**Tiệc Thánh trong Bửa Tiệc Ly của Chúa**

Khi chồng tôi, tên là Gerry, và tôi đang thời gian hẹn hò và bắt đầu dành càng nhiều thời giờ cho nhau hơn, cuối cùng chúng tôi cho nhau biết về những sinh hoạt thường lệ của mỗi người vào ngày Chúa Nhật. Anh ta bắt đầu theo tôi đi lễ, và tôi bắt đầu theo anh ta đến nhà của anh và ăn “bửa cơm Chúa Nhật” của gia đình. Khi làm như thế, tôi được biết rằng mẹ của anh ta, một người phụ nữ lớn lên ở Ý, là một người nấu ăn ngon, và tôi sẽ không bao giờ bị đói khi ở cạnh bà. Đúng thế, “Bửa ăn Chúa Nhật” thường có năm món! Sau bửa ăn tôi còn được mang thức ăn còn lại về nhà; nó có thể nuôi sống tôi trong vài ngày tới. Gerry biết được các sở thích của tôi trong Thánh lễ và bắt đầu quan sát tôi. Tôi còn nhớ có lần anh ta nói với tôi sau Thánh lễ, cách đặc biệt, “Tất cả chỉ là một bửa ăn!” Thoạt đầu tôi chặc lưỡi, vì nhận xét này xem ra đến cách tự nhiên từ một người mà gia đình anh ta rất coi trọng một bửa ăn hằng tuần. Nhưng khi tôi càng nghĩ về nhận xét của anh ta, tôi nhận ra đó là một nhận xét rất sâu sắc ẩn sau sự giản đơn của nó.

Chẳng hạn trong Phúc âm Thánh Lu-ca, các hành động trong cuộc sống và tác vụ của Chúa Giê-su luôn xoay quanh các bửa ăn. Robert Karris lưu ý rằng bằng cách nào các mục đồng tìm gặp con trẻ Giê-su trong máng cỏ - chính xác theo từng chữ “hộp nuôi gia súc” – trong Luca 2:12. Các dụ ngôn về Nước Trời như đồng bạc lạc mất, con chiên lạc, và đức con hoang đàng đều được nối kết trong bối cảnh Chúa Giê-su chia sẻ bửa ăn với “các người thu thuế và tội lỗi” (15:1-3). Các môn đệ trên đường Emmau nhận ra Chúa Giê-su sống lại chỉ sau khi Ngài bẻ bánh với họ (24:13-35). Khi nối kết các tường thuật này lại, chúng cho thấy bàn tiệc thân hữu là tâm điểm mà qua đó các Ki-tô hữu tham dự vào sự sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Ki-tô.

Đương nhiền, ăn tiệc chung với nhau thì quan trọng (và không chỉ với bà mẹ chồng của tôi)! Nó mang ý nghĩa nuôi dưỡng và tạo sự sống, liên hệ thân thiết và gắn kết. Như Kevin Irwin chỉ ra, đối với người Do Thái, lời mời tham dự vào bửa ăn Sa-bát và đặc biệt là Lễ Vượt Qua mang ý nghĩa được xem là “một thành phần của gia đình.” Đó là lý do tại sao việc Juda phản bội Chúa Giê-su trong bửa Tiệc ly thực sự làm tan nát tâm can. Là một người đi theo Chúa Giê-su cách thiết thân và là bạn đồng hành của Chúa (theo sát từ ngữ có nghĩa “chia sẻ tấm bánh với” hoặc là bẻ bánh với), thế mà Juda lại phản bội Chúa Giê-su trong bối cảnh thân mật sâu xa đó. Cùng lúc đó, Bửa Tiệc ly là nơi mọi sự phản bội bị phá đổ và, một lần nữa, sự giải hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại được tái lập.

Do đó, mỗi lần chúng ta chia sẻ Bửa tiệc của Chúa, chúng ta có cơ hội tham dự vào bửa tiệc thánh với Chúa Ki-tô và tham dự vào cái chết và sống lại của Ngài. Trong suốt Thánh lễ, chúng ta luôn được nhắc nhở nhận ra cơ hội này qua những kinh nguyện quan trọng liên quan đến “bửa tiệc” của Chúa, đặc biệt trong các Kinh Nguyện Thánh Thể. Trước các lời đọc trên chén rượu, trong Kinh Nguyện Thánh Thể 1, thêm vào Kinh Nguyện Thánh Thể 2 và 3, chúng ta nghe các lời, “vào cuối bửa ăn tối.” Trước các lời đọc trên bánh và rượu, trong Kinh Nguyện Thánh Thể 4, chúng ta nghe đọc “nên trong bửa ăn tối.” Sự khác biệt giữa các lời đọc trên bánh và rượu trong Kinh Nguyện Thánh Thể 1 và Kinh Nguyện Thánh Thể 2 và 3 phản ánh cấu trúc của bửa Tiệc Vượt Qua. Như thần học gia Kevin Irwin chỉ ra, việc chia sẻ chính bửa ăn tối xảy ra giữa hai lời công bố. Lời công bố, “Đây là chén máu Thầy,” xảy ra khi ly rượu thứ ba được uống trong bửa tiệc Vượt Qua. Đó là lúc, trong bửa tiệc, giao ước liên kết với Thiên Chúa được nhắc nhở lại. Trong bối cảnh của Ki-tô giáo, câu này tuyên bố cách long trọng giao ước mới trong Chúa Giê-su.

Thực ra, tất cả các trình thuật về Bí tích Thánh Thể (trong thư Thánh Phao-lô, các Phúc Âm Mat-thê-ô, Mác-cô, và Lu-ca) đều đề cập đến lúc Chúa Giê-su cầm lấy chén. Chén này quan trọng vì nó chứa đựng Máu của Chúa Ki-tô; Máu sẽ đổ ra cho chúng ta và được dâng hiến cho chúng ta được tham dự và chia sẻ. Nói cách khác, chúng ta chia sẻ trong sự tự hiến của Chúa Ki-tô, qua hành vi của bửa tiệc, khi chúng ta cùng chia sẻ tấm bánh và chén rượu của tiệc Thánh Thể.

Trong một nghĩa nào đó, Thánh lễ thực sự là “tất cả chỉ là bửa ăn.” Đó là qua việc ăn và uống này mà chúng ta khẳng định lại lời cam kết với Chúa và với nhau. Đang khi việc cử hành Thánh lễ còn mang nhiều biểu tượng quan trọng khác, thì khung cảnh của bửa ăn tối-bửa tiệc mang ý nghĩa nền tảng. Việc cử hành Thánh lễ của chúng ta phát xuất từ việc Chúa Giê-su đã làm trong “bửa ăn tối,” trong bối cảnh của bửa ăn Sa-bát của người Do Thái và Tiệc Vượt Qua. Hành động cùng nhau ăn uống trong bửa tiệc của con người cho chúng ta một bối cảnh phong phú về thần học và phụng vụ để hiểu rõ cách sâu xa khi chúng ta tham dự vào việc rước Chúa trong Thánh lễ.