

Linh mục Vinh Sơn NGUYỄN THẾ THỦ
Dại Chủng Viện Thánh GIUSE

TÌM HIỂU
CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM

- THÁNH TẨY
- THÊM SỨC
- THÁNH THỂ

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 12 năm 2002

## тнимис

## A. VĂN KIỆN GIÁO HỘI

1. CG 1566 - Giáo lý Hội Thánh Công Giáo 1566, theo chỉ thị của Công Đồng Trentô thế kỷ XVI.
2. CG - Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 1992, theo lệnh của Đức Gioan Phaolô II.
3. DZ - Denzinger, Enchiridion symbolorum, traduction francaise, Symboles et définitions de la foi catholique, Éd. du Cerf, 1996.
4. FC - Gervais Dumeige, Textes doctrinaux du Magistère de l'Eglise sur la foi catholique, Éd. de l'Orante, Paris, 1993.
5. GH - Hiến chế về Giáo Hội - Lumen Gentium
6. GL - Bộ giáo Luật 1983
7. HQ - Huấn quyền của các Đức Thánh Cha về phụng vụ - Les enseignements pontificaux / La liturgie, sưu tập của các dan sĩ Solesmes, Ed. Desclée, 1956.
8. JP - Jean Paul II, Le Baptême, textes choisis par les moines de l'Abbaye de Solesmes, Le Sarment Fayard, 1990
9. MF - Paul VI, thông điệp "Mysterium Fidei" 1965
10. NL - Nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn 1972
11. PV - Công Đồng Vatican II, Hiến chế về Phụng Vư 1963.
12. PS - Commission Épiscopale de liturgie et de la pastorale sacramentelle de la Conférence des Évêques de France, Pastorale sacramentelle, Points de repère - Les sacrements de l'Initiation chrétienne et le Mariage, Les Éditions du Cerf, Paris 1996.
13. RM - Quy Chế tổng Quát Sách lễ Rôma 2000.
14. TE - Nghi thức Thánh tẩy trẻ nhỏ 1969
15. TS - Nghi thức ban bí tích Thêm sức 1973
16. TT - Nghi thức tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ 1973
17. XD - Nghi thức Xức dầu bệnh nhân 1972

## B. SÁCH THAM KHẢO

## I. Dictionnaires

18. H. DELHOUGNE, Dictionnaire encyclopédique de la Liturgie, tome 1 et 2, Brepols, 1992.
19. J.F. KELLY, Dictionnaire du christianisme ancien, Brepols, 1993.
20. PETER EICHER et B. LAURET, Dictionnaire de théologie, Cerf, 1995.
21. G. ABERIGO, Les Conciles oecuméniques - histoire et doctrines, Cerf, 1994.
22. Rev. Jovian LANG, Dictionary of the Liturgy, Catholic Book Publishing, New York, 1989.
II. CÁC Bí TíCH KHAI TÂM
23. Gerard AUSTIN, Eucharist toward the Third Millennium, Liturgy training publications, 1999
24. P. BEGUERIE, Pour viore l'Eucharistie, Cerf, 1993
25. H. BOURGEOIS

- Thélogie catéchuménale, Paris, Cerf 1991.
- Confirmation, sacrement pour aujourd'hui, Chalet, 1990.
26.P. DE CLERCK, Confirmation et communauté de foi, Cerf, 1991.

27. L. COTE, Eucharistie du peuple de Dieu, Médiaspaul, 1992.
28. CYRILLE DE JERUSALEM, Les catéchèses baptismales et mystagogiques, Brepols, 1992.
29. F. X DURRWELL, l'Eucharistie, sacrement pascal, Cerf, 1985.
30. Collections «Les Pères dans la foi», Sacerdoce des baptisés, sacerdoce des prêtres, Brepols, 1991
31. Conseil oecuménique des Eglise, "Baptême, Eucharistie, Ministère, et les réactions des Eglises», Cerf, 1993.
32. Revue Communio, La Confirmation, Desclée, 1982
33. P. GRELOT, La Liturgie dans le Nouveau Testament, dans la collection "Introduction à la Bible" n 9, Desclée, 1991.
34. P.HIDIROGLOU, l'Eau divine et sa symbolique, Albin Michel-Spiritualité, 1995.

## 35. P.LARERE

- Baptême dans l'Esprit et Baptême d'eau, Edition des béatitudes, 1989
- L'Eucharistie, repas du Seigneur, Edition des béatitudes, 1991.

36. J. P. LECLERCQ, La Confirmation, Desclée de Brouwer, 1992.
37. S. LÉGASSE, Naissance du Baptême, Collection "Lectio Divina" n 153, Cerf, 1993
38. S. LYONNET, Eucharistie et vie chrétienne : quelques aspects bibliques du mystère eucharistique, Cerf, 1993
39. Enrico MAZZA, L'Action eucharistique, origine développement - interprétation, Éd. du Cerf, 1999
40. Raymond MOLONEY, The Eucharist, The liturgical Press, Minnesota, 1995
41.G. MORIN, Eucharistie et identité chrétienne, Médiaspaul, 1993
41. M. QUESNEL, Petitite Bible du Baptème, Nouvelle Cité, 1987
43.F. RECKINGER, Baptiser des enfants $\grave{a}$ quelles conditions, réflexions théologiques et pastorales, Ed. Nauwelaerts, 1992
42. Francois TOLLU, L'Eucharistie - 20 siècles d'histoire, Textes en main, Éd. du Cerf, 1998
43. Tap chí Catéchèse - n 118-119, L'Eucharistie dans la vie de l'Eglise, Janvier-Avril 1990

## A. TƯƠNG QUAN GIỮA BA BÍ TíCH KHAI TÂM:

$\tau+1 A \dot{A} N+1 \tau \hat{A} V, \tau+1 \hat{E} M$ SÚCV $\bar{A}$ $\tau+1 A \dot{A} N+1 \tau+1 \hat{\epsilon}$

## Chương I : Giáo Hội cử hành các bí tích khai tâm trong những thế kỷ đầu

I. Rao giảng Tin Mừng và đón nhận đức tin Kitô giáo vào thời các Tông đồ

1. Các Tông đồ rao giả̉ng Tin Mừng Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh

Trong giai đoạn phôi thai của Giáo Hội vào thời các Tông đồ, nhiệm vụ hàng đầu của các ngài sau khi Chúa Kitô về trời, là rao giảng mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa. Thật vậy, mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô là trung tâm điểm của lời rao giảng tiên khởi (Kegryma) và là nội dung của mọi cử hành phụng vụ trong đời sống Giáo Hội.

Quả thật để chuẩn bị cho các Tông đồ sứ vụ làm chứng và loan báo Tin Mừng cứu độ sau khi Ngài sống lại, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các Tông đồ để các ngài sống với Chúa và dể dược Chúa giáo huấn. Tuy nhiên ngay trong cuộc hành trình truyền giáo của Chúa, các Tông đồ vẫn chưa hiểu thấu đáo sứ vụ tương lai của họ, họ còn ảo
tưởng về các chức vụ lớn nhỏ trong Vương quốc của Chúa ( $\mathrm{Mt} 20,20-23$; Lc 22, 24-27). Họ cũng chẳng hiểu những lời tiên báo của Chúa về cuộc Thương Khó của Ngài (Lc 18, 31-34), thậm chí họ còn xem những lời tiên báọ đó là một vấp phạm không thể xảy ra, đến nỗi Chúa Giêsu phải khiển trách Phêrô khi ông cản ngăn ý định cứu độ của Thiên Chúa qua con đường khổ giá : "Chúa Giêsu quay lại bảo Phêrô : "Satan, lui lại dàng sau Thầy! con cản lối Thầ, vì tư tưởng của con không phải là tut tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài nguời." (Mt 16, 23).

Thế nhưng sau biến cố Phục sinh của Chúa Kitô và khi đã nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ được biến dổi cách lạ lùng. Từ những con nguời yếu đuối mỏng giòn, sợ người do thái bắt bớ vì đã theo Chúa Giêsu và là môn đệ của Ngài (Ga 20, 19), họ đã trở nên những con người can đảm tuyên xưng Ngài trước mặt quyền bính và sức mạnh trần thế ( $\mathrm{Cv} 4,18-22$ ). Họ cũng dã hiên ngang rao giảng Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh cho người do thái, bất chấp những lời de doạ và hình phạt dành săn cho họ:" Thua anh.ẹm, klông phải những nguời này say rượu nhut anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ... nhưng chưng tôi xin làm chứng : Dícc Giêsu Nazarét là Nguời dã dược Thiên Chúa sai đến với anh em, và theo kế hoạch của Thiên Chúa đã định và biết trước, Nguời đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ dä đóng dinh Nguời vào thập giá mà giết đi, nhừng Thiên Chúa dã cho Người sống lại và giải thoát Nglời khỏi những dau khổ của sự chết. Nguời đā dược Thiên Chúa tôn vinh là Búc Chúa và làm Đấng Kitô" (Cv 2, 15. 22-24. 36).

Như thế dựa vào Tân Uớc, người ta có thể khẳng định sứ điệp Tin Mừng đầu tiên mà các Tông đồ rao giảng chính là sứ điệp Chúa Kitô đã chết và sống lại. Đây cũng chính là nền tảng của đức tin Kitô giáo, là lời rao giảng căn bản của Giáo Hội suốt hơn hai ngàn năm qua.

## 2. Bơn nhận đức tin Kitô giáo và bí tích Thánh tẩy

Lời rao giảng Tin Mừng của các Tông dồ có sức biến dối con người. Thật vậy sau khi nghe Phêrô rao giảng, người do thái đau đớn trong lòng và hỏi Phêrô cùng các Tông đồ khác rằng : "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gi?" (Cv 2, 37). Câu vấn nạn của người do thái "Chuing tôi phải làm gì" là phản ứng của thái độ nội tâm, là sự thúc dẩy từ trong tâm hồn trựớc sức mạnh của Tin Mừng Phục sinh do các Tông đồ rao giảng. Trong trình thuật về lời rao giảng tiên khởi này (Kerygma), đức tin của người do thái đã phát sinh do lời rao giảng của các Tông đồ. Đức tin đó không chỉ dừng lại qua việc tuyên xưng trong lòng mà thôi, nhưng còn ước mong được biểu lộ bằng hành động cụ thể "Chúng tôi phải làm gì ?".

Trước vấn nạn của anh em do thái, Phêrô trả lời : "Anh em hāy sám hối và mỗi nguời hãy chịu Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu Kitô dể được on tha tội, và anh em sẽ nhận dược ân huệ là Chúa Thánh Thần" (Cv 2, 38). Việc làm cụ thể mà Phêrô mời gọi người do thái thực hiện đó là sám hối và lãnh nhận Thánh tẩy. Trước câu trả lời của Phêrô, dã có nhiều người tự hỏi tại sao lại phải là sám hối và lãnh nhận Thánh tẩy, mà không phải là thực hành bác ái, bố thí, giữ chay tịnh, cầu nguyện ... dó là những việc làm thiết thực và mang lại hiệu quả
trước mắt! Thật ra, câu trả lời của Phêrô dù không trực tiếp liên quan đến những điều người ta có thể suy nghĩ nhưng lại là câu trả lời đầy đủ và ý nghĩa nhất, bao gồm tất cả các hành động cụ thể mà một con người tin vào Chúa Kitô sẽ hành động, như bác ái vị tha, cầu nguyện, giữ chay và dấn thân ... Sám hối là hành động thay dổi tận căn cách sống của một con người, là dịnh hướng cho mọi việc làm của chúng ta. Khi lãnh nhận Thánh tẩy, con người đón nhận một đời sống mới trong Đấng Phục sinh, tữ dó người đã tin vào Chúa Kitô được sức mạnh của Thánh Thần, để trở nên các chứng nhân của Ngài giữa lòng nhân loại hôm nay.

Thật vậy trong giai doạn đầu của Giáo Hội, việc rao giảng Tin Mừng thường di theo một cử hành phụng vụ. Cử hành phụng vụ vừa là cách diễn tả cụ thể đức tin đã lãnh nhận, vừa làm cho đức tin ấy trở nên sống động, không bị rơi vào lý thuyết hay những hiểu biết suông ; đồng thời cử hành phụng vụ cũng làm cho đức tin mỗi ngày dược triển nở nhiều hơn. Nói cách khác, đón nhận Tin Mừng và đón nhận các bí tích là hai mặt cửa một nội dung đức tin.

## II. Những dấu chứng đầu tîeñ về cử hành khai tâm (hai thế kỷ đầu tiên)

Chúng ta không có một tổng hợp dầy dủ và chi tiết về các cử hành khai tâm trong hai thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội. Hai thế kỷ này được coi là giai đoạn hình thành những yếu tố nền tảng cho các cử hành khai tâm đầy đủ vào ba thế kỷ sau đó (từ tk III-V). Vì thế người ta chỉ có thể nghiên cứu một số chứng từ nền tảng trong giai doạn
này như sau : chứng từ thời Chúa Giêsu, thời các Tông đồ và các chứng từ thế kỷ thứ hai sau thời các Tông đồ (thời kỳ hình thành).

## 1 Thờ Chúa Giêsu

Không ai co thể phủ nhận Tân Ước là nguồn mạch quý giá, cung cấp cho chúng ta các chứng từ cử hành khai tâm vào thời Chúa Giêsu. Các chứng từ này được tìm thấy trong đời sống tôn giáo của anh em do thái, trong cách thực hành của Gioan Tẩy Giả và của chính Chúa Giêsu.

## a. Việc cát bì do thái

Dạo Do thái không có các nghi thức "khai tâm" theo cách hiểu của Kitô giáo, việc gia nhập tôn giáo được thực hiện cách đơn giản qua nghi thức cắt bì. Nghi thức này dược thực hiện cho mọi người nam, dù nhỏ hay lớn, nó cũng dược áp dụng cho người ngoài khi muốn theo dạo và cho cả người được sinh ra từ một gia đình gốc do thái. Đối với trẻ nam sinh ra trong một gia đình do thái, người ta sẽ cắt bì cho chúng vào ngày thứ tám, cử chỉ này diễn tả trẻ nhỏ được gia nhập vào dân riêng của Chúa; như trường hợp trẻ Gioan và Giêsu được cắt bì sau tám ngày sinh ra (Le 1,$59 ; 2,21$ ). Đối với người lớn khi muốn theo đạo, họ cũng phải được cắt bì như dấu chỉ của những người được Thiên Chúa tuyển chọn, và chúng ta biết ngay trong thời các Tông đồ, nhiều người cũng nghĩ rằng những ai muốn theo Chúa Kitô phải cắt bì theo luật do thái mỡi được cứu độ ( $\operatorname{Cv} 15,1$ ), điều này đã dẫn đến cuộc tranh luận sồi nổi tại giáo đoàn Antiôkia, và buộc các Tông đồ khi họp Công đồng Giêrusalem đã phải giải quyết dứt khoát vấn đề gay cấn này (Cv 15, 1-29).

## b. Thanh tẩy bả̛ng nước của người do thái

Nếu việc cắt bì được coi là nghi thức gia nhập do thái giáo, thì người ta sẽ liên tưởng đến việc dìm hay đổ nước như nghi thức khởi đầu gia nhập Kitô giáo. Thật vậy, có một mối tương quan giữa chặt chẽ giữà nghi thức thanh tẩy bằng nước của anh em do thái với nghi thức cử hành Thánh Tẩy của người Kitô giáo.

Đới vơi anh em do thái, thanh tẩy bằng nước không phải là cử chỉ gia nhập đạo, nhưng là thực hành thông thường trong đời sống hằng ngày. Người ta thanh tẩy để loụi trừ những diều ô uế, để diễn tả tính không khoan nhượng với thế giới vật chất thấp hèn, Phúc Âm thánh Matcô minh chứng sự tỉ mỉ của những người Luật sĩ và Biệt phái về cử chỉ thanh tẩy này, chẳng hạn họ đòi các môn đệ của Chúa Giêsu phải rửa tay trước khi dùng bữa, hoặc rửa đồ ăn trước khi ăn hoặc rửa bình rửa chén (Mc 7, 1-5).

Người ta cũng thanh tẩy một người tòng giáo khi muốn trở lại đạo do thái, việc thanh tẩy này không dược coi là nghi thức gia nhập đạo mà chỉ là hành vi đi trước việc cắt bì, là dấu chỉ bề ngoài tách biệt người tòng giáo khỏi thế giới ngoại giáo ô uế và làm cho họ quy phục Lề Luật do thái. Chính hành vi cắt bì mới được coi là nghi thức chính yếu gia nhập do thái giáo. Theo anh em do thái, thanh tẩy bằng nước đối với một người tòng giáo mang ý nghĩa pháp lý hơn là ý nghĩa tôn giáo.

Dàng khác cử chỉ thanh tẩy cũng được xem như nét đạ̣c trưng trong đời sống tu tế (vie sacerdotale), chả̉ng hạn các tư tế trước khi dâng lễ vật buộc phải thanh tẩy theo
luật để xứng đáng dâng của lễ (như phái Sadducêô). Về sau tập quán thanh tẩy thường xuyên không còn là nghi thức dành riêng cho hàng tư tế trước khi tiến dâng của lễ nơi Đền thờ, nhưng trở nên một lối sống, một quy luật sinh hoạt hằng ngày của một nhóm người mang tên Esséniens tại Qumran, họ được mệnh danh những người thanh tẩy : họ thường xuyên thanh tả̉y trong đời sống để nói lên thái dộ chân thành sám hối và cầu xin on tha tội. Cử chỉ thanh tẩy của họ có tương quan với cử chỉ thanh tẩy của hàng tư tế (Sadducêô), nghĩa là họ thanh tẩy thường xuyên để tâm hồn được trong sạch, xứng đáng dâng của lễ lên Thiên Chúa. Người ta cũng ghi nhận, một trong những nét đặc trưng trong việc thanh tẩy của nhóm Esséniens là không có người thanh tẩy cho người khác, nghĩa là mỗi người tự thanh tẩy cho chính mình.

## c. Phép rửa của Gioan Tẩy Giả

Ngoài các trình thuật về việc thanh tẩy thông thường của người do thái, Tân Ước còn minh chứng cử hành thanh tẩy do Gioan Tẩy Giả thực hiện : "Bấy giờ, ngtời ta từ Giêrusalem, khắp miền Giuđê và vùng ven sông Giodan, kéo dến với ông. Họ thui tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giodan " (Mt 3, 5-6 ). Điểm đặc biệt trong trình thuật này là sự phân biệt giữa người thanh tẩy và người được thanh tẩy. Người thanh tẩy đóng vai trò trung gian, kêu gọi hoán cải và thanh tẩy cho người khác ; còn người được thanh tả̉y lại xuất phát từ thái độ nội tâm mà đến nhận thanh tẩy. Chính trong ý nghīa này mà khi cử hành thanh tẩy cho người khác, Gioan đã kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội : "Gioan Tẩy Giả xuất hiện
trong hoang dịa, kêu gọi người ta chifu phép rưa tả lòng sdin hối để dược ơn tha tội " (Mc 1, 4) ; ông cung đã lkhả̉ng định về vai trò của mình như sau : "Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước để giục lòng anh em sám hối " (Mt 3, 11).
'Thật vậy Gioan Tẩy Giả khi kêu gọi mọi người sám hối và dón nhận phép rửa để lãnh ơn tha tội, ông dã tôn trọng và duy trì ý nghĩa cử hành thanh tẩy trong truyền thống dạo dức do thái giáo. Tuy nhiên ông không chỉ dừng lại ở khía cạnh luân lý " sám hối để lãnh ơn tha tội ", mà cử hành thanh tẩy của ông mąng ý nghĩa sâu xa hơn : đó là cử hành hướng dến mục đích chuẩn bị lãnh nhận một thực tại mới : thực tại của Phép rửa do Đấng đến sau ông thực hiện: "Còn Đấng dến sau tôi thì quyền năng hơn tôi, tôi không xứng đáng cởi dép cho Người. Người sē làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa " (Mt 3, 11).

Rõ ràng cử hành thanh tẩy của Gioan không dừng lại ở chính nghi thức nhưng nhằm loan báo thực tại sẽ đến, đó là ngày viếng thăm của Thiên Chúa, ngày mà Người đến cứu độ toàn thể nhân loại.

## d. Phép rửa của Chúa Giêsu

Tin Mừng cho chúng ta hai chứng từ về cử hành phép rửa liên quan đến Chúa Giêsu: Ngài được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa (Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11 ; Lc 3, 21-22) và chính Ngài làm phép rửa cho người khác ( Ga $3,22-26$ ).

- Chứng từ thứ nhất : Chúa Giêsu nhận phép rửa của Gioan. Thực ra phép rửa của Gioan đòi hỏi con người phải thật lòng sám hối để lãnh ơn tha tội ( $\mathrm{Mt} 3,11$ ). Phép rửa đó giả thiết con người ý thức về thân phận
tội lỗi của mình, như vậy làm sao người ta có thể hiểu Chúa Giêsu, Đấng Thánh, Đấng vô tội lại đến lãnh nhận phép rửa của Gioan ? Đức thánh cha Gioan Phaolô II giải thích hành động này như sau :
" Bây là một hành dộng mang nghĩa biểu tượng, một cử chỉ khiêm nhường của Dấng Thánh muốn tụ đồng hoá minh với tội nhân để cứu chuộc họ. Nguời ta không thể quy gán cho hành động của Chúa Giêsu nhu củ̉ chỉ sám hối và xin on tha tội cho mình, bởi vì Chúa Giêsu là Đấng Thánh, Dấng vô tội, diều này chính Gioan dã cả̉m nhận dıực khi ông từ chối làm phép rửa cho Chúa "Bấy giờ, Chúa Giêsu từ miền Galilêa dến sông Giođan, gặp Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông can Người và nói : "Chính tôi phải được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại dến với tôi !" Nhưng Chúa Giêsu trả lời : "Không sao, vì chúng ta phải làm nhu vây dể giư trọn đúćc công chinh "Bấy giờ ông Gioan chiều theo ý Người" (Mt 3, 13-15). Nhu vậy sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa cuỉa Gioan nói lên ý dịnh nhiệm mầu của Người là muốn cứu chuộc toàn thể nhân loại. Người bước xuống dòng nước Giođan để thánh hoá và loan báo truớc ơn tái sinh trong nước của bi tích Thánh Tẩy do chinh Ngài thiết lập. Khi chịu phép rửa trong sông Giođan, Nguời cho nhan loại thấy hình ảnh Nguời Tôi Tớ dau khổ, mà tiên tri Isaia loan báo, chính Nguời đang mang trên mình các thutơng tich vì tội lỗi nhân loại để chưa lành họ. Và diều Nguời dang thực hiện ở dòng nước Giođan chính là thục tại loan báo trước cho chúng ta, diều Nguời sē hoàn tất trên thập
giá, khi tuôn đổ nước hằng sống cho chúng ta tư cạnh sườn Người bị đâm thâu" ${ }^{1}$.
- Chúng từ thú hai :Chúa Giêsu làm phép rỉ̉a. Tin Mừng theo thánh Gioan là bản văn duy nhất cho chúng ta sự kiện Chúa Giêsu làm phép rửa cho người khác, và cũng chỉ tường thuật việc Chúa làm phěp rửa trong giai đoạn khởi đầu sứ vụ công khai (Ga 3, 22-26). Người ta không nên xem sự kiện Chúa làm phép rửa như bằng chứng việc Chúa thiết lập bí tích Thánh tẩy, bởi vì Tin Mừng chỉ tường thuật sự kiện Chúa làm phép rửa mà không giải thích ý nghĩa việc Chúa làm ${ }^{2}$. Thực ra nhiều người cho rằng, việc Chúa làm phép rửa có lẽ phát xuất từ truyền thống đạo đức do thái thì dúng hơn, bởi vì theo truyền thống này mỗi người đều có thể tự thanh tẩy và thanh tẩy cho người khác. Một người được xem là người dạo đức, có ảnh hưởng trong đời sống tôn giáo có thể dược người khác đến xin thanh tẩy cho mình. Chúa Giêsu chắc hẳn ở trong trường hợp này vì Ngài dược nhiều người kính trọng như Đấng có uy quyền, nên người tạ tuôn đến xin Người làm phép rửa.

Tuy nhiên, người ta cũng thừa nhận Chúa Giêsu đã rất "kín đáo và tế nhị" khi làm phép rửa cho người khác. Thật vậy trước việc Chúa làm phép rửa, đã xảy ra cuộc tranh luận giữa môn dệ của Gioan Tẩy Giả và người do thái về việc thanh tẩy, rồi để tìm lời giải đáp người ta đến chất vấn Gioan Tẩy Giả, khiến ông phải lên tiếng bênh vực Chúa Giêsu : " Sau dó, Chúa Giêsu

[^0]và các môn đệ đi tới miền Giuđêa. Nguời ở lại nơi ấy vá̛i các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan cūng đang làm phép rửa tại Ênôn, gần Salim, vì ở đấy có nhiê̂u nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, Gioan chưa bị tống giam. Báy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giûa các môn dệ của Gioan và một người Do thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp Gioan và nói : "Thưa thầy, người trước đây đã ơ với thầy bên kia sông Giodan và dược thày làm chứng cho, bay giờ ông ấy cūng đang làm phép rủ̉a, và thiên hạ đều đến với ông." Gioan trả lời : "Chẳng ai có thîể nhận dược gì mà không do Trời ban. Chính anh em làm chứng cho thà̀y là thầy dã nói : 'Tôi đáy không phải là Dáng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Nguời" (Ga 3, 22-28). Sau sự kiện này, người ta không thấy Phúc Âm tường thuật Chúa làm phép rửa lần nào nữa trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng của Ngài.

## 2. Thời các Tông tồ (thế kỷ l)

Sau khi Chúa Giêsu về trời, các Tông dồ hăng hái ra đi rao giảng Tin Mừng của Ngài. Nội dung lời rao giảng của họ là mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô ( $\mathrm{Cv} 2,22-36$ ). Tân Ước cũng tường thuật cho thấy sau khi nghe các Tông đồ rao giảng, người nghe được lay động trong lòng và họ muốn biểu lộ bằng việc làm cụ thể. Thế rồi các Tông đồ đã chỉ dạy cho họ phải sám hối và đón nhận Thánh tẩy. Thật vậy, đón nhận Thánh tẩy là một trong những đòi hỏi cần thiết khi đã tin vào Tin Mừng của Chúa Kitô. Tân Ước cũng ghi nhận cử hành Thánh tẩy vào thời các Tông dồ khác biệt với cử hành Phép rửa trong
truyền thống do thái giáo, Phép rửa trong do thái nhấn mạnh vào tính pháp lý của hành vi, trong khi Thánh tẩy của Kitô giáo lại biến đổi tận căn đời sống con người nhờ sức mạnh của Thánh Thần và trong mầu nhiệm Sự chết và Sống lại của Chúa Giêsu.

## a. Thánh tả̉y trong Thánh Thần

Trong lời rao giảng tiên khởi của thánh Phêrô trước cử toạ hơn ba ngàn người, ông dã tuyên xưng Đức Giêsu Nazareth dích thực là Người được Thiên Chúa sai đến, Ngà đã bị nộp, bị giết chết nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài làm Đức Chúa và làm Dấng Kitô (Cv 2, 14-36). Chính trong khẳng định đức tin này mà Phêrô đã cử hành Thánh tẩy cho những người tin vào Tin Mừng ông rao giảng : "Nghe nhưng lời đó, ho đau dớn trong lòng, và hỏi Phêrô cùng các Tông Dồ khác : "Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì ?" Phêrô đáp : "Anh em hāy sám hối, và mỗi người hãy chịiu Thánh tẩy nhân danh Dức Giêsu Kitô, đé được ơn tha tội ; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần" (Cv 2, 37-38).

Trong câu trả lời của Phêrô "Anh em hãy sá́m Hô̂́i, và mỗi nguời hãy chịiu Thánh tả̉y nhân danh Dức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội ; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thàn", chúng ta khám phá 5 (năm) yếu tố nền tảng sau đây :

1. Hãy sám hối ;
2. Hãy chịu Thánh tẩy ;
3. Để được ơn tha tội ;
4. Nhân danh Đức Giêsu Kitô ;
5. Đón nhận ân huệ là Thánh Thần.

Trong năm yếu tố trên, Phêrô dã lấy lại ba (3) yếu tố trong phép rửa của Gioan Tẩy Giả : Hãy sám hối, chịu Phép rửa và đón nhận ơn tha tội ; nhưng có hai yếu tố mới mẻ chỉ xuất hiện trong Thánh tẩy của Kitô giáo : nhân danh Búćc Giêsu Kitô và nhận ơn huê là Thánh Thần. Thật vậy, các kitô hữu tiên khởi rất ý thức cử hành Thánh tẩy mà họ đón nhận, Thánh tẩy đó phát xuất từ niềm tin vàq Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh. Thánh tẩy Kitô giáo bám rễ sâu và đặt nền tảng nơi con người Giêsu thành Nazareth. Nhân danh Ngài, Giáo Hội cử hành Thánh tẩy dể ban ơn huệ Thánh Thần cho chúng ta.

Quả vậy trong Cựu Uớc, Thần khí được xem là sức mạnh sáng tạo và đổi mới. Thiên Chúa sẽ đổ tràn Thần khí của Người vào thời cánh chung. Trong khi đó Giáo Hội lại khám phá nơi biến cố Phục sinh của Chúa Kitô sự hoàn tất của thời cánh chung này. Ơn huệ Thánh Thần là hồng ân tuyệt hảo của thời cánh chung, Ơn huệ đó vượt xa mọi hiệu quả do phép rửa của thời Cựu Ước mang lại. Nếu phép rửa của Gioan Tẩy Giả dem lại ơn tha tội, thì sau biến cố Phục sinh của Chúa Kitô ơn tha tội đó cũng chỉ diễn tả phần nào Ơn huệ của Thánh Thần. Thánh Thẩn biến đổi tận thâm sâu con người, Ngài không những làm cho con người được sạch tội, mà còn làm cho họ nên một tạo vật mới trong Chúa Kitô.

## b. Thánh tẩy trong sự chết và sơng lại của Chúa Kito

Khi Giáo Hội cử hành Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu, thì Danh xưng của Ngài không chỉ để phân biệt Thánh tẩy Kitô giáo khác với Phép rửa của anh em do
thái, nhưng Danh xưng đó chuyển tải một nội dung hoàn toàn mới mẻ. Chúa Giêsu mà Giáo Hội nhân danh Ngài dể cử hành Thánh tẩy chính là Chúa Giêsu Tử nạn và Phục sinh, nói cách khác, khi đón nhận Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu là chúng ta lãnh nhận Thánh tẩy trong sự chết và sống lại của Ngài. Câu chuyện Philipphê cử hành Thánh tẩy cho viên thái giám ( $\mathrm{Cv} 8,26-40$ ) minh hoạ ý nghĩa này : Viên thái giám thắc mắc doạn sách Isaia nói về Người Tôi tớ đau khổ như con chiên hiền lành bị đem đi xén lông ( $\mathrm{Cv} 8,32-33$; cf Is $53,7-8$ ), Philipphê đã khởi từ doạn Kinh Thánh đó để loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu cho ông. Sau những lời giải thích này, viên thái giám xin đón nhận Thánh tẩy và Philipphê đã cử hành Thánh tẩy cho ông. Như vậy, Thánh tẩy mà Philipphê cử hành cho viên thái giám là Thánh tẩy được cử hành trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Đau khổ, Tử nạn và Phục sinh.

Cũng trong ý hướng thần học này, thánh Phaolô đã quảng diễn sâu sắc Thánh tẩy Kitô giáo được đặt nền tảng vững chắc nơi Sự chết và Sống lại của Chúa Kitô. Phaolô dã nhân danh Chúa Giêsu để khuyên các tín hữu Côrintô đồng tâm nhất trí vớí nhau, bởi vì giữa họ có sự chia rẽ : người thì cho mình thuộc về Phaolô, người khác thuộc về Appôlô, người khác thuộc về Kêpha và người khác nưa thuộc về Đức Kitô, Phaolô đã phải thả̉ng thắn nhận định : " Thế ra Dû́c Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao ? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng ? Hay anh em đã chịu phép rủ̉a nhân danh Phaolô? (1 Cr 13). Lời khiển trách của Phaolô giúp chúng ta hiểu, Thánh tẩy mà các kitô hữu ở Côrintô lãnh nhận đã được cử hành trong niềm tin vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Tuy vậy giáo huấn quan trọng nhất của thánh Phaolô về ý nghĩa Thánh tẩy lại được khám phá trong thư gửi tín hữu Rôma : "Anh em không biết rà̀ng : khi chúng ta được dìm vào trong nước Thánh tẩy dể thuộc về Eức Kitô Giêsu, là chúng ta dược dìm vào trong sụ chết của Người sao ? Vì dược dìm vào trong sụ chết của Nguời, chúng ta đã cùng dutợc mai táng với Người. Bởi thế, cūng nhu Người đã sống lại từ cōi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha thế nào, thì chuíng ta cūng được sống một đời sống̀ mới như vậy" (Rm 6, 3-4).

## c. Những yếu tố nền tảng cho việc khai tâm Kito giáo

Vào thời các Tông đồ, tiến trình gia nhập Kitô giáo tức khai tâm, không chỉ đơn thuần giới hạn trong nghi thức Thánh tẩy, nhưng gồm nhiều yếu tố khác nhau :

1. Khởi giảng Tin Mừng : đón nhận Thánh tẩy là một hành vi tự do và đòi phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các Tông dồ rất ý thức nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng dể muôn dân nhận biết và tin vào Chúa Giêsu. Các trình thuật trong sách Công vụ Tông đồ cho thấy, Lời rao giảng Tin Mừng được xem là bước đầu tiên quan trọng trước khi cử hành Thánh tẩy cho ai, ví dụ lời rao giảng của Phêrô trước cử toạ hơn ba ngàn người ở Giêrusalem (Cv 2, 14-36) ; và cho ông Cornêliô (Cv 10, 34-43) ; hoặc lời rao giảng của Philipphê cho dân miền Samaria (Cv 8, 5-13) ; cho viên thái giám người Êthiôpi ( $\mathrm{Cv} 8,26-35$ ); hoặc lời rao giảng của Phaolô cho bà Lyđia ( $\mathrm{Cv} 16,13-14$ ) ; cho viên cai ngục ở
thành Philipphê ( $\mathrm{Cv} 16,29-32$ ) và cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả ở Êphêsô (Cv 19, 1-6).
2. Đúc tin của người lãnh nhận Thánh Tẩy: Sau khi lắng nghe và đón nhận Tin Mừng, con người dược thôi thúc trong lòng bằng một đức tin cá nhân biệt vị và một quyết tâm dấn thân, họ muốn biết mình phải làm gì ( $\mathrm{Cv} 2,37$ ) ; họ khẳng dịnh niềm tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ( $\mathrm{Cv} 8,37$ ) ; họ khám phá tình thương cứu dộ của Thiên Chúa dành cho hết mọi người, không phân biệt do thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả mọi người đều được cứu chuộc trong máu của Chúa Kitô (Cv 10, 34) ; và một khi đã tin vào Chúa Kitô, họ quyết tâm từ bỏ con đường cũ mà bước theo Ngài (Rm 6, 6-7).
3. Nước Thánh tẩy : Nước là chất liệu gắn liền với Thánh tẩy Kitô giáo, đến nỗi khi nói đến cử hành Thánh tẩy người ta lập tức nghĩ đến nước như yếu tố cấu thành cho cử hành này. Thật vậy Tân Uớc minh chứng cho chúng ta thấy mối tương quan mật thiết giữa Thánh tẩy và nước, để cử hành Thánh tẩy phải có nước. Chảng hạn viên thái giám sau khi lắng nghe Tin Mừng và tin vào Chúa Giêsu đã ngỏ lời : "Săn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không ?" Philipphê đáp : "Nếu ngài tin hết lòng, thi dược." Viên thái giám thưa : "Tôi tin Dức Gièsu Kitô là Con Thiên Chúa." Thế rồi ông truyền dừng xe lại. Philípphê và vièn thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nutớc, và Philípphê làm phép rủ̉a cho quan" ( $\mathrm{Cv} 8,36-38$ ). Còn Phêrô lại khẳng định giá trị của nước khi cử hành

Thánh tẩy cho những người ở nhà Cornêliô như sau: "Nhưng người này dã nhận dược Thánh Thần cūng nhu chúng ta, vậy ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rủaa cho họ ?" Rồi ông truyĉ̀n làm phép rửa cho họ nhân danh Dû́c Giêsu Kitô" (Cv 10, 47-48). Trong khi dó thánh Phaolô lại quảng diễn ý nghĩa nước trong cử hành Thánh Tẩy, như hình ảnh cuộc tái sinh mới trong mầu nhiệm chết và sống lại với Chúa Kitô: "Anh em không biết rà̀ng: khi chûng ta dược dim vào 'nước thanh tậ̉, để thuộc về Đû́c Kitô Giêsu, là chúng ta dược dìm vào trong sự chết của Người sao ? Vì dược dim vào trong sự chết của Nguời, chúng ta dā cùng dược mai táng với Người. Bởi thế, cũng nhu Người đã sống lại từ cōi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cüng dược sống một đời sống mới nhut thế" ( $\operatorname{Rm} 6,3-4$ ).

## 4. Những nét đặc trưng của Thánh tẩy

- Nhân danh Chúa Giêsu : Thánh tẩy Kitô giáo dược cử hành nhân danh Chúa Kitô, nghĩa là thiết lập mối tương quan mật thiết giữa Chúa Kitô và người lãnh nhận Thánh tẩy. Hơn nữa, cử hành Thánh tẩy nhân danh Chúa Kitô còn cho thấy giá trị của Thánh tẩy lệ thuộc hoàn toàn vào Ngài theo hai nghĩa sau đây : Ngài vừa là Đấng thanh tẩy chúng ta, cho dù thừa tác viên là ai ; và mầu nhiệm Vượt qua của Ngài là nội dung và ý nghĩa của cử hành Thánh tẩy Kitô giáo. Đàng khác, chỉ nhờ Chúa Giêsu mạc khải mà con người nhận biết Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, vì thế tương quan với Chúa Giêsu sẽ dẫn
chúng ta đến tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi Trong ý nghĩa này chúng ta khám phá chiều kích Ba Ngôi trong cử hành Thánh tẩy ở cuối Phúc âm thánh Matthêô (Mt 28, 19 ).
- On tha tội và việc tái sinh : Thánh tẩy Kitô giáo dem lại ơ tha tội, nhưng không giống việc tha tội trong phép rửa của Gioan Tẩy Giả, ơn tha tội trong Thánh tẩy Kitô giáo phát xuất từ cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô (Rm 6, 1-11). Hơn nữa hiệu quả của Thánh tẩy không chỉ dừng lại ở việc tha tội ( khía cạnh tiêu cực), mà còn đi xa hơn khi biến đổi con người nên một tạo vật mới, trong cuộc tái sinh mởi (khía cạnh tích cực). Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô minh chứng ý nghĩa cuộc tái sinh này (Ga $3,1-8$ ). Thật vậy, ơn tha tội mới chỉ là bước khởi đầu của một cuộc tái sinh mới, một tiến trình "lột xác", nhằm làm cho chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Kitô nhiều hơn.
- On huệ Thánlı Thần : Để có cuộc tái sinh thật sự chúng ta cần đến sức mạnh của Thánh Thần. Ơn huệ Thánh Thần là diểm khác biệt cơ bản giữa Thánh tẩy Kitô giáo và phép rửa của Gioan. Ý thức về sự khác biệt này, các Tông đồ thường đặt tay trên những người đã chịu thánh tẩy để thông ban Thánh Thần cho họ, ví dụ trường hợp những người Samaria do Philipphê cử hành Thánh tẩy, đã được Phêrô và Gioan đặt tay sau đó để hoàn tất việc trao ban Thánh Thần (Cv 8, 14-17) ; hoặc
việc Phaolô đặt tay trên các môn đệ của Gioan Tẩy Giả để ban Thánh Thần cho họ (Cv 19, 1-6).


## 3. Thời kỳ hình thành (thế kỷ $1-11$ )

Khi Kitô giáo ngày càng phát triển thì tiến trình khai tâm cũng dược thích nghi cho phù hợp với con người thời đại. Vào thời các Tông đồ tiến trình theo dạo tương đối đơn giản, nhưng sau đó giai đoạn từ cuối thế kỷ I đến thế kỷ II hình thành một số nét cơ bản của tiến trinh khai tâm, mà chúng ta còn thấy nơi hai tài liệu quan trọng như Sách Didachès (cuối tk I ) và Cuốn Hộ giáo - Apologie (giữa tk II) của thánh Giustinô :

## a. Chuẩn bj trượ khi lânh nhận Thånh tằy

Tân Uớc không thấy nhắc đến các đòi hỏi luân lý hay tôn giáo dành cho những người muốn lãnh nhận Thánh tẩy, tuy nhiên vào thế kỷ thứ II có hai yếu tố chuẩn bị mà những người dự tòng cần phải tuân giữ cẩn thận : chăm chỉ cầu nguyện và giữ chay tịnh trước khi chịu Thánh tẩy. Thánh Giustinô căn dạ̣n: "Tât cả những ai tin vào chàn lý trong giáo huấn và học thuyĉ́t của chuíng ta, cần phải thay dổi cách sống cho phù hợp với giáo lý mà họ đón nhận, đồng thời họ phải chăm chl càu nguyện để nài xin lòng thutơng xót của Thiên Chúa tha thứ các tội họ đã phạm trước đây" ${ }^{3}$. Còn việc chay tịnh được xem như hành vi chuẩn bị trực tiếp để lânnh nhận Thánh tẩy, đó cũng là dấu chỉ bề ngoài của việc từ bỏ con người cũ dể mặc lấy

[^1]con người mới. Sách Didachès dạy : "Trước khi củ̉ hành Thánh tẩy, chớ gi mọi nguời - từ nguời củ hành dến nguời lānh nhận Thánh tấy và nhüng nguời khác dều giư chay tịnh" ${ }^{ \pm}$. Còn thánh Giustinô lại dạy : "Nguời dụ tòng giư chay tịnh dể biểu lộ việc từ bỏ con nguời cua và nài xin on tha thứ của Thiên Chúa, còn cộng doàn g̣iũ chay tịnh dể nói lên sụ̣ liên đới của chúng ta trong việc tái sinh một con người mới trong Chúa Kitô " ${ }^{5}$.

## b. Thánh tấy nhân danh Ba Ngoi

Người ta nhận thấy một biến chuyển thần học đáng ghi nhận vào cuối thế kỷ I và trong thế kỷ II là Thánh tẩy dược cử hành nhân danh Ba Ngôi. Thực ra đây không phải là điều mới mẻ hay sáng kiến riêng của Giáo Hội, bởi vì trước đó Tân Ước đã minh chứng sự hiện diện đồng thời cả hai cách thức : vừa cử hành Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu (theo Công vụ Tông đồ - $\mathrm{Cv} 2,38 ; 8,14.37 ; 10,48$ ; 19, 5 ), vừa củ̉ hành Thánh tẩy nhân danh Ba Ngôi (theo Phúc âm Matthêô - Mt 28,19 ). Việc hai tài liệu Didachès và Hộ giáo minh chứng Thánh tẩy trong giai doạn này thường dược cử hành nhân danh Ba Ngôi mà không nhấn mạnh vào Chúa Giêsu nữa, có lẽ phát xuất do hoàn cảnh thời đó đã có sự phân biệt rõ ràng giữa phép rửa của Gioan Tẩy Giả (trong do thái giáo) với Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu (trong Kitô giáo), và vì không sợ bị ngộ nhận nưa nên Giáo Hội nhấn mạnh vào chính nội dung dức tin khi cử hành Thánh tẩy, tức niềm tin Ba Ngôi. Như vậy khi cử hành nhân danh Ba Ngôi, Giáo Hội không

[^2]nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa phép rửa trong thời Cựu Uớc và Thánh tẩy trong Tân Uớc bằng cách nhấn mạnh vào danh tánh của một nhân vật ${ }^{6}$.

Một chi tiết khác đáng chú ý trong giai đoạn này là cách thức cử hành Thánh tẩy. Chúng ta không biết rõ thời các Tông đồ cách thức cử hành Thánh tẩy như thế nào, chỉ biết các ngài đã dùng nước dể rửa ; còn trong giai đoạn này nước để rửa được xác định rõ ràng : nước trong một dòng chảy (có lẽ là dòng suối hay dòng sông), nhưng khi khồng có dòng nước chảy thì dùng nước khác, và nếu không có nutớc lạnh thì dùng nước nóng. Cũng có khi không có nước chảy, người ta đổ nước lên đồu nguời lãnh nhận Thánh tẩy ba làn đi kèm vá̛i việc dọc công thức Ba $N g o ̂ i{ }^{7}$. Ở đây chúng ta ghi nhận nghi thức Thánh tẩy đi kèm với việc tuyên xưng niềm tin $\mathrm{Ba} \mathrm{Ngôi}$, và việc tuyên xưng này được thực hiện đồng thời với hành vi dìm xuống dòng chảy hay đổ nước lên đầu người lãnh nhận Thánh tẩy.

## c. Tham dự vào cử hành Thánh Thế

Theo thánh Giustinô, khai tâm Kitô giáo không dừng lại nơi cử hành Thánh tẩy, nhựng hoàn tất và dạt tột dỉnh lkhi người tân tòng tham dự vào cử hành Thánh Thể với cộng doàn tín hữu. Thật vậy theo trình thuật trong cuốn Hộ giáo, sau khi chịu Thánh tẩy, người tân tòng lần đầu tiên sẽ được tham dự vào lời nguyện giáo dân (prière des fidèles), họ sẽ trao ban bình an cho các tín hữu

[^3]khác như cử chỉ biểu lộ sự hiệp thông, họ sẽ tham dự vào câu tung hô "Amen" trong lời nguyện của vị chủ toạ và sẽ rước Minh và Máu Chúa Kitô như sự sống thần linh trong đời sống mới ${ }^{8}$.

## III. Giai đoạn hoàn chỉnh cử hành các bí tích khai tâm (từ thế kỷ III đến V)

Nếu trong giai đoạn hình thành người ta không có các đòi hỏi học dạo lâu ngày hay phải kiểm chứng kỹ lưỡng đức tin của người sắp lãnh nhận Thánh tẩy, thì khi số người theo đạo ngày càng dông, nhiều vấn đề xã hội và lạc giáo nổi lên, lúc đó việc giáo huấn đức tin và tổ chức các cử hành khai tâm lại đòi phải được chuẩn bị thật chu đáo. Vì thế giai đoạn từ thế kỷ III đến thế kỷ V có nhiều biến chuyển lớn trong việc khai tâm Kitô giáo, chẳng hạn từ thời gian chuẩn bị học dạo đến việc thay đổi đời sống theo giáo lý mới ; từ cử hành phụng vụ đơn giản đến các nghi thức đầy đủ hơn. Những biến chuyển này góp phần đáng kể trong việc hoàn chỉnh các cử hành khai tâm Kitô giáo như chúng ta thấy hiện nay. Để hiểu rõ vấn đề chúng ta đào sâu hai khía cạnh sau đây : Việc tổ chức giáo huấn khai tâm và việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo.

1 Việc tổ chức giáo huấn thai tâm
a. Tiép nhận vào thời dự tòng

[^4]Vào khoảng cuối thế kỷ II một số chứng từ cho thấy Giáo Hội bắt đầu kéo dài thời gian học dạo của người muốn theo đạo. Thời gian học đạo được bắt đầu bằng nghi thức tiếp nhận vào số dự tòng. Tertullien minh chứng nghi thức tiếp nhận ở thời của ngài tương đối đơn giản: những người muốn theo đạo được hướng dẩn đến gặp vị "Tiến sĩ" 9 trong Giáo Hội, ngài sẽ diều tra về đời sống cũng như nghề nghiệp dang làm của người muốn theo đạo, sau đó nếu với quyết tâm muốn theo đạo, người này sẽ phải từ bỏ cách sống hay nghề nghiệp trái nghịch với đức tin và luân lý Kitô giáo. Thánh Hippôlytô cũng minh chứng các dòi hỏi này trong cuốn "Truyền Thống Tông đồ - Tradition Apostolique" như sau:
" Trước khi dân chúng dến tụ họp, tất cả những nguời muốn theo dạo dược dẫn riêng dến vị Tiến sĩ. Vị này hỏi lý do họ muốn theo đạo cũng như tinh trạng dời sống của họ: có vọ̣ hay chuta ? là nguời tự do hay nô lề ? ... kế đó ngài sẽ điều tra về nghề nghiệp của nhưng người này : nếu là tú ông hay tú bà phải ngùng ngay công việc đó, nếu là thợ vê hay diêu khắc thì không vẽ và chạm khắc các ngã̃u tượng nữa, nếu là nghệ sĩ sân khấu thì hãy giải nghệ, nếu là đấu sĩ thì thôi việc này ..." ${ }^{10}$

Thế rồi vào khoảng cuối thế kỷ IV tại Tây phương, xuất hiện nghi thức tiếp nhận dự tòng qua việc thừa tác viên ghi dấu thánh giá trên trán người dự tòng ; cử chỉ

[^5]này diễn tả từ nay người dự tòng thuộc về Chúa Kitô, và Ngài sẽ nâng đỡ họ trong suốt hành trình bước theo Ngài. Cũng qua việc ghi dấu thánh giá, Giáo Hội muốn dùng như một dấu chỉ bề ngoài để biểu lộ sự liên kết giữa các tín hữu với người muốn theo đạo : Thập giá của Chúa Kitô là nguồn ơn cứu dộ cho tất cả mọi người, tịn hay chưa tin. Điều đặc biệt là một số nơi trong Giáo Hội gọi những người mới học đạo, sau khi được ghi dấu thánh giá, là "các Kitô hữu - chrétiens", mặc dù họ chưa lãnh nhận Thánh tẩy và chưa phải là tín hữu ${ }^{11}$. Ngoài ra cũng có vài nơi thêm một số nghi thức để diễn giải sâu hơn việc tiếp nhận vào thời dự tòng, ví dụ bỏ muối vào miệng như dấu chỉ trừ tà, đặt tay, thổi hơi ... Các nghi thức này sẽ còn dược lặp lại nhiều lần trong thời gian học đạo sau đó, tức thời dụ̣ tòng.

## b. Vai trò cúa nguời đỡ đầu

Những chứng từ đầu tiên về vai trò của người dỡ đầu được tìm thấy trong giai đoạn thế kỷ IV ${ }^{12}$. Người đỡ đầu phải là một kitô hữu, và theo tập quán thời cổ, đàn ông sẽ đỡ đầu cho người nam còn đàn bà sẽ đỡ đầu cho người nữ. Người đỡ đả̉u sẽ đồng hành với người dự tòng trong suốt thời gian học đạo, sẽ lấy đời sống minnh làm gương sáng và hướng dẫn người mình đỡ đầu sống triệt để đức tin. Thật vậy Giáo Hội vào thời này rất coi trọng vai trò của người đỡ đầu : họ được xem là những cộng tác trực tiếp của giám mục trong việc huấn luyện đức tin cho anh

[^6]em mình, họ cũng là những giáo lý viên và người đồng hành, sẵn sàng ở bên cạnh người dự tòng để trợ giúp mỗi khi cần thiết ; và nhất là họ sẽ là người bảo lãnh, người chịu trách nhiệm về người dự tòng trước mặt giám mục, để ngài có thể chấp nhận cử hành các bí tích khai tâm cho những người này. Vì tầm quan trọng của người đỡ đầu, nên một số nơi trong Giáo Hội đã gọi họ là "cha thiêng liêng" hoặc "mẹ thiêng liêng" của người dự tòng.

## c. Thời dự tòng

Khi đã được tiếp nhận vào số các dự tòng, những người này phải trải qua một thời gian thử thách và học dạo cẩn thận, được gọi là thời dự tòng. Trong thời gian này, người dự tòng sẽ học giáo lý và chăm chỉ luyện tập sống đời Kitô giáo. Việc đảm trách dạy giáo lý sẽ do một giáo sỹ, hoặc do một giáo dân đạo hạnh, có khả năng và được giám mục chỉ định. Thánh Augustinô cho chúng ta thấy công việc của một giáo lý viên trong giáo phận của ngài như sau : phụ trách việc dạy giáo lý cho người dự tòng theo tiến trình lịch sử cứu độ, bắt đầu từ những chương dầu của Sách Sáng thế cho đến đời sống hiện tại của Giáo Hội (tức Dân mới của Thiên Chúa). Nền tảng của bài giáo lý phải luôn luôn dựa trên Kinh Thánh và giáo huấn của các giám mục.

Dàng khác bài giáo lý cũng phải được trình bày làm sao để người dự tòng có thể "tin điều họ lắng nghe, hy vọng vào điều họ tin và yêu mến điều họ hy vọng". Để thực hiện công việc giáo dục đức tin này, đòi hỏi người dạy giáo lý phải có những khả năng cần thiết, chẳng hạn hiểu biết não trạng, văn hoá và ý muốn của người dự tòng, cũng như
hoàn cảnh đời sống hiện tại của họ, để có thể thích nghi bài giáo lý với tầm hiểu biết và đời sống thực tế của những người này. Origène còn nhấn mạnh thêm : người dự tòng không lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh như nghe các bài diễn thuyết của các hiền triết và bậc khôn ngoan, nhưng dón nhận chân lý hằng sống để biến đổi đời sống theo tinh thần Kitô giáo.

Ngoài ra, trong thời gian dự tòng những người này cũng được mời gọi tham dự cử hành phụng vụ Chúa nhật với các tín hữu ; tuy nhiên họ chỉ tham dự phần đầu, tức phụng vụ Lời Chúa. Sau bài giảng của giám mục, ngài sẽ cho những người dự tòng ra về, kế đó các tín hữu sẽ bắt đầu đọc "lời nguyện giáo dân", tức bước vào phụng vụ Thánh Thể. Có thể nói, người dự tòng vào thời này chưa được tham dự trọn vẹn vào cử hành Thánh Thể, vì họ chưa dược khai tâm trọn vẹn, họ còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, được thử thách và từng bước đi vào đời sống Kitô hữu. Đàng khác, Giáo Hội luôn coi cử hành Thánh Thể và việc tham dự vào bàn tiệc Mình Máu Chúa Kitô như cử hành riêng biệt và địinh cao của tất cả đời sống người tín hữu, vì vậy một người chưa phải là kitô hữu thì chưa thể tham dự vào cử hành riêng biệt này, họ sẽ tham dự cách đầy đủ và trọn vẹn khi được đơn nhận trong các cử hành khai tâm, dạ̣c biệt vào Đêm Phục sinh.

Thời dự tòng trong giai doạn này thường kéo dài nhiều năm, thông thường từ hai đến ba năm, đôi khi có thể dài hơn. Thực vậy việc kéo dải thời gian dự tòng thường do quyết định của từng giám mục, hoặc do hoàn cảnh môi trương mỗi nơi, nhưng điều chính yếu vẫn là làm sao cho đức tin và đời sống của người dự tòng được chắc
chắn và trở nên xác tín. Tuy vậy, khi người dự tòng gặp hiểm nguy không thể đợi chờ, nguời ta vẫn có thể giảm bớt hay cắt ngắn thời dự tòng để cử hành các bí tích khai tâm cho họ. Công đồng miền Elvire, tại Tây Ban Nha (khoảng năm 300) chỉ thị phải cử hành Thánh tẩy sớm nhất có thể, cho người dự tòng nào dang trong tình trạng nguy tử hay mắc bệnh nặng hiểm nghèo ${ }^{13}$.

Dầu vậy, người ta cũng nhận thấy trong giai đoạn này có một số biểu hiện lệch lạc nơi một số dự tòng : nhiều người không muốn lãnh các bí tích khai tâm khi đã chấm dứt thời dự tòng, thậm chí có người chỉ đợi đến giờ hấp hối mới xin lãnh nhận Thánh tẩy. Sự chậm chạp này có lẽ do người ta ngại gia nhập Kitô giáo vì những đòi hỏi của đời sống mới, chẳng hạn nhiều người chưa muốn bỏ các nghề nghiệp sinh sống trái với đức tin : coi bói, lên đồng, cho vay nặng lãi...

## d. Mùa chay, thời gian chuẳn bị trụ̣c tiếp

Thời dự tòng kéo dài nhiều năm, nhưng thông thường sễ đạt đến cao điểm và kết thúc trước lễ Phục sinh, thời gian này được gọi là mùa chay. Trong mùa chay, Giáo Hội chuẩn bị cách kỹ lưỡng và trực tiếp cho các dự tòng, để họ xứng đáng lãnh nhận các bí tích khai tâm vào Đêm Phục sinh. Tertullien và thánh Hippolytô dều khẳng định tầm quan trọng của thời gian chuẩn bị trực tiếp này. Vào đầu thế kỷ IV khi bắt đầu mùa chay, người ta dẫn các dự tòng đến trước mặt giám mục, có đông đảo cộng đoàn tín

[^7]hữu tham dự. Giám mục sẽ hỏi về tư cách của người dự tòng, và người đỡ đầu sẽ trả lời cũng như chịu trách nhiệm về "con đỡ đầu của mình" trước giám mục. Nếu được chấp thuận, giám mục sẽ cử hành nghi thức "Ghi danh" (inscription du nom) cho người dự tòng, và kể từ nay người này sẽ đự̛̣c chính thức gia nhập cộng đoàn những người dược tuyển chọn dể lãnh các bí tích khai tâm vào Bêm Phục sinh. Sau nghi thức "Ghi danh", người ta gọi người dự tòng bằng nhiều tên khác nhau : tại Rôma, họ được gọi là "nguời dược tuyển chọn" (élu) ; tại những vùng khác ở Tây Phương, họ là "ûng viên" (candidat) của các bí tích khai tâm ; còn tại Đông phương, họ là "người sē được soi sáng" (celui qui va être illuminé). Thực ra mỗi tên gọi là cách diễn tả khác nhau từng khía cạnh của một giai đoạn mới trong tiến trình theo Chúa của người dự tòng.

Dể chuẩn bị trực tiếp cho những người này, Giáo Hội nhấn mạnh vào ba lãnh vực sau đây trong suốt mùa chay :

- Giáo lý : việc gia tăng học giáo lý và tìm hiểu Lời Chúa là một trong các hoạt dộng quan trọng của toàn dân Thiên Chúa -vào mùa chay. Các tín hữu thường xuyên tập họp để lắng nghe giám mục diễn giải Lời Chúa, những người dự tòng cũng được mời gọi tham dự cùng với các tín hữu, mặc dù họ có những buổi giáo lý khác dành riêng. Trong những buổi giáo lý này, người ta cắt nghĩa đầy dủ và kỹ lưỡng các chân lý dức tin được chứa dựng trong Kinh Tin Kinh (Credo). Thực ra trong thời gian trước mùa chay, người dự tòng đã được dạy cho biết các chân lý dức tin này bằng nhiều cách khác nhau, nhưng chính bản văn Kinh Tin Kính lại chỉ được cắt nghĩa và trao cho họ sau khi đã được tuyển
chọn qua nghi thức "Ghi danh", bởi vì Kinh Tin Kính được xem là bản tuyên xưng đức tin dành riêng cho các tín hữu, và đó là dấu chỉ̉ bề ngoài để xác định người nào thuộc về Hội Thánh.

Người dự tòng không chỉ học Kinh Tin Kính nhằm mục đích hiểu biết về mặt trí tuệ, nhưng còn làm cho những hiểu biết đức tin trở nên xác tín bản thân, qua cung cách sống và chọn lựa hằng ngày. Vì thế họ phải học thuộc lòng Kinh Tin Kính để đời sống dược hướng dẫn và thấm nhuần giáo lý Kitô giáo. Rồi vào cuối mùa chay, họ sẽ "trả bài" bằng cách dọc thuộc lòng Kinh Tin Kính trước mặt giám mục và cộng đoàn, dể diễn tả việc gắn bó đời sống cá nhân với đức tin đã lãnh nhận từ nơi Hội Thánh.

Thánh Cyrille thành Giêrusalem còn nhấn mạnh, đức tin mà người dự tòng đã lãnh nhận không chỉ là việc tuyên xưng ngoài miệng, mà còn cần được nuôi dưỡng trong lời cầu nguyện, vì thế cần tập cho họ cầu nguyện với Kinh Lay Cha (Pater) và rồi chính họ phải dọc thuộc lòng kinh này trước mặt giám mục và cộng đoàn trước khi lãnh nhận các bí tích khai tâm. Ngoài ra, dể soi sáng cho tiến trình khai tâm Kitô giáo, Giáo Hội thời này dã chọn ba đoạn Tin Mừng : Người thiếu phụ Samaria (Ga 4, 5-42), Người mù từ khi mới sinh (Ga 9, 1-41) và Lazarô sống lại (Ga 11, 1-44) cho ba tuần lễ khác nhau trong mùa chay, nhằm dẫn đưa người dự tòng khám phá mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu.

- Phụng vụ : Không chỉ học giáo lý và tìm hiểu Lời Chúa, người dự tòng còn tham dự các buổi cầu nguyện
chung với cộng đoàn, đặc biệt những buổi trừ tà (Exorcisme). Ở đây có sự phân biệt rõ ràng giữa việc trừ tà và việc trục xuất ma quỷ. Người dự tòng không phải là người bị quỷ ám, vì vậy khồng thể có cử hành phụng vụ nhằm trục xuất ma quỷ, nhựng Giáo Hội cử hành việc trừ tà nhằm diễn tả đời sống kitô hữu là một cuộc chiến chống lại sự ác và ma quỷ. Thật vậy, người dự tòng trong tiến trình theo Chúa thường bị lôi kéo bởi các khuynh hướng trần tục và các đam mê cũ, việc trừ tà nhắc cho họ biết chiến thắng với sự ác và các đam mê, biết từ bỏ tội lỗi và hoán cải trở về với Chúa, nhờ vào sức mạnh của Chúa Kitô và cuộc Vượt Qua của Người.
- Hy sinh và khổ chế : Việc hoán cải trở về với Chúa không chỉ là hành vi nội tâm, nhưng cần được biểu lộ qua cách sống bên ngoài, vì thế người dự tòng được mời gọi sống hy sinh và khổ chế. Chẳng hạn họ sẽ kiêng uống rượu, ăn thịt, sinh hoạt vợ chồng ... Những việc khổ chế và hy sinh này được xem là yếu tố chuẩn bị cho một cuộc "lột xaxác" mới, bởi vì người dự tòng trước khi trở nên con người mới qua bí tích Thánh tẩy, họ cần dược thanh luyện từng bước qua dời sống thường ngày, biết từ bỏ những nhu cầu chóng qua, biết các giới hạn của đời người, để đón nhận các giá trị vĩnh cửu của đời sống mới, đời sống trong Thiên Chúa.

Hơn nữa việc hy sinh và khổ chế không chỉ dành các dự tòng, mà các tín hữu trong cộng doàn nơi người dự tòng sẽ đón nhận các bí tích khai tâm cũng hy sinh và khổ chế với họ, cử chỉ này vừa diễn tả tình liên
đới với các anh chị em sắp gia nhập đạo, vừa nhắc cho người tín hữu ân sủng mà họ dã lãnh nhận khi chịu Thánh tẩy. Như thế tất cả cộng doàn cùng hy sinh và chay tịnh, đó là cuộc chay tịnh nhằm chuẩn bị trực tiếp cho một đại lễ Phục sinh sắp đến.

## e. Chuẩn bị trực tiép lânnh nhận các bí tích

Trong suốt mùa chay Giáo Hội chuẩn bị kỹ luỡng cho người dự tòng nhiều phương diện : giáo lý, phụng vụ và hy sinh. Tuy nhiên vào những ngày gần kề Đêm Phục sinh, Đêm mà người dự tòng đón nhận các bí tích khai tâm, một số nơi trong Giáo Hội còn cử hành một vài nghi thức đặc biệt, chẳng hạn :

- Tại Rôma vào sáng Thứ bảy tuần thánh hoặc tại Antiokia và Constantinople vào chiều Thứ sáu tuần thánh, giờ Chúa tử nạn (lúc 3 giờ chiều), từng dự tòng sẽ "trả bài" và đọc công khai Kinh Tin Kính trước mặt cộng đoàn, để nói lên quyết tâm theo Chúa và thái độ gắn bó với đức tin Kitô giáo.
- Taii Milan người ta cử hành nghi thức "Hãy mở ra" (Effata) cho các dự tòng, bằng cách giám mục chạm vào tai và miệng những người này, dồng thời đọc lời Chúa Giêsu đã nói khi chữa người câm-điếc "Effata Hāy mở ra" (Mc 7, 31-35). Thánh Ambrôsiô giải thích ý nghĩa cử chỉ này là biểu tượng việc mở tai ra để lắng nghe Lời Chúa giáo huấn, đồng thời con người cũng mở miệng để loan báo các công trình cao cả Chúa đã làm ${ }^{14}$.

[^8]- Nhiều nơi trong Giáo Hội Tây phương còn đòi các dự tòng phải công khai từ bỏ ma quỷ và các phong tục tập quán ngược với đức tin công giáo. Từ nay trở đi họ sẽ không di cúng các thần trong đền chùa, không xem bói toán hay cầu cơ, không theo các lý thuyết sai lạc, cũng tránh mọi hoạt động gian dối hay lựa gạt trong dời sống thường ngày. Lời tuyên thệ công khai trước mặt mọi người : "Tôi từ bỏ" là thái độ dứt khoát với lối sống cũ và chuẩn bị bước vào đời sống mới theo Chúa Kitô.

2 Cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo
Vào thế kỷ III-V khi Giáo Hội chuẩn bị kỹ lưỡng cho người dự tòng trong giai doạn học đạo, thì việc cử hành các bí tích khai tâm cho họ cũng được Giáo Hội tổ chức khá chu đáo. ở đây chúng ta đào sâu một số yếu tố của cử hành khai tâm trong giai doạn này, chúng dược xem là những yếu tố nền tảng cho các cử hành khai tâm Kitô giáo hiện nay, chẳng hạn : việc chọn thời gian cử hành vào Đêm Phục sinh, tầm'quaun trọng của giếng Thánh tẩy, việc xức dầu dự tòng, lời cầu nguyện trên nước, cách thức cử hành Thánh tẩy, các nghi thức diễn nghĩa sau khi nhận Thánh Tẩy và việc các tân tòng lần đầu tiên tham dự cử hành Thánh Thể.
a. Đém Phục sinh

Sau thời gian chỉ cử hành lễ Phục sinh hằng tuần vào mỗi ngày Chúa nhật, Giáo Hội đã sớm bắt đầu cử hành lễ Phục sinh hằng năm. Trong bối cảnh mừng lễ

Phục sinh hằng năm, Giáo Hội tưởng niệm biến cố Vượt Qua lịch sử của Chúa Kitô, biến cố đã mở ra một trang sử mới cho nhân loại, con người được giải thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, được phục hồi sự sống dã mất và được trở nên con Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Giáo Hội khám phá trong biến cố Vượt Qua này mầu nhiệm cứu chuộc Thiên Chúa hứa ban cho tất cả nhân loại. Nhờ Sự chết và Phục sinh của Chúa Kitô, Thiên Chúa hoà giải muôn loài với Ngài, đồng thời tuôn đổ tràn đầy hồng ân xuống cho vạn vật để tất cả trở nên tạo vật mới.

Trong việc cử hành lễ Phục sinh hằng năm, Dêm Phục sinh được coi là đỉnh cao của tất cả cử hành phụng vụ. Chính đêm nay mọi kitô hữu khám phá mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại và của từng người. Họ cùng nhau sống lại ơn của bí tích Thánh tẩy đã lãnh nhận, vì thế thật ý nghĩa khi Giáo Hội chọn Đêm Phục sinh để tiếp nhận những con người mới được tái sinh trong Chúa Kitô. Quả thật, khi chọn Dêm Phục sinh dể cử hành các bí tích khai tâm cho người dự tòng, Giáo Hội không có ý hướng loại trừ các thời điểm khác, vì trong thực tế Giáo Hội đã từng cử hành Thánh tẩy cho nhiều trường hợp đặc biệt vào những thời điểm khác, chẳng hạn lúc hấp hối hay có nhu cầu quan trọng như phải đi xa, hay vì hoàn cảnh cuộc sống ... Tuy nhiên khi Giáo Hội chọn Đêm Phục sinh, thì đó là thời điểm tốt nhất và đầy đủ ý nghĩa hơn những trường hợp bình thường.

Trong Đêm Phục sinh, những dự tòng sắp lãnh nhận các bí tích khai tâm sẽ cùng với mọi tín hữu tham dự vào phụng vụ Lời Chúa, trong đó họ sẽ khám phá ý định và hành vi cứu độ của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử
con người : Từ cuộc sáng tạo vũ trụ đầu tiên (St $1,1-2,4$ ) đến ý nghīa cuộc tái sinh mới trong nước và Thánh Thần (Ga 3, 1-8) ; từ việc sát tế người con duy nhất của Abraham (St 22, 1-18) dến việc Thiên Chúa hiến tặng Con Một của $\mathrm{Ngài}$ ( $\mathrm{Ga} 3,14-21$ ) ; từ biến cố vượt qua Ai cập và Biển đỏ (Xh 12, 1-31; 14, 1-15, 19) đến ý nghīa cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô và của người tín hữu (Rm $6,1-11)$... Tất cả các chủ dề căn bản của Kinh Thánh được chọn lọc kỹ lưỡng để nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu và người dự tòng. Vì tính cách long trọng này của Đêm Phục sinh, nên Tertullien khẳng định đó là thời điểm thích hợp nhất trong năm để cử hành các bí tích khai tâm cho các người tín hữu mới.

## b. Giéng Thánh tẩy

Giếng Thánh tẩy là một trong những nét đặc trưng của cử hành khai tâm vào thế kỷ III-V. Người ta gọi là "giếng" bởi vì đó là một hồ nước theo hình dạng tròn và sâu, được đào sâu trên nền đất, có nơi đào theo hình vuông và nhiều nơi còn làm theo hình bát giác tám cạnh bằng nhau. Thông thường giếng Thánh tẩy không dược xây dựng tại nơi cộng doàn tập họp để cử hành Thánh Thể, nhưng được đặt trong một gian nguyện hay nhà nguyện khác biệt với nơi cử hành Thánh Thể. Vì vậy khi cử hành các bí tích khai tâm cho người dự tòng, người ta sẽ có hai nơi để cử hành bí tích: Giếng Thánh tẩy dành để cử hành bí tích Thánh tẩy, nhà thờ (cung thánh) dùng để cử hành Thánh Thể.

Vào Đêm Phục sinh, trước khi cử hành Thánh tẩy mọi người (kitô hữu và dự tòng) sẽ tập họp tại nhà thờ nơi
cử hành Thánh Thể để tham dự phụng vụ Lời Chúa. Khi phụng vụ Lời Chúa chấm dứt, giám mục cùng với mọi người đi rước về phía nhà nguyện nơi có giếng Thánh tẩy, ở đó người ta sẽ cử hành Thánh tẩy cho các dự tòng. Khi đi rước, những người dự tòng được người đỡ đầu tháp tùng, và cùng với cộng đoàn họ hát vang Thánh vịnh 42 :
"Nhu nai rùng mong mỏi tìm về suối nước trong
lhồn con cūng trông mong dược gần Ngài, lạy Chúa"
Trước khi bước xuống giếng Thánh tẩy người dự tòng sẽ cởi bỏ quần áo, kể cả nữ trang, vòng deo... nghĩa là trên thân thể họ không mang vật gì, họ hoàn toàn trần truồng. Thánh Cyrille thành Giêrusalem giải thích hành vi này như sau: "Ôi hạnh phúc thay, các bạn hoàn toàn trân truồng trước mặt mọi người nhưung các bạn không xấu hố, bởi vì các bạn dang mang hình ảnh của con người hạnh phuíc đầu tiên trong Vườn Dịa đỉng, họ hoàn toàn trần truồng nhưng không xấu hổ " ${ }^{15}$.

Thực ra theo cách nhìn của nhiều giáo phụ vào thời này, việc cởi bỏ y phục và mọi vật deo trên mình là cử chỉ biểu tượng hành vi từ bỏ thế gian, từ bỏ thái độ quyến luyến vào của cải vật chất, và từ bỏ con người cũ để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, Đấng đã bị tước doạt tất cả đến nỗi chết trần truồng trên thập giá. Chính qua mầu nhiệm khổ giá này, Đấng mà Chúa Cha đã nhờ Người sáng tạo toàn thể vũ trụ, đã trở nên nghèo khó trần trụi, để cho chúng ta được có mọi sự và nên phú túc giàu sang. Tuy nhiên, với thời gian và để thích nghi với nhiều nền văn hoá, tập quán

[^9]quốc, đó là triều thiên vĩnh cửu vượt xa triều thiên tạm bọ đời nà y " ${ }^{17}$.

Một số nơi cho thấy cử chỉ này mang ý nghĩa liên kết giữa người dự tòng với Chúa Kitô : Chuing ta duợc tách ra khỏi những cành ôliu hoang dại và khô chồi, đ̂ể rồi được ghép vào cây Ôliu tốt tươi và mạnh mê là Chúa Kitô. Có lẽ cách giải thích này dựa theo giáo huấn của thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Rôma về cây dại và cây tốt (11, 16-24)

Còn dầu Chrisma dược gọi là dầu thơm (vì dược pha thêm hương liệu mang mùi thơm), dầu này được xức sau khi chịu Thánh tẩy. Hầu hết các nơi trong Giáo Hội dều xức dầu sau khi người tân tòng bước ra khỏi nước. Quả thật dầu này biểu lộ sức mạnh của Thánh Thần, Giáo Hội nhìn nhận có một mối liên hệ chặt chẽ giữa việc xức dầu với cử chỉ dìm mình trong nước trước đó, nghĩa là nhờ cử hành Thánh tẩy dìm mình trong nước, người tân tòng được trở nên tạo vật mới trong Chúa Kitô, dược tham dự vào dân tư tế, tiên tri và vương đế của Thiên Chúa; và cùng với việc xức đầu Giáo Hội tin thật tác động phi thường có sức biến đổi con người như thế, chỉ có thể phát xuất bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Người ta cũng nhận thấy có sự phân biệt về thừa tác viên trong cử hành khai tâm vào giai doạn này : thông thường một giáo sỹ được chỉ định sẽ tháp tùng người dự tòng xuống giếng Thánh tẩy để cử hành cho họ, nhưng việc xức dầu sau đó luôn luôn được dành cho vị giám mục chủ toạ.

[^10]d. Lời cảu nguyện trên nước

Ngay từ thế kỷ thứ III chúng ta đã thấy xuất hiện lời cầu nguyện trên giếng nước Thánh tẩy tại một số nơi trong Giáo Hội. Sách Truyền thống Tông đồ của Thánh Hippôlytô tường thuật việc làm phép nước được thực hiện ngay từ tảng sáng lúc gà gáy, nghĩa là việc làm phép nước được coi là nghi thức dầu tiên phải thực hiện, trước khi cử hành các nghi thức khai tâm khác. Còn Tertullien thì xem cử chỉ làm phép nước như dấu chỉ của việc thánh hoá: "Giáo Hội cầu nguyện dể nài xin Chúa Thánh. Thà̀n thánh hoá nước, như xua Nguơơ đ đã làm cho muôn vât tươi tốt nhờ nước. Khi nước dã dược Thánh Thần thánh hoá, chúng sē làm cho nhựng nguời dược dìm trong dòng nước của chúng được trong sạch và nên mới, và nhu thế chúng kiến tạo nên nhâng tạo vật mới nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thàn ${ }^{\prime \prime}{ }^{18}$.

## e. Nghi thức Thánh tả̉y

Nghi thức Thánh tẩy dược diễn tả bằng cách dìm mình trong nước được xem là phần chính yếu của cử hành Thánh tẩy. Người dự tòng cùng với thừa tác viên bước xuống giếng Thánh tẩy trong dòng nước chảy ${ }^{19}$, thế rồi người ta cử hành Thánh tẩy cho người dự tòng dang lúc tuyên xưng đức tin theo cách thức sau dây : thừa tác viên hỏi và người dự tòng thưa ba lần, mỗi lần

[^11]một công thức liên quan đến từng ngôi vị Thiên Chúa, chẳng hạn thừa tác viên hỏi : "Ông (bà, anh, chị) có tin kính Thièn Chúa là Cha...", người dự tòng đáp : "Tôi tin" ; Thừa tác viên hỏi lần thứ hai : "Ông (bà, anh, chị) có tin kính Chúa Giêsu Kitô...", Người kia đáp : "Tôi tin"; và lần thứ ba: "Ông (bà, anh, chị) có tin kinh Chúa Thánh Thần ..." và người này dáp lại : "Tôi tin". Sau mỗi lần tuyên xưng "Tôi tin", thừa tác viên đặt tay trên đầu và nhận dự tòng xuống nước một lần, và khi dã tuyên xưng đức tin và nhận mình trong nước lần thứ ba xong thì cử hành Thánh tẩy cunng hoàn tất.

Cách thức cử hành Thánh tẩy trên dây được phổ biến và kéo dài khá lâu trong Giáo Hội. Một vài nơi trong Giáo Hội Đông phương, sau khi người tân tòng được dìm trong nước và bước ra khỏi giếng Thánh tẩy, giám mục tuyên bố" Ông (bà, anh, chị) đã được Thánh tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thàn". Nhiều vị giáo phụ như thánh Jean Chrysostome, Théodore de Mopsuette... nhấn mạnh ý nghĩa câu nói trên của giám mục diễn tả tác động thần linh trên người lãnh nhận Thánh tẩy. Thực vậy thừa tác viên chỉ là dụng cụ của ân sủng, còn Chúa Kitô là tác giả chính, là người rửa. Chính Người làm cho chúng ta được dìm trong nước, như biểu tượng việc tham dự vào sự chết của Người, dể rồi khi bước ra khỏi nước chúng ta cũng dược phục sinh với Người trong đời sống mới.

Rất lâu về sau người ta mới thấy xuất hiện tại Tây Phương, đặc biệt nơi xứ Gaule và Tây Ban Nha, cách thức cử hành Thánh tẩy đơn giản hơn khi thừa tác viên đổ nước lên đầu dự tòng và dọc công thức: "Tôi rửa ông (bà, anh, chị), nhân danh Cha và Con và Thánh Thà̀n".

## f. Các nghi thức sau Thánh tả̉y

Sau khi bước ra khỏi nước, người tân tòng sẽ dón nhận một số nghi thức diễn nghĩa của bí tích Thánh tẩy. Có hai nghi thức chính yếu được nhiều nơi cử hành :

- Xû́c dầu thánh : đây là nghi thức được xem là cử chỉ thông ban Chúa Thánh Thần. Vào thời này khi những người ly giáo quay trở về với Giáo Hội, người ta không cử hành Thánh tẩy lại cho họ, bởi vì Giáo Hội nhìn nhận giá trị của Thánh tẩy trong anh em ly giáo. Tuy nhiên khi quay trở về với Giáo Hội trong đời sống hiệp thông, việc xức dầu là hành vi thông ban Thánh Thần, để anh em ly giáo được hoàn toàn đổi mới trong sức mạnh của Người, như thế họ kiến tạo nên một Thân Thể duy nhất là Hội Thánh. Thông thường giám mục là người sẽ xức dầu thánh cho người tân tòng sau khi chịu Thánh tẩy, hoặc cho những người từ ly giáo trở về với Giáo Hội.
- Mặc áo tráng : người tân tòng sau khi bước ra khỏi giếng Thánh tẩy sẽ mặc y phục mới. Y phục mới là bộ đồ trắng tinh biểu tượng con người mới, con người này đã được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, được tham dự vào sự sống phục sinh của Chúa Kitô ${ }^{20}$. Bộ dồ trắng này cũng sẽ dược mặc suốt Tuần bát nhật Phục sinh, được coi là tuần lễ cao điểm và là thời gian dành riêng cho giáo lý nhiệm huấn của người tân tòng (catéchèses mystagogiques).
- Dèn cháy sáng : Tại Constantinople người ta còn trao cho người tân tòng cây nến cháy sáng biểu tượng ánh

[^12]sáng Chúa Kitô. Một khi đã thuộc về Chúa Kitô, người tân tòng sẽ trở nên ánh sáng cho thế gian, muối cho đời và họ sẽ hân hoan tỉnh thức cầm đèn cháy sáng trong cuộc lữ hành trần thế, trong khi trông đợi ngày Chúa Kitô quang lâm.

## g. Việc tham dự vào cử hành Thánh Thể

Cử hành khai tâm chưa kết thúc với việc cử hành Thánh tẩy, nhưng sẽ hoàn thiện và dạt dỉnh cao khi người tân tòng lần dầu tiên tham dự cử hành Thánh Thể với tất cả cộng đoàn tín hữu. Thánh Ambrôsiô coi giây phút người tân tòng tham dự Thánh Thể là lúc quan trọng dặc biệt đối với họ và đối với cộng đoàn. Còn thánh Hippôlytô lại nhấn mạnh vinh dự của người tân tòng lần dầu tiên được tham dự vào cử hành Thánh Thể : họ sẽ dâng lời nguyện giáo dân với cộng đoàn, và được mời gọi dâng lễ vật để chủ tế thánh hiến thành Mình Máu Chúa Kitô ${ }^{21}$.

Hơn nữa trong Thánh lễ dầu tiên này, ngoài việc rước lễ lần dầu, người tân tòng còn được thưởng thức sữa và mật trộn lẫn với nhau, nghi thức này gợi lên hình ảnh Đất hứa xưa nơi chảy ra sữa và mật. Việc thưởng thức sữa và mật cũng nhắc đến Đất hứa ngày nay là Giáo Hội, nơi đó người tân tòng dược Thiên Chúa dưởng nuôi không phải bằng sữa, mật hay manna, là những của ăn chóng qua, nhưng bằng chính Bánh hằng sống là Mình và Máu Chúa Kitô.

Tóm lại cử hành khai tâm trong giai doạn từ thế kỷ III đến thế kỷ V được coi là mẩu mực và nền tảng cho việc

[^13]canh tân các cử hành khai tâm của Công dồng Vatican II. Tiến trình khai tâm này cho thấy tính liên tục và gắn bó mật thiết giữa ba bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể. Cả ba bí tích liên kết với nhau chặt chẽ nhằm hoàn thiện những con người kitô hữu trưởng thành. Người ta có thể tóm tắt tiến trình khai tâm ba bí tích trong bản đúc kết sau đây của Tertullien ${ }^{22}$ :

Thân xác dược dìm xuống nước dể linh hồn dược tảy sạch,
Thân xác được xức dầu dể linh hồn được thánh hoá,
Thân xác được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa Kitô dể linh hồn được sống nhờ Thiên Chúa.
h. Giáo lý nhiẹ́m huấn (catéchèses mystagogiques)

Dù đã cử hành các bí tích khai tâm cho người tân tòng xong, Giáo Hội vẫn còn theo dõi và hướng dẫn họ đào sâu đức tin qua các bài giáo lý nhiệm huấn, những bài giáo lý này được tổ chức trong tuần lễ đầu tiên trùng với Tuần Bát nhật Phục sinh. Các giám mục sẽ dạy cho họ biết ý nghĩa sâu xa của các cử hành phụng vụ mà họ sẽ tham dự. Thật vậy những bài giáo lý nhiệm huấn của Thánh Cyrille thành Giêrusalem và thánh Ambrôsiô minh chứng sự khác biệt trong cách trình bày giáo lý trước và sau khi chịu Thánh tẩy : trước Thánh tẩy các bài giáo lý nhấn mạnh nhiều vào việc đón nhận các chân lý đức tin, để từ đó thay đổi đời sống luân lý theo đức tin đã lãnh nhận ; nhưng sau

[^14]Thánh tẩy các bài giáo lý lại nhấn mạnh vào chủ đề phụng vụ và ý nghĩa các cử hành bí tích. Như vậy có thể nói giáo lý sau Thánh tẩy (tức giáo lý nhiệm huấn) là phần bổ túc không thể thiếu trong tiến trình khai tâm đầy dủ của người kitô hữu.

Trong suốt tuần lễ nhiệm huấn, tức Tuần Bát nhật Phục sinh, người tân tòng có một vị trí đặc biệt trong đời sống Giáo Hội, chẳng hạn mọi người sẽ cầu nguyện cách riêng cho họ, họ sẽ đóng vai trò tích cực trong các cử hành phụng vụ, sẽ mặc y phục toàn màu trắng mỗi khi tham dự Thánh lễ, và chỉ thay đổi màu này khi đã kết thúc Tuần bát nhật Phục sinh.

## IV. Việc cử hành Thánh tẩy trẻ nhỏ

Người ta biết chắc rằng trong nhửng thế kỷ đầu Giáo Hội quan tâm fến cử hành khai tâm cho người lớn hơn trẻ nhỏ. Các chứng từ của 5 thế kỷ đầu cho thấy khá rõ từng chi tiết các cử hành khai tâm của người lớn, nhưng lại không tường thuật cách chi tiết như vậy về các cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ. Thật ra ngay từ rất sớm, Giáo Hội thời các tông đồ đã cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ, nghìa là khi cha mẹ các em lãnh nhận Thánh tẩy thì các em cũng được lãnh Thánh tẩy cùng với cha mẹ. Câu chuyện bà Lydia chịu Thánh tẩy cùng với cả nhà trong Công vụ Tông dồ, minh chứng rõ nét việc cử hành Thánh tẩy trẻ nhỏ dã xuất hiện từ thời Giáo Hội sơ khai ( $\mathrm{Cv} 16,14-15$ ).

Tuy nhiên việc cử hành Thánh tẩy trẻ nhỏ lại không trở nên độc lập với Thánh tẩy người lớn. Trẻ nhỏ
vào thời này lãnh nhận Thánh tẩy theo người lớn, và lệ thuộc cha me mình. Việc Giáo Hội cử hành đồng thời cả hai Thánh tẩy người lớn và trẻ nhỏ vào một lúc, cho thấy sự liên đới giữa người lớn và trẻ em theo hai nghĩa sau đây: một đàng biểu lộ trách nhiệm cha mẹ trên con cái, bởi vì nếu việc cha mẹ đón nhận đức tin và chịu Thánh tẩy là cần thiết cho đời sống, thì hành vi này cũng thật cần thiết cho con cái khi chúng còn trong sự che chở và bảo vệ của cha mẹ ; đàng khác cũng cho thấy tình thương của Thiên Chúa đối với con người, cho dù trẻ nhỏ chưa hiểu biết Thiên Chúa cách tường tận nhưng ân sủng của Ngài không loại trừ chúng. Dể lãnh nhận Thánh tẩy con người phải có dức tin và thái dộ dấn thân cá nhân, nhưng ân sủng của Thiên Chúa lại vượt trên giới hạn cá nhân và lấp dầy những khiếm khuyết và thiếu sót của chúng ta.

Vào những thế kỷ sau thời các Tông đồ, việc cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ vẫn được duy trì đều dặn trong Giáo Hội. Origène, Tertullien và nhiều giáo phụ khác, đặc biệt thánh Hippôlytô đều xác minh trẻ nhỏ được Thánh tẩy cùng với cha mẹ chúng vào Đêm Phục sinh, và khi được Thánh tẩy cùng với cha mẹ như thế chúng cũng được xức dầu (Thêm sức) và rước Thánh Thể như những người lớn. Việc tách rời xức dầu (Thêm sức) và rước Thánh Thể của trẻ nhỏ chỉ xảy ra sau này dặc biệt vào thời Trung Cổ ${ }^{23}$.

Thật vậy vào mấy thế kỷ đầu Giáo Hội rất ý thức vai trò của cha mẹ trong đời sống đức tin con cái, chính

[^15]cha mẹ trẻ nhỏ sẽ chịu trách nhiệm cho con mình dược Thánh tẩy vì lợi ích thiêng liêng của chúng, và vì chúng còn nhỏ nên cha mẹ sẽ trả lời thay chúng các câu hỏi thừa tác viên đặt ra. Thánh Hippôlytô tường thuật : "Nhūng ngıời sáp chịu Thánh tả̉y thay y phuc dẻ̉ dự̛̣ Thánh tả̉y và người ta sē củ hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ trưóc. Nhüng ai có thể trả lời thì sẽ dáp lại khi dược hỏ̉i, còn nhưung ai (trẻ nhỏ) không trả lời được thì cha me chíng sẽ trả̉ lời thay" ${ }^{24}$.

Vào thời này người ta cũng đã đặt vấn nạn về trách nhiệm và quyền tự do của trẻ nhỏ khi lãnh nhận Thánh tẩy. Một số người cho rằng Thánh tẩy đòi hỏi phải có đức tin và cần một hiểu biết dầy đủ về giáo lý đức tin ấy, do đó phải để trẻ nhỏ khôn lớn, và khi đạt dến tuổi trưởng thành thì chính các em sẽ tìm hiểu dức tin và tự mình xin Thánh tẩy. Người khác cho rằng dòi hỏi một đức tin trưởng thành là điều khó thực hiện, bởi vì ai dám cho rằng mình hiểu biết đầy đủ về giáo lý đức tin để có khả năng lãnh nhận Thánh tẩy, do đó chỉ cần một hiểu biết tương đối và một khả năng đón nhận những điều sẽ được trao ban là đủ, vì vậy không nên bắt trẻ nhỏ phải đợi đến tuổi trưởng thành, và cũng không vội cử hành Thánh tẩy cho các em quá sớm, nhưng nên cho các em lãnh nhận Thánh tẩy khi biết lắng nghe và trả lời. Thánh Grégoire de Nazianze khuyên nên cho trẻ em nhận Thánh tẩy lúc lên ba tuổi, bởi vì vào tuổi đó chúng biết nghe và nói, như vậy chúng có thể đáp lại một số điều thuộc về các mầu nhiệm thánh! ${ }^{25}$.

[^16]Khác với hai quan điểm trên, Thánh Augustinô lại cho rằng cần phải cho trẻ nhỏ lãnh nhận Thánh tẩy càng sớm càng tốt, bởi vì không phải đức tin cá nhân sẽ quyết định việc các em dược lãnh nhận Thánh tẩy hay không, nhưng trước hết và quan trọng hơn tất cả, chính là "Trẻ nhỏ dược lãnh nhận Thánh tẩy trong đức tin của Hội Thánh. " ${ }^{26}$. Đức tin của Hội Thánh có trước, đức tin của người lãnh nhận Thánh tẩy đến sau, lệ thuộc và được nuôi dưỡng bởi đức tin của Hội Thánh.


[^17]
## Chương II : Cử hành khai tâm thời Trung cổ và Cận đại

1. Phổ biến cử hành thánh tẩy trẻ nhỏ (thế kỷ VIVII)

1 Việc tách rời Thánh tã̛y với Thêm sức và Thánh Thể
Sau những bước đi chập chững vào mấy thế kỷ đầu, kể từ thế kỷ thứ VI Giáo Hội bắt dầu phát triển khá mạnh trong toàn xã hội Châu Âu cổ thời. Trong một xã hội mà người kitô hữu chiếm đa số thì tỷ lệ những người lãnh nhận Thánh tẩy cũng bị chênh lệnh : người trưởng thành xin theo dạo ngày càng ít, trong khi số trẻ nhỏ do các kitô hữu sinh ra ngày càng nhiều, nên trong thực tế người ta cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ nhiều hơn người lớn ${ }^{27}$.

Ở Tây phương, lúc này việc cử hành Thánh tẩy cho trẻ em bát đầu bị tách rời khỏi việc xức dầu (Thêm sức) và rước Thánh Thể. Bí tích Thêm sức sẽ do giám mục trao ban cho các em khi ngài có dịp thăm viếng hay kinh lý cộng đoàn. Thực vậy Giáo Hội Tây phương dành riêng cử hành Thêm sức cho giám mục nhằm diễn tả sự hiệp thông trọn vẹn giữa mỗi chi thể với đầu của mình, qua tư cách của giám mục. Sự hiện diện của giám mục với dân Chúa, tức những người sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức diễn tả mầu nhiệm Giáo Hội, mầu nhiệm Thân Thể Chúa Kitô,

[^18]một Thân Thể được hình thành và triển nở dưới tác động của Thánh Thần. Trong khi đó ở Dông Phương linh mục lại được quyền cử hành đồng thời cả ba bí tích mà không phải đợi khi giám mục viếng thăm, tuy vậy ngài vẫn luôn phải dùng dầu do giám mục thánh hiến để xức trong bí tích Thêm sức. Như thế theo một nghĩa nào đó, dù giám mục không hiện diện dể ban bí tích, thì khi linh mục dùng dầu do ngài thánh hiến cũng diễn tả sự hiệp thông với ngài như chi thể gắn liền với thân.

Cững vào giai đoạn này có một sự thay dổi khác về thời điểm cử hành Thánh tẩy trẻ nhỏ : Tây phương vẫn chọn lễ Phục sinh là thời điểm tốt nhất để các em lãnh nhận Thánh tẩy ${ }^{28}$, trong khi Đông phương dần dần chuyển sang lễ Hiển Linh, nhằm mục đích liên kết Thánh tẩy Kitô giáo với Phép rửa của Chúa Giêsu, và cũng trong ý nghĩa đó Đông phương thường làm phép nước như dấu chỉ của sự chúc phúc.

2 Giáo lý chuả̉n bị
Khi nói đến giáo lý chuẩn bị cho trẻ nhỏ vào giai doạn thế kỷ VI-VII, người ta không hiểu theo nghĩa chặt của tự như giáo lý dự tòng của người lớn ở những thế kỷ trưởc, cũng không hiểu theo nghĩa giáo lý khai tâm như

[^19]các em thiếu nhi đang học hiện nay. Giáo lý chuẩn bị ở Tây phương vào thời này gần như gắn liền với các cử hành phụng vụ, hơn là nhấn mạnh vào khả năng học biết các chân lý đức tin, hoặc các đòi hỏi của kinh nghiệm đời sống thiêng liêng. Trước khi trẻ nhỏ lãnh nhận Thánh tẩy, cha mẹ phải đưa chúng đến gặp linh mục mấy ngày trước. Linh mục sẽ dạy cho cha mẹ biết các trách nhiệm dối với con cái, đồng thời cunng khai tâm cho trẻ nhỏ một số chân lý đức tin cách đơn giản.

Vào những ngày chuẩn bị này, linh mục sẽ xức dầu dự tòng cho trẻ và dặt tay chúc lành cho chúng trong các nghi thức phụng vụ ; trong khi đó để diễn tả thái độ chân thành và lòng ao ước lãnh nhận Thánh tẩy, cha mẹ và con cái sẽ chuyên chăm cầu nguyện, thực hành một số việc bác ái và giữ chay tịnh, được xem như dấu chỉ của cuộc đời mới. Cuối cùng, vào ngày trước khi lãnh nhận Thánh tẩy, cha mẹ cùng với người đỡ đầu đưa trẻ nhỏ đến với linh mục, họ sẽ thay các em tuyên xưng đức tin và từ bỏ ma quỷ.

## 3. Cử hàrh Thánh tẩy

Cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ ở Tây phương vào thế kỷ VI-VII thường được chọn vào dịp lễ Phục sinh. Sáng ngày thứ bảy trước Đêm Phục sinh, người ta mở cửa dẫn vào giếng Thánh, vì vào thời đó giếng Thánh tẩy được bao bọc chung quanh có cửa dẫn vào nơi cử hành Thánh tẩy, đôi khi giếng cũng được đặt trong một nhà nguyện có cửa ra vào, nhà nguyện này được xây dựng biệt lập với nơi cử hành Thánh Thể. Ý nghĩa việc mở cửa dẫn vào giếng Thánh tẩy dược xem như dấu chỉ dẫn vào Đất hứa nơi trẻ
nhỏ được ấp ủ và nuôi dưỡng trong lòng Giáo Hội. Thực ra trong suốt năm, người ta vẫn thỉnh thoảng mở cửa để cử hành Thánh tẩy khi gặp trường hợp cần thiết, nhưng nhiều Giáo Hội địa phương lại chỉ thị đóng cửa này vào mùa chay và chỉ mở ra vào ngày trước lễ Phục Sinh, để cho thấy tầm quan trọng của việc tái sinh mới trong mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Công đồng Tolède năm 694 khẳng định cần tái sinh các trẻ nhỏ vào dịp lễ Phục sinh, và đạac biệt nên cử hành vào Dêm Phục Sinh ${ }^{29}$.

Cử hành Thánh tẩy diễn ta như sau : các trẻ em tham dự vào phụng vụ Lời Chúa như mọi người, sau phụng vụ Lời Chúa; những ai sẽ chịu Thánh tẩy (người lớn cũng như trẻ em) cùng với chủ tế tạo thành đoàn rước tiến đến giếng Thánh tẩy. Tại đây người lớn sẽ tự mình tuyên xưng đức tin, còn trẻ em sẽ được cha mẹ và người đỡ đầu trả lời thay. Khi cử hành Thánh tẩy, người lớn sẽ bước xuống giếng, còn trẻ em tuỳ từng trường hợp hoặc bước xuống giếng hoặc được đổ nước lên đầu. Có một thay đổi khá lớn vào thời này là việc tuyên xưng đức tin dần dần được thực hiện trước khi đổ nước, mà không dược cử hành đồng thời với việc dìm mình trong nước như mấy thế kỷ trước. Công thức Thánh tẩy "Tôi rửa ông (bà, anh, chị, em) nhân danh Cha và Con và Thánh Thàn" cũng ngày càng dược áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi trong Giáo Hội.

[^20]4. Gử hành Thêm sức

Nếu sau khi cử hành Thánh tẩy mà giám mục hiện diện ở dó, ngài sẽ xức dầu dể ban bí tích Thêm sức ngay cho cả người lớn và trẻ em, bằng không linh mục chủ sự sẽ hoãn việc ban bí tích Thêm sức cho trẻ em, đợi khi giám mục có dịp kinh lý hay thăm viếng cộng đoàn ngài sẽ ban cho các em sau. Dầu vậy vẫn có những luật trừ : một số linh mục ban bí tích Thêm sức cho trẻ em khi cần thiết mà không đợi đến lúc giám mục kinh lý ; tuy nhiên khi ban bí tích Thêm sức như thế các ngài luôn dùng dầu do giám mục làm phép để xức cho người lớn lẫn trẻ em.

Thật vậy việc dùng dầu thánh do giám mục làm phép nói lên ý nghĩa hiệp thông của bí tích Thêm sức. Thánh Grégoire de Tours nhấn mạnh dầu do giám mục làm phép nói lên sức mạnh của Thánh Thần và hương thợm đời sống Giáo Hội. Người được xức dầu vừa nhận được ân sủng của Thánh Thần để trở nên chứng nhân của Chúa Kitô, vừa làm hoàn thiện đời sống họ nên giống Chúa Kitô mỗi ngày một hơn. Chính nhờ Thánh Thần mà Giáo Hội được xây dựng và triển nở, cũng nhờ Ngài mà Thân Thể Chúa Kitô, gồm đầu và các chi thể hiệp nhất và yêu thương nhau.

Khi giám mục hiện diện trong cử hành Thánh tẩy, một số nơi trong Giáo Hội còn phân biệt hai loại dầu được xức. Một loại do linh mục xức được cử hành liền ngay khi ra khỏi giếng hoặc sau khi đổ nước, và một loại khác do chính giám mục xức. Loại do linh mục xức dược coi là phần quảng diễn ý nghĩa Thánh tẩy người tân tòng vừa đón nhận : qua việc xức dầu, họ được tham dự vào sứ mạng của

Chúa Kitô Tư tế, Tiên tri và Vương đế. Còn loại do giám mục xức được coi là chính bí tích Thêm sức, bí tích này kéo dài và hoàn tất viên mãn bí tích Thánh tẩy, đồng thời bí tích cũng ban cho người được xức dầu tràn đầy ân huệ Thánh Thần, ngõ hầu họ có khả năng làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay.

## 5. Rước lễ lần đầu

Vào giai đoạn này Giáo Hội đề cao tầm quan trọng của việc rước Thánh Thể Chúa Kitô, nên cho dù trẻ nhỏ có lãnh nhận bí tích Thêm sức do giám mục hiện diện ban cho hay không, hoặc phải dời đến lúc ngài đến viếng thăm cộng đoàn, thì trẻ nhỏ vẫn được rước lễ. Tuy nhiên nếu trẻ em chưa được thêm sức thì việc rước lễ này lại không được thực hiện trong Thánh lễ, mà chỉ những người lớn hay các trẻ em dã dược thêm sức mới được tham dự vào cử hành Thánh lễ.

Nếu chưa được thêm sức linh mục sẽ cho các em rước lễ ngay tại giếng Thánh tẩy. Người ta đặt bánh Thánh hay Chén Thánh trên bàn thờ gần giếng Thánh tẩy, và đôi khi người ta cũng pha vào Máu thánh một ít sữa và mật. Trẻ em đã nhận Thánh tẩy sẽ rước Chúa dưới hai hình, nhưng nếu các em còn quá nhỏ không thể nuốt được Bánh thánh, linh mục sẽ cho các em uống một chút Máu thánh bằng một chiếc muỗng nhỏ, hoặc đơn giản hơn bằng cách nhúng dầu ngón tay vào Chén thánh rồi cho các em nếm ngón tay có dính Máu Chúa.
II. Cử hành các bí tích khai tâm thời Trung cổ (thế kỷ VIII-XV)

Thời Trung cổ được coi là thời hoàng kim Kitô giáo, xã hội chịu ảnh hưởng mạnh bởi văn hoá Kitô giáo bởi vì đa số dân chúng là người Kitô hữu. Số người trưởng thành xin theo đạo ngày một ít, trẻ em sinh ra từ các gia đình Kitô giáo ngày một đông, vì vậy việc cử hành các bí tích khai tấm cho người mới nhập đạo thường dược nhấn mạnh vào trẻ em hơn là người trưởng thành. Do đó các tiến trình khai tâm của người lớn vào những thế kỷ đầu dần dần mất chỗ đứng, thay vào đó người ta chú ý nhiều đến các cử hành cho trẻ em.

## 1 CW̉ hành Thánh tẩy 5 ớm nhât khi có thẻ̉

Vào thế kỷ XII xuất hiện trong Giáo Hội lối cử hành Thánh tẩy sau khi sinh ra càng sớm càng tốt "Quam primun". Thực ra lối thực hành này có nhiều nguyên do, nhưng hai lý do chính chi phối tập quán này là tình trạng trẻ em chết non ngày càng nhiều và ý niệm thần học về Nguyên tội phát triển khá mạnh :

- Tình trạng trẻ em chết non : vào thời Trung cổ các khám phá y học chưa phát triển, nhiều dịch bệnh hoành hành trong xã hội và tình trạng trẻ em chết non ngày càng phổ biến. Lúc này người kitô hữu có khuynh hướng xin cử hành Thánh tẩy cho con mình càng sớm càng tốt sau khi sinh. Thực ra trong mấy thế kỷ trước người ta cũng xin Thánh tẩy cho con mình, nhưng lại
xin trễ. Tập quán cử hành Thánh tẩy trễ thường xảy ra vài năm sau khi sinh hoặc khi trẻ em đã đến tuổi đi hoc. Có lẽ tập quán đó phát xuất từ hoàn cảnh người tín hữu không bị thúc ép phải Thánh tẩy khẩn cấp cho con mình, hoặc có thể vì Giáo Hội thường chỉ cử hành Thánh tẩy chung cho mọi người vào dịp lễ Phục sinh, vì lý do này mà trẻ em cũng phải đợi vào dịp lễ Phục sinh mới có thể đón nhận Thánh tẩy.

Trong khi vào thời Trung cổ, dịch bệnh và cái chết thường xuyên đe doạ trẻ em, thì việc cử hành Thánh tẩy sẽ không thể được tổ chức chung cho mọi người vào cùng lúc, và cũng không thể cố định vào dịp lễ Phục sinh như trước nữa. Người ta cử hành Thánh tẩy cho trẻ em tuỳ nhu cầu và hoàn cảnh từng người; lúc này phát sinh cử hành Thánh tẩy riêng tư từng trẻ em và từng gia đình ; và như thế yếu tố tham dự của cộng đoàn dần dần bị mất chỗ đứng.
Ý niệm Nguyên tội : Trước tình trạng chết non của trẻ, lại được củng cố bằng ý niệm Nguyên tội, người ta phổ biến tập quán cho trẻ lãnh nhận Thánh tẩy càng sớm càng tốt. Thực ra ý niệm Nguyên tội đã được thánh Augustinô xây dựng khá vưng chắc vào thế kỷ V , và ngài đã khai triển sâu xa ý niệm này trong Thánh tẩy trẻ em. Vào thời ngài Thánh tẩy được coi là bí tích để tha tội, trong khi bè rối Pélage lại chủ trương con người vô tội ngay từ khi lọt lòng mẹ, vì thế mặc dù chấp nhận việc cử hành Thánh tẩy cho trẻ em mới sinh, nhưng Pélage phủ nhận hiệu lực tha tội của Thánh tẩy nơi các em. Thánh Augustinô chống lại quan điểm này khi minh chứng dù các em chưa mang tội
riêng nhưng Thánh tẩy cũng dem lại cho các em ơn tha tội thật, bởi vì nơi các em Nguyên tội dang có đó.

Vì chịu ảnh hưởng của tư tưởng Augustinô, các nhà thần học Trung cổ cho rằng cần phải Thánh tẩy trẻ em càng sớm càng tốt để các em khỏi ở trong tình trạng Nguyên tội, nhất là khi gặp cơn nguy tử người ta phải Thánh tẩy các em bằng mọi giá để các em được tha Nguyên tội và dược cứu độ. Và cũng vì cho rằng ơn cứu độ chỉ dạt được qua bí tích Thánh tẩy, nên các nhà thần học Trung cổ nghĩ rằng nếu trẻ em chết chưa kịp lãnh nhận Thánh tẩy, các em không thể vào Nước Thiên Chúa vì còn mang Nguyên tội, tuy nhiên các em cũng không phải chịu án phạt do tội riêng mình phạm, các em sẽ ở một chỗ riêng biệt không đau khổ, cũng chẳng được hưởng kiến sung mãn Thiên Chúa. Từ đó phát sinh ý niệm "Lâm Bô Limbe", nơi ẩn náu của những trẻ em hay người vô tội chết mà chưa kịp lãnh nhận Thánh tẩy. Ý niệm này là một quan điểm thần học và chưa bao giờ được Giáo Hội chấp nhận như một chân lý đức tin ${ }^{30}$.

Vi ý thức sự cần thiết phải cử hành Thánh tẩy cho trẻ em càng sớm càng tốt, nên vào thời này có hai vấn đề mục vụ được khai triển khá rộng rãi :

1. Công thức Thánh tẩy dần dần được giới hạn vào lời đọc của thừa tác viên sau đây : "Tôi rửa em (anh, chị, ông, bà) nhân danh Cha và Con và Thánh Thàn", trong khi hình thức vừa tuyên xưng đức tin vừa đổ nước lại từ từ

[^21]biến mất. Hình thức thừa tác viên vừa dọc vừa đổ nước đơn giản và dễ thực hiện hơn hình thức đối thoại, đặc biệt trong trường hợp nguy tử đối với người lớn lẫn trẻ em.
2. Thừa tác viên cử hành Thánh tẩy trong trường hợp nguy tử dược mở rộng ra cho mọi người, nghĩa là không buộc phải tìm cho được những người có chức thánh. Thực ra đây là lối thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của con người. Người ta dạy cho các tín hữu cách thức cử hành Thánh tẩy, để khi cần thiết họ có thể thay thế các linh mục đổ nước cho những người hấp hối.

## 2. Tuởi thêm sức và nước lễ lần đầu

Tập quán cho trẻ em lãnh nhận Thánh tẩy càng sớm càng tốt trở nên phổ biến rộng rãi vào thời Trung cổ và nhiều thế kỷ sau, tuy nhiên người ta lại tách rời bí tích này với cử hành Thêm sức và rước Thánh Thể. Bí tích Thêm sức được dành riêng cho giám mục, và bí tích này được xem là sự hoàn tất viên mãn bí tích Thánh tẩy các em đã nhận được từ nơi linh mục hay các thừa tác viên khác trao ban. Giám mục sẽ ban bí tích Thêm sức bằng hai cách sau đây :

- Tại nhà thờ chánh toà, ngài quy tụ trẻ em và người lớn vào nhiều dịp các nhau trong năm, những người sắp lãnh bí tích Thêm sức không phân biệt đã được rước lễ hay chưa, nhưng chỉ cần xác định chưa được giám mục thêm sức thì đều được đón nhận cho lãnh bí tích này.
- Tại nhà thờ các họ đạo, thông thường ở vùng quê, giám mục khi di kinh lý hay viếng thăm mục vụ, ngài cũng
ban bí tích Thêm sức cho trẻ em hay những ai chưa lãnh bí tích này.

Vì nhấn mạnh tầm quan trọng của giám mục trong việc trao ban bí tích Thêm sức, nên vào thời Trung cổ người ta không quan tâm việc trẻ nhỏ sắp lãnh bí tích Thêm sức phải rước lễ lần đầu trước hay sau, vấn đề quan trọng là mỗi khi giám mục viếng thăm hay khi có cơ hội ngài ban bí tích, người ta sẽ quy tụ những người đã chịu Thánh tẩy nhưng chưa lãnh bí tích Thêm sức để ngài ban bí tích này cho họ.

Vào giai đoạn này trong nghi thức Thêm sức, xuất hiện cử chả Giám mục vả nhẹ trên má những người lãnh bí tích, nghĩa là sau khi xức dầu cho các ứng viên xong, Giám mục sẽ lấy tay phải vả nhẹ trên má họ, cử chỉ này biểu tượng cho việc can đảm làm chứng dữc tin và không xấu hổ khi sống đức tin trước mặt người đời. Guillaume Durand, giám mục thành Mende (tk XIII), người có ảnh hưởng khá lớn trong đời sống Giáo Hội thời Trung cổ đã giáo huấn cho các tín hữu như sau: "Giám muc vả nhe trên má các con, để từ nay các con không còn xấu hổ khi làm chứng cho Chúa Kitô và can đảm sống đức tin Kitô giáo. Hãy can đảm lên, đưng sợ, vì các con đã nhận dược sû́c mạnh của Thánh Thân. Dù bát cúa ai de doa các con hay dạy các con điều gì trái ngược đức tin Kitô giáo, các con hãy can dảm, dừng sợ, hãy can trường dứng vưng trong dức tin mà các con dã nhận dược từ nơi Hội Thánh" ${ }^{31}$.

[^22]Về việc rước lễ lần đầu người ta thấy vào thời này có hai vấn đề được đặt ra:

1. Trước hết đối với trẻ mới sinh, nhiều nơi trong Giáo Hội vẫn cho các em sau khi lãnh bí tích Thánh tẩy được rước lễ ngay. Tuy nhiên việc rước lễ này đối với các em ngày càng trở nên hiếm hơn vì hai lý do sau đây :

- Trẻ mới sinh chưa thể rước Chúa dưới dạng hình bánh, chúng chỉ có thể rước dưới dạng hình rượu mà thôi.
- Nhưng Máu Chúa dưới dạng hình rượu lại không được phép để lại sau Thánh lễ mà phải được rước hết sau khi dâng lễ. Do đó người ta dần dần có khuynh hướng không cho trẻ em mới sinh được rước lễ lần đầu ngay sau khi lãnh nhận Thánh tẩy nữa.

2. Đối với các trẻ em đã khôn lớn thì việc rước lễ lần đầu chỉ dược thực hiện vào khoảng $10-12$ tuổi. Thật vậy vào thời Trung cổ, lòng sùng kính Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể đạt đến đỉnh cao, người ta khẳng định rằng việc rước Thánh Thể phải phát xuất từ lòng tôn kính với một tâm hồn hoàn toàn trong trắng, sạch mọi tội cá nhân. Muốn rước lễ trẻ em phải ý thức được sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Nhưng vấn đề được đặt ra là : ở tuổi nào thì trẻ em có khả năng nhận thức được điều này ? Các nhà thần học Trung cổ cho rằng tuổi biết dùng trí khôn là tuổi biết nhận thức về Bánh Thánh, và cũng vào tuổi này mà các em biết phân biệt diều thiện điều ác, nghĩa là đã có khả năng phạm tội cá nhân. Như vậy khi biết dùng trí khôn các em có thể phạm tội riêng, và việc xưng tội là điều kiện tất yếu để có một tâm hồn trong sạch đón nhận Thánh Thể Chúa.

Từ quan điểm thần học này, người ta cho trẻ em xưng tội trước khi rước lễ, từ đó tập quán xưng tội và rước lễ lần đầu thường đi kèm với nhau. Quả thật, cách thực hành xưng tội đi trước rước lễ vào thời Trung cổ có một giá trị nào đó trong một thời gian và không gian, cách làm này dường như nhấn mạnh vào khía cạnh luân lý của con người trước Thánh Thể Chúa, như thái độ tôn thờ, lòng trong sạch, cử chỉ cung kính ... Thánh Thể được nhìn trong lăng kính như phương thuốc chữa lành mọi tật nguyền của linh hồn, hơn là Sự sống thần linh được trao ban cách nhưng không cho chúng ta.

Tóm lại vào thời Trung cổ, thần học và thực hành mục vụ về các cử hành khai tâm Kitô giáo có nhiều biến chuyển theo xã hội con người. Tính thống nhất của ba bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể hầu như bị lệ thuộc vào xã hội Kitô giáo toàn tòng (chrétienté). Người ta ít nhấn mạnh sự liên kết mật thiết giữa ba bí tích trong tiến trình khai tâm đầy đủ của người Kitô hữu. Cử hành Khai tâm giờ đây chỉ còn giới hạn vào nghi thức Thánh tẩy, nghi thức này trở nên dấu chỉ bề ngoài thuộc về Giáo Hội. Khi cử hành Thánh tẩy nghĩa là đặt tên cho một con người, là làm cho người đó thuộc về một cộng đoàn, cộng doàn này không chỉ đơn thuần là cộng đoàn Giáo Hội, mà còn là cộng đoàn nhân loại nữa. Thật vậy rất nhiều nơi trong xã hội Trung cổ đã coi sổ rửa tội công giáo như bằng chứng chắc chắn về sự hiện diện của một con người, các chứng nhận của Giáo Hội dựa trên sổ rửa tội là những tài liệu tuyết đối quan trọng, để làm bằng chứng khi người ta muốn trao cho ai đó một địa vị hay trách nhiệm dân sự nào !

## III. Cải cách cử hành khai tâm (thế kỷ XVI-XIX)

## 1 Bối cảnh chung

Trước những thay dổi của thời Trung cổ đôi khi quá thiên về xã hội trần tục, vào thế kỷ XVI người ta muốn thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng, cuộc cải cách này chịu ảnh hưởng khá mạnh của tư tưởng nhân bản. Tư tưởng nhân bản đề cao con người như trung tâm của mọi hoạt động nhân loại, "Cái Tôi" của con người được xem như thước đo cho mọi quyết định liên quan đến vận mệnh con người. Tư tưởng này thâm nhập trong nhiều sinh hoạt trần thế và đời sống tôn giáo, người ta tôn vinh chủ nghĩa cá nhân trong các hành vi đức tin. Con người quyết định số phận mình bằng sự lựa chọn cá nhân hơn là vì thuộc về một cộng doàn. Vai trò của cộng đoàn Giáo Hội bị giảm nhẹ, hành vi đức tin cá nhân được đề cao gần như tách rời khỏi cộng đoàn, và để nhấn mạnh xác tín cá nhân, Didier Erasme (1466-1536) viết trong tác phẩm danh tiếng của ông "Éloge de la folie" như sau: "Thật là ngược đời, chúng ta dã trở nên các Kitô hưu u bởi danh xưng, bởi tập quán và bởi nghi lễ hơn bởi các xác tín cá nhân!" ${ }^{32}$.

[^23]Xuất phát từ luồng tư tưởng nhân bản, nhiều người trong Giáo Hội muốn việc cử hành các bí tích phải do con người quyết định, với một ý thức cá nhân trưởng thành và tự do. Vi thế nhiều vấn nạn được đặt ra : làm sao có thể cử hành Thánh tẩy cho trẻ em khi chúng chưa đủ ý thức về việc làm này ? Thánh tẩy cho trẻ mới sinh có giá trị gì cho chính các em, khi mà các em chưa biết gì về điều người lớn đang làm cho chúng ? Tại sao lại tách rời Thêm sức khỏi Thánh tẩy để phải đợi đến lúc giám mục viếng thăm cộng doàn thì các em mới được lãnh nhận ? Như vậy phải chăng Thêm sức là một bí tích như các bí tích khác hay chỉ là một cử hành nhằm bổ túc cho Thánh tẩy ? Tại sao lại để trẻ em đợi đến 10-12 tuổi mới cho rước lễ? Cần phải rước lễ lần đầu trước hay Thêm sức trước ? ... Vô số vấn nạn về cử hành các bí tích dược đặt ra. Trước viễn tượng này người ta thấy xuất hiện hai thái độ muốn canh tân trong Giáo Hội như sau :

- Thái độ thứ nhất của những nhà cải cách (réformés), muốn chấn hưng đời sống Giáo Hội bằng một cuộc cách mạng tôn giáo, tiêu biểu là Luther. Họ muốn thay dổi tận gốc rễ điều Giáo Hội đã và đang thực hiện. Họ thao thức muốn cho cuộc cải cách của mình trở thành hiện thực trong đời sống Giáo Hội, nhưng khi chưa nhận được sự dồng tình của toàn thể dân Chúa, họ có khuynh hướng chống dối và đả kích. Luther chủ trương một tôn giáo chỉ dựa vào đức tin. Theo ông, người ta được công chính hoá chỉ bởi đức tin, vì thế các thực hành tôn giáo như các bí tích và cử hành phụng vụ trở nên thứ yếu. Mặc dù Luther cũng thừa nhận một giá trị nào đó của bí tích Thánh tẩy và Thánh Thể, nhưng các bí tích này không mang lại hiệu quả do sự "ex opere operato", mà
chỉ là những phương thế nuôi dưởng và củng cố đức tin. Chính đức tin cá nhân mới là yếu tố quyết định để con người được công chính hoá và được cứu độ. Từ quan diểm này Luther ra sức rao giảng thần học của mình, đồng thời thuyết phục mọi người dọc Kinh Thánh dể làm cho đức tin cá nhân mỗi ngày được lớn mạnh lên.
- Thái độ thứ hai của những người muốn canh tân nhưng không phải bằng cách phá đổ, nhưng là thanh luyện điều Giáo Hội đang thực hiện cho phù hợp với đòi hỏi của Tin Mừng và Truyền thống của Giáo Hội. Đó là những dòng tu và hiệp hội tông đồ, với những khuôn mặt sáng giá như thánh Carôlô Bôrômêô, thánh Phanxicô de Sales, thánh Luy de Gonzaga ... Các ngài một đàng vừa muốn canh tân, vừa tôn trọng truyền thống đáng kính đang được bảo tồn trong các thực hành của Giáo Hội, vì thế các ngài loại bỏ những gì dư thừa, những gì đã được thêm bớt theo dòng thời gian, để trở về Nguồn, với nét tinh tuý của Kitô giáo. Những người này tìm cách đào sâu ý nghĩa các cử hành, quảng bá sâu rộng ý nghĩa các cử hành đó, tổ chức việc dạy giáo lý cho trẻ em, canh tân đời sống kitô giáo và giúp mọi người ý thức khi lãnh nhận các bí tích.


## 2. Công đồng Trentô

Trước những vấn đề cấp bách của thời dại, Công đồng Trentô được triệu tập để đáp ứng lòng mong đợi canh tân của toàn thể dân Chúa. Công đồng được xem là thành quả canh tân của Chúa Thánh Thần trước các đòi hỏi của
thời dại mới. Đây là Công dồng hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội định tín về bảy bí tích, Công đồng cũng đưa ra các khẳng định đức tin liên quan đến các bí tích, dược xem là các chuẩn mực cho đời sống dân Chúa.

Vî đứng trước các thách đố của thời dại, công việc chính yếu của Công đồng là phải làm sáng tỏ các chân lý công giáo, đồng thời cũng sửa sai các lý thuyết trái ngược với Truyền thống và thực hành của Giáo Hội, do đó Công đồng không quan tâm nhiều đến sự liên kết và tính thống nhất của ba bí tích khai tâm như cách thực hành của Giáo Hội vào mấy thế kỷ đầu, mà chú tâm chính yếu vào việc đưa ra các khẳng định tín lý liên quan đến bản chất của các bí tích. Có ba vấn đề liên quan đến các bí tích khai tâm được Công đồng nhấn mạnh sau đây :

Thánh tẩy trẻ nhỏ : Giáo Hội không thể chấp nhận quan niệm cho rằng phải để trẻ nhỏ dạt đến tuổi trưởng thành, rồi tự chúng sẽ xin lãnh nhận Thánh tẩy. Thánh tẩy đòi phải có dức tin cá nhân, nhưng không vì thế mà khoan dãn không cho trẻ nhỏ lãnh nhận Thánh tẩy khi chúng chưa có đức tin cá nhân trưởng thành. Đức tin cá nhân cần thiết, nhưng đức tin này không đứng bên ngoài hay tách rời đức tin của Hội Thánh. Chính trong đức tin của Giáo Hội cả người lớn lẫn trẻ em sẽ chịu Thánh tẩy. Đàng khác Thánh tẩy còn là ân sủng vô giá được trao ban cho con người, nó làm cho chúng ta được phục hồi lại ân sủng đã mất do tội của Adam truyền đến mọi người. Thánh tẩy trẻ nhỏ vừa nói lên tình thương của Thiên Chúa đối với hết mọi người, vừa tẩy sạch Nguyên tội mà mọi người phải chịu do việc liên kết với tội của Adam.

- Việc rước lễ lần dầu của trẻ em : Công dồng một đàng thừa nhận gía trị của Truyền thống cho trẻ sơ sinh rước lễ lần đầu ngay khi vừa chịu Thánh tẩy, vì đó là Truyền thống đã có trong Giáo Hội thời cổ cũng như đang được Giáo Hội Đông phương gìn giữ; đàng khác lại phải đương đầu với những người chủ trương đi ngược cách thực hành của Giáo Hội Latinh lúc bấy giờ (tk XVI), nên trong khoá họp XXI, ngày 16 tháng 7 năm 1562, Công đồng minh nhiên khẳng định một vấn đề quan trọng sau đây : Mặc dù tôn trong Truyền thống cổ thời, nhưng Giáo Hội Latinh không cho trẻ em rước lễ khi chưa đến tuổi khôn, trừ trường hợp nguy tử ${ }^{38}$. Thực ra khẳng định của Công đồng chỉ là cách nói khác của cùng một tư tưởng đã được Công đồng IV Latran (1215) xác định : mọi người tín hữu khi đến tuổi khôn phải xưng tội và rước lễ ít là vào dịp lễ Phục sinh ${ }^{34}$. Như vậy mặc nhiên hiểu rằng, trẻ em khi đến tuổi khôn sẽ được rước lễ như điều cần thiết trong đời sống đức tin. Vấn đề được đặt ra là tuổi khôn được xác định vào lúc nào ? Công đồng không nói gì về điều này, do đó trong thực tế người ta vẫn theo tập quán cũ xem tuổi khôn ở vào tuổi $10-12$, thậm chí có nơi kéo dài đến tuổi 15 .
 Thêm sức không phải là bí tích ${ }^{35}$, nên công việc đầu

[^24]tiên của Công đồng là khẳng định Thêm sức là một bí tích trong bảy bí tích do Chúa Kitô thiết lập. Còn đối với việc cử hành Thêm sức, thì có một thay dổi quan trọng đối với những người muốn lãnh bí tích này, nghĩa là không giống thời Trung cổ, một khi các kitô hữu đã chịu Thánh tẩy, họ có thể đón nhận bí tích Thêm sức khi giám mục đi kinh lý hay thăm viếng cộng đoàn, dù người đó đã bước vào tuổi trưởng thành hay còn là trẻ nhỏ. Nhưng với Công dồng Trentô (tk XVI-XVII) thì khuynh hướng chỉ ban bí tích Thêm sức cho người đến tuổi khôn ngày càng phổ biến. Người ta biện minh cho việc chọn lựa này, là vì bí tích Thêm sức làm cho người lãnh nhận trở nên chiến sĩ đức tin và can đảm làm chứng cho Chúa Kitô trước mặt người đời. Như vậy đặc tính này sẽ đòi hỏi người lãnh nhận bí tích phải biết sử dụng trí khôn hay ít nhất dạt đến một độ tuổi nào đó, chẳng hạn $7-8$ tuổi. Do đó dần dần chỉ những người lớn và trẻ em đã biết sử dụng trí khôn mới được lãnh bí tích Thêm sức.

Thiên Chua thiết lập, nhưng không thấy một chưng lýn nào để có thể xếp Thên sû́c vào trong số các bí tich của Giáo Hội. Dể thiết lập một bí tích, pltải có một lời hưa thần linh (promesse divine) qua đó dức tin phải quy phục và đón nhận. Chúng tôi không tìm thấy một lòi hứa nào của Chúa Kitô liên quan đến Thêm súc, ngay cả khi Ngài đặt tay trên nhiè̀u người".

# Chương III : Canh tân cử hành khai tâm theo Công đồng Vatican II 

## I. Trở về nguồn (thế kỷ XX)

Trước các nhu cầu và những thay đổi của thời đại mới, cùng với việc trở về nguồn của các phong trào canh tân phụng vụ vào cuối thế kỷ XIX, người ta bắt đầu quan tâm nhiều đến việc cử hành các bí tích, trong đó các bí tích khai tâm có một chỗ dứng đặc biệt.

## 1 Dức Piô X canh tân phung vu

Trong số những người tiên phong dã mở cho Giáo Hội cánh cửa mới, phải kể đến Đức Piô X , vị giáo hoàng của canh tân phụng vụ. Ngài là người đã mang trong mình thao thức canh tân phụng vụ ngay vừa khi dược chọn lên kế vị Thánh Phêrô. Công việc đầu tiên của ngài là ban hành sắc lệnh cho trẻ em được rước lễ lần đầu sớm, nghĩa là khi trẻ em đạt đến khoảng 7 tuổi, tuổi được coi là biết nhận định (discrétion), thì người ta có thể cho các em rước lễ lần đầu ${ }^{36}$. Khi quyết định cho trẻ em rước lễ sớm như thế, Đức Piô X đã thực hiện một công việc nhằm ba mục dích : vừa tôn trọng truyền thống đang có trong Giáo Hội,

[^25]vừa đáp ưng nhu cầu của dân Chúa trong hoàn cảnh mới và vừa canh tân phụng vụ bằng cách trở về nguồn của Giáo Hội trong những thế kỷ dầu :

- Tôn trọng truyền thống đang có trong Giáo Hội : theo cách thực hành của Giáo Hội dang có cho đến thời Đức Piô X, người ta tuân giữ cẩn thận các quyết định của Công đồng Trentô là chỉ cho trẻ em rước lễ khi đến tuổi khôn. Đức Piô trong sắc lệnh Quam singulari đã minh nhiên nhắc đến các quyết định này. Ngài khởi đi từ chỉ thị của các công đồng miền, đến quyết định của Công đồng Latran (1215) và Công đồng Trentô (1562). Theo ngài, các chỉ thị và quyết dịnh này có một giá trị đích thực trong không gian và thời gian nhằm làm thăng tiến dân Chúa. Ngài cũng tán thành việc cho trẻ em rước lễ lần dầu khi đến tuổi khôn như những quyết định đã có trong Giáo Hội, tuy nhiên ngài sẽ dặt ý niệm về tuổi khôn và đặt tầm quan trọng việc rước lễ của trẻ trong cách nhìn mới và trong viễn tượng mới.
- Dáp ứng nhu cầu của dân Chúa : Tuổi khôn theo cách nhìn của nhiều người cho đến thời Đức Piô X là 10-12 tuổi, đây là cách nhận định và được áp dụng trong nhiều xứ đạo, trong khi Công đồng Latran và Trentô không khẳng dịnh gì về điều này. Thực ra theo tiến trình phát triển bình thường của trẻ, thì ở tuổi $10-12$ trẻ em đã vượt qua ngưỡng cửa tuổi khôn từ lâu! Thế nhưng trong Giáo Hội nhiều người vẫn coi tuổi 10-12 mới dược xem là tuổi khôn, có lẽ cách tính này phát xuất từ ý thức về sự trưởng thành đức tin của trẻ, vì nhiều người cho rằng ở tuổi này các em đủ khôn lớn
để học biết giáo lý cách vững chắc và đồng thời cung đủ khả năng dể hành dộng như một người trưởng thành và can đảm làm chứng về Chúa Kitô. Đức Piô X đã thay đổi quan niệm này bằng cách phân biệt rõ tuổi khôn để rước Chúa và tuổi khôn để làm chứng. Tuổi khôn để rước Chúa là tuổi biết nhận định phải trái chứ không phải tuổi có một hiểu biết hoàn chỉnh. Theo ngài, người ta không thể đòi hỏi một trẻ em muốn rước Chúa phải có một hiểu biết đầy đủ và hoàn chỉnh về giáo lý đức tin, nhưng chỉ cần đòi hỏi các em biết nhận định điều lành điều ác, và nhất là biết phân biệt Bánh thánh khác bánh thường ${ }^{37}$. Đây chính là yếu tố nền tảng để có thể phán đoán cho các em rước lễ. Sau khi rước lễ lần đầu, các em sẽ tiếp tục được huấn luyện và đào sâu đức tin để rồi sẽ dạt đến tuổi khôn của người trưởng thành, nhằm làm chứng cho Chúa Kitô giữa trần gian.
- Trở về nguồn của Giáo Hội trong những thế kỷ dàu: Rước lễ vào những thế kỷ đầu không lệ thuộc các giai doạn phát triển của đời sống con người, nhưng là một nhu cầu tâm linh để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Đức Piô X khẳng định rước lễ lần đầu không phải là hành vi thờ phượng để ghi dấu một giai đoạn nào đó của trẻ, nhưng là sự sống thần linh được trao ban cho chúng ta, vì thế ngay khi trẻ em biết ý thức về giá trị của Bánh Thánh người ta có thể cho chúng rước lễ. Thật vậy, Giáo Hội thời đầu luôn ý

[^26]thức sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng ta. Chứa Kitô là Bánh hằng sống không phải dành riêng cho loại người nào, nhưng cho hết mọi người, trẻ em và người lớn. Tuy nhiên khi đón nhận sự sống đó, người ta phải tỏ lòng kính cẩn vào sự hiện diện của Ngài, vì vậy chỉ những người nào không phân biệt được Bánh Thánh và bánh thường, nghĩa là không thấy được sự khác biệt giữa Của ăn thần linh và của ăn thường, thì người ta không được phép cho họ rước Bánh thánh, trừ trường hợp trẻ nhỏ trong cơn hấp hối phải đưa Mình Thánh cho các em như Của ăn đàng ${ }^{38}$.

## 2. Hương đến Công đồng Vatican II

Các định hướng của Đức Piô X đã ảnh hưởng khá sâu rộng trong đời sống Giáo Hội cho đến Công đồng Vatican II. Thật vậy nhiều nơi trong Giáo Hội đã cố gắng canh tân lại các cử hành khai tâm, vừa để trung thành với Truyền thống của Giáo Hội và vừa để đáp ứng các đòi hỏi của nhu cầu con người hôm nay. Một vài nơi thay đổi cấu trúc cử hành khai tâm bằng cách cho trẻ em Thêm sức trước khi rước lễ lần đầu ${ }^{39}$. Cách làm như vậy sẽ đặt Thêm sức là bí tích thứ hai sau khi chịu Thánh tẩy, và rước lễ lần đầu (Thánh Thể) sẽ là bí tích sau cùng của tiến

[^27]trình khai tâm, được coi là đỉnh cao và kết thúc tiến trình khai tâm của người lớn cũng như trẻ em. Theo cách chọn lựa này, dường như người ta muốn theo sát các cử hành khai tâm của những thế kỷ đầu dành cho người lớn, theo trình tự như sau: Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể.

Tuy nhiên có những nơi khác lại cho trẻ em rước lễ lần đầu trước khi lãnh nhận Thêm sức, nghĩa là thứ tự lãnh nhận các bí tích sẽ thay dổi như sau: Thánh tẩy Thánh Thể - Thêm sức. Cách làm này có vẻ không theo sát Truyền thống ban đầu, nhưng lại phù hợp với tiến trình phát triển của trẻ, đồng thời vẫn bảo toàn ý nghĩa thần học về Sự sống thần linh được trao ban qua bí tích Thánh Thể. Thật vậy được rước Chúa ngay khi biết sử dụng trí khôn, các em sẽ được Chúa nuôi dưỡng, được lớn lên trong tình thương của Ngài và được có những kinh nghiệm dầu tiên trong tương quan với Chúa. Nhờ những kinh nghiệm này, đức tin các em ngày càng có chiều sâu, để khi đến tuổi phù hợp, các em sẽ đón nhận bí tích Thêm sức để xứng đáng trở nên các chứng nhân của Chúa Kitô.

Ngoài việc cho trẻ rước lễ lần đầu, nhiều nơi trong Giáo Hội còn tổ chức cho các em rước lễ Trọng thể (rước lễ Bao đồng ) sau bí tích Thêm sức. Cách làm này mang nhiều lợi ích :

1. Trước hết bí tích Thêm sức mà các em lãnh nhận sau rước lễ lần đầu không dược xem đã kết thúc tiến trình khai tâm. Các em còn phải trau giồi đức tin hơn nữa qua các lớp giáo lý, để sau Thêm sức một thời gian, các em sẽ rước Chúa cách trọng thể (và đôi khi trong Thánh lễ trọng thể này các em sẽ tuyên xưng lại đức tin của bí tích Thánh tẩy các em đã lãnh nhận), và như
thế việc rước Thánh Thể long trọng sẽ được xem là kết thúc tiến trình khai tâm của các em.
2. Khi cho trẻ em rước lễ Trọng thể sau Thêm sức, người ta sẽ làm rõ nghĩa hơn việc cho các em rước lễ lần đầu trước Thêm sức. Thật vậy theo lịch sử ban đầu, thì bí tích Thánh Thể phải dến sau Thêm sức nhằm hoàn bị và kết thúc tiến trình khai tâm. Vì vậy sẽ khó hiểu đối với nhiều người, nếu sau Thêm sức không có một cử hành nào khác ghi dấu tiến trình khai tâm đã kết thúc.
3. Rước lễ Trọng thể sau Thêm sức còn là cách tổ chức phù hợp với tiến trình phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Thật vậy sau khi Thêm sức các em còn phải học biết và đào sâu giáo lý đức tin hơn nũa, nhằm hoàn thiện dời sống chứng nhân. Làm sao các em có thể ra di làm chứng cho Chúa với một túi hành trang giáo lý nghèo nàn và ít ỏi ? Làm sao các em có thể đối diện với bao vấn đề của cuộc sống mà đức tin phải cho lời giải đáp ? Làm sao các em có thể trở nên men và ánh sáng cho mọi người khi các em chỉ biết giáo lý cách sơ lược đủ để lãnh các bí tích mà thôi ? ... Rước lễ Trọng thể̉ sẽ là cử hành ghi dấu bước trưởng thành đức tin của các em, và là cử hành dẫn các em vào đời sống chứng nhân đích thực của Chúa Kitô.

## II. Cử hành khai tâm theo Công đồng Vatican II

Người ta nhận thấy khi Công đồng Vatican II bắt đầu làm việc thì phụng vụ là văn kiện đầu tiên được bàn thảo đến trong Công dồng. Thực ra dây chỉ là kết quả của
thời gian chuẩn bị lâu dài, từ các phong trào canh tân phụng vụ đến những việc chấn chỉnh sâu rộng của nhiều triều đại giáo hoàng và của nhiều mục tử, điều này cho thấy Giáo Hội ưu tư và "nhạy cảm" về các cử hành thiêng thánh. Văn kiện phụng vụ của Công dồng dược viết dưới dạng "Hiến chế - Constitution" cho thấy tầm quan trọng của văn kiện trong đời sống Giáo Hội. Chính Dức Phaolô VI cùng với các nghi phụ đã công bố Hiến chế này ngày 4 tháng 12 năm 1963, để đặt nền tảng cho việc canh tân sâu rộng các cử hành phụng vụ, cũng như làm chuẩn mực cho việc soạn thảo các sách nghi thức sau này.

Trong. số các chỉ dẫn của Hiến chế, người ta thấy phần liên quan đến cử hành khai tâm nằm trong chương III mang đề tựa "Các bí tích và á bí tích". Hiến chế khả̉ng định việc lãnh nhận các bí tích không phải như một nghi lễ dân sự ghi dấu giai đoạn nào đó của đời người hoặc như một hành vi thuần tuý mang tính xã hội của một nhóm người, nhưng "Các bí tích có mục dích thánh hoá con người, xây dựng Thân thể Chúa Kitô và sau cùng là thờ phượng Chúa" (PV 59) ${ }^{40}$. Như thế các bí tích khai tâm nằm trong số các bí tích của Giáo Hội phải được nhìn trong lăng kính thánh hoá đời sống chúng ta, đồng thời cũng để tôn vinh Thiên Chúa và xây dựng nhiệm thể Hội Thánh. Chính trong những định hướng này mà các sách nghi thức khai tâm sẽ được soạn thảo cho phù hợp với bản chất và ý nghĩa của chúng.

[^28]
## 1. Nghi thức khai tâm cho người lớn

Cuốn nghi thức khai tâm cho người lớn được Toà Thánh công bố vào ngày 6 tháng 1 nǎm $1972{ }^{11}$. Cuốn nghi thức này được soạn thảo theo chỉ thị của Công đồng Vatican II như sau :
" Phải duyệt lại hai nghi lễ Thánh tẩy nguời lớn, một nghi thức đơn giản và một nghi thức trọng thể tuỳ theo tổ chức dự tòng được cải tổ lại ; và sẽ đem vào Sách lê Rôma một bản văn đặc biệt khi ban "Bí tich Thánh tẩy" (PV 66).

Công đồng cũng chỉ thị :
"Phải cả̉i tổ lớp dự tòng cho người lớn theo nhiều giai doạn, và việc thực hiện phải tuỳ theo phán quyết của Bản quyền dịa phương. Nhờ đó, thời gian dư tòng ấn dịnh cho việc huấn luyện tương xứng có thể dược thánh hoá bởi những nghi lễ thánh củ̉ hành trong nhưung thời gian kế tiếp nhau" (PV 64).

Dựa theo các hướng dẫn này, Sách nghi thức khai tâm người lớn hiện nay mang một số đặc tính sau đây :

## a. Về mặt tổ chức :

- Tiến trình khai tâm cho người lớn được sắp xếp theo nhiều giai đoạn với thời gian dài để chuẩn bị chu đáo (thường kéo dài nhiều năm). Mỗi giai đoạn có nghi thức

[^29]phụng vụ riêng để giúp người dự tòng từng bước khám phá các chân lý Kitô giáo, đồng thời cũng giúp họ thanh luyện chính mình để xứng đáng trở nên môn đệ Chúa Kitô ${ }^{42}$.

- Tuỳ theo hoàn cảnh của từng dự tòng, nhất là khi họ không thể theo một thời gian dài để tìm hiểu dạo, Sách nghi thức cũng dự trù một nghi thức đơn giản nhập dạo của những người này. Sách còn dưa ra một nghi thức nhập dạo trong trường hợp nguy tử, để các mục tử, đặc biệt là giáo dân có thể sử dụng khi cần thiết.
- Một điểm đặc biệt trong Sách nghi thức mới là dự trù phần dành cho các cử hành khai tâm của trẻ em đến tuổi học giáo lý. Nghi thức này đáp ưng hoàn cảnh hiện tại, vì nhiều em nhỏ muốn theo dạo trong thời gian dang di học. Nghi thức mượn lại hình thức khai tâm của người lớn với các giai đoạn khác nhau nhưng được đơn giản hoá.
- Sách cũng đưa ra nghi thức thâu nhận những người đã chịu Thánh tẩy thành sự trong các Giáo Kitô khác, nay muốn quay về hiệp thông với Giáo Hội Rôma. Người ta không cử hành Thánh tẩy lại cho những người này, nhưng sẽ đón nhận họ vào Giáo Hội qua một nghi thức phụng vụ, nghi thức này sẽ được cử hành ở trong hay

[^30]ngoài thánh lễ. Nghi thức chính yếu của việc thâu nhận là việc tuyên xưng đức tin công giáo của người trở về với tất cả cộng đoàn phụng vụ.

## b. Về mặt nội dung

- Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô được nhấn mạnh dặc biệt trong mọi nghi thức Khai tâm mới. Người theo Chúa trong từng giai doạn hay khi chịu Thánh tẩy, được mời gọi thay đổi đời sống, mặc lấy Chúa Kitô và tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài.
- Vai trò của dân Chúa được đặc biệt đề cao, nói cách khác hình ảnh của Giáo Hội được khám phá rõ nét khi hiện diện đầy đủ của mọi thành phần dân Chúa. Hành vi theo Chúa của người dự tòng không đơn thuần là hành vi cá nhân, nhưng mang tính cộng doàn. Mỗi kitô hữu đón nhận đức tin bởi cộng đoàn, và nhờ cộng đoàn mà đức tin của họ được củng cố và lớn mạnh. Sự hiện diện và tham dự tích cực của cộng đoàn còn diễn tả mầu nhiệm Hội Thánh, mầu nhiệm Thân thể Chúa Kitô, gồm Đầu và các chi thể.
- Tính thống nhất và sự liên kết chặt chẽ giữa ba bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể được phục hồi theo Truyền thống của những thế kỷ đầu. Thật vậy cả một thời gian dài trước Công dồng Vatican II, người ta xem ba bí tích này độc lập lẫn nhau nên đôi khi đã gây ngộ nhận cho anh em cải cách. Khi liên kết ba bí tích này với nhau, Giáo Hội khẳng định tiến trình khai tâm của người Kitô hữu là một tiến trình hoàn hảo dưới tác động của ân sủng trong Ba Ngôi Thiên Chúa.


## 2. Nghi thức Thánh tẩy trẻ̉ nhỏ

Sách nghi thức Thánh tẩy trẻ nhỏ được công bố ngày 15 tháng 5 nǎm 1969, nghi thức này là sự thích nghi trong hoàn cảnh mới theo giáo huấn của Công dồng Vatican II :
> " Phải duyệt lại nghi lễ Thánh tẩy trẻ nhỏ và thích nghi với thực trạng của trẻ sơ sinh. Hơn nưa, vai trò và bổn phận của cha me cũng nhu nhưng nguời đỡ đầu phải được nêu rō hơn trong chinh nghi thức đó" (PV 67).

Trong nghi thức Thánh tẩy trẻ nhỏ, Giáo Hội nhấn mạnh vai trò của cha mẹ và người đỡ đầu. Họ là người xin cử hành Thánh tẩy cho con cái, đồng thời hứa chu toàn trách nhiệm giáo dục đức tin cho các em. Nếu Giáo Hội cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về cha mẹ các em ; điều này dược chứng nhận ngay trong Truyền thống của Giáo Hội vào những thế kỷ đầu : trẻ em lãnh nhận Thánh tẩy cùng với cha mẹ và chính cha mẹ đảm nhận trách nhiệm giáo dục các em trong đức tin của Hội Thánh. Vì thế trong nghi thức mới vai trò của cha mẹ là thay mặt các em tuyên xưng đức tin và công khai xin cử hành Thánh tẩy cho con mình. Đối với người dỡ đầu, họ được mời gọi giúp đỡ cha mẹ các em trong việc giáo dục đức tin cho trẻ, đồng thời trở nên người đồng hành và gương mẫu cho các em trong đời sống chứng nhân.

Nghi thức mới cũng nêu bật vai trò của Lời Chúa trong cử hành Thánh tẩy trẻ em và mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô là trung tâm của cử hành này. Đàng khác

Giáo Hội khẳng định cử hành Thánh tẩy trẻ em không phải là hành động riêng tư của ai hay gia dình nào, nhưng thuộc về toàn thể Hội Thánh, vì thế lời chuyển cầu trong một Giáo Hội hiệp thông trước khi cử hành Thánh tẩy cho trẻ em có một chỗ đứng đặc biệt.

Cuối cùng người ta còn thấy trong nghi thức mới một sự thích nghi đáng kể dành cho các tín hữu trong trường hợp thiếu vắng linh mục. Những người này có một nghi thức riêng dược dùng trong những trường hợp dặc biệt như chỉ thị của Công đồng : "Phải soạn thảo một nghi thức ngắn hơn, dể các giáo lý viên, nhất là trong các xứ truyè̀n giáo, và cách chung cho các tín hưu có thể sủ dưng trong trường hợp nguy tử khi vắng mặt linh muc hay thày phó tế" (PV 68). Khi soạn thảo nghi thức riêng dành cho giáo dân, Giáo Hội quan tâm đến hoàn cảnh đặc biệt của thế giới mỡi, đồng thời cũng thăng tiến vai trò của người giáo dân trong đời sống Giáo Hội, nhất là những nơi thiếu vắng các thừa tác viên có chức thánh.

## 3. Nathi thức Thêm sức

Trước Công đồng Vatican II nhiều người coi bí tích Thêm sức độc lập với bí tích Thánh tẩy và xem bí tích này như cử hành nhằm ghi dấu một giai đoạn thăng tiến nào đó trong đời sống con người, thậm chí một số nơi còn dùng bí tích như "phần thưởng" để trả công hay phương tiện để răn đe các tín hữu. Trước một số biểu hiện lệch lạc như thế trong Giáo Hội, đồng thời cũng cần làm sáng tỏ giáo lý
công giáo về cách cử hành của mình, Công đồng Vatican II đã chỉ thị:
"Plaải duỵ̣̂t lại nghi thức Thêm sû́c dê làm sáng tỏ hơn mối dây liên lạc mật thiết của bí tich này với toàn thể nghi lễ Khai tâm kitô giáo. Vì thế, cần lặp lại lời hưa khi chịu Thánh tẩy ngay trước khi lãnh nhận bí tích Thêm sức" (PV 71).
Thật vậy điểm đặc biệt trong nghi thức Thêm sức hiện nay là phần tuyên xưng đức tin của bí tích Thánh tẩy. Qua việc tuyên xưng đức tin này, người ta thấy mối tương quan mật thiết giữa Thánh tẩy và Thêm sức, nghĩa là chính trong đức tin của bí tích Thánh tẩy mà người tín hữu gia nhập Kitô giáo và làm chứng cho Chúa Kitô. Đức tin này hoặc trước đây do mỗi người tuyên xưng hoặc do cha mẹ tuyên xưng thay thế khi họ lãnh nhận Thánh tẩy, giờ đây chính mỗi người sẽ công khai tuyên xưng trong bí tích Thêm sức như thái dộ xác tín và một sự dấn thân trọn vẹn theo Chúa Kitô.

Một điểm mới mẻ trong nghi thức Thêm sức hiện nay là vai trò của giám mục dược đề cao nhưng lại không trở nên "độc quyền". Giám mục được nhìn nhận như thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm sức, sự hiện diện của ngài khi trao ban bí tích Thêm sức nói lên mầu nhiệm hiệp nhất của Giáo Hội, ngài trở thành nguyên lý hiệp nhất của một đàn chiên do Chúa Kitô uỷ thác. Mầu nhiệm hiệp nhất này được biểu lộ cách sâu rộng hơn, khi những người do ngài uỷ nhiệm sẽ cử hành bí tích Thêm sức cho các kitô hữu trong giáo phận của ngài.

## B. BÍ TİCH THÁNH TẨY

## Chương I : Thần học về bí tích Thánh tẩy

## 1. Thánh tẩy trong chương trình cứu độ

1 Hirh ảnh và dấu chỉ Thánh tẩy trong Cưu Uớc
Trong ý dịnh quan phòng của Thiên Chúa, Ngài đã chuẩn bị cho nhân loại đón nhận ơn cứu độ nơi Thánh tẩy bằng các hình ảnh được loan báo trước trong Cựu Uớc :

- Nước là yếu tố vật chất quan trọng của cử hành Thánh tẩy và là nơi phát sinh sư sống : "Thiên Chúa phán : Nước phải sinh ra dà̀y dẫy nhū̃ng sinh vật... và Thiên Chúa sáng tạo các sinh vật và mô loài trong nước tuỳ theo loại" (St 1, 20-21). Sự sống này phát sinh bởi Thiên Chúa qua hình ảnh "thần khí của Thiên Chúa bay lươn trên mặt nước" (St 1, 2). Sách giáo lý công giáo 1992 và nghi thức làm phép Thánh tẩy Đêm Phục sinh cũng minh nhiên khẳng định giá trị sự sống của nước như sau: "Tự khi tạo thiên lạp dịa, nước là một thu tạo tầm thuờng nhưng ky diệu, dược coi là nguồn mach sư sống và sự phong nhiêu" (CG 1218) ; hoặc "Ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, Thánh Thần Chúa dã bay là trên mặt nước, để từ dó nước hàm chứa năng lực thánh hoá muôn loài" ${ }^{43}$.

[^31]- Nước không chỉ là nơi phát sinh sự sống mà còn là nơi thanh luỵ̣̂n và tái sinh con người mới. Hình ảnh trận Hồng Thuỷ thời Noe loan báo trước : nước vừa tả̉y sạch tội lỗi con người, vừa cứu vớt những người dược Thiên Chúa tuyển chọn: "Hội Thánh tháy con tàu Noe tiên trưng về ơn cứu độ nhờ bi tích Thánh tẩy : trong con tàu áy, một số it, cả thảy tám người được cứu thoát nhờ nước ( $1 \operatorname{Pr} 3,20$ ) " (CG 1219), hoặc "Chúa đã dùng nước Hồng Thuỷ làm hình ảnh tiên báo phép rửa ban ơn tái sinh, vì thời đó cunng nhu bây giờ, nước biểu thị quyền năng Chúa vừa tiêu diệt tội lỗi lại vừa khai mở một đời $i$ sống mới" ${ }^{44}$.
- Nước còn là hình ảnh tiêu diệt. Khi dân Do thái vượt qua $B i e ̂ ̉ n ~ đ o ̉, ~ n u ̛ o ̛ ́ c ~ v u ̛ ̀ a ~ g i a ̉ i ~ t h o a ́ t ~ h o ̣ ~ k h o ̉ i ~ t h a ̂ n ~ n o ̂ ~$ lệ, kiếp tôi đòi, vừa tiêu diệt người Ai cập khi họ chống lại Thiên Chúa đuổi theo người Do thái. Thánh Cyrille thành Giêrusalem trong bài giáo lý nhiệm huấn về Nước Biển đỏ đã gọi nước vừa là Mẹ của sự sống vừa là Mẹ của sự chết ${ }^{45}$, và Sách giáo lý 1992 cũng khẳng định : " Trong Kinh Thánh, nước nguồn tượng trưng cho sự sống, nước biển tượng trưng cho sự chết. Do đó, nước Thánh tẩy có thể tượng trưng cho mầu nhiệm Thậ giáa đưược Thánh tả̉y là cùng cùng chết với Chiua Kitó" (CG 1220).
- Hơn nữa cuộc vượt qua Biển Đỏ và qua sông Giođan, còn là hình ảnh loan báo một dân tộc mới

[^32]được tuyển chọn, được đưa vào Dất hửa để lãnh phần gia nghiệp của Thiên Chúa. Israel được tuyển chọn sẽ trở nên hình ảnh của Dân mới, Dân gồm những người được Thiên Chúa kêu gọi và tuyển chọn bằng việc tái sinh trong mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô : "Bí tích Thánh tẩy được tiên trưng trong việc dân Israel vượt qua sông Giođan, vào nhận phà̀n Đât Thiên Chúa dã hưa cho dòng dōi Abraham. Dất hứa là hình ảnh sự sống đời đòi. Lời hứa ban sự sống đời dời sẽ dược Thiên Chúa thực hiện trong Giao Uớc mới" (CG 1222)

## 2. Phép rửa của Chúa Kitô

Chúa Kitô khi đến trần gian Ngài đã hoàn tất mọi lời Cựu Ứ̛c loan báo về Đấng Cứu Thế. Ngài đã lãnh nhận phép rửa của Gioan như biểu hiện của tình yêu đối với Chúa Cha cách trọn vẹn (Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Le 3, 21-22; Ga 1, 29-34). Ngài đã không lãnh nhận phép rửa bởi động lực nhân loại hay bởi lòng sám hối của tội nhân, bởi vì Ngài là Đấng vô tội. Tuy nhiên khi tự mình đến xin Gioan làm phép rửa, Chúa Giêsu đã vén mở cho chúng ta hiểu biết phần nào con người của Ngài :

- Ngài tự hạ để thực hiện trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Trước sự kiện Chúa Giêsu dến xin Gioan làm phép rửa, ông ý thức thân phận tội lỗi của con người trước Đấng vô tội, nên đã từ chối "Chinh tôi mới cần dự̛̣c Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi" (MT 3, 14), nhưng Chúa Giêsu muốn Gioan làm phép rửa cho mình dể thực hiện trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Giáo Hội
khám phá nơi sự tự hạ của Chúa Giêsu trong biến cố phép rửa là khởi đầu cho sự tự hạ của biến cố Vượt Qua, nơi đó Chúa Giêsu hoàn tất cách viên mãn thánh ý Thiên Chúa: " Lay Cha, nếu có thể dược, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo $y$ Cha" (Mt 26, 39).
- Phép rửa của Chúa Giêsu minh chứng tư cách Messia, Cứu Thế của Ngài. Thật vậy quang cảnh khi Chúa Giêsu chịu phép rửa diễn tả Chúa Giêsu không phải người phàm tầm thường : trời mở ra, Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và có tiếng Chúa Cha phán : "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con" (Mc 1, 11 ). Sự kiện này minh chứng tư cách thiên sai của Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài được Chúa Cha và Thánh Thần chứng nhận. Không chỉ là Con Thiên Chúa đến giữa loài người, Chúa Giêsu còn chính là Chiên của Thiên Chúa, Chiên dược sát tế để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Lời giới thiệu của Gioan khi Chúa Giêsu đến xin ông làm phép rửa: "Dây là Chiên Thiên Chúa, Bấng gánh tội trần gian" (Ga 1, 29) sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn vào giờ tử nạn của Ngài, giờ mà người do thái giết chiên mừng lễ Vượt Qua. Đấng Messia chính là Chiên Vượt Qua được sát tế để dem lại ơn tha thứ và bình an cho nhân loại.
- Phép rửa của Chúa Giêsu khai mạc sứ vụ loan báo Tin Mừng mà Chúa Cha trao phó. Thật vậy Chúa Giêsu khi đến trần gian đã không ngừng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa "Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa dã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mt 4, 17 ; Mc 1, 15 ). Ngài loan báo Tin Mừng của thời
cánh chung, thời Đấng Messia xuất hiện, và thời của "những người bị giam cầm được trả tự do, người mù được thấy, người bị áp bức được nâng đỡ, và năm hồng ân của Thiên Chúa được tỏ bày viên mãn" (Lc 4, 18-19). Tất cả những điều Ngài rao giảng đã được tiên tri Isaia loan báo trước, và Chúa Giêsu đã minh nhiên khẳng định những điều Ngài công bố tại hội đường Capharnaum dược ứng nghiệm khi Đấng Cứu Thế xuất hiện'"Hôm nay ưng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai anh em vừa nghe" (Lc 4, 21).
- Phép rửa của Chúa Giêsu thánh hoá dòng nước Giodan loan báo trước việc thánh hoá dòng nước Thánh tẩy của người kitô hữu. Quả vậy Thánh tẩy của người kitô hữu gắn liền với nước. Nước của sông Giođan nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa đã mang một ý nghĩa mới : đó là nước tái sinh, nước của sự sống mới và nước của ân huệ Thánh Thần. Sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa trong dòng nước Giodan còn mạc khải cho chúng ta chân tính của Ngài : Người Tôi Tớ của Thiên Chúa đến thi hành thánh ý Chúa Cha, đồng thời cũng mang cho cử hành Thánh tẩy của chúng ta một ý nghĩa mới. Chính lời tiền tụng lễ Chúa Chịu phép rửa cho chúng ta khám phá ý nghĩa này : "Khi Chúa Kitô chịu phép rửa tại sông Giođan, Cha dã dùng những dấu lạ này bày tỏ mà̉u nhiệm phép rửa mới : Nhờ tiếng Cha từ trời vọng xuống, chúng con tin rà̀ng Ngôi Lài của Cha ở giûa loà i người ; và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện xuống, chúng con nhận biết Chúa Kitô là Tôi Trung của Cha, dược xức dầu hoan lạc và dược sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó.

3. Thánh tẩy trong Giáo Hội
a. Các bí tích phát sinh từ cạnh sườn bj dam thau của Chúa

Các bí tích của Hội Thánh phát sinh từ cạnh sườn bị đâm thâu từ đó máu và nước chảy ra. Giáo Hội tin thật cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô là nền tảng của các cử hành bí tích. Sách giáo lý 1992 minh nhiên xác định : "T'ù trên thập giá, máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô đã tiên trưng cho bi tích Thánh tầy và bí tích Thánh Thể, là nhûng bi tích ban sự sống mới. Tù giây phút đó, chúng ta có thể sinh ra nhờ nước và Thánh Thần để được vào Nước Thiên Chúa" (CG 1225). Nếu máu và nước từ cạnh sườn Đấng chịu treo trên thập giá ban lại sự sống mới cho các tín hữu, thì ơn cứu độ của Dấng chịu dóng dinh dã được loan báo trước qua hình ảnh Con Rắn Đồng được treo lên nơi hoang địa (Ds 21, 4-9).

Chúa Kitô trong cuộc dối thoại với Nicôđêmô về ơn tái sinh trong Phép rửa mới, đã liên kết hình ảnh Con Rắn Đồng với Con Thiên Chúa được treo trên thập giá, để bất cứ ai tin vào Ngài sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời, bởi vì "Thiên Chuia đã yêu thế gian dî́n nỗi dã ban Con Một, dể ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhửng được sống muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa không sai Con của Người dến để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Nguời mà được cứu độ" (Ga 3, 14-17). Như vậy người ta có thể nói ơn cứu độ của nhân loại chính là sự sống mới được trao ban từ Đấng chịu treo trên thập giá, Ngài là hồng ân vô giá của

Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, Ngài vừa hoàn trả cho con người sự sống đã mất do nguyên tội và vừa làm cho sự sống được hoàn trả dó trở nên phong phú và vượt xa điều đã bị mất từ ban đầu.

Khi cử hành bí tích Thánh tẩy Giáo Hội khám phá ơn tái sinh phát xuất từ nơi Chúa Kitô chịu treo trên thập giá. Ơn tái sinh này được thực hiện bởi nước và Thánh Thần. Chúa Kitô đã khẳng định điều này với Nicôdêmô : "Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bả̛i nước và Thánh Thà̀n" (Ga 3, 5). Nước đó chảy ra từ nơi cạnh sườn của Đấng bị đâm thâu, và chính Ngài khi được cất lên khỏi đất sẽ ban Thánh Thần để làm cho chúng ta trở nên những người con Thiên Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Ngài (Ga 16, 5-15; Rm 8, 15-17).
b. Thánh tả̉y trong màu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kito

Nếu sự sống mới được Đấng chịu đóng đinh trao ban khi chúng ta lãnh bí tích Thánh tẩy, thì ý nghĩa và nội dung của cử hành Thánh tẩy lại được đặt nền tảng trong mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Mầu nhiệm này là trung tâm Lời rao giảng tiên khởi (Kerygma), đồng thời cũng là nội dung của mọi cử hành phụng vụ trong Giáo Hội. Thánh Phaolô quảng diễn mầu nhiệm Vượt Qua trong cử hành Thánh tẩy như sau : "Anh em không biết khi chúng ta được dìm vào nước Thánh tẩy dể thuộc về Chúa Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong sư chết của Ngài sao ? Vì dược dìm vào trong sự
chết của Ngài, chûng ta dã cùng dược mai táng với Ngài. Bởi thế, cūng như Ngàa từ cõi chết sống lại nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thi chúng ta cũng được sống một đời sống mới nhu thế" (Rm 6, 3-4).

Dức Thánh Cha Phaolô VI giải thích cử hành Thánh tẩy trong Giáo Hội nơi mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô như sau : Giữa Chúa Kitô và người tín hữu có một mối tương quan bền chặt, tương quan này khởi đầu nơi bí tích hánh tẩy và được hiện tại hoá liên tục trong suốt đời sống trần thế của người tín hữu. Như Chúa Kitô đã chết và sống lại để ban cho nhân loại sự sống mới thế nào, thì con người. cũng được mời gọi chết cho chính mình để sống cho Thiên Chúa như vậy. Chúa Kitô đã chết là chết cho tội lỗi và sống lại là sống cho Thiên Chúa (Rm 6, 10). Mầu nhiệm Vượt Qua này của Chúa Kitô soi sáng cho cử hành Thánh tẩy của Giáo Hội và làm cho đời sống người tín hữu mang các ý nghĩa mới sau đây ${ }^{46}$ :

1. Nơi cử hành Thánh tẩy người tín hữu được dìm trong nước, đó là hình ảnh họ chết cho tội, chết cho con người cũ với các đam mê đi ngược các giá trị Tin Mừng. Nghi thức phụng vụ "dìm trong nước" của Kitô giáo giờ. đây không đơn thuần là hành vi cá nhân của con người, giống như cách hiểu của anh em do thái, mà là hành vi "nên giống" "nên đồng hình đồng dạng" và được tháp nhập vào Chúa Kitô ; nghĩa là như Chúa Kitô đã hành động thế nào người tín hữu cũng hành động như vậy : Chúa Kitô đã chết, người tín hữu cũng

[^33]không đi ngoài con đường này. Chúa Kitô đã sống lại vinh quang, người tín hữu khi đã cùng chết với Ngài cũng dược phục sinh với Ngài. Quả thật cử chỉ dìm trong nước nhằm biểu lộ căn tính này của người tín hữu "Anh em không biết rằng : khi chúng ta được dìm vào nước Thánh tẩy, để thuộc về Chúa Kitô Giêsu là chúng ta được dim vào trong sự chêt của Ngài sao? Vì dược dìm vào trong sự chết của Ngài mà chủng ta dã cùng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cūng nhui Ngài đā dược sống lại từ cõi chết nhờ quyè̀n năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cūng được sống một đời sống mới nhu thé" (Rm 6, 3-4).
2. Nơi đời sống của người tín hữu thì mầu nhiệm Vượt Qua trở thành kim chỉ nam cho sự dấn thân đức tin. Hành vi chết cho tội không phải là công việc được hoàn tất một lần cho suốt dời, nhưng dược thực hiện trong mọi khoảng khắc thời gian, nghĩa là hành vi chết cho tội không chỉ nhằm đến chính tội đã phạm, mà còn là tình trạng gột rửa con người cũ với đầy tham vọng ích kỷ để trở nên con người mới. Con người mới này là kết quả của hành vi chết mỗi ngày cho con người cũ. Như thế không có sự tách biệt giữa hành vi chết cho tội đã phạm và sống cho con người mới. Đây là hai mặt của một thực tại không thể tách rời nhau. Người ta không thể chết cách vô ích nếu không nhận sự sống mới do Đấng Phục sinh mang lại : "Nếu Chúa Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên trống rỗng và đức tin của anh em cūng trở nên vô ich" ( $1 \mathrm{Cr} 15,14$ ). Ngược lại người ta cũng không thể đón nhận sự sống mới của Thiên Chúa nếu không chết cho tội và doạn tuyệt với con người cũ : "Chủng ta biết
rà̀ng: con người cū nơi chúng ta đã chịu đóng dinh vào thập giá với Chúa Kitô, nhu vậy con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, dể chúng ta không còn làm nô lê cho tội lỗi nưa... Quả thế nếu chúng ta dã cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài : đó là niềm tin của chúng ta ... Anh em hãy coi minh như đđã chết đối với tội lỗi, nhựng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Chúa Kitô Giêsu" (Rm 6, 6. 8. 11).

## c. Thánh tảy trong Chúa Thánh Thàn

Nếu nhờ bí tích Thánh tẩy người tín hữu được tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, thì tác nhân làm hiện tại hoá mầu nhiệm này và làm cho mầu nhiệm thấm nhập vào đời sống của các tín hữu lại là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tác giả của việc Ngôi Lời nhập thể xuống trong cung lòng Mẹ Maria (Lc 1, 35). Ngài dã ngự xuống trên Chúa Kitô trong biến cố phép rửa nơi sông Giođan (Mt 3, 16 ; Mc 1, 10 ; Lc 3, 22). Ngài cũng đưa Chúa Kitô vào hoang địa để chuẩn bị cho sứ vụ Đấng Cứu Thế (Lc 4, 1-2). Ngài là Dầu Chúa Cha đã dùng để xức cho Chúa Giêsu như Đấng Messia của toàn nhân loại (Lc 4, 1721). Nhờ Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa (Dt 9, 14). Và cũng nhờ sức mạnh Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần, mà Giáo Hội can đảm ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô (Cv 2, 1-41). Như thế cùng một Thánh Thần tác động trong cuộc đời Chúa Giêsu; thì cũng chính Ngài hoạt động trong đời sống Hội Thánh.

Đàng khác đời sống Hội Thánh được xây dựng bởi những con người tin vào Chúa Kitô và đôn nhận bí tích Thánh tẩy. Qua bí tích này người tín hữu thuộc về Chúa Kitô và đón nhận Thánh Thần của sự sống mới. Nhờ Thánh Thần mà con người được thanh tẩy khỏi tội và được tái sinh trong dời sống mới. Như vậy Chúa Thánh Thần vừa là Đấng thanh luyện chúng ta khỏi sự chết, vừa cho chúng ta tham dự vào đời sống thần linh : "Nếu Chúa Kitô ỏ trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thánh Thàn cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã dược trở nên công chính. Hơn nưa, nếu Thánh Thần ngư trong anh em, Thánh Thần của Bấng đã làm cho Dức Giêsu sống lại tù cõi chết, thì Dấng dã làm cho Dức Giêsu sống lại tù cōi chết, cũng sẽ dùng Thánh Thîn của Nguời dang ngư trong anh em, mà làm cho than xác của anh em dược sự sống mới ". (Rm 8, 10-11).

Hơn nữa qua bí tích Thánh tẩy, Chúa Thánh Thần còn làm cho người tín hữu trở nên con Thiên Chúa. Hồng ân được làm con Thiên Chúa không do công trạng của con người nhưng do ơn tuyển chọn và lời mời gọi của Thiên Chúa. Việc tuyển chọn này lại phát xuất từ tình thương của Thiên Chúa cùng với sự thúc đẩy từ nội tâm sâu thả̉m của mỗi người. Chính Thánh Thần là Đấng thúc đẩy và nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, không có Ngài con người không thể đáp lời mời gọi của Thiên Chúa, vì chính Ngài khơi dậy và giáo huấn chúng ta phải nói thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, cũng như có khả năng xưng hô Thiên Chúa là Cha: "Thật vậy, phàm ai được Thánh Thà̀n Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thánh Thần khiến anh em trở thành nô lệ và sợ hãi như xưa, nhựng là Thánh

Thần làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chưng ta dược kêu lên: "Abba! lạy Cha !" Vì chính Thánh Thànn chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa ... Hơn nūa nhờ có Thánh Thần giúp dã, chúng ta là những kẻ yếu hèn không biết phải cầu nguyện thế nào cho dẹp lòng Thiên Chúa ; nhưng chính Thánh Thà̀n giúp chúng ta càu nguỵ̣̂n bằng nhūng tiếng than khôn tả. Và Thiên Chúa Dấng thấu suốt tâm hồn, biết diều Thánh Thần muốn, vì Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta theo đúng ý Thiên Chúa" (Rm 8, 14-16. 26-27).

Qua bí tích Thánh tẩy, Chúa Thánh Thần còn kiến tạo nên sự hiệ̣ nhất và đa dạng của Giáo Hội. Hiệp nhất vì tất cả mọi tín hữu chỉ tạo nên một Thân Thể Giáo Hội, Thân Mình Chúa Kitô. Đa dạng vì chỉ có một Thân Thể nhưng bao gồm nhiều chi thể khác nhau, các chi thể dù khác nhau nhưng chỉ nhằm phục vụ cho sự thăng tiến chung của một Thân Thể. Để minh hoạ sự hiệp nhất và phong phú này, Thánh Phaolô quảng diễn trong thư thứ I Côrintô như sau : " Có nhiều dặc sủng khác nhau, nhứng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhựng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chi có một Thiên Chúa làm mọi sư trong mọi người ... Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhièu chi thể, mà các chi thể của thân thể tuy nhiều, nhưng vãn là môt than thể, thi Dức Kitô cũng vậ... Thật vậy, tất cả chúng ta, dà̀u là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta dã dược dầy tràn một Thánh Thần duy nhất " (1 Cr 12, 4-6. 12-13".

## d. Thánh tả̉y trong må̀u nhiêm Ba Ngôi

Nếu Giáo Hội khám phá tầm quan trọng của chiều kích Vượt Qua và vai trò của Chúa Thánh Thần trong cử hành Thánh tẩy, thì điều này càng cho thấy rõ tác dộng của Ba Ngôi trong Thánh tẩy Kitô giáo. Thật vậy, ngay từ rất sớm truyền thống Giáo Hội đã cử hành Thánh tẩy vừa nhân danh Chúa Giêsu và vừa nhân danh Ba $\mathrm{Ngôi}$. Khi nhân danh Chúa Giêsu ( $\mathrm{Cv} 2,38 ; 8,16 ; 19,5$ ) Thánh tẩy thiết lập mối tương quan chặt chẽ giữa người chịu Thánh tẩy và Chúa Giêsu. Tương quan này làm cho người tín hữu được tái sinh và nên con người mới. Nên con người mới là bước khởi đầu để người tín hữu có thể tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói cách khác, nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta dược tái sinh, dược thanh luyện để có thể đi sâu vào tình nghĩa tử của Thiên Chúa, và cũng nhờ Ngài mà chúng ta đôn nhận sức mạnh của Thánh Thần dể kiến tạo nên sự hiệp nhất của Giáo Hội.

Như vậy nếu Giáo Hội cử hành Thánh tẩy nhân danh Ba Ngôi như lệnh Chúa Giêsu truyền : "Các con hãy đi thâu nạp môn đ̛̣̣̂ từ kháp muôn dân, làm phép rủa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thà̀n, giảng dạy họ tuân giū môi diè̀u Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thà̀y ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thé " (Mt 28, 19-20), thì lệnh truyền này đã được tuân giữ cẩn thận trong Truyền Thống đáng kính của Giáo Hội. Không có sự khác biệt và đối lập giữa Thánh tẩy được cử hành nhân danh Chúa Giêsu hay nhân danh Ba Ngôi. Nói đúng hơn cả hai cách nói chỉ diễn tả một thực tại duy nhất : Trong Chúa Giêsu Kitô chúng ta đón nhận Thánh tẩy để đi sâu
vào ân tình với Thiên Chúa là Cha, trong tình thương và sức mạnh của Thánh Thần.

Thật vậy nếu nói mầu nhiệm Ba Ngôi là nội dung và nền tảng của dức tin Kitô giáo, thì mầu nhiệm này dược tuyên xưng trong chính cử hành Thánh tẩy. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, lệnh truyền của Chúa Giêsu trong Phúc Âm theo thánh Matthêu: "Các con hãy di thâu nạp môn dệ từ khắp muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha uà Con và Thánh Thần" ( Mt 28, 19) là một công thức phụng vụ được đem vào Tin Mừng thánh Matthêu. Quả thế khi giải thích lệnh truyền này như một công thức phụng vụ, các nhà chú giải cho thấy tầm quan trọng của đức tin sống dộng trong Truyền Thống Giáo Hội. Giáo Hội sống và cử hành các mầu nhiệm đức tin trước khi các bản văn Kinh Thánh được hình thành. Chính Truyền Thống sống động của Giáo Hội đã bảo toàn đức tin công giáo và Truyền Thống này đã trở nên môi trường dể Kinh Thánh được viết ra. Kinh Thánh không ghi lại tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm và Truyền Thống Giáo Hội đang sống : "Còn nhiều điều khác Chúa Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng diều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chố chứa các sách viết ra" (Ga 21, 25). Những gì Kinh Thánh lưu lại cho chúng ta chỉ diễn tả phần nào điều Chúa Giêsu đã thực hiện và điều Giáo Hội đang sống và cử hành, trong đó mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một chân lý nền tảng.

Thật vậy, dức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi không thể khám phá bằng trí tuệ con người, nhưng chỉ do Chúa Kitô mạc khải và được Gíáo Hội thông truyền cho chúng ta. Khi đớn nhận Thánh tẩy trong mầu nhiệm Ba Ngôi,
người tín hữu đón nhận đức tin vào Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, đức tin này được thực hiện đồng thời bằng ba hành vi sau đây :

1. Hành vi thứ nhất là Dón nhận chân lý đức tin vào mầu nhiệm Ba Ngôi với tâm tình khiêm nhường và biết ơn. Khiêm nhường bởi vì mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là sản phẩm của con người. Đó là một mạc khải, hay đúng hơn đó là một hồng ân nhận biết thần linh được trao ban mà con người chỉ biết đưa tay đón nhận. Con người không thể tự phụ về mình trước các mầu nhiệm, nhất là trước mầu nhiệm Ba Ngôi. Nhìn nhận mình bất toàn và khiêm nhường đón nhận hồng ân trao ban là thái độ xứng hợp của một thụ tạo. Biết ơn bởi vì việc nhận biết Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần không do công trạng con người nhưng do tình thương và lòng thương xôt của Thiên Chúa. Con người biết ơn để không vô ơn, không cố chấp, không thách thức Thiên Chúa.
2. Hành vi thứ hai là Tuyên xưng dức tin công giáo vào mầu nhiệm Ba Ngôi vừa bằng lời nói vừa bằng nghi lễ. Bằng lời nói qua việc tuyên xưng dức tin trước khi cử hành nghi thức đổ nước. Bản tuyên xưng đức tin này với nội dung quy hướng vào mầu nhiệm Ba Ngôi : "Ông (bà) có tin kinh Thiền Chúa là Cha toàn năng Dấng tạo thành trò̀i dầt ? Ông (bà) có tin kinh Bức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa .... ? Ông (bà) có tin kinh Dức Chúa Thánh

Thần ?" ${ }^{47}$. Còn bằng nghi lễ lại dược thực hiện qua việc đổ nước, đồng thời với việc đọc công thức Ba Ngôi "Tôi rửa Ông (bà) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Hai động tác lời và nghi lễ trong những thế kỷ đầu thường đan xen vào nhau và được thực hiện cùng lúc, chẳng hạn sau mỗi lần tuyên xưng đức tin vào một Ngôi vị trong Ba Ngôi người lãnh nhận Thánh tẩy được dìm mình trơng nước một lần. Họ tuyên xưng ba lần vào Ba Ngôi và được dìm trong nước ba lần tương xứng với mỗi lần tuyên xưng dức tin.
3. Hành vi thứ ba là Tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, nghĩa là được sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa. Ân huệ này làm "thần hoá" con người, cho con người đi sâu vào tình thân với Thiên Chúa, dồng thời cũng nâng con người lên "giữa hàng thần thánh", để họ không còn chỉ sống ở mức độ vật chất trần gian, nhưng mang trong mình sự sống của Thiên Chúa, sự sống dó dược nảy nở luôn mãi cho đến ngày nó đạt đến mức độ viên mãn trong Thiên Chúa.
e. Thánh tẳy được cử hành trong đức tin

Khi cử hành Thánh tẩy, Giáo Hội tuyên xưng đức tin vào điều mình cử hành, đồng thời cũng đòi buộc người

[^34]lãnh nhận phải tuyên xưng đức tin vào điều họ lãnh nhận, bởi vì bí tích Thánh tẩy còn được gọi là bí tích đức tin (CG 1253). Dức tin trong bí tích Thánh tẩy mang hai khía cạnh sau đây :

1. Khía cạnh khách quan, nghĩa là đức tin trong cử hành Thánh tẩy là dức tin của toàn thể Giáo Hội, là kho tàng được trao ban, là điều Giáo Hội lãnh nhận từ các Tông đồ và trung thành truyền lại cho các thế hệ như thế. Đức tin đó mang tính khách quan vì không do con người tạo ra, không chịu ảnh hưởng của áp lực ngoại cảnh, và cũng không thay đổi theo thời gian. Khi cử hành Thánh tẩy người tín hữu cùng với toàn thể Giáo Hội tuyên xưng đức tin khách quan đón nhận từ các Tông đồ, đồng thời công khai tuyên xưng đức tin đó trước mặt mọi người, như dấu chỉ bề ngoài của những người tin theo Chúa Kitô
2. Khía cạnh chủ quan là thái độ nội tâm của từng người khi đón nhận đức tin khách quan của Giáo Hội. Chủ quan ở đây không theo nghĩa tiêu cực hay phiến diện một chiều như theo cách hiểu thông thường, chẳng hạn chủ quan trong cách nhìn, chủ quan trong cách đánh giá vấn đề ... nhưng chủ quan trong việc đón nhận đức tin Thánh tẩy chỉ muốn diễn tả hành vi nội tâm của từng người, nghĩa là "cá nhân tôi" khác "cá nhân anh". Thật vậy khi đón nhận Thánh tẩy mọi kitô hữu cùng đón chân lý đức tin như nhau, nhưng mỗi người sẽ cảm nhận và được thôi thúc cách khác nhau trước chân lý đức tin được thông truyền. Sự khác biệt về nhận thức đức tin và cách sống đức tin nơi mỗi người, sẽ làm nên sự phong phú của toàn thể đời sống Hội Thánh.

## II. Thánh tẩy, căn tính của người kitô hữu

Khi đón nhận 'Thánh tẩy, con người cũng dón nhận các hiệu quả dích thực do bí tích này dem lại, các hiệu quả đó làm nên căn tính của đời sống kitô hữu. Thật vậy nhờ Thánh tầy, người tín hữu được ghi ấn tín không thể xoá nhoà, dượe tha thứ mọi tội lỗi, dược trở nên con Thiên Chúa và nên chi thể trong Nhiệm Thể Giáo Hội.

1. Lãnh nhận ấn tín không thế xoá nhoà

Đức tin về ấn tín bí tích được Công dồng Trentô khẳng định trong sắc lệnh về các bí tích như sau:
" Nếu ai nói rà̀ng ba bí tích Thánh tẩy, Thêm súc và Truyền chức không in vào linh hồn một dáu thiêng liêng không thể xoá nhoà, đến nổi nguời ta có thể cừ hành lại các bi tích này lần nữa, thì phải vạ tuyệt thông" (DZ 1609).

Thực ra khẳng định của Công dồng cần được hiểu trong bối cảnh chữa trị các giáo thuyết sai lầm của thời dại. Trong khi đó đức tin về ấn tín bí tích không phải là diều mới mẻ hay sáng kiến riêng của Giáo Hội vào thế kỷ XVI, Giáo Hội luôn xác tín trong lịch sử phát triển của mình không thể cử hành ba bí tích Thánh tấy, Thêm sức và Truyền chức hai lần trên cùng một người.

Để làm sáng tỏ ý nghĩa của ấn tín bí tích, sách giáo lý Công dồng Trentô giải thích như sau : " Ba bí tich Thánh tẩy, Thêm sức và Truyền chức in vào linh hồn một
dấu thiêng liêng nhu lời giáo huấn của Thánh Tông dồ : "Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Chúa Kitô đã xức dầu cho chúng ta, Bấng ấy là Thiên Chúa. Chính Nguời cüng đã dóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thánh Thàn vào lòng chúng ta làm bảo chứng" (2 Cr 1, 21-22). Ấn tín ấy như một dấu thiêng liêng in vào linh hồn đến nỗi không thể xoá nhoà. Bể hiểu diều này thánh Augustinô đã so sánh ấn tín thiêng liêng của các bi tich với dấu ấn vật chất được đóng trên các chiến sĩ. Thật vậy trong nhũng thế kỷ đàu unguời chiến sĩ duợc đóng một dấu riêng trên mình, dấu ấn này tồn tại luôn mãi cho dù họ dang phuc vu trong quân đội hay đã đưự̛c giải ngũ. Nguời ta nhạn biết họ là các chiến sĩ ở bất cû́ nờ đâu nhờ vào dấu ấn này. Theo ý nghĩa này án tín trong các bi tich công giáo mang hai đặc tính sau đây : đặc tính thứ nhất làm cho nguời tin hũu có khả năng đón nhận hay thực hiện một sứ mạng nào đó trong Giáo Hội, dặc tính thúu hai nhằm phân biệt họ với những người chưa đón nhận Thánh tả̉"" ${ }^{48}$.

Tiếp nối giáo huấn công đồng Trentô và khai triển giáo huấn này trong lăng kính mới, giáo lý công giáo 1992 cũng khẳng định tính vững bền của ấn tín : "Ba bi tich Thánh tẩy, Thêm sức và Truyền chức in vào linh hồn một "án tich - caractère" hay "án tín - sceau", nhờ đó người tin hữu được tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô và trở nên thành viên của Giáo Hội vá̛i cáp bậc và phận vụ khác nhau. Nhờ Thánh Thần, dáu ấn này làm cho nguời tin hưuu nên đồng hình đồng dạng với Chía Kitô và Hội

[^35]Thánh. Dấu ấn này không thể xoá đi được, luôn tồn tại trong người tín hữu nhu bảo chứng tich cự của ân sủng, nhu lời hứa và bảo đảm dược Thiên Chúa che chở, và nhut ơn gọi dược phụng thờ Thiên Chúa và phự vu Hội Thánh. Các bí tích này chỉ dược ban một lân " (CG 1121).

Riêng đối với bí tích Thánh tẩy, ấn tín làm cho họ dược tháp nhập vào Chúa Kitô và được trở nên giống Ngài (CG 1272). Thực vậy nhờ ấn tín Thánh tẩy, người tín hừu dược gắn kết với Chúa Kitô, được sống sự sống của Ngài, để từ sự sống của Ngài họ được biến đổi nên giống Ngài mỗi ngày một hơn. Nói cách khác, vì nên giống Chúa Kitô người tín hữu không còn hành động theo xác thịt tội lỗi ( $\mathrm{Rm} 8,9$ ) nhưng hành dộng như người con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô : "Tôi sống, nhutng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Dấng dã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi" (Gl 2, 20).

Ấn tín Thánh tẩy còn làm cho người tín hữu tháp nhập vào Giáo Hội, nghĩa là dược tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội, sứ mạng này là việc chu toàn chức. tư tế phổ quát của mọi tín hữu. Như vậy ấn tín Thánh tẩy sẽ làm cho người tín hữu vừa có khả năng, vừa có bổn phận chu toàn nhiệm vụ phụng thờ Thiên Chúa theo ơn tuyển chọn của mình (CG 1273).

Đàng khác nếu hiểu ấn tín Thánh tẩy lạ mọ̀t dấu thiêng liêng không thể xoá nhoà, thì ấn tín đó chỉ có thế hiểu là dấu ấn của Chúa Thánh Thần (CG 1274). Ngài hành động mạnh mẽ trong công trình cứu chuộc và sáng tạo : Ngài là Dầu Chúa Cha xức cho Chúa Kitô như Đấng Messia của nhân loại ; Ngài là sức mạnh của Giáo Hội khi

Giáo Hội làm chứng và rao truyền Tin Mừng cứu độ của Chúa Kitô ; và Ngài là Đấng hiện diện trong lòng mỗi tín hữu để làm cho họ trở nên các chứng nhân của Chúa Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

## 2. Eược thư tha mọi tội lỗi

Nhờ bí tich Thánh tẩy, nguời tín hưuu dược tha mọi tội lỗi : nguyên tội, mọi tội rièng cũng nhu mọi hình phạt do tội ( DZ 1316 ; CG 1263). Khẳng định trên của Công đồng Trentô và sách giáo lý công giáo 1992 là việc tái xác định đức tin của Giáo Hội vào hiệu nǎng bí tích Thánh tẩy cho thời dại chúng ta. Quả thật niềm tin về ơn tha tội trong Thánh tẩy đã bám rễ sâu trong lòng Giáo Hội ngay vào những giai doạn dầu. Phêrô sau khi rao giảng Chúa Kitô tử nạn và phục sinh (Kerygma), đã minh chứng cho các kitô hữu tiên khởi hiệu năng tha tội của Thánh tẩy nơi Chúa Giêsu : "Khi nghe những lời đó (Kerygma), họ đau đớn trong lòng và hỏi Phêrô cùng các Tông đồ khác rà̀ng: "Chúng tôi phải làm gì ?" Phêrô đáp : "Anh em hãy sám hối và mỗi nglời hây chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô dể duợc ơn tha tội ; và anh em sē nhận được an huệ là Thánh Thàn " (Cv 2, 37-38).

Người ta nhận thấy : khác với việc tha tội trong phép rửa của Gioan Tẩy giả : "Gioan Tả̉y Giả xuất hiện trong hoang địa, kêu gọi người ta chịu phép rử̉a tỏ lòng sám hối để dược ơn tha tội" (Mc 1, 4), thì ơn tha tội nơi Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu găn liền với ơn huệ Thánh Thần. Nói cách khác ơn tha tội của Gioan mang
màu sắc luân lý, là kết quả tích cực của việc hoán cải nội tâm, là sự công bình giao hoán giữa hành vi sám hối và tội dã phạm. Như thế ơn tha tội trong phép rửa của Gioan chỉ dừng lại ở mức độ thanh luyện, nó chưa đi tận cùng để thay dổi tận gốc rễ bản tính yếu duối của con người. Trong khi đó ơn tha tội trong Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu không chỉ thanh luyện con người khỏi tội do hành vi hoán cải, mà còn thay dổi tận căn con người tội lỗi nhân loại, hành vi thay đổi tận căn này dược quy gán cho Thánh Thần. Quả thế khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, chúng ta sẽ lãnh nhận Thánh Thần dể vừa dược thanh luyện khởi tội, vừa được trở nên thụ tạo mới, tốt hơn, tuyệt diệu hơn tinh trạng ban đầu, nghĩa là ơn tha tội trong Thánh tẩy vừa mang chiều kích tiêu cực (được tha mọi tội, được thanh luyện), vừa mang chiều kích tích cực (được trở nên thụ tạo mới). Cả hai hành vi này đều phát xuất từ Thánh Thần của Chúa Kitô, Ngài vừa là Đấng thanh luyện chúng ta, vừa là Đấng đổi mới để chúng ta xứng đáng nên những người con Thiên Chúa (Rm 8, 14-17).

Đàng khác chúng ta cũng biết rằng ơn tha tội của bí tích Thánh tẩy xoá sạch nguyên tội nơi chúng ta, và việc tẩy xoá này chỉ dược thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô khắng định : "Bơi một người duy nhất (Adam) mà tội lổi đã xâm nhập thế gian, và vì tội lỗi nên có sự chết và sụ chết đả truyền tới mọi nguời ... Thật vậy, nếu vì một nguời duy nhất đã sa ngã mà muôn người phả̉i chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một nguời duy nhất là Chúa Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn nguời ... Cūng nhu vì một nguời duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thi nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn
ngtời cūng sē thành ngtừì công chính " (Rm 5, 12. 15. 19). Như thế nếu vì Adam mà nhân loại phải chết do Nguyên tội, thì có thể nói Thiên Chúa dã tỏ lượng từ bi của Người hơn hậu quả của tội này, bằng cách ban Đấng Cứu Thế cho nhân loại, vì thế trong Dêm Phục sinh Hội Thánh gọi Nguyên tội là "Tội hồng phúc vì dã cho chúng ta Bấng Cứu Chuộc rất cao sang" ${ }^{49}$.

Đàng khác mặc dầu được tẩy xoá Nguyên tội khi lãnh bí tích Thánh tẩy, người tín hữu còn phải chịu một số hậu quả tạm thời của tội như đau khổ, bệnh tật, chết chóc hay những yếu đuối và bất toàn của cuộc sống con nguời, thậm chí cả khuynh hướng nghiêng chiều về tội ... tất cả những giới hạn đó không thể quật ngã con người (CG 1264). Chúng chỉ có thể là những cơ hội để con người vươn cao hơn và can đảm lướt thắng các thử thách, nhằm xứng đáng đón nhận danh hiệu của kẻ chiến thắng trong sức mạnh của Thiên Chúa.

## 3. Trở nên con Thiên Chúa

Bược trở nên con Thiên Chúa là một hiệu quả khôn sánh trong Thánh tẩy Kitô. Không một người phàm nào xứng đáng được mang danh hiệu này nếu không do từ Trên ban xuống. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đích thực bởi bản tính. Khẳng dịnh đức tin này không phải là hệ qủa của suy luận hay những tìm kiếm nhân loại, nhưng là một mặc khải chỉ có thể nhận biết sâu

[^36]xa nhờ biến cố Vượt Qua ('Tử nạn và Phục sinh ) của Chúa Kitô. Ngay trong cuộc đời trần thế, khi nguời do thái khám phá giáo huấn và các việc vĩ đại Chúa làm, họ chỉ có thể nghĩ Ngài là Gioan tẩy giả, là Elia, Giêrêmia hay một tiên tri nào đó (Mt 16, 13-14). Những nhận định này của người do thái cho thấy mức độ nhận biết của họ về chân tính của Chúa Giêsu, chỉ có thể dừng lại một nhân vật nào đó thuộc hạ giới cho dù đó là một tiên tri. Bàng khác câu trả lời của Phêrô thật chính xác về chân tính của Chúa Giêsu: "Thầy là Dức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" lại cũng không phải là khám phá của con người nhưng phải do mạc khải đến từ Chúa Cha (Mt 16, 15-17). Nói cách khác, trong mọi trường hợp, lý trí và tìm kiếm nhân loại không thể nhận biết Chúa Kitô là Con Thiên Chúa, nếu chúng ta lahông được mạc khải về điều đó.

Thật vậy mạc khải vĩ đại nhất về tư cách Con Thiên Chúa của Chúa Giêsu sẽ được khám phá qua cuộc Vượt Qua của Ngài. Chính khi Caipha kết án tử cho Chúa vì Ngài nhận mình là Con Thiên Chúa (Mt 26, 5766), thì khi thấy Chứa tắt thở trên thập giá, những kẻ giết Chúa sẽ hành động ngược lại Caipha, bằng cách thốt lên lời tuyên xưng "Díng thật, ngitời này là Con Thiĉn Chuía" (Mt 27, 54).

Nếu trình thuật về cuộc thương khó của Chúa giúp chúng ta khám phá chân tính của Chúa Giêsu "Ngài là Con Thiên Chúa", thì điều đó càng soi sáng cho căn tính của người kitô hữu khi chịu Thánh tẩy, bởi vì khi chịu Thánh tẩy người tín hữu cùng chết và sống lại với Chúa Kitô ( $\operatorname{Rm} 6,2-11$ ). Thực ra, nếu trong mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa mà con người được mở mắt để tuyên
xưng Ngài là con Thiên Chúa, thì khi người tín hữu cùng chết và sống lại với Ngài qua bí tích Thánh tẩy, họ sẽ được lột xác để trở nên con Thiên Chúa, nghĩa là được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, dược thành người thừa kế của Ngài ( $\operatorname{Rm} 8,17$ ).

Như thế đạ̣c tính được làm con Thiên Chúa của người tín hữu dược xem là hồng ân cao quý nhất của nhân loại và mang những nét căn bản sau đây :

- Phẩm gía của con người được nâng cao. Họ không còn chỉ là một thụ tạo như bao thụ tạo khác được Thiên Chúa dựng nên. Họ trổi vượt vì được tham dự vào sự sống thần linh, một sự sống viên mãn mà khộng thụ tạo nào có quyền đòi hỏi, nhưng chỉ có thể đón nhận do tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa.
- Khi dược làm con Thiên Chúa, người tín hữu được biến dổi nên đền thờ Chúa Thánh Thần ( $1 \mathrm{Cr} 6,19$ ), được Ngài hướng dẫn đi sâu vào ân tình với Thiên Chúa (Rm 8, 14-17). Từ tương quan ân tình này sẽ làm phát sinh các nhân đức và hương thơm đời sống kitô hữu (CG 1265).
- Tư cách làm con Thiên Chúa sẽ thay dối con người cũ để chúng ta mặc lấy con người mới, con người đã được giải thoát khỏi tội và sự chết. Vì vậy mỗi người phải nỗ lực và kiên trì sống ơn gọi làm con Thiên Chúa bằng cách khước từ các dam mê xấu, chống trả tội lỗi và trung thành với sứ diệp Tin Mừng.


## 4. Thành chi thể cửa Giáo Hội

Bí tích Thánh tẩy làm cho chúng ta thành chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô và là phần thân thể của nhau
(CG 1267). Từ đây người ta khám phá mầu tihiệm hiệp nhất trong Giáo Hội đến từ mầu nhiệm Thân Thé Chúa Kitô mà không do chọn lựa của con người. Thánh Phaolô khi quảng diễn mầu nhiệm Giáo Hội qua hình ảnh thân thể con người, đã nhấn mạnh sự hiệp nhất của Giáo Hội phải dược đặt nền tảng trên sự hiệp nhất của đầu với các chi thể ; nghĩa là sự hiệp nhất chỉ hiện diện khi các chi thể hành động trong tương quan và dưới sự điều khiển của đầu. Các chi thể này không tùng phục đầu "cách tối mặt" hay "vô ý thức" nhưng tùng phục trong tinh thần phục vụ và thăng tiến cộng doàn, đó là sự tùng phục làm triển nở nhân vị và mang dầy tính sáng tạo, bởi vì họ là những viên đá sống động xây dựng toà nhà Hội Thánh (1 P 2, 5).

Khi dược trở nên chi thể trong Thân Thể Giáo Hội mỗi người sẽ thấy chỗ đứng và vai trò của minh. Thật vậy trong Thân Thể, không chi thể nào thống trị người khác, cũng không chi thể nào coi thường chi thể có vẻ kém hơn. Tất cả đều cần đến nhau, ngay cả một chi thể xem ra yếu duối nhất ( 1 Cr 12,22 ). Sự khác biệt về vai trò giữa các chi thể phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa, vì chính Người đã sắp đặt kẻ làm tồng đồ, người làm thày dạy, kẻ khác làm phép lạ, chữa bệnh, uỷ lạo anh em, quản trị hay nói các tiếng lạ ... ( $1 \mathrm{Cr} 12,27-28$ ). Nhờ các vai trò khác nhau mà toàn Thân Thể có thể hoạt động cách hữu hiệu nhất, dồng thời mỗi chi thể cũng phát huy hết khả năng mà Thiên Chúa trao phó, để làm thăng tiến toàn Thân Thể. Trái lại khi không có sự khác biệt giữa các chi thể thì toàn Thân Thể bị thương tổn, bởi vì các hoạt dộng khác nhau của mỗi chi thể không được phát huy, cũng như từng chi thể sẽ bị mất chỗ đứng và không còn khả năng chia sẻ trách nhiệm với toàn Thân Thể. Thánh Phaolô nói:
"Chả̉ng lẽ ai cūng là tông đồ ? Ai cūng là tiên tri hay thầy dạy sao? Chảng lẽ ai cũ̃ng được ơn làm phép lạ, được on chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói dược các tiếng la hay giải thích dược các tiếng la sao ?... Thế nluưng Thiên Chúa dã dặt mỗi chi thể vào một chỗ trong Thân thể nhu y Người muốn" (1 Cr 12, 29-30. 18).

Dàng khác trong các hoạt động mà mỗi chi thể cùng tham dự với toàn Thân Thể, thì hoạt động tế tự được coi là trung tâm và đỉnh cao của đời sống Giáo Hội. Thật vậy Cồng dồng Vatican II trong Hiến chế về Phụng vụ khẳng định: "Plıụng vụ là tột dinh quy hướng mọi hoạt dộng cüa Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lục của Giáo Hội" (PV 10). Khi tham dự vào cử hành phụng vụ, các chi thể thi hành chức năng tư tế phổ quát của toàn dân Thiên Chúa ; chức năng này phát xuất từ Chúa Kitô và con người chỉ có thể thi hành chức năng này do lãnh bí tích Thánh tẩy : "Nhờ bí tích Thánh tẩy, nguời tín hữu tham dự vào chức tư tế cưa Chúa Kitô, vào súu mạng tiên tri và vương dế cüa Ngài" (CG 1268).

Nhờ chức tư tế thừa tác, khi thi hành việc phụng tự người tín hữu sẽ được liên kết với Chúa Kitô là Đầu của minh ( $\mathrm{Cl} 1,18$ ), và như vậy giá trị của việc phụng tự mà họ dâng lên Thiên Chúa sẽ mang chiều kích mới, nghĩa là khi các chi thể của Giáo Hội thi hành việc phụng tự thì chính Chúa Kitô hiện diện ở giữa họ để Ngài hành động, chuyển cầu và ban ơn. Ngài hành dộng để chúng ta dược liên kết với Ngài tôn vinh Chúa Cha, đồng thời cũng thánh hoá đời sống dân Thiên Chúa.

## III. Thánh tẩy cần thiết cho ơn cứu độ ?

## 1. Thiên Chúa cứu độ hết mọi người

Trong cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Chúa Giêsu khẳng định không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không được tái sinh bởi nước và Thánh Thần (Ga 3, 4). Diều khẳng định của Chúa Kitô cũng mang ý nghĩa : bí tích Thánh tẩy là cửa ngõ, là phương thế dâ̂n con người dến ơn cứu độ. Thật vậy khi con người tự lừa dối mình và phản bội Thiên Chúa (St 3, 1-19), thì chính lúc đó họ đánh mất tình nghĩa ân sủng với Người, họ trở nên xa lạ với nhau và sống trong bóng đêm tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa không loại bỏ nhân loại, Người không ngừng ban cho họ nhiều phương thế để hoán cải và đón nhận ơn tha thứ.

Sự hiện diện của Ngôi Hai Thiên Chúa nơi trần gian là bằng chứng tuyệt hảo tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Tình thương này được biểu lộ tột cùng khi Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, vâng phục Chúa Cha bước vào cuộc thương khó (Lc 22, 42). Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô mà ơn cứu độ được ban cho hết mọi người, không trừ một ai. Trong ý nghĩa này người ta sẽ hiểu tầm mức quan trọng của việc tái sinh trong nước và Thánh Thần phải được liên kết với cuộc Vượt Qua của Chúa, bởi vì khi khẳng định con người cần phải được tái sinh trong nước và Thánh Thần để được vào Nước Thiên Chúa, Chúa Kitô đã minh chứng : như Moise treo con rắn đồng nơi hoang địa thế nào, thì Thiên Chúa đã hiến ban chính Con Một làm giá cứu chuộc như vậy (Ga 3, 1-21).

Qủa thế ơn cứu dộ phát xuất từ tình thương nhưng không của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Chúa Giêsu, tình thương này không bị ràng buộc bởi các bí tích (CG 1257), do đó Giáo Hội tin rằng những người đã chết vì đức tin hoặc những người dự tòng và tất cả những ai vô tình không nhận biết Hội Thánh, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa dưới tác dộng của ơn sủng, cũng như đã cố gắng chu toàn ý muốn của Thiên Chúa theo sự hưởng dẩn của lương tâm, vẫn có thể được cứu độ dù chưa đón nhận bí tích Thánh tẩy (CG $1260 ; 1281$ ).

## 2. Thánh tẩy cần thiết cho ơn cứu độ

Vì giá trị ơn cứu độ lệ thuộc vào Chúa Giêsu, đặc biệt trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài, nên Giáo Hội không ngừng rao giảng và cử hành Thánh tẩy trong mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài. Mặc dù Giáo Hội tin thật Thiên Chúa yêu thương và cứu độ hết mọi người, Người không bị ràng buộc bởi các bí tích, nhưng Giáo Hội cũng khẳng dịnh sự cần thiết phải cử hành Thánh tẩy cho mọi người vì ơn cứu độ của họ, theo lệnh truyền của Chúa Kitô: " Các con hãy đi thâu nạp môn dệ từ khắp muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mt 28, 19). Đây là một mệnh lệnh và một sứ vụ, đó không phải là sáng kiến của Giáo Hội hay việc làm theo sở thích của con người.

Quả thật bí tích Thánh tẩy cần thiết để lãnh ơn cứu độ vì giá trị của bí tích lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa Kitô, đồng thời đó cũng là ý muốn của Đấng Sáng lập (Ga 3, 5 ;

Mt 28, 19). Ý muốn này được Truyền Thống Giáo Hội bảo toàn suốt hai ngàn năm qua, nghīa là khi rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân, Giáo Hội luôn liên kết thái độ nội tâm của người nghe với cử hành Thảnh tẩy : "Nghe nhūng lời đó (Tin Mừng) ho đau đớn trong lòng và hỏi Phêrô cùng các Tông Đồ khác: "Thưa các ông chúng tôi phải làm gì ?" Phêrô đáp : "Anh em hãy sám hối, và mỗi người hāy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô dể được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần" ( $\mathrm{Cv} 2,37-38$ ). Như vậy đón nhận Thánh tẩy là dấu chỉ bề ngoài của thái độ nội tâm bên trong, là biểu hiện bên ngoài của sự hoán cải trong tâm hồn, và là cách thức đáp lại lời mời gọi và tình thương tha thứ của Thiên Chúa.

Bí tích Thánh tẩy cần thiết cho ơn cứu độ còn được hiểu là phương thế tuyệt hảo và hiệu quả nhất mà Giáo Hội thực hiện để đem ơn cứu độ đến cho muôn dân. Là phương thế tuyệt hảo vì "ngoài bí tich Thánh tẩy, Giáo Hội không có phutơng thế nào khác bảo đảm cho con người dược hưởng hạnh phuic đời đời" (CG 1257). Là phương thế hiệu quả nhất vì cho chúng ta được tái sinh nên con người mới, con người đã được "thần hoá", tức trở nên con Thiên Chúa để dược tham dự vào sự sống của Người ; đồng thời được chia sẻ vào sứ mạng của Giáo Hội, một sứ mạng chỉ có thể thi hành khi chúng ta đã trở nên thành viên qua bí tích Thánh tẩy.

## Chương II : Cử hành Thánh tẩy

Châm ngôn "Lẹx orandi lex credendi - Luật cầu nguyện là luật đúc tin" sẽ thật ý nghĩa khi chúng ta dào sâu thần học về bí tích Thánh tẩy qua các cử hành phụng vụ hiện nay. Khi thực hiện điều này chúng ta hướng đến hai mục đích :

1. Mục đích đầu tiên giúp chúng ta khám phá thần học về bí tích Thánh tẩy không phải là một mớ lý thuyết trừu tượng, nhưng là những cử hành sống động, nơi đó đức tin dược biểu lộ qua các dấu chỉ hữu hình.
2. Mục đích thứ hai nhằm giúp cho các mục tử và người tín hữu hiểu ý nghĩa của cấu trúc cử hành Thánh tẩy hiện nay, từ đó các mục tử sẽ dễ dàng đưa ra các ứng dụng mục vụ cụ thể, dồng thời người tín hữu sẽ tham dự tích cực hơn khi đã hiểu biết, và như vậy việc cử hành Thánh tẩy sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Có hai nghi thức phụng vụ chúng ta sẽ dào sâu nơi đây : Nghi thức lkhai tâm Kitô giáo cho người lớn và nghi thức cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ.

## I. Khai tâm Kitô giáo cho người lớn

Vî tiến trình theo Chúa là con đường dài cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nên cuộc canh tân phụng vụ Thánh tẩy cho người lớn hiện nay chia tiến trình này
thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn có các cử hành phụng vụ tương xứng. Khi một người trưởng thành theo dạo không bị các yếu tố ngoại cảnh chi phối như thời gian, công ăn việc làm, hoàn cảnh gia đình ... thì khuyên họ tham dự đầy đủ các giai doạn khác nhau của tiến trình khai tâm (NL 5).

## 1. Thời dự tòng - chuẩn bị xa

Thời dự tòng để chuẩn bị xa còn gọi là giai đoạn khởi giảng Tin Mừng (NL 7a). Thời gian này thuờng kéo dài từ vài năm đến vài tháng ( NL 98 ), nhằm mục đích khơi lên những hạt giống đức tin dầu tiên nơi người dự tòng, nó giúp cho họ thấy sức mạnh của Tin Mừng và lời mời gọi của Chúa, từ đó họ sẵn sàng từ bỏ những thói quen và những tập quán không phù hợp với các giá trị Tin Mừng để quyết tâm theo Chúa đến cùng.

Trong giai doạn này Giáo Hội cử hành nghi thức gia nhập dự tòng cho những người xin học đạo. Nghi thức gồm hai phần : tiếp nhận và cử hành Lời Chúa.

1. Nghi thức tiếp nhận gồm lời đối thoại giữa chủ tế và dự tòng, rồi người dự tòng từ bỏ con đường cũ, và dấu thánh giá trên dự tòng :

- Lời đối thoại giữa chủ tế và người dự tòng nhằm xác định sự tự do của người dự tòng trong tiến trình theo Chúa. Đây là hành vi quảng đại của con người đáp lại lời mời gọi của Người. Hành vi này dược biểu lộ qua việc xin ơn dức tin trong Giáo Hội.
- Sau khi đối thoại với chủ tế về ý muốn tự do và xin ơn đức tin, người dự tòng hứa từ bỏ tội lỗi, ma quỷ và các đam mê xấu, như thái độ thành tâm theo Chúa Kitô đến cùng.
- Để đón nhận thái độ quyết tâm theo Chúa của người dự tòng, chủ tế ghi hình thánh giá trên trán dự tòng như dấu chỉ từ nay họ không còn thuộc về thế gian và ma quỷ nữa, nhưng thuộc về Chúa Kitô.

Người ta nhận thấy một trong những điều nghi thức tiếp nhận nhấn mạnh, là ơn đức tin trong bí tích Thánh tẩy. Thật vậy theo Chúa không phải là điều kiện phải có và đi trước một sự việc để người ta đạt đến một mối lợi trước mắt, chẳng hạn thăng tiến xã hội hay để lập gia đình ... Nhưng theo Chúa là một tiến trình lột xác, nhằm cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, con người này cần được thấm nhuần đức tin. Bức tin là điều kiện tiên quyết phải có trước khi lãnh nhận Thánh tẩy, dù rằng Giáo Hội không dòi buộc phải có một đức tin hoàn hảo ngay một lúc. Do do trước khi dể một người dự tòng lãnh nhận Thánh tẩy, người mục tử cần khơi dậy niềm tin nơi họ, đồng thời giúp họ đào sâu giáo lý đức tin trước khi để họ quyết định lãnh nhận các bí tích khai tâm.
2. Cử hành Lời Chúa gồm việc tuyên đọc Kinh Thánh, trao sách Phúc Âm, lời nguyện cho dự tòng và giải tán :

- Việc tuyên đọc Lời Chúa vừa để khẳng định tầm quan trọng của Lời Chúa nuôi dưỡng đời sống Giáo Hội và người dự tòng, vừa để soi sáng cho ý nghīa của nghi thức đơn nhận dự tòng.
- Sau khi nghe Lời Chúa, chủ tế trao cho dự tòng Sách Phúc Âm như Sách của Sự sống, Sách này được xem như kim chỉ nam cho đời sống mới
- Cuối cùng mọi người sẽ dâng lời cầu nguyện cho dự tòng, lời cầu nguyện này vừa diễn tả trách nhiệm đồng hành của Giáo Hội trên con đường người dự tòng tìm kiếm Chúa, vừa cầu xin cho họ biết quảng đại và trung thành trước lời mời gọi của Ngài.

Dựa theo cấu trúc của cử hành Lời Chúa, người ta thấy Giáo Hội nhấn mạnh vào ơn tuyển chọn đến từ Thiên Chúa. Chúa là Đấng cứu dộ, chính Ngài mời gọi con người và ban cho họ có khả năng theo Ngài. Vì thế trong thời gian dự tòng, người ta cần tập cho người đang học dạo những kinh nghiệm thiêng liêng về Chúa, dể làm sao họ gặp được Chúa trong chính xác tín cá nhân, và như vậy đức tin của họ sẽ vững chắc và sẽ không nao nụ́ng trước các thử thách của cuộc đời. Có nhiều cách thức giúp người dự tòng có kinh nghiệm về Chúa, chẳng hạn tập cho họ biết cầu nguyện chung với cộng đoàn và trong đời sống riêng tư; hoặc tập cho họ đọc, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa thường xuyên theo những hướng dẫn cụ thể ; hoặc thỉnh thoảng nên tổ chức các buổi gặp gõ̃ giữa dự tòng với nguời hướng dẫn hoặc giữa họ với nhau, nhằm trao đổi các kinh nghiệm thiêng liêng mà họ đã cảm nhận trong cuộc sống. Thời dự tòng chuẩn bị xa không chỉ là giai đoạn truyền thụ tri thức về Kitô giáo, nhưng còn đích thực là giai doạn người dự tòng sống những kinh nghiệm thiêng liêng đầu đời khi họ bước theo Chúa Kitô.

## 2. Thời dụ̣ tòng - chuẩn bị gần

Giai đoạn dự tòng chuẩn bị gần còn gọi là thời kỳ thanh tẩy và soi sáng, giai đoạn này thường trùng vào mùa chay, hoặc những ngày trước lúc cử hành các bí tích khi tâm cho người dự tòng (NL 21, 58). Dây là giai đoạn chuẩn bị trực tiếp, thường kéo dài vài tuần lễ trước ngày cử hành các bí tích Khai tâm vào Đêm vọng Phục sinh. Có ba nghi thức phụng vụ được cử hành trong giai đoạn này :

1. Nghi thức tuyển chọn, còn gọi là nghi thức ghi danh, nghi thức dược cử hành vào đầu mùa Chay (NL 133). Qua nghi thức này người dự tòng được chính thức tuyển chọn vào hàng ngũ những người sẽ lãnh các bí tích Khai tâm trong Đêm Phục sinh, họ được gọi là "nluĩng uguời đồng tiến" nghīa là họ đồng cố gắng và tiến lên để lãnh nhận các bí tích của Chúa Kitô và ân huệ Thánh Thần. Họ cũng được gọi là "nhûng người được soi sáng", vì nhờ bí tích Thánh tẩy mà họ dược ánh sáng đức tin thấm nhập và chiếu soi cuộc đời (NL 24).
2. Nghi thức khảo hạch tức nghi thức thanh tẩy và trừ tà, nghi thức này cho thấy sức mạnh của Thiên Chúa thống trị trên Sự Âc. Nghi thức nhằm muc đích thanh tẩy người dự tòng khỏi ác thần, khỏi các ràng buộc của sự dữ nhờ việc sám hối và hoán cải, đồng thời cũng giúp họ khám phá lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng giải thoát họ khỏi sự dữ và ban cho họ sự sống mới trong các bí tích mà sắp lãnh nhận.

Nghi thức khảo hạch được cử hành vào các chúa nhật III, IV, V mùa chay và được lồng trong từng chủ đề phụng vụ của mỗi chúa nhật : chúa nhật III mùa chay khám phá chân dung Đấng Cứu Thế và Nước hằng sống (câu chuyện nguời thiếu phụ Samaria - Ga 4, 5-42) ; chúa nhật IV về Nguồn Sáng thật đến từ Chúa Giêsu (câu chuyện nguời mù từ khi mới sinh - Ga 9, 1-41); và chúa nhật V về Sự sống và Phục sinh do Chúa Kitô đem lại (câu chuyện Lazarô chết sống lại - Ga 11, 1-45) ${ }^{50}$. Khi đặt nghi thức khảo hạch lồng trong khung cảnh ba chúa nhật cuối cùng của mùa chay, Giáo Hội dẩn đưa người dự tòng càng lúc càng khám phá rõ chân dung Đấng Cứu Thế, bởi chính Ngài là Đấng sẽ thanh tẩy họ, cho họ được tái sinh trong đời sống mới tràn đầy ánh sáng và bình an của Ngài.
3. Nghi thức trao kinh là nghi thức trao hai kinh Tin Kinh và kinh Lay Cha cho người dự tòng. Hai kinh này được coi là những lời kinh đạ̣c trưng của Kitô giáo. Kinh Lạy Cha do Chúa Giêsu dạy các môn dệ dể cầu nguyện (Mt 6, 9-13). Kinh Tin Kính là bản tuyên xưng đức tin của toàn thể Giáo Hội, và là nền tảng vững chắc của dời sống Giáo Hội. Nghi thức trao kinh Tin Kính được cử hành vào một ngày nào đó trong tuần sau lần khảo hạch thứ nhất (tức sau chúa nhật I mùa chay). Người dự tòng sẽ học thuộc kinh này, sau dó sẽ tuyên dọc công khai trước mặt cộng đoàn trước ngày lãnh nhận các bí tích khai tâm. Nghi thức trao kinh Lạy Cha được cử hành vào một ngày nào đó trong tuần sau lần khảo hạch thứ ba (tức sau chúa nhật III mùa chay), người dự tòng sẽ học

[^37]thuộc lòng và dọc chung với cộng doàn kinh này vào ngày họ lãnh các bí tích khai tâm.

Như vậy trong giai đoạn dự tòng chuẩn bị gần, người dự tòng dược dẫn từng bước khám phá các mầu nhiệm và sự sống trong Giáo Hội. Họ ý thức về ơn tuyển chọn của mình đến từ Thiên Chúa, họ được dạy cho biết các phương thế nuôi dưỡng đời sống đức tin và họ chuẩn bị tâm hồn xứng dáng để lãnh hồng ân làm con Chúa trong các bí tích khai tâm. Vì tầm quan trọng của thời dự tòng chuẩn bị gần, Giáo Hội khuyên những người hướng dẫn dự tòng chuẩn bị cho họ một số hành trang cần thiết sau đây :

- Giúp họ sống cách triệt để các giá trị Tin Mừng trong đời sống thường ngày.
- Thường xuyên cầu nguyện với họ và giúp họ cầu nguyện, đồng thời khích lệ họ thi hành bác ái như dấu chỉ yêu thương của người môn đệ Chúa Kitô.
- Gia tăng các buổi gặp gỡ, giúp họ học hỏi và đào sâu giáo lý để làm nền tảng vững chắc cho đời sống kitô hữu sau này.
- Khuyên họ dành một số ngày giữ chay tịnh như cách biểu lộ bên ngoài việc hoán cải nội tâm bên trong.


## 3. Cử hành các bí tích khai tâm

Trong những hoàn cảnh bình thường, Giáo Hội khuyên nên cử hành các bí tích khai tâm cho người trưởng thành vào Dêm vọng Phục sinh, tuy nhiên khi vì một lý do
đặc biệt vẫn có thể cử hành các bí tích này vào những thời gian khác (NL 208-209). Theo truyền thống phụng vụ Rôma, khi người trưởng thành lãnh bí tích Thánh tẩy thì họ sẽ lãnh bí tích Thêm sức liền sau đó, trừ khi có lý do quan trọng (NL 34). Việc liên kết này nói lên tính duy nhất của mầu nhiệm Vượt Qua, đồng thời diễn tả chặt chẽ tương quan giữa sứ mạng của Chúa Kitô với việc trao ban Thánh Thần cho các tín hữu, dể họ trở nên các chứng nhân cúa Chúa Kitô trong thế giới hôm nay.

Thông thường sau khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy và Thêm sức, người tân tòng sẽ tham dự ngay vào cử hành Thánh Thể dể hoàn tất tiến trình khai tâm của họ. Trong Thánh lễ này họ sẽ thi hành chức năng tư tế phổ quát vừa lãnh nhận qua bí tích Thánh tẩy, bằng cách tham dự vào lời nguyện giáo dân (lời nguyện chung), dâng lể vật, cùng toàn thể dân Chúa dâng hy lễ, dọc kinh Lạy Cha và sau cùng rước Mình và Máu Chúa như đỉnh cao và hoàn tất tiến trình khai tâm.

Vì sự liên kết chặt chẽ của ba bí tích khai tâm, nên khi cử hành Thánh tẩy cho người trưởng thành người ta cần lưu ý một số điểm sau đây :

- Cử hành cả ba bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể vào một lúc, trừ khi vì một lý do dặc biệ̀t phải cử hành riêng biệt từng bí tích vào mỗi lúc khác nhau (NL 34-35; CG 1275).
- 'Thừa tác viên thông thường cử hành bí tích Thánh tẩy là Giám mục, linh mục và phó tế (CG 1256 ; GL 861/1). Thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm sức là giám mục hoặc linh mục dược uỷ nhiệm ; trong truờng
hợp linh mục cử hành Thánh tẩy cho người trưởng thành, ngài sẽ ban bí tích Thêm sức liền ngay cho họ (NL $34 ; 228$ ), nhưng diều này không áp dụng cho phó tế, và thày không được phép cử hành Thêm sức cho những người thày vừa cử hành Thánh tẩy (GL 882).
- Khi cử hành hai bí tích Thánh tẩy và Thêm sức liền nhau, người ta bỏ việc xức dầu thánh sau khi đổ nước, và chỉ trao áo trắng và nến sáng cho người tân tòng mà thôi (NL 35). Việc giảm bớt cử chỉ xức dầu sau khi đổ nước nhằm tránh gây ngộ nhận và làm lu mờ việc xức dầu thánh trong cử hành bí tích Thêm sức liền ngay sau đó (NL 223).
- Vì Thánh Thể là dỉnh cao và hoàn tất tiến trình khai tâm, do đó nếu không vì lý do quan trọng, người tân tòng sẽ tham dự Thánh lễ ngay với toàn thể dân Chúa sau khi lãnh bí tích Thánh tẩy và Thêm sức (NL 36).

Khi đã lãnh các bí tích khai tâm, người tân tòng còn được bồi dưỡng về giáo lý đức tin và đời sống tâm linh trong một thời gian, thời gian này được gọi là giai doạn nhiệm huấn (mystagogique). Giai doạn nhiệm huấn kéo dài suốt mùa phục sinh, và trong Bát nhật Phục sinh người tân tòng có một vị trí đặc biệt giữa cộng đoàn : họ được mọi người cầu nguyện cách riêng, mặc y phục trắng suốt tuần lễ, tích cực tham dự vào lời nguyện chung và dâng lễ vật. Trong thời gian này, Giáo Hội giúp người tân tòng đi sâu vào các mầu nhiệm đã đón nhận, củng cố mối dây hiệp thông giữa họ với các kitô hữu khác và khích lệ họ dấn thân cho các giá trị Tin Mừng (NL 235-239).

## II. Thánh tẩy trẻ nhỏ

Thánh tẩy trẻ nhỏ là hành vi đầu tiên của người theo Chúa. Cử hành này phải được đặt trong toàn thể tiến trình khai tâm kitô giáo cho đến tuổi khôn lớn và phải được cha mẹ, người đỡ dầu trẻ nhỏ chuẩn bị kỹ. luỡng, vì trách nhiệm làm gương sáng và giáo dục đức tin của họ.

1 Chuấn bị trước khi aủ hành Thárn tẩy

Người ta không thể lập luận để khi nào trẻ lớn lên chúng sẽ tự quyết dịnh chọn theo Chúa hay không ? Cách lập luận như trên có vẻ tôn trọng tự do của trẻ, nhưng thực chả́t là một thiệt thòi lớn lao cho chung. Quả vậy, theo Chúa không phải là một chọn lựa nghề nghiệp hay cách sống theo sở thích từng người, sự chọn lựa này lệ thuộc quyền tự do và ý thích của mỗi chúng ta. Theo Chúa và lãnh nhận Thánh tẩy vượt xa việc chọn lựa cách sống, nhưng trái lại là chính sự sống dược trao ban. Sự sống quan trọng hơn chọn lựa cách sống ; bởi vì trước khi chọn lựa cách sống người ta phải có sự sống trước đã. Trong khi đó sự sống được trao ban trong Thánh tẩy lại không đơn giản là sự sống trần gian, nhưng là chính sự sống của Thiên Chúa, sự sống thần linh không những nuôi dưỡng đời sống tâm linh của con người mà còn làm triến nở cả đời sống nhân loại hiện tại.

Khi Giáo Hội cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ, điều dó cho thấy tình thương nhưng không và bao la của Thiên

Chúa đối với nhân loại. Điều cha mẹ chọn lựa cho con khi cho chúng lãnh bí tích Thánh tẩy là chọn lựa phần tốt nhất cho chúng. Thật vậy khi Giáo Hội và cha mẹ không cho trẻ nhỏ lãnh bí tích Thánh tẩy, điều đó sẽ ngăn chặn các em nhận ơn vô giá là dược trở nên con Thiên Chúa và tham dự vào sự sống của Người (CG 1250).

Đàng khác khi cho con cái lãnh bí tích Thánh tẩy, cha mẹ và người đỡ đầu sẽ đảm nhận trách nhiệm giáo dục đức tin và làm gương sáng cho các em. Trách nhiệm này đòi hỏi cha mẹ và người đỡ đầu cần được chuẩn bị chu đáo một số việc sau đây :

## a. Cha mẹ

- Cần hiểu biết và ý thức trách nhiệm giáo dục đứt tin cho con cái của mình. Biều này giả thiết đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiến tới hôn nhân.
- Siêng năng đón nhận các bí tích để làm cho đời sống kitô hữu mỗi ngày triển nở hơn, và như thế cha mẹ sẽ tích luỹ nhiều kinh nghiệm thiêng liêng cần thiết, để sau này có thể dạy dỗ con cách hiệu quả.
- Tham dự các khoá bồi dưỡng kiến thức giáo lý dể trang bị cho mình có đủ khả năng hướng dẫn con cái trong bối cảnh hiện tại.
- Trước khi cho con mình lãnh Thánh tẩy, nên gặp gỡ thường xuyên với người có trách nhiệm, để cùng nhau chuẩn bị các cử hành nghi lễ cách chu đáo nhất.
- tham dự và trả lời các câu hỏi liên quan đến trách nhiệm giáo dục đức tin trong cử hành Thánh tẩy.


## b. Người đỡ đầu

- Người đỡ đầu là người được cha mẹ trẻ nhỏ sắp lãnh nhận Thánh tẩy mời cộng tác trong việc giáo dục dức tin và hướng dẫn các em.
- Người đỡ đầu luôn ý thức trách nhiệm cộng tác với cha mẹ trẻ nhỏ, và dôi khi sẽ thay thế những người này, để đồng hành với trẻ nhỏ trong đời sống đạo và làm chứng đức tin.
- Người đỡ đầu không luôn luôn phải là người thuộc gia đình trẻ̉ nhỏ, hoặc người có địa vị hay thế giá xã hội, hoặc bạn bè thân hữu ... khi họ là những người không hiểu trách nhiệm hoặc không có khả năng chu toàn trách nhiệm nâng đỡ trẻ nhỏ sống đạo cách xứng đáng.
- Người đỡ đầu phải hội đủ các điều kiện theo Giáo luật để có thể thi hành đúng chức năng của mình: nghĩa là người dược dề nghị và sẵn sàng chấp nhận công việc đỡ đầu, đủ mười sáu tuổi trọn, là người công giáo đã lẵnh bí tích Thêm sức, có đời sống đức tin gương mẫu, không mắc một hình phạt theo giáo luật và không phải là cha mẹ của người chịu Thánh tẩy (GL 874).


## 2. Cử hành Thánh tâảy

Để làm nổi bật ý nghĩa cử hành Thánh tẩy trẻ nhỏ trong cách nhìn thần học mới, Giáo Hội nhấn mạnh hai yếu tố nền tảng sau đây :

1. Khích lệ việc tham dự đông đảo của cộng doàn dân Chúa để diễn tả hình ảnh sống động của Giáo Hội. Bởi vì chính Giáo Hội cưu mang trẻ nhỏ và trong đức tin của Giáo Hội mà các em dược lãnh bí tích Thánh tẩy. Ngoài ra việc tham dự đông đảo của mọi người còn nói lên mầu nhiệm hiệp thông trong Dân Thánh, một mầu nhiệm biểu lộ tương quan của mỗi chi thể với toàn Thân Thể. Điều này cho thấy Giáo Hội hân hoan vì có những người con mới, nhưng Giáo Hội cũng ý thức trách nhiệm trước một thành viên mới vừa gia nhập cộng đoàn, để làm sao cho người con mới này được lớn lên và tăng trưởng trong tư cách làm con Thiên Chúa.
2. Nên chọn cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ vào ngày Chúa nhật, vì đây là ngày đặc trưng của Kitô giáo, ngày Chúa Kitô phục sinh đem lại cho nhân loại và những người tin vào Ngài sự sống mới. Khi chọn ngày Chúa nhật, người ta còn làm nổi bật mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô như nội dung và tâm điểm của chính cử hành Thánh tẩy, và như thế ý nghĩa thần học về cử hành Thánh tẫy sẽ được biểu lộ cách rõ ràng nhất.

Ngoài hai điểm nhấn mạnh nêu trên, ý nghĩa cử hành Thánh tẩy trẻ nhỏ còn biểu lộ rõ nét qua diển tiến của nghi thức phụng vụ bao gồm 4 phần khác nhau :

- Dón tiếp : nói lên lời thỉnh cầu của cha mẹ xin cử hành Thánh tẩy cho con cái, đồng thời cũng nhấn mạnh trách nhiệm của họ trong việc giáo dục đức tin cho các em. Trong phần này, chủ sự ghi dấu thánh giá cho trẻ nhỏ để diễn tả tình thương của Thiên Chúa đối với các em và cho thấy từ nay các em thuộc về Chúa Kitô.
- Cử hành Lời Chúa được xem là phần quan trọng đáng kể của phụng vụ Thánh tẩy trẻ nhỏ, bởi vì Thánh tẩy được gọi là bí tích đức tin, mà đức tin này được nuôi dưỡng và soi sáng bằng chính Lời Chúa. Trong cử hành Lời Chúa, Giáo Hội còn cầu nguyện cho trẻ nhỏ sắp chịu Thánh tẩy, cho cha mẹ, người đỡ đầu và cộng đoàn Dân Chúa trong việc sống đức tin.
- Cử hành Thánh tẩy là phần chính yếu của nghi thức phụng vụ, trong phần này cha mẹ và người đỡ dầu sẽ công khai tuyên xưng đức tin của Giáo Hội, trong đức tin đó con cái họ sẽ lãnh nhận Thánh tẩy để dược tái sinh làm con Chúa và nên thành viên của Giáo Hội.
- Lời nguyện và chúc lành là những yếu tố kết thúc nghi thức phụng vụ, nhằm diễn tả tâm tình tạ ơn của Giáo Hội vì có thêm những người con mới.

Người ta nhận thấy diễn tiến và cấu trúc nghi thức cử hành Thánh tẩy người lớn và trè nhỏ hiện nay có một khác biệt khá quan trọng sau đây : Đối với người lớn cần cử hành cho họ đồng thời ba bí tích khai tâm một lúc, vì thế nếu không bị ngăn trở vì một lý do quan trọng, sau khi lãnh nhận Thánh tẩy người lớn sẽ dược Thêm sức và tham dự Thánh lễ và rước lễ ngay (NL 34-36). Trong khi đó dối với trẻ nhơ, trừ trường hợp nguy tử, không cử hành bí tích Thêm sức và Thánh Thể cho các em ngay ; các em sẽ lãnh các bí tích này vào tuổi khôn hợp với khả năng dón nhận của các em.

## Chương III : Mục vụ Thánh tẩy

## 1. Mục vụ Thánh tẩy người trưởng thành

1 Bối cả̉nh xã hội hiện đại

Mục vụ Thánh tẩy cho người trưởng thành trong bối cảnh Việt Nam hiện tại là một vấn đề quan trọng, bởi vì có nhiều lý do khác nhau khiến một người ngoài Kitô giáo ngỏ ý xin cử hành Thánh tẩy trong Giáo Hội:

- Lý do phổ biến nhất hiện nay là theo dạo vì lập gia đinh. Thực tế có khá nhiều người ngoại giáo theo đạo vì một lý do đơn giản là lấy được vợ hay chồng công giáo. Ý thức về Kitô giáo của họ không phải là mối bận tâm hàng đầu cho bằng đạt được người bạn đời của minh.
- Có những người khác xin theo đạo vì một số lợi ích vật chất tạm thời trước mắt. Có thể vì hoàn cảnh gia đình, xã hội hay thời cuộc, đã đưa đẩy họ phải chọn lựa theo Kitô giáo như giải pháp tốt nhất để giải quyết tình huống hoặc thăng tiến xã hội !
- Nhưng cũng không thiếu nhiều người xin theo Chúa vì một động lực nội tâm bên trong. Họ thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội : người trí thức, giới thương gia, công nhân, nông dân, quân nhân, dân sự ... Họ theo Chúa vì nhiều lý do khác nhau, nên việc tìm hiểu đạo của họ cũng có những định hướng và khả năng đón nhận khác nhau. Vì vậy mục vụ Thánh tẩy cho những người nảy
khó nhất vì sư khác biệt trình độ văn hoá, kinh nghiệm thiêng liêng, khả năng đón nhận giáo lý rất khác nhau ...


## 2 Giáolý du tơng

Một trong những yếu tố nền tảng của mục vụ Thánh tẩy là mọi kitô hữu phải xác tín rằng: Thânh tẩy là bi tích cưa ơn cícu dộ và là bí tích dức tin ${ }^{51}$. Vì dựa trên xác tín này, nên dù lý do người ngoại giáo xin cử hành Thánh tẩy rất khác nhau, người hướng dẫn cho họ cũng phải theo xác tín trên đây để chuẩn bị cho họ đón nhận bí tích Thánh tẩy xứng đáng :

- Đối với người xin lãnh Thánh tẩy để lập gia đình, mặc dù lý do chính yếu không phải là tôn giáo, nhưng đòi buộc người hướng dẫn phải giải thích niềm tin Kitô giáo cho họ, dù biết rằng khả năng đón nhận và xác tín cá nhân của họ có thể rất mỏng manh. Thời gian huấn luyện đức tin đối với những người này thường ngắn hạn hơn so với người muốn theo Chúa vì động lực nội tâm ; nhưng dù ngắn hạn người ta vẫn cần một thời gian tương dối vừa đủ (từ một vài tháng dến một năm), để người dự tòng có thể lãnh hội và cảm nghiệm được một số các chân lý đức tin trong Kitô giáo. Không nên quá khắt khe dòi buộc những người này phải có một khả năng và hiểu biết đức tin như người muốn

[^38]theo Chúa vì động lực nội tâm ; nhưng cũng không nên quá dễ dãi cử hành Thánh tẩy cho những người này chỉ trong ít ngày học vài câu kinh bổn, nhất là khi họ không có một ý thức nào về Kitô giáo hay các cử hành mà họ sẽ tham dự trong nghi lễ Khai tâm. Bí tích Thánh tẩy không đòi buộc phải có một đức tin hoàn hảo, nhựng người ta lại không thể cử hành Thánh tẩy cho người không có, thậm chí chống lại đức tin.

- Đối với người xin lãnh Thánh tẩy vì một mối lợi vật chất trước măt, thì người ta cần giúp họ thanh luyện ý hướng. Việc thanh luyện ý hướng cần được thực hiện đồng thời với giáo lý dự tòng, nghĩa là người ta sẽ hướng dẫn thế nào để giáo lý đức tin sẽ soi sáng cho các vấn dề nhân sinh hiện tại của người xin lãnh Thánh tẩy, bởi vì khi giáo lý giải quyết được câu hỏi về vấn đề thực tại nhân sinh của những người này, tức những vấn đề khó khăn đối với đời sống hiện tại của họ, thì giáo lý dự tòng sẽ làm dược hai việc một lúc: vừa giải quyết vấn nạn thực tế đời người, tức thanh luyện ý hướng của những người theo Chúa vì vụ lợi, vừa thực hiện việc huấn luyện đức tin cho họ như cho bất cứ người dự tòng nào khác.
- Đối với những người theo Chúa vì động lực nội tâm, người ta cần tôn trọng chọn lựa và ý hướng của những người này. Việc huấn luyện đức tin cho họ không thể "cào bằng" cho hết mọi người. Không thể áp dụng một giáo trình dự tòng hay một phương pháp duy nhất cho mọi hạng người. Với những người này, thời gian đối với họ không phải là vấn đề cấp bách, nhưng là việc khám phá và hiểu biết đức tin, do đó không nên lấy tiêu
chuẩn thời gian ngắn làm thước đo cho việc huấn luyện giáo lý dự tòng. Phương pháp tốt nhất là tuỳ theo trình độ hiểu biết, vốn kinh nghiệm sống, thời khoá biểu ... của người dự tòng mà người ta sắp xếp giáo lý viên giúp họ từng người hay từng nhóm nhỏ.

Thực vậy, giáo lý dự tòng đặt ra nhiều vấn dề cho các xứ dạo hay vùng truyền giáo, không phân biệt thành thị hay nông thôn. Người ngoài Kitô giáo đến xin chịu Thánh tẩy không theo một thời gian quy định nào ! mỗi người lại là một thế giới khác biệt nhau về nhiều phương diện. Các mục tử không đủ thời gian và nhân sự để đáp ứng các "nhu cầu bất ngờ" của người dự tòng dến xin. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn nhìn nhận sự cần thiết hình thành các lớp giáo lý dự tòng, cho những nơi thường xuyên có người dự tòng dến xin học đạo. Các lớp này nên được tổ chức vào một thời gian quy định nào đó trong năm, không chỉ đón nhận những người dự tòng trong lãnh thổ của xứ dạo hay vùng địa lý, mà có thể mở rộng cho các xứ dạo và những vùng khác. Đàng khác những nơi co lớp dự tòng nền tổ chức thời gian xen kẽ lần nhau, để có thể trao đổi nhân sự và giáo lý viên hướng dẫn, đồng thời đón nhận các dự tòng mới, khi Chúa mời gọi họ bước theo Ngài vào những lúc Ngài muốn.

Để việc huấn luyện đức tin cho các dự tòng đạt kết quả mỹ mãn nhất, người ta nên soạn nội dung giáo lý dựa theo một số tiêu chuẩn sau đây :

- Khởi đi từ những kinh nghiệm thường ngày của đời người để dẫn đưa người dự tòng đến các chân lý đức tin.
- Cần đào sâu ý nghĩa đời sống mới trong Kitô giáo hơn là đi vào các chi tiết tỉ mỉ của những mầu nhiệm trong dạo.
- Trình bày giáo lý Kitô giáo cách dại cương hơn là bàn luận quá sâu về một vấn đề chuyên biệt. Công việc đi sâu vào từng chủ đề đức tin công giáo sẽ được thực hiện sau khi đã lãnh nhận các bí tích khai tâm.
- Tuỳ theo thời gian, đối tượng và khả năng lãnh nhận của người dự tòng để hình thành một chương trình huấn luyện sao cho phù hợp với từng loại người ${ }^{52}$.

Ngoài việc huấn luyện đức tin trong các lớp giáo lý, thời gian dự tòng còn được nuôi dưỡng bằng nhiều cách thức khác nhau như sau :

- Những buổi gặp gỡ và trao đổi giữa giáo lý viên với dự tòng hoặc giứa các dự tòng với nhau, nhằm chia sẻ các cảm nhận đức tin đầu tiên trong cuộc sống, cũng như suy nghĩ về những vấn đề mới nảy sinh hay các vấn nạn cần được soi sáng và giải quyết.
- Cùng cầu nguyện chung với nhau để nội tâm hoá điều đã học biết, và dể khám phá các kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong dời sống thường ngày.
- Tham dự các buổi cử hành phụng vụ với cộng doàn dân Chúa, dể cảm nghiệm và tập sống mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội, dù rằng người dự tòng chưa được thi hành các chức năng như người tín hữu.

[^39]- Cùng nhau thực hiện các việc bác ái công ích và từ thiện như thăm nom người nghèo, người bệnh tật, dau khổ ... trong môi trường làm việc, ngoài xã hội hay nơi xứ dạo. Như thế người dự tòng sẽ làm cho đức tin của họ trở nên sống động và biểu lộ rõ nét cho mọi người dức ái Kitô giáo.


## 3. Đón nhận các bí tích khai tâm

Khi thời gian chuẩn bị dự tòng chấm dứt, trước khi lãnh nhận các bí tích khai tâm, người dự tòng nên dành một thời gian cần thiết để tinnh tâm hay bồi dưỡng tâm linh. Thời gian này cần thiết vì con người cần chuẩn bi tâm hồn xứng đáng để đón nhận những hồng ân cao cả mà Thiên Chúa ban cho. Thật vậy bí tích không phải là những nghi lễ theo quy ước nhân loại, cũng không phải là thủ tục xã hội mang tính hình thức dành cho những người bắt đầu gia nhập một tổ chức trần gian. Bí tích là hồng ân dến từ Thiên Chúa và là quà tặng được ban cho nhân loại, vì thế con người cần chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận các hồng ân đó.

Đàng khác dể việc cử hành các bí tích khai tâm dược diễn ra cách sốt sắng và mang lại hiệu quả tốt nhất, người dự tòng cũng cần dược học hỏi về ý nghĩa của các nghi thức, để khi cử hành họ hiểu biết điều mình làm, và như thế họ sẽ sống đầy đủ ý nghĩa của các nghi thức bí tích. Không chỉ học cho biết các ý nghĩa, người dự tòng cũng cần thực tập nhiều lần các nghi thức bí tích, để khi cử hành đích thực, họ̣ sẽ không cảm thấy xa lạ hoặc làm
cho mọi nguời lo ra vì sự vụng về hay lúng túng của họ. Cuối cùng Giáo Hội cũng khích lệ sự hiện diện đông đảo của dân Chúa, của gia đình và bạn hữu trong ngày người dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm. Sự hiện diện này sẽ nâng dỡ và nên chỗ tựa vững chắc cho việc dấn thân của người kitô hữu mới.
4. Sống chứng nhân

Khi đã lãnh các bí tích khai tâm xong, người tân tòng còn cần dào sâu thêm các mầu nhiệm mà họ dã lãnh nhận ; tức khoảng một hai tháng sau khi lãnh các bí tích, người tân tòng sẽ học hỏi thêm về giáo lý nhiệm huấn (catéchèses mystagogiques). Nội dung các bài giáo lý này xoay chung quanh các mầu nhiệm dược cử hành trong Giáo Hội. Khác với giáo lý dự tòng dựa vào các lý chứng của kinh nghiệm đời người, nhằm hướng dến cách nhìn tổng quát về đức tin Kitô giáo; giáo lý nhiệm huấn lại đi sâu vào chính đời sống đức tin này, nghĩa là đi vào ý nghĩa chuyên biệt và sâu thẳm của các mầu nhiệm đức tin, các mầu nhiệm đó làm nên đời sống đức tin và nuôi dưỡng dân Chúa.

Không chỉ tham dự các buổi giáo lý nhiệm huấn mà thôi, người tân tòng còn siêng năng tham dự các buổi gặp gỡ và cầu nguyện chung với nhau. Những buổi gặp gờ chia sẻ này giúp đào sâu đức tin đã lãnh nhận qua bí tích khai tâm, gia tăng tình hiệp thông và tạo sự liên đới vững chắc giữa người kitô hữu mới với cộng đoàn dân Chúa.

## II. Mục v!̣ Thánh tẩy trẻ nhỏ

1 Grơng sáng nori cha me

Bí tích Thánh tẩy là bí tích đức tin. Người muốn lãnh nhận bí tích này cũng đòi phải có một đức tin, tuy nhiên trong cử hành Thánh trẻ nhỏ chắc chắn người ta không thể đòi hỏi dức tin cá nhân của các em ; trong trường hợp này dức tin của Giáo Hội và của cha mẹ các em sẽ bảo lãnh thay thế (CG 1282). Khi khẳng định điều này Giáo Hội nhấn mạnh tầm quan trọng việc giáo dục đức tin trẻ nhỏ trong đời sống Giáo Hội và gia đình. Đức tin của các em sẽ được lớn lên và nuôi dưỡng theo thời gian trong dức tin của Giáo Hội và của cha mẹ. Vì thế việc huấn luyện đức tin trẻ nhỏ trong Giáo Hội và gia dình phải trở nên một trong những nhiệm vụ hàng dầu của đời sống dân Chúa.

Vi ý thức tầm quan trọng của cha me trong việc huấn luyện đức tin cho con cái, nên chính cha mẹ phải là các gương mẫu sống đức tin. Gia đình là môi trường đầu tiên và thân thương nhất, là nơi ghi dấu các kỷ niệm khó quên nhất, và là nơi huấn luyện hiệu quả nhất trong những năm tháng đầu đời của một con nguời. Do đó cha mẹ cần tập cho trẻ một số thôi quen cần thiết cho đời sống dức tin, dôi khi ngay lúc trẻ còn trong lòng mẹ, ví dụ :

- Giúp trẻ khám phá ra Chúa cách vô thức ngay khi còn trong lòng mẹ. Khoa học hiện đại khám phá có một mối tương quan chặt chẽ giữa tâm lý người mẹ trước khi sinh con và tính tình dứa con sinh ra sau này. Khi người mẹ chăm chỉ cầu nguyện, tham dự phụng vụ sốt
sắng, dọc kinh và hát thánh ca với cả tâm hồn ... đứa con trong lòng cũng đồng cảm điều mẹ nó đang làm. Đây thật là một ảnh hưởng tâm lý quan trọng cho dời sống đức tin con cái sau này.
- Khi trẻ sinh ra người ta tập cho trẻ nói nhiều thứ, vì thế cha mẹ sẽ tận dụng cơ hội quý báu này dể dạy cho con kêu tên Chúa, Dức Maria và các thánh. Trẻ nói không cần hiểu, chúng nói trước sẽ hiểu sau. Nói thành thói quen thì suy nghī và hành dộng cũng thành thói quen. Vì thế cha mẹ không nên coi thường việc dọc kinh và cầu nguyện chung trong gia đình, đó là thôi quen cần dược duy trì và là lớp giáo lý đầu tiên huấn luyện đức tin cho con cái.
- Trong cuộc sống thường ngày cha mẹ sẽ tận dụng các cơ hội thuận tiện dể dạy cho trẻ cách ứng xử mọi việc theo con mắt đức tin, ví dụ đứng trước một người nghèo khó thì việc thi hành bác ái không chỉ đơn giản là làm một việc thiện theo nghĩa nhân bản, nhưng cha mẹ cần giả̉i thích cho trẻ đức ái đó được phát xuất từ lòng mến, từ sự kính trọng người khác vì họ được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và là hiện thân của Chúa Giêsu (Mt $25,40.45$ )...
- Khi trẻ có khả năng lĩnh hội, cha mẹ nên hướng dẫn chúng tham dự các cử hành phụng vụ của xứ đạo. Sống dức tin không chỉ giới hạn trong gia đình mà còn rộng mở ra với mọi người. Tham dự các cử hành phụng vụ của xứ đạo là những bước đi đầu tiên giúp trẻ đi vào xã hội và sống với mọi người. Lúc này đức tin của trẻ được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường mới đa dạng hơn, phức tạp hơn nhưng cũng phong phú hơn.
- Khi trẻ đạt đến tuổi khôn, cha mẹ tìm cách cho con cái học giáo lý cách hệ thống nơi trường lớp. Việc học giáo lý của trẻ không phải là công việc tuỳ thích, mà là một quyền lợi và bổn phận của mọi tín hữu. Người ta học để biết Chúa nhiều hơn, học để đức tin trở nên vững chắc hơn và học để tích cực dấn thân làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay.


## 2. Huấn luyê̂n dức tin cho trẻ

Người ta cần loại bỏ một trong những quan niệm lệch lạc còn khá phổ biến trong suy nghĩ của nhiều người công giáo Việt Nam hiện nay : giáo lý trẻ em chỉ nhằm mục đích đón nhận các bí tích (rước lễ lần đầu và Thêm sức), vì thế khi đã lãnh các bí tích xong người ta không quan tâm, thậm chí không cho con cái tiếp tục theo học giáo lý mặc dù hoàn cảnh vẫn cho phép chúng tiếp tục công việc này ! Thật vậy, có lẽ cách làm xưa nay của nhiều nơi có thể gây ngộ nhận cho nhiều người, nghĩa là sau một lớp giáo lý nào đó người ta cho trẻ lãnh bí tích như một nghi thức phụng vụ để kết thúc một lớp học tập. Bí tích đã trở thành đối tượng dược nhắm tới bằng mọi cách, và nhiều khi người ta coi thường việc huấn luyện đức tin, mà đáng lý đô là điều phải có để trẻ có khả năng lãnh nhận bí tích.

Để việc huấn luyện đức tin cho trẻ đạt được kết quả mỹ mãn nhất, thông thường người ta dạy giáo lý cho chúng theo các lớp từ sơ đẳng đến trung cấp và cao cấp. Việc phân chia các lớp giáo lý không nhằm mục đích để lãnh bí tích cho bằng giúp cho tré lãnh hội được các nền
tảng giáo lý đức tin. Vì vậy nếu người ta cho trẻ lãnh bí tích sau một lớp giáo lý nào đó, thì không phải vì hết lớp giáo lý mà các em sẽ dương nhiên lãnh nhận bí tích, nhưng vì hết lớp giáo lý đó trẻ em được đánh giá có một khả năng đức tin tương đối đủ để lãnh nhận bí tích ; trẻ em nào còn quá non yếu về đời sống đức tin, lười biếng và khô khan thì dù đã hoàn tất lớp giáo lý cung chưa thể chấp nhận cho các em đón nhận bí tích một cách cẩu thả.

## 3. Gúp trê sống ơn goi Thánh tấy

Các lớp giáo lý cần thiết để giúp cho trẻ hiểu biết đức tin về mặt trí tuệ, nhưng đức tin lại không thuần tuý là sự hiểu biết suông. Bức tin phải được nuôi dưỡng, lớn lên và làm chứng cho điều mình tin bằng các nỗ lực của đời sống hằng ngày ; và khi trẻ sống triệt để đức tin, các em sẽ làm cho ơn gọi Thánh tẩy của mình sinh hoa trái thực sự cho Giáo Hội và cho đời sống nhân loại. Có nhiều cách giúp trẻ sống ơn gọi Thánh tẩy :

- Tập cho trẻ ý thức mỗi khi làm dấu thánh giá, bởi vì khi làm dấu thánh giá người tín hữu tuyên xưng đức tin của bí tích Thánh tẩy : "Nhan danh Cha và Con và Thánh Thàn". Việc tuyên xưng này được thực hiện thường xuyên trong ngày đôi khi dã trở nên máy móc, vô ý thức, vì thế cần giúp cho trẻ làm dấu cách ý thức, kính cẩn, chu đáo và đúng thể thức mà Giáo Hội mong muốn.
- Tập cho trẻ cầu nguyện chung và riêng để chúng biết nói chuyện với Chúa, biết sống đời nội tâm. Cầu
nguyện bao gồm cả khẩu nguyện và tâm nguyện. Trong khẩu nguyện người ta giúp cho trẻ cầu nguyện bằng một số kinh thông dụng, để trẻ có thể dọc chung với mọi người trong những buổi cầu nguyện chung. Trong tâm nguyện người ta giúp trẻ cầu nguyện phát xuất tự tâm hồn với Chúa, và điều này tương đối khó đối với các em, nên cần người hướng dẫn gợi ý và cầu nguyện chung với các em trong những bước khởi đầu.
- Tổ chức các buổi cử hành phụng vụ dành riêng cho trẻ như thánh lể thiếu nhi, chầu Thánh thể ... với từng chủ đề cho mỗi buổi cử hành, nhằm giúp các em đào sâu đức tin ngay trong chính các cử hành phụng vụ.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt không nặng hình thức giáo lý truyền thụ, nhưng mang sắc thái văn hoá trao đổi hợp với tuổi trẻ, như thế sẽ giúp trẻ đào sâu đức tin theo những cách thức họ̣ p với sở trường của chúng. Nhưng hình thức này vừa nhẹ nhàng, vừa giúp trẻ dễ nhớ các bài học trong lớp giáo lý.
- Tạo điều kiện cho trẻ thực thi đức ái trong đời sống thường ngày, chẳng hạn hy sinh một phần quà dể chia sẻ cho những người gặp khó khăn thiên tai, những người bệnh tật đau khổ ... Thỉnh thoảng nên cho trẻ đi thăm những người khuyết tật, người bất hạnh hay bị bỏ rơi .... từ đó gợi lên trong các em tình liên đới với người đau khổ, và giúp các em ý thức những hồng ân đã nhận được, để rồi biết cảm tạ Chúa và nỗ lực sống đức tin mỗi ngày tốt hơn.
- Tổ chức những buổi dã ngoại vừa vui tươi bổ ích vừa mang tính tôn giáo, nhằm giúp các em mở mang kiến
thức, tạo nhịp cầu hiệp thông, biết nghĩ dến người khác... để sau này các em sẽ dấn thân tích cực trong sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh.



## C. BÍ TİCH THÊM SỨC

## Chương I : Thần học về bí tích Thêm sức

## I. Bí tích Thêm sức trong chương trình cứu độ

1 Nuüng hinh bóng dược ban báo trong thời Cựu Ước

Khi nói dến bí tích Thêm sức Giáo Hội luôn luôn luôn liên kết bí tích này với ơn huệ Thánh Thần, Sách Giáo lý 1992 dạy: "Oây là bí tích ban ơn Thánh Thần dể giúp chừng ta cửng cố ơn nglî̃a tử, tháp nhập thâm sâu vào Chúa Kitô, liên kết chặt chẽ với Hội Thánh, gắn bó với sứ mạng của Hội Thánh và làm chứng cho dức tin Kitô giáo bằng cả cuộc sống" (CG 1316). Thực ra khả̉ng định trên chỉ là minh nhiên hoá diều Giáo Hội đã xác tín và sống bí tích trong suốt lịch sử phát triển của mình.

Quả thế tác động của Chúa Thánh Thần được loan báo trước qua nhiều hình bóng trong thời Cựu Ước :

1. Ngài là thần khí Thiên Chúa bay lự̛̣n trên mặt nước (St 1,2 ), là dấu chỉ của quyền năng và sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa. Sự hiện diện của thần khí Thiên Chúa dược xem như nguyên lý của việc sáng tạo, như tác nhân mà Thiên Chúa dùng để làm cho muôn vật từ không ra có, từ hoang vu làm nên sự sống.
2. Thần khí của Thiên Chúa còn là hơi thở đến từ Thiên Chúa, nhờ hơi thở này con người được sống và trở nên một sinh vật (St 2, 7). Nói cách khác sự sống của con người phát xuất từ Thiên Chúa qua "Hơi thở" của Người. "Hơi thở" này mang hai ý nghĩa trong cuộc sáng tạo :

- Đối với các vạn vật Thiên Chúa sáng tạo bằng lời của Ngài : "Thiên Chuia phán ...mọi vậy liền có nhu vậy" (St 1, 3-15), còn đối với con người Ngài lại dùng chính hơi thở mình dể làm cho con người được sống (St 2, 7).
- Khi dùng "Hơi thở" để làm cho con người được sống, Thiên Chúa đã một cách nào đó thông truyền cho con người chính sự sống của Ngài, và điều này chỉ được thực hiện chọ con người chứ không cho các thụ tạo khác.

3. Thần khí của Thiên Chúa còn diều khiển lịch sử dân Chúa theo kế hoạch của Ngài. Ngài hành động trong lịch sử qua những người Chúa chọn. Ngài ngự xuống trên các vua để những người này đủ sức mạnh và khôn ngoan dẫn dắt dân Chúa theo ý định của Thiên Chúa ( 1 Sm 10 , 1-10; 16, 1-13).
4. Thần khí tác dộng trên sứ mạng của các tiên tri. Ngài được liên kết với việc xức dầu của Thiên Chúa, và việc xức dầu này được xem như sứ mạng dược sai đi : "Thần khí Chúa trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi di báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát ..." (Is 61, 1-2).
5. Thần khí còn là nguyên lý canh tân và dổi mới. Ngài biến đổi lòng dạ con người biết quy phục về Thiên

Chúa: "Ta sē ban tặng các ngươ một quả tim mới, sẽ dặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ di quả tim bàng đá khỏi thân minh các ngươi và sē ban tặng các nguơi một quả tim bà̀ng thịt" (Ez 36, 26). Và Ngài phục sinh, tái tạo những gì đã chết hay bị huỷ hoại : "Thần khí liền nhập vào những nguời dā chết, chúng dược hồi i sinh và dứng thă̆ng lên" (Ez 37, 10).
6. Cuối cùng Thần khí còn là hồng ân của thời cánh chung, thời Đấng Messia xuất hiện. Ngài hiện diện như sức mạnh của Thiên Chúa và như dấu chỉ cúa thời cứu độ dã đến trên trần gian : "Trong những ngày đó (ngày cánh chung), Ta cūng sē đố thần khi Ta trên tôi nam tớ nû cuia Ta ... dó là ngày mà nhuûng nguời được cứu dộ dược Thiên Chúa kêu gọi (Ge 3, 2. 5).

## 2. Chúa Kitô và tác động cưa Thánh Thần

Tân Uớc minh chứng cho chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Kitò gắn liên vỡi tác động của Chúa Thánh Thần :

1. Biến cố Nhập Thể đã ban cho nhân loại Đấng Cứu Thế là tác dộng của sức mạnh Thánh Thần : "Thánh Thần sē ngự xuống trên bà, và quyè̀n năng Dáng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đâng bà sinh ra sẽ dự̛̣ gọi Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa" (Lc 1, 35).
2. Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn đưa Chúa Kitô bước vào sứ mạng công khai, và trong sứ mạng này Chúa Kitô đầy tràn Thánh Thần và Ngài đã vượt qua thử thách nhằm chu toàn ý định cứu độ của Thiên Chúa: "Chúa

Giêsu được dầy Thánh Thần từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Ngài được Thánh Thần dẩn đi trong hoang dịa và chịiu ma quỷ cám dỗ" (Lc 1, 4 ; Mt 4, 1 ; Mc 1, 12).
3. Chúa Giêsu còn được gọi là Đấng Messia, nghĩa là Đấng được xức dầu. Ngài được Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần. Khẳng định này được chính Chúa Giêsu minh nhiên xác định khi Ngài chú giải doạn sách tiên tri Isaia trong hội đường do thái (Lc 4, 16-22). Đàng khác trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, sự hiện diện của Thánh Thần dưới hình Chim Bồ Câu cùng lúc với lời tuyên bố của Chúa Cha: "Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, Ta hài lòng về Người" (Mt 3, 16-17), diễn tả rõ nét tư cách Thiên sai của Chúa Kitô. Ngài được Chúa Cha dổ tràn Thánh Thần cùng với lời giới thiệu như Đấng được xức dầu, để từ đây nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Ngài sẽ thi hành sứ vụ được Chúa Cha uỷ thác.
4. Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các Tông đồ để Ngài kiện toàn giáo huấn của Chúa Giêsu. Thánh Thần của Chúa Kitô ban tặng phát xuất từ Chúa Cha (Ga 15,216 ), Ngài sẽ dẫn con người đến chân lý (Ga 16, 13), mà chân lý đích thực ở đây lại là chính Chúa Kitô (Ga 18, 37). Như vậy để khám phá và nhận biết Chúa Kitô là Đấng cứu độ, Thánh Thần đã tác động hai chiều : một đàng Ngài là sức mạnh của Chúa Kitô để Chúa Kitô hoàn tất công trình cứu độ theo thánh ý Chúa Cha, đàng khác Ngài tác động nơi con người để chúng ta nhận biết và chiêm ngắm Đấng Cứu độ trần gian.
5. Cuối cùng trong biến cố Thương khó của Chúa Kitô, khi tắt thở trên thánh giá, Ngài đã trao ban Thánh Thần cho Giáo Hội "Rồi Người guc đàu xuống trao ban

Thần Khí" (Ga 19, 30). Thật vậy Thần Khí của Đấng tử nạn chính là Thần Khí của Đấng Phục sinh, bởi vì sau khi sống lại Chúa Kitô dã ban cho Giáo Hội Thánh Thần của Ngài, để nhờ Thánh Thần, Giáo Hội sẽ chu toàn sứ mạng mà Chúa Kitô uỷ thác : "Các môn dệ vui mừng vì dược xem tháy Chúa. Nguời lại nói với các ông : "Bình an cho các con, nhui Cha dā sai Thầy, thì Thầy cūng sai các con." Nói xong Người thổi hơi và phán bảo các ông : "Các con hāy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì nģời ấy ducợc tha ; các con càm tội ai thì người áy bị càm lại." (Ga 20, 20-23).
3. Các Tông đồ trao ban Thánh Thần

Công vụ Tông dồ cho chúng ta thấy Giáo Hội sơ khai chỉ có thể thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng Cứu dộ nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Thật vậy sau biến cố tử nạn của Chúa Giêsu, các Tông đồ sợ hãi quyền lực thế gian: "Vào chiều ngày thú nhất trong tuần, cưa nhà nơi các môn đẹ ở đều đóng Kín, vì sợ nguời Do-thái (Ga 20, 19). Các ngài thất vọng buồn rầu trở về quê hương vì cái chết dau thương của Thày (Lc 24, 13-35).

Thật vậy trước cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu, con người bị quật ngã trước sức mạnh của thế gian, của bóng dêm và sự ác. Nhưng đang lúc con người thất vọng và dóng kín cửa vì sợ hãi sức mạnh thế gian, thì sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa đến củng cố và nâng đỡ họ: "Vào ngày lẻ̉ Ngũ Tuàn, khi mọi nguơoi dang tụ họp ở một nơi, thi bổng từ trời phát ra một tiếng gió mạnh
ùa vào đà̀y nhà nơi các Tông dồ đang tụ họp. Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa đậu xuống trên từng nguời một, rồi ai ná́y đều dược tràn dầy ơn Thánh Thàn, và bắt đàu nói các thứ tiếng lạ tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ" (Cv 2, 1-4). Sau biến cố Ngũ Tuần, các Tông đồ được biến đổi hoàn toàn, từ những con người nhát đảm thành các chứng nhân, từ những người bán tín bán nghi và̉o cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa trở nên những người rao giảng kiên cường Mầu nhiệm này (Cv 2, 14-36; 4, 5-21).

Khi các Tông dồ rao giảng Mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô, thì lời rao giảng này đã thu hút và lay động lòng người. Sự kiện Phêrô rao giảng mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô trước cử toạ hàng ngàn người ở Giêrusalem, chơ thấy sức mạnh của lời loan báo Tin Mừng. Những người nghe Phêrô rao giảng dau dớn trong lòng và hỏi Phêrô phải làm gì ? Câu trả lời của Phêrô : "Anh em hãy sám hối, và mỗi nguời hãy chịu Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu Kitô, đ̂ê dược on tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huê là Thánh Thà̀n" (Cv 2, 3738). Như vậy theo Phêrô, lòng hoán cải tin vào Chúa Giêsu Kitô và chịu Thánh tẩy nhân danh Ngài, sẽ đem lại ơn tha thứ và ân huệ Thánh Thần. ở đây người ta thấy sự khác biệt giữa phép rửa của Gioan và Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu : Phép rửa của Gioan đem lại ơn tha tội (Mc 1, $4 ;$ Lc 3,3 ) nhưng Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu không những tha tội mà còn ban ân huệ Thánh Thần. Vì thế có thể nói Thánh Thần được trao ban qua Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu được coi là nét độc đáo, diểm đặc trưng của những người tin vào Chúa Kitô ( $\mathrm{Cv} 11,16$ ).

Vi tính cách độc đáo của ân huệ Thánh Thần được ban cho những kẻ tin vào Chúa Kitô; nên khi các Tông dồ nghe biết dân miền Samaria dã đón nhận Lời Thiên Chúa và đã chịu Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu nhưng chưa đón nhận Thánh Thần, liền cử Phêrô và Gioan đến đặt tay trên họ để trao ban Thánh Thần, và khi hai ngài đặt tay trên họ, tất cả mọi người đều nhận được Thánh Thần ( $\mathrm{Cv} 8,14-17$ ). Hoặc sự kiện Phaolô gặp các môn đệ ở Ephêsô, những người này đã chịu Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu nhưng chưa nhận Thánh Thần, Phaolô đã dặt tay trên họ và Thánh Thần ngự xuống trên họ (Cv 19, 1-7).

Như vậy người ta có thể nói vào thời các Tông đồ, ơn huệ Thánh Thần gắn liền với cử hành Thánh tẩy. Việc dặt tay trao ban Thánh Thần của các Tông đồ không làm thay đối ý nghĩa của Thánh tẩy mà người kitô hữu đã lãnh nhận, nhưng chỉ là kiện toàn điều mà con người chưa lãnh nhận đầy đủ trong cử hành Thánh tẩy mà thôi. Sau này "để biểu thị rô hồng ân Thánh Thàn, ngoài việc đặt tay, Giáo Hội đà sớm thệm nghi thức xúćc dàu. Việc xức dàu này làm nổi bật danh xưng kitô hưu là "nguời được xúcc dầu" ; danh xựng bắt nguồn từ chinh Chúa Kitô "Oấng dược Thiên Chía dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong" (Cu 10, 38). Nghi thức xức dầu này dược giū dến nay trong nghi lê Đông cũng nhu Tay phương. Giáo Hội Đông phương gọi là bí tích Dầu Thánh (Chrismation). Giáo Hội Tây phutơng gọi là bí tích Thèm sức (Confirmation), vì bi tich này vừa xác nhận bí tích Thánh tẩy, vừa củng cố an süng Thánh tảy (CG 1289).

## II. Lịch sử bí tích Thêm sức

1. Tính duy nhất của Thánh tẩy và Thêm sức trong bốn thế kỷ đầu

Truyền thống Giáo Hội và lịch sử phụng vụ minh chứng Thánh tẩy và Thêm sức trong bốn thế kỷ dầu không tách rời nhau, cả hai bí tích đự̛̣c cử hành cách liên tục, khêng cách quãng hay tách biệt giữa chúng với nhau. Trong giai doạn này Thêm sức không dộc lập khỏi Thánh tẩy, và cả hai bí tích tạo thành một thể duy nhất, được cử hành trong một nghi lễ duy nhất ; đến nỗi trong ngôn ngư của Giáo Hội thời đó không có từ vựng riêng để chỉ Thêm sức, và khi nơi "lãnh nhận Thánh tẩy" thì mọi người đều hiểu rằng lãnh nhận một cử hành thống nhất bao gồm cả Thánh tẩy và Thêm sức.

Lý do sự liên kết chặt chẽ này là vì 'Thánh tẩy lúc đó thường được cử hành cho người trưởng thành. Thật vậy vào thời này, một khi Giáo Hội chấp nhận cho ai gia nhập Kitô giáo, thì Giáo Hội cử hành cho họ đồng thời cả ba bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể trong một nghi lễ, dược gọi là nghi lễ khai tâm. Qua nghi lễ khai tâm, người tân tòng chính thức hội nhập đầy đủ vào đời sống Giáo Hội, họ trở nên thành viên mới của dân Thiên Chúa và cùng với các kitô hữu khác tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô.

Trong cử hành "Thánh tẩy" của những thế kỷ đầu, Giáo Hội nhấn mạnh vào hai cử chỉ nền tảng không bao giờ thiếu, tức dùng nược để Thánh tẩy và việc đặt tay của
các Tông đồ hay những người kế vị các ngài. Thực vây khi nói đến Thánh tẩy Kitô giáo, Tân Uớc luôn nhắc đến việc tái sinh bằng Nước và Thánh Thần (Ga 3,$4 ; \mathrm{Rm} 6,3 ; 8$, 14-16). Nước không thể thiếu khi cử hành Thánh tẩy, còn ơn huệ Thánh Thần lại được diễn tả qua việc đặt tay của các Tông đồ (tức bí tích Thêm sức), cả hai yếu tố này làm thành một thể duy nhất của khai tâm kitô giáo. Vì thế khi các Tông đồ nghe tin có những người kitô hữu chịu Thánh tẩy nhân danh Chúa Giêsu, nhưng chưa được các Tông đồ đặt tay để thông ban Thánh Thần thì liền cử người dại
đồ $8,14-17$ và $19,1-7$ là một ví dụ điển hình.

## 2. Việc tách rời Thêm sức khởi Thánh tẫy (tk V-XII)

Vào khoảng cuối thế kỷ IV đầu thế kỷ V Giáo Hội bắt đầu phát triển rộng rãi trong đế quốc Rôma, một đàng người kitô hữu không sống tập trung nơi các thành phố lớn, dàng khác nhiệu vùng thôn quê người dân theo dạo hàng loạt lại không quen biết đời sống thành thị. Trong bối cảnh này Thánh tẩy có thể được cử hành mọi nơi (thành thị hay thôn quê) do một thừa tác viên được chỉ định, nhưng việc dặt tay và xức dầu thông ban Thánh Thần lại được dành riêng cho giám mục. Thực ra cử chỉ đặt tay và xức dầu thông ban Thánh Thần được dành riêng cho giám mục mang nhiều lý do :

- Trước hết Truyền thống Giáo Hội luôn dành cử chỉ đặt tay cho các Tông đồ và những người kế vị các ngài, tức các giám mục (Cv 8, 14-17 ; 19, 1-7).
- Giám mục là chủ chăn của một đoàn chiên do Chúa Kitô uỷ thác. Đoàn chiên này lại được hình thành cho ơn gọi của bí tích Thánh tẩy, vì thế sự hiện diện của giám mục khi dặt tay và xức dầu trên những người lãnh bí tích Thánh tẩy còn diễn tả mầu nhiệm hiệp thông trong một doàn chiên với một chủ chiên.
- Vì ý thức mầu nhiệm hiệp thông trong dân Thánh, nên khi Giáo Hội phát triển thì cũng hình thành những cộng đoàn tín hữu mới ; để nói lên mối quan tâm mục vụ của giám mục về các cộng doàn mới này, nhất là những cộng doàn ở vùng thôn quê, người ta dành việc đặt tay và xức dầu cho giám mục, dế khi ngài dến viếng thăm mục vụ, ngài sẽ trao ban cho những người đã chịu thánh tẩy. Như thế cử chỉ đạ̣t tay và xức dầu của giám mục khi đi kinh lý sẽ hoàn tất trọn vẹn cử hành của bí tích Thánh tẩy (theo đúng nghĩa của nó) và làm cho mối dây hiệp thông giữa giám mục với đoàn chiên được biểu lộ cách rõ ràng.

Dần dần việc dặt tay và xức dầu dành riêng cho giám mục dược phổ biến rộng rãi trong toàn Giáo Hội Tây phương ; cho đến thế kỷ XII cơ cấu ban các bí tích khai tâm dã hình thành khá ổn định : Thánh tẩy được dành cho linh mục, còn việc đạ̣t tay và xức dầu ban bí tích Thêm sức dược dành cho giám mục. Như vậy khi giám mục hiện diện, chẳng hạn vào Đêm Phục sinh ngài sẽ cử hành cùng lúc cả ba bí tích Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh thể cho người dự tòng, không phân biệt người đó trưởng thành hay còn nhỏ. Trong khi đó linh mục chỉ ban bí tích Thánh tấy cho người dự tờng mà thôi, không phân biệt người lớn trẻ em, còn bí tích Thêm sức sẽ dành cho
giám mục, để khi ngài có dịp viếng thăm mục vụ ngài sẽ trao ban cho họ.

Trong khi đó Giáo Hội Đông phương lại theo truyền thống khác, và truyền thống này vẫn được duy trì cho đến ngày nay, nghĩa là vẫn giữ tính duy nhất của ba bí tích khai tâm trong một cử hành, vì vậy khi một linh mục cử hành, ngài vẫn ban cả ba bí tích cùng lúc cho người dự tòng, ngay cả cho các em nhỏ.

Thực ra cách thực hành của hai Giáo Hội Đông và Tây phương hơi khác nhau, nhưng không dối chọi nhau vì cùng diễn tả một thực tại duy nhất. Tuy nhiên cách thực hành của mỗi Giáo Hội có giá trị riêng biệt, mà sách giáo lý 1992 nhận định như sau: "Cách thưc hành của Giáo Hội Đông phương nhấn mạnh tính thống nhất của việc khai tâm. Cách thực hành cuia Giáo Hội Latinh (Tây phutơng) cho tháy rõ hơn sụ hiệp thông giưa nglời kitô hãu với vị giám muc của mình; ngài là nguời bảo đảm và chăm sóc cho tính duy nhất, công giáo và tông truyền của giáo đoàn đó, và chính là mối dây liên kết nguời tân tòng với nguồn gốc tông truyè̀n của Hội Thánh Chía Kitô" (CG 1292).

## 3. Cử hành Thánh tẩy và Thêm sức thời trung cổ và thời Cải cách ( $t \mathrm{k}$ XIII-XIX)

Kể từ thời hoàng kim Trung cổ (tk XIII) dến thời Cải cách (tk XVI), thần học bí tích phát triển mạnh mẽ, nhiều khái niệm về các bí tích được hình thành, trong đó bí tích Thêm sức cũng được soi sáng. Một trong các hiệu quả của bí tích Thêm sức được thần học Trung cổ khai triển là "bi tîch Thêm sû́c ban cho nguời tín hưuu sû́c mạnh
để chiến đấu với thế gian, ma quỷ, xác thịt và để can đảm làm chứng cho Chúa Kitô" ${ }^{53}$. Khái niệm "súcc mạnh dể chiến đấu" từ đây được gắn liền với người trưởng thành trong đức tin, tức những người có khả năng chiến đấu và làm chứng về Chúa Kitô.

Vào thời Trung cổ số người trưởng thành theo dạo ngày càng ít, nhưng số trẻ em sinh ra từ các gia đình kitô giáo ngày càng nhiều, cùng với ý niệm bí tích Thêm sức như "sức mạnh để chiến đấu", nên người ta cho rằng chỉ những người khôn lớn mới đủ khả năng lãnh nhận bí tích này để "chiến đấu" cho Chúa Kitô. Có lẽ Công đồng Trentô (tk XVI) dã theo quan điểm này nên Sách giáo lý của Công dồng dã quy định như sau : "Tát cả nhul̃ng ai dã chịu Thánh tẩy có thể dược lãnh bí tich Thêm sû́c, tuy nhiên klông nên cử hành bí tích này cho nhũng người chua biết sû̉ dụng trí khôn, nghĩa là theo lẽ thường chung quanh tuối mười hai nhựng không trước bảy tuổi" ${ }^{54}$.

Trong khi đó anh em cải cách lại không nhìn nhận Thêm sức là một bí tích, bởi vì không tìm thấy minh nhiên trong Kinh Thánh doạn văn nào nói về bí tích Thêm sức. Đối với anh em này, Thêm sức chỉ là một hành vi nhân linh mang tính khích lệ và cổ vũ cho đức tin. Qua Thêm sức con người được gia tăng và củng cố đức tin, sau đó nhờ đức tin mạnh mẽ mà con người dược công chính hoá.

[^40]Không phải bí tích làm cho con người được trở nên công chính, đức tin mới là yếu tố quyết định làm cho con người được công chính và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa. Vì không nhìn nhận Thêm sức là một bí tích nên việc cho trẻ em lãnh Thêm sức không phải là vấn đề quan tâm của anh em cải cách. Tuy vậy, các anh em này cũng thừa nhận có một mối tương quan nào đó giữa cử hành Thêm sức với việc làm chứng cho Tin Mừng, vì thế khi người ta đến tuổi khôn hoặc lúc bước vào tuổi trưởng thành, họ cũng cần một nghi thức nào đó để nâng đỡ và thúc dẩy sứ mạng làm chứng và rao giảng Tin Mừng của họ.

## 4. Cuộc canh tân phụng vụ cửa Đức Piô X

Đầu thế kỷ XX cuộc canh tân phụng vụ của Đức Piô $X$ dem lại cho Giáo Hội một sức sống mới. Trước hết Ngài ban hành sắc lệnh khích lệ việc rước lễ thường xuyên (1905), sắc lệnh này giúp loại trừ ảnh hưởng khá sâu rộng của tư tưởng Jansénisme dang bám rễ sâu trong dân Chúa. Người ta sợ rước lễ vî̀ sợ tội, rước lễ không còn là sự sống thần linh được trao ban cho mọi người, mà trở nên phần thưởng cho "những người thánh thiện" không biết tội là gì! Ngài cũng chị thị cho trê em rước lễ vào tuổi khôn, nghĩa là vào khoảng bảy tuổi (1910). Như vậy Ngài đã mở đường cho việc hoàn tất cử hành các bí tích khai tâm vào tuổi khôn của tré. Thật vậy chỉ thị của Đức Piô X có diểm tương đồng với giáo huấn của sách giáo lý công dồng Trentô về tuổi khôn, nghĩa là cho trẻ em khi dến tuổi khôn có thể lănh hai bị tích Thánh Thể và Thêm sức.

Như vậy còn một vấn nạn nữa được đặt ra: khi đến tuổi khôn, trẻ em sẽ lãnh bí tích Thánh Thể trước (rước lễ lần đầu) hay bí tích Thêm sức trước ? Giáo Hội không đưa ra một chỉ thị cụ thể và tuỳ mỗi nơi thực hành khác nhau, nơi thì cho trẻ em rước lễ lần đầu trước, lúc khoảng 7 tuổi, sau đó sẽ được Thêm sức vào khoảng 10-12 tuổi. Nơi khác ngược lại, cho trẻ em Thêm sức trước vào lúc 7 tuổi sau dó khoảng 10-12 tuổi sẽ rước lễ lần dầu. Thực ra hai cách thực hành này không mâu thuẫn nhau nhưng có các lý do riêng biệt :

- Cách thứ nhất diễn tả việc lãnh nhận các bí tích khai tâm từ khi còn thơ bé cho đến lúc có trí khôn theo trật như sau đây : Thánh tẩy - Thánh Thể (rước lễ lần đầu) - Thêm sức. Cách này không theo trình tự các bí tích khai tâm của người lớn : Thánh tẩy - Thêm sức Thánh Thể, bởi vì muốn ưu tiên việc cho trẻ em rước lễ lần đầu khi vừa có trí khôn, để Thánh Thể trở thành lương thực thần linh nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho các em. Còn việc lãnh bí tích Thêm sức sau Thánh Thể không nhằm vào việc tuân giữ thứ tự các bí tích khai tâm, cho bằng dành bí tích này cho giám mục khi nào ngài có dịp viếng thăm mục vụ cộng đoàn, như thế sẽ diễn tả sự hiệp thông giữa chủ chăn với doàn chiên. Để bổ túc cho cách thực hành này, người ta thêm vào sau bí tích Thêm sức việc rược lễ trọng thể (bao đồng), qưư vậy trật tự các bí tích khai tâm sẽ dược tôn trọng theo đúng Truyền thống như sau: Thánh tẩy - Thánh Thể (rước lễ lần đầu) - Thêm sức - Thánh Thể (rước lễ trọng thể). Quả vậy trong trật tự các bí tích nêu trên, rước lễ trọng thể được xem là dỉnh cao và kết thúc tiến trình khai tâm, còn rước lễ lần đầu chỉ được xem là
hồng ân được trao bao, là sự sống thần linh Thiên Chúa ban tặng, nhằm giúp con người mỗi ngày dược triển nở hơn cho dến tuổi trưởng thành trong đức tin.
- Cách thứ hai theo trật tự khai tâm của người lớn: Thánh tẩy - Thêm sức - Thánh Thể, nghĩa là trẻ em sẽ dược Thêm sức trước khi rước lễ lần đầu. Cách làm này nhấn mạnh vào Thánh Thể như đỉnh cao và kết thúc tiến trình khai tâm. Tuy nhiên trong thực tế nếu Thêm sức trước Thánh Thể các em sẽ phải thiệt thòi vì thời gian đợi chờ để được rước lễ. Người ta không nên chỉ vì vấn đề trật tự của các bí tích mà để các em phải hy sinh không được rước Chúa khi dã dến tuổi khôn, khi biết phân biệt Bánh Thánh khác bánh thường.


## III. Thần học về bí tích Thêm sức

1. Tương quan giữa Thêm sức và Thánh tấy

Lịch sử việc cử hành các bí tích khai tâm ngay từ thời các Tông dồ, cho chúng ta thấy một mối tương quan chặt chẽ giữa Thánh tẩy và Thêm sức. Hai bí tị́ch không tách rời nhau và được cử hành liên tục trong một cử hành duy nhất. Trong những thế kỷ dầu Giáo Hội không quan tâm việc phân biệt bí tích này hay bí tích kia, cả hai bí tích dược cử hành cách tự nhiên liên tiếp theo nhau, Thánh tẩy trước Thêm sức sau. Và nguời ta chỉ biết rằng bí tích Thánh tẩy dược biểu lộ qua việc dìm mình trong
nước, còn bí tích Thêm sức được diễn tả qua việc đặt tay của các Tông đồ. Cả hai cử chỉ này không tách rời nhau và làm nên ý nghĩa của việc khai tâm. Vì vậy khi được khai tâm, thông thường người tín hữu sẽ lãnh nhận cả hai cử chỉ cùng một lúc.

Tuy nhiên Tân Uớc cũng cho thấy có một số trường hợp người kitô hữu đã nhận Thánh tẩy nhưng chưa nhận Thánh Thần qua việc đặt tay của các Tông đồ, khi đó các Tông đồ sẽ hoàn tất cử hành khai tâm bằng cách đặt tay trên họ̣ ( $\mathrm{Cv} 8,14-17 ; 19,1-7$ ). Thực ra, nếu xét cử chỉ đặt tay của các Tông đồ như cử chỉ ban bí tích Thêm sức và thông ban Thánh Thần, thì ơn huệ Thánh Thần này không làm giảm ý nghĩa của các ơn huệ trong bí tích Thánh tẩy, mà chỉ nhằm hoàn tất cách viên mãn điều đã khởi sự nơi bí tích Thánh tẩy mà thôi.

Quả thế khi lãnh nhận Thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận ơn nghĩa tử của Thiên Chúa (Gl 4, 6-7) và nên đền thờ của Chúa Thánh Thần ( $1 \mathrm{Cr} 6,19$ ). Chúa Thánh Thần dã hiện diện trong lòng người tín hữu ngay khi họ lãnh nhận Thánh tẩy, và sự hiện diện này làm biến đổi chúng ta nền con người mới và nên thụ tạo mới. Tuy nhiên con người mới này lại không khép mình cách ích kỷ trong sự thánh thiện của ơn gọi Thánh tẩy mà mình lãnh nhận, nhưng họ được mời gọi ra đi làm chứng và loan báo Tin Mừng đã lãnh nhận. Bởi vì tự bản chất ơn gọi Thánh tẩy hướng đến việc sai đi, hướng đến ơn gọi truyền giáo giữa lòng nhân loại. Nhưng để việc sai đi truyền giáo mang lại hoa trái đích thực con người cần phải có sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh này được quy gán cho Thánh Thần, và việc trao ban Thánh Thần trong bí tích Thêm sức nhằm
mục đích này. Nói cách khác tương quan giữa Thánh tẩy và Thêm sức là tương quan bền chặt của việc tái $\sinh$ và sai đi : nhờ Thánh tẩy con người được tái sinh và nhờ Thêm sức con người được sai đi. Thêm sức không thay thế Thánh tẩy, nhựng hoàn tất ơn gọi Thánh tẩy và làm cho con người chu toàn ơn gọi truyền giáo của mình nhờ sức mạnh của Thánh Thần.

Đứng trước vai trò của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm sức, người ta có thể đặt vấn nạn : đâu là sự khác biệt về vai trò của Chúa Thánh Thần trong Thánh tẩy và trong Thêm sức ? Phải chăng khi lãnh nhận Thánh tẩy chúng ta chưa nhận dầy đủ ơn Chúa Thánh Thần? Câu trả lời không nằm ở chỗ ơn Chúa ban xuống có đủ cho chúng ta hay không, nhưng là khám phá tác động của Chúa Thánh Thần hành động thế nào trong Thánh tẩy và trong Thêm sức ? Quả vậy trong Thánh tẩy, ơn Chúa Thánh Thần đổ tràn trong lòng chúng ta đến nỗi biến đổi chúng ta nên tạo vật mới, nên đền thờ của Người. Không chỉ biến đổi, Người còn làm cho chúng ta nên các chứng nhân của Tin Mừng Phục sinh cho nhân loại. Tác dộng của Thánh Thần làm cho chúng ta nên các chứng nhân như thế, dược quy gán cho ơn của bí tích Thêm sức.

Thánh Thần được ban trong bí tích Thêm sức không dư thừa, không thay thế, nhưng làm triển nở điều đã khởi sự nơi Thánh tẩy. Nói cách khác, Thánh tẩy và Thêm sức liên kết với nhau trong sự triển nở viên mãn và hướng tới. Người ta không thể hiểu Thánh tẩy cách trọn vẹn nếu bỏ qua Thêm sức, và Thêm sức không thể giải thích nếu đặt bên ngoài Thánh tẩy. Nếu có thể so sánh, người ta sẽ hình dung Thánh tẩy được ví tựa như Sự Phục Sinh, thì Thêm
sức là chính Ngày Ngũ Tuần. Thánh Thần dược ban xuống vào lễ Ngũ Tuần không thêm gì vào mầu nhiệm Phục sinh, nhưng làm cho mầu nhiệm này được triển nở trong tất cả vẻ huy hoàng của nó.

## 2. Tương quan giữa Thêm sức và Thánh Thể

Nếu tương quan giữa Thêm sức và Thánh tẩy là tương quan tái sinh và dược sai di, thì tương quan giữa Thêm sức với Thánh Thể là tương quan tham dự vào sự hiệp thông. Sự hiệp thông này dược hiểu theo những nghĩa sau đây :

- Thánh Thể là dỉnh cao và hoàn tất tiến trình khai tâm; trong tiến trình này con người dược Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ trong ơn gọi được sai đi, nhưng để sứ mang được sai đi mang lại kết quả đích thực, người tín hữu cần được nuôi dưỡng và thêm sức mạnh nhờ Thánh Thể Chúa. Bí tích Thánh Thể là lương thực thần linh và điểm tựa vững chắc của ơn gọi được sai di.
- Nhờ Chúa Thánh Thần con người được tháp nhập vào Chúa Kitô và trở nên giống Ngài. Trở nên giống Chúa Kitô không phải là việc làm một lần xong cho tất cả, nhưng là công việc dài hơi ! Chính Chúa Thánh Thần là Đấng biến đổi chúng ta nên giống Chúa Kitô, thì cũng chính Người dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô để càng ngày chúng ta nên giống Chúa Kitô hơn. Siêng năng Tham dự Thánh Thể là phương thế cần thiết giúp chúng ta trở nên giống Chúa, nhưng để
chúng ta nhiệt tâm tham dự Thánh Thể thì vai trò Chúa Thánh Thần lại không thể thiếu cho đời kitô hữu.
- Khi tham dự Thánh Thể con người tham dự vào sự hiệp thông thần linh, sự hiệp thông này là nền tảng cho ơn gọi của bí tích Thêm sức. Thật vậy, bí tích Thêm sức làm cho chúng ta nên chứng nhân của Chúa Kitô, nhưng làm sao trở nên chứng nhân thực sự khi người ta không sống với Chúa, không có kinh nghiệm về Chúa, và không sống hiệp thông với Ngài. Người chứng nhân là người làm chứng về điều mình thấy và cảm nghiệm. Siêng năng tham dự Thánh Thể là diều kiện cần thiết để thấy và cảm nghiệm tình yêu của Thièn Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, và là nền tảng vững chắc cho một lý chứng về sự hiện diện của Chúa trong thế giới hồm nay.
- Ơn gọi của người tín hữu là trở nên đồng hình dồng dạng với Chúa Kitô, ơn gọi này lại dược thực hiện cả trong bí tích Thánh Thể và bí tích Thêm sức. Qua Bí tích Thánh Thể người tín hữu được tăng trưởng và sống nhờ sự sống của Chúa Kitô, sự sống này biến đổi chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa, nghĩa là khả năng biến dổi của chúng ta lệ thuộc vào việc đón nhận Thánh Thể, càng chăm chỉ lãnh nhận Thánh Thể cách xứng đáng càng trở nên giống Ngài hơn. Cũng vậy trong bí tích Thêm sức, nhờ tác dộng của Chúa Thánh Thần chúng ta trở nên giống Chúa Kitô, nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Như vậy cả hai tác động biến đổi chúng ta nên giống Chúa Kitô trong Thánh Thể và Thêm sức dều là tác động thần linh, một của Chúa Kitô và một của Thánh Thần, hai tác động này mang lại hiệu quả đích thật và thay đổi tận căn con người của chúng ta.


## 3. Tương quan giữa Thêm sức và Thánh Thần

Lịch sử đời sống phụng vụ của Giáo Hội cho thấy có một mối tương quan chặt chẽ giữa bí tích Thêm sức và Chúa Thánh Thần. Tương quan này dược biểu lộ dưới nhiều ơn huệ khác nhau:

- Bi tích Thêm sức in vào linh hồn một dấu ấn thiêng liêng không thể tả̉y xoá. Chuia Kitô đóng ấn tín của Thánh Thần Ngài trên nguời kitô hilu để củng cố họ bằng sức mạnh thần linh và biến họ nên các chứng nhân của cho Ngài (CG 1304). Ấn tín Thánh Thần làm cho chúng ta nên các chứng nhân của Chúa giữa lòng nhân loại, ấn tín đó vừa là dấu chỉ của những người được tuyển chọn trong hàng ngũ các chứng nhân, vừa là dấu tích của niềm tự hào được mang danh kitô hữu. Như vậy khi dược ghi dấu ấn tín của Thánh Thần, người tín hữu không hổ thẹn vì thập giá, nhưng can đảm sống và làm chứng cho điều mình đã lãnh nhận và tuyên xưng (CG 1303).
- Chúa Thánh Thần còn đổ tràn ân huệ của Người xuống trên những ai lãnh nhận bí tích Thêm sức. Lời nguyện xin trong nghi thức bí tích Thêm sức diễn tả rõ nét các ân huệ này : "Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Dúc c Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa day bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khởi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần Dấng an ủi đến trong những ngıời này ; xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thàn trí suy biết và đạo đức ; xin ban
cho nhūng nguời này dầy on kính sọ Chúa" ${ }^{55}$. Trong lời nguyện người ta thấy liệt kê 7 ơn huệ của Thánh Thần, như vậy phải chăng đó là con số biểu tự̛̣ng chỉ sự viên mãn của các ơn huệ Người trao ban cho chúng ta ? Đàng khác ý nghĩa của 7 ân huệ này là gì ?

Theo một số nhà thần học : ơn khôn ngoan chỉ kinh nghiệm thiêng liêng xét cách toàn diện ; ơn thông hiểu làm cho con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đức tin; ơn lo liệu giúp chúng ta biết phán doán và định lượng các hoàn cảnh ; ơn súc mạnh giúp con người biết làm chứng cho Chúa Kitô và trung thành với ơn gọi hằng ngày của mình ; ơn suy biết giúp con người đi sâu vào ý nghĩa của chân lý nhằm hướng đến các hành dộng cụ thể; ơn đụo dức là sự thảo kính và yêu mến, và là nền tảng cho đời dấn thân của chúng ta; sau cùng ơn kính sọ Chúa làm cho con người chỉ biết tôn thờ và tôn kính một Thiên Chúa duy nhất và yêu mến Người ${ }^{56}$.

- Đàng khác Chúa Thánh Thần tác động trong bí tích Thêm sức còn giúp người tín hữu hoàn tất ơn sủng của bí tích Thánh tẩy. Tác động của Người không dừng lại một thời điểm nhất định rồi biến đi, nhưng kéo dài liên tục và nâng đỡ chúng ta luôn mãi suốt cuộc hành trình đức tin. Nói cách khác Chúa Thánh Thần hiện diện liên tục nơi những ai được ghi ấn tín của Ngưòi, để làm cho ơn gọi kitô hữu của họ được triển nở, đồng

[^41]thời cũng giúp họ đào sâu kinh nghiệm thiêng liêng của đời sống kitô hữu. Kinh nghiệm đó không bao giờ hoàn tất, bởi vì Thánh Thần luôn luôn hoạt động trong người tín hữu, Người hoạt động để canh tân và dổi mới. Người đổi mới con người và thế giới. Người làm cho nhân loại và thế giới luôn tiến tới trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Và như thế Chúa Thánh Thần trở nên tác nhân hoạt động không ngừng dể hoàn tất kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa nơi trần gian.

## 4. Tương quan giữa Thêm sức và Giáo Hội

Có thể nói rằng bí tích Thêm sức làm cho chúng ta khám phá mầu nhiệm Giáo Hội từ hai phía, nơi người lãnh nhận và nơi người cử hành. Nơi người lãnh nhận vì họ được Giáo Hội trao ban Chúa Thánh Thần như tác nhân của đời sống mới, còn nơi người cử hành là việc thi hành sứ vụ Chúa Kitô uỷ thác nhân danh Giáo Hội, nhờ dó họ kiến tạo nên một cộng đoàn dân Thánh để tiếp tục công việc của Chúa Kitô. Trong bí tích Thêm sức có một mối tương quan chặt chẽ giữa người lãnh nhận và người trao ban, tương quan này biểu lộ tính cộng đoàn của bí tích Thêm sức. Thật vậy tương quan trong bí tích Thêm sức cho thấy người lãnh nhận bí tích Thêm sức lệ thuộc vào một cộng đoàn, bởi vì người ta chỉ có thể lãnh nhận bí tích do một người khác trao ban và thuộc về cộng đoàn Giáo Hội. Không ai có thể tự Thêm sức cho mình, cũng như không ai có quyền ban bí tích Thánh tẩy cho mình. Bản chất của bí tích Thánh tẩy và Thêm sức đòi hỏi một cộng đoàn để cưu
mang, nuôi dưỡng, thêm sức mạnh và sai các thành viên ra đi, để làm chứng cho điều mình đã tin và lãnh nhận.

Đàng khác người ta cũng thừa nhận rằng tính cộng doàn được thiết lập qua bí tích Thêm sức không dơn giản là sự quy tụ của số dông người, bởi vì không phải nhiều người tụ họp mà tạo nên một cộng doàn. Cộng đoàn Giáo Hội đích thực chính là cộng doàn của nhữg người dược kêu gọi qua việc lãnh nhận bí tích, họ tập họp với nhau chung quanh một nguyên lý hiệp nhất, nguyên lý đó là giám mục của một Giáo Họ̀i địa phương. Quả thật giám mục là thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm sức, Truyền thống Giáo Hội dành cho giám mục quyền ban bí tích Thêm sức để biểu thị sự hiệp nhất trong một địa phương. Khi người tín hữu lãnh nhận bí tích qua giám mục, sự hiệp nhất sẽ được diễn tả qua hai yếu tố nền tảng sau đây :

- Các tín hữu liên kết với nhau không phải vì cùng quan diểm và lập trường để tạo thành một câu lạc bộ những người cùng chung ý hưỡng, nhưng họ liên kết với nhau qua vai trò của giám mục. Nhờ sự liên kết này mọi người và từng người gắn bó với nhau không phải vì chọn nhau để tồn tại, nhưng vì được gắn bó với một nguyên lý duy nhất, nguyên lý này là điểm tựa cho sự hiệp nhất của tất cả cộng đoàn.
- Khi được giám mục ban bí tích Thêm sức người tín hữu đón nhận ơn huệ Thánh Thần từ chức tư tế viên mãn của giám mục. Nói cách khác ơn huệ Thánh Thần được trao ban qua giám mục là ơn huệ dược trao ban cho cá nhân nhằm phục vụ cộng đoàn. Ớn huệ này làm triển nở mỗi cá nhân, để rồi cá nhân dùng các ơn huệ đó
phục vụ công ích chung và làm thăng tiến toàn Thân Thể Chúa Kitô.

Thánh Phaolô khẳng dịnh chỉ có một Thánh Thần nhưng có nhiều đặc sủng khác nhau, các đặc sủng khác nhau nhựng cũng chỉ nhằm phục vụ cho một Thân Thể : "Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhừng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thièn Chúa làm mọi sụ trong mọi nguời. Thánh Thân tơ minh ra nời mỗi người một cách là vì ich chung. Nguời thì dược Thánh Thần ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được ban cho ơn hiểu biết để trinh bày. Kẻ khác thì đutợc ban cho lòng tin ; kẻ khác nūa được chinh Thánh Thần duy nhất ây ban cho nhüng dặc sủng để chũa bệnh. Người thi dược ơn làm phép lạ, nguời thi dược on nói tiên tri ; kẻ thì đự̛̣c ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thú̉ tiếng lạ ; kẻ khác nūa lại dược on giải thich các tiếng lạ. Nhưng chính Thánh Thần duy nhất ấy làm ra tất cả những diều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người" (1 $\mathrm{Cr} 12,4-11$ ). Như vậy nhờ ơn huệ của Thánh Thần trong bí tích Thêm sức, Giáo Hội duy nhất trở nên da dạng và phong phú với các dặc sủng khác nhau. Các đặc sủng này nhằm phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội, đó là sứ mạng đã nhận lãnh từ nơi Chúa Kitô.

## Chương II : Cử hành Thêm sức

Vì mối tương quan chạ̣t chẽ giữa bí tích Thêm sức với cộng đoàn Giáo Hội, nên lkhi cử hành bí tích này người ta cần lưu ý ba điểm dặc biệt sau đây :

- Kiến tạo bầu khí của buổi cử hành phụng vụ mang màu sắc hân hoan của lễ hội. Từ quang cảnh bên ngoài của nhà thờ nơi cử hành bí tích, đến cung cách cử chỉ của con người, cần diễn tả thế nào niềm vui bên ngoài của ngày lễ Hiện Xuống. Thật vậy khung cảnh bên ngoài không phải là hình thức màu mè vô bổ, nhưng chúng là diều hữu hình diễn tả chiều sâu nội tâm bên trong của nét đẹp và sự sống mới, sự sống do Chúa Thánh Thần dang thực hiện trong đời sống Giáo Hội và từng người.
- Làm cho ngày cử hành bí tích trở nên một biến cố quan trọng trong dời sống cộng doàn. Quả thật bí tích Thêm sức không phải là công việc riêng tư của ai, cũng không phải là việc làm âm thầm cho một số người, nhưng là sự kiện trọng đại của cộng đoàn, nó liên quan đến mọi người, nó diễn tả niềm vui hân hoan của mầu nhiệm Giáo Hội hiệp thông, mầu nhiệm làm nên ý nghĩa của cộng đoàn dân Thánh.
- Cần làm nổi bật vai trò của giám mục trong cử hành bí tích Thêm sức, bởi vì nơi ngài phát sinh các năng lực của đời sống Giáo Hội. Ngài là nguyên lý của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương, và đời sống đức tin của dân Chúa phát xuất nơi ngài.


## I. Ý nghîa nghi thức Thêm sức

Cử hành bí tích Thêm sức hiện nay bao gồm hai nghi thức khác nhau : một nghi thức ở trong Thánh lễ và một ở ngoài Thánh lễ. Trong một số trường hợp dặc thù, khi phải cử hành bí tích ngoài Thánh lễ, người ta nên cử hành phụng vụ Lời Chúa trước khi cử hành bí tích (TS 13), còn trong những hoàn cảnh bình thường, Giáo Hội coi trọng việc cử hành Thêm sức trong Thánh lễ, nhằm nhấn mạnh tính thống nhất của các bí tích khai tâm (TS 13 ; CG 1321). Dù cử hành trong hay ngoài Thánh lễ, nghi thức bí tích Thêm sức dòi buộc số cử hành mà chúng ta cần đào sâu sau dây ${ }^{57}$ :

## 1. Tuyên xưng đức tin Thánh tẩy

Vì bí tích Thêm sức liên quan mật thiết đến bí tích Thánh tẩy nên trước khi cử hành bí tích Thêm sức, Giáo Hội mời gọi cộng đoàn và những người sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức tuyên xưng đửc tin của bí tích Thánh tẩy. Lời mời gọi của giám mục trong nghi thức diễn tả tầm quan trọng của việc tuyên xưng đức tin này : " Vậy giờ đây trước khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các con (anh chị em) hãy tuyên xưng dức tin mà chính các con (anh chị em) hay cha me và những nguời đỡ đà̀u đã cùng với Hội Thánh tuyên xưng, khi các con (anh chị em) lānh nhận bi tích Thánh tẩy ".

[^42]Sau lời mời gọi, giám mục sẽ nhắc cho mọi người các tuyên hứa từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin công giáo khi lãnh bí tích Thánh tẩy, và cuối cùng ngài kết thúc bằng câu: " Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh, chúng ta hānh diện tuyên xıơng dícc tin áy trong Đíc Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ". Có thể nói nghi thức tuyên xưng đức tin này biếu lộ các ý nghỉa sau đây :

- Đức tin Thánh tẩy là nền tảng của đời sống kitô hữu, khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm sức, người ta không thực hiện điều gì khác điều đã được tuyên xưng trong bí tich Thánh tẩy. Bức tin khi lãnh nhận bí tích Thêm sức chính là dức tin của bí tích Thánh tẩy (PV 71).
- Khi tuyên xưng lại đức tin của Thánh tẩy trong bí tích Thêm sức con người ý thức hơn điều mình dã cam kết khi chịu Thánh tẩy. Đức tin của Thánh tẩy đã được gieo mầm giờ dây trổ sinh hoa trái khi lãnh nhận bí tích Thêm sức.
- Việc tuyên xưng đức tin trong Thánh tẩy hay Thêm sức không phải đơn thuần là hành vi cá nhân, nhưng trước hết là hành vi của Giáo Hội. Chính trong đức tin của Giáo Hội mà chúng ta tuyên xưng đức tin công giáo. Giáo Hội cưu mang và nuâi dưỡng chúng ta. Điều chúng ta tuyên xựng không phải là sáng kiến hay kiếm tìm cá nhân, nhưng do Giáo Hội trao ban và cùng với Giáo Hội chúng ta tuyên xưng.


## 2. Lời nguyện nài xin Chúa Thánh Thần

Sau khi tuyên xưng đức tin, cử hành phụng vụ Rôma có một lời nguyện nài xin Chúa Thánh Thần xuống trên những người sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức. Giám mục vừa dọc lời nguyện vừa dặt tay trên những người này ( CG 1299). Đây là cử chỉ có từ thời các Tông đồ diễn tả việc trao ban ơn huệ Thánh Thần (Cv 8,$17 ; 19,6$ ). Cử chỉ này tuy không phải là yếu tố chính yếu của bí tích Thêm sức, nhưng cần thiết để chúng ta hiểu ý nghĩa việc trao ban bí tích trong Giáo Hội, đồng thời cunng kiện toàn nghi lễ và giúp chúng ta lĩnh hội bí tích cách đầy đủ hơn (TS 9).

Khi giám mục đọc lời nguyện nài xin Chúa Thánh Thần, những linh mục giúp ngài ban bí tích Thêm sức sẽ cùng với giám mục đặt tay trên các ứng viên, nhưng chỉ mình giám mục đọc lời nguyện (TS 25). Việc linh mục đặt tay cùng với giám mục diễn tả sự hiệp thông trong việc trao ban Chúa Thánh Thần, nghīa là linh mục thông phần vào sứ mạng của giám mục. Giám mục là thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm sức (GL 882), linh mục trao ban Chúa Thánh Thần do hiệp thông với giám mục trong một chức tư tế thừa tác và bởi hành động nhân danh Chúa Kitô (TS 9).

## 3. Đặt tay và Xức dầu

Nghi thức chính yếu của bí tích Thêm sức là việc giám mục xức dầu trên trán người lãnh nhận bí tích, cùng với việc đặt tay và đọc lời : "... Hãy nhận án tín ơn

Chúa Thánh Thần" (CG 1300). Trong cử hành này chúng ta khám phá một số yếu tố căn bản sau đây :

- Bí tích Thêm sức luôn luôn được cử hành với Dầu Thánh, Dầu này phải được giám mục làm phép (CG 1297). Việc dùng Dầu Thánh nhắc đến tư cách của người kitô hữu là :" Ho dược gọi là "nhũng nguời dược xúćc dầu", dược tham dụ tích cực hơn vào sứ mạng của Chúa Kitô, và dự̛̣c tràn dầy Thánh Thần của Ngài, dể toàn bộ dời sống của họ toả hương thơm của Chúa Kitô" (CG 1294). "Nhờ việc xức Dầu Thánh, nguời lãnh nhận bi tich Thèm sức dược ghi dấu ấn tín của Chúa Thánh Thần, dể từ nay họ thuộc hoàn toàn về Chúa Kitô và để phục vụ Ngài ; đồng thời đó cuang là dáúu chl của lời Thiên Chía huía sē bảo vệ người đó trong những thỉ thách lớn lao vào thời cánh chung" (CG 1295-1296).
- Ba tác động được thực hiện đồng thời khi cử hành bí tích là dặt tay, xức dầu và lời doc ghi ấn tín là những dấu chỉ khả giác làm nên tính thành sự của bí tích (CG 1300), những dấu chỉ này diễn tả hồng ân Thánh Thần tuôn "đổ xuống trên chúng ta. Bặt tay dể trao ban Thánh Thần là cử chỉ thường thấy trong Kinh Thánh và cử hành phụng vụ. Xức dầu biểu tượng sự sung mãn, thanh tẩy và sức mạnh là những dặc tính được quy gán cho Thánh Thần. Lời đọc "Hãy nhận ấn tín hồng ân Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần" nhằm soi sáng cho cử chỉ đặt tay và xức dầu, như dấu chỉ của việc ghi ấn tín Chúa Thánh Thần.
- Sau khi trao ban bí tích, giám mục chúc bình an cho người lãnh nhận : "Binh an của Chuía ở cùng con" để diễn tả sự hiệp thông trong Giáo Hội giữa giám mục
và toàn thể dân Chúa (CG 1301). Lời chúc bình an này cho thấy mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội đến từ Thiên Chúa và từ hồng ân Thánh Thần. Giáo Hội sống nhờ sự sống của Thiên Chúa, và sự hiệp thông giữa chủ chăn và đoàn chiên không phải là sự đồng thuận giữa các quan điểm, nhưng phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa và từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong sức mạnh của Thánh Thần.


## II. Thừa tác vièn và người lãnh nhận

## 1. Thừa tác viên, dấu chỉ của Giáo Hội hiệp thông

Bí tích Thêm sức là bí tích của sự hiệp thông, sự hiệp thông này được dặt nền tảng nơi các Tông dồ và những người kế vị các ngài. Vì thế trong Giáo Hội La tinh Tây phương thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm sức là giám mục (CG 1313), còn trong Giáo Hội Đông phương, ngoài giám mục cả linh mục khi ban bí tích Thánh tẩy cũng ban bí tích Thêm sức cho người lãnh nhận, tuy nhiên vị linh mục này phải dùng Dầu do giám mục thánh hiến để xức trong bí tích Thêm sức, nhằm nói lên tính duy nhất tông truyền của Giáo Hội (CG 1312). Nói cách khác, cả hai Giáo Hội Đông và Tây phương, dù là giám mục hay linh mục cử hành bí tích Thêm sức, thì tất cả đều dùng Dầu do giám mục thánh hiến. Sự kiện này cho thấy sức mạnh trong bí tích Thêm sức đến từ Chúa Thánh Thần, bởi vì Dầu phải được thánh hiến do chính thừa tác viên dã dạt đến sự sung mãn của ơn sủng Thánh Thần trong chức giám mục.

Theo quy dịnh của Giáo Hội Tây phương hiện nay, linh mục cũng dược quyền ban bí tích Thêm sức do năng quyền hoặc do uỷ nhiệm của Bản quyền địa phương (GL 882), hoặc khi cử hành Thánh tẩy cho người khôn lớn; hoặc trong trường hợp nguy tử có thể ban bí tích Thêm sức cho bất cứ người nào đã chịu Thánh tẩy (người lớn hoặc trẻ nhỏ) khi người đó chưa lãnh bí tích này (GL 883 ; CG 1314). Những quy định trên đây vừa diễn tả thái độ tôn trọng của Giáo Hội Tây phương đối với truyền thống của Giáo Hội Đông phương, khi Giáo Hội này nhấn mạnh tính duy nhất của các bí tích khai tâm ; vừa cho thấy mối quan tâm của Mẹ Giáo Hội không muốn để cho một người con nào của mình, dù là bé nhỏ lìa trần mà chưa được Chúa Thánh Thần kiện toàn bằng ân sủng tràn đầy của Chúa Kitô (CG 1314).

## 2. Nguò̀ tín hữu lãnh nhận Thêm sức

Sách giáo lý Công đồng Trentô khẳng định : "Bi tích Thêm sûcc không tuyệt đối cần thiết dể lãnh ơn cứu dộ, nhứng không ai dược phép coi thường dể từ chối lãnh nhận bi tich này; bởi vì điều Thiên Chúa đãa thiết lập để thánh hoá mọi người, thì mọi người cũng phải ra công tìm kiếm dể lãnh nhận với lòng khiêm tốn" ${ }^{58}$. Khả̉ng định của Công đồng cho thấy bậc thang gía trị giữa các bí tích không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng nhấn

[^43]mạnh sự cần thiết phải lãnh nhận bí tích Thêm sức như phương thế thần linh để thánh hoá con người. Cách nói của Công đồng Trentô sẽ được khai triển cách khác theo ngôn ngư thần học hiện nay như sau: "Bí tích Thêm sức kiện toàn an sủng bi tích Thánh tả̉y" (CG 1316), nghĩa là bí tích Thêm sức cần thiết để làm cho ân sủng của bí tích Thánh tẩy được triển nở cách viên mãn, tức làm cho điều đã được trao ban và khởi sự từ đầu đạt đến mức độ viên mãn hoàn hảo của nó.

Vì tầm quan trọng của bí tích Thêm sức trong dời sống dức tin, nên người tín hữu không coi thường và chểnh mảng việc lẩnh nhận bí tích này. Họ cần chuẩn bị kỹ lưỡng thái độ nội tâm và tinh thần quảng đại trước lời mời gọi của Chúa, chẳng hạn :

- Đào sâu đức tin của bí tích Thánh tẩy trước khi lãnh nhận bí tích Thêm sức. Việc đào sâu này sẽ làm cho họ một khi đã lãnh nhận bí tích Thêm sức sẽ vững vàng sống và làm chứng cho các giá trị Tin Mừng.
- Tham dự tích cực vào đời sống Giáo Hội qua các hoạt động khác nhau, bởi vì bí tích Thêm sức thúc đẩy họ kiến tạo nên đời sống hiệp thông trong Giáo Hội.
- Ý thức về vai trò và chứng ta của người tín hữu trong thế giới hôm nay, nghĩa là làm cho đời sống minh nên gương mẫu cho anh em, đồng thời làm cho mọi thực tại đời sống nhân loại thấm nhuần Tin Mừng.
- Nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng việc chăm chỉ cầu nguyện, dọc và suy niệm Lời Chúa.


## Chương III : Mục vụ Thêm sức

Khi nói dến mục vụ Thêm sức, ngày nay người ta thường nói đến mục vụ cho thanh thiếu niên đang chuẩn bị hay đã lânh nhận bí tích này. Các em là những người đang bước vào đời và ở lứa tuổi học trò, vì thế mục vụ Thêm sức cho các em đòi hỏi một thích nghi phù hợp với lứa tuổi của các em, đồng thời sự thích nghi đó cũng cần được đặt trên một nền tảng chắn chắn về mặt thần học của bí tích này, như thế sẽ tránh được cách làm tuỳ tiện có thể làm thiệt hại cho đời sống tâm linh của các em.

## I. Huấn luyện Giáo lý Thêm sức

1. Hoàn Cẩnh hiện tại

Bối cảnh thế giới và Giáo Hội hiện tại đang có nhiều thay đổi, những thay dổi này tác động khá mạnh đến thanh thiếu niên dang tuổi bước vào đời. Thực vậy những thay đổi đó vừa liên quan đến các sinh hoạt thường ngày của con người, vừa ảnh hưởng đến nhiều giá trị tâm linh trong tôn giáo. Người ta có thể thấy một số thay đổi quan trọng có ảnh hưởng đến việc giáo dục đức tin của các em như sau:

- Ý thức về giá trị và chỗ đứng của con người trong vũ trụ và thế giới : thực vậy nền văn minh hiện dại "suy
tôn" phẩm giá con người như tiêu chuẩn cho các sinh hoạt đời sống trần thế. Con người trở nên thước đo cho mọi sinh hoạt đời sống mình. Người ta có cảm tưởng con người dang tự biến mình trở nên trung tâm xác định và làm nên các giá trị của cuộc sống hôm nay... Trong cách nhìn tích cực về con người, người ta lạc quan về chỗ đứng của nhân loại trong chương trình cứu dộ của Thiền Chúa, nghĩa là nếu con người dang làm nên các giá trị của cuộc sống hôm nay, thì đó là cách họ đang phát huy các năng lực dược Thiên Chúa trao ban khi dựng nên họ theo hình ảnh của Người. Vấn đề còn lại là : làm sao tái khám phá chỗ đứng của con người sau khi lãnh nhận ân sủng của các bí tích, đạ̣c biệt các bí tích khai tàm?
- Khả năng tài trí tuyệt vời của nhân loại trong các phát minh và khám phá phục vụ con người hôm nay, theo một nghĩa nào đó là việc quảng diễn sức mạnh của Thánh Thần đang thay đổi bộ mặt thế giới mỗi ngày tốt hơn. Vì vậy làm sao người ta có thể giúp cho trẻ khám phá ra rằng : các hoạt động thăng tiến con người không đơn giản chỉ là công việc thuần tuý nhân loại, nhưng được thúc đẩy bởi sức mạnh Thánh Thần vì sự thăng tiến con người và mở mang Nước Chúa.
- Tuổi lãnh nhận bí tích Thêm sức được xem là tuổi đã biết sử dụng trí khôn. Trong hoàn cảnh hiện nay vào tuổi này, các em có khuynh hướng tự khẳng định về mình bằng một số biểu hiện bên ngoài : cãi lại cha mẹ, lý luận với bạn bè, nêu thắc mắc ... Những biểu hiện đó xét bề ngoài như một sự chống đối tiêu cực, nhưng thực chất đây là một tín hiệu tích cực về lối chọn lựa cách
sống nhằm xác định tính tự lập trong ơn gọi làm người và làm kitô hữu. Do đó làm sao chúng ta hiểu được hoàn cảnh các em, tâm lý tuổi đời, ý nghīa đời sống chứng nhân... dể hướng dẫn các em tự khẳng định mình, khi làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của các em. Hồng ân bí tích Thêm sức. biến đổi các em nên các chứng nhân của Chúa Kitô, nhưng hồng ân này lại cần các điều kiện tự nhiên của con ngườị để phát huy hết tác dụng của ơn thánh.
- Vào tuổi khôn các em biết quan sát và nhận định hoàn cảnh để làm hành trang cho đời sống ; nghĭa là mọi tình huống của đời sống nhân loại trong môi trường cụ thể, đều có thể trở nên cách thức giúp các ẹm khám phá tính đa dạng của hoạt động Thánh Thần. Hoạt động của Thánh Thần vô cùng phong phú, Ngài biểu lộ sự phong phú này nơi hoạt dộng và dặc sủng ban cho từng người ; vì thế người ta cần hướng dẫn các em thấy chỗ dứng và trách nhiệm của các em qua ơn sủng dã nhận được nơi Chúa, đồng thời giúp các em tôn trọng người khác như cách biểu lộ sự phong phú của Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội và nhân loại.


## 2. Huấn luyện giáo lý

Vấn đề huấn luyện giáo lý Thêm sức không chỉ đơn giản là việc truyền thụ một số kiến thức tôn giáo nhất định, nhưng là làm triển nở điều các em dã lãnh nhận khi chịu bí tích Thánh tẩy. Quả thực bí tích Thêm sức phải luôn luôn được dạ̣t trong tương quan với bí tích Thánh tẩy
và Thánh Thể để kiện toàn tiến trình khai tâm của người tín hữu trưởng thành. Vì các mối tương quan với hai bí tích này mà việc huấn luyện giáo lý Thêm sức cần có những định hướng cơ bản sau dây :

- Giáo lý Thêm sức và giáo lý rước lễ lần đầu (Thánh Thể) không dộc lập lẫn nhau, nhưng bổ túc cho nhau và cần làm nổi bật tương quan của cả hai bí tích này với bí tích Thánh tẩy. Không nên dạy và làm cho trẻ em ngộ nhận rằng việc rước lễ lần đầu hay Thêm sức là một nghi thức kết thúc một lớp giáo lý nào đó. Thực ra có thể sau một giai đoạn học giáo lý hoặc lúc kết thúc một lợp giáo lý, người ta cho các em lãnh các bí tích, nhựng cách làm này không được hiểu như nghi lễ kết thúc phải có của một lớp học ; trái lại người ta cần định lượng tiến trình khai tâm và ý thức của các em trước khi cho các em lãnh nhận bí tích.
- Nội dung bài giáo lý Thêm sức một đàng phải nối kết với hai bí tích Thánh tẩy và Thánh Thể, đàng khác cần đào sâu ơn sủng riêng của bí tích này, nghĩa là cho các em thấy vai trò và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội và đời sống nhân loại. Nhấn mạnh vào ân sủng của Chúa Thánh Thần người ta không chỉ dừng lại những gì Ngài đã thực hiện trong lịch sử cứu độ, mà còn hiện tại hoá hành động của Ngài trong đời sống hôm nay.
- Không chỉ dừng lại giáo lý về vai trò của Chúa Thánh Thần, mà người ta còn cần hương dần cho các em hiểu vị trí và sứ mạng của Giáo Hội trong ý định cứu độ của Thiên Chúa. Thực vậy bí tích Thêm sức gắn liền với sự hiệp thông trong đời sống Giáo Hội, đó là bí tích kiến
tạo sự hiệp nhất giữa mọi chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô. Mầu nhiệm Giáo Hội trong bí tích Thêm sức là mầu nhiệm hiệp thông giữa chủ chiên với đoàn chiên, là tình liên đới giữa mọi người với nhau, và là tinh thần trách nhiệm trước sứ mạng mà Chúa Kitô đã uỷ thác cho Giáo Hội. Khi huấn luyện giáo lý Thêm sức, người ta cần làm thế nào để các em yêu mến Giáo Hội, nhìn nhận Giáo Hội như một gia đình mà mình là thành viên, và cho các em thấy rõ trách nhiệm của minh trước sự thăng tiến hay lùi bước của Giáo Hội.


## 3. Việc lãnh nhận bítích

Việc tổ chức cho các em lãnh nhận bí tích Thêm sức ngày nay có hai khuynh hướng khác nhau :

1. Khuynh hướng thứ nhất muốn trở về "Nguồn" bằng cách tôn trọng trật tự ba bí tích khai tâm giống như người lớn : Thánh tẩy. -Thêm sức - Thánh Thể, vì thế cho trẻ em lãnh bí tích Thêm sức trước rước lễ lần đầu. Cách làm này xét về mặt Truyền thống có lý vì trật tự của ba bí tích khai tâm được tôn trọng, nhưng bất lọ̣i về sự phát triển của trẻ khi đến tuổi khôn, nghĩa là lúc trẻ biết phân biệt Bánh Thánh khác bánh thường, thì các em không được đón nhận Thánh Thể Chúa. Dành rằng Thánh Thể là dỉnh cao và kết thúc tiến trình khai tâm, nhưng Thánh Thể trước hết là chính sự sống thần linh được trao ban cho con người, là trung tâm của đời sống Giáo Hội. Đón nhận Thánh Thể không đơn giản chỉ là tôn trọng trật tự của tiến trình khai tâm, nhưng còn là nuôi dưỡng đời sống đức
tin của chúng ta, làm cho dức tin của chúng ta trương thành trước khi lãnh nhận ơn huệ Thánh Thần trong bí tích Thêm sức, và như thế chúng ta vừa dược triển nở trong dức tin, vừa có khả năng làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay.
2. Khuynh hướng thứ hai cho trẻ em rước lễ lần dầu (Thánh Thể) trước Thêm sức ; mặc dù cách làm này không theo sát Truyền thống khai tâm dành cho người lớn, nhưng có lợi về mặt giáo dục đức tin và sự phát triển của trẻ, nghĩa là khi trẻ biết sử dụng trí khôn, các em được rước Chúa vào lòng và dây chính sẽ là kinh nghiệm thiêng liêng đầu tiên của các em trong tương quan đối với Chúa; kinh nghiệm này sẽ giúp các em sống với Chúa, thấy được tình thương của Ngài đối nhân loại, và cho các em được lớn lên từ từ trong đức tin, và khi đã trưởng thành đủ trong đức tin, các em sẽ lãnh nhận bí tích Thêm sức để trở nên các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô.

## II. Sống ơn gọi Thêm sức

## 1. Sống như con Thiên Chúa

Sống ơn gọi Thêm sức tức là sống và làm hoàn thiện ơn gọi của bí tích Thánh tẩy (CG 1316), đó là ơn gọi sống như con Thiên Chúa. Quả thật khi lãnh bí tích Thánh tẩy chúng ta được trở nên con Thiên Chúa (Gl 4, 5-7) được tham dự vào bản tính của Người ( $2 \operatorname{Pr} 1,4$ ). Hồng ân làm con Thiên Chúa này do chính Thánh Thần thực hiện nơi
mỗi chúng ta : "Bể chứng thụćc anh em là con cái, Thiên Chúa dã sai Thần Khí của Con minh dến ngụ trong lòng anh em kêu lên rà̀ng : "Abba, Lạ Cha!" (Gl 4, 6). Được trở nên con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, người tín hữu cũng dược mời gọi sống như Ngài, nghīa là :

- Tìm và thực hiện Thánh ý Chúa Cha : Đối với tuổi giáo lý Thêm sức, tập sống Thánh ý Thiên Chúa tức là tập sống cầu nguyện với Người, lắng nghe Người và đưa ra một quyết tâm cụ thể dể thực hiện trong đời sống thường ngày.
- Sống mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô trong bí tích Thánh tẩy : mầu nhiệm Vượt Qua trong niềm tin của người tín hữu không bị giới hạn suông vào sự hiểu biết của trí tuệ, nhưng là chân lý sống động của đời người. Giúp trẻ sống mầu nhiệm này trong bí tích Thêm sức là tập cho các em biết quên minh và hy sinh cho tha nhân. Hy sinh trong những việc nhỏ, biết nhường nhịn và chia sẻ cho người khác trong sinh hoạt đời thường ... là cách biểu hiện cụ thể sống tinh thần của những người con Thiên Chúa.
- Không những được trả̛ nên con Thiên Chúa người tín hừu còn nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, nơi Thiên Chúa ngự. Biều này giả thiết một tâm hồn trong sạch và ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa và con người. Vì thế người ta cần huấn luyện cho các em sống theo lương tâm ngay thẳng, biết nhạy cảm trước sự dữ, trước các bất công và tộ̣ lỗi, nhất là biết sửa mình trong những điều xấu, những điều không nên làm trong đời sống cá nhân cũng như nơi gia đình và nhà trường.
- Ơn làm con Thiên Chúa còn giúp cho chúng ta hoàn thiện các nhân đức đối thần và luân lý khác. Các nhân đức này giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi kitô hữu, bởi vì một đàng cho chúng ta thưởng nếm trước các giá trị Nước Trời ngay tại trần gian, dàng khác trui luyện chúng ta thành những người kitô hữu gương mẫu, nên ánh sáng và muối trần gian.


## 2. Sống chứng nhân

Sống ơn gọi Thêm sức không chỉ là làm triển nở ơn gọi Thánh tẩy, nhưng còn làm cho các hiệu quả riêng biệt của bí tích Thêm sức mang lại hoa trái thực sự. Ngày nay người ta nhấn mạnh một số chiều kích căn bản của ơn gọi Thêm sức như sau :

- Sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần : Chúa Thánh Thần là hồng ân cao quý nhất người tín hữu đón nhận qua bí tích Thêm sức. Ngài đến với chúng ta không được xem như của báu hay đối tượng được đón nhận rồi đem cất giấu đi, nhưng Ngài chính là sự năng động, sáng tạo và canh tân trong cuộc đời người tín hữu. Sự hiện diện của Ngài có sức biến đổi chúng ta nên những con người mới, và nhờ những con người mới này thế giới được đổi mới. Vì vậy sống theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là làm hoàn thiện từng bước công trình cứu độ và sáng tạo của Thiên Chúa và làm cho sự hiện diện của Nước Thiên Chúa ngày càng tỏ rạng trong thế giới của chúng ta.
- Sống gắn bó với Giáo Hội : Ơn huệ của Chúa Thánh Thần là ơn hiệp nhất trong cộng đoàn Giáo Hội. Ngài ban cho mỗi chúng ta các dặc sủng riêng biệt để phục vụ cộng đoàn. Ngài không thể tự mâu thuẫn chính mình khi ban cho chúng ta các đặc sủng riêng để chúng ta chống dối nhau. Nối cách khác không ai có thể nói mình thuộc về Thánh Thần Thiên Chúa lại đối nghịch với Giáo Hội của Chúa Kitô. Sống gắn bó với Giáo Hội, yêu mến Giáo Hội và xây dựng Giáo Hội không làm mất nét đặc thù riêng biệt của chúng ta, cũng không đặt chúng ta đứng bên ngoài Giáo Hội như người dửng dưng để chỉ trích, nhưng giúp chúng ta biết đặt lợi ích Giáo Hội trên cá tính riêng biệt, để mỗi người biết vận dụng cá tính mình làm nên lợi ích của cộng doàn.

Trong ý nghīa này, người ta cần tập cho trẻ khi lãnh nhận bí tích Thêm sức biết phát huy tối đa các tài năng riêng, nhựng đồng thời cũng giúp các em biết dặt lợi ích chung trên lợi ích riêng, biết lắng nghe và nhường nhịn người khác, biết chịu dựng lẩn nhau và nhất là biết đón nhận sự khác biệt của người khác trong thái độ tôn trọng và yêu mến.

- Biết làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời: khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích Thêm sức, chúng ta lãnh nhận sức mạnh của Ngài để rao truyền và làm chứng cho đức tin đã lãnh nhận. Sống chứng nhân là một ơn gọi đặc biệt của người tín hữu, và để chu toàn ơn gọi này người ta cần phải có kinh nghiệm thật về diều mình làm chứng, nghĩa là cần sống trước điều mình sẽ rao giảng và làm chứng. Sứ mạng làm chứng cần được khai triển cách dễ hiểu
và cụ thể hơn nơi trẻ em lãnh nhận bí tích Thêm sức. Thực vậy các em với tuổi đời và hoàn cảnh hiện tại chưa phải đối diện với những chọn lựa gay gắt của cuộc sống, đôi khi những chọn lựa này trái ngược với đức tin, với các giá trị Tin Mừng và giáo huấn của Hội Thánh ; tuy vậy các em vẫn có thể sống chứng nhân khi biết can đảm theo hướng dẫn của lương tâm ngay thẳng, biết nói không trước điều xấu, không thoả hiệp với việc làm xấu của người khác và dám nói sự thật để bảo vệ chân lý và những giá trị cao dẹp của Tin Mừng.



## D. BÍ TİCH THÁNH THỂ

## Chương I : Thần học về bí tích Thánh Thể

## I. Thánh Thể trong chương trình cứu độ

" Bi tích Thánh Thè" hoàn tất tiến trình khai tâm, dồng thời là nguồn mach và tột đỉnh của đời sống Kitô hưư" (CG 1322-1324). Khẳng định trên của sách giáo lý hoàn cầu 1992 cho thấy tầm quan trọng tuyệt dối của Thánh Thể trong đời sống người tín hữu. Thật vậy, bí tích Thánh Thể không chỉ ban cho chúng ta ân sủng như bao bí tích khác, mà còn ban cho chúng ta chính Đấng là nguồn ân sủng, Chúa Giêsu Kitô. Ngài ban cho chúng ta Mình và Máu Ngài trong bí tích như bảo chứng của tình yêu, một tình yêu hy sinh đến tận cùng, một tình yêu biểu lộ Giao ước trung thuỷ của Thiên Chúa. Giao ước này Thiên Chúa dã ký kết với Israel và được tái lập vĩnh cửu trong Máu Chúa Giêsu (Lc 22, 20). Vì vậy để hiểu Thánh Thể trong Giao Ứ̛c mới được thiết lập bằng Máu Chúa Giêsu, chúng ta cần đào sâu ý nghīa Giao Uớc đã được thực hiện thế nào trong thời Cựu Uớc.

## 1. Giao Uớc trong thời Cựu Uớc

Khi thiết lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cầm lấy chén rượu và nói với các môn đệ : " Dây là Máu Thầy,

Máu Giao ước đổ ra cho muôn nguời được tha tội" (Mt 26, 28 ; Mc 14, 24 ; Lc 22, 20). Khi nói những lời này, Chúa Giêsu nhắc lại lời mà Moisen đã nói khi rảy máu trên dân Israel ngày xưa: "Dây là máu giao uớc Búćc Chúa dã thiêet lập với anh em" (Xh 24, 8). Thực ra cử chỉ của Moisen rảy máu trên dân là dấu chỉ bề ngoài của một giao ước vừa dược thiết lập, Thiên Chúa ban lề luật và dân Israel tuyên thệ tuân giữ: "Tất cả nhünng gì Díc Chúa đã phán, chúng tôi sē thi hành và tuân theo" ( $\mathrm{Xh} 24,3$ ), qua lời tuyên thệ củả dân Israel Thiên Chúa nhìn nhận Israel là dân riêng của Người và Người là Chúa của họ.

Thật vậy để hiểu Giao ước Thiên Chúa đã ký kết với Israel người ta cần đào sâu bối cảnh của Giao Ứ̛c này:
"Thiên Chúa phán với Moisen: "Hãy lên với Dức Chúa, ngươi cùng với Aaron, Nadab, Abiu và bảy mươi nguời trong hàng kỳ muc Israel. Các ngutơi sẽ phủ phục ở dà̀ng xa. Một mình Moisen sẽ lại gàn Dức Chưa, còn những người khác see không dược lại gần. Dan cūng sē không dược lên với Moisen." Moisen xuống thuật lại cho dân mọi lời của Dức Chúa và mọi diều luật. Toàn dân đồng thanh đáp : "Mọi lời Đúc Chúa đâ phán, chúng tôi sē thi hành." Moisen chép lại mọi lời của Dlûc Chuía. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lâp một bàn thờ dưới chân nuii và dưng mười hai trụ đá cho muời hai chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lẽ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an dâng lên Đức Chúa. Moisen lấy một nửa phần máu, dổ vào các chậu, còn nỉ̛a kia rảy lên bàn thò̀. Ông láy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thuta: "Tất cả những gì Dức Chúa đãa phán, chuíng tôi sẽ thi hành và tuân theo." Bấy giờ,

Moisen lấy máu rảy lên dân và nói : "Dây là máu giao uớc Đức Chúa đã lập với anh em, dụ̂a trên những lời này." Moisen đi lên cùng với ông Aaron, Nadab, Abiu và bảy mutooi nguời trong hàng kỳ mụ Israel. Ho nhìn thấy Thiên Chúa của Israel; dưới chân Nguời nhui có nền lát bà̀ng lam ngọc, trong vắt nhut chính bà̀u trời. Người không ra tay hại những bậc vị vọng cüa Israel; họ dự̛̣c chièm nguỡng Thiên Chía, và sau đó ho ăn uống" (Xh 24, 1-11).

Trong trình thuật Giao Uớc trên, người ta khám phá nhiều ý nghĩa sẽ dược thực hiện sau này trong Giao Uớc mới của Chúa Giêsu :

- Bối cảnh Giao Ước được diễn ra tại núi Sinai, nơi đây Thiên Chúa ra lệnh cho Moisen dem theo Aaron, Nadab, Abiu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục dân Israel (Xh 24, 1). Sự hiện diện của nhiều loại người cùng với Moisen theo lệnh Thiên Chúa là bằng chứng Giao Ước được thực hiện cho Israel và toàn thể nhân loại. Thật vạ́y có thể nói Moisen, Aaron, Adab va Abiu là những người dược tuyển chọn cách riêng, dược gọi đích danh từng người. Họ đại diện cho Irael là dân được tuyển chọn đích danh giữa muôn dân nước. Trong khi đó bảy mươi người trong hàng kỳ mục lại đại diện cho các dân tộc trên mặt đất, bởi vì theo cách nhìn của người do thái, bảy mươi người nhắc đến danh sách gia phả bảy mươi dân tộc trong sách Sáng Thế (St 10,1 32 ), và theo truyền thống do thái, người ta tin rằng Luật được ban hành tại núi Sinai đã được công bố bằng
bảy mươi ngôn ngữ khác nhau ${ }^{59}$ ! Nói cách khác, bảy mươi kỳ mục, đại diện cho toàn thế nhân loại, đã nhận Giao Uớc qua trung gian của dân Israel.
- Đàng khác theo văn mạch, người ta nhận thấy Giao Ước được thiết lập không phải do sáng kiến con người nhưng phát xuất từ chính Thiên Chúa. Người gọi Moisen và chỉ mình ông được đến gần Người. Từ nơi Người, Moisen nhận lệnh truyền và xuống thuật lại cho dân. Có một biến chuyển quan trọng trong văn mạch này, nghĩa là khi Moisen thuật lại cho dân những diều Thiên Chúa truyền dạy ông, thì toàn dân dồng thanh đáp : "Mọi lời Búc Chúa đã phán, chúng tôi i sẽ thi hành" (Xh 24, 3), qua lời đáp trả này, dân Israel thừa nhận giá trị tuyệt dối của lời Moisen nói, ông dang công bố Lời Thiên Chúa cho họ, lời của ông không phải lời người phàm. Nói cách khác, qua môi miệng Moisen, Thiên Chúa dang ngỏ lời với dân của Người, Người đang công bố cho họ hiến chương của dân mới, hiến chương này làm nên đặc tính riêng của Israel.
- Sau khi đã công bố cho dân những điều Thiên Chúa dạ, "Moisen ghi chép lại mọi lời của Dức Chúa" (Xh 24,4 ); hành vi ghi chép này dược coi là dấu chỉ hữu hình lưu lại điều đã được giao ước. Thực vậy, một khi những điều tuyên thệ được ghi chép thành văn, đó sẽ là bằng chứng cụ thể về một Giao Uớc được lưu truyền từ đời nọ sang đời kia. Người do thái coi bản văn ghi chép các diều luật cha ông họ cam kết với Thiên Chúa

[^44]là bộ luật Giao Ứ̛c, đồng thời là dấu chỉ minh chứng họ là dân riêng thuộc về Người ( $\mathrm{Xh} 24,7$ ).

- Người ta cũng nhận thấy trong văn mạch Xh $24,1-8$, xuất hiện hai lần dân Israel tuyên thệ tuân giữ huấn lệnh Thiên Chúa : lần thứ nhất sau khi Moisen từ trên núi xuống thuật lại cho dân mọi điều Chúa truyền cho ông (câu 3), còn lần thứ hai được đạ̣t trong khung cảnh của nghi thức tế tự: Moisen lập bàn thờ, giết bò làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, rồi ông lấy máu rảy lên bàn thờ và mở sách Giao Uớc dọc cho dân nghe, sau khi nghe, toàn dân dồng thanh tuyên thệ : "Tất cả những gì Díc Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thì hành và tuân theo" (câu 4-7). Sau những lời tuyên thệ dó Moisen lấy máu rảy lên dân chúng và nói : "Bây là máu giao uớc Dức Chúa dã lập với anh em, dụ̂a trên nhựng lời này" (c 8). Có thể nói khung cảnh việc tuyên thệ lần thứ hai loan báo trước khung cảnh Giao Ước mới sẽ dược thiết lập trong Bữa tiệc ly : Chúa Giêsu trao cho các môn dệ giới răn mới (Ga 13, 34), rồi Ngài trao chọ họ Chén Máu trong Giao ước mới (Mt 26, 28), Máu của Giao ước này không chỉ đơn giản là dấu chỉ của một kế ước, mà còn có sức biến đổi con người và thanh luyện chúng ta.
- Hơn nữa người ta còn khám phá qua Giao Ước Sinai bằng chứng về cử hành một hy tế, được gọi là hy tế Giao Uớc ${ }^{60}$. Để thực hiện cuộc hy tế này, Moisen cho lập một bàn thờ với mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Israel (câu 4), sau đó ông đã dùng chính máu bò,

[^45]vừa rảy lên bàn thờ và vừa rảy lên dân chúng. Như vậy trong hy tế này, Moisen đã dùng cùng một thứ máu cho cả hai "đối tác", để rồi máu đó trở nên dấu chỉ chung cho một tương quan sống động, tương quan của một Giao ước. Nói cách khác trong tương quan Giao ước Sinai, Thiên Chúa và dân Israel đã kết ước với nhau bằng máu, bằng một cuộc sát tế súc vật, đó sẽ là hình ảnh của Giao Uớc mới giữa Thiên Chúa với dân mới của Người sau này, Giao Uớc không được ký kết bằng máu bò hay cuộc sát tế súc vật nữa, nhưng bằng chính máu và sự tự hiến của Chúa Giêsu, Con Một yêu dấu của Thiên Chúa.

- Cuối cùng sau khi đã hoàn tất Giao ước với Thiên Chúa, người ta được chiêm ngưỡng Người và tham dự vào bàn tiệc của Người (câu 11). Hình ảnh việc tham dự vào bàn tiệc sau cử hành hy tế Giao Uớc, cho chúng ta thấy con người là khách mời của Thiên Chúa, được tham dự vào bữa tiệc hiệp thông, và như thế họ trở nên người nhà của Thiên Chúa trong tình thương và lòng nhân hậu của Người.


## 2. Chúa Giêsu, Bánh Hằng sớng

Nếu Israel khám phá nơi biến cố Sinai ý nghĩa của Giao ước Thiên Chúa đã kết ước với tổ tiên họ, thì Chúa Giêsu cũng cho người do thái thấy rõ ý dịnh Thiên Chúa khi ban Manna cho tổ tiên họ ngày xưa. Hai sự kiện Thiên Chúa ban Manna và Giao uớc với dân Israel, có tương quan chặt chẽ với nhau trong chương trình cứu dộ
của Thlên Chúa. Thật vậy cả hai sự kiện dều được đặt trong cuộc hành trình tiến vào Đất hứa : Manna tượng trưng cho lương thực Thiên Chúa nuôi dân, Giao ước Sinai dặt Israel làm dân riêng của Chúa và dược Người che chở phù trì. Cả hai sự kiện này cho thấy hành trình trong Hoang dịa sẽ loan báo trước hành trình của một Dân mới, Dân sẽ dược Thiên Chúa dưỡng nuôi không phải bằng Manna nhưng bằng Bánh Hằng sống và được Giao ước bằng chính Máu của con Ngài.

Thật vậy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa khi đến trần gian không chỉ dạy cho chúng ta biết về Thiên Chúa, mà Ngài còn thi ân giáng phúc và dưỡng nuôi nhân loại. Ngài rao giảng Tin Mừng Cứu độ cho con người không những bằng lời giáo huấn mà còn qua các dấu lạ. Một trong các dấu lạ loan báo việc thiết lập bí tích Thánh Thể để dưỡng nuôi chúng ta, là dấu lạ "hoá bánh ra nhiều" (Ga 6, 1-71).

Qua dấu lạ "hoá bánh ra nhiều", người ta khám phá nhiều yếu tố giúp hiểu ý nghĩa sâu xa của bí tích Thánh Thể Chúa Kitô sẽ thiết lập sau này :

- Chúa Giêsu đã thực hiện dấu lạ trong bối cảnh lễ Vượt Qua của người do thái sắp đến (Ga 6, 4). Sự kiện này cho chúng ta hiểu tại sao bí tích Thánh Thể được trao ban trong bối cảnh tiệc Vượt Qua (Ga 13, 1-2), trong bữa tiệc đó Chúa Kitô thực hiện tình yêu tột cùng khi khi ban chính Mình Ngài cho chúng ta.
- Dấu lạ hoá bánh ra nhiều không do con người đòi hỏi hay thỉnh cầu, nhưng được thực hiện do sáng kiến và lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với dân chúng. Ngài thấy trước như cầu của dân chúng và Ngài gợi ý
cho các môn đệ : " Ta mua dâu ra bánh cho ho ăn đây" (Ga 6,5). Biết họ bất lực và nhiều giới hạn trước nhu cầu của anh em, nhựng Ngài vẫn muốn con người cộng tác với Ngài để phục vụ kẻ khác : "Thuta Thầy chîng con có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng không đử cho mỗi người một chút" (Ga 6, 7). Tình thương của Chúa Giêsu đối với nhân loại vượt xa điều họ nghĩ tưởng và vượt xa khả năng mà nhân loại có thể trao cho nhau.
- Khi đã được ăn no nê, người ta chỉ thấy lợi ích và nhu cầu vật chất trước mắt, nên muốn biến Chúa Giêsu trở nên con người phục vụ nhu cầu trần thế của họ, họ đã hiểu lệch lạc về sứ vụ của Ngài : " Dân chíng thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm thi nói : "Hắn ông này là vị tiên tri, Dấng phải đền thế gian!"Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp tôn minh lên làm vua, nên Nguời lánh mặt và di lên núi một minh " (Ga 6, 14-15). Sự kiện Chúa Giêsu lánh mặt đi làm cho chúng ta hiểu dấu lạ hoá bánh ra nhiều không chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cẩu vật chất của con người, nhưng còn dẩn chưng ta đến phép lạ vĩ đại hơn nhiều, khi Chúa Giêsu ban cho nhân loại Bánh Hằng sống là Thân Mình Ngài trong bí tích Thánh Thể. Khi tham dự Thánh Thể chúng ta không tìm nơi đây lợi ích riêng tư hay tính hiếu kỳ của một sự việc, nhưng khám phá chân dung của một tình yêu tự hiến, tình yêu đến dộ hy sinh và trao ban chính mạng sống vì người mình yêu.
- Không để con người làm lệch lạc và méo mó sứ vụ của mình khi thực hiện dấu lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu khẳng định sứ vụ của Ngài nơi trần gian
không nhằm mục dích thoả mãn nhu cầu vật chất con người, nhưng dem ơn cứu dộ đến cho những ai tin vào $\mathrm{Ngài}$ ( Ga 6, 26-29). Niềm tin vào Chúa Kitô và thực hiện điều người giảng dạy là lương thực trường tồn cho đời người tín hữu : "Nguời do tháa hỏi Chúa Giêsu: "Chúng tôi phải làm gì dể thực hiện nhuưng việc Thiên Chúa muốn ?" Chúa Giêsu trả lời : "Việc Thiên Chía muốn là các ông tin vào Dấng Nguời dãa sai đến..." (Ga 6, 28-29). Và để cho thấy rõ niềm tin vào Chúa Giêsu phát xuất từ ý muốn của Chúa Cha, Chúa Giêsu trả lời người do thái : "Thật vậy, y của Cha Ta là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người, thi được sống đời đời, và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." ( $\mathrm{Ga} 6,40$ ).
- Niềm tin vào Chúa Giêsu còn biểu lộ qua những hình bóng báo trước trong thời Cựu Uớc. Quả thật Chúa Giêsu đã cho thấy rõ điều này khi minh chứng, tổ tiên người do thái dã không tin vào Thiên Chúa, dám thách thức Người trong hoang địa và hậu qủa là sự chết. Phép lạ manna xưa là dấu chỉ tình thương và lòng trung thänh của Thiên Chúa, nhưng cũng là bằng chứng về thái dộ cứng đầu, kêu trách và thử thách của dân Israel đối với Người, vì vậy mặc dù ăn manna nhưng dân Israel vẫn phải chết. Còn đối với những ai tin và đón nhận Bánh Hằng sống là chính Chúa Giêsu sẽ được sự sống vĩnh cửu : "Ta là Bánh Hằng sống. Tổ tiên các ông dã ăn manna trong sa mạc và dã chết. Còn bánh này là bánh tù trời xuống, để ai ăn thi khỏi phải chết " (Ga 6, 48-50).
- Không chỉ so sánh manna xưa và Bánh Hằng sống, Chúa Giêsu còn mạc khải cho người do thái thấy Bánh Hằng sống được trao ban chính là do sự tự hiến của Ngài. Qua lời khẳng định minh nhiên : "Bánh Hà̀ng sóng chinh là thịit Ta để cho thé gian đutực sống"' (Ga 6 , 51), Chúa Giêsu cho thấy Bánh Hằng sống do Ngài trao ban sẽ được trả bằng giá máu, Bánh đó là chính Mình và Máu Ngài tự hiến vì nhân loại : "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sống muôn đời, và Ta sē cho nguời ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Ta thật là của ăn, và máu T'a thật là của uống" (Ga 6, 54-55).

Quả thật những lời mạc khải về Bánh Hằng sống liên quan đến Mình và Máu Chúa Giêsu, sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa bí tích Thánh Thể mà chính Ngài sẽ thiết lập trong bữa Tiệc Ly : " Chúa Gièsu cầm láy bánh, dâng lời chuic tưng rồi bẻ ra, trao cho môn dệ và nói : "Các con hãy cà̀m lấy mà ăn, này là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời ta ơn, trao cho môn dê và nói : "Tất cả các con hãy cầm lấy và uống, vì này là máu Thày, máu Giao Uớc, đổ ra cho muôn người dược tha tội" (Mt 26, 26-28).

## 3. Sự kiện Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thế

Nếu Tin Mừng theo thánî Gioan khai triển dấu lạ hoá bánh ra nhiều và bài giảng về Bánh Hằng sống (Ga 6), thì sự kiện Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể sẽ được các Tin Mừng Nhất lãm và thánh Phaolô tường thuật cho chúng ta đầy đủ ( Mt $26,26-29 ; \mathrm{Mc} 14,22-25$; Lc 22, 19-20; $1 \mathrm{Cr} 11,23-27$ ). Người ta thấy trong cả bốn bài
tường thuật, việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể được đặt trong khung cảnh bữa tiệc, Ngài cầm lấy bánh và chén rượu, dâng lời chúc tụng lên Chúa Cha, bẻ bánh ra, trao cho các môn đệ, đồng thời xác định ý nghĩa cử chỉ trao bánh và chén rượu bằng lời : này là Mình Thá̀y, này là Máu Thày. Dựa trên các sự kiện này, chúng ta có thể khám phá một số ý nghĩa căn bản trong việc thiết lập bí tích Thánh Thể như sau :

- Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể trong khung cảnh bữa tiệc Vượt Qua do thái (Mt 26, 17-29; Mc 14, $12-25$; Le $22,7-20$ ). Vào ngày này người do thái giết chiên để mừng lễ Vượt Qua (Lc 22,7 ), việc sát tế chiên nhắc đến "biến cố vượt qua" của người do thái, qua biến cố này Thiên Chúa giải thoát Israel khỏi thân nô lệ, kiếp tôi đòi nơi đất Ai Cập thuở xưa (Xh 12, 1-14). Khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly, Ngài sẽ thực hiện hoàn hảo thánh ý Chúa Cha trong cuộc hiến tế của Ngài, nghĩa là Ngài sẽ được gọi là Chiên Vượt Qua đích thực của Thiên Chúa (Kh 5, 12), nhờ cuộc hiến tế của Ngài mà toàn thể nhân loại dược giải thoát khỏi tội lỗi, được sống trong tình thân với Thiên Chúa, và được tham dự vào Bàn tiệc thiên quốc của $\mathrm{Người}$ i.
- Trong Bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu đã dùng bánh và rượu để biến chúng nên Mình và Máu Ngài. Việc chọn lựa này thật ý nghĩa khi được đặt trong bối cảnh văn hoá do thái cổ thời. Thật vậy, đối với người do thái, bánh là lương thực căn bản của đời sống con người, chia sẻ bánh cho ai là chia sẻ cho họ phương tiện căn bản để sinh tồn. Rượu là chất uống trong các bưa tiệc, đặc biệt
tiệc cưới (Ga 2, 1-11), là cách thức để con người bày tỏ tình thân hữu với nhau ( $\operatorname{Tv} 103,15$ ). Khi cầm lấy và chỉ định hai yếu tố vật chất này trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu muốn biểu lộ tương quan hiệp thông và chia sẻ với con người trong tất cả đời sống họ. Ngài chọn những yếu tố vật chất hữu hình thiết thân đến con người, để qua đó trao ban chính mình Mình và Máu Ngài cho chúng ta. Như vậy khi ăn bánh và uống chén rượu Chúa Giêsu trao ban, chúng ta dược dự phần vào chính sự sống của Ngài, được trở nên "người nhà" của Thiên Chúa và lãnh nhận bảo đảm sự sống vĩnh cửu.
- Đàng khác bốn bản văn tường thuật việc thiết lập bí tích Thánh Thể, đều minh chứng bốn dộng tác căn bản Chúa Giêsu dã thực hiện trong Bữa Tiệc Ly như sau : Ngài cầm lấy, dâng lời chúc tưng, bẻ ra và trao ban cho các môn đ̛̣̂ (Mt 26, 26 ; Mc 14, 22 ; Lc 22, 19 ; 1 Cr 11 , 23). Cả bốn động tác này cho thấy chủ ý hành động của Chúa Giêsu : Ngài cầm lấy bánh và rượu nhằm xác định ý nghĩa của sự vật. Khi dâng lời chúc tụng Ngài làm cho cuộc hiến tế của Ngài trở nên Lời Tạ Ớn của toàn thể nhân loại dâng lên Chúa Cha. Khi bẻ bánh Ngài mời gọi con người tham dự vào cuộc hiến tế của Ngài, dồng thời làm cho tấm bánh được bẻ ra trở nên dấu chỉ của một tình yêu tự hiến. Cuối cùng Ngài trao ban tấm bánh đã được bẻ ra, dể mời gọi chúng ta tham dự vào chính sự sống sung mãn của Ngài, đồng thời cho chúng ta thấy rõ trách nhiệm ra đi chia sẻ chính sự sống đó cho anh em ${ }^{61}$.

[^46]- Sau hết, đỉnh cao của việc thiết lập bí tích Thánh Thể chính là những lời công bố của Chúa Giêsu khi Ngài cầm lấy bánh và nói : "Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Minh Thầy", rồi Ngài cầm lấy chén rượu và nói: "Tát cả các con hãy câm láy và uống, vì này là Máu Thầy, Máu Giao Uớc, đổ ra cho muôn nguời được tha tội" (Mt 26, 26-27 ; Mc 14, 22-23; Le 19-20; 1 Cr 11, 24-25). Những lời khẳng định "này là Mình Thày, này là Máu Thầ"" trong văn mạch của Bữa Tiệc Ly mang giá trị đích thực, nghĩa là chúng vừa là dấu chỉ, vừa là thực tại của chính Thân Mình Chúa Kitô chịu hiến tế. Quả thật, khi nói những lời đó Chúa Giêsu loan báo trước cuộc khổ nạn Ngài sắp phải chịu, và qua cuộc khổ nạn này Ngài sẽ hy sinh tính mạng và đổ máu dể ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Vì vậy dể hiểu sâu xa những lời công bố của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, người ta cần phải liên kết việc thiết lập bí tích Thánh Thể với ý nghīa cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu sẽ trải qua sau dó ${ }^{62}$.


## 4. Giáo Hội cử hành Thánh Thể

Lịch sử việc cử hành bí tích Thánh Thể là dấu chứng sự trung thành của Giáo Hội với lệnh truyền của Chúa Giêsu. Tuy nhiên lịch sử đó cũng cho thấy có những tiến triển từng bước về khía cạnh tổ chức nghi lễ phụng vụ, đồng thời cho chúng ta những khám phá sâu sắc về mặt thần học của bí tích này ; chúng giúp cho việc cử hành

[^47]Thánh Thể hiện nay mang nhiều hoa trái và góp phần nâng đỡ các tín hữu tham dự tích cực vào các cử hành thánh của bí tích này.

## a. Thời các Tong đờ

Việc cử hành Thánh Thể ngay sau biến cố Phục sinh đã trở nên nét đạ̣c trưng của Giáo Hội ban đầu. Thực vậy ngay trong giai doạn phôi thai, khi mà Giáo Hội chưa thoát ly hoàn toàn với do thái giáo thì việc cử hành Thánh Thể, được gọi là Nghi lễ Bẻ Bánh, dã trở nên cử hành riêng biệt của các kitô hữu. Khi cử hành Thánh Thể, các kitô hữu thường tập họp chung quanh các tông đồ để thực hiện điều Chúa truyền dạy: "Các con hãy làm việc này dể tưởng nhớ dến Thày" (Le 22, $19: 1 \mathrm{Cr} 11,24$ ). Buổi cử hành đó được tổ chức tại tư gia trong bầu khí thân mật của một gia dình (Cv 2, 46).

Có lẽ các kitô hữu ban đầu đã lồng cử hành Thánh Thể trong khung cảnh của một bữa ăn, vì thế thánh Phaolô đã dùng bối cảnh này để khuyến cáo các tín hữu về ý nghīa hiệp thông Thánh Thể và việc chia sẻ vật chất cho kẻ túng nghèo: "Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bưa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bưa riêng của mình trước, và nhu thế kẻ thì đói người lại say. Anh em không có nhà đẹ̉ ăn uống sao ? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục nhüng nguời không có của ?" (1 Cr 11, 20-22).

Thánh Phaolô cũng cho thấy sự hiệp thông Thánh Thể không thể thoả hiệp với việc "bắt cá hai tay", nghĩa
là vừa tôn thờ Thiên Chúa, vừa suy tôn ngẫu tượng: "Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ dutợc ; anh em cũng không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vù̀a ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được" ( 1 Cr 10, 21), nói cách khác, khi tham dự vào Thánh Thể Chúa người tín hữu tham dự vào mầu nhiệm Thân Thể duy nhất của Giáo Hội, và sự duy nhất này loại trừ "thái dộ hai lòng", giả hình hay gian dối. Thánh. Phaolô còn nhấn mạnh mầu nhiệm hiệp nhất trong Giáo Hội được khởi đi từ việc tham dự vào cử hành Thánh Thể, bởi vì chỉ có một Tấm bánh được bẻ ra cho mọi người, nên dù chúng ta nhiều người, chúng ta cũng chỉ kiến tạo nên một Hội Thánh : "Khi ta nang chén chuic tụng mà cảm tạ Thiên Chuía, há chả̉ng phải là dụ phần vào Máu Chúa Kitồ sao ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dụ phần vào Thân Thể Người sao ? Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh áy, nên tuy nhiều ngıời, chưng ta cūng chỉ là một thân thẻ̉" ( $1 \mathrm{Cr} 10,16-17$ ).
b. Các giáo phụ tien khởi thé ky I - III

Sau thời các Tông đồ Giáo Hội ngày càng dào sâu bí tích Thánh Thể cả trong các bài giáo lý lẫn trong việc cử hành phụng vụ. Việc làm này vừa để minh chứng nét đặc thù của các kitô hữu trong một thế giới đa tôn giáo cổ thời, vừa dể xây dựng một nền tảng thần học vững chắc hơn, nhằm phục vụ cho việc cử hành cũng như dào sâu bí tích

Thánh Thế trong toàn thể dân Thiên Chúa. Chúng ta có một số chứng từ của các giáo phụ danh tiếng sau đây :

Thánh Ignatiô thành Antiôkia ${ }^{63}$ trong các thư Ngài gởi cho các kitô hữu, ngài nhấn mạnh hai vấn dề quan trọng của Giáo Hội vào thời đó : sự trung thành bảo vệ đức tin công giáo trước các sai lầm và gìn giữ sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Theo Ngài, Thánh Thể vừa là dấu chỉ (signe) vừa là sự bảo đảm chắc chắn (garantie) cho đức tin công giáo và sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Theo ngài, khi cử hành Thánh Thể đức tin của người kitô hữu được diễn tả và nuôi dưỡng, đức tin đó sẽ được gìn giữ trong tất cả sự trong sáng của nó qua vai trò của giám mục, bởi yì giám mục là người kế vị các Tông đồ và nhiệm vụ hàng đầu của ngài là gìn giữ kho tàng dức tin công giáo. Khi cử hành Thánh Thể, giám mục luôn là vị chủ toạ, ngài thi hành chức năng này vì là người đứng đầu Giáo Hội địa phương và là nguyên lý của sự hiệp nhất, qua ngài các kitô hữu hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin và đức mến.

Thánh Ignatiô cũng nhấn mạnh : Thánh Thể còn là chính hiến tế của Chúa Kitô tử nạn trên thập giá vì tội lỗi chúng ta, Ngài hiến tế để ban cho nhân loại Mình và Máu Ngài như lương thực thần linh, vì vậy khi người tín hữu tham dự vào Thánh Thể họ dược mạnh sức, được kiên vững

[^48]trong dức tin và được hiệp nhất trong cùng một đức ái, nhờ mầu nhiệm khổ nạn củ̉a chính Chúa Kitô.

Thánh Justinô ${ }^{64}$ để lại cho chúng ta chứng từ chi tiết đầu tiên về buổi cử hành Thánh Thể trong cuốn Hộ giáo (Apologie). Qua tài liệu của ngài, chúng ta thấy một số nét đặc trưng của buổi cử hành Thánh Thể vào giữa thế kỷ thứ II :

- Ngày chúa nhật trở nên ngày đặc trưng riêng của các kitô hữu, họ họp nhau vào ngày này để cử hành Thánh Thể tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.
- Trong cấu trúc của cử hành Thánh Thể, các kitô hữu đọc Sách Thánh để khám phá mầu nhiệm Chúa Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
- Người ta mang lễ vật gồm bánh và rượu cho giám mục, ngài sẽ đọc lời chúc tụng tạ ơn trên các lễ vật này, sau đó người ta phân phát bánh và rượu đã được làm phép cho các kitô hữu. Thánh Justinô nhấn mạnh : chỉ các kitô hữu mới được rước bánh và rượu đã được làm phép, còn những người-chưa lãnh bí tích Thánh tẩy không được dự phần vào Của ăn thánh này. Lý do dành Bánh và Rượu Thánh cho các kitô hữu, vì Giáo Hội tin thật sau khi giám mục đọc lời chúc tụng tạ ơn, bánh và rượu

[^49]đã trở nên Mình và Máu Chúa Kitô, và như vậy chỉ những người tin mới xứng đáng lãnh nhận Của ăn thánh này.

Khi buổi cử hành Thánh Thể kết thúc, các phó tế sẽ dem phần bánh đã dược làm phép cho các bệnh nhân và người vắng mặt, việc dem Bánh Thánh này là xác tín nền tảng của Giáo Hội vào sự hiện diện dích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể, nghĩa là dù cử hành Thánh Thể đã kết thúc, Giáo Hội vẫn tin thật Chúa Kitô còn hiện diện trong Bánh Thánh, sự hiện diện của Ngài trong Thánh Thể là một chân lý khách quan, sự hiện diện này không bị lệ thuộc chúng ta dù việc chúng ta cử hành đã kết thúc ${ }^{65}$.

Thánh Irénée ${ }^{66}$ dược xem là nhà thần học thời danh chống lại phái ngộ giáo khi bảo vệ tính duy nhất của lịch sử cứu độ. Theo ngài lịch sử cứu độ là một chương trình duy nhất của ý dịnh Thiên Chúa, khởi từ công cuộc sáng tạo đến việc tái tạo lại con người đã hư đi. Trong lịch sử đó tội lỗi và ân sủng đan xen lẫn nhau, nhựng trung tâm của lịch sử cứu độ chính là Chúa Giêsu Kitô. Dưới cái nhìn này, thánh Irénée khám phá nơi bí tích Thánh Thể cách biểu lộ tính duy nhất của lịch sử cứu độ qua hiến tế của Chúa Kitô. Thật vậy, khi Chúa Kitô vâng phục thánh

[^50]ý Chúa Cha bước vào cuộc thương khó, thì chính lúc đó Ngài đã xoá tội bất tuân phục của Adam. Vậy nếu bởi tội Adam mà mọi nguời phải chết, thì nhờ sự chết của Chúa Kitô mà mọi người được sự sống mới. Như vậy người ta phải khám phá tính duy nhất của lịch sử cứu dộ trong cả hai mặt : tội lỗi và ân sủng, Adam và Chúa Giêsu. Khi Giáo Hội cử hành Thánh Thể thì chính Chúa Kitô hiện diện để hiện tại hoá cuộc hiến tế của Ngài, và nhờ hiến tế này tội lỗi chúng ta được tẩy sạch và được sống hiệp thông với Thiên Chúa. Điểm độc đáo trong thà̉n học của thánh Irénée là khai triển chiều kích Ba Ngôi cả trong công trình sáng tạo, lẫn trong mầu nhiệm cứu chuộc qua cuộc hiến tế của Chúa Kitô.

Sách Didachè ${ }^{67}$ có lẽ là một trong các tài liệu cổ xưa nhất cho chúng ta thấy ý nghīa của ngày chúa nhật : dó là ngày biểu lộ sự hiệp nhất của cộng đoàn Giáo Hội, sự hiệp nhất này đòi hỏi mỗi người tín hữu phải thanh tẩy mình khỏi điều bất chính, thú nhận tội lỗi với anh em, tham dự vào lời nguyện tạ ơn và chia sẻ Bữa tiệc Thánh Thể. Có thể nói, Sách Didachè cho chúng ta một bằng chứng quan trọng về mối tương quan giữa Thánh Thể và người tham dự : để có thể dến Bàn tiệc thánh, con người phải thấy tội mình, thống hối về tội đã phạm và làm hoà với anh em. Thánh Thể không phải là của ăn thường mà là Lương thực thánh, nên con người phải chuẩn bị tâm hồn xứng đáng trước khi bước đến lãnh nhận Thánh Thể Chúa.

[^51]Thánh Hippôlyto ${ }^{68}$ qua tác phẩm danh tiếng "Tradition Apostolique - Truyền thống Tông đồ" giúp cho chúng ta hiểu vào thế kỷ III Giáo Hội đã tin và cử hành Thánh Thể thế nào : Giám mục dâng lời ngợi khen Thiên Chúa vì công trình Nhập Thể cứu chuộc của Ngôi Lời. Công trình cứu chuộc này sẽ được biểu lộ cao điểm nơi Bữa Ån sau hết của Chúa Kitô. Vì vậy khi chúng ta tiến dâng bánh và rượu để chúc tụng Thiên Chúa, chúng ta tưởng niệm công trình cứu chuộc của Chúa Kitô qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài. Mầu nhiệm này dược hiện tại hoá nhờ sức mạnh của Thánh Thần, Đấng nối kết chúng ta và làm cho chúng ta cũng dược tham dự vào cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô.
c. Các chứng từ thẩn học thế ky̆ IV-VII

Các chứng từ về bí tích Thánh Thể trong khoảng thời gian từ thế kỷ IV đến thế kỷ VII, được coi là các luận dề thần học căn bản về bí tích này, chúng làm nên kho tàng Truyền thống đáng kính của Giáo Hội thuộc cả hai bên Bông và 'Tây phương :

Giáo Hội Đông phương : Trong Truyền thống Đông phương có một số khuôn mặt sáng giá trong lãnh vực thần học : Clémentê d'Alexandrie, Origène, Basiliô,

[^52]Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze, Cyrillô de Jérusalem, Théodore de Mopsuette, Cyrillô d'Alexandrie.

Thánh Clémentê d'Alexandrie ${ }^{69}$ và Origène ${ }^{70}$ khai triển bài giảng về Bánh Hằng sống (Ga 6) trong tương quan với bí tích Thánh Thể. Origène phân biệt ý nghīa bí tích Thánh Thể trong hai mức dộ : mức dộ thứ nhất liên quan đến đức tin được đón nhận trong Giáo Hội, nghĩa là chỉ nhờ đức tin trong Giáo Hội mà con người mới có thể nhận biết và đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể. Mức độ thứ hai giúp con người đi sâu vào ý nghĩa của Thánh Thể qua vai trò của Thánh Thần, Ngài vừa là Đấng thánh hoá làm cho lễ vật trở nên Minh và Máu Chúa Kitô, vừa làm cho chúng ta có khả năng đón nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể. Với cái nhìn này, Origène đã làm nổi bật vai trò của Chúa Thánh Thần trong cử hành Thánh Thể, điều này sẽ ảnh hưởng rộng rãi trong Truyền thống Tây phương, nhất là sau Công đồng Vatican II.

[^53]Thánh Basiliô ${ }^{71}$, thánh Grégoire de Nysse ${ }^{72}$ và thánh Grégoire de Nazianze ${ }^{73}$ là ba khuôn mặt giáo phụ Hy lạp đông phương sáng giá. Theo các ngài, Chúa Kitô đã thiết lập bí tích Thánh Thể với ý muốn trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng ta, vì vậy khi tham dự Thánh Thể chúng ta trở nên giống Chúa và nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Con người có xác có hồn, linh hồn chúng ta kết hợp với Chúa Kitô trong Thánh Thể nhờ dức tin, còn thân xác kết hợp với Ngài nhờ tham dự vào Bàn tiệc Mình và Máu Ngài.

Thánh Cyrillô thành Giêrusalem ${ }^{74}$ qua các bài giáo lý nhiệm huấn (Catéchèses mystagogiques) nhấn

[^54]mạnh sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể phát xuất từ sức mạnh của lời Chúa Kitô, nghĩa là một khi Chúa Kitô công bố "này là Mình Thầy, này là Máu Thầy" thì lời công bố đó mang giá trị tuyệt đối, bánh không còn là bánh nhưng là Mình Chúa, và rượu không còn là rượu nhưng là Máu Ngài. Thánh Cyrillô lập luận : tại sao chúng ta lại nghi ngờ lời công bố của Chúa trong Bữa tiệc Ly khi Ngài cầm lấy Bánh và chén rượu để biến chúng nên Mình và Máu Ngài, khi chúng ta đã thấy rõ ràng cũng chính Đấng ấy đã tỏ uy quyền của mình khi biến nước thành rượu trong tiệc cưới Cana (Ga 2, 1-11). Hơn nữa thánh Cyrillô còn nhấn mạnh cử hành Thánh Thể mà Giáo Hội dâng chính là hiến tế của Chúa Kitô. Không có sự khác biệt giữa hiến tế của Chúa Kitô trên thập giá xưa và Thánh Thể Giáo Hội cử hành ngày nay. Tuy vậy nếu có sự khác biệt thì đó cũng chỉ là thể thức bề ngoài mang tính dấu chỉ, nghỉa là Thánh Thể mà Giáo Hội dâng cũng chính là hiến tế của Chúa Kitô xưa nhưng không dố máu.

Théodore de Mopsuette ${ }^{75}$ là nhà thần học dông phương đã làm nổi bật tương quan chặt chẽ giữa Thánh Thể và Thánh tẩy. Theo ông, Thánh Thể ban cho chúng ta Mình và Máu Chúa Kitô, dó là sự sống thẳn linh, sự sống này sẽ làm triển nở sự sống mới mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu Thánh tẩy. Khi tham dự Thánh Thể là chúng ta tham dự vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, tức mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài, mà mầu nhiệm này lại là nền tảng của cử hành Thánh tẩy, nghĩa là chúng

[^55]ta cùng chết và sống lại với Chúa Kitô trong nước Thánh tẩy. Như thế khi Giáo Hội cử hành Thánh Thể chính là vì lợi ích của chúng ta, nghīa là để chúng ta được thăng tiến và lớn lên trong ơn gọi kitô hữu.

Thánh Cyrillô thành Alexandrie ${ }^{76}$ khai triển sâu sắc thần học về sự hiệp thông trong bí tích Thánh Thể. Sự hiệp thông theo thánh Cyrillô là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa qua Ngôi Lời của Người. Thiên Chúa dã sáng tạo mọi sự nhờ Lời của Người, thì trong Thánh Thể sự sống thần linh được thông truyền cho chúng ta cũng dược ban qua Ngôi Lời Nhập Thể. Mình và Máu Chúa Kitô mà chúng ta rước lấy trong Thánh Thể, chính là Mình và Máu của Ngôi Lời Nhập Thể Thiên Chúa. Tham dự vào Thánh Thể chính là tham dự vào sự sống thần linh và dược hiệp thông với Thiên Chúa tình yêu, qua Ngôi Lời và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Giáo Hội Tây phương : 'Trong Truyền thống Tây phương có một số nhà thần học tiêu biểu dã tạo được nhiều ảnh hưởng trong Giáo Hội như : Cyprianô, Ambrôsiô và Augustinô. Đây là ba khuôn mặt sáng giá trong những vấn dể thần học quan trọng như mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm Giáo Hội, việc cử hành các bí tích và chú giải Kinh Thánh.

[^56]Thánh Cyprianô ${ }^{77}$ là khuôn mặt tiêu biểu của Giáo Hội tây phương khi trình bày Thánh Thể như nền tảng của sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Vào thời đó ở vùng Bắc Phi một số giám mục theo lạc giáo chỉ dâng lễ với bánh và nước lã, thánh Cyprianô khả̉ng định Chúa Kitô đã dùng bánh và rượu để biến đổi nên Mình và Máu Ngài, vì thế khi dâng lễ với nước lã người ta vừa chối bỏ điều Chúa Kitô dã làm, vừa không diển tả ý nghīa của máu. Theo thánh Cyprianô khi dùng bánh với rượu để dâng lễ người ta còn diễn tả sự hiệp nhất của nhân tính và thần tính nơi Chúa Kitô, và sự hiệp nhất này làm nền tảng cho hiến tế của Chúa Kitô trên thập giá xưa. Khi Giáo Hội cử hành hiến tế của Chúa Kitô qua dấu chỉ bánh và rượu, Giáo Hội tìm thấy cản tính của sự hiệp nhất trong đời sống mình, vì vậy bất cứ ai làm khác điều Chúa Kitô đã làm và khác điều Truyền thống Giáo Hội đã cẩn thận gìn giữ, người đó làm thương tổn đến sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

Thánh Ambrôsiô ${ }^{78}$ được coi là giáo phụ Tây phương đã nối kết các biến có cứu độ của Cựu Ứ̛c với

[^57]Thánh Thể Chúa Kitô. Theo ngài, các dữ kiện Kinh Thánh loan báo trước tình yêu tự hiến và cứu độ của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Quả thật vì yêu thương Chúa Kitô đã thiết lập bí tích Thánh Thể trong Bũa Tiệc Ly, chính Ngài cầm lấy bánh và rượu biến đổi nên Mình và Máu Ngài. Thánh Ambrôsiô khẳng sự biến đổi bánh và rượu chỉ có thể thực hiện được nhờ sức mạnh của lời Chúa Kitô, lời này mang giá trị tuyệt đối và mang lại hiệu quả đích thực. Vì vậy bao lâu lời của Chúa Kitô không dược được công bố trên bánh và rượu, thì bánh vẫn là bánh và rượu vẫn là rượu. Lời của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể mang tính sáng tạo mới, lời đó làm biến đổi tận căn bánh và rự̛u mà Ngài cầm lấy nên chính Mình và Máu Ngài.

Thánh Ambrôsiô còn nhấn mạnh ý nghĩa việc pha nước vào rượu qua các chứng từ Tân Uớc. Nước vừa chỉ nước hằng sống mà Chúa Kitô hứa ban cho những ai tin vào $\mathrm{Ngài}$ ( $\mathrm{Ga} 4,14$ ), vừa chỉ nước giải khát cho dân Israel trong hoang địa xưa, ( $1 \mathrm{Cr} 10,4$ ), vừa chỉ nước từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô trên thập giá (Ga $19,32-35)$. Từ ý nghĩa này, Thánh Ambrôsiô khai triển chiều kích tạ ơn của Thánh Thể : Thực vậy qua hình ảnh Melkisedê dem lễ vật gồm bánh và rượu ra chúc phúc cho Abram sau khi thắng trận (St 14, 17-20), đó sẽ là hình ảnh loan báo trước hiến tế tạ ơn của Chúa Kitô, khi Ngài dùng bánh và rượu chúc tụng tạ ơn Chúa Cha trong Bữa Tiệc Ly, lời chúc tụng tạ ơn này có liên quan mật thiết đến hiến tế Ngài sắp dâng trên thập gia, nghīa là Hiến tế thập giá sẽ được gọi là Hiến tế tạ ơn. Chúa Kitô tạ ơn Chúa Cha vì chương trình cứu độ của Chúa Cha sẽ được hoàn tất trong Hiến tế của $\mathrm{Ngài}$.

Thánh Augustinô ${ }^{79}$ là nhà thần học thời danh trong việc trình bày bí tích Thánh Thể dưới hai khía cạnh: hiến tế và sự hiện diện dích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể.

- Khía cạnh hiến tế : Chúa Kitô đã hiến tế chỉ một lần duy nhất trên thập giá xưa đủ để cứu độ toàn thể nhân loại. Thánh Thể mà Giáo Hội cử hành ngày nay cũng được gọi là hiến tế của Chúa Kitô, nhưng không làm suy giảm hay dánh mất ý nghĩa của hiến tế thập giá, bởi vì khi Giáo Hội cử hành Thánh Thể thì chính Chúa Kitô dang hiến tế cách bi tích (en sacrement) cho ơn cứu độ của chúng ta. Thánh Thể là dấu chỉ thánh (signe sacré) qua đó hiến tế duy nhất của Chúa Kitô được hiện tại hoá đẻ̉ làm cho các tín hữu dược liên kết với Ngài, nói cách khác Thánh Thể cũng là hiến lễ của Giáo Hội vì dược liên kết với Đầu của mình là Chúa Kitô. Mầu nhiệm Chúa Kitô toàn thể (le Christ total) làm cho chúng ta hiểu Thánh Thể vừa là hiến tế của Chúa Kitô vừa là hiến tế của Hội Thánh. Ngoài ra, thánh Augustinô cọ̀n khai triển chiều kích hiệp nhất trong Giáo Hội phát xuất từ Thánh Thể, bởi vì chỉ có một Tấm Bánh nhưng mọi người dều được mời gọi chia sẻ, và khi tham dự vào Tấm Bánh duy nhất này, chúng ta kiến tạo nên một Thân Thể duy nhất là Hội Thánh.

[^58]- Khía cạnh hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể dược thánh Augustinô quảng diễn theo nhiều mức độ : trước hết bánh và rượu được xem là biểu tượng (symboles) của Mình và Máu Chúa Kitô, bởi vì chính Chúa đã cầm lấy chúng trong Bưa Tiệc Ly và nói "này là Minh Thầy, này là Máu Thầ"; kế đến khi chúng ta rước Bánh Thánh và Máu Thánh thì đó không phải là của ăn thường, nhưng là chính Thân Mình Chúa Kitô hiện diện ở đó để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta ; cuối cùng vì Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể nên khi chúng ta rước Mình Máu Ngài, chúng ta được liên kết với Ngài và liên kết với nhau. Mầu nhiệm hiệp nhất trong Giáo Hội không do chúng ta tự làm nên, nhưng do tất cả được tham dự vào cùng một Tấm Bánh và cùng được liên kết với Chúa Kitô, và như thế chúng ta trở nên duy nhất trong một Thân Thể Ngài.


## II. Thần học về bí tích Thánh Thể

Thần học về bí tích Thánh Thể là một trong những đề tài được bàn giải nhiều nhất trong suốt dòng lịch sử của Giáo Hội. Đó là "diểm nóng và thời sự " trong mọi thời đại. Quả vậy, khi bàn đến bí tích Thánh Thể, người ta không tìm hiểu bí tích nhằm thoả mãn trí tuệ, nhưng để tìm căn nguyên của sự sống thần linh được trao ban, để thiết lập mối tương quan giữa Thánh Thể với đời sống Giáo Hội và đời sống các kitô hữu và để khám phá tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua Thánh Thể Chúa Kitô. Trong ý nghĩa này, thần học hiện đại thường dào sâu những vấn đề cơ bản sau đây : Thánh Thể kiến tạo đời
sống Giáo Hội, giá trị hiến tế của Thánh Thể, Bàn tiệc Thánh Thể và chiều kích cánh chung của Thánh Thể.

## 1. Thánh Thể và Giáo Hội

Khi nói đến Thánh Thể và Giáo Hội thì nhận định đầu tiên người ta có thể khám phá là : Giáo Hội đã cử hành Thánh Thể cùng với Thánh tẩy rất sớm khi vừa được khai sinh. Thật vậy ngay trong giai doạn đầu tiên, khi Giáo Hội chưa hoàn toàn độc lập với do thái giáo trong đời sống phụng vụ, thì cử hành Thánh Thể được coi là nét đặc trưng riêng biệt của các kitô hữu tiên khởi ${ }^{80}$. Trải dài theo năm tháng, Giáo Hội ngày càng khám phá ý nghīa sâu xa của Thánh Thể trong đời sống mình, và có thể nói Giáo Hội hiện diện và tồn tại nhờ Thánh Thẽ̉ Chúa Kitô.

## a. Tên gọi của bí tích Thánh Thé

Bí tích Thánh Thể mang nhiều tên gọi khác nhau theo từng thời dại, từng cách thức trình bày và quan niệm thần học. Mỗi tên gọi lại diễn tả bí tích Thánh Thể dưới tùng khía cạnh khác nhau. Để tái xác nhận và làm cho các tên gọi mang nội dung đích thực theo dức tin công giáo, Huấn Quyền theo sách giáo Lý công giáo 1992 đã minh nhiên khẳng định các tên gọi của bí tích Thánh Thể như sau :

[^59]Bí tích Thánh Thể được gọi là Lễ Ta Ớn bởi vì việc cử hành Thánh Thể chính là hành động tạ ơn Thiên Chúa (CG 1328). Các bản văn Tân Ước đều dùng các từ hy lạp Eucharistein (tạ ơn) và Eulogein (chúc tụng, ngợi khen) khi tường thuật việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể̉ (Eucharistein trong Lc 22, 19 ; $1 \mathrm{Cr} 11,24$ Eulogein trong Mt 26, 26 ; Mc 14, 22 ). Thực vậy, Chúa Giêsu đã lồng ý nghīa cử hành bí tích Thánh Thể trong truyền thống do thái qua hành động tạ ơn, chúc tụng, bởi vì nggười do thái trong bữa tiệc, nhất là Tiệc Vượt Qua, luôn dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa, nhằm tưởng nhớ các kỳ công cứu chuộc và sáng tạo Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Người.

Bí tích Thánh Thể còn được gọi là Bũ̃a Ăn của Chúa, bởi vì khi cử hành Thánh Thể Giáo Hội tưởng niệm Bữa Tiệc Ly sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó (CG 1329). Trong Bưa Ăn này Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Về sau Giáo Hội khám phá nơi cử chỉ cầm lấy bánh và bẻ ra của Chúa Giêsu được xem như dấu chỉ đặc trưng của cử hành Thánh Thể, vì thế khi Công vụ Tông dồ tường thuật việc các kitô hữu tiên khởi họp nhau cử hành Thánh Thể dã dùng cụm từ "Nghi lễ Bẻ Bánh" để chỉ cử hành đặc trưng này ( $\mathrm{C} v 2,42.46 ; 20,7.11$ ).

Bí tích Thánh Thể còn dược thánh Phaolô gọi là sự Dồng Bàn, bởi vì được cử hành trong cộng doàn và việc cộng doàn tập họp để cử hành Thánh Thể sẽ là hình ảnh hữu hình về Giáo Hội (CG 1329), nói cách khác, mầu nhiệm Giáo Hội sẽ được biểu lộ hữu hình trong chính cử hành Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể được gọi là Hiến tế thánh (CG 1330), bởi vì khi cử hành Thánh Thể Giáo Hội tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Chúa Kitô chết trên thập giá xưa chỉ một lần đủ để cứu độ toàn thể nhân loại, cử hành Thánh Thể̉ không làm suy giảm hay lu mờ Hiến tế duy nhất của Ngài, nhưng làm hiện tại hoá Hiến tế này trong không gian và thời gian nhờ sự hiện diện của chính Chúa Giêsu Kitô. Trong cử hành Thánh Thể, Hiến tế của Chúa Kitô trở nên Hiến tế của toàn Thân Thể Ngài là Giáo Hội, vì vậy người ta cũng khả̉ng định Thánh Thể cũng là Hiến tế của Giáo Hội $i^{81}$. Hiến tế Thánh Thể còn được gọi "hy tế thánh lễ sacrifice de la messe" ; "hy tế ca ngọi - sacrifice de louange" ; "hy lẽ̃ thiêng lieng - sacrifice spirituel"; "hy lể tinh tuyền và thánh thiện - sacrifice pur et saint", bởi vì hoàn tất và vượt trên mọi hy lễ trong Cựu Ước (CG 1330).

Bí tích Thánh Thể được gọi là Phụng vu thánh thiện và thần linh - Sainte et divine Liturgie, bởi vì Thánh Thể là trung tâm và dỉnh cao của tất cả phụng vụ Giáo Hội (CG 1330) , Tất cả mọi bí tích khác và các cử hành phụng vụ của Giáo Hội phải gắn liền và quy về Thánh 'Thể như cứu cánh và cùng đích (CG 1324). Thật vậy sự cao cả của bí tích Thánh Thể phát xuất từ chính bản chất của bí tích này, bởi vì nếu các bí tích khác ban ân sủng, thì Thánh Thể lại ban cho chúng ta chính Dấng là nguồn mọi ân sủng. Do đó, người ta còn gọi bí tích Thánh Thể là Củ hành các Mâu nhiệm Rất thánh (Célébration des Saints Mystères) hoặc Bí tích Cục thánh (Très Saint

[^60]Sacrement). Ngoài ra Giáo Hội còn dùng từ Thánh Thể để chỉ Bánh Thánh được lưu giữ trong Nhà Tạm (CG 1330).

Bí tích Thánh Thể còn dược gọi là Bí tích Hiệp thông, vì kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, Đấng ban Mình Máu Ngài để tất cả trở nên một thân thể (CG 1331). Sự hiệp thông trong Thánh Thể vừa làm cho chúng ta thông hiệp vào sự sống thần linh, vừa cho chúng ta liên kết với nhau trong một đức tin và đức mến. Theo nghĩa này, bí tích Thánh Thể cũng dược gọi là Sự Thánh (Les Choses saintes), như bản tuyên xưng đức tin của các Tông đồ đã xác tín "mầu nhiệm các thánh thông công". Ngoài ra, Mình Thánh Chúa còn được gọi là Bánh các thiên thàn, Bánh bởi trời, Thuốc truờng sinh, Của ăn dàng ... (CG 1331).

Cuối cùng cử hành Thánh Thể dược gọi là Thánh lễ (Sainte Messe), vì Thánh lễ tiếng la tinh gọi là Missa, từ này có tương quan với từ missio, nghĩa là được sai đi. Thánh lễ không dừng lại việc cử hành phụng vụ trong một không gian và thời gian cố định, nhựng được kéo dài và làm triển nở hồng ân đã lãnh nhận trong ơn gọi được sai đi. Vì thế khi tham dự Thánh lễ, người tín hữu được thúc đẩy dem Tlin Mừng vào cuộc sống, làm chứng cho Chúa và nên gương sáng trong đời sống đạo hạnh.

## b. Thánh Thể nguốn mạch và tợt đính đớí sớng Giáo Hội

Công đởng Vatican II trong Hiến chế vể Giáo Hội (Lumen Gentium) khả̉ng dịnh : " Thánh Thẻ̉ là nguồn mạch và tột đlinh của đời sống Giáo Hội" (GH 11), khẳng
định này cho chúng ta thấy sức mạnh của các hoạt động trong Giáo Hội được phát xuất nơi Thánh Thể Chúa :

- Thánh Thể là nguồn mạch vì khơi nguồn và thúc đẩy Giáo Hội trong các dấn thân phục vụ Tin Mừng và phục vụ con người ${ }^{82}$. Thực ra, trong sinh hoạt trần thế Giáo Hội có nhiều hoạt dộng khác nhau, những hoạt dộng này không dơn thuần là những hoạt động xã hội của một tổ chức trần thế. Một tổ chức trần thế có những hoạt động thăng tiến con người theo các tiêu chuấn con người và không nhất thiết chịu ảnh hưởng cúa tôn giáo. Trong khi đó Giáo Hội không do con người thiết lập, sự hiện diện của Giáo Hội không dựa trên sức mạnh của bất cứ người trần nào, nhưng phát xuất do ý muốn và sức mạnh Thần Linh. Mặc dù bề ngoài Giáo Hội có nhiều hoạt động giống các tổ chức trần thế, nhưng các hoạt động dó không tự phát hay do sáng kiến nhân loại, chúng phát xuất từ ý Đấng sáng lập, Đấng ấy đã biểu lộ tình yêu tuyệt đối đế phục vụ thánh ý Chúa Cha và phục vụ sự sống con người nơi Thánh Thể. Muốn biết căn tính các hoạt động của Giáo Hội, người ta tìm ỳ Đấng thiết lập qua Thánh Thể của Ngài. Có một mối tương quan vừa nhân bản vừa thần linh giữa thái độ dấn thân của người kitô hữu và bí tích Thánh Thể. Người kitô hữu tìm kiếm mẫu gương hiến thân tuyệt đối nơi Hiến tế thập giá của Chúa Kitô, họ cũng tì̀ thấy sức mạnh, ân sủng và sự nâng đỡ thần linh nơi Thánh Thể Chúa cho các dấn thân của họ.

[^61]- Thánh Thể là tột đỉnh vì mọi hoạt động của Giáo Hội phải quy hướng về Thánh Thể, nghĩa là người tín hữu khi tham dự Thánh Thể dem tất cả đời sống mình như lời kinh, việc tốt lành, niềm vui, đau khổ, các nồ lực dấn thân và cả những lễ vật đơnn hèn trong đời sống hợp với Hiến tế của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha ${ }^{83}$. Thực vậy khi quy chiếu về Thánh Thể tất cả đời sống mình, Giáo Hội làm cho sự hiện diện của Giáo Hội nơi trần thế như bằng chứng của một tình yêu tự hiến giống tình yêu được biểu lộ nơi Thánh Thể. Nếu Chúa Kitô đã để lại cho Giáo Hội Thánh Thể như dấu chứng của tình yêu, thì tình yêu này phải được Giáo Hội đón nhận và làm phong phú trong đời sống mình. Như thế mọi hoạt động dấn thân của Giáo Hội sẽ căn cứ theo tiêu chuấn tình yêu tự hiến nơi Chúa Kitô, và sự quy chiếu này sẽ hướng Giáo Hội đến việc dấn thân bằng một tình yêu phục vụ vô vị lợi, dám chết cho người mình yêu và chấp nhận đau khổ thập giá để đem sự sống đến cho người khác.


## c. Thánh Thể làm nên đời sớng Giáo Họi

Khi thiết lập bí tích Thánh Thể Chúa Kitô dã quy tụ các Tông đồ dể trao ban cho họ Mình và Máu Ngài, dồng thời Ngài cũng ra lệnh cho các ông : "Các con hãy làm việc này dể nhớ dến Thày" (Lc 22, $19 ; 1 \mathrm{Cr} 11,24$ ). Thừa lệnh Chúa Giêsu các Tông đồ và Giáo Hội tiếp tục cử

[^62]hành Thánh Thể qua mọi thời đại. Việc cử hành Thánh Thể này luôn luôn được thực hiện trong cộng doàn những người tin. Họ được chính Chúa Kitô quy tụ và hiện diện ở giưa để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Nói cách khác, mỗi khi thực hiện việc cử hành Thánh Thể thì xuất hiện một cộng doàn phụng tự, cộng doàn này không hiện diện tự thân, không do sáng kiến nhân loại, nhưng dược Chúa Kitô quy tụ để cử hành Hiến tế của Ngài. Cộng đoàn Thánh Thể này là hình ảnh sống động của Giáo Hội ${ }^{84}$.

Đàng khác để biểu lộ đạ̣c tính riêng biệt của cộng đoàn Thánh Thể, ngay từ đầu các kitô hữu tiên khởi đã không quy tụ vào ngày sabbat theo truyền thởng do thái, nhưng chọn ngày thứ nhất trong tuần, ngày của Ćhúa, ngày của Đấng Phục sinh, dể tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Ngài trong khi mong đợi ngày Ngài trở lại trong vinh quang ( $1 \mathrm{Cr} 11,26$ ). Như thế ngày thứ nhất trong tuần đã trở nên ngày dặc trưng của các tín hữu, ngày kiến tạo và làm nên đời sống cộng doàn Giáo Hội.

Thật vậy giữa cộng doàn Giáo Hội và bí tích Thánh Thể có một mối tượng quan bền chặt, tương quan này mang tính hai chiều : một dàng nhờ Thánh Thể mà Giáo Hội được quy tụ dể tôn thờ Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Kitô, đàng khác Thánh Thể lại được cử hành do sứ vụ mà Giáo Hội đã nhận từ nơi Chúa Kitô, nghĩa là không có Giáo Hội không có Thánh Thể. Không ai có thể tự cho mình quyền cử hành Thánh Thể nếu không do Chúa Kitô uỷ thác. Mối tương quan mật thiết này được nhà thần học

[^63]hiện đại Henri de Lubac diễn tả trong câu nói thời danh : «l'Eglise fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église Giáo Hội làm nên Thánh Thể và Thánh Thể làm nên Giáo Hội» ${ }^{85}$. Vậy hiểu thế nào mệnh đề trên đây ?

- Mệnh đề thứ nhất : "Giáo Hội làm nên Thánh Thể l'Église fait l'Eucharistie", được Henri de Lubac hiểu theo nghĩa tích cực, nghĩa là khi cử hành Thánh Thể Giáo Hội thi hành chức năng thánh hoá mà Chúa Kitô trao phó, chức năng này được hiểu theo 4 nghĩa sau dây:

1. Mọi kitô hữu nhờ bí tích Thánh tẩy dược tham dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô (1 P 2, 9). Chức tư tế này làm cho chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể của Ngài và được tham dự vào sứ vụ của Ngài. Khi cử hành Thánh Thể, Giáo Hội, Dân Israel mới, thi hành sứ mạng thánh hoá mà Chúa Kitô uỷ thác giữa toàn thể nhân loại. Vì vậy trách nhiệm cử hành Thánh Thể thuộc riêng về Giáo Hội, dân được tuyển chọn, nói cách khác không có Thánh Thể ngoài cộng đoàn Giáo Hội mà Chúa Kitô đã thiết lập. Henri de Lubac khẳng định : "Kloông thẻ̉ có Thánh Thể nếu không có Giáo Hội".
2. Khi cử hành Thánh Thể, một cộng doàn phụng vụ dược tập họp để tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu, cuộc tập họp này được chính Chúa hiện diện và quy tụ. Sự hiện diện của Chúa Kitô làm cho cộng đoàn Thánh Thể trở nên sinh động. Tính sinh động này gồm hai mặt: một mặt Thánh Thể thông truyền sức sống của Dấng Phục sinh cho người tham dự, làm cho họ được nuôi dưỡng và

[^64]tiến triển luôn mãi ; đàng khác sau khi đã lãnh nhận sự sống Thánh Thể con người sẽ mang sự sống này đến cho trần gian, và như thế sự sống nơi Thánh Thể sẽ không khép kín nhựng hướng mở đến thế giới nhờ những người tin. Henri de Lubac khám phá nơi cộng doàn Thánh Thể hình ảnh hữu hình của Giáo Hội, một Giáo Hội dầy sức sống và mang tính truyền giáo.
3. Để tập họp cộng doàn Thánh Thể, Chúa Kitô tuyển chọn trong dân thánh một số người thay mặt Ngài làm đầu cộng đoàn, vì vậy để cử hành Thánh Thể Giáo Hội cần có những người phục vụ trong tính liên tục của truyền thống tông đồ, nói cách khác Chúa Kitô đã uỷ thác việc tổ chức và điều hành cử hành Thánh Thể cho các Tông đồ và những người kế vị các ngài. Henri de Lubac khẳng định : " Cả Thánh Thể lẫn Giáo Hội phẩm trật đều phát xuất do ý định của Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô muốn có một Giáo Hội phẩm trật, thì Giáo Hội phẩm trật này không nằm ngoài mục đích phục vụ cộng doàn, nhất là phục vụ cho cử hành Thánh Thể".
4. Do ấn tín của bí tích Truyền Chức mà thừa tác viên linh mục dược cử hành Thánh Thể. Bí tích Truyền chức làm cho họ được tham dự vào sứ mạng thủ lãnh của các Tông dồ và những người kế vị các ngài, vì vậy thừa tác viên linh mục không thể hành động ngoài giám mục. Cũng vậy, giám mục nhận quyền lãnh dạo không mang tính cá nhân riêng lẻ nhưng liên kết với giám mục đoàn, vì vậy khi hành dộng mỗi giám mục hiệp thông với nhau và với Đấng kế vị thánh Phêrô. Henri de Lubac khẳng định : "Bởi vì chỉ có một đức tin, một Phép rửa và một Bàn thờ tế lễ, nên giám mục tuy nhiều nhưng cũng chỉ tạo thành một
cộng doàn duy nhất. Giáo Hội chỉ là một, nhưng hiện diện nhiều nơi khác nhau dưới sự dẩn dắt của các mục tử khác nhau, nhưng chỉ có một Hiến lễ và một cử hành Thánh Thể duy nhất kiến tạo nên tất cả đời sống Giáo Hội".

- Mệnh đề thứ hai : "Thánh Thê làm nên Giáo Hội . l'Eucharistie fait l'Eglise ", được Henri de Lubac hiểu theo nghĩa giáo hội học với các chiều kích sau đây :

1. Thánh Thể vừa là bí tích của sự hiệp nhất vừa hoàn tất điều mà bí tích Thánh tẩy đã khởi sự nơi người tín hữu. Thật vậy chỉ trong một Thánh Thần và một đức tin, mà chúng ta chịu Thánh tẩy để thuộc về một Giáo Hội. Giáo Hội này vừa hiệp nhất vừa da dạng, hiệp nhất vì mọi người cùng tham dự vào một Tấm Bánh duy nhất để trở nên một Thân Thể của Chúa Kitô, đa dạng vì ơn huệ huệ phong phú của Thánh Thần được trao ban cho Giáo Hội theo đặc sủng của mỗi người. Thánh Phaolô quảng diễn sự hiệp nhất và phong phú này trong thư thứ I Corintô như sau : "Bời vì chi có một Tám Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ày, nên tuy nhiều người, chíng ta cüng chi là một Than Thẻ" " ( $1 \mathrm{Cr} 10,17$ ). Đàng khác tuy chúng ta nhiều người nhưng chúng ta cũng chỉ tạo thành một Thân Thể : "Vi nhut thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều chi thể, mà các chi thể của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một than thể, thi Dúc Kitô cūng vầy. Thật thé, tát cả chúng ta, dầu là Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tư do, chuing ta dèu đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thàn để trở nèn một Than Thể. Tất cả ching ta dã dutợc dày tràn một Thánh Thàn duy nhất " (1 Cr 12, 12-13).
2. Mầu nhiệm hiệp nhất trong Giáo Hội phát xuất và là hoa quả của việc tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể, nghia là nhờ việc tham dự vào Bàn Tiệc Thánh Thể mà chúng ta được hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất trong Giáo Hội không phải là sự đồng thuận giữa các quan điểm hay tính hợp quần của một tổ chức trần thế, nhưng phát xuất từ chính điều chúng ta lãnh nhận. Thánh Augustinô quảng diển tư tưởng này cách chính xác như sau: "Nếu anh em là Thân Thể của Chúa Kitô và là chi thể của Ngài, thì đó chinh là diểu được diẽ̃n tả nơi Bàn Tiệc Thánh mà anh em lãnh nhận. Anh ein hãy trở nên như diều anh em thấy và hãy đón nhận điều anh em đã trở nên" ${ }^{86}$. Cách diễn tả này của thánh Augustinô mang hai chiều kích bổ túc cho nhau : một dàng Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất được diễn tả qua Tấm Bánh duy nhất mà mọi người đang thấy, khi tham dự vào Tấm Bánh duy nhất này chúng ta được trở nên một ; dàng khác Tấm Bánh duy nhất đó còn chính là thực tại của Thân 'Thể Chúa Kitô, mà chúng ta là chi thể trong thực tại Thân Thể đó, vì vậy khi tham dự vào Tấm Bánh duy nhất chúng ta còn biểu lộ thực tại duy nhất của Giáo Hội.
3. Ngoài ra bí tích Thánh Thể còn là dấu chỉ hiệu nghiệm nhất của Hiến tế Chúa Kitô và Giáo Hội dâng lên Chúa Cha, nói cách khác Thánh Thể chính là Hiến tế của mầu nhiệm Giáo Hội toàn thể (le Christ total) gồm Đầu và các chi thể. Người ta không thể tách rời
[^65]Hiến tế của Giáo Hội ra khỏi Hiến tế của Kitô, bởi vì chính Hiến tế của Ngài soi sáng và làm cho Hiến tế của Giáo Hội mang ý nghīa đầy đủ, vì thế sách giáo lý công giáo 1992 cũng khẳng định : "Trong Thánh lễ, Hiến tế của Chúa Kitô trở thành Hiến tế của mọi chi thể trong Thân Thế. Dời sống, lò̀i ca ngộ, đau khổ, kinh nguyện, công việc cuỉa các tín hưu đều dıực kết hợp với Chúa Kitô và với lễ dâng toàn hiến của Ngài, nhờ đó tất cả có duợc một giá trị mới. Hiến tế của Chúa Kitố hiện diện trền bàn thờ dem lại cho muôn thế hẹ kitô ha̛uu khả năng đưực kết hợp với lẻ̉ dâng của Ngài " (CG 1368).

## 2. Hiến tế Thánh Thể

Khi nói đến Hiến tế Thánh Thể, Giáo Hội ý thức cử hành Thánh Thể không phải là công việc của nhân loại mà là thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu : " Các con hãy làm việc này đủ̉ tưởng nhớ dến Thà̀" (Le 22, $19 ; 1 \mathrm{Cr} 11$, 24). "Làm việc này" chính là thực hiện điều Chúa Giêsu vừa làm trong Bữa Tiệc Ly , khi Ngài cầm lấy bánh và rượu để biến đổi nên Mình và Máu Ngài. Giáo Hội tin thật khi Chúa Kitô truyền lệnh cho các Tông đồ thực thi điều Ngài vừa làm, thì Chúa Kitô cũng bảo đảm hành động của các Tông dồ và Giáo Hội sau này sẽ mang cùng ý nghĩa như điều Ngài vừa thực hiện, nghĩa là gía trị Hiến tế của Thánh Thể Giáo Hội dâng hôm nay, cũng mang cùng ý nghĩa như giá trị Hiến tế Ngài đã thực hiện xưa trên thập giá. Thật vậy nếu Hiến tế của Giáo Hội dâng mang giá trị tuyệt đối như Hiến tế của Chúa Kitô, thì điều này chỉ có
thể giải thích do sức mạnh của Lời Chúa Kitô và quyền năng của Chúa Thánh Thần biến đổi lễ vật của Giáo Hội nên Mình và Máu Chúa Kitô (CG 1357). Trong ý nghĩa của Hiến tế Thánh Thể, sách giáo lý 1992 nhấn mạnh ba chiều kích sau đây :

- Thánh Thể là Hiến tế tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha,
- Thánh Thể tưởng niệm Hiến tế của Chúa Kitô và của Nhiệm thể Ngài,
- Sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể


## a. Hiến tế tạ ơn

Khi nói Thánh Thể là Hiến tế tạ ơn, niềm tin của Giáo Hội khẳng định Hiến tế của Chúa Kitô xưa là lời tạ ơn Ngài dâng lên Chúa Cha. Thực vậy, cả bốn trình thuật về việc thiết lập bí tích Thánh Thể (Lc 22,$19 ; 1 \mathrm{Cr} 11$, 24 ; Mt 26,26 ; Mc 14, 22) đều dùng các dộng từ tạ ơn (Eucharistein) hay chúc tụng (Eulogein) để chỉ hành động của Chúa Kitô trong Bưa Tiệc Ly là lời tạ ơn chúc tụng Chúa Cha. Thực ra khi các thánh sử đặt trên môi miệng Chúa Kitô hai động từ này, thì đó là sự tôn trọng truyền thống dáng kính của anh em do thái : trong khung cảnh một bữa ăn, người do thái chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa về muôn ơn lành và kỳ công Người đã thực hiện. Như vậy Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu cũng không nằm ngoài khung cảnh này, và còn hơn một bữa ăn thông thường vì đó là bữa tiệc Vượt Qua. Trong bữa tiệc đó Chúa Giêsu cùng với người do thái tạ ơn Thiên Chúa vì biến cố giải
thoát dân Israel khỏi Ai cập, đó là bằng chứng hùng hồn nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với dân được Người tuyển chọn.

Khi đọc lời chúc tụng tạ ơn, Chúa Giêsu đã hoà nhập với tâm tình tạ ơn của toàn dân tộc Ngài về các kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện. Không những thế trong lễ Vượt Qua, người do thái không chỉ ghi nhớ và tạ ơn các kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong quá khứ, mà còn làm sống lại các kỳ công đó trong đời sống hiện tại. Đối với họ, bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đã khởi đầu trong lịch sử của dân được tuyển chọn, thì bàn tay đó không bao giờ vắng bóng nhựng hằng hiện diện để nâng dỡ và che chở dân Người. Chúa Giêsu đã sống tâm tình này của người do thái, và lời chúc tụng tạ ơn của Ngài khi thiết lập bí tích Thánh Thể, chính là để biểu lộ cho chúng ta hồng ân cuộc giải thoát mới, cuộc giải thoát sẽ được tỏ hiện trong cuộc Vượt Qua mới mà Ngài sẽ thực hiện nơi Hiến tế thập giá và sự Phục sinh. Và nhờ Hiến tế và sự phục sinh này, Ngài sẽ hiện diện luôn mãi trong Giáo Hội cho đến tận thế.

Đàng khác nếu biến cố Vượt Qua khỏi Ai cập đã giúp người do thái khám phá ra Thiên Chúa là Bấng Cứu Độ và giải thoát họ, thì khám phá này sẽ giúp họ đón nhận một chân lý khác trong lịch sử của minh : Thiên Chúa là Đấng sáng tạo càn khôn. Thực ra, chân lý Thiên Chúa là Đấng sáng tạo xuất hiện muộn thời trong ý thúc tôn giáo của người do thái, nhưng đó lại là nét đặc trưng và là hệ quả đương nhiên của niềm tin độc thần, bởi vì nếu chỉ có một Thiên Chúa duy nhất đáng tôn thờ thì mọi vật khác, kể cả các thần ngoại chỉ là thụ tạo do Ngài dựng
nên. Chân lý Thiên Chúa sáng tạo làm cho người do thái thấy tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với nhân loại và dân riêng, vì vậy khi đọc lời chúc tụng tạ ơn trên bánh và rượu, người do thái khẳng định chủ quyền của Thiên Chúa trên muôn thụ tạo, đồng thời cunng biểu lộ lòng biết ơn của con người trước các hồng ân đã nhận được. Chính trong tâm tình này mà Chúa Giêsu cũng dâng lời tạ ơn trong Bữa Tiệc Ly, tuy nhiên Ngài đã lồng cho lời tạ ơn của lễ vật thông thường bằng lời tạ ơn của lễ vật do chính Mình và Máu Ngài đở ra để ban cho con người sự sống mới. Nói cách khác, nhờ cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô, một cuộc sáng tạo mới đã được thực hiện, và cuộc sáng tạo này sẽ vượt xa cuộc sáng tạo ban đầu. Cuộc sáng tạo qua Hiến tế của Chúa Kitô vừa khôi phục lại điều đã bị đánh mất trong cuộc sáng tạo ban đầu vì tội của con người, vừa làm phong phú hoá cuộc sáng tạo ban đầu đó bằng chính ân sủng của Chúa Kitô.

Để diễn tả ý nghĩa Hiến tế tạ ơn trong bí tích Thánh Thể về công trình sáng tạo, sách giáo lý 1992 quảng diễn như sau :.."Thánh Thể là bí tích cứu dộ dược Chuía Kitô hoàn tất trên thập giá, đồng thời cūng là Hiến tế tạ ơn và chúc tựng công trinh cuỉa Dấng sáng tạo. Trong Hiến tế Thánh Thể, Chúa Kitô dang toàn thể công trinh sáng tạo được Thiên Chúa yêu thương lên trước tôn nhan Chúa Cha qua sụ chết và phục sinh của mình. Nhờ Ngài, Giáo Hội có thể dang hiến tế tạ on và chúc tưng vì tẩt cả nhuäng chân thiện mỹ Thiên Chúa dã làn cho vũ trụ và cho con nguò̀i" (CG 1359).

Cuối cùng nếu qua bữa tiệc Vượt Qua, người do thái dâng lời tạ ơn chúc tụng Thiên Chúa vì Người là Dấng Cứu
độ và sáng tạo, thì chân lý này sẽ dược biểu hiện rõ nét nơi chính con người Chúa Giêsu Kitô. Ngài vừa là Hồng ân của Thiên Chúa trao tặng con người, vừa là Lời Ta ơn của con người dâng lên Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu hồng ân dược trao ban và lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa là "vận hành - mouvements" hai chiều trong một Ngôi vị. Ngài đến với nhân loại từ Chúa Cha, và từ nhân loại Ngài lại trở về với Chúa Cha. Cả hai "vận hành" này từ Chúa Cha đến trần gian và từ trần gian về lại với Chúa Cha đều có chung một "dộng cơ" duy nhất là thực hiện Thánh ý Chưa Cha.

Thật vậy trong cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu không ngừng rao giảng sự hiện diện của Ngài nơi trần gian, là nhằm chu toàn ý định cứu dộ và lòng thương xót của Chúa Cha đối với nhân loại. Ngài không tự mình mà đến nhưng được Chúa Cha sai đến, sứ mạng của Ngài là sứ mạnh thần linh, nhân loại không thể hiểu sứ mạng và con người của Ngài nếu không nhận được mặc khải đến từ Thiên Chúa, vì lẽ này Chúa Giêsu đã minh nhiên khăng định cho người do thái biết chân tính của Ngài : "Các ông biết tôi u? Các ông biết tôi xuất thân từ dau u? Tồi đâu có tụ minh mà dến. Đấng dả sai tôi là Dấng chân thật. Các ông, các ông không biết Nglời. Phà̀n tôi, tôi biết Nguời, bởi vi tôi từ noi Ngıời mà dến, và chính Ngıời dã sai tôi." (Ga 7, 28-29).

Vì đến trần gian do ý muốn cứu độ của Chúa Cha nên Chúa Giêsu luôn luôn đặt thánh ý của Chúa Cha trên tất cả. Ngài khảng dịnh với các môn đệ bên giếng Giacob: "Lutơng thực của Thày là thi hành y $\mathfrak{y}$ muốn cưa Dấng dã sai Thầy, và hoàn tất công trình clỉa Nguời (Ga 4, 34). Ngài cũng giải thích cho người dương thời về
nguồn gốc của Ngài : "Nguời Do thái lá́y làm ngạc nhiên, họ nói : "Ông này không học hành gì, mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế !" Chúa Giêsu trả lò̀i : "Đạo lý tôi dạ không phải là của tôi, nhưng là của Dấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý của Nguời, thì sẽ biết rà̀ng dạo lý áy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tụ mình giảng dạy. Ai tư minh giäng dạy, thì tìm vinh quang cho chính mình. Còn ai tim vinh quang cho Dấng đã sai mình, thì là nguời chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính (Ga 7, 16-18).

Và quả thực Ngài đã chỉ tìm và thi hành ý muốn của Chúa Cha cho đến tận cùng. Biến cố Tử nạn và Phục sinh của Ngà là chơp dỉnh của việc thi hành thánh ý Chúa Cha, vì thế Ngài từng khẳng định với Nicôđêmô : "Thiên Chủa yêu thế gian đến nỡi đãa ban C'on Một" (Ga 3, 16). Hành vi trao hiến Con Một sẽ được diễn tả đến cùng khi Chúa Kitô chịu treo trên thập giá, lúc đó nhân loại sẽ biết rằng Dấng chịu tréo lên, là hồng ân cứu rỗi và ơn tha thứ của Thiên Chúa: "Nhıc Moisê dà giương cao con rán trong sa mạc thế nào, thi Con Nguời cūng sẽ phải dự̛̣c gitưong cao nhut vậy, dể bất cứ ai tin vào Ngıtời thì dược sống muôn đời " (Ga 3, 1415 ), và là chính Thiên Chúa, bởi vì Ngài hằng ở bên Chúa Cha : " Khi các ông gitưng cao Con Nguời lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hà̀ng Hưu, và biết tôi không tư minh làm bất cứ điều gì, nhưng Chuia Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói nhu vậy. Đấng đãa sai tôi vẫn ở với tôi ; Nguời không dể tôi một mình, vi tôi hằng làm những diều đẹp ý Người" (Ga 8, 28-29).

Khi thực hiện thánh ý Chúa Cha qua Hiến tế thập giá, Chúa Giêsu không chỉ hành động trong tư cách là

Con Một Thiên Chúa, mà Ngài còn hành dộng trong tư cách là Đầu của Thân Thể mình là Hội Thánh. Như vậy Ngài sẽ dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn chúc tụng của tất cả Thân Thể Ngài, và qua tiếng nói của Thân Thể Ngài, toàn thể nhân loại dược hợp tiếng tung hô chúc tụng Thiên Chúa vì công trình cứu chuộc và sáng tạo của Ngài. Trong ý nghīa này mà chúng ta sẽ hiểu cách giải thích trong sách giáo lý 1992: "Bí tich Thánh Thể còn là Hiến tế tạ ơn, nhờ đó Hội Thánh dâng lên lời ca ngợi vinh quang Thiên Chúa nhân danh toàn thể thu tạo. Hiến tế tạ on này chl có thể thực hiện cách hoàn hảo nhờ Chúa Kitô : Ngài hiệp nhá̛t mọi tín hưu với Ngài, với lời tạ ơn và chuyển cảu của Ngài ; đễn nổi hiến tể tạ ơn Chuía Cha phải dược dâng lên nhờ Ngài, với Ngài dể được chấp nhị̂n trong Ngài" (CG 1361). Và dưới ánh sáng của giáo lý này chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao câu kết trong các lời kinh của Giáo Hội, khi được dâng lên Chúa Cha thì câu kết luôn gắn liền với vai trò trung gian và lời chuyển cầu của Chúa Kitô : "Chuing con cầu xin, nhờ Díc Kitô, Chuia chúng con".

## b. Tưởng niệm cuọc Vượt Qua

Giáo lý công giáo 1992 dạy : "Bí tích Thánh Thẻ tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, hiện tại hoá và dâng tiến cách bi tich Hiến tế duy nhât của Ngài. Theo Kinh Thánh, khi tưởng niệm thì dân Chúa không chil nhớ lại các biến cố đã qua, mà còn là loan báo các kỳ công Thiên Chúa đãã thực hiện cho nhân trần. Còn trong cử
hành phụng vu, việc tưởng niệm sẽ làm nhüng biến cố cứu dộ hiện diện sống dộng giưa cộng doàn" (CG 1362-1363). Thực vậy, trong hành vi tưởng niẹ̀m chúng ta thấy hai tác động được thực hiện đồng thời, một quay về dĩ vãng và một mang tính hiện tại :

- Tưởng niệm quay về dĩ vãng làm chò con người tái khám phá tính lịch sử hành vi cứu độ của Thiên Chúa, và diều này dẫn đến niềm tin đích thực vào Thiên Chúa và hành dộng của Người. Thưc vậy, tác động quay về dĩ vãng không làm cho con người ảo tưởng về lịch sử, không thêu dệt lịch sử theo nghĩa thần thoại, không bóp méo cái thật của lịch sử, nhưng làm cho niềm tin có nền tảng vững chắc dựa trên các sự kiện và biến cố thật, nó minh chứng tất cả những giới hạn của con người và quyền năng Thiên Chúa để chúng ta biết tin tưởng vào Người hơn.
- Tưởng niệm mang tính hiện tại là làm sống lại các biến cố lịch sử trong giây phút hiện tại, tính hiện tại này sẽ loại trừ cách nhìn các biến cố xảy ra trong quá khứ như một kỷ niệ̀m thuần tuý hay một hoài niệm chỉ giới hạn trong ký ức. Khi tưởng niệm người ita không làm cho các biến cố trong quá khứ trở nên đối tượng vô hồn, nhưng làm cho chúng thành sống động như thể đang xảy ra, dang hiện diện và tác động đến con người hôm nay giống như đã tác động đấn con người hôm qua. Tưởng niệm như thế sẽ đạ̣t con người trong tương quan với hành vi cứu độ của Thiên Chúa, và như vậy khi tưởng niệm người ta sẽ quy hươnng vào Dấng hành động và là tác giả của các biến cố lịch sử hơn là chính các sự kiện lịch sử, bởi vì các sự kiện lịch sử không thể
hiện hữu tự thân nếu không có tác nhân hành động trong các sự kiện đó. Điều này sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu ý nghĩa việc tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua trong cử hành Thánh Thể hiện nay như sau :

Trong việc tưởng niệm Thánh Thể, người ta thấy hai tác nhân có tương quan chặt chẽ với các biến cố cứu dộ, dó là con người và Thiên Chúa :

1. Con người khi cử hành Thánh Thể họ thực hiện điều Chúa Kitô đã làm trong Bũa Tiệc Ly xưa, họ không tưởng niệm bằng cách chỉ nhớ lại việc Chúa đã làm trong ký ức mà thôi, mà còn làm sống lại điều Ngài đã làm. Họ thực hiện như vậy không phải để lạ̣p lại cách máy móc vô hồn một nghi thức, nhưng vì ý thức lệnh truyền của Chúa Kitô "Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thày" (Lc 22, $19 ; 1 \mathrm{Cr} 11,24$ ). Như thế khi tưởng niệm bằng cách làm điều Chúa Kitô đã làm, Giáo Hội tin thật hành động của mình không dựa vào sức nhân loại nhưng hoàn toàn cậy dựa vào lệnh truyền và quyền năng của Chúa, và việc làm của Giáo Hội khi cử hành Thánh Thể như thế sẽ vừa biểu lộ tính cách đích thực của mầu nhiệm Thánh Thể mà Chúa Kitô đã thiết lập xưa, vừa làm cho bí tích đó sống động luôn mãi khi Giáo Hội trung thành thi hành nhiệm vụ mà Chúa Kitô uỷ thác "làm việc này để nhơ đến Thầy".
2. Nếu con người tưởng niệm việc Chúa đã làm để thấy tình thương của Ngài, thì trong việc tưởng niệm Thánh Thể người ta cũng thấy Thiên Chúa dang hành động trong dân của Người, Người hành động vì nhớ dến giao ước đã ký với họ. Thực vậy trải dài trong suốt dòng lịch sử cứu độ, tình thương của Thiên Chúa luôn luôn dược xem là nền tảng cho các lời nguyện, trong đó dân Chúa nài
xin Người nhớ đến họ. Chả̉ng hạn Moisen dã ra lệnh cho dân Israel tế lễ vào các dịp đại lễ để làm cho Thiên Chúa nhớ đến họ : "Trong ngày vui mùng của các ngươ, cãng nhu trong các đại lễ đã quy định, và các tuần trăng mới, các nguoơ sẽ thổi kèn khi dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Điều đó sé làm cho Dúc Chúa, Thiên Cháa của các ngutơi nhớ đến các ngươ" (Ds 10,10 ).

Trong biến cố xuất Ai cập, khi Thiên Chúa ra lệnh cho dân do thái hàng năm phải giết chiên vượt qua, dể tưởng nhớ ngày thiên thần giết các con đầu lòng Ai cập và vượt qua nhà người do thái, thì nghi thức giết chiên vượt qua sau này, sẽ trở thành dấu chỉ nhắc cho Thiên Chúa nhớ dến tình thương của Người, che chở họ khỏi tai ương mà Người đã giáng xuống Ai cập : "Còn vết máu trên nhà các ngıa̛oi sê là dấu hiệu cho biết các ngưoi ở dó. Thây máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngıtooi sẽ không bị tai uơng tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai cập. Các ngưoi phả̉i lấy ngày đó làm ngày tương niệm, ngày đại lê mừng Dức Chúa. Qua mọi thế hê, các ngutơi phải mừng ngày lẽ̃ này : đó là luật quy định cho đến muôn đời " (Xh 12, 13-14).

Chính trong ý nghĩa này của việc nhắc dến tình thương Thiên Chúa, mà Tân Ứćc khi loan báo bình mình ơn cứu độ qua biến cố Nhập Thể của Con Thiên Chúa, Mẹ Maria dã cất lời ca ngọi : " Vì Người nhớ lại lòng thuơng xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đờ" (Le 1, 55). Còn Zacharia lại sung sướng tôn vinh Thiên Chúa đã biểu lộ quyền năng cao cả của Người, khi Gioan Tẩy giả sinh ra : "Nhu Ngıời dã dùng miệng các vị thánh ngôn sú mà phán hứa tự ngàn xua : sē cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng
ghen ghèt; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tièn và nhớ lại lời xưa giao ước " (Le 1, 70-72).

Còn trong cử hành Thánh Thể, Giáo Hội nài xin Thiên Chúa nhớ dến dân mới của Ngài. Quả vậy nếu qua việc cử hành Thánh Thể, Giáo Hội tưởng niệm công trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua Hiến tế của Chúa Giêsu, thì việc tưởng niệm này cũng để nài xin Thiên Chúa nhớ đến tình thương cứu độ của Người trong thế giới hôm nay.

Vì nhấn mạnh cả hai tác nhân trong hành vi tưởng niệm, nên bốn Kinh Nguyện Thánh Thể trong nghi thức Thánh lễ hiện nay đều cho thấy rõ ý nghīa của hành vi này :

Giáo Hội tưởng niệm cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô như Hồng ân cứu độ vĩnh cửu Thiên Chúa trao ban cho toàn thể nhân loại :

- "Ví vậy, lạy Cha, toàn thể dan thánh cùng với chúng con là tôi tớ Cha, giờ dây tưởng nhớ Đức Kitô là Con Cha và là Chúa chúng con, đã chịiu khổ hinh để cứu dộ mọi nguời, đã từ côi chết sống lại và lên trời vinh hiển" (Kinh Nguyện Thánh Thể I)
- "Vì thế, Lạy Cha, giờ đây tường nhớ Con Cha đã chịu chết và sống lại" (Kinh Nguyện Thánh Thể II)
- "Vì vậy, lay Cha, giờ đây chúng con tưởng nhớ Con Cha đā chịu khổ hình đẻ̉ cứu độ muôn nguời, đã sống lại diệu huyền và lên trời vinh hiển; đồng htời mong dợi Ngıời lại đến" (Kinh Nguyện Thánh Thể III)
- "Vì vậy, lạy Cha, giờ đây cử hành lể tưởng niệm công trình cứu chuộc, chúng con kinh nhớ Dức Kitô đã chịu chết và xuống cōi am ty, chúng con tuyên xưng Người
sống lại và lên trời ngụ bên hữu Cha, và đang khi chờ dợi Người vinh quang ngụ dến" (Kinh Nguyện Thánh Thể IV).

Khi Giáo Hội cử hành Hiến tế của Chúa Kitô, Giáo Hội còn nài xin Chúa Cha nhớ đến toàn thể nhân loại, cách riêng đến chính Giáo Hội trong mầu nhiệm hiệp thông : nghĩa là nhớ đến Giáo Hội trong mọi tình trạng, từ lữ hành đến thanh luyện và thiên quốc :

- "Lay Cha, xin nhớ đến các tôi tớ Cha và nıọi nguời dang sum họp nơi đay mà Cha biết rō lòng tin kính và tôn sùng clỉa họ ... lạy Cha, xin nhớ dến ... là tôi tớ Cha được ghi dâu đức tin, dā ra di trước chúng con và dang an nghi giấc bình an" (Kinh Nguyện Thánh Thể I)
- "Lay Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về dức mến trong niềm hiệp thông với Bức thânh cha ...Dức cha ...giám mục giáo phạn chuing con, và toàn thế hàng giáo sī ...xin Cha cūng nhớ đển anh chị em tín hữu chúng con đang aṇ nghl chờ ngày sống lại và những người dã qua dời mà chi còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha" (Kinh Nguyện Thánh Thể II)
- "Xin Cha nhớ đến anh chị em tín hilu chúng con dã lìa cõi thé, và mọi người sông đẹp lòng Cha mà nay dã ly trân" (Kinh Nguyện Thánh Thể III)
- "Lay Cha, giờ đây khi dang lể tê này, chiing con xin Cha nhớ đến mọi nguời : Trı̛ớc hết Dî́c thánh cha ...là tôi tớ Cha, Đúc cha ...giám muc giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giám mục, sau là tất cả hàng giáo sy, những người xin dang lễ, nhü̆ng người hiện diện chung
quanh đây, và toàn thể dân thánh cùng mọi người đang thành tâm tìm Cha. Xin Cha cüng nhớ dến anh chi em tín hũu đã qua đời trong bình an của Chuia Kitô và tât cả mọi người quá cố mà chl một minh Cha biết họ dã tin tưởng vào Cha" (Kinh Nguyện Thánh Thể IV).
c. Hiến tế thập giá và hiến té Thánh Thế

Một khi ý thức hành vi tưởng niệm trong cử hành Thánh Thể, các kitô hữu đầu tiên cũng khám phá nơi Thánh Thể nền tảng vững chắc dựa trên Hiến tế thập giá của Chúa Kitô. Họ nhìn nhận nơi cái chết của Ngài giá trị của cuộc Hiến tế; và cuộc Hiến tế này sẽ hoàn tất ý nghĩa của các lễ tế xưa trong Cựu Uớc. Hiến tế của Chúa Kitô được xem là Hiến tế của Người Tôi tớ Giavê hiến mạng sống mình cho muôn người (Is 42, 1-9; 49, 1-6;50,4-11;52, 13-53,12) ; đó cũng là Hiến tế của Chiên Vượt Qua đích thực : "Eúc Kitô dã chịu hiến tể làm Chiền lễ Vltợt Qua của chüng ta " $(1 \mathrm{Cr} 5,7)$; cái chết của Ngài trên thập giá được nhìn trong lăng kính chiên vượt qua được sát tế của người do thái, bởi vì người ta không giết ngài như giết hai tử tội, bằng cách đánh giập ống chân, và như thế Ngài đã chết như chiên được sát tế : "Các viẹc này đā xảy ra để úng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khuic xương nào của Ngıừo i sē bị đánh giập. Lại có lời Kinh Thánh khác : Họ sē nhìn lên Dấng họ đã đâm thâu" (Ga 19, 36-37).

Hiến tế của Chúa Kitô trên thập giá mang lại ơn tha thứ và hoà giải chúng ta với Thiên Chúa. Thánh Phaolô khẳng định cách mạnh mẽ : "Dấng chả̉ng lè̀ biết tội là gì, thì Thièn Chúa đã biến Nguời thành hiện thân của tội lỗi
vì chíng ta, dể làm cho chúng ta nên công chính trong Nguời" (2 Cr 5, 21). Nói cách khác, nếu cái chết là hình phạt và hậu quả của tội, thì khi Chúa Giêsu chấp nhận chết trên thập giá Ngài dã đặt mình đồng hoá với tội nhân, và nhờ cái chết của Ngài mà tội lỗi chúng ta được tấy sạch, vì thế thánh Gioan xác quyết: "Chính Dức Giêsu Kitô đã hiến thân làm của lễ dền thay tội lỗi chúng ta, không nhưng cho tội lỗi chüng ta mà thôi, mà côn cho cả thề gian" (1 Ga 2, 2).

Nếu cái chết trên thập giá của Chúa Kitộ là cuộc Hiến tế dem lại ơn tha thứ và hoà giải, thì Hiến tế này đã được loan báo trước và thực hiện nơi Nhà Tiệc Ly, khi Chúa Kitô cầm lấy bánh và rượu nói : Các con hāy càm lấy mà ăn, đây là Minh Thày, hiến tế vì các con; các con hãy làm nhut Thầy vừa làm dể tuởng nhớ dến Thầy." Cũng thể vào cuối bưa ăn, Người nâng chén rượu và nói : "Đây là chén Máu Thà̀, Máu đổ ra để lập Giao Uớc Mới ; mỗi khi các con uống, các con hãy làm nhu Thà̀y vừa làm để tưởng nhớ dến Thà̀y" ( 1 Cr 11, 23-25; Le 22, 19-20; Mt 26, 26 28 ; Mc 14, 22-24). Nôi cách khác diều dược thực hiện nơi thập giá đã được thực hiện trước nơi Nhà Tiệc Ly. Quả vậy nơi Nhà Tiệ̣c Ly, khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh và rượu biến thành Mình và Máu Ngài, lúc đó Ngài đã thực hiện cử chỉ tiên tri về Hiến tế Ngài sắp chịu trên thập giá. Thân Mình mà Chúa Giêsu đang trao cho các Tông đồ nơi Nhà Tiệc Ly chính là Thân Mình Ngài sẽ bị nộp và bị giết chết trên thập giá "đây là Mình Thấy, hiến tế vì các con", Chén Máu Ngài trao cho các ông uống, cũng chính là Máu Ngài sẽ đổ ra trong cuộc thương khó mà Ngài sấp phải chịu "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới". Như thế nơi Nhà Tiệc Ly, Chúa Giêsu dã minh
nhiên khẳng định bí tích Thánh Thể Ngài thiết lập sẽ mang giá trị của một Hiến tế đích thực, đồng thời đó cũng là cử chỉ tiên tri giúp chúng ta hiểu trọn vẹn Hiến tế thập giá mà Ngài sẽ trải qua sau đó.

Như vậy có thể nói Hiến tế thập giá của Chúa Giêsu là việc hoàn tất trọn vẹn tình yêu trao hiến Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nơi Hiến tế này, Chúa Kitô cũng làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri trong Cựu Ước loan báo về Đấng Cứu Thế và Ngài cũng hoàn tất mọi lời Ngài đã loan báo trước về cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải trải qua tại Giêrusalem (Mt 16, 21-23; 17, 22; 20, 17-19). Hiến tế của Ngài mang giá trị vinnh cửu và Ngài chỉ đổ máu một lần đủ để cứu độ toàn thể nhân loại : "Vị tư tế nào cũng phải dứng trong Đền Thờ lo việc phụng tư mỗi ngày và phải dâng đ̛̉ dâng lại cũng ngần ấy thứ lể tế ; mà nhưng lễ tế đó chẳng bao giờ xoá bỏ dược tội lỗi. Còn Chúa Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhan loại, Người ngự bên hữu Thiên Chüa đû́n muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đạt làm bệ dtớí chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một làn, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Nguời đã thánh hoá dược nên hoàn hảo" (Dt 10, 11-14).

Quả thực Hiến tế thập giá của Chúa Kitô chỉ dâng một lần mang giá trị vĩnh cửu, nhưng Chúa Kitô lại muốn Hiến tế đó được cử hành luôn mãi trong Giáo Hội, nên chính Ngài đã truyền lệnh cho các môn đệ "Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy". Khi Giáo Hội "làm việc này" theo lệnh truyền của Chúa Kitô, là Giáo Hội làm điều Chúa Kitô đã làm trong bữa Tiệc Ly, nghĩa là cử hành Thánh Thể. Như vậy cử hành Thánh Thể chính là cử hành Hiến
tế của Chúa Kitô. Hiến tế này không khác hay đối lập với Hiến tế thập giá, nhưng là chính Hiến tế thập giá được hiện tại hoá trong không gian và thời gian. Tính hiện tại của Hiến tế thập giá qua cử hành Thánh Thể không do con người tạo nên, nhưng lệ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của Chúa Kitô, bởi vì chính Ngài hành động đang lúc Giáo Hội cử hành. Nói cách khác theo sách giáo lý 1992 : "Hiến tế của Chuia Kitô và Hiến tế Thánh Thể chl là một. Lễ vật duy nhất là Chúa Kitô, xưa chinh Ngài dâng trên thập giá, nay đưực dang lèn nhò̀ thừ̛a tác vụ linh muc. Chi khác biệt ở cách dâng : Vì trong Hiến tế thần linh được củ̉ hành trong thánh lễ, chính Chúa Kitô, Dấng dã một lần dâng mình bằng cách đổ máu trên thập giá, cūng hiện diện và dược sát tế không dổ máu, nên Hiến tế này thực sụ̣ có giá trị dền tội" (CG 1367).

Hiến tế Thánh Thể không chỉ là Hiến tế thập giá của Chúa Kitô, mà còn là Hiến tế của Thân Thể Ngài là Giáo Hội : "Thạt vậy là Thân Thể Chía Kitô, Giáo Hội tham dụ vào lễ tế cula Ngài là Dàu. Cùng với Ngài, Giáo Hội cūng dược dâng hiến trọn vẹn cho Chuía Cha. Giáo Hội hiệ̣p nhất với Chúa Kitô chuyẻ̉n càu cho toàn thể nhàn loại. Trong Thánh lễ, Hiến tế cuia Chúa Kitô trở thành Hiến tế clủa mọi chi thể trong Thân Thể. Đời sống, lời ca ngơi, đau khở, kinh nguyện và các công việc của mọi tín hưu được kết hơp với Chúa Kitô và với lễ dâng toàn hiến của Ngài ; nhờ đó tất cả có được giá trị mới. Hiến tế của Chúa Kitô hiện diện trên bàn thờ dem lại cho muôn thể hệ kitó hïu khả năng được kết hợp với lể dâng của Ngài" (CG 1368). Chính trong ý nghĩa này mà chúng ta sẽ hiểu sâu xa Kinh nguyện Thánh Thể III trong cử hành Thánh lễ hiện nay : "Nguyện xin Cha đoái nhìn Hiến lễ của Hội

Thánh và nhận đây chính là hy lễ Con Cha dā dâng tiến dể nhân loại dược giao hoà với Cha. Và khi chuíng con dược Mình và Máu Con Cha bố dưỡng, dược dày tràn Thánh Thà̀n của Nguời, xin cho chuing con trở nên một thân thể và một tinh thà̀n trong Chúa Kitô".

Thực ra khi nói : trong cử hành Thánh Thể, Hiến tế thập giá của Chúa Kitô và Hiến tế của Giáo Hội chỉ là một, Giáo Hội muốn nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa Chúa Kitô là Đầu với các chi thể của Ngài, sự liên kết này làm cho Hiến tế của Giáo Hội không còn thuần tuý mang giá trị nhân loại nữa, nhưng mang giá trị thần linh, nghĩa là Hiến tế của Giáo Hội mang giá trị cứu độ đích thực nhờ được kết hợp với Hiến tế thập giá của Chúa Kitô. Đàng khác, Chúa Kitô không những liên kết Hiến tế của Giáo Hội với Hiến tế của Ngài, mà còn liên kết hiến tế của mỗi kitô hữu với Ngài, và nhờ được liên kết với Ngài, người tín hữu được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, nghĩa là họ làm cho mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa được biểu lộ rõ nét mỗi ngày mỗi hơn trong đời sống họ.
d. Chúa Kito hiện diẹn đich thực

Chúng ta biết rằng giá trị của hiến tế Thánh Thể lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa Kitô chứ không do con người tạo ra. Xác tín này có nền tảng vững chắc vì dựa vào niềm tin sự hiện diện dích thực của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể. Thực ra Công đồng Vatican II trong Hiến chế về Phụng vụ đã đề cập đến nhiều cách thức hiện diện của Chúa Kitô trong phụng vụ, chẳng hạn khi chúng ta họp
nhau cầu nguyện, khi Lời của Ngài được công bố trong Giáo Hội, qua vai trò của thừa tác viên trong tư cách chủ toạ cộng đoàn, trong các bí tích nhờ quyền năng của Ngài và nhất là dưới hình bánh và hình rượu trong bí tích Thánh Thể (PV 7 ; CG 1088). Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể được coi là mức dộ cao nhất của tình yêu hiện diện, là cách thức "dộc nhất vô nhị" Ngài muốn dể lại cho chúng ta như dấu chỉ của tình yêu tự hiến (CG 1374).

Sách giáo lý công giáo 1992 khẳng định: "Sụ hiện diện của Chuía Kitô trong bí tích Thánh Thể làm cho bí tich này vượt trên mọi bi tich, đồng thời cũng trở nên sụ̆ trọn hảo của đời sống thiêng liêng và cùng đich của mọi bi tich. Trong bi tich Thánh Thể, có sự hiện diện dich thực (vraie), thự sụ̂ (réelle) và bản thể (substantielle) của Mình và Máu Chúa Kitô, cùng với linh hồn và thiên tinh của Ngài, nghĩa là Chía Kitô trọn vẹn. Sự hiện diện này dược gọi là "thực sụ" không có nghĩa là Chúa Kitô không hiện diện thực sự trong nhüng cách khác, nhưng dây là cách hiện diện đà̀y đử nhất vi là sụ hiện diện bảnn thể, và noi đây có Chúa Kito, vừa là Thiên Chía vừa là con nguời, hiện diện trọn vẹn" (CG 1374). Khả̉ng định của sách giáo lý 1992 cũng chỉ lạ̣p lại định tín của Công đồng Trentô cách đó 4 thế kỷ, khi Công đồng đã tuyên tín về sự hiện diện đích thực (vraie), thực sự (réelle) và bản thể (substantielle) của Mình và Máu Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể (DZ 1651).

Những xác định tín lý của Công dồng Trentô và sau này của giáo lý công giáo 1992 về sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, thực ra chỉ là khẳng định một cách dứt khoát và rơ ràng một chân lý đức tin đã được

Giáo Hội tin nhận ngay từ đầu. Quả thế, ngay từ những thế kỷ đầu, Giáo Hội đã tin thật Chúa Kitô luôn luôn hiện diện đích thực trong Thánh Thể, cách biểu hiện rõ ràng nhất là sau khi cử hành Thánh Thể, Giáo Hội đã cất giữ Mình Thánh Chúa dể dem cho các bệnh nhân và người vắng mặt. Giáo Hội đã luôn luôn tin thật rằng bánh sau khi cử hành Thánh Thể lchông còn là bánh thường nữa mà là Bánh Thánh, nên kính cẩn cất giữ cho người đau yếu.

Sau đó vào khoảng thế kỷ IX xuất hiện một số cách giải thích lệch lạc về sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, chẳng hạn nhấn mạnh sự hiện diện cách biểu tượng hoặc hiện diện cách thiêng liêng dể phủ nhận sự hiện diện đích thực ${ }^{87}$. Vào khoảng thế kỷ XI, lạc thuyết về sự hiện diện thiêng liêng lại được Bérenger de Tours thổi phồng và tuyên truyền rộng rãi trong Giáo Hội. Ông chủ trương không có sự hiện diện dích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể, bởi vì làm sao tin dự̛̣c Chúa Kitô hiện diện dích thực trong Thánh Thể mà mắt chúng ta không thấy Chúa mà lại thấy bánh vẫn là bánh và rượu vẫn là rượu. Theo Bérenger, trong Thánh Thể không có sự hiện diện đích thực của toàn thể ngôi vị Chúa Kitô, nghīa là thần tính và nhân tính của Ngài, bởi vì làm sao tin dược Chúa Kitô sau khi phục sinh, lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha lại có thể hiện diện cùng lúc trong Thánh Thể, chẳng lẽ Chúa Kitô bị phân chia vừa ngự trên trời, vừa ngự trong Thánh Thể. Vì thế Bérenger lchẳng định Chúa Kitô chỉ hiện diện cách thiêng liêng trong Thánh Thể mà thôi, và chỉ nhờ đức tin mà chúng ta khám phá

[^66]Ngài hiện diên nơi đó. Nói cách khác, Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể không do Ngài muốn, nhưng do đức tin của chúng ta đón nhận mà Ngài hiện diện. Cách lập luận của Bérenger chịu ảnh hưởng khá mạnh của tính duy vật chất và duy lý, ông không thấy quyền năng và tình thương của Chúa Kitô hành động trong bí tích, đồng thời ông cũng không thấy giá trị sống dộng của truyền thống về lòng tôn kính Thánh Thể trong Giáo Hội suốt mười thế kỷ trước ông.

Thái dộ và quan điểm của Bérenger dã gây nhiều phản ứng trong Giáo Hội vào thời đó và những thế kỷ sau, rất nhiều nhà thần học bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn, và tìm cách trình bày giáo lý về sự hiện diện dích thực của Chúa bằng ngôn ngữ lý luận triết học, thế rồi người ta tìm thấy từ ngữ "transsubstantia - biến bản thể" ${ }^{88}$ là phù hợp nhất để diễn tả sự biến đổi tận căn, bánh và rượu nên Mình Máu Chúa trong Thánh Thể. Thực ra tù ngữ transsubstantia muốn diễn tả ý nghỉa chính yếu sau đây : sau khi truyền phép, bản thể (substantia) của bánh và rượu không còn nữa mà được thay thế bằng bản thể của Mình và Máu Chúa, nghĩa là có một sự thay đổi đích thực bánh không còn là bánh, rượu không còn là rượu, nhưng đã trở

[^67]nên Mình và Máu Chúa Kitô ; còn hình bánh và hình rượu chúng ta vẫn thấy sau khi truyền phép chỉ là tuỳ thể (accidentia) mà thôi.

Thế rồi vào những thế kỷ sau đó cho đến Công đồng Trentô thế XVI, các nhà thần học vẫn tiếp tục suy tư và đưa ra các cách giải thích khác nhau về sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể : John Wyclif (+1384) cho rằng làm sao mà tuỳ thể của bánh và rượu có thể hiện diện mà không có bản thể, bởi vì không có tuỳ thể nào hiện diện tự thân. Do đó người ta phải chấp nhận sau khi truyền phép có sự hiện diện đồng thời cả hai bản thể bánh rượu và bản thể Mình Máu Chúa! Quan điểm này sẽ được Lutherô lấy lại và khai triển vào thế kỷ XVI. Lutherô dùng từ ngũ "consubstantia" để diễn tả sự hiện diện đồng thời cả hai bản thể bánh rượu và Mình Máu Chúa. Theo ông, người ta không thể phủ nhận bản thể của bánh và rượu, vì thực tế cho thấy khi chúng ta ăn hay uống là ăn bánh và uống rượu, tuy vậy nhờ dức tin chúng ta tin thật đó là Mình và Máu Chúa, do đó trong cử hành Thánh Thể có hai khía cạnh được đặt ra: kinh nghiệm thường nghiệm (expérience empirique) và đức tin (foi) quyện chặt lấy nhau. Lutherô cho rằng lối cắt nghĩa hai bản thể hiện diện đồng thời dể dàng chấp nhận được, giống như kim loại được luyện trong lửa, kim loại và lửa quyện chặt lấy nhau đến nỗi chúng ta chỉ thấy một thực tại duy nhất như thanh than đỏ rực cháy.

Một số nhà thần học cải cách khác lại không chấp nhận từ ngư "conssubstantia" của Lutherô, mà dùng động từ "concomitor - di theo, đi kèm" để diễn tả cử hành Bữa Ăn của Chúa. Theo quan diểm này không có sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể, mà chỉ có đức
tin mới làm cho chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta ăn bánh và uống rượu, chúng ta đích thực đang ăn và uống của ăn vật chất chứ không có gì khác, nhựng hành vi ăn và uống này giúp chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa, vì chính Ngài đã hứa ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy thì co Thầy ở giữa họ. Như vậy những nhà cải cách này chủ trương chỉ có sự hiện diện thiêng liêng và vô hình của Chúa, được phát $\sinh$ do hành vi ý thức của đức tin ; nếu bánh và rượu có thì chỉ là những phương thế khích lệ đức tin và giúp chúng ta biểu lộ sự hiệp thông trong cộng doàn. Chúa Kitô hiện diện thiêng liêng trong cộng doàn những kẻ tin, mà không hiện diện dích thực trong một sự vật! Vì lý do này, anh em cải cách nhấn mạnh vào các buổi tập họp cộng đoàn, và nếu trong buổi tập họp đó người ta chia sẻ bánh và rượu thì buổi tập họp này dược gọi là Bưa ăn huynh đệ (Agape) mà không phải là cử hành Thánh Thể theo cách hiểu công giáo ${ }^{89}$.

Đưng trước các giải thích sai lạc về sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể, Công đồng Trentô trong sắc lệnh về bí tích Thánḥ. Thể, khoá họp XIII ngày 11 tháng 10 nǎm 1551, đã minh nhiên khẳng định sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô (DZ 1635-1661). Một đàng Công đồng khẳng định và tuyên xưng sự hiện diện đích thực và bản thể của Chúa Kitô trong Thánh Thể, đàng khác dể diễn tả sự hiện diện này Công dồng dùng lại từ ngữ "transsubstantia" đã có trước đó. Thực ra khi sử dụng từ ngữ này Công đơng không bước vào cuộc tranh luận từ ngữ nhưng chấp nhận từ ngữ "transsubstantia" như phương tiện

[^68]tốt nhất để chuyển tải nội dung đức tin. Vì vậy trong săc lệnh người ta thấy Công đồng khẳng định chân lý dức tin trước, sau mới dùng một thuật ngữ để giải thích chân lý : "Bởi vì Dúc Kitô, Chuía chúng ta dã phán : điều Ngài dâng dưới hinh bánh và hinh rưọu thì dích thực là Minh và Máu của Ngài, dó là diều mà Giáo Hội dã luôn luôn tuân giư. Vậy thánh Công dồng này một lần nūa tuyên bố rà̀ng: sau khi truyền phép bánh và rượu, có một sự biến dồi bản thể hoàn toàn, bản thể bánh trở thành bản thể Mình Búc c Kitô Chúa chuing ta, bả̉n thể rự̛̣u trở thành bản thể Máu Ngài. Sụ biến dối này duợc Mẹ thánh Giáo Hội Công giáo gọi theo dúng nghîa và chính xác là sụ biến dổi bản thể (transsubstantia) (DZ 1642 ; CG 1376).

Vì ngôn ngữ được dùng để chuyển tải đức tin, và mặc dù Công đồng Trentô đã minh nhiên xác định tín lý về sự hiện diện của Chúa, nhựg lại không ngăn cấm việc sử dụng các thuật ngữ khác diễn tả̉ chân lý dức tin này, nên nhiều nhà thần học sau này muốn tìm một lối giải thích và thuật ngữ hiện dại hơn nhằm diễn tả dức tin công giáo. Vào thập niên $60-70$ của thế kỷ XX , một số nhà thần học đưa ra ý niệm "transignificatio - biến nghia" và "transfinalisatio - biến đich" để giải thích sự hiện diện Thánh Thể. 'Theo các thuật ngữ này, bánh và rượu sau khi truyền phép sẽ mang một nghĩa và mục đích mới, trong ý nghĩa và mục đích này, Chúa Kitô hiện diện để trao ban Mình và Máu Ngài cho chúng ta. Thực vậy cách giải thích trên sẽ có nguy cơ gây ngộ nhận cho nhiều người, người ta sẽ hiểu sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể vì nhằm một mục đích hay ý nghĩa nào đó, còn chính thực tại thì không thay dổi, điều này dễ dàng rơi vào quan niệm
hiện diện biểu tượng hay hiện diện thiêng liêng, và như thế lại rợi vào vòng luẩn quẩn của thế kỷ XVI.

Có lẽ trong bối cảnh này mà vào năm 1965, Bức Phaolô VI dã công bố thông điệp "Mysterium Fidei" về mầu nhiệm Thánh Thể ${ }^{90}$, thông điệp được coi nhự hành vi tái khẳng định dức tin của Giáo Hội vào sự hiện diện dích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Thông diệp cũng nhắc lại giáo lý của Công đồng Trentô về sự hiện diện của Chúa, dồng thời cũng sử dụng lại thuật ngũ "transsubstantia" trong viễn tượng của thần học bí tích Thánh Thể hiện đại (MF 46). Thông điệp đự̛̣c coi là tổng hợp thần học ngắn gọn và súc tích của Giáo Hội Công giáo về bí tích Thánh Thể. Thông điệp cũng mở ra cho chúng ta nhiều hướng suy tư phong phú về mầu nhiệm Thánh Thể, cách dặc biệt nhấn mạnh sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể là sự hiện diện bí tích và bản thể (présence sacramentelle et substantielle). Hiện diện bi tich vì qua dấu chỉ bánh và rượu chúng ta đón nhận chính Chúa Kitô, hiện diện bản thể vì bánh không còn là bánh nhưng là Mình Chúa, rượu không còn là rượu mà là Máu Chưa. Như vậy trong mầu nhiệm Thánh Thể, Chúa Kitô hiện diện đich thực, thực sự và bản thể qua dấu chỉ bánh và rượu, và chính sự hiện diện này làm nên giá trị của hiến tế Thánh lễ.

Sau cùng trong khoảng thập niên vừa qua, khi công bố sách giáo lý công giáo hoàn vũ 1992, Giáo Hội một dàng vựa tái khẳng dịnh tính chắc chắn của các xác định

[^69]tín lý trước đây do huấn quyền tuyên bố, vừa minh định cách rõ ràng hơn ý nghĩa của sự hiện diện Thánh Thể. Thật vậy, trước đây người ta có khuynh hướng giải thích sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể như một chân lý đến từ lý trí, nên nhiều khi đã cố gắng lý luận và giải thích bằng các quan niệm và triết thuyết có vẻ gượng ép, dẩn đến sự đối lập giữa các quan điểm khác nhau và đôi khi đưa đến xung khắc. Nhưng trong cách nhìn của thần học hiện đại, Giáo Hội khám phá sự hiện diện của Chưa như một chân lý sống động, được kiểm chứng bằng tất cả đời sống Giáo Hội, được thấm nhuần trong đời kitô hữu như một kinh nghiệm sống đạo. Đó là một chân lý để sống, chứ không phải một chân lý dể biết. Một chân lý mà chỉ có ai sống mới cảm nghiệm, còn người thuần tuý lý luận sẽ nhận chìm mình trong lý luận khô chồi, trong khi sự sống mỗi ngày lại bị tiêu hao đi. Giáo Hội sống chân lý đức tin trước khi định tín, và nếu định tín thì cung nhằm việc minh nhiên hoá hay làm sáng tỏ điều Giáo Hội dã và dang sống. Vì vậy chân lý về sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể cũng cần phải được đón nhận và sống trước khi được phát biểu bằng các luận văn thần học.

## 3. Bàn tiệc Thánh Thế

Nếu nơi bí tích Thánh Thể chúng ta khám phá sự hiện diện của Chúa Kitô làm nên giá trị của IIiến tế Ngài, thì sự hiện diện của Ngài cũng mời gọi chúng ta đến lãnh nhận sự sống Ngài trao ban khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa. Quả thực, trong Bữa Tiệc Ly khi Chúa Kitô cầm lấy bánh và chén rượu trao cho các Tông đồ, Ngài đã
nói: "Các con hãy cầm lấy mà ăn này là Mình Thầy bị nộp vì các con. Các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới đổ ra cho các con và mọi nguời đutợc tha tội". Qua cử chỉ này Chúa Giêsu biểu lộ hai mục đích cùng lúc về việc Ngài làm : bánh Ngài trao là chính Mình Ngài được hiến tế, và bánh đó được trao để các Tông đồ ăn, chứ không phải để cất đi hay làm kỷ niệm! Cũng vậy, chén rượu là chính chén Máu Chúa sẽ đổ ra trên thập giá trong cuộc hiến tế, cũng là chén mà các Tông dồ được mời gọi uống để tưởng nhớ đến Chúa. Sau này khi làm lại cử chỉ của Chúa trong Bữa Tiệc Ly, Giáo Hội ý thức tầm quan trọng của việc tham dự vào Mình và Máu Chúa Kitô nên gọi cử hành đó là Bữa Å̀n của Chúa (1 Cr 11, 20), qua Bữa An này con người dược Thiên Chúa nuôi dưỡng bằng Lương thực thần linh, và được tham dự vào Bàn tiệc của Người như những khách mời dược Thiên Chúa ưu đãi.
a. Thánh Thế, Lương thực thần linh

Khi cử hành Thánh Thể con người dược mời gọi tham dự vào Bữa Ån của Chúa. Trong Bữa Ản này chính Chúa là chứ tiệc, là Người dọn tiệc và mời con người đến tham dự. Quả vậy để hiểu ý nghĩa Bữa Ån mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham dự, người ta sẽ khám phá nhiều hình ảnh bữa ăn trong Kinh Thánh đã trở nên như dấu chỉ tiên trưng về Bưa Ãn Thánh Thể : vào thời cánh chung Thiên Chúa sẽ thiết đãi dân của Người một bữa tiệc đầy thịt rượu, Người sẽ cất chiếc khăn tăng bao
trùm muôn dân và ban cho họ tràn đầy niềm vui hanh phúc (Is $25,6-9$ ). Bữa ăn còn là dấu chỉ của tình thân, của lòng hiếu khách và của tinh thần phục vụ. Sách Châm Ngôn cho thấy Đức Khôn Ngoan xây nhà trên bảy cột trụ, hạ thú vật, pha rượu, dọn bàn và sai các nữ tỳ đi mời khách dự tiệc "Hãy dến mà ăn, ăn Bánh cuĭa ta và uống rự̛̣u ta dã dọn sän" (Cn 9, 1-6).

Khi Chúa Kitô đến, bưa tiệc vừa trở thành hình ảnh quen thuộc để Ngài diễn tả sứ điệp Tin Mừng, vừa là việc Ngàii làm thường xuyên để diễn tả tình thương của Thiên Chúa đối với tội nhân. Thật vậy, trong khi rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn để minh hoạ Nước Thiên Chúa, Ngài đã dùng hình ảnh bữa tiệc để diễn tả tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với hết mọi người, không phân biệt giai cấp, chưng tộc, giàu nghèo, thân phận tội lỗi hay quá khứ xấu xa ... tất cả đều dược mời gọi tham dự bàn tiệc của Nước Thiên Chúa (Mt 22, 1 14). Còn chính Ngài, dù bị xã hội đương thời chống đối và vu khống, đã thường xuyên lui tới và ăn uống với những người thu thuế và tội nhân, việc làm của Ngài nhằm biếu lộ hành vi cứu thế của Đấng Thiên sai : đến để cứu chữa chứ không huý diệt, dể kêu gọi hoán cải chứ không loại trừ bất cứ một ai (Mc 2, 15-17 ; Lc 7, 33-35).

Như vậy cả trong lời rao giảng lẫn việc làm của mình, Chúa Giêsu chỉ cho con người thấy Thiên Chúa yêu thương họ và mời gọi con người đến tham dự bàn tiệc của Người. Bàn tiệc này sẽ được minh nhiên biểu lộ nơi Bàn Tiệc Thánh Thể của Chúa Kitô, nơi đó tất cả chúng ta được mời gọi dến lãnh nhận Mình và Máu Ngài như Lương thực thần linh. Quả thế, nếu hình ảnh bữa tiệc
dược Chúa Giêsu thường xuyên sử dụng để loan báo Tin Mừng, thì Ngài cũng mời gọi con người khi tham dự vào bàn tiệc đó cần đón nhận sứ điệp của Ngài dể hoán cải và lãnh nhận sự sống đời đời. Nói cách khác; tham dự vào bữa tiệc của Nước Thiên Chúa là nhập cuộc với những người dự tiệc, là mặc lấy chiếc áo mới và cởi bỏ con người cũ, là để tin và đón nhận sứ diệp của Chúa Kitô. Tin vả đón nhận sứ điệp của Chúa Kitô chính là lãnh nhận sự sống đời đời nơi bàn tiệc Thánh Thể.

Thật vậy Chúa Giêsu trong bài giảng về Bánh Hằng sống giải thích cho người do thái : Lương thực trường sinh không phải là manna trong sa mạc xưa, cũng chẳng phải bánh mà họ vừa được thưởng thức qua dấu lạ hoá bánh ra nhiều, nhưng là tin vào Đấng mà Thiên Chúa sai đến : "Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, nguời do thái nói: "Thua Thà̀y, Thày dến dây tù̀ bao giờ ?" Chúa Giêsu đáp: "Thạt, tôi bảo thậ các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông dã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hự nát, nhựng dể có lương thực thutơng tồn dem lại phíc trương sinh, là thúc lương thực Con Ngıời sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Dấng Thiên Chúa Cha đãa ghi dáúu xác nhận." Họ liền hỏi Người : "Chuing tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?" Chúa Giêsu trả lời : "Việc Thiên Chuia muốn cho các ông làm, là tin vào Dấng Ngtời dà sui đến." (Ga 6, 25-29). Trong câu trả lời của Chúa Giêsu với người do thái nêu trên, Ngài khẳng định với họ hai điều căn bản sau đây :

- Lương thực thần linh mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại không thuộc về trật tự của thế giới vật chất này, bởi vì khi ăn của ăn vật chất dù trong trường hợp nào, hoang địa thời xưa hay qua dấu lạ hoá bánh ra nhiều, con người vẫn phải chết. Vậy Lương thực thần linh Thiên Chúa trao ban thuộc về trật tự các giá trị tâm linh, các gía trị này được biểu lộ cách hoàn hảo nơi Con người Giêsu Kitô. Muốn lãnh nhận sự sống đời đời con người phải tin và đem ra thực hành những diều Ngài truyền dạy.
- Lương thực thần linh còn chính là Mình và Máu Chúa Kitô. Quả vậy, sau khi đã giải thích cho người do thái niềm tin vào Dấng Thiên Chúa sai đến, Chúa Giêsu minh nhiên khẳng định : "Ta là Bánh Hà̀ng sống. Ai dến với Ta sā không hề đói và ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ" (Ga 6, 34). Sau đó cũng chính Ngài xác định Bánh Hằng sống là thịt Ngài được ban tặng để cho thế gian được sống (Ga 6,51). Người do thái lấy làm chướng tai vì nghe một lời khẳng định có vẻ rất "man rợ" mất hết tính người : "Làm sao ông này có thế lấy thịt mình cho chúng ta ăn dượ" (Ga 6, 52). Chúa Giêsu biết rõ phản ứng của họ vì những lời khẳng định của Ngài, nhưng Ngài không lùi bước khi tiếp tục mặc khải cho con người ý nghĩa đích thực của Lương thực thần linh : " Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sụ sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Ta, thi được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ớ lại trong nguời á́y.

Nhic Clıa là Bấng hà̀ng sống dã sai T'a nên T'a sống nhờ Nguời, thi ké ăn Ta cưng sẽ sống nhờ Ta nlut $v a ̂ ̣ y^{\prime \prime}$ (Ga 6, 53-57). Chúa Giêsu biết rõ những lời mạc khải về Lương thực thần linh là Mình và Máu Ngài con người chưa hiểu thấu hết, nhưng những lời đó là chân lý, là lời vừa loan báo vừa khẳng định : chính Mình Máu Ngài hiến tặng cho nhân loại trong Hiến tế Thánh Thể, sẽ trở nên Lương thực trường tồn nuôi dưỡng và ban cho chúng ta sự sống đồi đời.

## b. Tham dự vào Bàn tiêc của Chúa

Khi tham dự Thánh Thể con người được tham dự vào Bàn tiệc của Chúa, nơi đó chính Chúa Kitô hiện diện để chủ toạ và mời gọi chúng ta tham dự Bàn tiệc của Ngài. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong cử hành Thánh Thể dược biểu lộ : qua vai trò của thừa tác viên, nởi lễ vật được dâng tiến và qua dấu chỉ bàn thờ ${ }^{91}$. Qua ba dấu chỉ này, Chúa Kitô mời gọi tất cả những ai tham dự vào Bàn tiệc của Ngài kiến tạo nên một cộng doàn hiệp thông huynh đệ, cộng đoàn được cứu chuộc và cộng doàn truyền giáo :

1. Cộng đoàn hiệp thông huynh dệ : khi chúng ta tham dự Bàn tiệc của Chúa chúng ta được kết hiệp với Ngài, Chúa Giêsu nói : "Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì luôn leết hiệp với Ta, và Ta luôn kêt hiệp với người ây" (Ga 6,56). Khi kết hiệp với Chúa chúng ta được trở nên giống Ngài, được tham dự vào sự sống đời đời mà Ngài hứa cho

[^70]nhũng ai đón nhận Mình Máu Ngài. Nói cách khác, người kitô hữu có nhiều phương thế dể kết hiệp với Chúa, nhưng phương thế hoàn hảo nhất chính là rước lấy Ngài trong bí tích Thánh Thể mà Ngài ban tặng. Sự kết hiệp này lại trở nên nền tảng cho sự hiệp thông huynh đệ giữa chúng ta với nhau. Thật vậy con người hiệp thông với nhau không phải do chọn lựa cá nhân hay mục dích tư lợi, nhựng vì tất cả cùng chia sẽ một Tấm Bánh duy nhất, một Thân Mình duy nhất là Chúa Kitô. Mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội phát xuất từ mầu nhiệm Thánh Thể và được nuôi dưỡng bởi mầu nhiệm này (MF 73).
2. Cộng doàn dược cứu chuộc : khi tham dự Bàn tiệc Thánh Thể chúng ta được trở nên một, trong Thân Thể Chúa Kitô và được kết hiệp với Ngài. Sự kết hiệp này tuôn đổ xuống trên chúng ta ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, thanh tẩy chúng ta khỏi tội và giúp chúng ta lướt thắng cạm bẩy thế gian. Trong ý nghīa này sách giáo lý 1992 khẳng định: "Khi chúng ta rước Mình Chuía Kitô, Đấng aã phó nộp vi chuing ta và Máu đã đổ ra cho mọi nguời dược tha tội. Vì thế bí tích Thánh Thể không thể kết hiệp c’húng ta với Chúa Kitô, nếu không thanh tẩy chúng ta khỏi tội dā phạn và giúp chíng ta xa lánh tội lỗi" (CG 1393). Vì được kết hiệp với Chúa nên chúng ta dược Ngài thêm sức mạnh cho cuộc hành trỉnh đức tin, nghīa là bí tích Thánh Thể cần thiết để chúng ta hoàn tất ơn gọi kitô hữu trong đời sống trần thế này. Cuộc lữ hành đức tin là một hành trình dài, nhiều cam go thử thách, Lương thực thần linh là sức mạnh không thể thiếu để nuôi dưỡng và trợ lực chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể đi hết con đường mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta dấn bước để đến với Người.
3. Cộng doàn truyền giáo: Khi tham dự Bàn tiệc của Chúa chúng ta cũng được mời gọi loan báo mầu nhiệm cứu độ của Chúa cho mọi người. Thánh Phaolô giáo huấn các tín hữu Côrintô mỗi khi cử hành Thánh Thể như sau: "Mỗi lần anh em ăn Bánh và uống Chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chưa lại đến" (1 Cr 11, 26). Trong Thánh lễ hiện nay chúng ta cũng tuyên xưng trong Kinh Tưởng niệm sau khi truyền phép : "Lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xựng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến". Việc tuyên xưng này vừa được xem là lời tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành, vừa là nội dung nền tảng của sứ điệp Tin Mừng, nghĩa là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Mầu nhiệm này là cốt lôi của sứ mạng truyển giáo trong Giáo Hội. Nói cách khác, cộng doàn Thánh Thể là cộng doàn sống và loan báo mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Nếu Giáo Hội được nuôi dưỡng và tăng trưởng nhờ Thánh Thể Chúa, thì mầu nhiệm này sẽ nâng đõ và khích lệ Giáo Hội trong ơn gọi loan báo Tin Mừng cho anh em.

## 4. Thánh Thế loan báo thực tại cánh chung

Thực tại cánh chung là một trong các chủ đề căn bản của lịch sử dân Thiên Chúa, thực tại này làm cho họ luôn sống trong hy vọng, bởi vì chúng giúp họ hướng đến điều sẽ xảy ra để hoàn tất những lời đã loan báo trước. Trong ý nghĩa này chúng ta sẽ thấy bí tích Thánh Thể vừa hoàn tất điều Thiên Chúa đã hứa, vừa loan báo điều sẽ dược hoàn tất viên mãn vào những ngày sau hết.
a. Niềm hy vọng cánh chung trong plụ̣ng vụ

Trong cử hành phụng vụ niềm hy vọng cánh chung làm cho người tín hữu vừa sống thực tại cứu độ, vừa làm cho họ khi tham dự vào các thực tại đó, dể hướng đến việc hoàn tất viên mãn thực tại vào ngày Chúa đến. Có ba khía cạnh biểu lộ niềm hy vọng cánh chung thường được nhấn mạnh trong cử hành phụng vụ :

1. Việc tưởng niệm hutớng dến lòng trông dợi: Trong phụng vụ, Giáo Hội cử hành các biến cố cứu độ và làm hiện tại hoá các biến cố này trong không gian và thời gian. Hành vi hiện tại hoá vừa đặt nền tảng trên tính lịch sử của biến cố, vừa làm cho biến cố không dơn thuần chỉ trở nên một kỷ niệm của ký ức. Hành vi này là chính việc tưởng niệm đích thực các công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, và làm cho con người khám phá bàn tay yêu thương của Người trong lịch sử nhân loại. Khi tương niệm, con người được thúc đấy dấn thân để làm cho thế giới trở nên hoàn hảo hơn, nhờ dược thấm nhuần tinh thần Tin Mừng của Chúa. Trong cuộc dấn thân này, người kitô hữu một đàng làm cho Nước Thiên Chúa hiển trị, một đàng mong dợi Nước đó được biểu lộ cách viên mãn trong ngày Chúa ngự đến. Như vậy thực tại cánh chung được khám phá ở đây là chính Nước Thiên Chúa đang hiện diện (đã có) ngay tại trần gian, nhưng lại chưa hoàn tất viên mãn (chưa đến).

Hai mặt của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa "dã có và chưa đến" (déjà et pas encore) sẽ được cử hành và sống cách phong phú trong phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ cho con người thấy Nước Thiên Chúa được Giáo Hội loan báo
và cử hành hàng ngày qua các mầu nhiệm thánh. Khi tham dự phụng vụ con người đối diện với thực tại linh thánh. Con người cảm nếm các thực tại không thuộc thế giới vật chất này, họ bắt đầu có những kinh nghiệm dầu tiên về điều mà trần gian không thể cho họ. Những kinh nghiệm đó là những kinh nghiệm về thực tại Nước Thiên Chúa dù chưa hoàn hảo nhưng là những kinh nghiệm thật. Khi đã cảm nếm và có những kinh nghiệm bước đầu về các thực tại đó, con người càng được thúc đẩy đi tìm và hy vọng vào sự tở hiện viên mãn của thực tại này. Tiến trình đi từ cảm nghiệm dến trông dợi, từ tưởng niệm hướng tới hoàn tất viên mãn, cả hai đều diễn tả thực tại cánh chung của các mầu nhiệm Kitô giáo.
2. Giáo Hội nài xin ngày Chúa dến : Trong kinh tưởng niệm sau truyền phép, Giáo Hội vừa tuyên xưng mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, vừa loan báo ngày Ngài trở lại : "Lay Chúa, chíng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chuia sống lại cho tới khi Chuía lại dến". Trong lời tuyên xưng này, Giáo Hội khẳng định giá trị đích thực của mầu nhiệm Vượt Qua nơi Chúa Kitô, mầu nhiệm đó mang giá trị vĩnh cửu và là nền tảng cho mọi cử hành phụng vụ trong Giáo Hội : "I'rong phụng vul, diều chînh yếu Giáo Hội cử hành là mà̉u nhiệm Vượt Qua, màu nhiềm Chúa Kitô hoàn tất công trình cứu độ chuíng ta" (CG 1067). Thật vậy công trình cứu độ của Chúa Kitô đã hoàn tất qua cuộc Vượt Qua của Ngài, và Ngài đã hiến tế chỉ một lần đủ để cứu độ toàn thể nhân loại. Tuy nhiên Ngài lại muốn Giáo Hội thực hiện diều Ngài đã làm, nghĩa là hiện tại hoá Hiến tế của Ngài. Và khi hiện tại hoá Hiến tế của Chúa Kitô, Giáo Hội lại ý thức giá trị của Hiến tế đó nhờ sự hiện diện đích thực của

Chúa Kitô. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong cử hành phụng vụ là sự hiện diện đích thực nhưng mang tính bí tích (présence sacramentelle), nghīa là Ngài hiện diện đích thực trong phụng vụ và hành động qua thừa tác viên. Ý thức về sự hiện diện này, một đàng chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Vượt Qua Chúa Kitô dang thực hiện trong Giáo Hội, đàng khác chúng ta lại trông đọi ngày Ngài ngự dến lần thứ hai trong vinh quang, khi đó Ngài sẽ biểu lộ quyền năng và biểu lộ sự hiện diện vinh hiển của Ngài, Ngài đích thực là Đấng cứu độ của toàn thể nhân loại.
3. Niềm hy vọng phucc sinh : nếu trong phụng vụ Giáo Hội tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, thì không thể tách rời niềm hy vọng phục sinh ra khỏi Hiến tế thập giá của Ngài. Nới cách khác, khi chúng ta tuyên xưng cuộc khổ nạn của Chúa thì chúng ta cũng tuyên tín sự sống lại vinh hiển của Ngài. Tử nạn và Phục sinh là hai mặt của một mầu nhiệm. Không thể có Phục sinh nếu chưa chết đi, và cái chết sẽ trở nên vô nghīa nếu không có sự sống lại. Thánh Phaolô khẳng định : " Nểu Chúa Kitô không sống lại, thì lò̀ rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả dû́c tin của anh em cüng luống công" ( $1 \mathrm{Cr} 15,14$ ). Quả vậy, sự Phục sinh của Chúa Kitô là bảo chứng cho sự phục sinh của toàn thể thụ tạo và cho mỗi người chúng ta. Khi tham dự phụng vụ chúng ta dược chính Dấng Phục sinh đang hiện diện và nuôi dưỡng. Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng sự sống của Ngài, đó là sự sống của chính Đấng đã chết và sống lại, vì thế chúng ta mang trong mình mầm sống của sự Phục sinh. Mầm sống đó được lớn lên và tăng trưởng luôn mãi cho tới ngày chúng ta sống lại vinh hiển với Ngài trong ngày sau hết. Nói cách khác, niềm hy vọng Phục sinh mà chúng ta trông đợi không vượt xa tầm tay
hay kinh nghiệm của đời sống kitô hữu. Đó là niềm hy vọng được xây dựng từ nền tảng của đời sống hiện tại và dược cảm nếm trước qua chính việc trung thành tham dự vào các cử hành thiêng thánh.
D. Chiểu kích cánh chung nơi bí tích Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể loan báo thực tại cánh chung khi cho chúng ta hưởng nếm trước sự các thực tại Nước Thiên Chúa. Người ta khám phá các khía cạnh sau đây của chiều kich cánh chung nơi mầu nhiệm Thánh Thể :

Bàn tiệc Thánh Thể loan báo Bàn tiệc thiên quốc : Thật vậy chính Chúa Kitô trong Bữa Tiệc Ly khi thiết lập bí tích Thánh Thế đã muốn hướng các môn dệ từ bàn tiệc Thánh Thể của Ngài dến bàn tiệc Vự̛̣t Qua viên mãn trong Nước Thiên Chúa : "Thày bảo cho các con biết : tùt nay, Thày không còn uống thú sản phẩm này ciala cay nho, cho dén ngày Thày cùng các con uống thû́ rutợu mới trong Nước cỉa Cha Thầy"-(Mt 26, 29). Qua lời hứa của Chúa Giêsu, chúng ta dược cảm nếm trước hồng ân tham dự Bàn tiệc Thiên quốc khi đón nhận Mình và Máu Ngài. Nói cách Khác, nếu Mình và Máu Chúa Kitô ban cho chứng ta sự sống vīnh cửu (Ga 6,54), thì sự sống đó đã có ngay từ đời này, mặc dù chưa phải là tất cả sự viên mãn của nó. Sự viên mãn đích thực sẽ triển nở cách trọn vẹn khi chúng ta dược tham dự vào Bàn tiệc thiên quốc của Thiên Chúa.

Bi tích Thánh Thể hutơng chúng ta dến ngày trở lại của Chưa Kitô : trong kinh khẩn nguyện (Embolismus) sau kinh Lay Cha, Giáo Hội nài xin Chúa Cha cứu chúng ta
khỏi mọi sự dữ và tội lỗi, lời nài xin này dược đặt trong niềm hy vọng vào ngày trở lại của Chúa Giêsu: "Lay Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sư dư, xin doái thương cho những ngày chúng con dang sống dược bình an. Nhò Cha rộng lòng thương cứu giúp, chuíng con sẽ luôn luôn thoait khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, dang khi chuing con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Dû́c Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chưng con ngụ̉ đến". Thật vậy, lòng trông đợi Chúa Kitô dến lần thứ hai trong vinh quang là chủ đề nền tảng của các buổi họp phụng vụ trong những thế kỷ đầu. Khi cử hành phụng vụ, Giáo Hội luôn xác tín rằng : Chúa Kitô hằng hiện diện trong Giáo Hội, nhưng sự hiện diện của Ngài vẫn ẩn tàng, vì thế Giáo Hội tin thật Ngài sẽ đến và hiện diện cách tỏ tường trong ngày sau hết. Vì hy vọng vào sự hiện diện của Chúa khi dến lần thứ hai, Giáo Hội gia tăng sứ vụ loan báo Tin Mừng, để từ dó muôn vạn vật đón nhận ơn cứu độ. Một khi đã đón nhận ơn cứu độ, Chúa Kitô sẽ thâu hồi vạn vật về cho Thiên Chúa và trở nên Trưởng tử giữa muôn thụ tạo. Trong viễn tượng trông đợi này Giáo Hội kêu xin : "Lay Chúa Giêsu, xin häy đến" (Kh 22, 20)

Bi tich Thánh Thể là bảo chứng cho nièm hy vọng Trời mới và Đất mới : Nếu bí tích Thánh Thể kiến tạo nên Giáo Hội như một Thân Thế sống động và hiệp nhất, thì thực tại này của Giáo Hội sẽ là hình ảnh báo trước cho một Giáo Hội vinh quang khải hoàn vào ngày Chúa đến. Thực vậy, Thư thứ hai của thánh Phêrô dã liên kết Giáo Hội vinh quang của những người tin với việc xuất hiện Trời mới và Đất mới trong ngày của Chúa. Những người tin vào Chúa Kitô luôn trong tư thế sẵn sàng, luôn tỉnh thức, họ là những người sống đạo đức và thánh thiện,
những người sống cách tinh tuyền và không dáng trách, luôn tỏ ra kiên nhẫn và sống trong bình an... ( 2 P 3, 1115). Tắt một lời, đời sống của những người tin mang các phẩm chất cao quý, đời sống của họ có mục đích chuẩn bị cho thực tại Trời mới và Đất mới sẽ xuất hiện khi Chúa đến. Để thúc đẩy cho việc chuẩn bị cuộc xuất hiện vinh quang của Chúa, bí tích Thánh Thể làm cho người tín hữu được hăng say dấn thân phục vụ, theo gương Chúa Kitô trong việc tự hiến, dám hy sinh phục vụ mọi người, làm cho các thực tại trần gian thấm nhuần Tin Mừng của Ngài, và dem cho thế giới này niềm hy vọng tươi sáng của một cuộc tái tạo mới. Như thế bí tích Thánh Thể một đàng trở nên bảo chứng của niềm hy vọng trong một thế giới đầy biến động và bất hoà, đàng khác sẽ làm cho con người biết vươn lên khỏi tính ích kỷ của mình, và giúp họ cùng nhau kiến tạo xây dựng thế giới này mỗi ngày tốt đẹp hơn.


## Chương II : Cử hành Thánh Thể

## I. Thánh lẽ hiện tại hoá hành vi cứu độ của Chúa Kitô

Thánh lễ không phải là các nghi thức theo quy ước xã hội nhằm phục vụ cho nhu cầu gạ̣p gỡ và sinh hoạt văn hoá. Thánh lễ́ càng không phải là sáng kiến của con người nhằm tập họp lẫn nhau theo kiểu sinh hoạt các câu lạc bộ. Thánh lễ là Hiến tế của Chúa Kitô, là hành vi chí thánh, là cử hành tôn giáo mang tính cứu dộ. Không một hoạt dộng nào của nhân loại có thể so sánh với cử hành Thánh lễ, bởi vì đó là tác động của Thần linh chứ không phải công trình do con người sáng tạo. Cũng không có hoạt động nào của Giáo Hội có thể so sánh với cử hành Thánh lễ, bởi vì Thánh lễ là trung tâm và chóp đỉnh của mọi hoạt động trong Giáo Hội. Vì vai trò của Thánh lễ chiếm một chỗ đứng không gì có thể thay thế, nên người tín hữu cần ý thức khi tham dự Thánh lễ và chuẩn bị cách xứng đáng nhất cho việc cử hành thánh thiện này.

Tất cả Truyền thống và niềm tin của Giáo Hội tôn kính cử hành Thánh lễ vì xác tín vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong cử hành này, và vì sự hiện diện của Ngài nên Thánh lễ mang hiệu quả cứu độ cho tất cả nhân loại. Trong ý nghĩa này mà thần học về cử hành bí tích Thánh Thể ngày nay nhấn mạnh vào những khía cạnh sau dây : Bàn tiệc lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể ; thừa tác viên và người tham dự; tầm quan trọng của các nghi thức và dấu chỉ khả giác.

## 1. Bàn tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thế

Thiên Chúa yêu thương con người trong ý dịnh cứu độ của Người. Tình yêu đó được dặt nền tảng nơi Giao Ước Người đã ký kết với nhân loại. Giao Uớc này trở nên nền tảng để hiểu các việc Chúa làm trong lịch sử cứu độ, đồng thời cũng giúp chúng ta khám phá ý nghĩa sâu xa của các cử hành phụng vụ trong Giáo Hội, nhất là 'Thánh lễ. Thật vậy, cấu trúc của cử hành Thánh lễ được xây dựng trên hai Bàn tiệc : Lời Chúa và Mình Máu Chúa Kitô, cả hai bàn tiệc này đều diển tả một nội dung duy nhất, là Giao Uớc của Thiên Chúa được thực hiện trong lị̣ch sử cứu độ, để rồi Giao Ước sẽ dạt đến dỉnh cao nơi mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.

## a. Bàn tiẹ́c Lời Chúa

Cấu trúc của Bàn tiệc Lời Chúa là một cuộc đối thoại trong Giao Uớc giữa Thiên Chúa với dân Người. Thiên Chúa ngỏ lời với dân của Người và dân đáp lại lời mời gọi của Chúa. Cuộc đối thoại này làm cho chúng ta đi sâu vào các chiều kích thần lirfh sau đây :

- Lời Chúa cho chúng ta đi sâu vào tình thân của Người, là Lời tác động và hiệp thông. Lời đó đến tai nghe chúng ta và tác động vào tâm hồn, nó làm cho con người cảm nếm sự dịu ngọt của Lời Chúa và được nuôi dưỡng trong đời sống tâm linh. Đó không phải là những âm thanh hay tiếng vọng mau qua, cũng
không phải các bài dọc hay câu chuyện của quá khứ không liên hệ gì dến con người hôm nay. Lời Chúa đang chuyển tải sứ điệp của tình thương và lòng nhân hậu. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng khi nghe Lời Người họ cảm nhận và lần tìm ra dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa.
- Lời Chúa di vào trái tim và hiện diện trong lòng chúng ta. Trái tim là nơi sâu thẳm nhất của con người, là nơi ngự trị của ý chí và tình yêu. Lời Chúa tác động nơi trái tim để con người cảm nhận, chiêm ngắm và di sâu vào tình thân với Thiên Chúa. Lời Chúa đi vào trong lòng chúng ta không cần chúng ta phải thấu triệt như một điều phải biết về mặt trí tuệ, nhưng để chúng ta gặp gỡ Đấng đang đối thoại và mời gọi, từ đó dẫn đến việc thanh tẩy chính chúng ta và thúc đẩy một cuộc hoán cải thực sự.
- Lời Chúa dược lắng nghe không dơn giản chỉ dừng lại trong lòng người nghe, nhưng còn là một sự trào dâng của con người lắng nghe, nghĩa là khi nghe xong Lời Chúa, người ta không chỉ giữ Lời Ngài trong cõi nội tâm thẳm sâu, nhưng còn để cho Lời Chúa thúc đẩy con người mở miệng cao rao tình thương của Thiên Chúa, và để đáp lại Lời Ngài nói với họ. Vì lẽ này mà Bàn tiệc Lời Chúa trong cử hành Thánh lễ luôn luôn bao gồm Lời Chúa lắng nghe và Lời Chúa đáp lại. Lời Chúa láng nghe nhằm mục đích để công bố, còn Lời Chúa đáp lại là Lời mà cả cộng đoàn phụng tự cùng nhau tham dự.
Thiên Chúa mời gọi con người tham dự Bàn tiệc Lời của Người, lời mời gọi này hướng dến cộng doàn được
tuyển chọn trong đó mỗi người có chỗ đứng riêng. Nói cách khác, chỗ đứng của mỗi chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chổ đứng đó được liên kết và được đặt trong một cộng doàn. Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu dộ của Người trong một cộng đoàn, và Người cũng ngỏ lời với dân riêng trong một cộng đoàn, Người không ngọ̉ với một ai trong tư cách là một cá nhân tách khỏi cộng đoàn. Vì vậy lắng nghe Lời Chúa và đáp lại Lời Người trong cộng doàn Thánh Thể thuộc bản chất của Bàn tiệc mà Thiên Chúa dọn sẵn cho chúng ta.

Nơi Bàn tiệc Lời Chúa, chúng ta còn được chính Chúa Kitô giáo huấn qua Lời của Ngài. Bài Tin Mừng chiếm vị trí quan trọng nhất và là đỉnh cao của Bàn tiệc Lời Chúa (RM 60). Khi nghe bài Tin Mừng chúng ta nghe chính Chúa Kitô giáo huấn. Lời của Ngài vừa hoàn tất điều Thiên Chúa dã loan báo trước vừa mạc khải cho chúng ta các mầu nhiệm Nước Trời. Lời của Chúa Kitô nơi Bàn tiệc Lời Chúa còn là chính con người của Ngài, con người dã hoàn tất trọn vẹn Giao Ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân riêng. Bón nhậñ Lời Chúa Kitô là nên đồng bàn với Ngài, chấp nhận nên giống Ngài và tham dự vào sứ mạng cứu thế của Ngài.

Để lắng nghe Lời Chúa và đáp lại Lời Ngài, con người không thể không cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Ngài là Đấng làm cho chúng ta thấu hiểu điều Chúa Kitô dạy ( $\mathrm{Ga} 16,13$ ), và cũng chính Ngài giúp chúng ta đáp lại thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì Ngài tác dộng trong lòng chúng ta ( Rm 8, 26-27). Chính Ngài sẽ làm chứng về Chúa Kitô và giúp chúng ta sau khi
nghe Lời Chúa cũng can đảm làm chứng về Người trước mặt muôn dân (Ga 15, 26-27).

## b. Bàn tiệc Thánh Thê

Nơi Bàn tiệc Thánh Thể chính Kitô mời gọi chúng ta kết hiệp với Người khi được cùng dồng bàn với Người. Bàn tiệc Thánh Thể là nơi kiến tạo Thân Thể Giáo Hội, kiến tạo sự hiệp nhất của cộng doàn và là nơi chúng ta dược tham dự vào Mình và Máu Chúa Kitô như Lương thực thần linh. Để hiểu ý nghĩa thần học của Bàn tiệc Thánh Thể trong Thánh lễ hiện nay, người ta đào sâu ba phần của cấu trúc phụng vụ Thánh Thể sau dây : chuẩn bị lễ vật, kinh nguyện Thánh Thể và việc rước lễ.

1. Chuả̛n bị lẽ vạt : nghi thức chuẩn bị lễ vật nhấn mạnh việc tiến dâng bánh và rượu dể dùng vào việc tế lễ. Cả hai thứ vật chất là hoa mầu của ruộng đất, và là sản phẩm của cây nho. Chúng vừa diễn tả hồng ân Thiên Chúa trao ban cho con người qua hoa trái của thiên nhiên, vừa nói lên tâm tình của con người trước Thiên Chúa khi dâng lên Người mồ hôi và sức cần lao của họ. Hành vi chuẩn bị lễ vật là lời cảm tạ tri ân của thụ tạo trước Đấng Tạo hoá, là cử chỉ diễn tả sự lệ thuộc của con người vào Người, bởi vì có gì của chúng ta lại không phát xuất từ Thiên Chúa. Tuy nhiên ý nghĩa quan trọng nhất của việc dâng lễ vật là Thiên Chúa đón nhận lễ vật của con người, Người đón nhận lễ vật con người tiến dâng cũng chính là đón nhận lễ vật Người đã trao ban cho họ. Người dùng lễ vật này để
hiện tại hoá Hiến tế của Chúa Kitô, như thế lễ vật của con người sẽ trở nên lễ vật Hiến tế.

Bàng khác, việc dâng lễ vật còn cho thấy rõ mối tương quan giữa cộng doàn Thánh Thể với hoàn cảnh hiện tại của Giáo Hội và nhân loại, nghīa là khi dâng các lễ vật để được biến đổi nên Mình và Máu Chúa Kitô, người tín hữu còn ý thức rằng : việc tham dự vào Thân Mình Chúa Kitô sẽ thúc đấy họ dâng các hy sinh và lòng quảng đại để đóng góp vào sự thiện hảo chung của Giáo Hội và để trọ̣ giúp người nghèo. Vì thế việc xin tiền thau trong cử hành Thánh lễ không dơn giản là xin của bố thí, cũng không phải là công việc tuỳ thích do lòng hảo tâm riêng tư, nhưng phát xuất từ lòng biết ơn đối với các hồng ân đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, và dể biểu lộ lòng biết ơn này, con người chia sẻ một phần đóng góp để lo công việc chung trong Giáo Hội và trợ giúp người nghèo. Vì là cử chỉ tỏ lòng biết ơn và là thái độ dâng tiến nên việc xin tiền thau được đặt trong khung cảnh của việc dâng lễ vật, do đó ngưuòi ta không xin tiền thau vào lúc nghe giảng hay dang khi dọc kinh Tin Kính.

Việc dâng lễ vật còn cho thấy Thiên Chúa tôn trọng con người khi đón nhận lễ vật họ tiến dâng. Quả thực khi tuôn đổ hồng ân xuống trên chúng ta Thiên Chúa không cần chúng ta, Người có thể hành động trong mọi sự mà không cần đến con người, ngay cả việc ban cho nhân loại Bánh hẳng sống Người vẫn có thể hành dộng một mình. Thế nhưng Ngưới lại muốn con người cộng tác trong hành vi cứu độ của Người, bằng cách chấp nhận và thánh hiến lễ vật con người tiến dâng. Như thế trong cử chỉ dâng lễ vật, con người sẽ khám phá tình thương của Thiên Chúa
và chỗ đứng của họ trong kế hoặch cứu dộ của Người. Và trước hồng ân cao cả này, con người thấy mình bất xứng cần được thanh tẩy và tôi luyện, để có thể tham dự xứng đáng vào mầu nhiệm cao cả của Hiến tế Chúa Kitô.
2. Kinh nguyện Thánh Thể : Kinh nguyện Thánh Thể là trung tâm và đỉnh cao của cử hành Thánh Thể (RM 78). Trong phần kinh nguyện này chính Chúa Kitô hiện diện và cử hành Hiến tế qua vai trò của Giáo Hội. Sự hiện diện của Ngài được diễn tả rõ nét nhất qua hành vi thánh hiến lễ vật. Sách giáo lý 1992 nhấn mạnh : khi thánh hiến lễ vật, Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể do tác động của Chúa Thánh Thần và do sức mạnh của lời Ngài (CG 1375). Thật vậy sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể là một tác động kép vừa của Chúa Thánh Thần vừa của Chúa Kitô :

Trước hết Chúa Thánh Thần là tác giả của việc thánh hiến lễ vật, Ngài cũng là tác giả của mọi cuộc sáng tạo mới. Thánh Augustinô khẳng dịnh nếu chúng ta tin thật Chúa Thánh Thần là tác giả của việc Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng Mẹ Maria, thì khó hiểu gì khi nói Ngài là tác giả của việc biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu của Chúa Kitô. Thật vậy Đấng đã làm nên thân xác Đức Kitô trong lòng Mẹ Maria, thì có khó gì khi Ngài biến đổi bánh và rượu nên chính Mình và Máu của Đức Kitô. Quả vậy Giáo Hội tin thật hành vi thánh hiến bánh và rượu là tác động của Chúa Thánh Thần, vì vậy Giáo Hội nài xin trong kinh nguyện Thánh Thể : "Vî thé chuing con xin Cha đổ ơn Thánh Thàn xuống thánh hoá lễ vật này, dẻ̉ biến thành Mình và Máu Điû́c Gièsu Kitô Chuia
chüng con, cho chúng con được huởng nhờ" ${ }^{92}$. Chúa Thánh Thần vừa là tác giả thánh hiến lễ vật nên Thân Thể dích thực của Chúa Kitô, vừa là Dấng thánh hóa Giáo Hội trong sự hiệp nhất của Thân Thể huyền nhiệm Chúa Kitô : "Lay Cha, xin nhìn đến hy lễ chính Cha đã ban cho Hội Thánh, và xin thương cho tất cả̉ nhūng ai cùng chia sẻ một tấm ánh và một chén rượu này, dược Chúa Thánh Thần liên kết thành một thân thể, và trở nên hy lễ sống dộng trong Đức Kitô để ca tụng Cha vinh hiển" ${ }^{93}$.

Đàng khác việc biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Chúa Kitô còn do sức mạnh của lời Ngài. Giáo Hội xác tín những lời Chúa Kitô nói trong Bữa Tiệc Ly : "Này là Mình Thầy, Này là Máu Thầ" là lời chân lý mang lại hiệu năng đích thực, nghĩa là sức mạnh của lỡi Ngài sẽ biến đổi bánh không còn là bánh nhưng là Mình Chúa, rượu không còn là rượu nhưng là Máu Chúa. Như thế trong cử hành Thánh Thể có một sự biến đổi dích thực do ý muốn và sức mạnh của lời Chúa Kitô. Chính trong xác tín này mà lời truyền phép luôn luôn được đọc dưới dạng lời trực tiếp của Chúa Kitô, bởi vì Giáo Hội tin thật Chúa Kitô đang hành dộng và chính Ngài biến đổi bánh rượu chứ không phải người phàm.
3. Nghi thức rıức lễ : khi Bàn tiệc Thánh Thể dã dược dọn sã̃n với Mình và Máu Chúa, người tín hữu được mời gọi tham dự vào Bàn tiệc của Ngài. Nhờ việc tham dự này, đời sống ân sủng mà người tín hữu đã lãnh nhận trong bí tích Thánh tẩy được gìn giữ, phát triển và canh

[^71]tân (CG 1392) ; cũng qua việc tham dự vào Tấm Bánh duy nhất của Chúa Kitô mà họ kiến tạo nền sự hiệp nhất trong đời sống Giáo Hội (CG 1396). Cuối cùng nhờ năng tham dự vào Bàn tiệc Thánh Thể mà việc dấn thân của người tín hữu mỗi ngày mang lại hiệu quả tốt dẹp hơn (CG 1397).
2. Vị chú toạ và cộng đoàn Thánh Thế

Cử hành phụng vụ diễn tả mầu nhiệm Giáo Hội là Thân Thể Chúa Kitô, gồm Đầu và các chi thể, và vì diễn tả mầu nhiệm Giáo Hội nên không cử hành phụng vụ nào lại không có vị chủ toạ và cộng doàn tham dự.

Vai trò của vị chủ toạ cần thiết vì ngài hành động nhân danh Chúa Kitô điều khiển cộng đoàn. Đặc biệt trong cử hành Thánh Thể vị chủ toạ phải là người có chức thánh, giám mục hoặc linh mục, tức là những người đã lãnh chức tuc tế thừa tác qua bí tích Truyền chức. Thật vậy, giám mục chủ toạ cộng doàn Thánh Thể trong tư cách là vị Thượng tế của đoàn chiên được Chúa Kitô uỷ thác, Ngài hiện diện và điều khiển cộng đoàn như vị mục tử tối cao trong một Giáo Hội địa phương. Ngài là nguyên lý sự hiệp nhất trong cộng doàn và là người gìn giữ sự hiệp nhất này khi liên kết mọi người với mình. Chính qua cử hành Thánh Thể mà mầu nhiệm hiệp nhất của Giáo Hội dịa phương dược biểu lộ cách rõ ràng nhất (CG 1398 ; 1566). Tuy nhiên giám mục lại không thể luôn luôn hiện diện trong cộng đoàn đã được trao phó, ngài cần các cộng tác viên là những linh mục giúp đỡ, những người này chủ toạ cộng doàn Thánh Thể do ấn tín của bí tích truyền chức mà
họ lãnh nhận (CG 1563). Khi chủ tọa cử hành Thánh Thể các linh mục sẽ liên kết với giám mục để hành động, trong tư cách là đầu của cộng đoàn đã được giám mục uỷ̉ nhiệm .

Cộng đoàn tham dự Thánh Thể là cộng đoàn các tín hữu đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, đó là cộng doàn những người tin và là môn đệ cúa Chúa Kitô. Khi tham dự cử hành Thánh Thể, họ thi hành chức tu tế phổ quát dã lãnh nhận do ơn của bí tích Thánh tẩy, họ được tháp nhập vào Thân Thể Chúa Kitô, được liên kết với Đầu để làm nên một Của lễ duy nhất dâng lên Chúa Cha. Trong cộng doàn Thánh Thể, phẩm giá mọi người đều như nhau và dược tôn trọng vì tất cả là con Thiên Chúa trong Chúa Kitô, tuy nhiên trách nhiệm và công việc được phân chia khác nhau, để mổi người sẽ phục vụ cộng doàn tuỳ theo đặc sủng mà Thánh Thần ban cho. Vì vậy khị cử hành Thánh lễ, ngoài vị chủ toạ, cộng doàn Thánh Thể còn có các thừa tác viên khác : phó tế, các thày giúp lễ, thày đọc sách, người xướng thánh vịnh, dẫn lễ, ca đoàn ...

Tóm lại trong một Thánh lễ bình thường, trừ những hoàn cảnh đặc biệ̣t linh mục phải dâng lễ một minnh, thì luôn cần sự hiện diện của vị chủ toạ và cộng doàn tham dự. 'Irong cộng đoàn này một số người sẽ được uý nhiệm thi hành một công việc nào đó, dưới quyền diều khiển của vị chủ toạ. Vì thế mọi người từ vị chủ toạ đến các thừa tác viên và cộng đoàn tham dự, mỗi người đều phục vụ cộng đoàn tuỳ theo bản chất của chức tư tế đã lãnh nhận.

## II. Thánh lễ Chúa nhật

Ngày Chúa nhật là ngày đặc trưng của người kitô hữu. Ngay trong giai đoạn khởi đầu của Giáo Hội, các kitô hữu đã coi ngày Chúa nhật như ngày riêng biệt của mình. Khác với anh em do thái lấy ngày sabbat làm ngày lễ nghỉ, thì các kitô hữu lại chọn ngày thứ nhất trong tuần, ngày mà theo niềm tin của Giáo Hội Chúa Kitô đã sống lại thật, và chính sự kiện này làm nên ý nghīa của đời sống Giáo Hội.

## 1. Tầm quan trọng của ngày Chúa nhật

Để hiểu được tầm quan trọng của ngày Chúa nhật trong đời sống người tín hữu, Đức Gioan Phaolô II nêu lên một số nền tảng thần học trong tông thư "Dies Domini Ngày cưa Chúa" như sau ${ }^{94}$ :

- Ngày Chúa nhật là ngày thứ nhất trong tuần, đó là ngày tưởng nhớ công trình sáng tạo của Thiên Chúa (St 1, 1-5). Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người do tình thương của Ngài. Công trình sáng tạo này phản ánh vẻ dẹp chân thiện mỹ của Ngài. Trong công trình sáng tạo đó, con người trở nên trung tâm của vạn vật, được Thiên Chúa trao phó trách nhiệm quản lý và làm phát triển thế giới mỗi ngày tốt đẹp hơn. Nói cách khác, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên

[^72]Chúa (St 1, 26-27) và dược tham dự vào công trình sáng tạo của Ngài khi làm chủ vạn vật (St 1,28 ).

- Ngày Chúa nhật là ngày Chúa Kitô phục sinh và trao ban Thánh Thần cho Giáo Hội. Niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa Kitô là nền tảng thiết yếu của đời sống kitô hữu. Sự Phục sinh của Ngài mở rá một kỷ nguyên mới cho toàn thể nhân loại : Ngài đã chết và phục sinh để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của ác thần và tội lỗi. Ngài Phục sinh để mở đường cho sự Phục sinh của con người, và để tái tạo lại vũ trụ đã bị hư đi vì tội của chúng ta, nghĩa là sự Phục sinh của Chúa Kitô khai mào một cuộc sáng tạo mới, cuộc sáng tạo này vừa khôi phục điều đã bị mất nơi cuộc sáng tạo ban đầu do tội của con người, vừa vượt xa cuộc sáng tạo ban đầu vì tất cả đã nhận được sự sống mới của Đấng Phục sinh.

Đàng khác, nếu Chúa Kitô Phục sinh dã chiến thắng sự dữ và ban cho con người sự sống mới, thì chính Ngài là Ánh sáng vīnh cửu xoá tan bóng đêm tội lỗi và ác thần. Trong ý nghĩa này, ngày Chúa nhật Giạ́o Hội còn tuyên xưng Chúa Kitơ là Ánh sáng trần gian, Ánh sáng không bao giờ tắt, Ánh sáng đẩy lui bóng tối. Nếu Chúa Kitô là Ánh sáng không bao giờ tát thì Ánh sáng của Ngài lại gắn liền với Lửa Thánh Thần. Thật vậy vai trò của Thánh Thần không thể tách rời đời sống chứng tá của Giáo Hội. Hồng ân Thánh Thần được ban vào lễ Ngũ Tuần năm mươi ngày sau khi Chúa Kitô sống lại cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa mầu nhiệm Phục sinh và mầu nhiệm Hiện Xuống. Chúa Kitô phục sinh để ban Thánh Thần cho Giáo Hội, sự hiện diện của Thánh Thần trong Giáo Hội nhằm giúp chúng ta thấu hiểu giáo huấn của Chúa Kitô và
làm hiện tại hoá công trình cứu độ của Chúa Kitô. Như thế ngày Chúa nhật vừa cho chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, vừa làm cho chúng ta sống ơn goi chứng tá cho Chúa Kitô nhờ sức mạnh của Thánh Thần.

- Ngày Chúa nhật còn là ngày của Giáo Hội nghīa là ngày diễn tả mầu nhiệm Giáo Hội cách rõ ràng nhất. Trung tâm của mọi sinh hoạt trong Giáo Hội vào ngày Chúa nhật là cử hành Thánh lễ. Khi cử hành Thánh lễ Giáo Hội tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô theo lệnh truyền của Ngài và cũng để làm cho đời sống Giáo Hội mỗi ngày phong phú hơn. Thật vậy vào ngày Chúa nhật mầu nhiệm Giáo Hội dược hiểu rõ và khạ́m phá sâu hơn khi chúng ta di sâu vào mầu nhiệm Vự̛̣t Qua của Chúa Kitô. Theo ý nghīa này, Thánh lễ Chúa nhạ̀t tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, sẽ trở nên nguồn mạch và chóp dỉnh cho mọi hoạt động và dấn thân của Giáo Hội trong thế giới hôm nay.
- Ngày Chúa nhật còn là ngày của con người, ngày người kitô hữu được mời gọi "ra khơi" đến với thế giới và tha nhân, đó là ngày của ơn gọi truyền giáo. Thật vậy, ngày Chúa nhật là ngày nghỉ ngoi của các công việc thường nhật dể trở nên ngày cúa sự phục vụ. Người kitô hữu phục vụ nhân loại không đơn giản chỉ là công việc bác ái bình thường, mà còn hơn một việc từ thiện bác ái, bởi vì công việc phục vụ của họ được thấm nhuần đức tin. Họ phục vụ để làm chứng cho Tin Mừng, để làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và dể những xác tín đức tin biến thành hành động cụ thể.


## 2 Thánh Iễ Chúa nhật

Thánh lễ là nét đặc thù nhất của Giáo Hội vào ngày Chúa nhật. Tân Uớc minh chứng các kitô hữu tiên khởi luôn coi ngày này như ngày riêng của họ; thay vì tập họp vào ngày sabbat như anh em do thái, họ họp nhau vào ngày thứ nhất trong tuần để cùng nhau cử hành nghi lễ Bẻ Bánh (Cv 20, 7). Trong bối cảnh của thế giới ngày nay, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh cho chúng ta một số dặc tính cǎn bản của thánh lễ Chúa nhật như sau :

- Mỗi khi Giáo Hội cử hành Thánh lẽ̃ thì Chúa Kitô Phục sinh hiện diện giữa cộng doàn Thánh Thể, Ngài hiện diện để hiện tại hoá hành vi cứu độ của Ngài và dể ban ân sủng cho chúng ta. Thánh lễ Chúa nhật biểu lộ rõ nhất mầu nhiệm Chúa Phục sinh hiện diện giữa Giáo Hội và đang hành động trong chúng ta.
- Thánh lễ Chúa nhật được xem là cách biểu lộ hoàn hảo nhất thế nào là Giáo Hội của Chúa Kitô. Thực tế người ta có nhiều cách thức để nhận biết Giáo Hội là gì qua các hoạt dộng của Giáo Hội như dấn thân cho công bằng xã hội, bảo vệ người nghèo ... Nhưng không một hoạt động nào diễn tả đúng nhất bản chất của Giáo Hội bằng cộng doàn Thánh Thể vào ngày Chúa nhật.
- Thánh lễ Chúa nhật vừa cho chúng ta sống thực tại của mầu nhiệm Phục sinh, vừa hướng chúng ta đến ngày Quang lâm của Chúa Kitô. Như vậy mỗi thánh lễ Chúa nhật ghi dấu một giai đoạn trong hành trình đức tin hướng về ngày Cánh chung, và đó cũng là hành trình của niềm hy vọng, để khi tham dự Thánh lễ Chúa nhật,
chúng ta được thúc đẩy trong ơn gọi dấn thân xây dựng Nước Trời, trong niềm hy vọng vào một Trời mới và Đất mới mà Thiên Chúa hứa ban.
- Thánh lễ Chúa nhật cho chúng ta tham dự vào Bàn tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể như lương thực thần linh nuôi dưỡng dời sống dức tin. Vì vậy tham dự Thánh lễ Chúa nhật không phải là làm cho xong một diều luật cho yên lương tâm, cũng không phải là giải quyết cho xong một món nợ ... nhưng vì Thánh lễ là sự sống, mà sự sống lại cần cho hết mọi người. Con người cần phải sống trước rồi việc giữ lề luật sẽ theo sau. Thánh lễ trước khi trở thành luật buộc thì Giáo Hội dã ý thức đó là sự sống của mình. Cũng như trong đời sống tự nhiên người ta không sống chỉ để ăn, nhưng hành dộng ăn cần thiết để nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống, sau đó vì nhu cầu nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống nên cần có các quy định về việc ăn uống.
- Luật buộc tham dự Thánh lễ Chưa nhật không phải là kết quả của các nhà làm luật, nhưng phát xuất từ chinh nhu cầu thiêng liêng của toàn dân Chúa. Thực ra diều luật buộc này chỉ mới xuất hiện muộn thời trong Bộ Giáo Luật 1917, tuy nhiên ngay từ những thế kỷ dầu, các mục tử trong Giáo Hội không ngừng nhăc nhở các tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa nhật như đặc diểm riêng của những người tin vào Chúa Kitô.
- Vì tham dự thánh lễ Chúa nhật là sự sống của mọi tín hữu nên không ai có quyền biến thánh lễ Chúa nhật trở thành sở hữu riêng, nghīa là không để cộng đoàn tham dự mà dành làm các phần riêng của dân Chúa, nhất là những phần thường lễ. Không ai dược phép
biến thánh lễ trở nên nở biểu diễn âm nhạc và tài nghệ riêng của một cá nhân hay nhóm người nào, thánh lễ thuộc tất cả cộng doàn dân Chúa, cá nhân hay nhóm người chỉ có chỗ đứng khi phục vụ cộng doàn này. Vì thế việc cộng đoàn tham dự tích cực và năng động vào thánh lễ Chúa nhật thuộc bản chất của Giáo Hội, nên mỗi kitô hữu đều có chỗ đứng và đều được mời gọi tham dự tích cực, hăng hái và năng động vào mọi cử hành của thánh lễ.


## Chương III : Mục vụ Thánh Thể

## I. Thánh lễ và đời sống kitô hữu

Thánh lễ có tương quan chặt chẽ với đời sống kitô hữu, đó là một xác tín nền tảng của Giáo Hội trong suốt dòng lịch sử phát triển của mình. Không một cử hành phụ̆ng vụ nào của Giáo Hội có vị trí quan trọng và trở nên dỉnh cao của dời sống dân Chúa bằng Thánh lễ. Thực ra tương quan giữa Thánh lễ và đời sống kitô hữu là tương quan hai chiều : một đàng Thánh lễ là nguồn mạch cho đời sống hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta, đàng khác đời sống con người được biểu lộ và mang ý nghĩa dích thực qua chính việc cử hành Thánh lễ.

## 1. Thánh Iễ, nguồn sức mạnh cho đời sống kitô hưu

Khi nói Thánh lễ là nguồn sức mạnh cho dời kitô hữu, chúng ta tìm thấy nơi Thánh lễ nền tảng và giá trị của đời sống con người trong những chiều kích sau đây :

- Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể biến đổi chúng ta nên con người mới. Quả vậy Giáo Hội tin thật Chúa Kitô hiện diện bằng nhiều cách : trong Lời của Ngài, trong cộng doàn tập họp nhân danh Ngài, nơi thừa tác viên, nơi những người bé mọn nghèo hèn... nhưng trong mọi cách hiện diện, không cách hiện diện nào độc đáo và đầy đủ ý nghĩa cho bằng sự hiện diện
của Ngài trong Thánh Thể. Ngài hiện diện trong Thánh Thể dể thiết lập mối tương quan với chúng ta, nghĩa là khi đến với Thánh Thể con người không đối diện với một sự vật vô hồn qua hình ảnh tấm bánh vật chất, nhưng họ khám phá một Đấng sống động đang hiện diện và mời gọi con người đến với Ngài. Vì đối diện với Đấng sống động nên con người dược Ngài biến đổi, và sự biến đổi này mang giá trị dích thực và có hiệu lực tận thâm sâu bản tính con người, nghīa là hiệu lực của nó không phải là sự thay dổi hời hợt bên ngoài như mặc chiếc áo khoác, nhưng là biến đổi tất cả đời sống và cách hành động của chúng ta. Nơi cách khác, khi đến với Thánh Thể Chúa, chúng ta được Ngài biến đổi để nên đồng hình đồng dạng với Ngài, đến nỗi các hành dộng của chúng ta mang dấu ấn của Ngài như thể chính Ngài đang hành động trong chúng ta. Vì thế thánh Phaolô đã mạnh mẽ tuyên xưng: "Tôi sống nhưng không plả̉i là tôi mà Chúa Kitô sống trong tôi" (Gl 2, 20).
- Nếu sự hiện diện çủa Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể trở nên nguồn sống cho đời tín hữu, thì sự hiện diện này không thể tách rời khỏi tác động của Chúa Thánh Thần. Thật vậy trong bí tích Thánh Thể, Chúa T'hánh Thần đóng vai trò kép : Ngài vừa là tác giả biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Chúa Kitô, vừa là Đấng kiến tạo Thân Thể huyền nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội. Khi lãnh nhận Thánh Thể Chúa Kitô, chúng ta không chỉ dón nhận sự hiện diện của Chúa Kitô mà thôi, mà còn đón nhận chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nghīa là nhờ việc rước Mình và Máu Chúa Kitô mà chúng ta được trở nên Thân Thể
của Ngài trong sức mạnh của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được hiệp nhất với nhau để cùng nhau dấn thân và làm chứng cho Chúa Kitô. Khi siêng năng lãnh nhận Thánh Thế, chúng ta được Chúa Thánh Thần biến đổi thành tấm bánh duy nhất được bẻ ra cho thế giới. Tấm bánh của đời chúng ta sẽ được nắn đúc theo Tấm Bánh mà chúng ta lãnh nhận, nghīa là cùng một Đấng làm nên Tấm Bánh trên bàn thờ, thì cũng chính Đấng ấy làm nên tấm bánh sống dộng nơi đời thường của các tín hữu. Tất cả hai "Tấm Bánh hằng sống của Thân Mình Chúa Kitô" và "tấm bánh đời thường chúng ta" đều phát xuất do cùng một tác giả là Chúa Thánh Thần. Và như vậy dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ hoàn tất ơn gọi kitô hữu là trở nên tấm bánh thợ ngon làm dịu cơn đói của nhân loại và thế giới hôm nay.
- Đời sống kitô hữu còn được thánh hoá và triển nở trong tình yêu khi chúng ta siêng năng rước Mình và Máu Chúa Kitô. Thật vậy, bí tích Thánh Thể là dấu chứng tuyệt hảo của tình yêu dấn thân và phục vụ. Tình yêu dược biểu lộ nơi bí tích Thánh Thể là gương mẫu cho mọi cuộc dấn thân và phục vụ của người kitô hữu. Tình yêu là lẽ sống của con người và là động lực của mọi cuộc dấn thân. Không có tình yêu khi phục vụ con người sẽ tìm tư lợi, không có tình yêu hành động của con người sẽ là một cuộc hoán chuyển "hòn dất ném đi hòn chì ném lại", không có tình yêu không dễ chấp nhận thánh giá và hy sinh ... trái lại khi có tình yêu con người có tất cả.

Tình yêu cho con người hành động cách phi thường, điều mà bình thường chúng ta không dễ thực hiện. Vì vậy khi đạt đến tột đỉnh, tình yêu sẽ thúc đẩy chúng ta dám hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu. Chúa Kitô dã minh nhiên khẳng định giá trị của tình yêu tự hiến khi dạy chúng ta : "Không có tình yêu nào lớn hơn tinh yêu của nguời dám hy sinh mạng sống vì nguời minh yêu". Chính trong ý nghīa này, mà chúng ta sẽ hiểu tất cả chiều sâu của bí tích Thánh Thể trong đời sống kitô hữu. Càng siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Thánh Thể cách ý thức, chúng ta càng dược "cuốn hút" vào trong tình yêu tự hiến để ngày càng cho đi nhiều hơn. Cũng vì lý do này mà người ta sẽ dễ hiểu : tại sao các thánh nhân trong mọi thời đại, luôn luôn khởi đầu công việc dấn thân của mình bằng việc tham dự và rước Thánh Thể Chúa. Thực ra có một tỷ lệ thuận giữa lòng yêu mến Thánh Thể với khả năng dấn thân, cảch đặc biệt đối với những người sống dời thánh hiến, bởi vì tự bản chất đời thánh hiến nhằm phục vụ Nước Trời và ơn cứu độ của mọi người. Yêu mến Thánh Thể làm cho đời thánh hiến có khả năng dấn thân tuyệt dối, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh cho vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi của nhân loại, dồng thời cũng làm triển nở cách hoàn hảo ơn gọi cao quý của những người dược Chúa mời gọi bước theo Ngài.

## 2. Đời sống kitô hữu là "chất liệu" của Thánh lễ

Khi nơi đời sống kitô hữu là "chất liệu" của Thánh lễ thì điều này không có nghĩa là Thánh lễ được cấu tạo và mang giá trị nhờ đời sống con người, nhưng trái lại người
ta sẽ hiểu theo nghīa năng dộng, là dời sống con người dược soi sáng và mang ý nghīa nhờ việc tham dự vào cử hành Thánh lễ. Nói cách khác đời sống con người và việc cử hành Thánh lễ không độc lập lẫn nhau, Thánh lễ không phải là những nghi thức không ăn nhập gì với đời sống chúng ta, trái lại những gì chúng ta dang sống sẽ vừa dược nuôi dưỡng vừa mang giá trị đích thực nhờ việc chúng ta siêng năng tham dự Thánh lễ. Trong ý nghĩa này người ta thường đào sâu những "chất liệu" sau đây, mà chúng ta thường dem đến mỗi khi cử hành Thánh lễ :

- Lời tạ on chúc tưng : từ bản chất Thánh lễ là Hiến tế tạ ơn do Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong tư cách là Đầu của Giáo Hội. Khi cử hành Thánh lễ, Giáo Hội hiệp nhất với Đầu của mình để tưởng niệm các công trình cứu chuộc và sảng tạo Thiên Chúa dã thực hiện cho dân Người, và từ việc tưởng niệm này, Giáo Hội ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa vì tình thương Người dành cho nhân loại, đặc biệt qua Hiến tế của Chúa Kitô. Tuy nhiên, công trình của Thiên Chúa không chỉ giới hạn vào hành động của Người qua các biến cố quá khứ, mà còn dang được thực hiện vào mọi nơi mọi lúc trong đời sống của Giáo Hội và nơi mỗi chúng ta. Nào ai trong chúng ta dám phủ nhận biết bao ơn lành Thiên Chúa đã và đang thực hiện trong đời sống nhân loại và nơi mỗi người. Vì nhận các hồng ân, nên chúng ta có bổn phận biết ơn và dâng lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Hành vi tạ ơn và chúc tụng xứng hợp nhất sẽ được diễn tả đầy đủ ý nghĩa khi chúng ta tham dự Thánh lễ, bởi vì trong Thánh lễ lời tạ ơn của cuộc sống hôm nay dược kết hợp với Hiến tế tạ ơn của Chúa Giêsu và Giáo Hội, để làm nên một Hiến lễ tạ ơn hoàn
hảo dâng lên Chúa Cha. Như thế giá trị lời tạ ơn của chúng ta sẽ không chỉ là tiếng nói của nhân loại, mà được mang giá trị mới vì được chính Chúa Giêsu và Giáo Hội mang lấy trong Hiến tế tạ ơn của Ngài, và như vậy lời tạ ơn chúc tụng của chúng ta chắc chắn sẽ làm dẹp lòng Thiên Chúa.
- Lời nài xin on tha thú và thanh tẩy : Thân phận giới hạn của con người dễ làm chúng ta sa ngã và phạm tội. Ai trong chúng ta lại không có những yếu duối và vấp ngã. Hoán cải và xin ơn tha thứ mỗi khi vấp ngã là thái độ khiêm nhường và cậy trông của chúng ta. Khi tham dự Thánh lễ, Thiên Chúa ban ơn tha thứ cho chúng ta, ơn tha thứ này vừa thanh tẩy chúng ta nên trong sạch, vừa giúp chúng ta vươn lên khỏi những ràng buộc của xu hướng xấu, nghĩa là gia tăng nợ chúng ta tình yêu tự hiển, tình yêu chỉ hướng về sự thiện hảo trong hành động, từ đó giúp chúng ta thoát khỏi các ràng buộc bất chính với thụ tạo để chỉ quy về một mình Thiên Chúa mà thôi (CG 1394). Tuy nhiên người ta cũng phải ý thức sự cao trọng của bí tích Thánh Thể, để không lạm dụng tình thương của Thiên Chúa dối với chúng ta, nghĩa là không liều mình rước Thánh Thể khi mang tội trọng trong lòng. Bí tích Thánh Thể tha tội cho chúng ta, nhưng Chúa Giêsu cung thiết lập bí tích Hoà giải để chuẩn bị tâm hồn chúng ta xứng đáng mỗi khi đến rước Ngài. Bí tích Thánh Thể không có chức năng tha các tội trọng, vì đó là chức năng của bí tích Hoà giải (CG 1395). Nhưng dù sao trong mọi hoàn cảnh, con người cần siêng năng tham dự Thánh lễ, bởi vì Thánh lễ được thiết lập vì ơn cứu độ của chúng ta, để khi
chúng ta yếu duối, Thánh lễ sẽ thêm sức giúp chúng ta vượt qua các cản trở trong cuộc đời để đến với Chúa. Thánh lễ không loại trừ ai, nhưng việc rước lễ đòi chúng ta phải có tâm hồn xứng đáng vì sự kính trọng đối với Bí tích Cực thánh.
- Là̛i cầu xin trong mọi hoàn cảnh đời sống : Dời sống người kitô hữu là chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, và để chu toàn thánh ý này họ cần đến ơn của Ngài. Thánh lễ là kho tàng vô giá nơi dó Thiên Chúa trao ban ân sủng cho chúng ta. Khi tham dự Thánh lễ, qua Bàn tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta khám phá hành động của Thiên Chúa trong lịch sử dân Người. Những diều Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử của dân Chúa xưa, cũng là những diều Người đang thực hiện nơi mỗi chúng ta hôm nay. Khi dặt các lời cầu xin cho mọi hoàn cảnh cuộc sống, chúng ta xin Chúa thánh hoá mọi công việc và biến cố con người đang gặp hôm nay, để mọi sự con người hành động sẽ dược đặt trong một lịch sử cứu độ duy nhất của Thiên Chúa. Như thế khi nài xin Chúa ban ơn trợ giúp thực hiện một công việc gì, chúng ta không nhằm lợi ích cá nhân cho bằng dể thánh ý Thiên Chúa được thể hiện qua biến cố và công việc dó. Diều này giúp chúng ta biết vươn lên khỏi tính ích kỷ cá nhân, đồng thời cũng giúp chúng ta đọc các biến cố trong lăng kính của ơn cứu độ, nhằm thoát ra khỏi ngõ cụt của những thất bại và đau khổ trong cuộc đời.


## II. Việc rước lễ

Khi rước lễ người tín hữu đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô như Của ăn Thần lương và như một Bí tích rất Thánh, vì thế họ cần chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mỗi khi muốn rước lể.

## 1. Những diều kiện phải có khi rước lễ

## 1. Dối với những người chưa lãnh bí tích Thánh

tẩy : Bí tích Thánh Thể cho con người khám phá chính Chúa Giêsu đang hiện diện nơi đó để chúng ta được sống hiệp thông với Ngài. Vì vậy con người phải được tháp nhập vào Thân Thể Ngài qua bí tích Thánh tẩy, để có thể đón nhận sự sống thần linh Ngài trao ban nơi bí tích Thánh Thể. Do đó bất cứ người nào chưa lãnh nhận bí tíçh Thánh tẩy không thể rước lễ được (GL 849). Tuy nhiên những kitô hữu thuộc Giáo Hội Đông phương hay trong các Giáo Hội khác có thể rước lễ khi trong các Giáo Hội này có cử hành Thánh Thể và được Toà Thánh nhìn nhận giá trị của cử hành Thánh Thể đó (GL 844/3).

## 2. Dối với nhüng người bị vạ hay phạm tội nặng

 công khai : Những người bị vạ tuyệt thông và cấm chế sau khi hình phạt đã tuyên kết hay tuyên bố, và những người cố chấp trong một tội nặng công khai cũng không thể rước lễ (GL 915). Điều luật này cho thấy bí tích Thánh Thể diễn tả sự hiệp thông giữa người lãnh nhận với Thiên Chúa và Giáo Hội, nhưng những người bị vạ và cố chấp trong tội đã tự loại mình ra khỏi sự hiệp thôngnày, và việc rước lễ của họ sẽ trở nên gương xấu cho cộng doàn dân Chúa.
3. Dối với người dang mắc tội trọng: Người nào thấy mình mắc tội trọng thì không thể rước lễ nếu trước đó chưa xưng tội trọng này. Ai cố tình rước lễ khi đang mắc tội trọng người đó tự mang án phạt vào mình. Thánh Phaolô khẳng định : "Mỗi người phải tụ xét minhlı trước khi ăn Bánh và uống Chén này. Vi vậy, ai ăn và uống mà khộng phân biệl dược Than Thể Chuia Kitô, là ăn và uống án phạt cho minh" ( $1 \mathrm{Cr} 11,28-29$ ). Tuy nhiên, vì tình thương của Thiên Chúa và lòng từ bi của Người mà Giáo Luật cũng dự trù điều luật sau đây : Trong trường hợp bất khả kháng mà chưa thể xưng tội trọng ngay để dược rước lễ, thì trước khi rước lễ người tín hữu phải thật lòng thống hối vì tội trọng đã phạm và quyết tâm xưng tội trọng dó sớm bao nhiêu có thể (GL 916).
4. Trẻ em rutớc lễ lần đầu: Diều kiện để trẻ em có thể rước lễ lần đầu là phải biết phân biệt Bánh Thánh khác bánh thường (GL 913). Tuy nhiên để việc nhận định này có cơ sở, thông thường người ta dựa vào tuổi biết sử dụng trí khôn, để phán đoán các em đã biết phân biệt Mình Thánh Chúa khác của ăn thường chưa. Đàng khác vào tuổi này, các em đã biết phân biệt điều lành điều xấu, vì thế thật cần thiết khi chúng ta giúp cho các em ý thức về giới hạn của mình trước tợi đã phạm, dể các em biết sám hối và canh tân trước khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể.
5. Chay Thánh Thể : để việc chuẩn bị tâm hồn xứng đáng lãnh nhận Thánh Thể, trong điều kiện bình thường người tín hữu sẽ kiêng ăn uống trước khi rước lễ một giờ,
trừ nước lã và thuốc chữa bệnh (GL 919/1). Việc giữ chay Thánh Thể một giờ, dược tính từ lúc bắt dầu giữ chay cho đến khi rước lễ, chứ không phải đến khi bắt đầu 'Thánh lễ. Các bệnh nhân, người cao niên, người đau yếu và người chăm sóc những người này, khi có nhu cầu cần dùng một chút đồ ăn, thì dù việc giữ chay Thánh Thể không đủ một giờ vẫn có thể rước lễ như bình thường (GL 919/3). Cūng trong ý nghīa này, các linh mục khi dâng hai hay ba Thánh lễ liền nhau cũng có thể dùng chút đồ ăn trước Thánh lễ thứ hai hay Thánh lễ thứ ba (GL 919/2).
5. Rước lễ hai lần trong một ngày : không kể trường hợp nguy tử, người tín hữu có thể rước lễ hai lần trong một ngày và chỉ trong mỗi Thánh lễ mà họ tham dự mà thôi (GL 917), nghīa là dù tham dự thánh lễ bao nhiêu lần trong một ngày thì người tín hữu cũng chỉ rước lễ tốt đa hai lần, và chỉ trong thánh lễ mà họ tham dự mà thôi.

## 2. Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân

Ngay từ những thế kỷ đầu, truyền thống của Giáo Hội sau khi cử hành Thánh lễ đã cất giữ Bánh Thánh cho bệnh nhân và những người vắng mặt. Việc cất giữ và đưa Bánh Thánh cho các bệnh nhân nhằm diễn tả các chân lý dức tin sau đây :

- Chúa Kitô hiện diện đích thực trong hình Bánh và hình Rượu cho dù Thánh lễ đã kết thúc.
- Vì Chúa Kitô hiện diện trong Bánh và Máu Thánh nên việc rước lễ dem sự sống đời đời cho những người hấp hối và sức mạnh cho người đau yếu.
- Khi không thể tham dự Thánh lễ, thì việc rước Bánh Thánh sẽ làm cho người vắng mặt được hiệp thông với dân Chúa, khi họ chia sẻ vào Tấm bánh duy nhất với những người đã tham dự Thánh lễ ${ }^{95}$.

Dựa theo ý nghĩa căn bản nêu trên, Giáo Luật và Luật phụng vụ đưa ra các quy dịnh sau dây :

1. Cho bệnh nhân rước lễ thường xuyên: Tất cả những ai có trách nhiệm chăm sóc các bệnh nhân và người già cả, mặc dù họ không đau yếu nặng nhưng không thể tham dự Thánh lễ, thì có bổn phận đưa Mình Thánh Chúa cho những người này cách thường xuyên, và khi có thể được, đưa Mình Thánh Chúa cho họ hằng ngày, nhất là tròng mùa Phục sinh. Việc đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người cao niên cé thể thực hiện vào bất cứ giờ nào trong ngày ${ }^{96}$. Riêng ngày thứ bảy Tuần Thánh chỉ có thể đưa Mình Thánh Chúa như của Ån Đàng cho người hấp hối mà thôi ${ }^{97}$. Đàng khác những người giúp đỡ bệnh nhân và người đau yếu, khi sạch tội trọng và có đủ điều

[^73]kiện, cũng có thể rước lễ với các bệnh nhân khi thừa tác viên đưa Mình Thánh Chúa cho những người này ${ }^{98}$.
2. Rước lễ bằng hình bánh hay hình rượu : Những bệnh nhân nào không thể rước lễ bằng hình bánh thì có thể rước lễ bằng hình rượu ${ }^{99}$, bởi vì dù chỉ trong hình bánh hay hình rượu cũng có toàn vẹn Chúa Giêsu (DZ 1729).
3. Cách thức đem Mình Thánh Chúa : Khi dem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân hay người đau yếu phải kính cẩn đặt Mình Thánh Chúa trong một hộp đựng trang trọng, hoặc trong một tráp xứng đáng ${ }^{100}$. Người ta cần phải tránh thái độ cẩu thả và sự bất kính khi dem Mình Thánh Chúa bằng những cách thức không xứng đáng.

## III. Tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lẽ

Vì ý thức sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, nên Truyền thống Giáo Hội dành cho việc tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ một vị trí dặc biệt. Việc tôn thờ này một đàng nhằm đưa Mình Thánh Chúa như sự sống thần linh cho các bệnh nhân và người cao niên, đàng khác để người tín hữu biểu lộ đức tin công khai vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể, từ

[^74]đó họ thiết lập mối tương quan sống động với Ngài, Đấng đang hiện diện trong Thánh Thể, để được Ngài ban sự sống, thêm sức mạnh và giúp họ hoàn tất ơn gọi kitô hữu.

1. Những hình thức tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ

Nghi thức "Tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lẽ" được Toà Thánh công bố năm 1973 trình bày cho chúng ta ba hình thức chính yếu để tôn thờ Thánh Thể sau đây :

1. Rước lễ ngoài Thánh lễ : Thánh lễ là trung tâm của đời sống Giáo Hội, tuy vậy trong nhiều trường hợp bất khả kháng người tín hữu không thể tham dự Thánh lễ và rước lễ, chẳng hạn những nơi thiếu vắng linh mục, những vùng sâu vùng xa, những nơi chỗ linh mục không dược phép dâng lễ ... trong những hoàn cảnh này, Giáo Hội khuyên các tín hữu, nên hết sức có thể tập họp nhau lại, đặc biệt vào ngày chúa nhật, để cử hành Là̛i Chúa và cùng nhau rước lễ (TT 13). Thực ra tự bản chất việc rước lễ găn liền với cử hành Thánh lễ, nhưng khi không thể tham dự Thánh lễ vì hoàn cảnh, người tín hữu khi rước Thánh Thể cũng biểu lộ mầu nhiệm hiệp thông trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Họ tham dự vào Bàn tiệc thánh, họ cũng cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô và loan báo ngày Ngài trở lại. Việc rước lễ của họ thúc đẩy một cuộc dấn thân tích cực, trong niềm hy vọng vào thực tại mới sẽ được hình thành nhờ vào sức mạnh phát xuất từ Thánh Thể Chúa Kitô.
2. Cho bệnh nhân rước lễ và Của Ăn dàng cho người hấp hối : Việc đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân là cách biểu lộ đức tin công khai của Giáo Hội vào sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, dồng thời dó cũng là cách diẩn tả mầu nhiệm hiệp thông và tình thương của Giáo Hội hướng đến những anh chị em đau yếu. Thật vậy các bệnh nhân và những người dau yếu có một vị trí đặc biệt trong mối quan tâm mục vụ của Giáo Hội vào mọi thời : một đàng những người dau yếu cho thấy thân phận mỏng giòn và nhiểu giới hạn của nhân loại; khi chăm sóc họ, Giáo Hội khám phá nơi chính mình những giới hạn của thân phận con người trong cuộc lữ hành đức tin, nhưng dàng khác Giáo Hội cũng trân trọng những hy sinh và dau khổ họ đang phải chịu, dể năng dỡ và làm tăng trưởng các hoạt động tông đồ của Giáo Hội. Đem Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân là đem sự sống thần linh cho họ, là trao cho họ sức mạnh của Chúa để họ can đảm đón nhận thánh ý Chúa trong đời sống hiện tại. Vì ý thức sức mạnh của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, nên Giáo Hội khuyên các mục tử và những người có nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân, thường xuyên đem Mình Thánh Chúa cho họ mổi ngày khi có thể, chỉ trừ thứ Bảy Tuần Thánh sẽ dem Mình Thánh Chúa như Của Ån đàng cho người hấp hối mà thôi.
3. Tôn thờ Thánh Thể : Tôn thờ Thánh Thể mang nhiều hình thức khác nhau như : chẩu Thánh Thể, Phép lành Mình Thánh Chúa, Kiệu Thánh Thể, Đại hội Thánh Thể ... Tất cả mọi hình thức tôn thờ Thánh Thể này đều nhằm mục đích khẳng định đức tin của Giáo Hội vào sự hiện diện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể,
và từ sự hiện diện sống dộng của Chúa làm cho người tín hũu mỗi ngày đi sâu hơn vào mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài, dồng thời cũng làm cho tình yêu tự hiến của Chúa Kitô biểu lộ nơi Thánh Thể thấm nhập vào mọi sinh hoạt trần thế cua người kitô hữu. Các hình thức tôn thờ Thánh Thể còn là cách biểu lộ bên ngoài tương quan hiệp thông giữa người tín hữu với Chúa Kitô, đó cũng là cách nuôi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, đức cậy và đức ái, đồng thời cũng là cách minh chứng cho mọi người thấy niềm hy vọng cánh chung và việc đổi mới thế giới phát xuất từ nơi Thánh Thể Chúa (TT 79-81) ${ }^{101}$.

## 2. Chầu Thánh Thể

Việc tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ ở Việt Nam hiện nay có một chỗ dứng đặc biệt quan trọng trong đời sống phụng vụ của nhiều xứ dạo và cộng doàn dòng tu. Thực vậy trong nhiều cách thức tỏ lòng tôn thờ Thánh Thể, thì hình thức chầu Thánh Thể trở nên phổ biến hơn cả. Người tín hữu Việt Nam chầu Thánh Thể bằng nhiều cách thức : ngắn giờ, lâu giờ, liên tục hay thay phiên ... và có những nơi chầu Thánh Thể liên tục suốt ngày đêm, ngày này sang ngày khác, hoặc có những dòng tu mang đặc sủng riêng chuyên lo việc tôn thờ Thánh Thể. Quả vậy mọi hình thức chầu Thánh Thể liên tục hay ngắn giờ đều nhằm giúp chúng ta thiết lập mối tương quan sống dộng với Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể, và mối tương

[^75]quan này sẽ thúc đẩy chúng ta kết hiệp mật thiết với Ngài dể có thể dấn thân mỗi ngày tốt hơn.

Để việc chầu Thánh Thể mang lại hiệu quả tốt nhất, phụng vụ cho chúng ta một số quy định sau đây :

- Thánh Thể được đặt để chầu có tương quan mật thiết với cử hành Thánh lễ, bởi vì chỉ nhờ Thánh lễ chứng ta mới có Bánh Thánh. Vì vậy trên bình diện dấu chỉ bí tích, người ta nên đặt chính Mình Thánh Chúa vừa dược truyền phép trong Thánh lễ trước đó để cho mọi người chầu Thánh Thể (TT $6 ; 82$ ), nghỉa là việc chầu Thánh Thể thông thường dược cử hành sau Thánh lễ hơn là ngay trước khi cử hành Thánh lễ.
- Đang khi đặt Mình Thánh Chúa để chầu không được phép cử hành Thánh lễ trong cùng một gian cung thánh dưới cùng một mái nhà thờ. Trường hợp cần dâng Thánh lễ người ta sẽ tạm ngưng chầu Thánh Thể cho đến khi Thánh lễ kết thúc (TT 83).
- Có thể đặt Mình Thánh Chúạ để chầu bằng bình đựng (ciboire) hay bằng. mặt nhật (ostensoir). Cần thắp đèn nơi Thánh Thể Chúa để tỏ lòng tôn kính trược sự hiện diện của Ngài : có thể thắp hai, hoặc bốn hoặc sáu cây dèn tuỳ theo cấu trúc của bàn thờ. Nếu dặt Mình Thánh Chúa bằng mặt nhật, người ta sẽ xông hay thắp hương trước Mình Thánh Chúa, nhưng khi đặt bằng bình đựng thì việc xông hay thắp hương tuỳ theo thói quen từng nơi ('I'I' 84-85).
- Tại những nơi có nhà chầu để lưu giữ Mình Thánh Chúa, hằng năm nên tổ chức những buổi chầu Thánh Thể long trọng để mọi người chiêm ngắm và tôn thờ bí
tích Cực Thánh (TT 86). Bản Quyền giáo phận cũng có thể chỉ định hoặc cho phép một nơi nào đó được tổ chức chầu Thánh Thể thường xuyên ngày đêm, với điều kiện những nơi này phải có các tín hữu năng lui tới đến chầu Thánh Thể, hay ít ra cũng phải có đủ một số người thay phiên nhau chầu Chúa, không dược phép để Mình Thánh Chúa lâu giờ mà không có người chầu, trong trường hợp này phải tạ̀m ngưng cho đến khi có người đến chầu Thánh Thể rồi sẽ tiếp tục lại (TT 86-89).
- Khi chầu Thánh Thể người ta chỉ quy hướng về Chúa Kitô đang hiện diện trong Thánh Thể, vì thế các việc sùng kính các thánh không được đem vào chầu Thánh Thể. Đang khi chầu Thánh Thể nên dọc Lời Chúa, bài diễn giảng Lời Chúa, các bài suy niệm, thánh ca về Thánh Thể, những giây phút thinh lặng, một Giờ kinh phụng vụ nào đó và ngay cả lần hạt mân côi, miễn là việc lần hạt phải quy hướng về mầu nhiệm Chúa Kitô như chính bản chất của kinh Mân Côi cho chúng ta thấy điều đó (TT 90, 95-96) ${ }^{102}$.
- Thừa tác viên thông thường đặt và ban phép lành Mình Thánh Chúa là linh mục và phó tế. Trường hợp những người này vắng mặt, thì thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa sẽ dặt Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn chầu, khi kết thúc giờ chầu họ sẽ không cầm Mình Thánh Chúa để ban phép lành như linh mục và phó tế, mà chỉ đem cất Mình Thánh Chúa vào nhà tạm mà thôi (TT 91).

[^76]
## E. CÁC NGHI THỨC BÍ TíCH THÔNG DỤNG

## I. Nghi thức Thánh tẩy trẻ nhỏ

## I. Những lựu ý mục vụ cần biết trước

1. Các cha mẹ công giáo có bổn phận lo cho con cái được lãnh nhận bí tích Thánh tẩy ngay trong những tuần lễ dầu tiên sau khi sinh ra (GL 867/1). Thông thường, khi cho trẻ nhỏ lãnh nhận Thánh tẩy phải có sự đồng ý của cha mẹ các em (GL 868/1), tuy nhiên khi trẻ nhỏ ở trong tình trạng nguy tử, thì những ai biết cách đổ nước với chủ ý làm điều Giáo Hội muốn, dù là người công giáo hay không, đều có bổn phận đổ nước để ban bí tích Thánh tẩy cho trẻ nhhỏ dang trong tình trạng nguy tử, cho dù cha me các em có dồng ý hay không (GL $861 / 2,867 / 2,868 / 2$ ).
2. Trong trường hợp bình thường, nên cử hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ vào ngày Chúa nhật, ngoài thánh lễ, với sự tham dự đông đảo của cộng doàn dân Chúa, hoặc nếu không thể dược, thì it ra cần sự hiện diện của một số người thân trẻ nhỏ như cha mẹ, họ hàng, bạn hữu ...
3. Mỗi trẻ nhỏ khi lãnh bí tích Thánh tẩy cần có người đỡ dầu, họ là cha hoặc mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ (GL 873). Người đỡ đầu cần hiện diện cùng với cha mẹ trẻ nhỏ
trong nghi thức Thánh tẩy, để giới thiệu trẻ nhỏ cho Giáo Hội và để diễn tả sự trọ̣ giúp của họ trong việc giáo dục đức tin và hướng dẩn trẻ nhỏ sống dạo (GL 872, TE 33).
4. Thừa tác viên thông thường cử hành Thánh tẩy là giám mục, linh muc hay phó tế, trừ những trường hợp dặc biệt thì các thừa tác viên khác cũng có thể cử hành (GL 861).

## II. Nghi thức Thánh tẩy

## Nghi thức đón tiếp

Mọi người tề tụu ở cửa chính nhà thờ hay một nơi nào đó trong nhà thờ nhựng không phải cung thánh hay giếng rỉ̉a tội. Linh mục hay phó tế mặc alba hoạc áo các phép với day stola, tiến đến chào mọi ngtuòi và ngỏ một vài lời nói lên niềm vui của buổi cuí hành bi tich. Sau đó ngài đối thoại với cha mẹ trẻ nhở nhu sau:

## Chủ sut:

Ông bà (anh chị) dặt tên cho cháu (các cháu) là gì?
Cha mẹ (hoặc từng cha me, nếu có nhiều trẻ nhở) :
Thưa tên cháu là..... (tên thánh, tên gọi của tiòng trẻ nhỏ)
Chui su:
Ông bà (anh chị) xin Hội Thánh cho cháu điều gì ?
Tất cả các cha mẹ đáp một làn :
Thưa xin phép Thánh tẩy

## Chủ sư:

Khi xin phép Thánh tẩy cho con cái, ông bà (anh chị) lãnh nhận trách nhiệm giáo dục con cái trong dức tin, đế các cháu tuân giữ các giới răn là mến Chúa yêu người, như Chúa Kitô đã dạy chúng ta, ông bà có ý thúc điều đó không ?

Tất cả các cha me dáp: Thưa ý thức
Chủ̉ sự hỏi nhưng nguời đỡ đàu :
Các ông bà (các anh chị) đỡ đầu có sẵn sàng giúp dở cha mẹ cháu nhỏ này thi hành nhiệm vụ không ?
Tất cả nhûng nguời đõ dầu dáp : Thưa sẵn sàng
Chủ sụ̣ nói với trẻ nhỏ sắp chịu Thánh tẩy :
Con (các con) thân mến cộng doàn kitô hữu rất hoan hỷ đón nhận con (các con). Nhân danh cộng đoàn, cha (thầy) ghi dấu thánh giá cho con (các con), kế đó cha mẹ và người đỡ đầu cũng ghi dấu Chúa Kitô Cứu Thế cho con (các con).

Sau lời ngỏ trên, chủ sư thinh lặng ghi dấu- thánh giá trên trán trẻ nhỏ, kế đó cha me và nêu tiện cả người đơ đầu cūng thinh lặng ghi dấu thánh giá cho các cháu. Ghi dấu thánh giá xong, chủ sư mời mọi nguời tiến đến cung thánh hay một chỗ thuận tiện và trang trọng nào dó trong nhà thờ, tại. đây sẽ củ hành Lời Chúa.

## Cử hành Lời Chúa

## Khi đến nơi đā'định, chul sụ dọc lời Chúa nhú sau:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô
Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại nói với các môn đệ rằng : "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Đó là Lời Chúa.

Đọc Là̀i Chuía xong, chul sụ̣ có thể giảng vắn tắt, kẻ đó mọi ngıời dọc lời nguyện chung sau đây :

## Chư sụ:

Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới của Người. Trong tâm tình tin tưởng cậy trông chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Chủ sự hay một xương viên :

- Nhờ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, xin Chúa doái thương dùng bí tích Thánh tẩy để tái sinh và thâu nhận trẻ nhỏ này (nhĩ̛ng trẻ nhỏ này) vào Hội Thánh Chúa.
Mọi ngutời dáp : Xin Chúa nhậm lời chúng con
- Nhờ ơn tái sinh trong các bí tích gia nhập dạo, xin
 môn đệ trung tín và chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới.
- Nhờ những hồng ân của Chúa nâng đơ, xin Chúa cho cha mẹ và những người dỡ đầu luôn biết sống gương mẫu, và hằng chăm lo giáo dục đức tin cho con cái.
- Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin Chúa làm cho ơn bí tích Thánh tẩy sinh hoa quả dồi dào trong đời sống chúng con.
- Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời - Câu cho chúng con
- Thánh Giuse - Cà̀u cho chúng con
- Thánh Gioan Tẩy giả - Câu cho chúng con
- Thánh Phêrô và thánh Phaolô - Câu cho chúng con
(có thể thèm tên các thánh bổn mạng cula các trẻ̉ nhỏ sắp lãnh $n h a ̣ ̂ n T h a ́ n h ~ t a ̂ ̉ y) ~$
- Các thánh Nam Nữ của Thiên Chúa - Cầu cho chuing con
(Dọc lời nguyện chung xong, chuỉ sụ đọc lời nguyên truì tà sau dây)


## Chii su:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai Con Chúa xuống thế gian để trục xuất quyền lực của Ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và dem con người được giải thoát khỏi tối tǎm vào ánh sáng kỳ diệu của Nước Chúa. Chúng con nài xin Chúa làm cho trẻ nhỏ này (những trẻ nhỏ này), sau khi khỏi tội nguyên tổ, dược Chúa Thánh Thần ngự trọng tâm hồn và được trở nên đền thờ của Chúa uy linh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Liền sau đó chủ̉ slu see dọc lời nguỵ̂̂n dư tòng. Còn việc xitic dà̀u dự tòng dự̛̣ tuỳ ỳ thực hiện theo tập quán cuỉa mồi nooi :

- Nếu không xức dầu dư tòng thì dọc nhut sau: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Ngươi cho con (các con), Người hằng sống hiển trị đời đời
- Néu coó xức dầu dı̣t tòng thi đọc : Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho con (các con). Để biểu hiện ơn ấy, cha xức dầu cún rỗi cho con (các con) trong cũng một Đức Kitô, Chúa chúng ta, Đấng hằng sống hiển trị đời đời.
Eoc lời nguỵ̣̂n xong, nếu cần xutúc dâu, chul̉ sḷ̂ xutúc dầu dụ lòng trên ngục mổi trể nho. Nếu có linh mục hay phơ tế giúp và khi có đông trẻ nhơ, các ngài cūng co thẻ̉ phụ xức dầu với vị chử sụ.


## Cử hành Thánh tẩy

Sau lời nguyện và xức dầu dư tòng, nếu có giếng thánh tẩy chủ sụ và mọi nguời đến đó, bàng không chủ sụ̂ làm phép nước tại cung thánh hoạc nơi thuận tiẹn, rồi cử hành Thánh tả̉y nhu sau.

Chủ sut: Thiên Chúa dùng bí tích Thánh tẩy mà ban sự sống của Người cho những kẻ tin. Vì thế trong niềm tin tưởng chúng ta xin Người cho trẻ nhỏ này (các trẻ nhỏ này) được tái sinh bởi nước và Thánh Thần.

Chủ sự huớng về phía đặt vò nước hay binh nước :

- Lạy Chúa là Cha chí thánh, từ mạch nước Thánh tẩy Chúa dã cho sự sống mới của Con Chúa tuôn trào lên trong chúng con.
Mọi-ngıời dáp sau mồi câu lung hô của chủ sự:
Chúng con xin chúc tụng Chúa
- Bởi nước và Thánh Thần, Chúa đoái thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu Thánh tẩy trong Con Chúa là Dức Giêsu Kitô.
- Chúa ban Thánh Thần của tình yêu vào lòng chúng con, để Người giải thoát, ban bình an và biến đổi chúng con nên sứ giả Tin Mừng của Chúa.

Chil sul:
Nếu nước chuta dượ làm phép chủ sụ̣ đọc lời nguyện sau đây:
Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến lãnh ơn tái sinh trong đức tin của Hội Thánh. Xin đoái thương chúc lành + cho nước này để thanh tẩy các tôi tớ nam nữ của Chúa, dể họ được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nếu vào Mùa Phuc sinh đã có nuớc dược làm phép rồi chủ sụ dọc lời nguyện sau đây:

Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến chịu bí tích Thánh tẩy trong đức tin của Hội 'Thánh. Nhờ mầu nhiệm nước thánh này, xin Chúa chúc lành cho các tôi tớ nam nữ của Chúa, và ban ơn tái sinh bởi Thánh Thần để họ được sống muôn đời. Nhờ Dức Kitô, Chúa chúng con.

Sau lời nguyện làm phép nước, chủ sụ mài gọi mọi nguời

## tuyên xừng dức tin.

Chư suḷ: Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, những trẻ nhỏ anh chị em đem đến sắp lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Do lòng Chúa yêu mến, các em sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy để tâm giáo dục các em trong đức tin, để sự sống của Chúa khỏi thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày càng nảy nở trong các em. Vậy nếu nhờ đức tin hướng dẫn, anh chị em sẵn sàng đảm nhận bổn phận ấy, thì anh chị em hãy nhớ lại bí tích Thánh tẩy của mình mà từ bơ tội lỗi, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, như Hội Thánh tin, chính trong đức tin này mà các em được lãnh bí tích Thánh tẩy
Chuiu sụ: Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không ?
Mọi nguời : Thuta tù bỏ
Chủ suḷ : Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không?
Mọi người :Thuta từ bò
Chil sư: Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm dầu tội lỗi khòng ?
Mọi nguò̀i : Thua tù bỏ
Chui suḷ: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?
Moi nguòi : Thuta tin
Chui sư: Anh chị em có tin kính Bức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nũ̃

Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không ?
Mọi nglời : Thuta tin
Chủ sụ: Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?
Mọi ngtuời : Thuta tin
Chủ̉ sư: Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh, chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Mọi nglời : Amen
Chủ sụt : Vậy ông bà (anh chị) có muốn cho cháu (các cháu) được chịu Thánh tẩy trong dức tin của Hội Thánh mà tất cả chúng tôi vừa tuyên xưng với ông bà (anh chị) không ?
Cha me và nguời dỡ đầu: Thuta muốn
Tuyên xưng dức tin xong, chủ sụ dổ nước cho từng trẻ nhỏ với công thức sau đây:

## T.......CHA RỦA CON, NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

Nếu có đông trẻ nhỏ, và có sã̃n linh muc hay phó tế phu giúp, thì các ngài có thể phân chia và đổ nước cho từng trè nhỏ̉ với công thuíc trên. Khi đã dổ nuớc xong, sang phần diễn nghîa, chủ sụ dọc lời nguyện trước khi xừc dàu thánh nhut sau :
Chủ sư: Thiên Chúa toàn năng là Cha Dức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã giải thoát con (các con) khỏi tội và tái sinh con (các con) bởi nước và Chúa Thánh Thần,
chính Người xức dầu cứu độ cho con (các con), để sau khi nhập doàn với dân Người, con (các con) mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương dế đến cõi sống đời đời.
Tắt cả mọi nguời : Amen
Rồi chủ sụ thinh lặng xức dầu thánh (SC) lên dỉnh dầu mỗi trẻ̉ nhỏ̉, các linh muc và phó tế hiện diện cũng có thể làm theo cùng cách thức cho một số trẻ nhỏ khác.

Suat dó khi trao áo träng, chü̆ sư dẹc:
Con (các con) đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con (các con). Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, con (các con) hãy mang nó tinh tuyền mãi cho dến cõi trường sinh.

Dọ lời nguyện xong, chủ sụ trao áo tráng cho từng trẻ nhỏ, trao xong, chủ sự đưa nến cháy sáng cho tù̀ng cha me hoạc nguời đỡ đầu và dọc chung mọt làn :

Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Anh chị em là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho trẻ nhỏ̉ này (các trẻ nhỏ này) đã được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong dức tin. Nhờ đó khi Chúa đến, chúng được ra nghinh đón Người với toàn thể các thánh trên trời.

Nghi thức kết thưc bà̀ng kinh lạy Cha và phép lành nhut sau:
Chii sư: Anh chị em thân mến, trẻ nhỏ này (các trẻ nhỏ này) đã được tái sinh và trở nên con Thiên Chúa qua bí tích Thánh tẩy. Giờ đây trong tinh thần nghĩa tử
chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy tất cal chúng ta :
Mọi ngıời : Lay Cha ......
Chủ sự ban phép lành : Anh chị em thân mến, chúng tôi phó thác trao anh chị em vào tay Thiên Chúa là Cha toàn năng cùng Con Một Ngài và Chúa Thánh Thần. Xin Người ban muôn ơn cho anh chị em, gìn giữ đời sống anh chị em, để anh chị em và cả chúng tôi nữa bước di trong ánh sáng đức tin và đạt đến hạnh phúc Người đâ hứa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con + và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Mọi ngıö̀i : Amen
Chủ sư: Chúc anh chị em ra về bình an
Mọi nguời : Tạ ơn Chúa (có thể hát một bài tạ ơn để kết thúc)

## II. Nghi thức khai tâm cho người lớn

## I. Những lử ý mụ̣ vụ cần biết trước

1. Theo Truyền thống của Giáo Hội từ những thế kỷ đầu, khi người khôn lớn (trưởng thành) lãnh bí tích Thánh tẩy, họ sẽ lãnh bí tích Thêm sức và Thánh Thể liền ngay sau đó. Việc cử hành đồng thời ba bí tích này diển tả sự hoàn tất trọn vẹn tiến trình khai tâm kitô giáo dành cho người lớn. Do đó nếu không vì lý do quan trọng, khi linh mục cử hành Thánh tẩy cho người lớn, ngài sẽ ban bí tích Thêm sức và cho họ tham dự vào cử hành Thánh lễ liền ngay sau đó (NL 27 ; 34).
2. Mỗi người dự tòng trước khi lãnh nhận các bí tích khai tâm phải được học biết giáo lý về những điều căn bản, tự nguyện xin gia nhập đạo, và chọn lấy cho minh nguời đỡ đầu dể họ nâng đỡ và đồng hành với mình trong đời sống dức tin (NL 241-242).
3. Nên cố gắng hết sức cử hành các bí tích khai tâm cho người lớn vào ngày chúa nhật, với sự tham dự đông dảo của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ hay cộng đoàn. Vì vậy nếu cử hành các bí tích khai tâm vào chúa nhật mùa vọng, mùa chay, mùa phục sinh, các lễ trọng, thử tư lễ tro và suốt tuần thánh thì lấy bản văn phụng vụ của các ngày đó. Còn nếu cử hành vào chúa nhật mùa giáng sinh, thường niên, lễ kính, lễ nhớ và các ngày trong tuần, thì lấy bản văn phụng vụ Thánh lễ các bí tích khai tâm nằm trong phần "Thánh lễ có nghi thức riêng" của Sách lễ Rôma (NL 244)

## 11. Nghị thức Khai tâm cho người lớn

Bắt đầu thánh lễ, ca đoàn hát ca nhập lễ đang khi đó linh mục tiến dến cửa nhà thờ dón các dụ̣ tòng. Khi linh mục đến nơi, ca duàn ngıơg hát và mọi ngıời hướng về phia linh mục và các dụ tòng. Linh muc chào và dối thoại với các dụ tòng nhu sau:

## Nghi thức tiếp nhận

Chủ sự: Ông (bà, anh, chị) xin gì cùng Hội Thánh ?
Dư tòng cùng thua chung nêu đông người : Thưa xin đức tin.
Chỉ sụ: Đức tin sinh ơn ích gì cho ông (bà, anh, chị) ?

Dự tòng : Thưa đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.
Chủ sự: Sự sống vĩnh cửu là ông (bà, anh, chị) nhận biết Thiên Chúa thật và Đấng Người sai đến là Dức Giêsu Kitô. Quả thật Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và Chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy hôm nay ông (bà, anh, chị) đón nhận qua bí tích Thánh tẩy, và dược trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Vậy ông (bả, ‘anh, chị) đã thực thi giáo huấn của Chúa, tuân giữ giới răn của Người, sống tình huynh đệ và chăm chỉ cầu nguyện để xứng đáng trở thành kitô hữu chưa?
Dư tòng : Thưa con đã thực thi.
Chủ sự nói với nguời dơ dà̀u: Còn ông (bà, anh, chị) đỡ đầu của người dự tòng này, trước mặt Thiên Chúa ông (bà, $a n h, c h i$ ) có thấy người dự tòng này xứng đáng lãnh nhận các bí tích khai tâm không?
Người đỡ dầu: Con xin minh chứng người này xứng đáng.
Chủ sụ̣ nói với người đỡ dậu : Ông (bà, anh, chị) đã làm chứng cho người dự tòng này, vậy ông (bà, anh, chị) có sẵn sàng dùng lời nơi và gương sáng mà tiếp tục giúp đỡ người này sống đức tin và phụng sự Chúa không ?
Nguời đỡ đâu : Thưa sắn sàng
Chủ sụ: Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho tôi tớ (các tôi tớ) đây đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay, trước mặ Hội Thánh, người (nhilung nguời) này đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa doái thương ban cho người (những người) này được hân hoan thấy Chúa
hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Nhờ Dức Kitô Chúa chúng con.

Sau dó chủ sụ mời dự tòng, nguời đõ dầu và các thân nhân của họ tiến vào nhà thờ. Đang lúc đó ca đoàn hä́t. Khi mọi ngıtời đén vị trí của minnh, bỏ̉ nghi thức dầu lễ và bắt đầu phụng oụ Lừi Chúa liền (NL 252).

## Phụng vụ Lời Chúa

Tất cả các bài đọc Kinh Thánh trong phần phụng vụ Lò̀i Chúa sẽ theo quy luật uu tiên ngày lễ nhu dã chỉ ở trên, trong phần "Nhüng lucu ý mục vụ cần biết trước, số 3 ".

Sau bài giảng, dư tòng cùng với ngluời dỡ dàu tiến đến triuc mật chủ sụ trong khi dó tất cả cộng doàn cùng dứng tham dụ ào lài nguỵ̣̆n xin on sám hối và thanh tẩy.

Chii sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Người. Trong tâm tình thống hối và cảm tạ chúng ta dâng lời nguyện xin :
Xướng viên:

- Chúng ta hãy cầư xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta và người (các người) dự tòng này tâm tình sám hối và hoán caỉ, để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa.
Mọi ngıừi adáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
- Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên tôi tớ (các tôi tớ) Chúa đây, để nhờ Ngài hướng dẫn họ sống trọn vẹn ơn gọi của đời kitô hữu.
- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi tớ (các tôi tớ) Chúa dây, nhờ bí tích Thánh tẩy họ dược mai táng với Chúa Kitô để cùng sống lại với Người.
- Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thể thế giới biết nhận ra tình yêu cứu dộ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, nhờ đó mọi người được trở nên con của Thiên Chúa.

Chủ sư : Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin thương ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là những kẻ tội lỗi, và ban cho chúng con sức mạnh để lướt thắng cạm bẫy thế gian và chỉ sống cho một minh Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Liền sau đó chủ sự sẽ dọc lời nguyện dự tòng. Còn việc xituc clầu dự tòng dutợ tuỳ ý thực hiện theo tập quán cuia mỗi nơ :

- Nếu không xáćc dầu dư tòng thi dọc nhuc sau: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho ông (bà, anh, chị), Người hằng sống hiển trị đời đời
- Nếu có xùc dầu dụ tòng thi dọc : Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho ông (bà, anh, chịi). Dể biểu hiện ơn ấy, tôi xức dầu cứu rỗi cho ông (bà, anh, chị) trong cũng một Đức Kitô, Chúa chúng ta, Dấng hằng sống hiển trị đời đời.

Dọc lờ nguyện xong, chul suṭ xừc dầu dụ tòng trèn ngực hoạc trên hai tay hoặc nơi phần thân thẻ̉ nào đó xûng hợp cila mỗi dẹ tòng. Nếu có linh mục hay phó tế giuíp và khi có dông dụ tòng, các ngài ciãng cò thẻ̉ phu xiùc dầu với vị chul sụ̣.

## Cử hành Thính tẩy

Sau lời nguyện và xuíc dà̀u dụ tòng, nếu có giếng thánh tẩy chủ sụ và mọi người đến đó, bằng không chủ sụ làm phép nước tại cung thánh hoặc nơ thuận tiẹn, rồi cử hành Thánh tả̉y nhut sau.

Chủ su : Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thương đến tôi tớ (các tôi tớ) Chúa dang xin lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Chính Nguời kêu gọi và dẫn đưa tôi tớ (các tôi tớ) Chúa đến đây, xin Người ban ánh sáng và sức mạnh để tôi tớ (các tôi tớ) Chúa nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng dức tin công giáo. Xin Người cũng ban Thánh Thần đến đổi mới tôi tớ (các tôi tớ) Chúa, vì chính Thánh Thần là Đấng mà chúng ta tha thiết khẩn nài xuống thánh hoá nước này.

Chủ sụ hướng về phía đạ̣t vò nước hay binh nước :

- Lạy Chúa là Cha chí thánh, từ mạch nước Thánh tẩy Chúa đã cho sự sống mới của Con Chúa tuôn trào lên trong chúng con.
Mọi ngtời đáp sau mỗi câu tung hô của chủ sự:
Chúng con xin chúc tụng Chúa
- Bởi nước và Thánh Thần, Chúa doái thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu Thánh tẩy trong Con Chúa là Đức Giêsu Kitô.
- Chúa ban Thánh Thần của tình yêu vào lòng chúng con, để Người giải thoát, ban bình an và biến đổi chúng con nên sứ giả Tin Mừng của Chúa.

Chui sụ:
Nếu nước chưa dưoc làm phép chủ sụ đọc lòi nguyện sau đây :
Lay Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến lãnh ơn tái sinh trong đức tin của Hội Thánh. Xin đoái thương chúc lành + cho nước này đêe̛thanh tẩy các tôi tớ nam nữ của Chúa, để họ được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nếu vào Mùa Phưc sinh đã có nước dươc làm phép rò̀i chủ sư đọc lời nguyện sau dây :

Lạ Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến chiu bí tích Thánh tẩy trong đức tin của Hội Thánh. Nhờ mầu nhiệm nước thánh này, xin Chúa chúc lành cho các tôi tớ nam nữ của Chúa, và ban ơn tái sinh bởi Thánh Thần dể họ dược sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Sau lời nguyện làm phép ntớc, chủ sụ mò̀i gọi mọi nglời tuyên xừng dức tin.
Chủ sul : Anh chị em thân mến, cùng với người dự tòng (nhưng ngluời $d u ̛$ tòng) chúng ta tuyên xưng đức tin của bí tích Thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhậ̀n.
Chủ sự: Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không ?
Mọi nguời : Thua từ bỏ
Chủ sư : Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không ?
Mọi nguời : Thuta tù bỏ
Chủ $s u ̛$ : Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?
Mọi ngừ̀i : Thuta tù bo
Chủ $s u ̛$ : Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không ?
Mọi nguời : Thưa tin
Chủ $s u ̛$ : Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không ?

## Mọi nguòi : Thua tin

Chii sự : Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không ?
Mọi người :Thuta tin
Tuyên xung dức tin xong, chủ sụ dố nước cho tìng dụ tong với công thức sau dây:
T........TÔI RỬA ÔNG (BÀ, ANH, CHI) , NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

Nếu có đông dụt tòng, và có săn linh mục hay phó tế phu giuiup, thì các ngài có thể phan chia và dổ nước cho tùng dụ tòng với công thức trèn.

Khi dã dổ nutớc xong, sang phân diển nghĩa, nếu vì lý do dậc biệt nhưang nguời lớn vùta chịiu Thánh tẩy sẽ lãnh bi tich Thêm sừ sau này (chảng hạn giám muc sâp dến ban bi tích Thêm sức trong giáo xứ), thi chủ sư sê dọc lời nguyện và xúcc dà̀u thánh theo phàn dóng khung sau đày, bà̀ng không sẽ bỏ lò̀i nguyện kèm việc xức dậulu này, dể không làm lẫn lộn với việc xuíc da̛u trong bí tich Thèm suíc dưọ̣c củ̉ hành sau dó (NL 35, 263).

> Chủ sul! : Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, dã giải thoát ông (bà, anh, chị) khỏi tội và tái sinh ông (bà, anh, chị) bởi nước và Chúa Thánh Thần, chính Người xức dầu cứu độ cho ông (bà, anhl, chị), dể sau khi nhập đoàn với dân Người, ông (bà, anh, chị) mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời.

Tát cả moi người : Amen

Rồi chủ sul thinh lặng xúcc dầu thánh (SC) lên dînh đầu mỗi dự tòng, các linh mục và phó tế hiện diện cuang có thể làm theo cùng cách thức cho một số dụ tòng khác.

Sau đó khi trao áo trắng, chủ sụ đọc:
Ông (bà, anh, chịi) đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy ông (bà, anh, chị) hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước toà Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, dể ông (bà, anh, chịi) dược sống muôn đời.

Ngıtời tân tòng thuta: Amen
Khi dọc đến câu: "Vậy ông (bà, anh, chị) hãy nhận lây chiếc áo trắng này..." ngıời dỡ đầu khoác cho nguời tân tòng chiếc aio tráng, looạc một tấm khăn trắng lay cách nào khác tuy thơi quen tì̀ng nơi. Trao áo trắng xong, chỉ sụ dưa nến cháy sáng cho từng tân tòng và dọc chung một lần :

Ông (bà, anh, chị) đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô. Ông (bà, anh, chị) hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin, để khi Chúa đến, ông (bà, anh, chị) xứng đáng ra nghinh đón $\mathrm{Người} \mathrm{với} \mathrm{toàn} \mathrm{thể} \mathrm{các}$ thánh trên trời.
Nguời tân tòng thua : Amen

## Cử hành bí tích Thêm sức

Chủ sul: Ông (bà, anh, chịi) dã dược tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người, giờ đây ông (bà, anh, chị) còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông đồ ngày lễ

Ngũ Tuần, chính các Tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đã chịu Thánh tẩy.

Vạ̀y ông (bà, anh, chị) cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ dó một khi trở nên giống Chúa Kitô hợn, ông (bà, anh, chịi) làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến.

Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng doái thương ban tràn dầy Chúa Thánh Thần xuống trên người (các nglươi) tân tòng này, dể Chúa Thánh Thần dùng ơn huệ dồi dào của Người làm cho người (các nglơờ) tân tòng này nên vững mạnh và dược xức dầu để nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Chủ sư đọ̣t hai tay trên các tan tòng và dọc lò̀ inguyện:
Lay Thiên Chúa toàn năng, là Cha Bức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tớ (các tôi tớ) Chúa đây bởi nước và Thánī Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong người (những nglời) này, xin ban cho người (nhiũng người) này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho người (những nguời) này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Dọc lời nguyện xong, tưng tân tòng có ngườ đơ dầu di theo, ngtaời này dạ̣t tay phải trên vai ngtcời tan tòng, dến trước chủ sụ dẻ̉ dự̛̣c xức dà̀u. Chul sụ̣ nhuing dàu ngón cái vào dảu thánh (SC) rồi ghi hinh thánh giá trên giá tù̀ng tan tòng và nói :

## T.....HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

## Nglời tân tòng dáp : Amen

Chủ sut: Bình an của Chúa ở cùng ông (bà, anh, chị)
Nguời tân tòng đáp : Và ở cùng cha
Ban bí tích Thêm sức xong, bỏ kinh Tin Kinh và cộng doàn cùng nhau dọc Lời nguyện chung. Nên để cho nguời tân tòng dọc một vài $\dot{y}$ nguyện của lời nguyện chung. Cũng thạt y nghĩa nếu cho người tân tòng tham dul vào doàn rước lễ vật. Trong phần hiệp lễ, nên cho ngtuời tân tòng, người đỡ đầu và cha mẹ cuia họ rước lễ dưới hai hình.

## III. Nghi thức Thêm sức

## I. Những lửu ý mục vụ cần biết trước

1. Mỗi người lãnh nhận bí tích Thêm sức cần có người đỡ đầu, người này phải hiện diện trong chính nghi lễ. Người đỡ đầu phải hội đủ các điều kiện sau đây ('TS 6; GL 893 ; cf. GL 874) :

- Do người sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức chọn lựa, hoặc cha mẹ hay người thế quyền cha mẹ chọn lựa; nếu không, cha sở hay thừa tác viên bí tích Thêm sức sẽ chọn lựa thay. Người đỡ đầu phải có chủ ý lãnh nhận nhiệm vụ này và không bị ép buộc ;
- Đủ trưởng thành để thi hành nghĩa vụ đó;
- Phải là người công giáo, đã lãnh nhận các bí tích Khai tâm (Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể), có đời sống xứng hợp với đức tin và nhiệm vụ sắp lãnh nhận;
- Không mắc một ngăn trở nào theo Giáo Luật để thực thi nghĩa vụ đỡ đầu;
- Glío Luật đề nghị nên chọn người đỡ đầu lúc chịu Thánh tẩy làm người đỡ dầu Thêm sức (GL 893/2; cf. TS 5)

2. Bí Tích Thêm Sức được cử hành những lúc sau đây: trong thánh lễ, ngoài thánh lễ và trong trường hợp nguy tử. Khi cử hành bí tích Thêm sức trong thánh lễ cần phải theo các quy định phụng vụ sau đây :

- Nếu thánh lễ đó trùng với các ngày dược liệt kê trong "Bảng ghi ngày phụng vụ" từ số 1 đến số 4 trong Sách lễ Rôma ( trang 96-97; cf. RM 330 ; GM 459), tức các ngày sau : suốt Tuần thánh ; các chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh ; các Lễ Trọng ; thứ Tư Lễ Tro và Lễ cầu cho Các Bẳng ( $2 / 11$ ) ; các ngày trong Tuần Bát nhật Phục sinh, thì sẽ dùng bản văn phụng vụ (tức các lời nguyện và bài dọc Kinh Thánh) theo ngày lễ mừng đó (TS 20; GM 459). Màu áo lễ sẽ theo ngày lễ mừng.
- Nếu thánh lễ khồng trùng với các ngày kể trên ( ví dụ: các Chúa Nhật Thường Niên hay Giáng Sinh, lễ kính hay lễ nhớ...) dược phép sử dụng bản văn phụng vụ về Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức trong Sách Lễ Rôma trang 837-842. Màu áo lể có thể trắng hay đỏ.


## II. Nghi thức Thêm sức trong Thánh lẫ

Sau bài giảng Giám mục dọi mū mitra và càm gậy muc tử tiến dến ghể ngồi còn tất cả các ựng viên dững trứ̛c mặt Ngài:

Giám mục hỏi : Các con (anh chị em) có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không ?
Các ưng viên: Thưa từ bỏ.
Giám muc : Các con (anh chị em) có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời dất không?
Các uáng viên: Thưa tin.
Giám muc : Các con (anh chị em) có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức
Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, dã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?
Các aúng viên : Thưa tin.
Giám muc : Các con (anh chị em) có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, Đấng mà hôm nay nhờ Bí Tích Thêm Sức, các con (anh chị $e m$ ) sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt, như các Thánh Tông Đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không?
Các úng viên: Thưa tin.
Giám mucc : Các con (anh chị em) có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh thông công, tin Phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cữu không?
Các ứng viên: Thưa tin.
Giám muc : Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh, chúng ta hãnh diện tuyên xưng dức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Toàn thể cộng doàn dáp : Amen.
Ké do Giám mục bu mū milra và gây mục tĭ̀, $N_{g}$ gài chắp tay mời gọi cộng doàn nhu sau :

Anh chị em thân mến, chúng ta hây cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng doái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa dây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích Thánh tẩy, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh, và xức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Mọi nguời thinh lặng trong giây lát. Giám múc và các linh mục sẽ giuip Giám Mục ban bi Tích Thêm Sức cùng giơ tay trên các ẩng viên (các vị đồng tê không giûp ban bi tich Thêm sữc không gio tay), và chỉ một minh Giám Muc đọc lời nguyện sau đây:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lōii, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong những người này, xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và dạo đức, xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Bức Kitô, Chúa chúng con.
Mọi nguời dáp : Amen'..
Dọc lòi nguyện xong, Giám mục dội mũ mitra, cầm gậy mục til và ngổi ở ghể dọn sã̛n. Ngıời giụ̂ lễ mang Dả̉u Thánh cho Giaim muć; các linh mục giuip xức dầu sẽ nhận Dầu Thánh tù tay Giám muc dể xức cho các ûng viên (nguời giûp lẽ̉ không tư dộng dem Dảu Thánh đến cho các linh muc). Khi đã chuẩn bị Dà̉u Thánh xong, từng úng viên tiến đến trước Giám mục hay các linh muc dë̉ đự̛̣c xức dâu. Giám mục cuñg có thẻ̉ tùy nghi tiến đến các ûng vièn để xức dàu cho họ.

Nglời đỡ đâu sē đi sau ut́ng viên. Khi dến trước Giám muc, nguời này sê dạ̣t tay phải cuia minh trên vai cûa ứng viên và sē xướng tên lûng viên cho Giaim muc, hoạc chính ưng viên tư xuởng
tên minh. Giám mục nhúng dầu ngón cái tay phải vào Dà̀u Thánh rồi ghi hinh thánh giá trèn trán tiòng táng viên và đọc:

## T.....HÃY NHẦN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

## Ứng viên đáp : Amen

Gián muc : Bình an của Chúa ở cùng con
Ứng viên đáp: Và ở cùng cha
Trong khi xuíc dầu, co thể hát bài thánh ca xtûng hợp. Xíc dầu xong, Giám muc bỏ mū mitra và gậy muc tủ̉, Ngài và các linh mucc rî̉a tay (GM 467-468; TS 29). Trong Nghi Thuic Thêm Sưc (1971) dutực canh tân bởi Công Đồng Vatican II, và dạc biệt trong Nghi thức Giám mục (1984), không nói đến việc lau Dàu Thánh cho nhiüng ngtời lãnh bí tich Thêm sức, vì vậy không cần thiết phải có các thìca tác viên dừng lau Dàu cho từng nglời.

Ban bi tich Thêm súc xong, Giám muc và các linh muc giúp xức dầu rủ̉a tay. Cọng doàn không dọc kinh Tin kinh niaa vì dã tuyên xưng dực tin trong Nghi thực Thêm sû̃c rồi, nhưng mọi ngtời sē dúng dọc lò̀ nguyện chung. Không nhất thiết phải dùng nguyên văn lời nguyẹn chung dutợc in trong Nghi thức Thêm sữc; có thẻ̉ thay đối một số ý nguyện cho phù hợp với ngày lễ và buổi cử hành; ví dụ : mùa phụng vu, lễ mừng hôm dọ

Dọc lời nguyền chung xong, một vài ngıò̀i vìa lãnh bi tich Thêm súc có thể dầng lề vậl. Nếu thuạn tiện, nhừng người mởi lânh bí tich Thền sức, cha mẹ, ngıời dờ đî̀u, vợ chồng và giáo lý viên cuia họ có thể rước lể dưới hai hinh.

## IV. Nghi thức thăm viếng và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân

## 1. Những Iưu ý mục vụ cần biết trược

1. Giáo Hội quan tâm dến những người đau bệnh lâu ngày và những người lớn tuổi khi sức khoẻ bị suy giảm không thể thường xuyên tham dụ̣ thánh lễ. Vì vậy các mục tử hoặc chính mình hoạ̣c qua các thừa tác viên trợ giúp sẽ siêng năng viếng thăm và đưa Mình Thánh Chúa cho họ khi có thể dược. Việc trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người già yếu có thể thực hiện vào bất cứ lúc nào (XD 46)
2. Những người giúp bệnh nhân và giúp người già cả cũng có thể rước lễ cùng với người mà họ chăm sóc trong cùng một nghi lễ phụng vụ (XD 46).
3. Cần thận trọng khi đem MTC cho bệnh nhân, nên dể Mình Thánh Chúa trong một hộp hay bình dựng xứng đáng. Nếu được, nơi nhà bệnh nhân cần chuẩn bị trước một bàn có phủ khăn để đặt Mình Thánh Chúa, thánh giá, đèn nến cho trang nghiêm (XD 47).

## II. Nghi thức trao Mình Thánh Chúa trong trường hợ bình thường

## Mở dầu

Vị chủ sư đật Minh Thánh Chúa trên khăn thánh của bàn đã được chuaản bị đèn nến, rồi làm dấu thánh giá.

Chủ sự chào : Bình an chò nhà này và mọi người trong nhà. Mọi ngıtòi dáp : Và ở cùng Cha (Thày)

Sau lời chào, mọi người cùng hát một bài ca về tinh yêu Thiên Chúa hoạc một thánh vịnh tương xí̀ng. Ké đó chủ sụ̣ mời gọi mọi người sám hối.

Chủ sự: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự vào việc cử hành thánh này.
Mọi ngtời thinh lặng đôi chút rồi dọc kinh thú tội hay dùng một trong các công thức sám hối đầu lễ, rồi chủ sḷ̂ kết thưc :

Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Mọi nglời : Amen

## Cử hành Lời Chúa

Sau nghi thức sám hối, chủ sụ mò̀i gọi :
Chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa
Có thể dọc bài Tin Mùng cuia ngày phung vu hôm đó hoăc bài Tin Mïng vể Bánh Hàng Sống trong Ga 6, chả̉ng hạn :

## Chủ su: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy Chúa Giêsu nói: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vi thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Dấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống vì Cha, thì kẻ ăn Ta chính người ấy cũng sẽ sống vì Ta. Đây là Bánh bởi trời xuống,
không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời. Đó là Lời Chúa. Mọi ngıời : Lạy Chúa Kitô, ngọi khen Chúa:

Khi dọc bài Tin Mîng xong, vị chủ sự có thể nói vài lời cho mọi người tham dụ, rò̀i tát cả cùng dọc lời nguyện çhung sau đây :

Chii sự mò̀ gọi : Chúng ta hãy cầu nguyện cho người anh (chị) em chúng ta đây, và cho tất cả những ai hy sinh lo lắng và giúp đỡ cho người anh (chịi) em này :

Xướng: Xin Chúa lấy lòng nhân lành nhìn đến người anh (chí) em chúng con đáy.
†aip : Xin Chúa nghe lời chúng con.
Xương : Xin Chúa ban sinh lực và nâng đỡ ngrời anh (chị) em này.
Dáp : Xin Chúa nghe lời chúng con.
Xướng : Xin Chúa ban cho tất cả những ai chăm sóc người anh (chịi) em chúng con đây được dồi dào ơn thánh.
Báp : Xin Chúa nghe lời chúng con.
Xương : Xin Chúa dùng ơn thánh để cứu giúp tất cả chúng con.
Dáp: Xin Chúa nghe lời chúng con.
Kế đọ chỉ sụt mời gọi : Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa, như Dức Kitô đã dạy chúng ta:
Tát cá mọi nguời : Lạy Cha chúng con ở trên trời...
Sau dó, chui sự dưa cao MTC và nói : Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Mọi ngıời : Lạy Chúa, con chẳng đáng...

Chủ slu cho bệnh nhan và ngay cả nhuìng nglời giutp họ rtức lễ. Cho rước lễ xong, cọng đoàn nên hát một thánh vịnh hay thánh ca ta on.

Sau đó chủ sự đọc lời nguyện kết thúc :
Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con mà người anh (chị) em chúng con đây vừa rước lấy, nên phương dược muôn đời cho cả xác hồn. Nhờ Dức Kitô Chúa chúng con.
Mọi nguời : Amen
Sau cùng dẻ̉ kết thúc, nếu chủ sụ̂ là linh mục hay phó té, ngài sẽ chào và ban phép lành nhut khi kết thúc thánh lễ. Nếu chủ sự là thày tác vu giû́p lễ hay thìa tác viên ngoại thuờng trao MTC, vị này sẽ nói nhut sau :

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đ̛̣̀i.
Mọi nguời : Amen
Chủ sự kết thuic : Chúc anh chị em ra về bình an.
Mọi nglời : Tạ ơn Chúa

## III. Nghi thức trao Mình Thánh Chuía cách đơn giản

Truờng hợp phải dua Mình Thánh Chúa cho nhiè̀u nguời một luic, hoọ̣c ở những nơ dông ngtời nhu bệnh vị̣̂n, duỗng dường... nglơòi ta có thẻ̉ dùng nghi thức đơn giản sau đây dể không quá kéo dài thời gian hợćc không gây cản trở cho nhưng nglời
chunus quanh. Nếu bệnh nhân hay nguời già cả cần xưng tội, linh mự có thể giải tội trước khi cử hành các nghi thức sau đây :

Chủ sụ (linh mục hay thừa tác viên trao MTC) nói vài lời thăm hỏi và nhắc nhở bệnh nhân hay người già cá về sục hiện diện của Chúa, rồi mời gọi mọi người dọc Kinh Lay Cha, kế đó, nguời này cà̀m MTC gió cao và dọc (XD 59-63) :

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên
'Ihiên Chúa.
Mọi nguời : Lạy Chúa, con chẳng đáng ...
Chỉ sư cho bệnh nhan, người già cả và nhilung nguời chăm sóc họ ruớc lễ. Rước lễ xong, mọi nguời dành một vài phút thinh lặng cám ơn rời két thúc.

## Y. Nghi thức cho rước lễ ngoài Thánh lễ

## 1. Nhựng lưư ý mụ̣c vụ cần biết trước

Để việc rước lễ ngoài Thánh lễ mang lại hoa trái thực sự, Luật phụng vụ đưa ra một số quy định sau đây (TT 16-25) :

1. Nên tổ chức rước lễ ngoài thánh lễ trong khung cảnh buối cử hành Lời Chúa.
2. Có thể tổ chức rước lễ vào bất cứ giờ hay ngày nào khi có nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên vào ba ngày Tam nhật Thánh thì chỉ có thể rước lễ trong thánh lễ Tiệc ly và
trong cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, còn ngày thứ Bảy Tuần Thánh chỉ đưa Của Ăn dàng cho người hấp hối mà thôi.
3. Thừa tác viên thông thường để cử hành Lời Chúa và cho rước lễ là linh mục và phó tế. Khi những người trên vắng mặt, các thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ có thể thay thế các ngài chủ sự nghi thức cho rước lễ. Trong số các thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, thẩy có tác vụ giúp lễ dứng hành đầu. Hơn nữa, những nơi linh mục hay phó tế thường xuyên không thể đến cử hành phụng vụ cho giáo dân, thì Bản Quyền giáo phận sẽ chỉ thị và cho phép một hay vài thừa tác tiên ngoại lệ xứng đáng, thay phiên nhau chủ toạ các buổi cử hành Lời Chúa và cho giáo dân rước lễ.
4. Nơi cử hành Lời Chúa và cho rước lễ thông thường được tổ chức ở nhà thờ hoặc nhà nguyện cất giữ Minnh Thánh Chúa. Tuy nhiên khi có lý do chính đáng vẫn có thể tổ chức ở một nơi khác như phòng họp, nhà ở cá nhân, hay những nơi có thể tập trung nhiều người ...
5. Để việc cử hành Lời Chúa và cho rước lễ được diễn ra trang trọng, người ta cần dọn một bàn có phủ khăn, trên bàn sẽ trải thêm khăn thánh (corporal) và thắp nến sáng. Trong những ngày lễ đạ̣c biệt, nên trang hoàng không gian nơi cử hành phụng vụ sao cho dẹp mát, tươi vui, hân hoan và trang nhã ; cũng cần tránh cách trang trí rườm rà hay cẩu thả, nhất là những cách trang trí làm cản trở việc cử hành phụng vụ hoặc làm phân tâm những người tham dự.

## 11. Nghi thức cho rước lễ

## Nghi thức mở đầu

Nếu linh muc hay phó tế chủ sụ ngài sẽ củ̉ hành nhul đầu thánh lễ (với nghi thức sám hới). Nều thìta tác viên ngoại lệ trao M'T'C chü sự, người này làm dấu thánh giá rồi chào nhu sau:

Anh chị em thân mến! chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, Đấng do lòng nhân hậu mời gọi chúng ta đến tham dự bàn tiệc của Người.
Mọi người đđáp: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Kế dô nghi thitc sám hới (nhu đầu lể) lời nguyện mở đầu lấy theo ngày lễ trong lịch phụng vu.

## Phụng vụ Lời Chúa

Giống nhu khi cử hành thánh lẽ̉. Láy các bài dọc, dáp ca, alleluia và Tin Mǜng theo ngày lể ghi trong lịch phụng vu chung. Nếu phụng vụ Lời Chúa dự̛̣c củ̉ hành vào Chúa Nhạt hay các lễ trọng, sẽ đọc-kinh Tin Kinh. Nên soạn các lời nguyện chung cho cá̛c buổi cử hành có dông giáo dân tham dư.

## Rưởc lễ

Đọc lời nguyện chung xong, vị chủ sư đặt MTC trên khăn thảnh của bàn thờ, cuil đâu sâu thờ lạy. Kế đó cộng đoàn có thể huit một thánh vịnh hoạc một thánh ca hoặc dọc một kinh tôn thờ Thánh Thẽ̉ (CN 45/2), rổi vị chủ sụ mời gọi nhu sau:

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng : Mọi ngutời : Lạy Cha ...

Chủ sụ: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Mọi ngưòi trao bình an bằng cách cuii đàu. Chủ sự cồm MTC và mời gọi :

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Dấng xoá tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Mọi nguời : Lạy Chúa, con chẳng đáng....

Ruớc lẽ xong vị chủ sự cất MTC còn lai và tráng chén nĉ́u càn. Sau đó hát một thánh vịnh tạ on và vị chul sự sĩ kèt thúc bằng lời nguyện hiệp lã̃ theo ngày phụng vụ. Nếu cî̀n thông báo gì sẽ̃ nói sau lời nguỵ̣̂n này.

## Nghi thức kết thúc

Nếu chủ sụ̣ là linh mục hay phó tế ngài sē chào, bon phép lành và kết thúc như trong thánh lể. Nếu chủ sự là thưo tác viên ngoại thương, vị này sẽ nơi như sau :

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.
Mọi người : Amen
Chủ sư kết thúc: Chúc anh chị em ra về bình an.
Mọi ngı̛ời : Tạ ơn Chúa.
Có thể hát một bài ca tạ ơn để kết thúc

## MỤC LỤC

てнимис ..... 5
A. VĂN KIÊN GIÁO HỘI ..... 5
B. SÁCH THAM KHẢO ..... 6
I. Dictionnaires. ..... 6
II. Các bí tích Khai tâm ..... 5
A. TƯƠNG QUAN GIỮA BA BÍ TÍCH KHAI TÂM:
9
Chương I: Giáo Hội cử hành các bí tích khai tâm trong những thế kỳ đầu ..... 9
I. Rao giảng Tin Mừng và đón nhận đúc tin Kitô giáo vào thời các Tơng đồ ..... 9

1. Các Tông đồ rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh ..... 9
2. Đón nhận dức tin Kitô giáo và bí lích Thánh tẩy ..... 11
II. Những dấu chứng dầu tièn vê cửhành khai tam (hai thé kỷ đầu tièn) ..... 12
3. Thời Chúa Giêsu ..... 13
a Vià cáll li do thá ..... B
b. Thanh tẩy bằng mứs cia ngừ do thai ..... 14
c. Plép nỉa cia Giom Tẩy Giả ..... 15
d. Phép rỉa cia Clúa Gièsu ..... 16
4. Thời các Tông đồ (thế kỷ I ) ..... 19
a Tháah tậ̉ trong Thánh Thần ..... 20
b. Thánh tẩy trong ṣ̣̂ dié̛ uà sống lai aia Cluia Kino ..... $-21$
c. Nhüng yéúu tố nền tởng do viẹc Klaci tâm Kiâo giáo ..... 23
5. Thời kỳ hình thành ( thế kỷ I - II) ..... 27
a. Cuẩn bị tuát kli länh nhộn Thánlı tẩy ..... 27
b. Thánh tẩy nhân damh Ba Ngôi ..... 28
c. Tham dụ wào cử hành Thánh Thẻ̉ ..... 29
III. Giai doạn hoàn chỉnh cử hành các bí tích khai tam (tuì thế kỷ IU đến V) ..... 30
6. Việc tổ chức giáo huấn khai tâm ..... 30
a. Tiép nhận wào diò dụ̂ tông ..... 20
b. Vai trò của ngıa̛ đờ dầu ..... 32
c. Thà ductòng ..... 33
d. Mía dray, thờ gian duẩn bị tṛit tiép) ..... 35
e Cluẩn bị tṇic tiếp lãnh nlận các bí tíd ..... 3)
7. Cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo ..... 40
a. Đem Pluc sinh ..... 40
b. Giếng Thánh tẩy ..... 42
c. Việc xúc dầu ..... 44
d. Là̀ cầu ngroện trên nưot ..... 46
e. Nghi tuía Thámh tổ ..... 46
$f$. Các nghi thíc sau Thánh tấy ..... 48
g. Việ tham dư tù̀o cử hành Thánh Thẻ̉ ..... 49
h. Giáo lý nluiẹm huán (catédièses mystagogiques) ..... 50
IV.Viẹc cử hành Thánh tẩy trẻ̉ nhỏ ..... 51
Chương II : Cử hành khai tâm thời Trung cổ và Cận dại.. 55
I. Phổ biến cử hành thánh tẩy trẻ̉ nhỏ (thế kỷ VI-VII) ..... 55
8. Việc tách rời Thánh tẩy với Thêm sức và Thánh Thể. .....  .55
9. Giáo lý chuẩn bị ..... 56
10. Cử hành Thánh tẩy ..... 57
11. Cử hành Thêm sức ..... 59
12. Rước lễ lần đầu ..... 60
II. Cử hành các bí tích khai tam thời Trung cổ (tk ViI-XV) 61
13. Cử hành Thánh tẩy sớm nhất khi có thể .....  .61
14. Tuổi thêm sức và n̛ớc lễ lần dầu .....  64
1II. Cải cách cử hành khai tam (thê kỷ XVI-XIX) ..... 68
15. Bối cảnh chung ..... 68
16. Công đồng Trentô ..... 70
Chương III : Canh tân cử hành khai tâm theo Công đồng Vatican II. ..... 74
17. Trở về nguồn (thế kỷ XX) ..... 74
18. Đức Piô $X$ canh tân phụng vụ ..... 74
19. Hương đến Công đồng Vatican II ..... 77
II. Cử hành khai tâm theo Cong đồng Vatican II ..... 79
20. Nghi thức khai tâm cho người lớn ..... 81
21. Nghi thức Thánh tẩy trẻ nhỏ ..... 84
22. Nghi thức Thêm sức ..... 85
B. BÍ TİCH THÁNH TẨY ..... 87
Chương I : Thần học về bí tích Thánh tẩy ..... 87
I. Thánh tẫy trong chương trình cứt dộ. ..... 87
23. Hinh ảnh và dấu chỉ Thánh tẩy trong Cựu Ứ̛c ..... 87
24. Phép rửa của Chúa Kitô ..... 89
25. Thánh tẩy trong Giáo Hội ..... 92
 ..... 92
 ..... 93
c. Thánh tổy trong Cliua Thánh Thần ..... 86
d. Thámh tẩy trong mầu nliụ̀m Ba Ngôi ..... 99
 ..... 102
II. Thánh tảy, cǎn tính của người kitô hiưu ..... 104
26. Lãnh nhận ấn tín không thể xoá nhoà. ..... 104
27. Được thứ tha mọi tội lôi ..... 107
28. Trở nên con Thiên Chúa ..... 109
29. Thành chi thể của Giáo Hội ..... 111
III.Thánh tẩy cần thiết cho ơn cútu độ? ..... 114
30. Thiên Chúa cứu độ hết mọi người ..... 114
31. Thánh tẩy cần thiết cho ơn cứu độ. ..... 115
Chương II: Cử hành Thánh tẩy ..... 116
I. Khai tàm Kitỏ giáo cho người lớn. ..... 117
32. Thời dự tòng - chuẩn bị xa ..... 118
33. Thừi dự tòng - chuẩn bị gần ..... 121
34. Cử hành các bí tích khai tâm ..... 123
II. Thánh tẩy trể nhỏ ..... 126
35. Chuẩn bị trước khi cử hành Thánh tẩy ..... 126
a Cla me ..... 127
b. Nguto dơ đầu ..... 128
36. Cử hành Thánh tẩy ..... 128
Chương III: Mục vụ Thánh tẩy ..... 131
I. Mục vụ Thánlh tẩy người trử̛ng thành ..... 131
37. Bối cảnh xã hội hiện đại ..... 131
38. Giáo lý dự tòng. ..... 132
39. Đón nhận các bí tích khai tâm ..... 136
40. Sống chứng nhân ..... 137
II. Mục vụ Thánh tấy trẻ nhỏ ..... 138
41. Gương sáng nơi cha mẹ ..... 138
42. Huấn luyện đức tin cho trẻ ..... 140
43. Giúp trẻ sống on gọi Thánh tẩy ..... 141
C. BÍ TİCH THÊM SỨC ..... 144
Chương I: Thả̉n học vể bf tích Thêm sức ..... 144
I. Bí lích Thêm súc trong chương trình cứu đọ ..... 144
44. Những hình bóng được loan báo trong thời Cựu Uớc .. ..... 144
45. Chưa Kitô và tác động của Thánh Thần ..... 146
46. Các Tông đồ trao ban Thánh Thần ..... 148
II. Lịch sử bí tich Thèm súc ..... 151
47. Tinh duy nhất của Thánh tẩy và Thêm sức trong bốn thếkỷ đầu151
48. Việc tách rời Thêm sức khỏi Thánh tẩy (tk V-XII) ..... 152
49. Cử hành Thánh tẩy và Thêm sức thời trung cổ và thời Cải cách (tk XIII-XIX) ..... 154
50. Cuộc canh tân phụng vụ của Đức Piô X ..... 156
III. Thần học vè bí tích Thêm súc ..... 158
51. Tương quan giữa Thêm sức và Thánh tẩy ..... 158
52. Tương quan giữa Thêm sức và Thánh Thể ..... 161
53. Tương quan giữa Thêm sức và Thánh Thần ..... 163
54. Tương quan giữa Thêm sức và Giáo Hội ..... 165
Chương II: Cử hành Thêm sức ..... 168
I. Ý nghĩa nghi thức Thêm súc ..... 169
55. Tuyên xưng đức tin Thánh tẩy ..... 169
56. Lời nguyện nài xin Chúa Thánh Thần ..... 171
57. Đặt tay và Xức dầu ..... 171
II. Thừà tác viên và người lãnh nhận ..... 173
58. Thừa tác viên, dấu chî của Giáo Hội hiệp thông ..... 173
59. Người tín hữu lãnh nhận Thêm sức ..... 174
Chương III: Mục vụ Thêm sức ..... 176
I. Huán luyện Giáo lý Thêm súc ..... 176
60. Hoàn cảnh hiện tại ..... 176
61. Huấn luyện giáo lý ..... 178
62. Việc lãnh nhận bí tích ..... 180
II. Sống ơn gọi Thêm súc ..... 181
63. Sống như con Thiên Chúa ..... 181
64. Sống chứng nhân ..... 183
D. BÍ TICH THÁNH THÊ ..... 186
Chương I : Thần học về bí tích Thánh Thể. ..... 186
I. Thánh Thể trong chương trình cứu đọ̣ ..... 186
65. Giao Ước trong thời Cựu Uớc ..... 186
66. Chúa Giêsu, Bánh Hằng sống ..... 191
67. Sự kiện Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể ..... 195
68. Giáo Hội cử hành Thánh Thể. ..... 198
a Thà̛ các Tông đồ ..... 199
b. Các giáo plụ dièn kluả ulé kỷ I - III ..... 200
 ..... 205
II. Thần học về bí tich Thánh Thể. ..... 213
69. Thánh Thể và Giáo Hội ..... 214
a. Tên gọi ciảa bí tíh Thánh Thẻ̉ ..... 214
b. Thúnh Thể ngıồn mach qà tôx đảu dò sống Giáo Hội_2
c. Tháah Thể làm nề đà sớng Gíno Hội ..... 29
70. Hiến tế Thánh Thể ..... 225
a. Hiến tét tạ on ..... 226
b. Tiớng niển cuậc Vıạt Qua ..... 231
c. Hiến té Uụ̣̂p giá qà hiển té Thánh Thér ..... 237
d Oluia Kàô hiện dièn đúch thut ..... 241
71. Bàn tiệc Thánh̆ Thể ..... 249
a. Thánh Thẻ̉, Liong duıt thầm linh ..... 250
b. Tham det rào Bàm tiéc cio Oluía ..... 254
72. Thánh Thể loan báo thực tại cánh chung ..... 256
a Niềm hy uong cánh dumg trong phụng ulu ..... 257
b. Clié̉u kídı cónh dung nd bit tich Thánh Thẻ ..... 260
Chương II: Cử hành Thánh Thể ..... 263
I. Thánh lẩ hiện tại hoá hành vi cứu độ của Chúa Kitô.. ..... 263
73. Bàn tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể ..... 264
a Bàn tiệ Là Clía ..... 264
b. Bìm tiề Thúml Thér ..... 267
74. Vị chủ tọa và cộng đoàn Thánh Thể ..... 271
II. Thánh $\mathfrak{1}$ ©̂ Chúa nhạt. ..... 273
75. Tầm quan trọng của ngày Chúa nhật ..... 273
76. Thánh lễ Chúa nhật ..... 276
Chương III: Mục vụ Thánh Thể ..... 278
I. Thánh lẫ và đời sớng kitô hữa. ..... 279
77. Thánh Iễ, nguồn sức mạnh cho đời sống kitô hữu ..... 279
78. Đời sống kitô hữu là "chất liệu" của Thánh lễ ..... 282
II. Việc rước lễ ..... 286
79. Những điều kiện phải có khi rước lễ ..... 286
80. Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân ..... 288
III. Tön thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ ..... 290
81. Nhữg hình thức tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ. ..... 291
82. Chầu Thánh Thể ..... 293
E. CÁC NGHI THỨC BÍ TİCH THȮNG DỤNG ..... 296
I. Nghi thức Thánh tẩy trẻ nhỏ. ..... 296
I. Những lữ ý mục vụ cần biết trước ..... 296
II. Nghi thức Thánh tẩy ..... 297
II. Nghi thức khal tâm cho người lớn ..... 305
I. Những lıư ý mục vụ cần biết trước. ..... 305
II. Nghi thức Khai tâm cho người lớn. ..... 306
III. Nghi thức Thêm sức ..... 315
I. Những lưu ý mục vụ cần biết trước ..... 315
83. Nghi uhức Thêm sức trong Thánh lễ ..... 316
IV. Nghi thức thăm viếng và đưa Mình Thánh Chúa cho
bệnh nhân ..... 319
84. Những lưu ý mục vụ cần biết trước ..... 320
II. Nghi thức trao Mînh Thánh Chúa trong trương hợ bình thuròng. ..... 320
III. Nghi thức trao Mình Thánh Chúa cách đơn giản ..... 323
V. Nghi thức cho rước lễ ngoàl Thánh lễ ..... 324
I. Những lını ý mục vụ cần biết trước ..... 324
II. Nghi thức cho rước lễ ..... 326
MUC LUC ..... 328


[^0]:    ' Gioan Phaolô II, Audience générale, 11 janvier 1984
    ${ }^{2}$ M. QUESNEL, Petite Bible du Baptême, Nouvelle Cité, 1987, trang 63-64

[^1]:    ${ }^{3}$ St Justin, 1 ère Apologie, 61

[^2]:    ${ }^{4}$ Didachès, VII
    ${ }^{5}$ St Justin, Apologie 61

[^3]:    ${ }^{6}$ P. GRELOT, La Liturgie dans le Nouveau Testament, dans la collection "Introduction à la Bible" n 9, Desclée, 1991, trang 60-72
    ${ }^{7}$ Didachès, VII, Tham chiếu trong R. Cabié, Les sacrements de l'Initiation chrétienne, Desclée, 1994, trang 13

[^4]:    ${ }^{8}$ St Justin, 1 ère Apologie, 65

[^5]:    * "Tiến sĩ" là danh từ chỉ giám mục trong mấy thế kỷ đầu. Ngài là thày day dức tin của dân Chúa, là người đứng đầu một Giáo Hội địa phương (JeanYves LACOSTE, Dictionnaire critique de théologie, Presses universitaires de France, 1998, trang 339-340.
    ${ }^{10}$ Saint Hippolyte, La Tradition Apostolique, 15-16

[^6]:    ${ }^{11}$ R. Cabié, Les sacrements de l'Initiation chrétienne, Desclée, 1994, trang 18.
    ${ }^{12}$ Dom Robert LE GALL, Dictionnaire de Liturgie, Edition C.L.D, 1982, trang 194.

[^7]:    ${ }^{13}$ R. Cabié, Les sacrements de l'Initiation chrétienne, Desclée, 1994, trang 22.

[^8]:    ${ }^{14}$ Saint Ambroise de Milan, Des sacements, 1, 2-3

[^9]:    ${ }^{15}$ Saint Cyrille de Jerusalem, Catéchèses mystagogiques, II, 2.

[^10]:    ${ }^{17}$ Saint Ambroise de Milan, Des sacrements, 1. 4.

[^11]:    ${ }^{18}$ Tertullien, Traité du Baptême, 19, 1-3.
    ${ }^{19}$ Nước trong giếng Thánh tẩy không phải là nước tù, người ta dẫn nược vào ở một phía của giếng và nước chảy ra từ phía kia.

[^12]:    ${ }^{20}$ Saint Ambroise de Milan, Des mystères, 34.

[^13]:    ${ }^{21}$ Saint Hippolyte, Tradition Apostolique, 7, 5.

[^14]:    ${ }^{22}$ Tertullien, De resurrectione mortuorum, 8. 3.

[^15]:    ${ }^{2.3}$ Robert Cabié, Les sacrements de l'initiation chrétienne, Desclée, 1994, trang 48.

[^16]:    ${ }^{24}$ Saint Hippolyte, Tradition Apotolique, 21
    ${ }^{25}$ Saint Grégoire de Nazianze, Discours 40.

[^17]:    ${ }^{26}$ Saint Auguslin, Sermon pour la Pâque.

[^18]:    ${ }^{27}$ Robert Cabié, Les sacrements de l'initiation chrétienne, Desclée, 1994, trang 51 .

[^19]:    ${ }^{28}$ Công đồng miĉ̀n Mâcon năm 585 : "Chúng tôi nghe biết rằng nhiều người ktiô hi̛u xin cỉ̛ hành Thánh tẩy cho con minh vào nhuing thời diểm không thích hợp, đến nỗi vào dịp lê̂ Phục sinh không có mấy em nhỏ̉ được nhận Thánh tẩ, vì thế chuing tôi truyền rà̀ng ngoài dịp lễ Phuc sinh, sẽ không cur̉ hành Thánh tẩy cho trẻ nhỏ, ngoại trù những triờng hợp nguy tư hay khi găp phải cơn bệhh hiểm nghèo"

[^20]:    ${ }^{29}$ Robert Cabié, Les sacrements de l'initiation chrétienne, Desclće, 1994, trang 55.

[^21]:    ${ }^{30}$ Jean-Yves LACOSTE, Dictionnaire critique de Théologie, Presses universitaires de France, 1998, trang 139.

[^22]:    ${ }^{31}$ Guillaume Durand, Evêque de Mende, Rationale, VI, 84. 6-8

[^23]:    ${ }^{12}$ Didier Erasme là một linh mục và nhà nhân bản thời cải cách, ứ tưởng của ông chi phối khá mạnh thời phục hưng, ông đả kích mạnh mẽ các nhà thần học Kinh viện, giáo lý ông dạy đề cao con người Đức Giêsu Kitô và các đòi hỏi của Tin Mừng. Tuy nhiên ông lại có khuynh hướng chống lại các thực hành tôn giáo, phủ nhận các cử hành phụng vụ của Giáo Hội, vì cho rằng đây chỉ là những hình thức vô nghĩa, nhưng chỉ có đức tịn và thái độ nội tâm hồn của con người mới đánh giá đúng mửc một đời sống đạo chân chính.

[^24]:    33 (DZ 1730 - 1734) Denzinger, Enchiridion symbolorum, traduction francaisc, Symboles et définitions de la foi catholique, Éd. du Ccrf, 1996, trang 464-465.
    ${ }^{34}$ DZ 812
    ${ }^{35}$ Martin Luther trong tác phẩm La captivité babylonienne de l'Eglise, viết vào năm 1520 mạnh mẽ phủ nhận: "Chíng tôi tim kiến các bí tich do

[^25]:    ${ }^{36}$ Sắc lệnh về tuổi rước lễ lần đầu "Quam singulari" của Đức Piô X được Bộ Nghi lễ công bố ngày 8 tháng 8 năm 1910 (tham chiĉ́u trong "Les Moines de Solesmes, La Liturgie - Recueil des enseignements pontificaux, Désclee et Cic, 1956, trang 206-216"

[^26]:    ${ }^{37}$ Đức Piô X, Sác lệnh "Quam singulari" (tham chiếu trong "Les Moines de Solesmes, La Liturgie - Recueil des enseignements pontificaux, Désclee et Cic, 1956, trang 209 "

[^27]:    ${ }^{38}$ Đức Piô X, Sắc lệnh "Quam singulari" (tham chiếu trong "Les Moines de Solesmes, La Liturgie - Recueil des enseignements pontificaux, Désclee et Cie, 1956, trang 209 "
    ${ }^{39}$ Hội đồng giám mục Pháp, Hướng dẫn mục vụ các bí tích, 1951 (Episcopat francais, Directoire pour la pastorale des sacrements, 1951)

[^28]:    ${ }^{40}$ Các trích dẫn về Công đồng Vatican II trong bải viết này được lấy từ bản dịch việt ngữ của "Giáo hoàng học viện thánh Piô X, Đà lạt 1972".

[^29]:    ${ }^{41}$ Nghi thức khai tâm cho người lớn được Uỷ ban phụng tự HĐGM/ VN phổ biến bằng ấn bản việt ngữ mang tựa đề "Nghi thức gia nhập Kitô giáo của ngıời lớn", Sài gòn 1974.

[^30]:    ${ }^{42}$ Có ba giai đoạn trong tiến trình khai tâm Kitô giáo của người lớn : Giai đoạn $1:$ nghi thức tiếp nhận vào thời dự tòng Giai đoạn 2 : nghi thức tuyển chọn thường trùng vào mùa chay Giai đoạn 3 : cử hành các nghi thức gia nhập Kitô giáo: Thánh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể. Sau khi chịu thánh tẩy xong, người tân tòng còn học giáo một thời gian được gọi là thời nhiệm huấn (mystagogique)

[^31]:    ${ }^{43}$ Nghi thức làm phép nước Thánh tẩy Dêm PS (Sách lễ Rôma việt ngữ 1992, © 297 )

[^32]:    ${ }^{44}$ Nghi thức làm phép nước Thánh tẩy Đêm Phục Sinh (Sách lễ Rôma việt ngữ 1992, tr 297)
    ${ }^{45}$ Saint Cyrille de Jérusalem, Les catéchèses mystagogiques, n 5

[^33]:    ${ }^{46}$ Paul VI, Discours le 2 lapril 1976, được trích đoạn trong "Le baptême - ce que dit le Pape", textes choisis par les moines de l'Abbaye de Solesmes, Le Sarment FAYARD, 1990, trang 27-18.

[^34]:    ${ }^{47}$ Công thực uyên xưng đức tin khi cử hành Thánh tẩy người lớn (Uỷ ban Giám mục về Phụng tự, Nghi thưc gia nhập Kitồ giáo của nguời lớn, Sài gòn 1974, trang 175-176)

[^35]:    ${ }^{48}$ Giáo lý Hội Thánh Công Giáo 1566, theo chỉ thị của Công Đồng Trentô thế kỷ XVI (tham chiếu trong Catéchisme du Concile de Trente, Éditions Dominique Martin Morin, 1998, trang 154-155)

[^36]:    ${ }^{49}$ Bài tung hô "Exsultet" Dêm vọng Phục sinh.

[^37]:    ${ }^{50}$ Lin Vinh sưn Nguyển thế Thủ, Năın Phuıng vụ, Tp HCM 2001, tr 90-91

[^38]:    ${ }^{51}$ Commission Épiscopale de Liturgie de la Conférence des Evêques de France, Pastorale sacramentelle, Cerf, 1996, p 34

[^39]:    ${ }^{52}$ Commission Épiscopale de Liturgie de la Conférence des Evêques de France, Pastorale sacramentelle, Cerf, 1996

[^40]:    ${ }^{53}$ Louis Marie CHAUVET, La Confirmation séparée du Baptême, trong thư bản "Dans vos assemblées" sous la direction de J. Gelineau, Desclée 1998, trang 283.
    ${ }^{54}$ Catéchisme du Concile de Trente, Deuxième partie : Des sacrements, chapitre XVII - Du sacrement de Confirmation, n. 4, Édition Dominique Martin Morin, 1998, trang 199.

[^41]:    ${ }^{55}$ Uỷ ban giám mục về Phụng vụ, Nghi thức bí tích Thêm suíc, Sài gòn 1973, trang 27.
    ${ }^{56}$ Henri Bourgeois, L'Avenir de la Confirmation, Édition du Chalet, 1972, trang 129 ; hoặc Phaolô Bùi văn Đọc, giáo trình bí tich Rủaa tội và Thêm sức, cours quay Ronéo, Đại chủng viện Thánh Giuse 1992, trang 65-66.

[^42]:    ${ }^{57}$ Uỷ ban giám mục về Phụng vụ, Nghi thức bí tích Thêm slíc, Sài gòn 1973

[^43]:    ${ }^{s *}$ Giáo lý Hội Thánh Công Giáo 1566, theo chỉ thị của Công Bồng Trentô thế kỷ XVI (Catéchisne du Concile de Trente, Ed. Dominique Martin Morin, 1998, trang 198)

[^44]:    ${ }^{59}$ Lucien DEISS, La Cène du Seigneur - Eucharistie des chrétiens, Ed. Croire de Comprendre, 1975, trang 13

[^45]:    ${ }^{* 1}$ Louis BOUYER, Eucharistie, Désclée, 1990, trang 56

[^46]:    ${ }^{61}$ Enrico MAZZA, L'Action eucharistique, Cerf, 1999, trang 32-47

[^47]:    ${ }^{62}$ Louis BOUYER, Eucharistie, Desclée, 1990, trang 135-142

[^48]:    ${ }^{63}$ Thánh Ignatiô là giám mục thành Antiôkia sống cuối thế kỷ I dầu thế kỹ II, Ngài để lại nhiều bức thư nhà̀m giáo huấn các kitô hữu về sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương chung quanh giám mục của mình. Ngài cũng nhấn mạnh sự hiệp nhất trong Giáo Hội hoàn vũ phãi được bảo đảm và xây dựng trong việc hiệp nhất với giám mục Rôma. Bị bất dươii thời Hoàng đế Trajan, bị giải về Rôma và từ đạo tại đây dưới nanh vuốt và hàm sư tử.

[^49]:    ${ }^{64}$ Thánh Justinô sống vào thế kỷ II, sinh ra trong một gia dình ngoại giáo, ngài uyên bác về triết học và mong mỏi tìm kiếm chân lý trong việc nghiên cứu triết học, nhưng không được thoả mãn, ngài tìm đến với đức tin kitô giáo và được ơn trở lại. Ngài để lại nhiều tác phẩm quan trọng, trong đó cuốn "Apologie - Hộ giáo" khá danh tiếng, vì tường thuật chi tiết buổi cử hành Thánh Thể của các kitô hữu ban đầu. Ngài tử đạo dưới thời Hoàng đế Marc-Aurèle.

[^50]:    ${ }^{65}$ J. de Baciocchi, l'Eucharistie, manuel de théologie sacramentaire, Desclée, 1971, trang 27
    ${ }^{66}$ Thánh Irénée sống vào cuối thế kỷ II đàu thế kỷ III trong vùng Tiểu Á nhưng sau làm giám mục tại Lyon bên Châu Âu. Cả cuộc đời ngài miệı mài chống lại các lạc giáo để bảo vệ lính duy nhất của lịch sử cứu độ. Ngài để lại tác phầm danh tiếng "Adversus haereses" như tài liệu quan trọng, để chúng ta hiểu bối cảnh thời đại vợi các luận cứ thẩn học vững chắc cưa ngài khi bảo vệ đức tin Kitô giáo.

[^51]:    ${ }^{07}$ Sách Didachè là một tải liệu ghi lại mộı số sinh hoạı của Giáo Hội vào thế kỷ II. Sách được tìm thấy vào năm 1875 và là một tài liệu khảo cổ rất giá trị về mặt giáo lý, phụng vụ và đời sống Giáo Hội.

[^52]:    ${ }^{08}$ Thánh Hippôlytô sống tại Rôma vào giửa thế kỷ III, ngài là một linh mục và nhà thần học có thé giá, ngài để lại cho chúng ta nhiều tài liệu quý báu về đời sống Giáo Hội bă ng tiếng Hy lạp, trong đó tác phẩm danh tiếng nhất còn lưu lại ngày nay là cuốn "Tradition apostolique - Truyền thống Tông đổ".

[^53]:    ${ }^{0 y}$ Thánh Clémentê d'Alexandrie sinh tại Hy lạp giữa thế kỷ ll. Là người ngoại trở lại Kitô giáo. Ngài đến Alexandrie để hoàn tất việc học hành và chịu ảnh hưởng mạnh của trường phái Alexandrie. Ngài để lại nhiều tác phẩm trong đó nhấn mạnh việc Thiên Chúa quan phòng đã dùng triết học Hy lạp dọn đường cho Kitô giáo.
    ${ }^{70}$ Origène sinh tại Ai cập cuối thế kỷ II, ông chuyên nghiển cứu Kinh Thánh và giáo lý Kitô giáo, ông để lại nhiểu tác phẩm liên quan đến việc chú giải Kinh Thánh, các bài giảng về đức tin và cử hà nh phụng tự, và một tổng luận về thần học và triết học có ảnh hưởng rất lớn trong những thế kỷ đâu Kitô giáo.

[^54]:    ${ }^{71}$ Thánh Basiliô sinh ra trong một gia đình Kitô giáo cuối thế kỷ IV, ngài là một giáo sư văn chương danh tiếng nhưng đã bỏ tất cả để theo Chúa Kitô. Là linh mục và giám mục tại Césarê, Ngài cùng với các giáo phụ hy lạp khác mạnh mẽ chống bè rối Ariô, đồng thời nhiệt tâm làm trong sáng giáo lý Kitô giáo.
    ${ }^{72}$ Thánh Grégoire de Nysse em ruột thánh Basiliô, ngài danh tiếng nhờ các bài viếl và giảng thuyếl khai triển mẩu nhiệm Thiên Chưa Ba Ngôi, màu nhiệm Nhập Thcc̉. Ngài cũng là một nhà thẩn bí nổi danh vào thời cổ đại.
    ${ }^{73}$ Thánh Grégoire de Nazianze sinh vào cuối thế kỷ IV, là bạn thân và môn đệ của thánh Basiliô. Ngài là một trong những người kiến tạo công đồng Constantinople I (381) chống lại bè rối Ariô. Ngài nhiệt thành quảng bá mầu nhiệm Nhập Thể và Ba Ngôi, các mẩu nhiệm này được ngài xem như những nền tảng đức tin vững chắc cho đời sống Giáo Hội.
    ${ }^{24}$ Thánh Cyrillô là giám mục thành Giêrusalem, sinh giữa thế kỷ IV, là một trong những giáo phụ can đảm nhất chống bè rối Ariô, bị lưu dày nhưng không nản chí bảo vệ đức tin công giáo. Ngài để lại các bài giáo lý danh tiếng cho các tân tòng, được gọi là các bài giáo lý nhiệm huấn (Catéchèses mystagogiques), trong đó ngài cất nghĩa tỉ mỉ các cử hành phụng vụ mà người tân tòng mới lãnh nhận trong Đêm Phục sinh.

[^55]:    ${ }^{75}$ Théodore de Mopsuette sinh tại Antiokia cuối thế kỷ IV, ông nổi tiếng là nhà chú giải Kinh Thánh tài ba và nhà thần học về mầu nhiệm Nhập Thể.

[^56]:    ${ }^{76}$ Thánh Cyrillô thành Alexandrie sống vào cuối thế kỷ IV đến giữa thế kỷ V, ngài là người tiền phong chống lại bè rối Nestoriô và đóng một vai trò quan trọng trong công đồng Ephêsô khi công đồng định tín "Bức Maria là Mẹ Thiên Chúa". Ngài để lại nhiều bứt tích danh tiếng trong việc bảo vệ đức tin công giáo trước các lý thuyết sai lầm.

[^57]:    ${ }^{77}$ Thánh Cyprianô là giám mục thành Carthage giữa thế kỷ III, ngài nổi liếng trong việc giải quyết vấn đề trở lại Giáo Hội công giáo của những người ly giáo. Ngài ưu tư về sự hiệp nhất trong Giáo Hội và đã để lại cho hậu thế nhiều kiệt tác trong lãnh vực này.
    ${ }^{78}$ Thánh Ambrôsiô là giám mục thành Milan cuối thế kỷ IV, tiền thân là mộl quan chức của chính quyển nhưng được dân chúng bầu chọn làm giám mục. Ngài đã nhiệt thành chống lại bè rối Ariô đang hoành hành Giáo Hội khấp vùng bấc ý thời đó. Ngài để lại cho Giáo Hội nhiều áng văn chương bất hủ và đã ảnh hưởng khá mạnh trong cuợc đời của thánh Augustinô sau này. Các tác phả̉m cưa thánh Ambrôsiô xoay chung quanh việc chú giai Kinh Thánh, bàn về tu đức, về mẩu nhiệm Nhập Thể và c̣ác cử hành thánh.

[^58]:    ${ }^{79}$ Thánh Augustinô là vị giáo phụ thời danh nhất của Giáo Hội Tây phương. Ban đẩu theo lạc giáo nhưng sau được ơn trở lại, ngài đã dồn hết tâm trí cho việc quảng bá đức tin Kitô giáo, ngăn ngữa các lạc thuyết và đã để lại cả một kho tàng tư tưởng thần học, tu đức và chú giải KInh Thánh cho hậu thế. Tư tương của ngài ânh hưỡng khá sâu rộng trong Giáo Hội, và hiện nay vẫn mang lính thời sự trong lối suy tư của thần học hiện đại.

[^59]:    ${ }^{80}$ Stanislas Lyonnet, Eucharistie et Vie chrétienne, Éd. Foi vivante, 1993, trang 57-58

[^60]:    ${ }^{81}$ Kinh Nguyện Thánh Thể III: "Nguyện xin Chu doài nhìn hiến lễ của Họi Thinh, và nhân đây chinh là Hy lể Con Cha đã dâng tiễn ..."

[^61]:    ${ }^{82}$ Jean Paul II, audience générale du 8 avril 1992 (tham chiếu trong Documentation catholique, n 2051, ngày 7 tháng 6 năm 1992, trang 528.

[^62]:    ${ }^{* 3}$ Jean Paul II, audience générale du 8 avril 1992 (tham chiếu trong Documentation catholique, n 2051, ngày 7 tháng 6 năm 1992, trang 528.

[^63]:    ${ }^{84}$ Guy LAPOINTE, Euchuristie, Communication et identité chrétienne, trong bộ en collaboration "Eucharistie et identité chrétienne, Éditions Paulines et Médiaspaul, 1991, trang 64-68.

[^64]:    ${ }^{85}$ Henri de LUBAC, Méditation sur l'Eglise, Aubier, 1953, trang 103-123

[^65]:    ${ }^{\text {r6 }}$ Saint Augustin : : « si vous êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votte mystère qui est déposé sur la table du Seigneur, c'est votre mystère que vous recevez ... soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes» trích trong "sermon 272"

[^66]:    ${ }^{87}$ J. de Baciocchi, l'Eucharistie, trong bộ "le Mystère chrétien", Désclée 1961, trang 75-79.

[^67]:    ${ }^{\text {sx }}$ Từ "transsubstantia" lần đầu tiên được sử dụng có lē vào khoảng giữa thế kỷ XII do Étienne de Baugé, rồi đến các nhà thần học khác như Roland Bandinelli, Hugues de saint Victor, Pierre Lombard và sau cùng được thánh Thomas d'Aquin cá̛ nghīa và giải thích một cách hệ thống. Tự ngữ này về sau được Giáo Hội chấp nhận chính thức trong nhiểu văn kiện. Thực ra khi chấp nhận tữ ngữ này, Giáo Hội không hoàn toàn loại trừ các từ ngữ khác, nếu chúng diển lả đúng ý nghĩa của sự hiện diện Thánh Thể. Vì thế người ta không nên xem việc chấp nhận ngôn ngữ này như một bó buộc không thay đổi, nếu chứng ta tìm thấy một từ ngữ khác diễn tả đúng hơn.

[^68]:    ${ }^{89}$ J. de Baciocchi, l'Eucharistie, trong bộ "le Mystère chrétien", Désclée 1961, trang 86-91

[^69]:    ${ }^{90}$ Paul VI, Encyclique "Mysterium Fidei - Doctrine et culte de l'Eucharistie", lè 3 septembre 1965, Éd. du Centurion, 1965.

[^70]:    ${ }^{91}$ Sách lễ Rôma, Lời tiền tụng Phục sinh V

[^71]:    ${ }^{92}$ Kinh nguyện Thánh Thể II
    ${ }^{93}$ Kinh nguyện Thánh Thể IV

[^72]:    ${ }^{94}$ Jean Paul II, Lettre apostolique "Dies Domini - Le jour du Seigneur". Centurion et Cerf, Paris, 1998

[^73]:     Thánh Giuse Tp Hồ Chí Minh 2001, trang 178
    ${ }^{96}$ Nghi thuíc Xícc dầu bệnh nhân và săn sóc hẹ theo muc vụ, bản dịch việt ngữ của Uỷ ban phụng vụ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Sài gòn 1974, số 46, trang 31.
    ${ }^{97}$ Rituel de l'Eucharistie en dehors de la Messe, 1973, n 16

[^74]:    ${ }^{98}$ Nghi thức Xúcc dầu bệnh nhân và săn sóc họ theo mục vụ, bản dịch việı ngữ cảa Uỷ ban phụng vụ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Sài gòn 1974, số 46, trang 32.
    ${ }^{99}$ Nghi thíćc Xícc dầu bệnh nhân và săn sóc họ theo mục vụ, bản dịch việt ngữ của Uỷ ban phụng vụ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Sài gòn 1974, số 95 , trang 59
    ${ }^{100}$ Sách vựa dẫn, số 47 , trang 32

[^75]:    ${ }^{104}$ Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Phüng vụ Thánh Thể, Các quy định phụng vụ về việc tôn thờ Thánh Thể, Tp Hồ Chi Minh, 2001, Ir 192-196.

[^76]:    ${ }^{102}$ Thư của Bộ Phụng tự và ký luật bí tích ngày 15 tháng 1 năm 1997

