Tất Cả Là Thiệt Thòi So Với

Mối Lợi Tuyệt Vời Là

Đức Kitô

**Bích Liễu**

"Thưa quan, con cháu chi cũng mặc, tôi đã lo liệu cho chúng. Tôi có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa, quan tha hoặc kết tội thì tùy, chứ đừng ép tôi bỏ đạo".

Câu nói trên của thánh Antôn Nguyễn Đích, một mẫu gương sáng ngời cho những người gia trưởng, trong việc giáo dục hướng dẫn đức tin cho con cái, Thánh nhân đã giáo dục con cái không chỉ bằng lời nói mà bằng chính mẫu gương chứng tá đức tin sống động của mình.. Ngài chăm lo giáo dục con cái cả kiến thức và đời sống đức tin, từ chối gả con gái cho những thanh niên gia đình giàu có mà không giữ đạo sốt sắng…".

Thánh Antôn Nguyễn Đích, quê ở Chi Long, huyện Nam Sang, tỉnh Nam Định. Là một người có lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh, qua việc yêu mến các giáo sĩ, chủng sinh, ông thường xuyên quảng đại tiếp đón và giúp đỡ về vật chất. Thời gian chủng viện Kẻ Vĩnh bị nạn dịch tả, nhiều chủng sinh ly trần, các bề trên quyết định phân tán các chú. Ông trùm Đích tình nguyện nhận một số, vừa nuôi dưỡng, vừa săn sóc chữa bệnh cho đến khi hoàn toàn bình phục, không xá kể lao nhọc tốn phí.

Đức bác ái của ông còn tỏ ra qua lòng thương người nghèo, và việc thường xuyên thăm viếng an ủi những người mắc bệnh phong cùi. Chính thế giá và nhân đức của ông mà người ta gọi ông là "Trùm", mặc dù ông không giữ nhiệm vụ ấy.

Khi bị bắt, quan truyền khiêng ông qua Thánh Giá nhưng ông co hai chân lên, tức giận quan truyền đánh đòn ông vì phải mang gông xiềng, bị tra tấn lại thấy mình già nua yếu đuối, có lúc ông tưởng không chịu nổi gian truân thử thách đến cùng, nhưng may mắn ông vẫn kiên trung tới ngày tử đạo, nhờ ơn Chúa giúp, nhờ sự khuyên nhủ của mọi người, ông kiên tâm gia tăng công nghiệp bề trong bằng việc bác ái và đạo đức. Thực phẩm, tiền bạc do gia đình tiếp tế, ông chia sẻ cho các bạn tù ngoại giáo. Ông chuyên chú đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước lễ sốt sắng ngay trong nhà giam. Thấy không thể khuyên dụ ông trùm Đích bỏ đạo, quan làm sới tâu về kinh. Đây là nội dung sớ tâu luận tội:

"Tên Đích tin theo và thực hành tà đạo, dù đã bị cấm. Đã không nộp đạo trưởng Mai Năm cho quan, lại còn chứa chấp, không nghe lời khuyên cáo dạy bảo, nhất là không chịu bước qua thập giá, thật là người cố chấp, bất tuân luật nước. Chúng thần đã nhiều lần truyền buộc y quá khóa trước công đường, nhưng y trả lời : ‘Tôi giữ đạo từ nhỏ, tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà bỏ đạo’. Vậy xin luận xử trảm quyết làm gương cho kẻ khác".

Bản án được vua Minh Mạng châu phê chấp thuận ngày 12.08.1838, ông trùm Antôn Nguyễn Đích bị lý hình chém đầu và ông được phúc tử đạo.



**Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,**

Erich Fromm đã nói “Lòng tham là một hố sâu không đáy khiến con người kiệt quệ trong nỗ lực không ngừng để thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ đạt được”. Thật vậy, trong thế giới này mọi cái đều có thời và có hạn ngoại trừ nhu cầu của con người là vô hạn. Khi chưa đủ ăn thì chỉ mong cho có đủ lương thực để sinh tồn, khi có đủ lương thực thì mong muốn được ăn ngon, khi có đủ của ăn của mặc thì chúng ta lại mong được mặc đẹp, khi mặc đẹp rồi thì mong muốn được sung sướng và cứ thế nhu cầu chúng ta ngày càng nhiều hơn. Đã có thì mong muốn có thêm nữa và thêm nữa chẳng thể ngừng. Mục đích cuối cùng của những nhu cầu chính là thỏa mãn khát vọng thẳm sâu của con người. Con người thường kiếm tiềm những của cải, tiền bạc và thú vui vật chất để mong thỏa mãn khát vọng ấy nhưng tìm mãi vẫn không lấp đầy được hố sâu không đáy của nó, để rồi con người kiệt quệ trong nỗ lực không ngừng để thỏa mãn. Thế nhưng câu chuyện cuộc đời của thánh Đích lại đi ngược lại với bản chất tự nhiên của con người thay vì thu tích nhiều của cải vật chất để thỏa mãn thì ngài đã không ngừng chia sẻ tất cả những gì mình có và ngay cả khi không có thì ngài cũng tìm cách để có mà sẻ chia. Đối với thánh Antôn Nguyễn Đích, giá trị của mọi thứ trên trần gian này không là gì so với hạnh phúc khi được thực hiện điều Chúa muốn, thánh nhân vui vẻ đánh đổi mọi thứ vì Chúa khi xem “tất cả mọi thứ là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là Đức Kitô”.



Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc Lời Chúa hôm nay cũng chia sẻ trong thư gửi tín hữu Philipphê “từ khi được nhận biết Đức Kitô thì mọi cái đáng tự hào trước kia trở nên thứ yếu không đáng kể, không là gì so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô”. Nơi các thánh, các ngài chỉ có một sự chọn lựa duy nhất là chính Đức Kitô và những gì thuộc về Đức Kitô. Sự khác biệt trong cách chọn lựa giữa các ngài và chúng ta chính là thái độ. Đối với chúng ta, chúng ta còn có thái độ phân vân, đắn đo, so sánh thiệt hơn bởi chúng ta chưa có đức tin đủ mạnh để phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Các thánh là những người có niềm tin vững mạnh và biết phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, nên có được sự nhận biết sâu xa về Thiên Chúa, các ngài luôn có những chọn lựa dứt khoát và dễ dàng từ bỏ mọi thứ cách nhẹ nhàng bởi Thiên Chúa là Đấng thật sự đã khỏa lấp những khát vọng và là niềm vui cho các ngài.

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ước chi các tín hữu Việt Nam chúng ta luôn biết nhìn lên mẫu gương sống đức tin của các bậc anh hùng cha ông chúng ta để chúng ta biết luôn quyết tâm chọn Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới là cùng đích cuộc đời con, còn mọi thứ khác chỉ là thêm vào. Xin cho chúng con nhận ra được chân lý là chính Chúa như các thánh tử đạo xưa để chúng con cũng xem tất cả mọi thứ là thua lỗ so với mối lợi tuyệt vời là được chính Chúa. Amen. ◼

<https://vietnamese.rvasia.org/phut-cau-nguyen/phut-cau-nguyen-thu-nam-07112024-tat-ca-la-thiet-thoi-so-voi-moi-loi-tuyet-voi-la>

