**Mùa Vọng và Giáng Sinh**

David Pitt

Tháng vừa qua thật là khó khăn cho tôi. Khi mở radio hoặc đi vào cửa tiệm, tâm trí tôi không thể không nghĩ đến Lễ Giáng Sinh đang gần kề (hoặc ít nhất là ông già No-el sắp đến thăm thành phố!). Khi tôi lái xe xuống phố, đèn Giáng sinh nhấp nháy hai bên, nhạc Giáng sinh chơi trên radio, bất kể là lúc đang dự tiệc Giáng sinh hoặc đang mua sắm Giáng sinh, tôi không thể chạy trốn “mùa Giáng sinh” đang gần kề. Bất kể là nỗ lực đề cao khẩu hiệu như “Chúa Giê-su là lý do của mùa của mùa này” hoặc “giữ lại Chúa Giê-su trong mùa Giáng sinh” cũng không đủ để diễn tả mùa này. Chúng ta thường cho mùa Giáng sinh là mùa cử hành việc Chúa hạ sinh, và mùa Vọng là mùa chuẩn bị cho Lễ Chúa Giáng sinh.

Những cách diễn tả này không sai. Nhưng chúng không trọn vẹn. Kinh Tin Kính của Công đồng Ni-cê-a cho chúng ta một manh mối quan trọng về điều Hội Thánh nhắm đến, hiểu được bằng cách nào mà Chúa Giê-su Ki-tô, “bởi quyền phép Chúa Thánh Thần đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.” Từ ngữ “nhập thể” diễn tả đúng hơn từ ngữ “sinh ra.” Nhập thể được lấy từ gốc chữ “*carne”* – có nghĩa là thịt, hoặc xác thịt (hãy nghĩ đến chữ *carne asada – thịt nướng*!). Trong Chúa Giê-su, Thiên Chúa mang lấy xác thịt. *Mùa* Giáng sinh, lấy từ *Lễ Trọng Mừng Chúa Giáng Sinh* (25 tháng 12), dành để cử hành và đề cao việc nhập thể của Thiên Chúa, việc Thiên Chúa mang lấy xác thịt loài người. Bài đọc của Thánh Lễ Ban Ngày Mừng Chúa Giáng Sinh diễn tả điều này, “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời… và Ngôi Lời đã *trở thành nhục thể*” (Gioan 1:1, 14). Do đó, Mùa Vọng không dành nhiều cho việc chuẩn bị để cử hành việc sinh hạ của Chúa Giê-su, nhưng là để chuẩn bị cho việc nhận biết việc nhập thể của Thiên Chúa được diễn ra qua nhiều cách thế khác nhau.

Sau ngày Lễ Chúa Giáng Sinh, các thánh lễ trong Mùa Giáng sinh được sắp xếp tạo nền tảng đề cao việc Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Chẳng hạn, lễ Thánh Tê-pha-nô tử đạo mừng vào ngày 26 tháng 12. Tác giả sách Công Vụ Các Tông Đồ muốn chúng ta khi nhìn đến gương chứng nhân của Thánh Tê-pha-nô, chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô. Thánh Tê-pha-nô mang lấy xác thịt của Chúa Ki-tô qua cách người ta phản ứng chống ngài (Cv 6:11-12 và Luca 22:66, 70-71), và đặc biệt qua cách ngài chết (Cv7:59-60 và Luca 23:34, 46). Đi xa hơn, tất cả những ai chết cái chết của Chúa Ki-tô, họ sẽ làm cho Chúa Ki-tô được hiện diện trong thân xác của họ. Ngày 27 tháng 12 là lễ kính Thánh Gioan Tông đồ và Thánh sử. Như lời dạy của Công đồng Vatican II, Ngôi Lời mang lấy xác phàm đã được viết ra trong chính bản văn đầu tiên của Kinh Thánh, và trong lời công bố của cộng đoàn phụng vụ. Đi xa hơn, những tác giả khác đã viết Kinh Thánh và rất nhiều người công bố Kinh Thánh bằng chính cuộc sống của họ, đã làm cho Chúa Ki-tô hiện diện trong chính thân xác của chính họ. Ngày 28 tháng 12, Lễ Các Thánh Anh Hài – những thánh dưới hai tuổi bị thảm sát bởi vua Hê-rô-đê (Ma-thê-ô 2:16). Nhưng làm thế nào chúng ta có thể thấy Chúa Ki-tô hiện diện trong thân thể các em yếu đuối này? Cũng một kiểu như thế, Thánh Ma-thê-ô nói với chúng ta, rằng chúng ta có thể thấy Chúa Ki-tô hiện diện trong những kẻ đói khát, xa lạ, trần truồng, đau yếu, và tù tội (Ma-thê-ô 25:42-43). Cũng thế, Chúa Ki-tô mang lấy xác thịt trong những “kẻ bé mọn nhất này” (Ma-thê-ô 25:45).

Trong mùa Giáng Sinh và Mùa Vọng, hai lễ kính Mẹ Maria rất quan trọng giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm Nhập Thể: Ngày 1 tháng 1, Lễ Trọng Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và ngày 8 tháng 12, Lễ Trọng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Liên quan đến Lễ Trọng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, là cuộc tranh luận xa xưa về khi nào thì nhân tính của Đức Giê-su “trở thành” Thiên Chúa. Nói cách khác, phải chăng Đức Maria chỉ là mẹ của nhân tính của Đức Giê-su mà thôi? Hay là con người cũng có thể sinh hạ thiên tính nữa? Công đồng Ê-phê-sô (năm 431) tuyên bố rằng Đức Maria cũng là Mẹ của toàn thể Đức Giê-su – cả nhân tính và thiên tính. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, không chỉ là Mẹ của Đức Ki-tô. Chúa Giê-su không thể nào bị phân chia làm hai. Lễ Trọng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cử hành lý do tại sao Đức Maria có thể đồng ý với việc làm Mẹ Thiên Chúa. Chính Đức Maria đã được thụ thai trong cung lòng Mẹ Ngài mà không mắc tội tổ tông. Và vì thế khi Thiên Chúa, qua sứ thần Ga-bri-en, mời gọi Đức Maria đồng ý chấp nhận ý Chúa để trở thành người mẹ trẻ khi chưa kết hôn, mà phong tục thời đó coi trọng danh dự và sự xấu hổ, thì Đức Maria đã vượt qua suy nghĩ của loài người và đã thưa vâng. Do không mắc tội tổ tông, Đức Maria đã có thể đặt trọn niềm tin vào ý muốn của Thiên Chúa.

Vậy, việc này có ý nghĩa gì với chúng ta? Đương nhiên trường hợp của Đức Maria là độc đáo. Không ai trong chúng ta được mời gọi để làm mẹ (hay cha) của Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa. Nhưng như Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã lưu ý rằng, Đức Maria cũng là “người thứ nhất và toàn vẹn nhất trong các môn đệ của Chúa Ki-tô” – và điều này có nghĩa là Đức Maria “xứng đáng để được bắt chước” cách đặc biệt. Qua phép rửa tội, chúng ta cũng được tẩy rửa khỏi tội tổ tông qua giếng nước, trong cung lòng của Hội Thánh. Vì thế, chúng ta cũng có cơ hội để thưa vâng với Chúa, Đấng mang lấy xác phàm trong phép Thánh Thể. Chúa Giê-su nói, “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở lại trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Gioan 6:56). Do đó, khi thưa “Amen” lúc rước lễ là chúng ta lặp lại lời Mẹ Maria với sứ thần Ga-bri-en theo cách của chúng ta. “Xin hãy được như thế.” Và khi chấp nhân sự hiện diện của Thiên Chúa trong Chúa Ki-tô, Đấng đang ở trong chúng ta như là quà tặng, là lúc chúng ta đón nhận trách nhiệm làm cho sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong chúng được tỏ hiện to thế giới. Kinh nguyện Thánh Thể III nêu rõ điều chúng ta cầu nguyện sẽ xãy ra: “Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi Mình và Máu Con Chúa, và được tràn đầy Thánh Thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Ki-tô.” Chúng ta cầu nguyện rằng, như là các phần tử của công đoàn cầu nguyện và ca hát, chúng ta luôn trung thành làm cho xác thịt của Chúa Ki-tô được thể hiện. Chúng ta biết rằng cũng như các Thánh Anh Hài, trong sự lệ thuộc của các ngài, dù chúng ta cố gắng che dấu sự đói khát, xa lạ, trần truồng, đau đớn, và ngay cả tù tội của chính mình, thì Chúa Giê-su cũng đang mang lấy xác thịt trong chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện như Thánh Gioan cho chúng ta sẵn sàng đón nhận ơn gọi rao giảng lời Chúa và do đó trung thành nhận ra Ngôi Lời đang mang lấy xác thịt trong chúng ta. Chúng ta cầu nguyện như Thánh Tê-pha-nô, vì biết chắc rằng tất cả sẽ phải chết, chúng ta sẽ sống cuộc sống và chết cái chết để luôn trung thành nhận ra là Chúa Ki-tô đang mang lấy xác thịt trong chúng ta. Và trách nhiệm này sẽ tiếp tục lâu dài cả sau khi các đèn Giáng sinh đã tắt biến, các đài radio, các cửa tiệm, và ngay cả tại nhà chúng ta không còn dấu hiệu gì của Lễ Giáng sinh. Những lời của Chúa Cha nói với Chúa Con, khi Chúa Thánh Thần xuống trên Chúa Giê-su sau khi chịu phép rửa (lễ cuối cùng của Mùa Giáng Sinh!), cũng để dành cho chúng ta. Đặc biệt khi chúng ta tuân theo ý muốn của Chúa, chúng ta là con yêu dấu của Ngài, Ngài hài lòng về chúng ta.