**Pasuri dhe Urtësi**

***Fjalët e Urta 10:15-16:***

**15**Begatia e të pasurit është qyteti i tij i fortë; shkatërrimi i të varfërit është varfëria e tyre.

**16**Puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit mëkatit.

***Fjalët e Urta 11:1:***

1 Peshorja e pasaktë është e neveritshme për Zotin, por peshimi i saktë i pëlqen.

***Fjalët e Urta 11:4:***

**4**Pasuritë nuk sjellin dobi ditën e zemërimit, por drejtësia të shpëton nga vdekja.

***Fjalët e Urta 11:24:***

**24**Ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë e më të varfër.

***Fjalët e Urta 11:26:***

**26**Populli mallkon atë që nuk pranon të japë grurin, por bekimi bie mbi kokën e atij që e shet.

***Fjalët e Urta 13:21:***

**21**E keqja përndjek mëkatarët, por i drejti do të shpërblehet me të mirën.

***Fjalët e Urta 13:23:***

**23**Ara e punuar e të varfërve jep ushqim me shumicë, por ka nga ata që vdesin për mungesë drejtësie.

***Fjalët e Urta 30:8b-9:***

**8**“...mos më jep as varfëri as pasuri, më ushqe me bukën e nevojshme, **9**me qëllim që, pasi të jem ngopur, të mos të të mohoj dhe të them: "Kush është Zoti?," ose, pasi të jem bërë i varfër, të mos vjedh dhe të përdhos emrin e Perëndisë tim.

\*  \*  \*

Libri i Fjalëve të Urta i përket asaj që quhet zhanri i Literaturës së Urtësisë së Biblës. Tek 1 Mbretërve 3, Perëndia i jep mbretit të sapokurorëzuar Salomon një ftesë të jashtëzakonshme: "Kërko ç’të duash dhe unë do ta jap". Salomoni kërkon, "një zemër të zgjuar, në mënyrë që të administroj drejtësinë për popullin tënd dhe të dallojë të mirën nga e keqja". Zoti është i kënaqur që nuk kërkon diçka të parëndësishme si jetë të gjatë, pasuri ose fitore mbi armiqtë e tij, dhe kështu ia plotëson lutjen. Por një pyetje që mund të lindë në mendjet tona është: “Ai kishte ligjin e Perëndisë. Pse do t'i duhej një zemër për t'i treguar të drejtën nga e gabuara? Pse nuk mund t'i referohej thjesht ligjeve?”

Përgjigja është se urtësia nuk është *më pak* se t'u bindesh ligjeve morale të Perëndisë, por është edhe e *ndryshme* dhe më *shumë*. Mençuria është të dish veprimin e duhur për të ndërmarrë dhe zgjedhjen e duhur për të bërë në situata që rregullat morale të Biblës nuk i trajtojnë drejtpërdrejt. Për shembull, Fjalët e Urta 26:4-5 thotë se njeriu *nuk* duhet t'i përgjigjet një budallai (v. 4) dhe gjithashtu se *duhet* t'i përgjigjet një budallai (v. 5). Fjalët e Urta nuk na tregon se si dhe kur çfarë të bëjmë. Urtësia e di kur secila përgjigje është e përshtatshme. Nëse na mungon urtësia, shpesh do të jemi të hutuar kur përballemi me çështje që nuk trajtohen shpejt dhe lehtë nga shkrimet e shenjta.

Nëse ndjekim rregullat, por na mungon urtësia, disa fusha të jetës sonë do të bëhen të çrregullta dhe ngatërruese – duke përfshirë financat tona. Njerëzit që marrin parasysh *vetëm* atë që është "kundër rregullave" në lidhje me paratë, do të jenë shkatërrues të pamend. Unë njoh një njeri në një fushë financiare me ligje veçanërisht të komplikuara, në të cilat është e lehtë të përfitosh nga investitorët pa bërë asgjë të paligjshme. Nuk ka asnjë varg specifik në shkrimin e shenjtë për shfrytëzimin e kësaj zbrazëtie për përfitime financiare, por urtësia i tha atij se ishte e gabuar të përfitonte nga padituria e klientëve të tij. Pra, ai krijoi një biznes transparent për të nderuar Zotin. Prandaj, nuk është rastësi që Fjalët e Urta - një libër për urtësinë - ka shumë për të thënë për paratë.

Nëse duam të jemi të urtë në fushën e financave, duhet të dimë tre gjëra. Duhet të dimë se *çfarë fuqie ka paraja, pse e ka atë fuqi* dhe *si ta thyejmë atë fuqi mbi ne që të mund t'i përdorim paratë siç duhet.*

**Çfarë fuqie ka paraja?**

Fjalët e Urta e njeh fuqinë e parasë duke folur se sa e mirë është ajo. Libri përdor terma pozitive për të folur për krijimin e pasurisë çuditërisht shpesh. Ka kaq shumë nga këto vargje sa nuk mund t'i rendis të gjitha, por këtu janë disa:

* “Kush punon me dorë përtace varfërohet, por dora e njerëzve të zellshëm të bën të pasurohesh” (10:4).
* “Ai që mbledh gjatë verës është një bir i matur, por ai që fle në kohën e korrjeve është një bir që të mbulon me turp.” (10:5).

Ja një varg i mrekullueshëm:

* “Bekimi i Zotit sjell pasuri” (10:22a).

Pa pushim, libri lidh punën e palodhur, zgjuarsinë, mprehtësinë, kreativitetin, vetëkontrollin dhe disiplinën me prosperimin material dhe ekonomik.

Pse Fjalët e Urta do të ishte kaq pozitive për të fituar para? Përgjigja është se libri i Fjalëve të Urta duhet kuptuar nën dritën e Zanafillës, librit të parë të Biblës. Ndër të gjitha kulturat dhe fetë e botës, vetëm Zanafilla na jep një pamje pozitive të botës materiale.

Grekët besonin se bota materiale ishte një hije korruptuese e botës reale, e cila ishte shpirtërore. Fetë lindore mësojnë se bota jonë materiale është një iluzion i plotë. Në Evropën Veriore dhe në shumë tregime të krijimit të Lindjes së Afërt, bota është krijuar si një aksident ose si rezultat i një lufte ose një lloj beteje.

Vetëm në Bibël e shohim Zotin duke krijuar botën materiale që të jetë e bukur, e mirë, për t'u shijuar. Ai i futi njerëzit në Kopshtin e Edenit jo vetëm për të shijuar botën materiale, por edhe për t'u kujdesur për të, për të qenë përgjegjës për të, për ta kultivuar. Kjo është një arsye për të pasur një pikëpamje pozitive për pasurinë: sa më shumë para të fitojmë, aq më shumë duhet të kujdesemi për botën dhe aq më shumë potencialin e saj duhet ta kultivojmë. Zotërimi i botës materiale na lejon të ndjekim Perëndinë dhe të jemi përfaqësuesit e tij në sundimin e botës dhe kujdesit ndaj saj.

Sigurisht, është e lehtë të shihet se si zotërimi i botës materiale mund të shkojë tmerrësisht keq. Për fat të mirë, Fjalët e Urta trajton edhe çështjen e përdorimit të fuqisë së parasë për të keqdrejtuar botën në mënyrë egoiste. Fuqia e parasë rrit aftësinë tonë për të bërë mirë, por kjo fuqi vjen me rreziqe shpirtërore. Fjalët e urta na tregon **katër nga këto rreziqe.**

**Paraja ka fuqinë të korruptojë integritetin tonë.**

Dikush mund të jetë një person me integritet, ndershmëri dhe karakter të paanshëm, por në përpjekje për të fituar para, ai mund të korruptohet, siç bëjnë shumë njerëz.

Fjalët e urta 11:1 thotë: "Peshorja e pasaktë është e neveritshme për Zotin, por peshimi i saktë i pëlqen. "Peshorja e pasaktë" të cilave i referohet ky varg ishin një mënyrë e lehtë për të mashtruar klientët. Ushqimi nuk ishte i paketuar paraprakisht në botën e lashtë. Nëse dikush po blinte drithë, ata kërkonin një sasi të caktuar të cilën shitësi e peshonte. Më pas klienti e paguante atë shumë dhe e çonte në shtëpi në shportën e tij. Por ishte tepër e lehtë për shitësin që të hiqte një pjesë të peshës, kështu që dukej se klienti po merrte një kile, kur ai pa dyshim nuk po e merrte. Peshat e rreme ishin një mënyrë që shitësi të fitonte pak më shumë shtesë.

Praktikat mashtruese të biznesit janë po aq të vjetra sa edhe shoqëria njerëzore dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Kur ndjekim praktikat e biznesit që fshehin informacione thelbësore, të tilla si fshehja e çështjeve të sigurisë së një produkti nga klientët ose keqpërfaqësimi i fitimeve tremujore tek investitorët, ne jemi korruptuar nga fuqia e parasë.

**Paraja ka fuqinë të dëmtojë komunitetin.**

Fjalët e urta 11:26 thotë: "Populli mallkon atë që nuk pranon të japë grurin, por bekimi bie mbi kokën e atij që e shet." Ky njeri nuk po tregohet i pandershëm; ai po tregohet i pamëshirshëm. Në një kohë të mungesës së ushqimit, ky njeri ka grur, por ai po e mban atë që të mund të rrisë çmimin dhe të realizoj një fitim më të madh, edhe pse njerëzit po vdesin urie.

Mbajtja e grurit nuk është e paligjshme. Por mbani mend, urtësia është një çështje e të kuptuarit se çfarë është e drejtë *përtej* rregullave. Nuk kishte asnjë rregull që thoshte: "Ti zotëron diçka dhe duhet ta shesësh". Megjithatë, edhe pse ai nuk po bën asgjë të *paligjshme* duke e mbajtur atë, grumbulluesi ka shkaktuar një mallkim.

Në Bibël, të jesh i mallkuar do të thotë të jesh i shpërbërë shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht. Komuniteti po shpërbëhet. Trupat e disa njerëzve po shpërbëhen. Fjalët e Urta dënojnë një biznes me vetëm një qëllim përfundimtar: fitimin personal. Fjalët e Urta na tregojnë se ka një tjetër përfundim, po aq të rëndësishëm, të panegociueshëm: e mira e përbashkët.

Sipas Bruse Ualtke, një studiues i madh i Dhjatës së Vjetër dhe hebraishtes, nëse doni të kuptoni librin e Fjalëve të Urta, duhet të kuptoni diçka që ripërcakton rrënjësisht një fjalë që ne mendojmë se e dimë tashmë. Ai thotë se "të drejtët" që përmenden tek Fjalët e Urta janë ata që janë të gatshëm të vënë në disavantazh veten e tyre për të përfituar komuniteti. Të drejtët janë ata që janë të gatshëm të heqin dorë nga fitimi më i madh për ta çuar përpara të mirën e përbashkët.

Tek Fjalët e urta 10:16 thuhet: "Puna e të drejtit i shërben jetës, fitimi i të pabesit mëkatit.” Ualtke pohon se ky varg fjalë për fjalë do të thotë të drejtët janë ata që, sa më shumë para fitojnë, aq më shumë nxjerrin jetë. Ata i fitojnë paratë e tyre në një mënyrë të tillë që ndërton komunitetin, dhe ata konsumojnë atë që kanë në një mënyrë të tillë që të përfitojë komunitetin. Përkundrazi, të padrejtët janë njerëzit që krijojnë pasuri vetëm për veten e tyre dhe e shpenzojnë atë për veten e tyre, shpesh duke e nxjerrë jashtë komunitetit për ta bërë këtë.

Le të themi se një biznes është duke vendosur se cilën nga dy kompanitë do të blejë, dhe ata pyesin vetëm se cila kompani është më fitimprurëse. Ata nuk pyesin: “Cila kompani na jep një produkt që e ndihmon më shumë qytetin? Cila kompani ka një produkt që ndihmon më shumë shoqërinë? Cila kompani ka një produkt që i ndihmon njerëzit më shumë?” Sipas librit të Fjalëve të Urta, nëse nuk i bëjnë këto pyetje, ata janë korruptuar nga fuqia e parasë. Shqyrtimi i financave tona përmes kësaj lente mund të jetë edhe përulës dhe pak traumatik.

Fjalët e Urta dënon atë që tani konsiderohet praktikë normale e biznesit në shoqërinë tonë. Paraja ka fuqinë të na bindë se është normale të besojmë se paratë tona na përkasin vetëm neve. Por Fjalët e Urta na kujton se ishte Zoti ai që na dha shëndetin, përparësitë, intelektin dhe mundësitë për të grumbulluar pasuri. Nëse do të kishim lindur në Tibet në shekullin e 13-të, nuk do të ishim në pozitën që jemi sot. Zoti ka pushtet mbi të gjithë faktorët që çojnë në suksesin tonë. Ndoshta duhet të zbulojmë se çfarë mendon ai se duhet të bëjmë me paratë tona.

**Paraja ka fuqinë të na shpërqendrojë nga ajo që është me të vërtetë e rëndësishme.**

Fjalët e urta 11:4 thotë: "Pasuritë nuk sjellin dobi ditën e zemërimit," që është dita e gjykimit. Merrni parasysh ato që mund të quajmë “pyetje të ditës së gjykimit”. Çfarë kam bërë me jetën time? Çfarë ndryshimi bëra në botë? Kë ndihmova vërtet?

Pasuria mund të na verbojë ndaj këtyre pyetjeve. Na thith në një jetë të konsumit të furishëm. Rrota e brejtësit rrotullohet kështu: *kam fituar më shumë, kështu që mund të shpenzoj më shumë.* *Dhe kur fitoj edhe më shumë, atëherë mund të shpenzoj edhe më shumë. Por duhet të vazhdoj të fitoj më shumë për të vazhduar me nivelin tim të shpenzimeve.* Kjo na bën shumë më të zënë se sa duhet të jemi dhe na bën të mendojmë se kemi më pak për të bërë mirë në botë sesa kemi në të vërtetë.

**Paraja ka fuqinë të na bëjë krenarë.**

Shikoni Fjalët e urta 30:8b-9: “…mos më jep as varfëri as pasuri, më ushqe me bukën e nevojshme, me qëllim që, pasi të jem ngopur, të mos të të mohoj dhe të them: 'Kush është Zoti?,' ose, pasi të jem bërë i varfër, të mos vjedh dhe të përdhos emrin e Perëndisë tim."

Ajo shprehje "Kush është ZOTI?" është ajo që Faraoni i tha Moisiut. Faraoni kishte pasuri dhe fuqi të mjaftueshme për të menduar, nuk kam nevojë për Zotin. As që kam dëgjuar për të. Nuk ka sukses ekonomik që na bën të ndihemi të sigurt. Sa më shumë para që fitojmë, aq më shumë mendojmë se ishim të suksesshëm sepse ishim kaq të zgjuar dhe të disiplinuar.

Sa më shumë që mendojmë në këtë mënyrë, aq më shumë bëhemi të sigurt në gjykimin tonë. Ne nuk i dëgjojmë njerëzit e tjerë. Murgu benediktin, Bernardi i Klairvauks, njihet të ketë thënë dikur: "Të shohësh një njeri të përulur nën begati është gjëja më e rrallë në botë".

**Pikëpamja Biblike e Parasë**

Në përgjithësi, pikëpamja e Fjalëve të Urta për fuqinë e parasë nuk përshtatet në asnjë nga mënyrat aktuale konvencionale të të menduarit ekonomik. Ai përmban elemente të asaj që ne i konsiderojmë pikëpamjet liberale dhe konservatore të pasurisë.

Për shembull, shikoni Fjalët e Urta 13:21 dhe 23:

* “E keqja përndjek mëkatarët, por i drejti do të shpërblehet me të mirën.” (v. 21).
* “Ara e punuar e të varfërve jep ushqim me shumicë, por ka nga ata që vdesin për mungesë drejtësie.” (v. 23).

Fjala "e keqja" në këtë varg do të thotë "varfëri" sepse është në kontrast me të "mirën" *(Sh.p: anglisht: begatinë)*. Kjo do të thotë, vargu 21 thotë se varfëria ndjek mëkatarin dhe e mira ndjek të drejtin. Kjo është zakonisht një pikëpamje konservatore e varfërisë. Nëse je i varfër, nuk ke punuar shumë. Nuk po merrni përgjegjësi personale. Mungesa e iniciativës personale dhe përgjegjësisë personale shkakton varfëri. Kështu thotë vargu 21.

Por shikoni vargun 23: “Ara e punuar e të varfërve prodhon ushqim të bollshëm”. E shihni atë njeri të varfër në vargun 23? Ai punoi. Ai ka qenë i disiplinuar. Ai nuk ka fjetur gjatë të korrave. "Por padrejtësia ia fshin ato." Kjo është një pikëpamje liberale e varfërisë. Forcat sociale, jo mungesa e iniciativës personale, krijojnë varfëri. Kjo është ajo që thotë vargu 23.

Libri i Fjalëve të Urta i pranon të dyja pikëpamjet. Në fakt, kuptimi i Biblës për paranë është i tillë që nuk përshtatet me socializmin, kapitalizmin apo ndonjë pikëpamje ekonomike që kemi sot në botë.

Nga njëra anë, Bibla është shumë pozitive në lidhje me fitimin e parave, të mirën që mund të bëjnë paratë dhe lidhjen midis pasurisë dhe punës së palodhur për t'u përshtatur në një sistem socialist. Nga ana tjetër, Bibla flet për faktin se kur fitojmë para, ato nuk janë tërësisht tonat; i përkasin komunitetit. Gjithmonë ka shumë konkluzione. Dhe mënyra se si paraja na verbon, na bën krenarë dhe çon në shfrytëzim, nuk përshtatet as me idealin kapitalist.

Qeniet njerëzore nënvlerësojnë fuqinë aktuale të parasë. Ne nuk e kuptojmë se çfarë fuqie shpirtërore ka - por Bibla e kupton. Nëse jemi të urtë, edhe ne do ta kuptojmë gjithashtu.

**Pse ka paraja fuqi?**

*Pse* e ka paraja këtë fuqi - të fryjë egon, të shkatërrojë strukturën shoqërore, të degradojë integritetin dhe karakterin tonë, të na bëjë shumë të sigurt në vetvete dhe të errësojë vetëdijen tonë, të na shpërqendrojë nga ajo që është me të vërtetë e rëndësishme në jetë? Ku e merr këtë fuqi?

Përgjigja është te Fjalët e Urta 10:15: "Begatia e të pasurit është qyteti i tij i fortë; shkatërrimi i të varfërit është varfëria e tyre."

Kjo metaforë kërkon pak zbërthim. Vetëm 600 apo 700 vjet më parë, qytetet ishin vende sigurie. Falë mureve të qytetit, qytetarët mbroheshin nga kafshët e egra dhe pushtuesit - të paktën, më shumë se sa do të kishin qenë nëse shtëpitë e tyre do të ishin në fusha. Qytetet i mbronin njerëzit nga moti, lufta, fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera në të cilat fqinjët, policia ose ushtria mund t'u vinin në ndihmë.

Për më tepër, drejtësia jetonte në qytet. Qyteti ishte vendi ku vepronin gjykatat, ku gjyqtarët shqyrtonin rrethanat dhe peshonin provat. Larg qytetit, gjakmarrja nxitej nga hakmarrja dhe vigjilentët thjesht mund të vrisnin kë të dëshironin. Në një situatë jetese rrënjësisht të pasigurt, qyteti ishte vendi më i sigurt për të jetuar.

Si rezultat, qytetet nuk ishin vetëm vende sigurie; ato ishin një burim domethënieje. Të gjithë donin të jetonin në një qytet, por të varfërit nuk mundën. Ata jetonin jashtë portave ku ishin në mëshirën e stuhive, tufave të kafshëve të egra dhe bandave të grabitësve. Ndërkohë, njerëzit me status - të pasurit dhe artizanët - jetonin në sigurinë e mureve.

Megjithatë, vini re se çfarë thotë në të vërtetë vargu. Nuk do të thotë vetëm se të *pasurit* jetojnë në një qytet; thotë se pasuria e të pasurve *është* qyteti i tyre. Ҫfarë do të thotë ajo? Pak më vonë në librin e Fjalëve të Urta, kuptimi është shkruar qartë në një çift. Tek Fjalët e Urta 18:10-11 lexojmë: “Emri i Zotit është një kala e fortë, tek ai turret i drejti dhe gjen siguri. Pasuria e kamësit është qyteti i tij i fortë dhe simbas mendimit të tij ajo është si një mur i lartë.”

Ajo që thotë libri i Fjalëve të Urta (dhe ky është rreziku i madh) është se *pasuria* është rëndësia dhe siguria e tyre në vend të Zotit. Mënyra më joshëse për t'u ndjerë të sigurt, në kontroll dhe mirë me veten është të kemi pasuri. Është një alternativë joshëse ndaj Zotit dhe ka fuqi të jashtëzakonshme shpirtërore.

Disa njerëz e shohin kryesisht pasurinë për rëndësinë e tyre, ndërsa të tjerë e shohin atë për sigurinë e tyre. Cila është më tërheqëse për ju?

Njerëzit që shohin pasurinë për rëndësinë e tyre ndihen të rëndësishëm për shkak të rrobave që veshin, vendeve ku jetojnë, ushqimit që hanë, njerëzve që njohin. Ata ndihen të rëndësishëm. A mund të jesh plotësisht i sinqertë me veten? Kur shpërnguleni në një shtëpi më të madhe, në një lagje më të mirë, apo kur rriteni ekonomikisht, a mendoni, *unë kam një jetë më të mirë ekonomike*? Apo mendoni se *jam më i mirë*.

Fuqia e parasë na pëshpërit atë gënjeshtër - se jemi *më të mirë* kur jemi më të pasur. Ne e bindim veten se na duhen të gjitha gjërat që blejmë. Ne i themi vetes gënjeshtra se sa shumë kemi nevojë, dhe jemi në mohim se sa shumë po shpenzojmë për veten tonë, sepse kështu ndihemi të rëndësishëm.

Njerëzit që shohin paratë e tyre për rëndësinë e tyre priren të shpenzojnë më shumë para, por ata që kërkojnë para për siguri kanë një motivim tjetër. Ata thonë: “Kam para, kështu që jam i sigurt. Unë kam njëfarë kontrolli se çfarë mund të më bëjë jeta.” Paratë i ndihmojnë ata të kapërcejnë frikën e tyre.

Por paratë nuk mund ta ndalojnë vdekjen. Paratë nuk mund të parandalojnë tragjedinë, dhimbjen apo marrëdhëniet e prishura. Vetëm Zoti mund të sigurojë rehati dhe siguri kur këto gjëra ndodhin. Dhe paratë nuk të kthejnë në Perëndi.

Paraja, më shumë se çdo gjë tjetër në këtë botë, duket sikur na jep rëndësi dhe siguri përveç Zotit. Ne shikojmë drejt asaj më shumë sesa tek Zoti, pavarësisht nëse themi se kemi besim tek ai apo jo. Është ironike që monedha jonë amerikane shpall "In God We Trust" (Në Zotin Ne Besojmë". Deklarata më e vërtetë do të ishte "In Money We Trust" (Në Paranë Ne Besojmë).

**Si ta thyejmë fuqinë e parasë mbi ne që të mund ta përdorim atë siç duhet?**

Nëse duam të thyejmë fuqinë e parasë në jetën tonë, gjëja e parë që duhet të bëjmë është **të supozojmë se jemi disi në mohim** (veçanërisht në Amerikë). Pse? Kthehu te Fjalët e urta 11:1: "Peshorja e pasaktë është e neveritshme për Zotin..."

Përkthimi i fjalë-për-fjalshëm është: "Peshorja e pasaktë është e neveritshme për Zotin". Kjo është një gjuhë tepër e fortë, sepse fjala e *“neveritshme”* zakonisht ruhet për mëkat seksual në Dhjatën e Vjetër. Përdorimi i tij këtu është menduar të jetë tronditës. Kjo nënkupton që mund të jesh i pastër – absolutisht moral dhe seksualisht i pastër – kudo tjetër në jetën tënde, por nëse i do shumë paratë, Zoti është po aq i fyer nga jeta jote sa është jeta e dikujt që tradhton bashkëshorten/tin.

Jezusi vazhdimisht na paralajmëroi që *të ruhemi* nga lakmia dhe materializmi ynë, sepse ai e dinte se shumë pak vetë që i janë dorëzuar fuqisë së parasë mendojnë se janë fajtorë për këtë. Vështirë se dikush ndihet fajtor për mbajtjen e parave të tij dhe shpenzimin e tyre për veten e vet. Është një mëkat i fshehtë, që e bën më të vështirë njohjen dhe pendimin më të vështirë se mëkatet e tjera. Për shembull, kur kryeni tradhti bashkëshortore, ju e *dini* se jeni duke kryer tradhti bashkëshortore. Askush nuk thotë kurrë: "Prit një sekondë - ti nuk je gruaja ime!" Por adhurimi i parasë mund të jetë delikate.

Një nga shenjat e qarta të dikujt që është i varur nga alkooli ose ndonjë gjë tjetër është se ata ngatërrojnë nevojat dhe dëshirat. Nëse jemi të varur nga paratë, mendojmë se kemi nevojë për gjithçka që duam. Shpesh, ajo që ne mendojmë se kemi nevojë për të jetuar është aq shumë përtej asaj që na nevojitet *vërtet*, saqë ndihemi sikur të gjitha paratë tona tashmë janë llogaritur dhe nuk mund të shpërndahen. Nuk mund t'ua japim të tjerëve. Ne nuk mund të krijojmë jetë me të. Mund të tundohemi të mendojmë, *nuk mund të jap më shumë. Mezi ia dal. Nuk do të mund të jetoja më thjesht.* Por ajo që shumë prej nesh e konsiderojnë si një standard normal jetese është luksoze në krahasim me pjesën më të madhe të botës. Mënyra e parë për të thyer fuqinë e parasë në jetën tonë është të supozojmë se e mohojmë atë.

**Parimi i Shpërndarjes**

Hapi i dytë për të thyer fuqinë e parasë mbi ne është të kuptojmë parimin e shpërndarjes. “Ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë e më të varfër.” (Fjalët e Urta 11:24). Ky varg paraqet një paradoks që shfaqet shpesh në literaturën e urtësisë. Psalmi 112 thotë të njëjtën gjë: "Ai që shpërndan, mbledh dhe ai që mbledh, shpërndan."

Bibla thotë se personi që përpiqet të rritet në të vërtetë zvogëlohet, dhe personi që dëshiron të ulet rritet. Shpërndarja mbledh; mbledhja shpërndan. Kur e dëgjon për herë të parë, ky parim nuk ka kuptim. Duket sikur nëse grumbulloni, rritni gjithçka që keni, dhe nëse shpërndani, hidhni atë që keni pasur më parë.

Por le të mendojmë se çfarë do të thotë shpërndarje. Shpërndarja është një metaforë bujqësore. Në bujqësi, fermerët shpërndajnë farat për të prodhuar një kulturë. Sa më shumë fara të shpërndahen, aq më shumë të korra do të ketë për të mbledhur gjatë korrjes. Sa më shumë mbjellin, aq më shumë korrin. Nëse ata mbajnë farat e tyre sot dhe thonë: "Oh jo, nuk mund të kursej asnjë", ata do të vdesin nga uria nesër. Por nëse ata janë të gatshëm t'i japin farat e tyre tokës pjellore, ata do të mbledhin një korrje të bollshme në kohën e duhur.

Shpërndarja nuk është e rastësishme, e detyruar ose e paqëllimshme. Ajo ka për qëllim të shkatërrojë diçka që është e jona dhe ta shpërndajë atë, qoftë duke investuar në të korrat e vitit të ardhshëm ose duke promovuar biznese të mira ose duke mbështetur iniciativa të rëndësishme.

Libri i Fjalëve të Urta na thotë se jemi të verbër nëse nuk shohim se pasuria jonë është e njëjtë me farën - se e vetmja mënyrë për ta kthyer pasurinë tonë në pasuri të vërtetë është duke e dhënë atë dhe duke e investuar në të ardhmen.

Ekziston një mënyrë e falsifikuar për ta bërë këtë. Disa njerëz e trajtojnë këtë shkëmbim si llogaritje shpirtërore dhe thonë: “Mirë, ata që shpërndajnë shtohen. Pra, sa më shumë të jap, aq më i pasur do të bëhem. Unë do të jap paratë e mia dhe Zoti do të më japë edhe më shumë!”. Nëse ky është motivimi juaj, ju nuk e keni thyer aspak fuqinë e parasë mbi ju. Ju sapo e keni spiritualizuar atë. Ju nuk po mbillni për hir të të korrave, suksesi i së cilës varet tërësisht nga Zoti. Ju po planifikoni një mënyrë për t'u pasuruar. Kjo nuk është shpërndarje; ajo është mbledhje.

Ja një ironi tjetër. Libri i Fjalëve të Urta thotë se të duash paranë shumë të çon në punë të tepërt, besim të tepruar, rrugë të shkurtra joetike dhe përkeqësim të komunitetit. Të gjitha këto gjëra gjithashtu çojnë në vendime të pamenda ekonomike në planin afatgjatë. Por sa më shumë të mund të thyejmë fuqinë e parasë në jetën tonë, aq më shumë ka të ngjarë të marrim vendime të zgjuara ekonomike në planin afatgjatë.

**Shpërndarja dhe Mbledhja Përfundimtare**

Fjalët e Urta 11:24 jep gjithashtu rëndësinë e kujtimit të së dhjetës. Shikoni edhe një herë: “Ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që *kursejnë më tepër se duhet* dhe bëhen gjithnjë e më të varfër.” Çfarë do të thotë "kursejnë më tepër se duhet"? Kjo i referohet një personi që nuk po jep aq sa duhet.

Në Dhjatën e Vjetër, kërkesa ishte 10 për qind e të ardhurave të personit, prandaj quhet "e dhjeta" - një e dhjeta. Kudo në Bibël, shkrimet e shenjta thonë se nëse nuk e japim të paktën 10 për qind të të ardhurave tona për bamirësi ose shërbesë çdo vit, atëherë nuk i bindemi rregullit bazë të Perëndisë për bujarinë.

Por mbani mend: të jesh i urtë nuk është më pak se të ndjekësh rregullat, është më shumë. E dhjeta është rregull, por kryqi është urtësi.

Jezusi nuk na shpëtoi duke dhënë të dhjetën e gjakut të tij. Jeta e përjetshme është e hapur për ne sepse ai dha gjithçka. Kryqi i Jezusit ishte *dhënie sakrifikuese.* Ne nuk duhet të mendojmë se po tregohemi të urtë me paratë nëse japim vetëm atë të dhjetën që kërkohet në mënyrë që dhënia jonë të mos bëjë një ndryshim me peshë në mënyrën se si jetojmë. Nëse dhënia jonë nuk kërkon një sakrificë në mënyrën se si jetojmë, në mënyrën se si i bëjmë pushimet, në mënyrën se si blejmë rrobat, atëherë ne mund t'i bindemi rregullit, por nuk e kemi sjellë kryqin në jetën tonë ekonomike.

Një shembull frymëzues i këtij stili jetese sakrifikuese është teologu anglez Gjon Uesli. Në fillim të karrierës së tij, Uesli fitoi gjithsej 30 paund. Ai përdori 28 për të jetuar dhe ua dha dy të varfërve. Përfundimisht, Uesli u bë një nga individët më të pasur të vendit, duke fituar 1,400 paund mbresëlënës. Por buxheti i tij nuk ndryshoi kurrë. Ai kurseu 30 paund për vete për t'i përdorur dhe pjesën tjetër të të ardhurave (98%) ua dha të varfërve.

Një praktikë e tillë radikale e dhënies është e mundur vetëm nëse ne kemi thyer pushtetin e parasë mbi ne. Fjalët e Palit te 2 Korintasve 8 mund të na ndihmojnë ta bëjmë këtë. Në pasazh, Pali përpiqet të motivojë njerëzit që t'u japin të varfërve. Ai nuk i bën thirrje frikës së tyre duke thënë: "Më mirë jepni ose Zoti do t'jua marrë." Dhe ai nuk u bën thirrje emocioneve të tyre duke thënë: “Duhet të japësh, sepse këta të varfër kanë shumë pak, dhe ju keni shumë.”

Në vend të kësaj ai thotë: “Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij.” (2 Kor 8:9). Pastaj thotë: "Ai që mbjell me kursim, do të korrë po me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur." (2 Kor 9:6) dhe "Siç është shkruar: 'Ai ua ka shpërndarë dhuratat e tij të varfërve dhe drejtësia e tij vazhdon përjetë.'" (2 Kor 9:9).

Pali na tregon për shpërndarjen dhe mbledhjen përfundimtare. Në kryq, Jezu Krishti u copëtua fjalë për fjalë. Në kryq, ai u shpërnda. Në kryq, ai u shpërnda që të mund të na mblidhte. Pali thotë se nëse nuk e shohim kryqin si aktin përfundimtar të bujarisë, ne kurrë nuk do ta thyejmë fuqinë e parasë mbi ne.

Kryqi - jo pasuria - është siguria dhe rëndësia jonë përfundimtare. Nëse besojmë në kryq, e dimë se Perëndia kujdeset për ne. Kjo është siguria që paratë nuk mund ta ofrojnë. Dhe nëse besojmë në kryq, ne e dimë se Perëndia nuk e kurseu Birin e tij për të na çliruar nga gjykimi. Kjo na jep një rëndësi që paratë nuk mund ta ofrojnë. Pse Jezu Krishti do të hiqte dorë nga gjithçka që kishte? Sepse unë dhe ti ishim më të vlefshëm për të se të gjitha thesaret e qiellit. Nga këtu vjen identiteti ynë - jo financat tona. Derisa sakrifica e Jezusit të bëhet domethënia dhe siguria jonë, ne nuk do të jemi të lirë nga fuqia e parasë.

Nëse bëjmë diçka tjetër përveç Jezusit thesarin tonë përfundimtar, ajo do të na kontrollojë. Por Jezusi është thesari i vetëm që vdiq për ne. Sa më shumë ta kuptojmë këtë, aq më shumë zemrat tona do të ristrukturohen në motivimin e tyre, identitetin e tyre dhe qasjen e tyre ndaj botës. Ne do të duam të imitojmë Jezusin duke përdorur pasurinë tonë për të sjellë jetë.

Atëherë do të jemi në gjendje t'i kthejmë paratë tona në pasuri të vërtetë. Kur t'ua japim të varfërve, do të shohim jetë që po riparohen. Kur t'ua japim shërbesave, do të shohim njerëz të ndryshuar për gjithë përjetësinë, duke fituar një gëzim që zgjat. Atëherë do të kemi një pasuri që nuk mund të humbet. Sa më shumë ta sjellim ungjillin në fushën e financave tona personale dhe profesionale, aq më shumë liri do të kemi nga fuqia e parasë.

Jezu Krishti dha veten dhe shikoni të korrat e tij: unë, ju dhe të tjerë të panumërt. Ai u shpërnda dhe ne u mblodhëm. Dhe ky është vetëm fillimi. Si vëllezër dhe motra të tij, të sjellë në familjen e tij nga sakrifica e tij e madhe, ne nuk mund të bëjmë asgjë më pak se të shpërndahemi për të tjerët.

**Një Lutje**

*Faleminderit, Atë, që na tregove se si të jemi të urtë me paratë tona. Ne lutemi që të na ndihmosh të ndjekim gjurmët e Birit Tënd, Jezu Krishtit, i cili, megjithëse ishte i pasur, u bë i varfër, në mënyrë që të tjerët të fitonin jetën e përjetshme nëpërmjet varfërisë së tij. Ne lutemi që ti të na bësh si ai dhe të na ruash atë që na ke dhënë me urtësinë dhe udhëzimin tënd. Na ndihmo gjithmonë të mbështetemi vetëm tek ti për mirëqenien tonë, sigurinë tonë dhe rëndësinë tonë. Ne e kërkojmë këtë në emër të Jezusit. Amen.*