**TRÍCH THÁNH GIÁO**

**SỰ CẦN THIẾT CỦA GIỚI LUẬT**  HP

**1. Giới luật là con thuyền để sang sông, là cái chân để người tu đi đến tận cùng Thầy.**

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:

“Chư hiền ôi! Đời có gì quý trọng hơn vàng bạc, người tu hành có gì quý trọng hơn giới luật. **Giới luật là một chiếc thuyền để sang sông,** người tu hành muốn qua bờ giác bên kia phải nương nhờ ở giới luật. **Giới luật là cái chưn để cho các hiền đi đến tận cùng Thầy**. Người tu hành nếu không có giới luật khác nào như người qua sông không có thuyền hay đi mà chẳng có chưn.

Ngày xưa, Đức Phật Tổ trước giờ nhập Niết Bàn, môn đệ tỏ lòng thương tiếc, Phật trối lại rằng: “Sau khi Ta nhập diệt rồi, các ngươi noi theo giới luật mà gìn giữ để tu hành. Giới luật là Ta tại thế đó.” Từ xưa đến nay, tất cả những người tu hành giáo lý của Phật cũng nhờ vâng theo lời chỉ giáo cuối cùng đó mà được thành đạo. (…)

Không giữ giới luật mà thành được đạo quả chỉ có những bậc Phật Tổ, Bồ Tát mới giữ trọn được tâm giới mà thôi, vì các bậc ấy đã tự giác tự ngộ, không nói đến giới luật mà giới luật tự nhiên đã sẵn có nơi người rồi, các bậc đó đã tự giác viên mãn. (…)

Các hiền là những người chưa có một trình độ tự giác tự ngộ thì phải nương nhờ giới luật để tìm phương tu học. (…) Hễ tâm giới không giữ trọn thì ma quỷ sẽ thừa cơ hội mà lôi kéo vào nơi sa đọa của chúng nó. Nơi sa đọa ấy là gì? Kẻ nào ưa danh thì nó cho danh, kẻ nào ưa lợi thì nó cho lợi, kẻ nào ưa sắc thì nó cho sắc. Khi các hiền đã sa vào danh lợi sắc tài rồi thì lòng mình chỉ còn biết vui sướng đắm đuối theo những vật ấy, có còn nghĩ chi đến việc tu hành để thành Tiên tác Phật nữa đâu! Các hiền cũng tu đấy, nhưng chỉ mặc cái áo tu bề ngoài, còn trong tâm thức thì chỉ toàn là danh lợi sắc tài mà thôi. Tu như thế thì làm sao mong ngày đắc quả bồ đề, chứng ngôi chánh giác hỡi chư hiền? (…)

Sỡ dĩ phải có giới luật là để cứu vãn cho chư hiền khỏi sa vào con đường tội lỗi, hễ đã sa vào con đường tội lỗi rồi thì phải chịu đời đời chìm đắm nơi sông mê bể khổ. Nói đến việc ban hành giới luật, cũng có kẻ lo sợ có giữ được không. Nếu không giữ được giới luật thì nguyện tu giải thoát làm gì cho uổng phí một đời. Giới luật sỡ dĩ có ra là để cho các hiền giữ theo đó mà tạo Tiên tác Phật, để đè nén vọng tâm bát thức, không cho nó tự do theo ý muốn của mình. Nếu tu mà xuôi theo chúng nó thì làm sao có ngày chơn tâm làm chủ được, có làm chủ được thì đời tu mới mong ngày đắc quả. Nhưng không sao đâu mà lo sợ, chỉ sợ các hiền không cố gắng mà thôi, cái gì có khó mới nên. Hễ không giữ được giới luật là ma quỷ, hễ gìn giữ được giới luật là Phật Tiên tại thế đó vậy. Làm Phật Tiên đâu phải dễ, phải hy sinh tất cả những gì ở thế gian, cho đến thân mạng cũng không còn thương tiếc. Ngày xưa, Đức Phật đã trải qua a tăng kỳ kiếp tu hành, có kiếp bố thí tất cả tài sản cho đến vợ con, có kiếp vì sự giữ giới luật mà đành phải chịu chặt bỏ tay chân. Nếu tu mà dễ dàng như các hiền nơi đây thì thế gian này có mấy người chịu làm ma quỷ.”[[1]](#footnote-1)

**2. Giới luật là con đường Thầy dựng nên để người tu đi về cùng Thầy, là nấc thang bước lên Thiên đàng, là phép lạ xua đuổi ma quỷ.**

Đức Chí Tôn dạy:

**“Giới luật là con đường của Thầy dựng nên để cho các con đi về cùng Thầy**. **Giới luật là một nấc thang để các con bước lên thiên đàng**, các con có chịu bước thì mới đến, không bước lên mà tụt xuống thì làm sao đến được. **Giới luật là một phép lạ để các con xua đuổi tất cả loài ma, lũ quỷ ra khỏi người các con để các con đắc thành Phật quả**. Con giữ được phép lạ ấy thì loài ma quỷ kia sẽ tránh xa, con không giữ được phép lạ ấy thì ma quỷ sẽ đến gần các con, rồi các con sẽ là ma quỷ.

Từ xưa đến nay, chưa có một kẻ nào không nhờ giới luật mà thành Tiên Phật bao giờ.”[[2]](#footnote-2)

**3. Pháp môn của Thầy là tánh mạng song tu. Giới luật giúp phần tu tánh để thành Tiên tác Phật.**

Đức Chí Tôn dạy:

“Từ đây, các con nên cố gắng lên một bước nữa. Cố gắng không phải Thầy bảo các con cứ ngồi công phu mãi đâu, mà cố gắng đây là các con dù làm một việc gì, **giờ tu cũng như giờ làm, giờ nghỉ, con nên làm chủ lấy mình**. Người tu, **hành-trú-tọa-ngọa,** **lúc nào cũng giữ được thanh tịnh**, có thanh tịnh được thì mới làm cho vọng thức không có chỗ dấy lên, mà vọng thức đã không dấy lên thì Chơn thần của các con ngày càng tỏ sáng. Hễ tỏ sáng được rồi thì lục thông được mở, chứng được quả vị vô sanh, đó là ngày tu đến chỗ gần đắc thành quả vị Phật Tiên đó vậy. (…)

**Pháp môn của Thầy là tánh mạng song tu. Nếu nặng phần tu mạng mà không lo tu tánh thì suốt đời chỉ kết quả được một xác thân tráng kiện mà thôi**, **chứ làm sao thành Tiên tác Phật được**. Vì vậy mà hai phần ấy cũng không thể thiếu được. Thầy thấy có nhiều con còn ở trong cảnh mê lầm, không chú trọng ở phần trau giồi tâm tánh, để cho tâm tánh tự do ra ngoài khuôn khổ giới luật, để rồi mang danh một người tu mà suốt đời chẳng đem lại một kết quả gì khả quan cho mình cả. Thầy khuyên các con nên nhận định đường tu cho được rõ ràng để khỏi phải uổng một kiếp công phu khó nhọc.”[[3]](#footnote-3)

**4. Giữ vững được giới luật thì cũng chẳng khác nào Thần Tiên tại thế, lòng được nhẹ nhàng tươi sáng, không phải nhọc công sám hối, được chư Thần hộ trì và được hạnh hưởng những ơn phước vô biên.**

Đức Chí Tôn dạy:

“Đành rằng phải thi hành giới luật, mỗi con phải ít nhiều chịu sự khắc khổ của luật pháp, nhưng con chỉ chịu khó nhọc trong một thời mà thân con được đời đời vinh hiển, không những được vinh hiển nơi cõi Thiên đường mà tại cõi phù đồ này. **Con giữ vững được giới luật, cũng được sự vinh hiển là Thần Tiên tại thế rồi vậy**. Con không giữ được giới luật, chư Thiên Hộ pháp sẽ quở trách con, ma quỷ sẽ khinh thường con, đạo đồ sẽ khinh bỉ con, người con coi như không còn một giá trị gì nữa, đời cũng không nên đời, đạo cũng không nên đạo. Đã mang lấy cái danh là người tu giải thoát mà kết quả chẳng hưởng được gì ân phước của Trời, thì uổng biết chừng nào.

Xưa nay, tất thảy mọi người được đắc thành quả vị Phật Tiên cũng nhờ nương theo giới luật. Không có một người nào ngoài giới luật mà đắc thành quả vị bao giờ. (…) **Con chỉ chịu khó một lúc đầu, sau quen rồi các con sẽ thấy sung sướng là mình không còn sa vào cảnh tội lỗi nữa**. Giờ tu con được giao cảm cùng Thầy, lòng con được nhẹ nhàng tươi sáng. Giờ cúng trước mặt Thầy cũng như chư Thiên, con không còn hổ thẹn, thấy mình là người mang đầy tội lỗi. **Nếu các con giữ gìn được giới luật thì có cần gì phải nhọc công sám hối**. Sám hối là một phương môn để chuộc lấy tội lỗi đã làm, không phải mãi gây ra tội lỗi rồi để mà sám hối, như thế thì suốt đời các con mãi cứ sám hối hay sao?

Các con hãy vui mừng đặt mình vào trong khuôn giới luật, **Thầy sẽ cho chư Thần gần bên các con để hộ trì chánh pháp**. (…)

Từ đây, tất cả các con quyết chí lo tu lo học, lo khép mình trong giới luật để rồi được toại hưởng những ân phước vô biên.”[[4]](#footnote-4)

**5. Giới luật là một bộ chìa khóa để mở cửa vào thẳng Cửu Trùng Thiên về hiệp một cùng Thầy Mẹ.**

Đức Bảo Thọ Thánh Nương dạy:

**“Giới luật là một bộ chìa khóa để chị em chúng ta mở cửa vào thẳng Cửu Trùng Thiên về hiệp một cùng Thầy Mẹ**. Nếu không giữ tròn giới luật, cũng như kẻ muốn vào nhà mà trong tay không có chìa khóa đó vậy.

Tất cả những gì đã có ở thế gian không có gì tồn tại cả, chỉ có chơn tâm tự tánh của Thầy ban cho là trường tồn bất diệt, chị em nên cố gắng gìn giữ cho còn. Phương môn gìn giữ còn được là nhờ ở giới luật.”[[5]](#footnote-5)

**6. Giới luật là một bảo vật để người tu nương theo đó mà được về hội hiệp cùng Thầy Mẹ, là một môn thuốc linh đơn để cứu con người trong cơn hấp hối.**

Đức Mẹ dạy:

“Các con ôi, **giới luật là một bảo vật để con nương theo đó mà được về hội hiệp cùng Thầy Mẹ**. (…)

**Con nên biết giới luật là một môn thuốc linh đơn để cứu con người trong cơn hấp hối**. Người các con khác nào kẻ bịnh nằm để chờ ngày quy liễu. Thầy Mẹ muốn cứu các con sống lại, đem đạo đức cho các con món thuốc hồi sinh để con uống vào cho thân thể trở nên lành mạnh. **Thuốc con uống vào đắng và công phạt, nhưng một lúc thuốc thấm vào thân thể rồi thì con người trở nên mạnh khỏe.**

Các con tu hành nếu không có giới luật thì lấy đâu làm chỗ nương dựa. Từ lâu, các con vì không giữ giới luật nên đa số đã vấp phạm vào chỗ tội lỗi. (…)

**Mẹ hứa với các con, nếu các con y hành giới luật thì Mẹ sẽ cứu độ kiếp này không sai**.”[[6]](#footnote-6)

**7. Giới luật là người thầy tại thế gian, là đường đi nước bước của người tu.**

Đức Ngô Minh Chiêu dạy:

**“Nếu không có giới luật thì mọi việc nương vào đâu mà tiến bước trên nấc thang đạo đức.** (…) **không một tôn giáo nào cứu đời độ chúng mà không có giới luật**. Nếu không có giới luật thì sao Thầy lập 10 điều răn dân Do Thái, Phật lập giới cho hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni mà lại còn nói: “Giới luật là Ta tại thế”. (…) Người tu mà không có giới luật thì không thể nào đi đến chỗ thành tựu được vì **giới luật là đường đi nước bước của con người tu**. Bởi vì con người bao giờ cũng muốn tự do sống ngoài giới luật, mà hễ tự do không thể nào làm chủ được vọng thức. Khi vọng thức làm chủ thì con người phải ở trong vòng tội lỗi, có mong gì thành Tiên tác Phật được. Không giữ giới luật mà thành, chỉ có bậc Thánh Nhơn Bồ Tát mà thôi.”[[7]](#footnote-7)

1. Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 08-11 Ất Tỵ (30-11-1965). [↑](#footnote-ref-1)
2. Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 08-11 Ất Tỵ (30-11-1965). [↑](#footnote-ref-2)
3. Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 15-11 Ất Tỵ (07-12-1965). [↑](#footnote-ref-3)
4. Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 16-11 Ất Tỵ (08-12-1965). [↑](#footnote-ref-4)
5. Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 23-12 Ất Tỵ (14-01-1966). [↑](#footnote-ref-5)
6. Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 23-12 Ất Tỵ (14-01-1966). [↑](#footnote-ref-6)
7. Thánh Truyền Trung Hưng, Tịnh Đường, 08-02 Bính Ngọ (27-02-1966). [↑](#footnote-ref-7)