**“THƯƠNG NHAU CHÍN BỎ LÀM MƯỜI”**

HP *Diệu Thuận*

Kho tàng tục ngữ Việt Nam chúng ta nói rất nhiều về tình thương giữa người và người:

*Thương nhau trái ấu cũng tròn,*

*Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo.*

Hay:

*Thương nhau thương cả đường đi,*

*Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.*

Nói về Tình thương, có lẽ không bút nào mà tả hết. Nhưng nói thì dễ, mà thực hiện được điều đó không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chính vì thiếu tình thương nên nhân loại ngày nay mới xảy ra những cuộc chiến tranh tàn khốc, sát hại lẫn nhau. Và cũng chính vì thiếu tình thương nên Đức Thượng Đế với lòng hiếu sanh vô bờ bến đã khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để kêu gọi con người biết thương yêu, sống hòa hiệp cùng nhau. Để kêu gọi các môn sanh Cao Đài thực hiện tình thương hầu thực hiện sứ mạng vi nhân, độ đời giúp chúng, Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân trong một đàn cơ tại Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, ngày Rằm tháng 4 Canh Tuất (19-5-1970) đã dạy:

*Thương nhau chín bỏ để làm mười,*

*Nương níu dìu nhau để độ đời,*

*Tay có ngón dài còn ngón vắn,*

*Kéo ra bằng mí lóng e rơi.*

Câu “***Thương nhau chín bỏ để làm mười***” thể hiện sâu đậm triết lý trí tuệ, hỷ xả, độ lượng, khoan dung mà Thiêng Liêng thường dạy bảo chúng ta. Lời dạy này ngụ ý rằng con người cùng sống, sinh hoạt trong một tập thể, nơi mà trình độ tiến hóa chưa đồng đều nhau, thì không thể nào tránh khỏi những buồn vui, thương ghét dấy động. Vì thế, chúng ta cần phải bỏ qua, châm chước cho nhau những điều lầm lỗi; chúng ta không nên quá tính toán chi li, xét nét mọi việc từng ly từng tí cho rõ ràng. Mà điều cần yếu là chúng ta cần phải biết quý mến, thương yêu nhau, bỏ qua những việc chưa đúng và vun đắp cho nhau những điều tốt đẹp. Để thực hiện việc thương nhau chín bỏ làm mười, chúng ta cần phải:

**Diệt bỏ những gút mắc.** Có thể nói nguyên nhân khiến chúng ta chưa thương yêu được nhau là do trong lòng mỗi người đều có những gút mắc. Những gút mắc này xuất hiện giữa ta và người từ nhiều nguyên nhân, động cơ, điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Có những gút mắc chỉ vì ta quá nghe theo lời khuyên nhiệt tình thái quá của những người bạn, người quen rồi cảm thấy bản thân mình bị thương tổn, thiệt hại, nên không thể thương yêu, hàn gắn lại với một người nào đó. Hoặc có thể những gút mắc do ta đánh giá sai một người vì thông tin của ta sai lệch, hoặc vì người khác nói sai với ta. Điều đó sẽ dẫn đến những xung đột, bất hòa, không hợp tác với nhau khiến cho cả hai đều khổ tâm và không thấy hạnh phúc khi gần nhau.

Chính những vướng mắc về cảm xúc sẽ khiến mối bất hòa giữa ta và người khó có cơ hội được tháo mở. Cảm xúc tuy không có hình thù, nhưng nó trói chặt ta còn hơn cả ngục tù và xiềng xích. Một người khi sống thiên nhiều về cảm xúc, thì chỉ cần một mắc mứu nho nhỏ giữa ta và người thôi cũng có thể trở thành nỗi ám ảnh bám đuổi theo ta vào cả trong giấc ngủ. Vì thế chúng ta cần tháo mở từng bước những nguyên nhân của gút mắc để giải quyết vấn đề một cách dứt điểm, lúc đó những gút mắc tự nhiên sẽ biến mất. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có sự kiên trì, nhẫn nại thường xuyên quán chiếu, luyện tập để dẹp bỏ những gút mắc giữa ta và người.

Ai ai cũng có những sở trường và sở đoản của riêng mình. Chúng ta đừng bao giờ có tâm lý cầu toàn. Người có tâm lý cầu toàn bao giờ cũng đặt ra quá nhiều chuẩn mực, tiêu chí cho mình và cho người. Một khi chúng ta càng thiết lập nhiều chuẩn mực thì ta càng phải đối diện với sự không hài lòng, mà cứ mãi không hài lòng thì ta sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng và sẽ càng nảy sinh những mâu thuẫn, gút mắc với người. Chúng ta cần thấy rõ được tính bất toàn trong từng con người hay từng nhóm người. Hãy nên đặt mình vào vị trí của người khác, để cảm thông, bỏ qua những lỗi lầm, sai sót của người hơn là tìm lỗi của người và không thông cảm cho họ. Chúng ta nên tập nhìn ra những điểm tích cực, ưu điểm của người, chấp nhận những sở đoản, những khuyết điểm của người khác để dễ dàng cảm thông và hỗ trợ nâng đỡ nhau trong công việc hành đạo:

*Tiến hóa thương cho chửa được đều,*

*Lấy tình phủ dụ với thương yêu,*

*Nhẹ lời khuyến nhủ nương tay cánh,*

*Chậm chậm bước chơn để dắt dìu.[[1]](#footnote-1)*

**Dẹp bỏ mọi thành kiến**: Thành kiến là ý kiến cố chấp không thể lay động được. Một khi ta đã có ý kiến tốt hay xấu về một người hay một vật gì thì khó lòng có thể thay đổi. “Thành kiến đã bóp méo sự thật, giống như người đeo kính xanh thì vật gì cũng xanh, đeo kính đỏ thì vật gì cũng đỏ.”[[2]](#footnote-2) Cho nên, người có thành kiến sẽ xét người và vật theo suy nghĩ riêng chứ không dựa trên cơ sở khách quan, trung thực. Vì thế thành kiến chính là một tật xấu nằm sâu trong tâm khảm con người. Nó làm cho con người thiếu lòng chân thật trong mối quan hệ với tha nhân. “Yêu nên tốt, ghét nên xấu.” Khi yêu thì coi mọi cái đều đẹp, đều tốt; khi ghét thì thấy mọi cái đều xấu như ca dao có câu:

*Yêu ai yêu cả đường đi,*

*Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng*.

Những thành kiến sẽ làm cho chúng ta xa rời chân lý, thiếu sáng suốt. Chính vì thế chúng ta cần nên chuyển hóa những thành kiến đối với một người nào đó trong quá khứ, hãy đánh giá một người ở thời điểm hiện tại, đó là cách đánh giá công bằng và chính xác nhất để từ đó rũ bỏ những định kiến về một người. Có như thế chúng ta mới thương được người.

**Tóm lại:**

Có thương yêu nhau, thì chúng ta sẽ châm chế những lỗi lầm cho nhau trong cuộc sống, dẹp bỏ những gút mắc trong lòng, đó là ta đã đem đạo vào đời, đem lại sự thạnh trị an vui cho thế gian, dốc lòng đem việc lành truyền bá khắp thế gian để khỏi uổng phí một kiếp người trong trần thế.

1. Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Canh Tuất (19-5-1970). [↑](#footnote-ref-1)
2. Theo Đào Duy Anh. [↑](#footnote-ref-2)