**TỰ CƯỜNG BẤT TỨC**

HP Đạt Thật

*“Tự cường bất tức”* là câu kinh văn trong phần Đại Tượng truyện của quẻ Bát Thuần Kiền, do Đức Khổng Tử viết lúc còn tại tiền.

Tượng viết: ***Thiên hành kiện. Quân tử dĩ tự cường bất tức.***

**Nghĩa đen:**

Lời Đại Tượng nói: Trời vận hành mạnh mẽ. Người quân tử noi theo mà tự gắng sức hành động không ngưng nghỉ.

**Nghĩa rộng:**

*“Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức”, nghĩa là sự hành động của Trời rất mạnh, trong một ngày đi giáp một vòng không lúc nào ngơi nghỉ. Người quân tử nên bắt chước Trời mà tự cường, học cơ vận chuyển tuần huờn của Trời, mà không nghỉ.*

*“Quân tử dĩ tự cường”, là tự mình có một sức mạnh, không nhờ ai để trở nên cương kiện. Nếu nhờ người thì đã mất hẳn tự cường. Tự cường mà còn phải bất tức.*

*“Bất tức”, là không nghỉ, không phải có đầu không đuôi. Bất tức nghĩa là luôn luôn: từ trẻ đến già, từ già đến chết, không bao giờ gián đoạn gọi là bất tức.”[[1]](#footnote-1)*

**Ứng dụng vào việc tu thân hành đạo**

Qua Thánh ngôn Thánh giáo Cao Đài, bàng bạc trong các lời dạy của Thiêng Liêng có sự liên hệ đến kinh Dịch và hướng dẫn cho chư môn đồ ứng dụng lý của Dịch vào việc tu thân hành đạo, lập công bồi đức.

Đức Lý Giáo Tông dạy:

*“Muốn đạt được thành quả khả quan trên phương diện tu thân là một vấn đề liên tục trường kỳ đòi hỏi chí kiên nhẫn không ngừng nghỉ*, *như có câu:* ***“Quân tử dĩ tự cường bất tức”.*** *Theo hành động của Trời ngày đêm không ngừng nghỉ thì chư hiền đệ muội cũng là con Trời, nếu ngừng nghỉ thì bánh xe tuần huờn không nhân nhượng.”[[2]](#footnote-2)*

Thắng thiên binh vạn mã không phải dễ, thắng chính mình lại càng khó hơn. Bản thân càng được trau giồi, thì việc tu học hành đạo càng vững vàng thuận lợi, và mọi việc được hanh thông tiến dần đến sự hoàn mỹ. Công trình luyện kỷ này đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao độ, tự khép mình trong khuôn mẫu giới luật, để rèn giũa từ thô đến tinh, và việc tu dưỡng phải được trường kỳ liên tục không gián đoạn; ngược lại nếu không tuân thủ quy điều, nghiêm trì giới luật, thì kết quả tu học chung cuộc ví như:

Dã tràng xe cát biển đông,

Nhọc mình mà chẳng nên công cán gì.

Phí uổng thời gian, tổn hao sức lực, không đạt kết quả, tất cả đều thuận theo luật nhân quả, có học có tiến, có hành có thành, có tu có đắc, v.v… Nhưng còn một vấn đề phải cẩn trọng lưu tâm, không khéo làm ảnh hưởng đến tương lai đạo nghiệp của chúng ta, qua lời dạy của Đức Lý Giáo Tông: *“nếu ngừng nghỉ thì bánh xe tuần huờn không nhân nhượng”.*

Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy:

*“Các em đặt trọn niềm tin vào Thượng Đế, vào các Đấng Thiêng Liêng qua linh cơ diệu bút để giác ngộ khải mê, giúp các em thức tỉnh tiến bước hành đạo phản bổn hoàn nguyên, Chị cho là đúng. Đó là phần hướng lên. Còn phần hướng nội là tự xem chính mình có thật sự tin hay không. Đã tin thì chính mình là Đạo,* ***phải thay Trời mà vận hành tự cường bất tức****. Có như vậy các em mới thực hiện được sứ mạng, hay nói rõ hơn là các em mỗi người Thiên ân hướng đạo phải tự nhận trách nhiệm của mình. Thánh ngôn Thánh giáo là kim chỉ nam để chỉ đường dẫn lối. Tự mỗi các em phải ý thức mà hành sự.”[[3]](#footnote-3)*

Thể theo lời dạy trên, một khiđãđem thân vào Đạo, đặt mình vào ngưỡng cửa tôn giáo, là gửi trọn niềm tin vào Thiêng Liêng, với lòng thành luôn hướng thượng, đó là bổn phận của hàng môn đệ. Thế nhưng, trong nội tâm sâu thẳm của mỗi đạo đồ có thật sự tin tưởng trọn vẹn vào các Đấng Trọn Lành hay không lại là một chuyện khác. Nếu thật sự tin vào Đức Thượng Đế, hãy thực thi sứ mạng thế Thiên hành hóa, không thối chí ngã lòng bán đồ nhi phế, trước những nghịch cảnh của tình đời thế đạo. Có như vậy, mới xứng phận Thiên ân, xứng đáng sứ mạng thay Trời hành đạo, độ dẫn nhân sinh trong thời mạt hạ.

*“Công phu tự cường cho nhằm chỗ, là hoàn toàn ở tại sự liên tục không ngừng đó. Nếu còn một chút chi lười biếng, còn một chút chi tham dục riêng tư, thì không thể gọi là “cường”, cũng không thể gọi là “tự cường”.*

*Chỉ có sức tự cường không ngừng mới có thể đi đến mức “Thiên lý hồn nhiên”. Lý Trời có một tướng mà thôi, vững chắc không hư hoại, vĩnh cửu mà còn hoài.”[[4]](#footnote-4)*

Đức Từ Tôn Kim Mẫu để lời khuyên nhủ:

*“Luyện kỷ công phu đừng gián đoạn,*

*Mới mong vững bước cuộc đầy vơi.”[[5]](#footnote-5)*

Đỉnh điểm rốt ráo của công phu là giúp cho hành giả đạt chỗ thanh tịnh, chính sự thanh tịnh sẽ hóa giải các thứ phiền não, đồng thời làm cho tam độc không có cơ hội sinh sôi, lục dục thất tình không lấy chi phát triển, khen chê đố kỵ, ganh ghét tị hiềm không phương vùng dậy, v.v… San bằng những chướng ngại đó rồi tự khắc nội tâm sẽ được an định, trí huệ viên minh, vô ngã phá chấp hội đủ điều kiện cho bậc Thiên ân, hàng sứ mạng thực thi quyền pháp đúng với trách nhiệm, thuận tùng Thánh ý, hợp với nhân tâm.

*“Thanh tịnh cho đến khi nào cảm nhận thấy các thứ sân si, kỳ thị, độc tôn, vị kỷ, dị biệt và bất nhứt không còn có chỗ xuất hiện thì mọi việc sẽ* *an bài ổn định, từ cá nhân cho đến tập thể, vì các thứ ấy là nguồn gốc cho bản ngã. Diệt các thứ đó rồi thì bản ngã không còn, vô minh chẳng có, trí huệ phát sanh, nên thông suốt, thì có gì làm ngăn ngại trên bước đường sứ mạng Thiên ân nữa.”[[6]](#footnote-6)*

**LỜI KẾT**

Chân lý duy nhứt chỉ có một, tùy thời kỳ mà các Đấng Giáo Tổ thừa lịnh Đức Thượng Đế lâm phàm giáo đạo cứu độ toàn linh.

Kinh văn mỗi thời mỗi khác cho phù hợp với thời đại nhưng chung quy đều hướng dẫn con người quay về nẻo thiện, đường lành, phục hồi nhân bản, làm sống lại cái Đạo tự hữu trong tự thân mỗi người; đồng thời chỉ bảo cho nhân loại sống đúng theo thuần phong mỹ tục, làm tròn bổn phận vi nhân, sống tốt đời đẹp đạo, hòa mình cùng đại chúng thực hiện mục đích của Đại Đạo: “Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát”.

Đức Đông Phương Lão Tổ dạy:

*“Chung nhựt kiền kiền đệ muội ôi!*

***Vận hành bất tức*** *rõ cơ Trời,*

*Bình sinh luyện đạo nơi trần thế,*

*Liễu ngộ nhứt thời chớ tưởng chơi.”[[7]](#footnote-7)*

*“…Vì vậy, người bắt chước theo sự lưu hành mạnh mẽ của Trời, mượn cái giả (phần hậu thiên) để tu cái chơn; rồi từ phần hậu thiên mà trở lại tiên thiên, tự cường (tự mình cố gắng) như vậy không ngừng.”[[8]](#footnote-8)*

*“Quân tử học tượng: ‘Thiên hành kiện’,*

*Gắng không thôi tinh tiến tự cường,*

*Hành trì hợp pháp đúng đường,*

*Thỉ chung trọn đạo, chủ trương một lòng.”[[9]](#footnote-9)*

1. Minh Lý Thánh Hội, *Châu Dịch Huyền Nghĩa*, quyển 1, Nguyễn Minh Thiện kết tập, Nxb Tôn Giáo, 2013, tr.87-88. [↑](#footnote-ref-1)
2. Thánh tịnh Ngọc Minh Đài,15-10 Canh Tuất (13-11-1970). [↑](#footnote-ref-2)
3. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 13-8 Kỷ Mùi (03-10-1979). [↑](#footnote-ref-3)
4. Minh Lý Thánh Hội, *Châu Dịch Huyền Nghĩa*, quyển 1, Nguyễn Minh Thiện kết tập, Nxb Tôn Giáo, 2013, tr.225. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo, 15-4 Kỷ Mùi (10-5-1979). [↑](#footnote-ref-5)
6. Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo, 12-7 Quý Hợi (20-8-1983). [↑](#footnote-ref-6)
7. Bác Nhã Tịnh đường, 12-3 Nhâm Tý (25-4-1972). [↑](#footnote-ref-7)
8. Minh Lý Thánh Hội, *Châu Dịch Huyền Nghĩa*, quyển 1, Nguyễn Minh Thiện kết tập, Nxb Tôn Giáo, 2013, tr.224-225. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sđd, tr.102. [↑](#footnote-ref-9)