**Chúa Giê-xu – Đấng Cất Đi Sự Xấu Hổ**

Tin Lành Giăng 4:5-42

Mục sư Nguyễn Văn Tín

2011

# Kinh Thánh Qua Những Góc Độ Khác Nhau

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”[[1]](#footnote-1) Dưới góc độ luật pháp, Sứ đồ Phao-lô bày tỏ lẽ thật cứu rỗi cách rõ ràng và mạch lạc. Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết và Công Bình. Vì thánh khiết, Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi. Vì công bình, Ngài không thể coi kẻ có tội là vô tội. Kinh Thánh chép, “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.”[[2]](#footnote-2) Tuy nhiên, nếu con người có đổ huyết đi chăng nữa thì cũng không cứu được mình, đừng nói chi là cứu người khác. “Khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết.”[[3]](#footnote-3) Tin-Lành được công bố như sự chiến thắng của ân điển Đức Chúa Trời đối với tội lỗi.

Tuy nhiên, luật pháp và sự công bình không phải là lăng kính duy nhất mà qua đó chúng ta có thể đọc và hiểu Kinh Thánh. Roland Muller, một văn sĩ Tin-Lành hầu việc Chúa giữa vòng người Hồi Giáo, đã nhận xét cách tinh tường rằng ngoài lăng kính của *luật pháp và công bình* (law and righteousness), Kinh Thánh còn có thể được tìm hiểu qua lăng kính *sự xấu hổ và danh dự* (shame and honor), lăng kính của *quyền năng và sự giải cứu* (power and deliverance) và lăng kính của *sự sợ hãi và giải thoát* (fear and liberation).[[4]](#footnote-4) Các lăng kính khác nhau này đều hỗ tương cho nhau. Bằng cách nghiên cứu Kinh Thánh qua những góc độ khác nhau như vậy, chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh trọn vẹn và sâu sắc hơn. Trên phương diện Truyền Giáo Học, đối với mỗi nền văn hóa riêng biệt, lăng kính này có thể nhìn Kinh Thánh rõ hơn lăng kính kia. Tuy nhiên, cũng cần phải nói ngay rằng nếu chỉ nhìn Kinh Thánh qua một góc độ mà thôi thì chúng ta sẽ sa vào sự phiến diện và không hiểu Kinh Thánh cách trọn vẹn.

 Trong bài viết này, tôi sẽ phân tích một cách tóm tắt câu chuyện của người đàn bà Sa-ma-ri[[5]](#footnote-5) qua lăng kính của sự xấu hổ và danh dự. Đối với văn hóa Việt Nam nói riêng và văn hóa Đông Phương nói chung, sự xấu hổ vì thân phận (shame), quyền lực của sự tối tăm (power of darkness) và sự sợ hãi thần thánh (fear of spirits) là ba lãnh vực rất quan trọng mà người truyền giáo cần lưu tâm đến.

# Người Đàn Bà Sa-ma-ri là ai?

Người đàn bà Sa-ma-ri trong Tin-Lành Giăng 4:5-42 là một người xấu hổ. Bà lựa lúc giữa trưa nắng chói chang để ra giếng múc nước. Có lẽ vì bà không muốn gặp ai hết. Và bà đã tính toán đúng: không có ai từ thành ra giếng múc nước hết ngoài bà. Chúa Giê-xu chỉ là một người lữ hành dừng chân bên giếng nước. Ngài không thể biết quá khứ của bà nếu Ngài là một người bình thường như bao nhiêu người khác.

Vì sao bà xấu hổ? Vì bà có một cuộc đời đau khổ. Chúng ta nên hiểu điều Chúa Giê-xu tóm tắt cuộc đời bà, “có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi” (câu 18), như thế nào? Trong cái nhìn của xã hội phương Tây, người đàn bà này có thể là một người ăn chơi sa đọa. Nhưng trong xã hội Do Thái hai ngàn năm về trước, đây thực sự là một nạn nhân của xã hội. Trong xã hội của bà, chỉ có đàn ông ly dị vợ mà thôi. Bà đã bị ly dị đến năm lần và hôm nay phải sống với một người đàn ông mà không cưới gả. Bà là một người đáng thương. Bà là một người bị xã hội khinh chê và ruồng bỏ. Do đó, bà xấu hổ cho thân phận mình. Bà nói rằng, nếu có thể bà không muốn phải ra giếng lấy nước nữa để khỏi gặp người khác (câu 15). Với chính người đàn bà xấu hổ này, Chúa Giê-xu đã trò chuyện và bày tỏ mình là ai. Thật Ngài là Đấng đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.[[6]](#footnote-6)

# Chúa Giê-xu - Đấng Cất Đi Sự Xấu Hổ

Khi Chúa Giê-xu nói đúng quá khứ của bà, bà nhìn nhận Ngài là một đấng tiên-tri (câu 19). Khi Chúa nhận chính Ngài là Đấng Mê-si (câu 26) mà cả dân Do Thái lẫn dân Sa-ma-ri đều mong đợi, bà bỏ vò nước lại bên thành giếng mà chạy vào thành thông báo cho dân thành biết về Ngài. Có hai điều mà chúng ta nên để ý ở đây. Thứ nhất*, bà quên mục đích duy nhất vì đó mà bà đến giếng Gia-cốp*. Vô tình hay cố ý, việc bà để lại vò nước bên giếng nói lên sự quan trọng, cấp bách của việc loan báo tin mừng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si cho dân thành của bà. Thứ hai, *bà không còn phải tránh dân thành như trước nữa*. Trước kia bà ngại gặp họ vì xấu hổ, sau khi gặp Chúa Giê-xu bà không còn bận tâm đến việc đó nữa. Sau khi gặp Chúa, *bà có mục đích sống mới*. Đó là rao truyền tin mừng Đấng Mê-si đã đến.

# Kết Luận

Từ một người xấu hổ phải đi lấy nước lúc giữa trưa vì sợ người khác gặp, người đàn bà Sa-ma-ri đã chạy về làng và dõng dạc tuyên bố cho mọi người biết về Chúa Giê-xu. Bà không còn lo lắng phải đối diện với người khác nữa. Đâu rồi sự xấu hổ cho thân phận hẩm hiu của mình? Phải chăng Tin-Tức-Tốt-Lành mà bà nghe từ Chúa Cứu-Thế đã giúp bà vượt qua tất cả? *Tin-Tức-Tốt-Lành ấy đã ban cho bà một lý do để sống*. Đây là quyền năng của Tin-Lành, là sức mạnh của Phúc-Âm. Chứng nhân của Tin-Lành cao rao về Chúa Cứu-Thế và sự cứu mà Ngài ban tặng cho nhân loại. Hãy đến cách mạnh dạn mà tiếp nhận sự cứu rỗi ấy.

1. Rô-ma 3:23-24. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hê-bơ-rơ 9:22b. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rô-ma 5:8. [↑](#footnote-ref-3)
4. Roland Muller, *Shame and Honor – Unlocking the Door*, Philadelphia: Xlibris Corporation, 2000, trang 21. [↑](#footnote-ref-4)
5. Giăng 4:5-42. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lu-ca 19:10. [↑](#footnote-ref-6)