Cảm Tác Chủ Đề : YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT

 **Phan-Văn-An**

 Trong số những từ ngữ được nhắc đi, nhắc lại nhiều nhất qua mọi thứ ngôn ngữ của loài người có lẽ không có từ nào mang ý nghĩa bằng từ “ YÊU” hay “ YÊU THƯƠNG”, có một hấp lực rất mạnh và chiếm một địa vị quan trong trong cuộc sống tình cảm con người qua các thế hệ nối tiếp nhau. Đã sinh ra thân phận làm người không thể nào không đặt vấn đề yêu thương. Chữ Yêu hay cụm tử Yêu thương có những tầm thước rất thâm sâu và đã trở nên chủ đề, nguồn, cảm hứng cho các triết gia, văn hào, thi sĩ của nhiều quốc gia, dân tộc. Họ đua nhau bàn luận,ca tụng và viết nhiều tác phẩm nổi tiếng về vấn đề yêu thương và cứ tiếp tục không bao giờ chấm dứt. Ngày nay khi nghe nói đến yêu thương, người ta cho đó là chuyện thường tình, nhưng nếu đi sâu vào chi tiết thì đó cả là một vấn đề phức tạp. Chúng ta sẽ nhìn vấn đề Yêu thương theo quan niệm của Kito giáo và của Tam giáo ( Khổng, Lão, Phật) để hiểu sơ lược về ý nghĩa của cụm từ đó.

 Quan niệm Yêu Thương trong Kito Giáo: Ngay trong tên gọi, chúng ta đã hiểu được rằng Kito Giáo là là đạo thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Đức Kito, là đạo được chính Thiên Chúa truyền dạy cho mọi người. Giới Răn lớn nhất và quan trọng nhất của Kito Giáo là giới răn Yêu Thương: Yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân. Sự Yêu Thương nầy không giới hạn, và phải được trao ban cho hết mọi người, mọi thành phần, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, bạn , thù. chính Chúa dạy phải yêu cả kẻ thù của mình nữa. Theo Thánh Kinh, yêu là tất cả, yêu Thượng Đế, yêu tha nhân, yêu đời nầy, yêu đời sau, dù sống giữa chốn phồn hoa náo động hay trong nơi kín cổng cao tường, thậm chí ngay trong cả các ngục tu, hướng sống đều là yêu và được yêu.. Tình yêu trong Kito giáo bất chấp đau khổ, chết chóc. Chúng ta thường nghe nói “ Thiên Chúa là Tình yêu”. Giới răn lớn và trọng đại nhất mà suốt những năm tháng ở trần gian, mà Đức Kito đã làm gương và đã để lại cho loài người là giới răn Yêu Thương. Chính Chúa Giesu đã nói với các môn đệ của Ngài về giới răn Yêu thương như sau: “ Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15, 9-13). Thánh Tông Đồ dân ngoại, trong thư gửi giáo dân thàng Epheso đã viết: “Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Ngài yêu thương và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kito đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình hiến lễ, tựa hương thơm ngào ngạt (Ep 5,1-2).

 Vì yêu thương, Chúa Giesu phục vụ tronng khiêm tốn. Chúa Giesu yêu thương loài người không phải chỉ sinh ra nghèo hèn nơi hang Belem giá lạnh, nhưng sự yêu thương vô bờ bến đó còn được thể hiện trong suốt cuộc đời của Ngài bằng sự phục vụ trong khiêm tốn, dịu dàng.Chính Chúa Giesu đã tuyên bố: “Con Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến sự sống làm giá cứu chuộc nhiều người (Mt 20,28).

 Vì Yêu thương, Chúa Giesu đã rất nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn: Ngoài tinh thần phục vụ, yêu thương hết mọi người, nhất là những người nghèo khó, bệnh tật, Chúa Giesu còn chữa lành những người bị quỷ ám, và cho kẻ chết sống lại.Những sự việc nầy được thánh Mattheu kể lại trong Phúc âm của Ngài trong đoạn 9, câu 35-36 và trong đoạn 14, câu 15-20.

 Chúng ta thấy sự yêu thương trong Kito giáo không phải chỉ nhìn dưới khía cạnh tự nhiên theo luật hấp dẫn âm dương như trong Nho giáo, cũng không muốn trốn thoát như quan niệm của Lão giáo và cũng không phải sợ khổ vì yêu như quan niệm của Đức Phật. Trái lại Kito giáo coi yêu thương là một Giới răn và bó buộc mọi người phải tuân giữ, thực hành không phải đối với Thiên Chúa và với tha nhân nữa. Vì chỉ có yêu thương chân thành, con người mới có hạnh phúc thật sự và mới tạo được hạnh phúc cho người khac. Ở đâu có yêu thương, ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Ở đâu có yêu thương ở đó được Thiên Chúa chúc phúc.

 Bây giờ xin sơ lược về quan niệm yêu thương trong Nho giáo. Đạo nho không đề cập nhiều về vấn đề yêu thương .Tư tưởng chỉ đạo của Đức Khổng Tử chú trọng vào nền nếp trật tự trong xã hội và đào tạo con người có tư cách, đạo đức trong gia đình. Hướng chỉ đạo đời sống con người theo Khổng giáo là ngũ luân và ngũ thường.Như vậy theo Khổng giáo yêu thương chỉ được nhìn dưới khí cạnh hoàn toàn tự nhiên theo luật hấp dẫn âm dương chứ không đặt vấn đề yêu thương. Ông Ôn Như Hầu trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc đã viết:

Kìa điểu thú là loài vạn vật,

Dầu vô tri cũng bắt đèo bòng,

Có âm dương, có vợ chồng.

Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê.

 Quan niệm yêu thương theo Lão Giáo: Trong hệ thống tư tưởng của Đạo Lão không thấy đề cập đến vấn đề tình yêu nam nữ, vợ chồng, không thấy bàn về vấn đề luyến ái. Lão giáo chỉ khuyên con người cố gắng sống “ Tiêu giao nơi hàn cốc thanh sơn” dinh dưỡng thể xác và tâm hồn, càng gần gủi, hòa hợp với thiên nhiên, vạn vật bao nhiêu thì càng hạnh phúc. Con người muốn được hạnh phúc phải thoát ra khỏi vòng danh lợi, vòng tình ái luẩn quẩn. Tư tưởng của Lão giáo ảnh hương đến một số văn nhân thi sĩ trong văn học Việt Nam và họ bị coi là bi quan, yếm thế. Bài Côn Sơn Ca của Nguyễn Trải là một bằng chứng:

Côn Sơn có suối

Tiếng lạ chảy triền miên

Ta nghe như huyền cầm

Côn Sơn có đá

Mưa trải phủ rêu xanh

Ta ngồi như trên chiếu.

……….

Thong dong ta dạo bước

Ngâm vịnh ở nơi đây.

 Nhà thơ Nguyễn bỉnh Khiêm cũng chịu ảnh hưởng của Lão giáo rất nặng nề. Hẩu hết các tác phẩm của ông đều mang màu sắc Lão giáo.

 Lão tử chủ trương muốn có hạnh phúc thật sự phải thanh tịnh, vô vi, phải thoát khỏi mọi hệ lụy, mọi ràng buộc với công danh, với ái tình, chỉ có con đường đó mới thực sự đưa con người đến siêu thoát.

 Quan niệm yêu thương trong đạo Phật.

 Tư tưởng chính yếu của Đạo Phật được trình bày trong “ Tứ Diệu Đế” nghĩa là bốn chân lý nhiệm mầu mà Đức Phật đã giác ngộ, đã đốn ngộ sau khi tham thiền dưới gốc cây bồ đề. Bốn chân lý đó là:

Khổ đế : Đời là bể khổ

Tập đế : Nguồn gốc của sự đau khổ là sự ham muốn.

Diệt đế : Muốn diệt khổ phải thắng được ham muốn

Đạo đế : Con đường thắng ham muốn là con đường tu, là chiêm niệm,tư bi, thờ ơ với phúc họa, để ta khỏi vòng luân hồi của cõi vô thường, tới được Nát bàn là nơi thinh không thanh tịnh không còn ham muốn..

 Tư tưởng nầy ảnh hưởng nhiều trong văn chương Việt nam và đã được nhiều tác giả khai thác, chẳng hạn thi hào Nguyễn Du viết:

Tu là cõi phúc, tình là dây oan.

 Qua câu thơ nầy, chúng ta thấy tác giả đã xác định chỉ có con đường tu, xa vời trần tục, vui với câu kinh, tiếng kệ nuôi dưỡng tâm tình mới gỡ thoát khỏi những ràng buộc của đường tình ái và tiến đến hạnh phúc Nát bàn.

 Trân đây đã trình bày một ít quan niệm về cụm từ Yêu thương, nay xin sơ lược một ít ý nghĩa về cụm từ hiệp nhất. Trước hết xin xác định Hiệp nhất không nhất thiết phải là giống nhau về màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, giai cấp xã hội. Các người hiệp nhất có thể chẳng bao giờ gặp nhau, thấy nhau vì họ sống khắp nơi trên khắp địa cầu. Cụ thể là sự Hiệp nhất trong đạo Công giáo. Họ hiệp nhất với nhau và cùng nhau tin vào một Thiên Chúa và một Giáo hội Thánh thiện, tông truyến. Có những sự Hiệp nhất trong một giới hạn nhỏ bé như hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn hoặc trong một nhóm thân hữu với nhau. Trái lại có những sự hiệp nhất rất lớn mang màu sắc quốc gia, quốc tế. Những sự hiệp nhất nầy trở thành những đảng phái hoặc những trướng phái Văn học hoặc triết học, vì họ cùng chung một tư tưởng, một cách suy nghĩ, chẳng hạn trường phái triết học cổ điển, trường phái văn học hoặc những người hiệp nhất theo chủ nghĩa cộng sản hoặc chủ nghĩa tư bản.. Những người sống trong những trường phái lớn hoặc trong những tồ chức lớn, sau một thời gian chán nản hoặc không thích họp về nhiều cách nhất là về phần tư tưởng, họ từ bỏ tổ chức gọi là ly khai. Trong những thời gian gần đây có những đảng viên đã ly khai khỏi đãng và gia nhập đang khác, cụ thể là đảnng Cọng hòa và Dân chủ ở Mỹ.

 Để kết luận vể vấn đề Hiệp nhất xin phép cha Nguyễn Quang Vinh trích lại một đoạn văn mà cha đã trích trong Điển Ngữ Thần Học Thánh kinh:

 “ Vũ trụ trong cái đa dạng tuyệt vời chính là công trình của Thiên Chúa mà ý định được khai lộ trong lệnh truyền ban cho người nam và người nữ trong những ngày đầu tạo dựng: Hãy sinh sản ra nhiều, làm đầy mặt đất và thống trị nó. Qua công trình sáng tạo của Thiên Chúa ta thấy sự kết hợp giữa đa dạng và Hiệp Nhất. Đễ tạo vật đạt sự Hiệp Nhất của mình dưới sự thống trị của mình, con người phải tăng số, và để được tăng số , người nam phải thực hiện sự Hiệp Nhất trong tình yêu với người nữ. Nhưng để thực hiện chương trình nầy, con người phải luôn luôn Hiệp Nhất với Thiên Chúa, nhìn nhận sự lệ thuộc của mình qua sự trung thành, tín cẩn.

 Từ khước sự trung thành này chính là căn tội: Con người đã phạm tội đó để trở nên ngang hàng với Thiên Chúa, điều nầy dãn đến việc phủ nhận Ngài như là Thiên Chúa độc nhất. Như thế con người đã tự tách lìa khỏi Đấng là Tình Yêu và là nguồn của Hiệp nhất. Từ việc chia cắt nầy kéo theo những chia rẽ khác đã phá hủy sự Hiệp nhất của hôn nhân bằng viêc li dị và đa thê, sự hiệp nhất giữa anh em.” ◼