BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Kính thưa quý OBACE. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy về cách sống rất thiết thực trong cuộc đời con người. Như câu : “*Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.”*

Kính thưa quý OBACE. Chúa Giêsu đã dùng hình cảnh cái rác và cái đà để nói về những lỗi lầm khuyết điểm của mỗi người chúng ta. Ai cũng có lỗi lầm cả, nên tục ngữ mới nói “ *Nhân vô thập toàn*” là thế. Nhưng ai cũng chỉ nhìn thấy khuyết điểm và lỗi lầm của người khác chứ hiếm khi có ai nhận lỗi về phần mình. Chúa Giêsu lên án cái thói xấu đó của chúng ta khi so sánh : “*Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì ngươi lại không thấy?”.*

Từ cái nhìn sai lệch như thế nên người ta thường đi đến ác cảm với người khác, và từ ác cảm, nghĩ xấu sẽ dẫn đến việc nói xấu người ta, triệt hạ người ta, làm thiệt hại cho người ta. Trong gia đình cũng vậy thôi. Lúc mới yêu nhau thì thấy cái gì của nhau cũng tốt cũng xinh cũng đẹp cũng dễ thương, lâu dần thì nhìn cái gì cũng ghét, nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm, và cuối cùng tuyên bố một câu xanh rờn, anh với em không hợp nhau nên đường ai nấy đi cho yên chuyện, ra ủy ban ký giấy ly dị là xong. Như thế là phản bội lời thề hứa ngày mình lên trước bàn thờ Chúa, như thế là mình phạm tội không những với chồng với vợ mình mà nhất là còn phạm tội coi thường khinh khi cả Chúa nữa, như thế chẳng khác nào tội phạm thượng, cái tội mà ngày xưa thời phong kiến phải đáng chém đầu.

Con người không ai là không có khuyết điểm và lầm lỗi và dù có sửa đổi thì mãi mãi nó vẫn còn, chỉ klhác là ít hay nhiều mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất để con người ta có thể chung sống với nhau được là mỗi người phải biết hy sinh một chút, phải kiên nhẫn chịu đựng, trời có lúc mưa lúc nắng, sau cơn mưa trời lại sáng nên đừng lo.

Chúa Giê su chỉ ra cho chúng ta thấy rằng ai cũng là người có nhiều khuyến điểm, sai trái thì tại sao chúng ta lại hay đi soi mói vạch lá tìm sâu đối với khuyết điểm củA người khác : “*Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh” ,* trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi?”, và Người khuyên chúng ta *: “ hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.”*

Trong mỗi đầu thánh lễ giáo hội dạy chúng ta hãy đấm ngực ba lần và thú nhận ba lần “ lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng là để giúp chúng ta hãy nhìn nhận bản thân mình mà ăn năn sám hối cầu xin Chúa thứ tha. Vậy thì mỗi khi chúng ta muốn sửa sai ai, hay phê bình nói xấu ai, thì chúng ta hãy tự đấm ngực ăn năn tội lỗi của mình trước đi. Nếu thấy mình cũng chẳng tốt lành hơn ai thì tự mình sẽ không còn dám lên án nói xấu ai nữa.

Trong một tu viện kia có một tu sĩ trẻ đã phạm một tội nặng, lập tức các tu sĩ trong cộng đoàn liền họp nhau lại để kết tội anh ta. Họ cử người đi trình báo sự việc với cha Bề Trên và mời ngài đứng ra làm quan tòa xét xử. Cha Bề Trên liền đeo một túi cát sau lưng, trên túi có nhiều lỗ thủng khi đến nhà hội. Trên đường đi có nhiều cát từ túi bị rơi vãi phía sau. Khi có người thắc mắc tại sao lại để cát rơi như vậy thì được cha trả lời : "Tôi cũng là người có nhiều tội lỗi mà không tự nhận thấy tội mình, đang khi người khác đều thấy. Thế mà anh em lại bảo tôi làm quan tòa kết tội một người anh em sao !" Nghe vậy, các tu sĩ trong cộng đoàn đều cảm thấy xấu hổ và bỏ ý định kết án anh tu sĩ trẻ mà chỉ yêu cầu anh sửa lỗi.

 Ai trong chúng ta cũng có thói hay xét đoán và kết án tha nhân. Nhưng Đức Giê-su lại dạy chúng ta đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét. Đừng kết án để khỏi bị Thiên Chúa kết án. Muốn sửa lỗi anh em thì trước hết cần khiêm tốn nhận biết lỗi mình để tu sửa, giống như lấy đi cái xà ra khỏi mắt mình, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Amen.