**Thánh Lễ của Hội Thánh**

David A. Pitt

Câu chuyện hai môn đệ trên đàng Emmau trong Phúc Âm Thánh Lu-ca hình như cho thấy tâm điểm của Thánh Lễ trong đời sống Hội Thánh. Điều quan trọng ở đây là Thánh Lu-ca muốn nhấn mạnh đến cấu trúc của chính Thánh lễ đã giúp các môn đệ có thể nhận ra Chúa Giê-su. Trong suốt câu chuyện Chúa Giê-su là người xa lạ với các môn đệ (Lu-ca 14:16). Lòng các ông nóng lên khi Chúa Giê-su, Đấng chưa được nhận ra, cách nghĩa Kinh Thánh cho họ (Lu-ca 24:31). Và mắt họ được mở ra và nhận ra Chúa Giê-su khi Ngài bẻ bánh (Lu-ca 24:31). Nhưng họ nhận ra Ngài chỉ trong chốc lát. Vừa khi nhận ra Ngài, Ngài đã biến mất khỏi họ (Lu-ca 24:31). Và vì họ nhận ra sự hiện diện của Ngài, họ có thể kể lại kinh nghiệm của họ cách trung thực. Không phải một kẻ xa lạ cách nghĩa Kinh Thánh. Không phải một kẻ xa lạ bẻ bánh. Đó chính là Chúa Giê-su! Cấu trúc phụng vụ quen thuộc của chúng ta được phản ánh trong câu chuyện Em-mau. Do đó, trong Thánh lễ, lời Chúa dẫn vào Thánh Thể. Và chúng ta biết Chúa hiện diện thật sự – hoặc là qua lời Chúa được công bố, trong việc thánh hiến bánh và rượu, trong vai chủ tế, và trong cộng đoàn cầu nguyện và ca hát – ngay cả chính lúc chúng ta không nhận ra được sự hiện diện đó bằng giác quan, thì Ngài luôn hiện diện. Khi Hội Thánh cử hành Thánh Lễ thì Chúa Ki-tô đang hiện diện giữa chúng ta.

Cấu trúc của phụng vụ gồm kinh thánh và việc bẻ bánh được tiếp tục trong suốt lịch sử của Hội Thánh. Trong thế kỷ thứ nhất, Thánh Gút-ti-nô tử đạo cho hay cách cộng đoàn của ngài đọc các bài đọc của tiên tri và các tông đồ bao lâu thời gian cho phép, sau đó họ chúc lành bánh và rượu. Ngài viết: “Chúng tôi gọi thức ăn này là “Thánh Thể [tạ ơn]; và chỉ những ai tin vào sự thật lời chúng tôi rao giảng và đã chịu phép rửa mới được chia sẻ” (Hộ giáo Đầu tiên, 66.1). Dù mọi người có thể cùng đọc và cùng ăn chung; nhưng việc chia sẻ lời huấn dụ và thức ăn này chỉ được dành riêng trong Hội Thánh. Một trong những lý do là vì các Ki-tô hữu tin Chúa Giê-su hiện diện ở giữa họ qua hành động Ngài đã thiết lập. Ngoài ra sự tham dự này còn liên hệ nhiều đến việc chia sẻ chính Phép Thánh Thể. Chẳng hạn, như chúng ta thấy hiện nay, việc ăn cùng một tấm bánh và uống cùng một ly rượu thường đòi hỏi một mức độ thân thiết nào đó. Trước khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chúng ta có thể bẻ bánh và chia sẻ với ai? Hoặc chúng ta cho ai uống chung cùng một ly? Đó chính là mô hình của sự gần gủi trong tình yêu cộng đoàn được các Ki-tô hữu thực hiện. Đúng vậy, những ai đã chịu phép rửa đều được cùng nhau liên kết với Chúa Ki-tô; và đồng thời họ cùng liên kết với nhau.

Sự hợp nhất mang tính nghi thức này được thể hiện trong Hội Thánh sơ khai cũng chính là điều mà việc cử hành Thánh Thể của chúng ta nhắm đến. Câu thứ hai của bài Thánh ca Ubi Caritas (Đâu Có Tình Yêu Thương) của Thứ Năm Tuần Thánh diễn tả sâu xa ước muốn này:

 Khi cùng nhau kết đoàn làm nên một thân thể

 Lo sao đừng chia rẽ, sống hòa thuận bình ai.

 Đừng tranh chấp kêu ca, chớ nặng lời cãi cọ.

 Nguyện Ki-tô Đức Chúa hằng ngự giữa chúng ta. (Sách lễ Rô-ma)

Tôi thực sự trân trọng niềm hy vọng cụ thể được diễn tả ở đây. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn tâm trí khỏi mọi điều chia rẽ. Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể chấm dứt sự tranh chấp, kêu ca, cãi cọ. Chúng ta cầu xin để Chúa Ki-tô có thể cư ngụ giữa chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong Hội Thánh và trong cộng đoàn phụng vụ, không xảy ra cách máy móc – đúng hơn, sự hiện diện đó đòi hỏi sự cộng tác của chúng ta trong một mức độ nào đó.

Đến đây, tôi thiết nghĩ, chúng ta nên trở về với các môn đệ trên đàng Em-mau. Vâng, họ đã nhận ra Chúa qua việc bẻ bánh. Nhưng trước tiên họ cần phải mời Ngài vào ở lại với họ (Lu-ca 24:29). Tôi thiết nghĩ việc mời Chúa Giê-su vào ở lại không phải là điều dễ làm nhất. Các môn đệ này đã biết rằng Đức Giê-su, người thầy, người bạn, người mà họ hy vọng sẽ giải thoát It-ra-en (Lu-ca 24:21) vừa bị đóng đinh thập giá. Và người khách lạ này, người mà họ không biết, lại thách đố họ về sự hiểu biết của họ về Chúa Giê-su. Nói cách chính xác, là người khách lạ này thách đố họ về chính ơn gọi môn đệ và tình bằng hữu của họ với Đức Giê-su. Nếu gặp hoàn cảnh tương tự như thế, chắc tôi sẽ không có lời mời như họ, “Mời ông ở lại ăn tối!” Các môn đệ này có thể đã không biết về thần học của Đức Giê-su, nhưng chắc chắn họ đã hiểu cách Chúa cư xử trên bàn ăn. Và chính cách cử xử trên bàn ăn này có thể giúp họ gặp gỡ Chúa Giê-su. Điều này cho tôi hy vọng. Dù tôi có nhiều quan niệm lệch lạc, nhiều cơ hội gây chia rẽ, thói hư tật xấu, tranh chấp, cãi cọ, thì Thánh lễ của Hội Thánh sẽ cho tôi cơ hội hợp nhất với Chúa Ki-tô. Và như thế, Thánh lễ cũng cho tôi cơ hội hiệp nhất với tha nhân, những người với cõi lòng tan nát, đang tìm kiếm sự hiệp nhất với Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời . . ..