Lectio Divina

*fuq il-Vanġelu tal-Ħadd*

7 Ħadd tal-Għid

Sena A

Mt 28, 16-20

***Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art.***

Mattew ma jiddeskrivix it-Tlugħ fis-sema ta’ Ġesù bil-mod tal-Atti tal-Appostli, imma billi juża xbihat differenti, filwaqt li jwassal l-istess messaġġ. B’differenza minn Luqa u Ġwanni, huwa jqiegħed il-laqgħa ma’ Kristu Rxoxt, mhux f’Ġerusalemm, imma fil-Galilija. Dan l-ambjent ġeografiku għandu valur teoloġiku: l-evanġelista jrid jafferma li l-missjoni tal-appostli tibda fejn kien beda l-Imgħallem tagħhom.

Il-Galilija kienet reġjun disprezzat. Minħabba invażjonijiet frekwenti mit-tramuntana u l-lvant, kienet abitata minn popolazzjoni diversa li ġejja minn taħlita ta’ razez. Isaija jsemmiha bħala ‘l-art tal-Ġentili,’ jiġifieri tal-pagani (Is 9:1). Il-Lhud Ortodossi kienu jħarsu lejha b’suspett u sfiduċja. Lil Nikodemu, li b’mod mistħi pprova jiddefendi lil Ġesù, il-Fariżej ta’ Ġerusalemm oġġezzjonaw: *“M’intix int ukoll mill-Galilija, hux? Fittex fl-Iskrittura, ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija!”* (Ġw 7:52). Huwa proprju lil dawn is-semi-pagani—irid jgħid Mattew—li issa l-Evanġelju huwa ddestinat. Ġerusalemm, il-​belt li ċaħdet lill-​Messija ta’ Alla, tilfet il-​privileġġ tagħha li tkun iċ-​ċentru spiritwali taʼ Iżrael.

Kristu Rxoxt jiltaqa’ mad-dixxipli fuq il-muntanja (v. 16). Il-muntanja fl-ambjent bibbliku hija s-sit tal-manifestazzjonijiet ta’ Alla. Mattew spiss juża din ix-xbieha: ipoġġi lil Ġesù fuq il-muntanja kull darba li jgħallem jew jagħmel xi att partikolarment importanti. Jekk inżommu dan il-fatt f’moħħna, nistgħu nifhmu t-tifsira tax-xena rrakkuntata fis-silta tal-lum: li tibgħat id-dixxipli fid-dinja hija ġrajja deċiżiva. Mhux hekk biss, imma huma wkoll dawk li għandhom esperjenza tal-Mulej Irxoxt u li assimilaw il-messaġġ tiegħu fuq il-muntanja, li għandhom is-setgħa li jwettqu din il-missjoni.

Ir-rimarka li “għalkemm xi wħud iddubitaw” (v. 17) hija kurjuża. Kif għadhom jiddubitaw jekk kienu diġà ltaqgħu mal-Mulej Irxoxt f’Ġerusalemm, f’Ħadd il-Għid? Mil-lat kateketiku, din ir-rimarka partikolari hija indikattiva. Għal Mattew, il-komunità Nisranija mhix magħmula minn nies perfetti, imma dawk li fihom jibqgħu preżenti t-tajjeb u l-ħażin, id-dawl u d-dlam. Din is-sitwazzjoni niltaqgħu magħha fost l-ewwel dixxipli: għandhom il-fidi, imma għad għandhom dubji u inċertezzi. Huwa possibbli li temmen fi Kristu u jkollok dubji. Il-kuntrarju huwa impossibbli: il-fidi ma tistax teżisti flimkien ma’ evidenza konkreta. Ma ‘nemmnux’ li x-xemx teżisti; hemm ċertezza peress li nistgħu narawha. L-effett tad-dawl u s-sħana tagħha huma xjentifikament verifikabbli. Fil-qasam tal-fidi, din l-evidenza hija impossibbli. Bħall-appostli, aħna wkoll għandna konvinzjoni profonda tal-verità tal-qawmien ta’ Kristu, imma ma nistgħux nippruvawha.

Fit-tieni parti tas-silta (vv. 18-20), l-appostli jintbagħtu biex jevanġelizzaw id-dinja kollha. Matul il-​ħajja pubblika tiegħu, Ġesù kien bagħathom iħabbru s-​saltna tas-​smewwiet b’dawn l-​istruzzjonijiet: *“Taqbdux triq il-pagani, u tidħlux f’belt tas-Samaritani; imma qabel xejn morru fittxu n-nagħaġ il-mitlufa tad-dar ta’ Iżrael* (Mt 10:5-6). Wara l-Għid, il-missjoni tagħhom tespandi; issir universali.

Id-dawl inxtegħel fil-Galilija meta Ġesù, wara li telaq minn Nazaret, imur f’Kafarnahum: *“Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir; dawk li kienu f’art u dell il-mewt idda dawl għalihom”* (Mt 4:16). Issa d-dawl tiegħu għandu jiddi fid-dinja kollha. Kif ħabbru l-profeti, Iżrael isir id-“dawl tal-ġnus” (Is 42:6).

Iż-żmien huwa deċiżiv, u Ġesù jirreferi għall-awtorità tiegħu: kien mibgħut mill-Missier biex iwassal il-messaġġ tas-salvazzjoni; issa, jafda dan il-kompitu f’idejn il-komunità tad-dixxipli, u jagħtihom firxa varjata tal-qawwa li jippossjedi. Il-Knisja hi msejħa biex tagħmel lil Kristu preżenti fid-dinja. Permezz tal-magħmudija, hija tiġġenera ulied ġodda mdaħħla fil-komunjoni tat-Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu. Hija missjoni sublimi iżda diffiċli; tispira biża’ u trepidazzjoni f’dawk imsejħin biex iwettquha.

Kull vokazzjoni hija akkumpanjata mill-biża’ tal-bniedem u mill-wegħda ta’ Alla li tassigura: ‘Tibżax, jien miegħek.’ Alla jiggarantixxi lil Ġakobb fil-vjaġġ tiegħu lejn art mhux magħrufa: *“Arani, jien miegħek u nħarsek kull fejn tmur, u nerġa’ nġibek f’din l-art, għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kulma għedtlek”* (Ġen 28:15). Lil Iżrael eżiljat lejn il-Babilonja, Alla jgħidlu: *“Għax int kont għażiż f’għajnejja, kollok ġieħ u jien ħabbejtek. Jien irħejt bnedmin minn flokok, u popli sħaħ partatt ma’ ħajtek. La tibżax għax jien miegħek; mil-Lvant inġib lil uliedek, mill-Punent jien niġemgħek”* (Is 43:4-5). Lil Mosè, li joġġezzjona: *“Min jien biex immur quddiem il-Fargħun u noħroġ lil ulied Iżrael mill-Eġittu?”*, hu jwieġeb: “Jiena nkun miegħek” (Eż 3:11-12). Lil Pawlu f’Korintu, li jaħbat se jaqta’ qalbu, il-Mulej jgħidlu: *“La tibżax, imma tkellem u tiskotx, għax jiena miegħek, u ħadd ma hu se jmidd idu fuqek biex jagħmillek ħsara”* (Atti 18:9-10).

Il-wegħda tal-Mulej Irxoxt lid-dixxipli tiegħu, li waslu biex jagħmlu l-ewwel passi tagħhom, ma tistax tkun differenti: “Ara, jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien.” (v. 20). L-Evanġelju ta’ Mattew jagħlaq kif beda, bl-allużjoni għall-Għimmanuel, billi jfakkarna li Alla-magħna, l-isem li bih il-Messija kien imħabbar mill-profeti (Mt 1, 22-23).