**Elisabeth Chúa Ba Ngôi (1880-1906)**

Ngày 25.11 1984 ĐGH Gioan Phalô II phong chân phước cho Elisabeth Chúa Ba Ngôi: ***Hôm nay chúng ta dám giới thiệu chị cho thế giới. Chân Phước Elisabeth, một ánh sáng mới rực lên cho chúng ta, một vị hướng đao mới đã xuất hiện, rõ ràng và chắc chắn... Với nhân loại chúng ta ngày nay, một nhân loại đang bị lạc hướng, không còn biết tìm gặp Thiên Chúa hoặc đang bóp méo khuôn mặt Ngài, và không biết dựa vào lời hứa nào để hy vọng, chị Elisabeth cống hiến một tấm gương hoàn toàn cởi mở cho Lời Thiên Chúa mà chị đã thấm nhuần đến nỗi đã nhờ đó mà thực sự nuôi sống mọi tư duy và kinh nguyện của mình, đến nỗi đã gặp được ở đó mọi lý lẽ cho cuộc sống.***

***\*\****

Bé Maria Elisabeth Josephin Catez (*sinh ngày18.7.1880*) là một đứa bé có cá tính rất mạnh mẽ, tính tình thẳng thắn, phản ứng nhanh nhẹn, dễ nổi giận như hỏa sơn, nhất là khi gặp sự bất bình. (*một lần, trong Thánh Lễ, Elisabeth được bồng đến nhà thờ dự nghi thức* ***chúc phúc cho trẻ em****. Người ta mượn con búp bê của em, cho mặc quần áo đẹp, đặt vào máng cỏ. Elisabeth nhận ra con búp bê của mình liền la to:* ***ông cha xứ độc ác, trả Jannette lại cho bé****).*

Năm Elisabeth 10 tuổi, trong giờ học giáo lý, em tỏ lộ: *Con đã thích cầu nguyện, và đã yêu mến Chúa biết bao, ngay cả trước khi con được rước lễ lần đầu. Thế nên con không hiểu vì sao người ta có thể trao trái tim mình cho một ai khác không phải là Thiên Chúa, do vậy, con quyết chí yêu mến Chúa và chỉ sống cho Ngài.*

Khi rước lễ lần đầu, cô bé Sabeth 11 tuổi tâm sự với bạn: “*Mình không đói, Giêsu đã nuôi mình rồi“* Năm 13 tuổi, đoạt giải nhất về môn dương cầm ngày: *Về luân lý đạo đức, em nghĩ mình cũng khá. Em vui vẻ và phải thú nhận rằng em cũng hơi liều lĩnh. Em có lóng tốt. Tính em hay làm dáng. Người ta nói phải làm dáng một chút. Em không làm biếng. Em biết rằng nhờ việc làm mà người ta hạnh phúc. Em không phải là mẫu mực về kiên nhẫn, nhưng thường thì em biết nén lòng. Em không có thù oán.*

Năm 14 tuổi, sau khi rước lễ cô bé cảm thấy tâm hồn được thôi thúc mãnh liệt tình yêu Giêsu, nên đã quyết định ***chọn Ngài làm phu quân duy nhất*** và đã giao kết bằng lời khấn khiết tịnh. Cô nói: ***Cả Chúa và em đã không nói gì, nhưng cả hai tự hiến cho nhau và yêu mến nhau thật mãnh liệt đến độ quyết định thuộc trọn về Ngài***.

Cô bé đề thơ*: Giêsu, em quá yêu rồi.*

*Cho em sớm kết bạn đời với Anh.*

*Cùng Anh, em muốn hy sinh.*

*Em mong được chết để mình gặp nhau.*

 Vào một buổi sáng, (16,17 tuổi) sau khi rước lễ Sabeth thốt lên: Dường như có ai đã đọc lên trong hồn tôi hai tiếng Cát Minh. Mẹ của Sabeth Catez, tuy rất sùng kính Thánh Nữ Teresa Avila, nhưng lại sợ con gái mình và dòng kín này, vì thế Sabeth chấp nhận mọi sự vâng theo ý Chúa, ***tình yêu đích thật dành cho Thiên Chúa cốt ở chỗ thực hiện trọn vẹn điều Chúa muốn trong giây phút hiện tại.*** Thời gian này Sabeth sống rất chân thành và tích cực. Nàng say mê đàn hát, đi tắm biển, chơi quần vợt, khiêu vũ, hòa nhạc, di dạo đồng quê… và luôn sống kết hiệp chặt chẽ với Thiên Chúa: *Thiên Chúa rất yêu bạn. Ngài ở trong bạn, Ngài chờ đợi bạn. Cuộc đời bạn có ra sao đi nữa, thì xét cho cùng, chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng chính là khám phá ra nguồn suối kín ẩn trong khu vườn của bạn*.

Elisabeth cầu nguyện: *Chúa là Đấng đã hiến trọn hồn con, là Đấng sống mãi trong lòng con và biển lòng con là nơi ở của Chúa. Chúa là Đấng con cảm nghiệm, là Đấng con đang trông thấy với đôi mắt linh hồn tận đáy lòng nghèo khó của con*.

*Lạy Chúa Thánh Thần, Nhân Lành, Tuyệt Mỹ!*

*Ôi Đấng con thờ lạy, ôi Đấng con yêu mến*

*Xin lấy những ngọn lửa thiêng của Ngài mà thiêu đốt*

*Thân xác, trái tim và mảnh hồn này.*

*Người bạn đời này của Ba Ngôi Thiên Chúa*

*Chỉ khát khao thánh ý Ngài.*

Nàng say mê Chúa Giêsu một cách thắm thiết: *Con đã hiến trao Ngài trái tim con, một trái tim chỉ biết nghĩ đến Ngài, chỉ biết sống cho Ngài, một trái tim yêu mến Ngài đến chết được.*

Elisabeth 21 tuổi được mẹ, bà Cater chấp thuận cho cô làm đan nữ Cát Minh, Sabeth thốt lên: *Đây là cả một đám cưới cho tôi, một bữa liên hoan cực kỳ vui mà tôi sẽ không bao giờ lập lại*.

*Lạy Chúa yêu dấu, dưới chân Thập Tự Ngài,*

*Ôi Giêsu, Ôi Tình Yêu chịu đóng đinh của con,*

*Con đến để xin Ngài một lần nữa*

*Hãy chiếm lấy tim con*

*Và đừng bao giờ trả lại*

Khi chưa vào đan viện, Sabeth đã cầu nguyện chiêm niệm thật sâu sắc : *Ngay giữa đời, ta vẫn có thể nghe Chúa trong thinh lặng của một cõi lòng chỉ muốn thuộc về Chúa, chính cái thinh lặng nội tâm ấy là yếu tố quyết định cho cầu nguyện* nên giờ đây sống trong đan viện đời sống cầu nguyện của chị được thăng hoa viên mãn. Sabeth đã thực sự đem sự cầu nguyện này giúp rất nhiều chị em sống ở ngoài đời: *Chúng ta mang Thiên Đàng trong mình. Tôi cho là mình đã tìm thấy được Thiên Đàng ở trần gian., bởi vì Thiên Đàng chính là Chúa, mà Chúa ở lại trong linh hồn. Tôi muốn chuyển bí mật này cho những người tôi yêu mến, để họ cũng được liên kết trong mọi sự*.

Ngày 02.8.1901: *Tôi lao mình vào vòng tay Chúa như một trẻ thơ.* Sau Thánh Lễ, nàng lau mắt cho mẹ và em gái Guite rồi bước qua ngưỡng cửa đan viện. Elisabeth Cater nay là Elisabeth Chúa Ba Ngôi: *Tôi không thể tìm ra lời nào để diễn tả hạnh phúc của tôi. Ở đây không còn gì ngoài một mình Thiên Chúa.Tôi gặp Ngài khắp nơi, khi giặt giũ cũng như trong giờ kinh nguyện. Tôi thấy Ngài, tơi hô hấp Ngài…*

Ngoài những giờ Thánh Lễ cầu nguyện, suy niệm và chơi chung với các chị em, Elisabeth Chúa Ba Ngôi làm những việc này một mình trong thư phòng nhỏ bé, không lò sưởi, không có nước máy, ăn chay thường xuyên, ngủ trên nệm rơm nhưng ***đầy ắp Thiên Chúa*** . *Chân trời của tôi mở rộng từng ngày… Tôi yêu Đức Kitô biết bao nhiêu.*

Thời gian thấm thoát, ngày qua ngày trôi nhanh…cuôc sống khắc khổ và mùa đông ở Dijon ẩm ướt kéo dài, không lò sưởi đã từ từ rút cạn hết kho tâm lý dự trữ, buộc phải tìm đến động cơ siêu nhiên nhất…Tuy Elisabeth tự nguyện sống cô tịch và dù sống gắn bó và yêu tha thiết Chúa Giêsu, Elisabeth cũng có những khoảnh khắc trải qua đêm tối và sự khô khan vì những cố gắng mãi hoài của con người cũng có giới hạn. Nội tâm Sabeth bị che phủ bởi bóng đêm… nổi cộm những nỗi đau xé lòng lặng lẽ từ ngày xa rời gia đình, nhất là khi nhớ lại biết bao thay đổi từ ngày vào đan viện, khi nghĩ về người mẹ góa *yêu dấu đôi khi lòng con rướm máu*.

Sabeth tự hỏi lòng: mình đã yêu Thiên Chúa trọn tình chưa? Trong cuộc sống này tôi đã tương đối tốt chưa? Sabeth nhớ lại năm 13 tuổi cô cũng bị bối rối chìm vào bóng tối như thế. Sabeth nhận ra rằng bóng tối này chỉ là đám mây che mờ mặt trời rực rỡ trên cao. Sabeth quay về ánh sáng tận sâu trong nội tâm: *Hãy sống với Chúa như một người bạn, hãy biến đức tin nên sống động để kết hiệp với Ngài qua mọi sự, đó là điều làm nên các vị thánh.* Cuộc thử thách cam go này không thể làm phai nhạt lý tưởng của Sabeth: *Dù trong huy hoàng hay trong tăm tối, chúng ta hãy luôn sống dưới ánh mắt của Đấng Tuyệt Mỹ bất biến. Đấng muốn biến chúng ta thành thần linh. Ôi,* ***được là Ngài*** *đó là tất cả giấc mơ của tôi*.

Đối với đan nữ Cát Minh, Mẹ Thánh Teresa Avila ước mong họ chỉ chọn Thiên Chúa chỉ vì Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa, một lối duy nhất là leo lên núi cách quảng đại. Đan viện phải thật sự là một góc Thiên Đàng, là nơi mọi người yêu thương nhau trong một đức ái dịu dàng và vui tươi, đệt bằng sự khao khát và khiêm nhường, trong một bầu khí Tin Mừng thấm tận từng chân tơ kẽ tóc của cuộc sống tự nhiên. Sabeth: *Bạn không tin rằng khi trái tim bị Chúa Kitô chinh phục, nó có thể hiến mình đến cùng sao? Vị Hôn Phu của tôi quá đẹp, tôi yêu Ngài say mê và nhờ yêu Ngài tôi được biến đổi trong Ngài.Người đan nữ còn phải là tông đồ, mọi kinh nguyện và hy sinh đều hướng về việc tông đồ.*

\*Trước ngày trọng đại chuẩn bị khấn, Elisabeth lại rơi vào vực thẳm đen tối dày đặc trong nội tâm. Mẹ Bề Trên Germaine lo lắng và cha Vergne đã giúp Elisabeth bình an trở lại.

Ngày 21.01.1903 nghi thức nhận lúp đen, Elisabeth hiện diện trước công chúng và gia đình, bạn hữu: *Ai diễn tả được niềm vui của tôi khi tôi đã có thể tự nhủ đang lúc chiêm ngắm tượng Đức Kitô nhận được sau khi khấn mà Mẹ Bề Trên đã đặt vào lòng tôi* ***như một dấu ấn trên trái tim.*** *Thế là cuối cùng Ngài thuộc trọn về tôi, tôi thuộc trọn về Ngài…… Tôi chỉ còn biết yêu Ngài và để Ngài yêu tôi. Tôi cảm thấy Ngài sống động biết bao trong hồn tôi, tôi chỉ cần hồi tâm là gặp được Ngài, đó chính là tất cả hạnh phúc của tôi. Ngài đã đặt trong tim tôi một nhu cầu yêu đương mãnh liệt đến nỗi chỉ một mình Ngài mới có thể no thỏa.*

Elisabeth sung sướng *được chọn làm hiền thê, hiền thê huyền nhiệm, là làm cho trái tim Ngài say mê đến quên mọi cách biệt, Ngôi Lời nghiêng mình trên linh hồn ta như trong cung lòng Chúa Cha với cùng một sự ngây ngất của tình yêu vô cùng vô tận!* ***Chính Chúa Cha, Ngôi Lời và Thánh Thần*** *xâm chiếm linh hồn, biến nó thánh thần linh, tiếp thu nó vào Nhất Thể bằng Tình Yêu.*

Là một đan nữ, Elisabeth không xa cách con người là chúng ta sống ở ngoài đời, như nguồn suối yêu thương chảy tràn trề. Chị viết cho mẹ: *Con gái mẹ hôn mẹ với tất cả trái tim Cát Minh của nó, trái tim này thuộc trọn về mẹ, bởi vì nó thuộc trọn về Ngài, về Ba Ngôi.*

Viết cho Louise Maurel: *Đấng chiếm trọn tôi cho Ngài chính là Đấng Toàn Là Tình Yêu và tôi cố gắng hòa mình theo mọi tác động của Ngài, chính là bằng trái tim Ngài mà tôi yêu bạn, chính là bằng linh hồn Ngài mà tôi cầu nguyện cho bạn.*

*Giữa* ***Nhà Chúa*** *trong con, con có lời cầu nguyện*

*Của Giêsu, Đấng Thiên Chúa đang tôn thờ Thiên Chúa.*

*Lời cầu nguyện ấy đưa con đến với các linh hồn và với Chúa Cha*

*Bởi vì đó chính là hai chuyển động của lời cầu nguyện.*

*Sứ mạng của con là*

*Cùng cứu thế với Thầy.*

*Để đạt được điều đó con phải tự biến tan,*

*Phải mất hút trong Ngài bằng kết hiệp*

Viết cho bà Germaine de Gemeaux: *Bà hãy tập hy sinh và từ bỏ, hãy luôn sống với Chúa trong lòng. Muốn thế cần phải hãm mình nhiều lắm, bởi vì để liên lỉ kết hợp với Ngài, cần phải biết cho Ngài tất cả. Khi một linh hồn trung thành với mọi ao ước nhỏ nhặt nhất của Trái Tim Ngài, thì bù lại, Chúa Giêsu cũng trung thanh gìn giữ nó và vun trồng giữa Ngài với nó một tình thân hết sức êm ái*.

Chị khuyên chúng ta: *Hãy nhìn mỗi sự đau khổ cũng như mỗi niềm vui đều trực tiếp do Chúa mà đến, thì đời bạn sẽ thành một cuộc hiệp thông liên lỉ, vì mỗi tình tiết, mỗi biến cồ, mỗi đau khổ mỗi sự việc đều sẽ như một bí tích đem Thiên Chúa lại cho bạn, và đau khổ nối kết ta chặt chẽ nhất với Chúa. Chúng ta hãy sống vì yêu thương để chết vì yêu thương và để tôn vinh Thiên Chúa là Tình Yêu.*

*Giờ đây tôi chỉ yêu mến Ngài, yêu mến Ngài mọi lúc…*

Ngày 9.11.1906 Elisabeth Chúa Ba Ngôi**: “*Tôi tiến vào Ánh Sáng, vào Tình Yêu, vào Cõi Sống”.***

***Elisabeth Nguyễn* (*cảm nghiệm “Chúa có mặt là con vui” Conrad de Meester*)**