Vì sao chúng ta luôn cần có Mẹ?



 **Nguyễn Thị Ngọc ghi nhận & hiệu đính**

**Người mẹ: yêu thương, chăm sóc**

Trẻ con cần mẹ không phải vì chúng muốn được sinh ra, rõ ràng là vậy. Điều những đứa trẻ mới sinh ra cần đến chính là cảm giác được chăm sóc, được yêu thương, được nâng niu và được nuôi dưỡng. Và như thế, Mẹ là người hiện diện để vỗ về, nâng đỡ, chở che, thấu hiểu, xoa dịu, chữa lành những tổn thương cho con mình. Mẹ đích thị là hình bóng thân thuộc luôn yêu thương và giúp ta bình an trước mọi giông tố cuộc đời.

Đó là lý do mà chàng trai sẽ tìm kiếm một người bạn đời có khả năng đưa đến cho anh ta cái cảm giác thoải mái, yên bình, như một dòng nước mát lành, hay như ánh trăng mát dịu như cách mà anh ta tận hưởng từ tình yêu thương của mẹ.

**Mẹ Maria, Mẹ chúng ta**

Nếu mỗi chúng ta đã sinh ra từ một người mẹ, thì tất cả những đứa con trên Trái Đất này chắc chắn được sinh ra từ một người Mẹ vĩ đại khác, một người mẹ có thể chẳng bao giờ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt ta, nhưng luôn ở trong tâm hồn ta, một người mẹ của linh hồn.

Người mẹ ấy không ai khác hơn là Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của hết thảy chúng ta.

Một đứa trẻ hoàn toàn quên mất người mẹ của mình, chúng sẽ không bao giờ tìm về được ngôi nhà thật sự của chúng. Trong lòng đứa trẻ đó sẽ luôn phảng phất cảm giác lang thang, lạc lối dù nhà cửa đề huề, gia đình đầy đủ, thường xuyên ám ảnh cảm giác bất an dù cả đời cố gắng đạt được những thành công này khác. Bởi vì: “Bên trong mỗi chúng ta luôn có một đứa trẻ, chúng cần được yêu thương và dưỡng nuôi.”

**Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng ta**

Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu cũng được sinh ra từ một người Mẹ, và suốt cuộc sống của Chúa Giêsu dường như luôn có bóng dáng của Mẹ hiện diện để khích lệ, an ủi, nhất là khi Chúa chịu đau thương trên thập giá. Mẹ đã ở bên Chúa, cùng hiệp thông trong đau khổ với Chúa để cứu độ trần gian.



Có lẽ vì muốn chúng ta được sống trong tình mẫu tử của Mẹ, Chúa Giêsu không muốn để chúng ta mồ côi khi Chúa nói với Gioan: “Này *là* Mẹ của con”, và rồi, ngay sau đó, Thánh Kinh đã ghi lại lời nhắc nhớ với chúng ta: “Kể từ lúc đó, người môn đệ Chúa yêu đã đón Mẹ về nhà của mình”. Chúng ta có là môn đệ Chúa yêu không để luôn sẵn sàng “**đón Mẹ về nhà của mình**?”

Mẹ là cầu nối giữa Chúa và con người. Mẹ dạy con người sống theo ý Chúa. Chúng ta không quên, ở tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã ân cần căn dặn các gia nhân của chủ tiệc cưới: “Người bảo gì, anh hãy làm theo.”

Làm theo lời Mẹ dặn chẳng phải là bí quyết thành công trong cuộc sống chúng ta sao?

Rõ ràng người Mẹ linh hồn dẫn lối và trao cho chúng ta đức tin, bằng cách đó chúng ta nhận được ơn cứu rỗi từ Thiên Chúa vậy.

**Nên giống như trẻ em**

Nhân đây, chúng ta cũng không quên, trong Phúc Âm, thánh sử ghi lại cách hành xử của Chúa Giêsu đối với trẻ em, Chúa nói: “Hãy để trẻ em đến cùng Ta và đừng xua đuổi chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai nên giống như chúng. Ta bảo các ngươi, ai không đón nhận Nước Trời như một trẻ em thì sẽ không được vào Nước ấy.”

Nên giống như trẻ em là gì nếu không phải là quay trở lại với Mẹ mình, tín thác nơi người Mẹ linh hồn. Phải chăng Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm đến với Mẹ Maria bởi vì Mẹ là mẹ của Chúa, và cũng là Mẹ của tất cả chúng ta.

Chúng ta luôn ghi nhớ rằng bên trong mỗi chúng ta luôn có một đứa trẻ, chúng cần được yêu thương và được nuôi dưỡng.

Nghĩa là trong đời sống hiêng liêng, chúng ta luôn cần có Mẹ. ◼