TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

HP ***Xuân Mai***

Như một quy luật vốn có của đất trời, mùa Đông phải đi qua mới có mùa Xuân đẹp đẽ, huy hoàng. Cuộc đời cũng phải trải qua những thăng trầm, buồn đau, con người mới cảm nhận hết ý nghĩa của niềm vui, hạnh phúc. Ai rồi cũng phải đi qua những mùa Đông của đời mình: mùa Đông của tuổi già bệnh tật, mùa Đông của những đổ vỡ, tổn thương hay mùa Đông của những thất bại, mất mát.

Mùa Đông tuy nói là buồn, mùa của những cội đa già đứng nhọc nhằn, trơ trọi lá trong mưa rét, nhưng đó lại là mùa chuẩn bị cho những cái mới. Mùa ủ ấp những lộc chồi để khi Xuân về đua nhau khoe sắc.

Chúa đã giáng sinh trong đêm mùa Đông giá lạnh là để mang đến cho nhân thế mùa Xuân ấm áp và tràn đầy hy vọng; nhưng thế nhân vẫn còn hững hờ, từ chối để tự mình lẻ loi, đơn độc đi qua năm tháng mùa Đông của cuộc đời, để cuộc sống mỗi ngày như dòng thác lũ, cuốn phăng niềm vui, nỗi buồn, chờ đợi, hy vọng, hạnh phúc,… thiếu hẳn bóng dáng của yêu thương để rồi không còn biết yêu thương.

Nhớ lại trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người rằng: “Thầy trao ban cho anh em một giới răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em.”[[1]](#footnote-1)

Chúa Giêsu dạy yêu thương, chính Người đã sống yêu thương cho đến lúc cuối cùng:

*Thập tự giá ôi thôi đành chịu,*

*Chịu đóng đinh tiêu biểu hy sinh,*

*Vì thương nên phải hạ mình,*

*Để mà chuộc tội chúng sinh buổi cùng*.[[2]](#footnote-2)

Người luôn tỏ tình yêu thương cả những kẻ thù nghịch với Người, mặc dù họ ghen ghét Người. Chứ không như đời thường người ta đối xử với nhau theo luật: Răng đền răng, mắt đền mắt, ân đền oán trả, hòn đất ném đi hòn chì ném lại. Chúa Giêsu bảo chúng ta phải vượt lên trên cái lẽ thường tình ấy. Người dạy chúng ta: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét bỏ chúng ta. Bởi vì có thực hiện được điều đó, chúng ta mới xứng đáng là con Thiên Chúa và mới trở nên giống Ngài- Đấng đã cho mưa xuống trên người lành cũng như trên kẻ dữ. Đối với Giuđa là kẻ phản bội, Chúa Giêsu không tố cáo ông trước mặt các môn đệ, Chúa còn ngồi ăn chung bàn và rửa chân cho ông. Khi Giuđa dẫn quân lính đến bắt Chúa trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu vẫn ôn tồn nói với Giuđa: “*Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?*”[[3]](#footnote-3)

Ngày nào chúng ta cũng gặp được Lời Chúa Giêsu dạy và những người yêu thương: “*Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.[[4]](#footnote-4)* Chúng ta hãy đón nhận những món quà đó, để rèn luyện mình. Đón nhận như thế chính là một việc quan trọng để sống ơn gọi yêu thương*.* Nghĩa là chúng ta được mời gọi yêu thương, bác ái- đó là ơn gọi cao quý tuyệt diệu nhất của chúng ta.

Sống ơn gọi yêu thương, chúng ta biết cho đi. Bởi, cho đi của chúng ta là phụng sự. Chúng ta phụng sự cuộc đời, phục vụ mọi người nhằm mục đích giúp cho họ gặp được Chúa- là tình yêu cứu độ giàu lòng thương xót. Để đạt được mục đích đó, chúng ta luôn chia sẻ Lời Chúa đến mọi người và luôn thực hành yêu thương. Yêu thương, nên chúng ta xem cầu nguyện và hy sinh cho những người mình phụng sự là điều cần thiết.

Yêu thương, nên chúng ta xem thái độ mà Chúa Giêsu đã nói trong dụ ngôn người Samaria tốt lành (x. Lc 10, 29-37) là điều rất phải quan tâm. Những người bị trọng thương nằm ở vệ đường như được tả trong dụ ngôn, hiện nay là nhiều vô kể, dưới nhiều hình thức khác nhau. Ai có trái tim yêu thương, sẽ nhận ra họ, để cứu họ, không cách này thì cách khác. Ngày nay, còn biết bao con người trong cảnh khổ nàn, trong đói lạnh giữa đêm đông đang cần chúng ta nhìn thấy họ, cứu giúp họ. Hãy nhận ra họ bằng trái tim chân thành ấm áp của người con ngoan của Đức Chúa Cha.

**Tình yêu của Chúa Cha đối với thế gian**

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết mà còn được sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian là để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ.

Lãnh nhận tất cả từ nơi Cha, Chúa Giêsu sẵn sàng hiến dâng trở lại cho Chúa Cha, không ngừng dâng hiến sự sống mình cho Chúa Cha. Sự dâng hiến là biểu hiện sâu xa của tình yêu. Dâng hiến là hành vi yêu thương biểu lộ lòng ngưỡng mộ, sự say mê và tôn kính. Người dâng hiến bản thân mình cho Chúa Cha. Chúa Giêsu là con người say mê Thiên Chúa hơn ai hết. Người yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. Tình yêu của Người đối với Chúa Cha đã khiến cho Người có những hành động và lời nói không thể giải thích bằng một luận lý bình thường. Thập giá Người vác là thể hiện một tình yêu tột độ. Yêu cho đến cùng. Yêu cho đến mức dâng hiến tất cả*,* dâng hiến sự sống của chính mình, dâng hiến bản thân trong một tình yêu vâng phục tuyệt đối. “*Người phó thác sự sống mình trong tay Cha, để Cha làm gì tùy ý.”[[5]](#footnote-5)*

Đối với Chúa Giêsu, dâng hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa cũng là trao ban sự sống mình cho nhân loại, như ý muốn của Chúa Cha muốn ban Con Một Ngài cho nhân loại. Vì thế, chúng ta phải yêu thương Chúa Cha. Và hãy để cho tình yêu thương của Chúa Cha ảnh hưởng đến tâm trí và cảm xúc của mình, càng để cho tình yêu thương của mình dành cho Cha Thiên Thượng nẩy nở bên trong lòng mình, thì càng dễ dàng hơn để yêu thương những người khác. Nếu chúng ta để cho Thượng Đế tràn đầy tâm hồn mình với tình yêu thương của Ngài, thì lòng hận thù và ganh tị của chúng ta cuối cùng sẽ phai nhòa, chúng ta sẽ sống thân thiện với đồng loại và không hề ghét bỏ nhau. Bởi trong một thế giới đầy lời buộc tội và không thân thiện, thì rất dễ để tìm cớ ghét nhau và đối xử với nhau một cách bất công ác độc. Chúa Giê su đã thay Chúa Cha mà dạy chúng ta phải yêu thương con người và hơn nữa là yêu thương người như yêu mình.

*Jésus lấy làm hân hạnh để lời ban khen chư Thiên Mạng đã hiểu rõ giáo lý của Trời trong kỳ Nguơn Hạ. Nhơn sanh hữu phước gặp kỳ ân xá ráng lo tu niệm làm lành lánh dữ, thật hành đúng theo Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Quy cùng sự thương yêu cũng y như Thập Điều (mười điều răn) của Ta khi truyền Đạo, dạy bổn phận làm người có hai điểm chánh:*

*1. Phải thương Trời.*

*2. Phải thương người như mình vậy.[[6]](#footnote-6)*

Càng khám phá Chúa Giêsu, chúng ta càng yêu Chúa Cha, bởi Chúa Cha là nguồn mạch yêu thương- là tình yêu chỉ có tuôn chảy, tuôn ra, không giữ lại cho chính mình, là cho đi tất cả. Và có yêu quý Chúa Giêsu, chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha và cảm tạ Chúa Cha. Có thấu hiểu được tình yêu của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu: Chúa Cha đã giao mọi sự trong tay Ðức Giêsu để Ngài thực thi sứ mạng của Ngài là bảo vệ và cứu vớt những đứa con yêu của Chúa Cha, chúng ta mới thấy được tất cả các chiều kích của tình yêu mà Chúa Cha dành cho chúng ta.

**Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu tha thứ**. Tha thứ là dấu hiệu của tình yêu thương. Khi có tình yêu thương, người ta sẵn sàng tha thứ. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói nhiều về tình yêu tha thứ của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy noi theo tình yêu của Chúa Cha. Biết đối xử với nhau như Chúa Cha đối xử với chúng ta. Hãy yêu thương hết mọi người không phân biệt, không loại trừ một ai. Nhất là hãy yêu thương những người bé nhỏ, cùng khổ, bất hạnh. Hãy biết tha thứ những lỗi lầm của người khác.

Tha thứ, yêu thương kẻ thù là điều rất khó thực hiện. Nhưng Chúa Giêsu dạy: “*Các con phải trở nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.*”[[7]](#footnote-7)

**Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu hy sinh**. Noi theo Chúa Cha, chúng ta hãy dám hy sinh, chấp nhận chịu thiệt thòi về mình. Yêu như Chúa Cha yêu. Đó mới là tình yêu đích thực. Chỉ có tình yêu bắt nguồn từ Chúa Cha mới bền vững và đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

Tu là sửa những gì đã trật. Chúng ta không hoàn hảo và mọi người cũng chưa hoàn hảo, nên chúng ta biết giảm thiểu những bất bình trong lòng. Chúng ta biết mình còn nhiều điều cần sửa lại, nên càng ngày càng nhận ra điều này: “Yêu thương là một hành trình.”Hành trình của yêu thương là rất dài, rất gian khó. Học mãi vẫn chưa đủ, nhận lãnh mãi vẫn chưa đủ, cho đi mãi vẫn chưa đủ. Nhưng chắc chắn rằng những yêu thương sẽ tạo nên sức mạnh để những điều kỳ diệu hiện hữu trên đời. Bởi điều kỳ diệu sẽ có thật nếu được nẩy mầm trên mảnh đất của tình yêu thương. Và khi chắc chắn mình luôn có Chúa Cha ngự trị trong tâm, luôn được Chúa Cha thương yêu, thì chúng ta chắc chắn đó là hạnh phúc- thứ hạnh phúc vô vàn quý giá. Hạnh phúc đó theo chúng ta suốt hành trình yêu thương.

**LỜI KẾT**

Chúng ta nhớ tới lời của đại thi hào William Shakespeare nhận xét rất sâu sắc về nhân thế: “Gió mùa Đông không lạnh bằng tấm lòng vong ơn của con người.”

Làm sao có thể quên đi hồng ân Thiên Chúa?

Đức Chúa Cha đã thương yêu con người nói riêng, muôn loài nói chung với môt tình yêu không biên giới. Thương những kẻ làm lành, thương cả những người bất thiện. Và giờ đây, thời mạt hạ, Chúa Cha còn dấn thân vào nơi ô trược để dạy bảo, dìu dắt cứu rỗi con người khỏi cơ tận diệt.

Biết ơn Thiên Chúa, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải trở nên ánh sáng cho trần gian, hay nói một cách khác, chúng ta cũng phải yêu thương nhân loại, yêu mến thế gian bằng một tình thương rộng mở, một tình thương cứu độ. Nghĩa là yêu thương và sẵn sàng dâng hiến đời mình để làm cho thế gian được sáng hơn, được đẹp hơn. Vì yêu thương nhơn loại chính là kính yêu Thiên Chúa.

*Hiểu gốc hiểu căn là hiểu Đạo,*

*Yêu thương nhơn loại ấy yêu Ta.[[8]](#footnote-8)*

Và chúng ta cũng biết rằng: càng yêu thương nhau, con người càng giống Thiên Chúa. Càng quảng đại, quên mình, con người càng đến gần Thiên Chúa, và như thế cơ sanh hóa sẽ mãi mãi được bảo tồn.

1. Ga 13, 34. [↑](#footnote-ref-1)
2. Đức Chúa Giêsu, Tòa Thánh Thiên Thai, 09-11 ĐĐ 33 (Mậu Tuất 1958). [↑](#footnote-ref-2)
3. Lc 22, 48. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mt 5, 44. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lc 23, 46. [↑](#footnote-ref-5)
6. Đức Chúa Giêsu, Tòa Thánh Thiên Thai, 09-11 ĐĐ 33 (Mậu Tuất 1958). [↑](#footnote-ref-6)
7. Mt 5, 48. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tòa Thánh Châu Minh, 15-11 Mậu Tuất (25-12-1958). [↑](#footnote-ref-8)