NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – tuần XIX/TN/B

*Từ thứ hai ngày 22/10 đến thứ bảy ngày 27/10 – 2018*

*Thứ hai ngày 22/10 – Lc 12 , 13 – 21*

***Nội dung Tin Mừng***

* *Một người trong đám đông khán thính giả của Chúa xin Chúa can thiệp một việc vẫn thường xảy ra trong các gia đình: vấn đề chia chác của cải, tài sản, đất đai…*
* *Chúa –nhân cơ hội – lên tiếng giáo huấn về việc phải coi chừng thói tham lam…*
* *Người minh họa cho giáo huấn của mình bằng câu chuyện về người phú hộ nọ: ông ta thu góp suốt đời và – khi đã quá đầy đủ - thì nghĩ đến chuyện hưởng thụ…*
* *Thế nhưng – nếu ngay thời điểm đó – Thiên Chúa gọi ông về…thì những thu góp ấy…trở thành vô ích cho ông…*
* *Câu chuyện minh họa ấy của Chúa là những gì vẫn xảy ra hằng ngày, ở mọi thời và tại mọi nơi trên mặt đất này, nhưng lại ít làm cho người ta nghĩ tới !!!*

***Giáo huấn Tin Mừng***

* *“Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?”* ( c. 20)

***Ca dao***

Tham thì thâm – Lầm thì mắc !!!

Tham thì thâm,

Phật đã bảo thầm rằng: chớ có tham !!!

Tham vàng bỏ đống gạch dầy,

Vàng thì ăn hết – Gạch xây nên thành…

***Danh ngôn***

Kẻ nào tham lam tài sản của người khác thì đáng phải mất tài sản của chính mình.

 Ngạn ngữ Anh

Hạnh phúc đích thực có được từ sự biết hài lòng và hòa bình nội tại : sự hài lòng và hòa bình nội tại chỉ có thể đạt được thông qua sự phát triển tinh thần vị tha về tình thương, từ bi và sự diệt trừ vô minh, ích kỷ và tham lam.

 Dalai Lama

***Sống Lời Chúa trong hôm nay***

-cầu xin và bằng lòng với những gì “vừa đủ” cho cuộc sống hằng ngày…

-không dòm ngó và so sánh gia đình mình với hàng xóm…

*Thứ ba ngày 23/10 – Lc 12 , 35 – 38*

***Nội dung Tin Mừng***

* *Chúa dùng hình ảnh “người đầy tớ thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” để kêu gọi mọi người – đặc biệt là các môn đệ - ở trong tình trạng sẵn sàng để đón đợi Chúa – Người đến với ta qua tất cả những gì xảy đến trong một ngày sống, và – đặc biệt – Người đến với ta trong giây phút cuối đời trần gian này…*
* *Sự tỉnh thức và sẵn sàng của người đón đợi Chúa là sống Lời Chúa và ở trong tình trạng ơn nghĩa với Người…*
* *Chúa sẽ rất vui khi thấy ta ở trong tình trạng như thế từng ngày…*

***Giáo huấn Tin Mừng***

* *“Nếu canh hai, canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”* ( c . 38)

***Gương sống*** : Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, quan thị vệ, tử đạo

Ngài sinh năm 1773 tại Phủ Cam, Giáo Phận Huế ngày nay…Ngài có hai đời vợ và mười hai người con. Ông nội và thân sinh của ngài đều là những tín hữu đạo đức…

Ngài là một vị quan liêm chính, được thăng chức thị vệ hoàng cung và được vua Minh Mạng rất hài lòng…Tuy phải lo việc quan, nhưng quan thị vệ Tống Viết Bường cũng rất quan tâm đến việc sống đạo và giáo dục đức tin cho con cái mình…

Sau một lần đánh dẹp quân nổi loạn, quan quân kéo đến chùa Non Nước để tạ ơn trời phật, nhưng quan thị vệ không tham gia…Sự việc đến tai vua Minh Mạng…Nhà vua tức giận ra lệnh xử trảm, nhưng các cận thần lên tiếng can ngăn nên nhà vua ra lệnh đánh 80 trượng rồi tước hết chức tước, bổng lộc và đuổi về quê làm thứ dân…

Năm 1832, vua Minh Mạng xét tình hình binh lính Công Giáo thì thấy thiếu tên của thị vệ Tống Viết Bường, vì ông đã bị tước chức quan…Vua ra lệnh bắt giam ông vào Trấn Phủ…

Bị xiềng xích và tra tấn để khuyến dụ bỏ đạo hầu được phục hồi chức tước, nhưng ông Tống Viết Bường một mực trung kiên chịu đựng nhục hình vì lòng yêu mến Chúa…

Quan Thượng Thư Bộ Hỉnh Võ Xuân Cẩn khuyên ông bỏ đạo, nhưng ông nhẹ nhàng trả lời:

*Quan lớn có lòng thương thì tôi đội ơn quan lớn, nhưng xin quan lớn để tôi được giữ trọn chữ TRUNG với Chúa Trời là Thiên Chúa tôi thờ.*

Vì quan thị vệ Tống Viết Bường có nhiều công lao với triều đình nên vua muốn bản án xử trảm diễn ra trong âm thầm, tránh gây ồn ào trong dư luận. Án xử trảm được thi hành tại pháp trường Thợ Đúc vào buổi tối ngày 23.10.1833…

***Sống Lời Chúa trong hôm nay***

-luôn giữ mình trong tình trạng ơn nghĩa với Chúa…

-nghe tiếng Chúa nhắc nhở từng ngày qua những gì xảy đến – kể cả những việc tưởng như vô tình hay ngẫu nhiên…

*Thứ tư ngày 24/10 – Lc 12 , 39 - 48*

***Nội dung Tin Mừng***

* *Chúa tiếp tục bài học về sự tỉnh thức và sẵn sàng mà mọi người tin – đặc biệt là các môn đệ : những gương mẫu trong đức tin - phải có bằng một dụ ngôn lấy hình ảnh “người ăn trộm đào ngạch, khoét vách” để vào nhà – nghĩa là hoàn toàn “không ngờ” đối với chủ nhà…*
* *Trong giáo huấn Lời Chúa của hôm nay…thì Chúa nhấn mạnh đến việc “Con Người” sẽ đến – nghĩa là Đấng Sống Lại sẽ đến – hoặc riêng tư với từng người, hoặc long trọng trong ngày quang lâm – mà phần lớn con người “không ngờ !” tới…*
* *Do đó, bổn phận của người môn đệ - được hiểu như người có trách nhiệm phục vụ - thì hãy chuyên cần với nhiệm vụ của mình trong tinh thần yêu thương và nhẹ nhàng với anh chị em mình…*
* *Có một thực tế trong hôm nay là những “môn đệ” của Chúa ít dành thời gian để nhìn vào sứ vụ cũng như kỹ năng giao tế hằng ngày của mình…nên – vô hình chung – có cuộc sống xa rời cộng đoàn được trao phó cho mình…*

***Giáo huấn Tin Mừng***

* *“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều.”* ( c. 48b)

***Gương sống*** : thánh Giuse Lê Đăng Thị, chưởng vệ, tử đạo

Giuse Lê Đăng Thị sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, làng Văn Quy, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình binh nghiệp…Lớn lên, Giuse Lê Đăng Thị chọn theo nghiệp cha, giữ chức cai đội phục vụ tại Hà Tĩnh. Ông cai đội lập gia đình với một thiếu nữ người Hà Tĩnh và được ba người con. Sau khi bà mất, ông tục huyền…

Vua Tự Đức hạ lệnh cấm đạo nghiêm ngặt vào năm 1859…Ông cai Thị cáo bệnh xin được giải ngũ…Do hoàn cảnh khó khăn không thể đem vợ con theo, ông cai Thị trở về làng một mình…

Ngày 28 tháng 1 năm 1860, ông cai Thị bị bắt cùng với một số bạn đồng ngũ khác và bị giải về Quảng Trị. Ông vui vẻ nhận mình là cai đội và là ki-tô hữu…

Sau đó ông được tha nhưng phải trở lại để trình diện…Khi trở lại, ông bị giam cùng với 31 người…Bị tra tấn và dụ dỗ chối đạo,nhưng ông cai đội Giuse Lê Đăng Thị một lòng trung kiên với đức tin Công Giáo của mình…Ông nhắn nhủ vợ:

*Hãy lo sống đẹp lòng Chúa, chu toàn nghĩa vụ làm mẹ, và hẹn ngày toàn thể gia đình cùng được sum họp trên Nước Trời.*

Nhờ tinh thần vui vẻ đón nhận mọi sự trong tinh thần lạc quan, ông đã cảm hóa được một người lính canh và anh ta xin nhận bí tích Rửa Tội cách âm thầm…Nhiều đêm, quân lính tháo gông và cho phép ông về Nhà Thờ Cổ Vưu nhận bí tích giải tội và rước Mình Thánh Chúa…

Ngày 24 tháng 10 năm 1860, vua Tự Đức ra bản án xử giảo…Trên đường ra pháp trường An Hòa, ông Giuse Lê Đăng Thị vui vẻ chào từ biệt mọi người…

Đến pháp trường, ông được nhận bí tích Xá Giải…rồi quân lính trói tay chân ông vào cọc, quàng một sợi giây qua cổ và riết thật mạnh…Vị chứng nhân đức tin trút hơi…

***Sống Lời Chúa trong hôm nay***

-giữ tinh thần lạc quan trong tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa…

-hết lòng hết sức lo cho công việc được trao hằng ngày…

*Thứ năm ngày 25/10 – Lc 12 , 49 – 53*

***Nội dung Tin Mừng***

* *Chúa tâm sự với các môn đệ: Người đến “ném lửa vào mặt đất” – nghĩa là Người mang đến cho trần gian và con người trần gian lửa nhiệt tình, lửa tình yêu…Đồng thời người muốn các môn đệ - và chúng ta trong hôm nay – cộng tác với Người để làm cho “ngọn lửa” ấy bùng lên…*
* *Chúa báo trước về “Phép Rửa Đặc Biệt” Người sẽ phải trải qua – cuộc Thương Khó, Tử Nạn & Phục Sinh của Người – một diễn tả sống động cho nắm lửa được ném vào trần gian…*
* *Vì Người và vì muốn sống ý Chúa Cha…nên sẽ có sự phân rẽ giữa người này với người kia trong gia đình, trong cộng đoàn cũng như ngoài xã hội…Trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, thực tế này là chuyện của từng ngày, và – trong hôm nay – thực tế ấy càng rõ ràng hơn khi mà mạng xã hội được sử dụng cách vô tội vạ…*
* *Vấn đề của chúng ta là: dù như thế nào và làm sao…thì vẫn trung thành sống Lời Chúa để có được sự bình an trong tâm hồn mình, giữa môi trường sống của mình…*
* *William Shakespeare có một câu nói ngắn: Yêu mọi người – tin vài người – và đừng xúc phạm đến ai hết…*

***Giáo huấn Tin Mừng***

* *“Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên !”* ( c. 49)

***Ca dao***

Ru hời – ru hỡi – ru hơi…

Làm trai đứng ở trên đời

Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta:

Ghé vai gánh đỡ sơn hà,

Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu…

***Danh ngôn***

Nhiệt huyết là mẹ của nỗ lực, và không có nó, ta không thể đạt được điều gì to lớn.

 Ralph Waldo Emerson

Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể.

 La Fontaine

Không ai già hơn những người đã sống cạn bầu nhiệt huyết.

 Henry David Thoreau

***Sống Lời Chúa trong hôm nay***

-giữ cho mình sự nhiệt tình muốn sống tốt…

-có khát khao lan tỏa sự sống tốt ra quanh mình…

*Thứ sáu ngày 26/10 – Lc 12 , 54 - 59*

***Nội dung Lời Chúa***

* *Chúa cảnh báo: con người – qua trải nghiệm – có thể nhận biết được các dấu hiệu của sự thay đổi thời tiết trong trời đất, nhưng tại sao lại không nhận ra những dấu chỉ của thời đại đưa dần đến mầu nhiệm của Nước Trời ???*
* *Chúa nhắc lại cho mỗi người chúng ta cái “khả năng phân định” Thiên Chúa ban và hãy áp dụng khả năng ấy vào những sinh hoạt của từng ngày sống để biết thu xếp gọn gàng mọi sự hầu có thể bình yên đến với Chúa trong giờ sau hết của riêng mình và cả của trần gian này…*

***Giáo huấn Lời Chúa***

* *“Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét ? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải ?”* ( cc. 56 & 57)

***Danh ngôn***

Hãy có thời gian cho cả công việc lẫn sự hưởng thụ khiến mỗi ngày vừa hữu ích, vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là thành công tốt đẹp.

 Louisa May Alcott

Người khôn ngoan là người học được những sự thật này: Rắc rối là tạm thời – Thời gian là thuốc bổ - Khổ đau là ống nghiệm.

 William Arthur Ward

Anh có yêu cuộc sống không ? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu xây dựng cuộc sống.

 Benjamin Franklin

Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự, sự thanh nhã của các hoàng tử.

 Edward Bulwer Lytton (1803-1873) – tiểu thuyết gia, nhà thơ người Anh…

***Sống Lời Chúa trong hôm nay***

-có những trải nghiệm về các “dấu chỉ của thời đại” để an lòng trong hành trình đức tin của mình…

-biết tận dụng cách lợi ích thời gian của ngày sống Chúa ban để hành trình trong đường lối và tình yêu của Chúa…

*Thứ bảy ngày 27/10 – Lc 13 , 1 - 9*

***Nội dung Tin Mừng***

* *Người ta đến và có đôi ba câu chuyện thời sự làm quà cho Chúa Giê-su: câu chuyện tổng trấn Phi-la-tô giêt mấy người xứ Ga-li-lê, chuyện tháp Si-lô-ác đổ sập đè chết mấy người…*
* *Nhân cơ hội ấy, Chúa đưa họ vào tâm tình mình phải có: đó là xét mình và sám hối, bởi vì “giờ chết” đến bất ngờ và không ai biết trước nó sẽ như thế nào…*
* *Người tiếp tục giáo huấn bằng dụ ngôn cây vả : thời gian còn lại là thời gian cây được bón phân, tưới nước để ra hoa kết trái…Đấy cũng là hình ảnh từng ngày sống của mỗi chúng ta: với Ơn Chúa và sự giúp đỡ của Giáo Hội, chúng ta phải phát triển và có được những việc làm tốt lành, lợi ích…Nếu không được như vậy…thì quả thực là tội nghiệp cho chúng ta…*

***Giáo huấn Tin Mừng***

* *“Nhưng người làm vườn đáp : “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”* ( cc. 8&9)

***Gương sống*** : thánh Gioan Đoàn Viết Đạt – linh mục, tử đạo ngày 28/10

Gioan Đoàn Viết Đạt sinh năm 1765 tại xứ Đồng Chuối, huyện Bình Lục, tỉnh Thanh Hóa…Mồ côi cha từ bé, nhưng cậu Đạt được mẹ chăm sóc và có ý muốn dâng mình cho Chúa…Mẹ cậu cho cậu vào giúp cha Loan, giáo xứ Đồng Chuối để được hướng dẫn việc tu tâm và làm việc…

Năm 18 tuổi, cậu được cha Loan cho vào chủng viện. Họ xong ở chủng viện, thày Gioan Đoàn Viết Đạt được chịu chức phó tế và đi giúp xứ…Hai năm sau, thầy chịu chức linh mục và được Đức Cha sai đi làm mục vụ ở xứ Hảo Nho…Cha có một đời sống đạo đức và hết lòng lo cho giáo dân…Cố Chính từng nói về ngài:

*Cha Đạt có đức nghèo khó, vâng lời và chăm xem sách, siêng năng làm việc mục vụ. Dù người năng ốm đau nhưng cũng chẳng kêu ca hay chẳng phàn nàn cái gì bao giờ, cho nên Đức Cha và các cha khác quý mến người lắm. Khi giảng, cha có lòng sốt sắng và làm cho kẻ có tội động lòng muốn ăn năn trở lại.*

Tháng 7 năm 1798, vua Tây Sơn ra sắc chỉ cấm đạo nghiêm hơn mấy lần trước. Quân lính đi tầm nã các linh mục, giáo dân và đập phá nhà thờ...

Giáo dân Hảo Nho đưa cha Đạt lên núi ở ẩn ít lâu...Khi bầu khí bình lặng hơn, ban đêm cha xuống nhà ông trùm làng Mai Lễ dâng thánh lễ cầu hồn...Canh năm, khi lễ vừa xong, thì quan quân ấp đến ...Cha kịp ẩn mình vào trong phòng...Nhìn thấy đồ lễ còn ở đấy, quân lính tra khảo và ông trùm Mãi phải thú nhân là có linh mục...Giáo dân khuyên cha thoát đi, nhưng cha quyết định ra mặt, tự nộp mình...Ngài cho biết: *Cha có lánh được thì cũng hại cho cả làng*... Vậy là cha bị giải đi cùng với thầy phó tế Tâm và ông trùm Mãi, Nhiêu Danh và ông Việt...

Một dì phước là Dì Phong – Dòng Mến Thánh Giá – cùng với một số giáo dân ngỏ ý muốn tìm cách giải thoát cha, nhưng cha không chịu…Quân lính đánh đập và giải cha vào Thanh…Hơn một tháng trong tù, cha thường xuyên bị tra tấn, nhưng lúc nào ngài cũng vui vẻ và hiền lành với mọi người…

Khi bị điệu ra công đường, các quan khuyến dụ cha bước qua Thánh Giá với lời hứa hẹn sẽ tha cho cha về với giáo dân vì giáo dân rất kính mến cha…Thế nhưng cha trả lời:

*Nếu tôi có bước qua Thánh Giá thì ghê gớm lắm…Bổn đạo sẽ không nhận tôi là Cụ và cũng chẳng còn kính mến nữa…*

Ngày 28 tháng 10 năm 1798, tại pháp trường Chợ Rạ, lý hình thi hành án trong khi cha còn đang hướng về Nhà Thờ làng Trinh Hà để cầu nguyện…Ngài tử đạo khi mới 33 tuổi và chưa tròn một năm linh mục…

***Sống Lời Chúa trong hôm nay***

-hiểu rằng mỗi ngày sống là hồng ân Chúa ban để chúng ta có điều kiện sinh hoa trái tốt lành…

-nhìn những gì xảy ra quanh mình để nghe Chúa nói về chính mình trong hành trình đức tin của mình…

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp