**LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ**

**Nhà Lãnh đạo Phục vụ (A Servant-Leader)**

Tin lành Giăng 13, từ câu 1 đến câu 3 trình bày những sự việc Chúa Cứu Thế Jesus “biết”; từ câu 4 đến câu 5 trình bày những sự việc Chúa Cứu Thế làm. Nói cách khác, Chúa Cứu Thế “biết” mình là ai – là Đức Chúa Con, mình đến từ đâu - từ thiên đàng, mình có gì trong tay – “mọi sự”, mình sẽ trở về đâu – về cùng Đức Chúa Cha; nhưng Ngài “đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho”. Không phải vì là người tầm thường nên Chúa Cứu Thế khiêm nhường, không phải vì nghèo nên Chúa Cứu Thế khiêm nhường; nhưng dầu là Đức Chúa Con và có “mọi sự”, Ngài lại bày tỏ thái độ và hành động của một người nô lệ.

Ngày nay, và nhứt là người Áchâu, bị nhiễm tinh thần “nhứt sĩ, nhì nông” nên chúng ta thường khuyên con em cố gắng học hành để có địa vị: ăn trước và ngồi trên, để có tiền: nhà cao của rộng, để được người khác phục vụ. Ảnh hưởng của xã hội vật chất đó xâm nhập vào con dân của Đức Chúa Trời, tạo ra sự ganh đua và chỉ trích nhau trong Hội Thánh để xem ai là lớn và ai là nhỏ, ai có quyền hơn ai. Cũng chính vì thế, theo thời gian ở trong Hội Thánh, chúng ta có thể có “lẽ thật”, nhưng chúng ta thiếu “ơn”; chúng ta biết nhiều lẽ đạo, nhưng chúng ta thiếu tinh thần khiêm nhường.

Hễ có địa vị cao và ở trong địa vị cao lâu chừng nào, chúng ta lại dễ thiếu lòng khiêm nhường chừng nấy. Từ chỗ thiếu tinh thần khiêm nhường, chúng ta không thích phục vụ người khác. Muốn phục vụ người khác chúng ta phải có lòng khiêm nhường. Chúa Cứu Thế Jesus hỏi các môn đệ: “Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng ?” nghĩa là hiếu hành động Ngài rửa chân cho họ; chớ Ngài không hỏi rằng các ngươi có hiểu điều mình đã làm cho nhau không ?, nghĩa là không ai chịu rửa chân cho người khác cả. Hiểu hành động phục vụ ngườikhác của Chúa Cứu Thế sẽ đem lại sự vui mừng cho mọi người và cho chính mình ; nhưng hiểu hành động không muốn phục vụ người khác, và người khác cũng không muốn phục vụ mình sẽ đem lại không khí buồn, khó chịu cho mọi người. Theo tiêu chuẩn của xã hội vật chất, chúng ta vui mừng khi được người khác phục vụ mình. Theo nguyên tắc sống của Chúa Cứu Thế Jesus, chúng ta được vui mừng khi phục vụ người khác. Theo tiêu chuẩn của xã hội vật chất, để biết chúng ta có được phước hay không, người ta hỏi: “Bao nhiêu người làm việc cho anh (chị) ?”; nhưng theo nguyên tắc sống của Chúa Cứu Thế, chúng ta được hỏi: “Con phục vụ bao nhiêu người ?”.

Trong bối cảnh lịch sử và văn hoá lúc bấy giờ, người Lamã là người đi thống trị các dân tộc khác, không quen với tinh thần khiêm nhường; người Hilạp chuộng triết học và lời nói khôn ngoan, không ưa thành phần lao động. Chúa Cứu Thế Jesus phối hợp tinh thần khiêm nhường và sức lao động bằng hành động rửa chân cho các môn đệ. Chúa Cứu Thế Jesus nhắc cho các môn đệ một sự kiện thực tế, “đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình”; nhưng nếu “chủ” trở thành “đầy tớ” thì “đầy tớ” đứng chỗ nào ? Đầy tớ sẽ được ngang hàng với chủ, và như vậy đầy tớ sẽ vui mừng. Nguyên tắc thuộc linh đã được Chúa Cứu Thế Jesus minh định rõ ràng là “Ai lớn hơn trong các con phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc” (Lu 22:26).

**“Không gì có thể chứng tỏ khả năng lãnh đạo của một người thuyết phục bằng những**

**gì anh ta đã làm để tự lãnh đạo bản thân”** (Thomas J. Watson)