**BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 6 NĂM C**

Kính thưa quý OBACE . Trong Tin mừng hôm nay chúng ta được nghe Chúa Giêsu dạy về cách sống : sống làm sao cho được hạnh phúc nhất ở trên đời này. Trước hết Người dạy về cách sống nghèo khó. Mới nghe qua nhiều người không thể chấp nhận được, họ nói nghèo không thể nào hạnh phúc được. Trên đời này ai cũng muốn giàu chứ có ai muôn nghèo đâu. Một số người nghèo chẳng qua là họ không kiếm được nhiều tiền mà thôi. Người ta thường nói : nghèo khổ chứ có ai giàu khổ bao giờ đâu. Vâng , sự thật thường là như thế. Người nghèo thì thường là khổ, người giàu thì thường là sung sướng hạnh phúc. Nói là thường chứ không phải luôn luôn như vậy, do đó cũng có vài trường hợp ngược lại, như tình cảnh éo le trong cuốn phim mang tựa đề : “Người giàu cũng khóc”

Vậy chúng ta tự hỏi Chúa Giêsu có sai lầm khi tuyên bố tám mối phúc này không, Chúa Giêsu có quan niệm ngược đời không ? Chúa Giêsu có chủ trương sống nghèo không, Người có muốn xã hội này ngày càng nghèo không ?

Không ! Chắc chắn là không. Chắc chắn Chúa Giêsu không sai lầm và cũng không ngược đời, Người không bao giờ muốn xã hội này nghèo đi, mà Người chỉ muốn đưa ra một cách thế để sống hạnh phúc. Có lẽ đây là điều bất ngờ đối với nhiều người. Bất ngờ ở chỗ nào ?

Thưa quý OBACE. Trong sách Sáng Thế có ghi lại việc Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật với mục đích là cho con người trông nom, cai quản và hưởng dùng để con người được hạnh phúc. Vườn địa đàng được lập ra với đầy đủ các loài sinh vật cũng như cây cối hoa quả thơm ngon để con người sống hạnh phúc thì không có lý gì khi nói Chúa Giêsu chủ trương con người phải sống nghèo, sống khổ .

Câu chuyện về một vị ẩn tu sống rất nghèo do Đức Cố Hồng Y Carôlô Maria Martini viết trong một cuốn sách sẽ giúp chúng ta hiểu phần nào về người giàu, người nghèo theo quan niệm của Tin mừng.

Chuyện kể rằng có một vị ẩn sĩ trên người chỉ có một tấm áo rách, tài sản chỉ có duy nhất một cái vò đựng nước đã bể… Một hôm vị ẩn sĩ hỏi Chúa : “Lạy Chúa, con có phải là người nghèo nhất trên thế gian này chưa?” Thay vì trả lời , Chúa sai thiên thần đưa ông đến trước một lâu đài sang trọng và bảo: “Người sống trong lâu đài này mới là người nghèo nhất trên thế gian”. Vị ẩn sĩ rách rưới ngẩn người hỏi Chúa: “Sao lại như thế được?” Chúa trả lời: “Người sống trong lâu đài sang trọng này có đủ mọi thứ quý giá đắt tiền, nhưng lòng ông không dính bén chút gì, lại còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người cần đến. Còn con, dù không có gì quý giá thật, nhưng lòng con lúc nào cũng ao ước có mọi thứ, ngay cả với chính cái áo rách và cái vò đã bể của con, con cũng khư khư giữ lấy nó, dính chặt vào nó.

Kính thưa quý OBACE. Khi tuyên bố: “Phúc cho những kẻ nghèo khó”, Chúa Giêsu không hề có ý muốn biến thế giới này thành một thế giới nghèo đói, bần cùng. Của cải vật chất thật cần thiết để cho con người được sống xứng đáng với phẩm giá của mình; Trong sách Sáng Thế Ký có kể lại việc Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, đặt con người làm chủ trái đất , đặt con người vào vườn Địa Đàng để con người vui hưởng hạnh phúc, không thiếu gì cây trái thơm ngon cùng mọi loài dã thú. Nhưng Chúa muốn con người phải coi của cải tiền tài vật chất chỉ là phương tiện, chứ không được coi nó như là cứu cánh, là mục đích cần phải chiếm cho bằng được và bằng bất cứ giá nào. Người nghèo mà Chúa chúc phúc cho trong tin mừng hôm nay chính là người biết sống cho những giá trị ấy, biết cho đi, biết giúp đỡ những ai đang đói khổ, đang túng thiếu, đang ốm đau bệnh tật không tiền mua thuốc và chữa trị. Cho dù họ cũng đang vất vả lo toan, chạy kiếm miếng cơm, manh áo hằng ngày, cho dù bản thân họ cũng chưa đủ, nhưng vì họ vừa lo cho bản thân họ cũng vẫn biết quan tâm đến người xung quanh, vẫn luôn tìm kiếm Nước Trời, thì họ sẽ là người hạnh phúc nhất, vì biết mình sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Vì thế câu chúc phúc của Chúa thật là phương châm quý giá để chúng ta noi theo : “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi.”

Kính thưa quý OBACE. Tại sao còn đối với những người giầu có, thì Chúa lại nguyền rủa : “Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có” ? . Tại sao Chúa Giêsu lại nặng lời với những người giầu có như vậy ? Không phải vì họ nhiều tiền lắm của, không phải vì họ đã được sung sướng nên theo luật bù trừ Chúa không cần phải chúc phúc cho họ. Nhưng Chúa nguyền rủa người giàu chỉ vì những người giàu đó họ chỉ coi của cải tiền bạc là trên hết, tiền bạc của cải lớn hơn tình người, của cải tiền bạc làm họ xa lìa Thiên Chúa, của cải là vị thần, là ngẫu tượng mà họ tôn thờ. Chính Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: “*Anh em không thể làm tôi hai chủ, hoặc ghét chủ này yêu chủ nọ*”. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể làm tôi Thiên Chúa, hoặc làm tôi tiền của, chứ không thể làm tôi cả hai được. Vì thế, nếu xem tiền của là chủ đời ta, thì tiền của sẽ túm lấy ta, điều khiển đời ta, tiền của phá nát mọi mối giây tình nghĩa giữa con người chúng ta với nhau, tiền của hủy hoại niềm bình an trong cuộc sống , tiền của sẽ khiến người ta không còn yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức và hết trí khôn nữa, và như thế là họ không còn giữ được điều răn thứ nhất là thờ phượng Một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự nữa. Tục ngữ có câu : “*Tiền là tên đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ xấu*”.

Thưa quý OBACE. Nếu Chúa ban cho chúng ta của cải giàu có thì chính là để chúng ta vừa lo cho bản thân, vừa biết trao tặng cho người khác khi họ cần sự giúp đỡ của chúng ta . Sách Cách ngôn trong kinh thánh nói : “ *Ai cho người nghèo, thì chính là cho Chúa vay*” (Cn19,17)

Đức Giáo hoàng Phanxicô khi vừa lên ngôi được ba ngày ngài đã tuyên bố thẳng thừng : Giáo hội của Chúa là giáo hội của người nghèo. Ngài nói như thế không có nghĩa là giáo hội phải là một Hội Thánh gồm toàn người nghèo. Hội Thánh không phải là hội của những Cái Bang (tức là hội của những người ăn mày, ăn xin). Nhưng giáo hội trước hết là một Hội Thánh gồm tất cả những ai tìm kiếm và tin nhận Thiên Chúa, kế đến là giáo hội phục vụ người nghèo, luôn giúp đỡ người nghèo. Ngày xưa khi thánh Phaolô kêu gọi người tín hữu quyên góp cho người nghèo thì ngài có nhắc đến gương của Chúa Giêsu, ngài nói : “*Quả thật anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào không : Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có*” (2 Cor 8,9). Như vậy, Một Hội Thánh nghèo là một Hội Thánh sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng, có thể giàu có càng tốt, nhưng không bao giờ dính bén lệ thuộc hay ham mê của cải vật chất, không chạy theo thói thế gian, không xem của trọng hơn người.

Kính thưa quý OBACE. Như vậy, điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hôm nay là : nếu chúng ta muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc thì dù chúng ta có tiền nhiều hay tiền ít không quan trọng, mà quan trọng là phải biết quan tâm chia sẻ gíup đỡ người nghèo theo khả năng và điều kiện của chúng ta. Amen.