**CHIA SẺ ĐƯỜNG ĐẾN HẠNH PHÚC**

Nguyên tác: Giảng giải Đệ Tử Quy

Chủ giảng: Tiến sĩ Thái Lễ Húc

Người chia sẻ: Vô Danh Cư sĩ

**Bài thứ 21**

Kính chào các bạn đồng học**!**

Kính chúc các bạn một ngày mới tốt lành!

[Hôm qua chúng ta đang học mục thứ

3. Nội dung giáo dục là gì?

Chúng ta đã học xong 2 ý đầu

* Thứ nhất: Dạy trẻ trừ bỏ tự tư là đoạn ác
* Thứ 2: Bồi phước cho trẻ từ nhỏ là tu thiện

Hôm nay chúng ta sẽ học nốt ý

- Thứ ba: Cuộc đời có thể cống hiến từ khi nào, và cống hiến bao lâu?

Nội dung này có 2 điểm như sau:

* Một là: Có thể cống hiến ngay từ khi còn nhỏ;
* Hai là: Có thể cống hiến suốt đời, thậm chí muôn đời

Chúng ta bắt đầu nghe TS thái giảng nhé]:

Rất nhiều người đều cảm thấy, đời người phải làm việc thì mới có thể giúp đỡ xã hội, vì sau này già rồi sẽ không thể dốc hết tâm lực của mình. Cho nên phần nhiều đều cảm thấy dường như 20 tuổi đến 60 tuổi mới là giai đoạn hoàng kim tạo phước cho xã hội. Rất nhiều người quy hoạch đời sống đều nói như vậy.

[Điều này có đúng ko ạ? Chúng ta sẽ học ý thứ nhất

*1- Có thể cống hiến ngay từ khi còn nhỏ*

Kỳ thật, ngay một đứa bé, từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền thì đời sống của chúng tuyệt đối không phải chỉ có là 40 năm.

Chúng ta cùng nhau xem, một đứa bé từ nhỏ dùng tâm nhân ái, giữ tâm đạo đức.

Trong lớp của chúng tôi đã từng có một đứa bé, ngày đầu tiên đến lớp, sau khi học xong về nhà, cha mẹ của chú hỏi:

- Hôm nay con học được cái gì?

Đứa bé này lập tức tinh thần phấn chấn nói ra luôn bốn chữ:

- Hiếu thảo cha mẹ.

Cha mẹ của chú rất kinh ngạc, trẻ nhỏ hơn hai tuổi học được điều vô cùng quý báu, rất là thiết thực.

[Đó. Bạn thấy không. Tôi ví dụ này. Chu Bông mới có hơn hai tuổi nhưng hôm nay bảo thế Chu Bi, chị Chu Bi đâu? Nó bảo đang học toán. Thế là nó biết là học toán hẳn hoi. Vậy tại sao bạn không dạy nó là đây đang học Đệ Tử Quy, hoặc đang học đạo đức, và cuối cùng khi dạy nó sẽ biết là “Hiếu thảo với cha mẹ”.

Ngày trước khi nghe cư sĩ Diệu Âm Minh Trị nói là có hai vợ chồng khó có con. Đến lúc khi có thai thì đi khám bảo là cái thai nhi bị Down. Buồn quá nhưng mà giờ học đạo rồi không dám nạo. Làm gì? Suốt ngày niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế đến khi sinh ra một cậu con trai rất kháu khỉnh, đẹp đẽ. Hai tuổi đã biết chắp tay là niệm “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”. Lúc ấy tôi đọc trong lòng vẫn còn nghi hoặc “hai tuổi liệu có biết không?”. Bây giờ cháu mình chưa đến hai tuổi đã chắp tay được là “Nam mô A Di Đà Phật”. Vậy thì tin quá rồi còn gì nữa.

TS Thái giảng tiếp]

Khi lần thứ hai đi học, thầy giáo mời nhiều bạn học lên để chia sẻ, tuần lễ này đã làm được những việc gì để hiếu thảo với cha mẹ.

Vì học vấn quí ở thực hành, cho nên sau khi học rồi, quay về nhà phải cố gắng thực tiễn. Rất nhiều đồng tu đều đến nói, giúp cha mẹ để bưng nước rửa chân, có người thì cắt trái cây cho cha mẹ. Bạn nhỏ hơn hai tuổi này xem thấy rất nhiều anh nhiều chị lớn đều làm được những việc hiếu hạnh, khiến chú khởi tâm học làm theo.

Các bạn! Người lớn dạy trẻ nhỏ là một phương pháp, nhưng trẻ nhỏ dạy trẻ nhỏ lại là một phương pháp gọi là *“Tương quán nhi thiện”* (nhìn theo bắt chước làm lành).

 [Cho nên bố mẹ có khi chả bảo được con đâu. Thế nhưng mà, ví dụ Chu Bi ấy, sang mà nhìn thấy chị Lan Anh, học rất nhanh. Cho nên lại trẻ con học trẻ con rất là nhanh. Chính vậy nên bạn cần phải tạo một cái môi trường tốt cho trẻ].

*“Tương quán nhi thiện”* (nhìn theo bắt chước làm lành) chúng sẽ quan tâm lẫn nhau.

Cho nên đứa nhỏ này, sau khi học xong tiết thứ hai, lập tức liền tìm cách lấy tách trà mang nước nóng đến cho cha mẹ uống. Các bạn! Chú mới hơn hai tuổi mà luôn giữ cái tâm như vậy.

[Các bạn có con nhỏ lưu ý nhớ]

Cho nên đây gọi là *“Phước điền canh tâm”* (Canh tác ruộng tâm của mình). Chú đang vun bồi phước phần của chính mình.

[Nếu mà vợ chồng Hằng Tuấn mà dạy được cho con rằng là: “À! uống chén nước con mời bố mẹ hoặc mang đến cho bố mẹ. Ăn cái miếng này ngon thích quá cũng mang đến cho bố mẹ”. Đây là dạy cho cháu được “Phước điền canh tâm”. Vậy là nó đã tạo được thiện từ khi còn nhỏ

TS thái giảng tiếp]

Hành vi của chú như vậy là “Tu thân”.

[Đó! Sửa mình, tu dưỡng đạo đức học vấn của chính mình].

Chú cũng sẽ cảm động cha mẹ mình. Đến ngay đứa bé hơn hai tuổi cũng biết bưng trà cho cha mẹ uống, biết được mọi lúc mọi nơi phải suy nghĩ đến cha mẹ. Tin rằng bậc cha mẹ cũng cảm thấy con mình làm như vậy thì chính mình cũng phải tích cực làm hiếu đạo. Cho nên đứa bé này đã bắt đầu “tề gia”.

 [Nhìn thấy con như thế cha mẹ cũng phải học theo.

Sáng nay vừa mới kể với các bạn là khi Cụ mà lẫn lộn í, thì tôi cứ nhớ đến câu là:

Cũng có khi cha mẹ già lú lẫn

Làm cho con mất hứng khi chuyện trò

Nếu không phải là niềm vui đối thoại

Xin hãy lại gần và lắng nghe cha.

Sáng nay đã kể với các bạn khi cụ lẫn, cụ bảo cụ đòi đi họp í. Nhưng ai dạy tôi cái cách là cầm tay cụ để bắt, để nói cho cụ nhớ lại, chính là cháu Thoan. Tôi không nghĩ ra được điều này. Cho nên là từ mình, mình cũng có thể học được con trẻ nhiều điều, chứ không phải không. Cũng không phải chỉ có một mực mình dạy nó. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái gọi là cái tâm rất là non trẻ của nó, ít tuổi thì lại gần với lại cái chân tâm, không bị phiền não. Bạn giờ suốt ngày bị phiền não, nào tiền nong, nào danh vị, rồi nào đủ thứ. Cho nên học được từ trẻ. Mà tôi thấy đúng, mà cháu Thoan nó dạy tôi rất hay, là tôi thường để ý thấy cứ niệm, nắm tay niệm Phật mà mười câu như thế này thì thường cụ bắt đầu nhớ lại.

Đây chính là như HT nói, trên con đường tu hành “ai cũng là Bồ tát, chỉ có mình ta là kẻ phàm phu” mà thôi. Ai cũng là bồ tát biểu pháp cho ta như trong Đệ Tử quy dạy: “thấy người thiện ta học theo, dù kém xa dần cũng kịp, thấy người ác tự phản tỉnh, có phải sửa, nếu ko có, phải cảnh giác”

TS thái giảng tiếp]:

Thí dụ về chú bé này, khi tôi ở Trung Quốc Đại Lục đã giảng khắp cả đại giang Nam Bắc, thậm chí biểu dương ở hải ngoại, đem câu chuyện của chú bé kể ở các nơi như Malaysia, Singapore, Indonesia. Vì đứa bé này chân thật là công phu tu thân, chúng ta mới có thể đem câu chuyện này mà biểu dương với mọi người, để thật nhiều người khắp trong thiên hạ đều có thể do đây mà bắt chước.

[Đó! Học đạo đức bắt đầu từ mình, xong biểu pháp cho xã hội]

Cho nên một đứa bé nếu như từ nhỏ nhận được giáo dục của Thánh Hiền, sinh mạng của chúng tuyệt đối không phải là từ 20 tuổi mới bắt đầu phát quang, mà từ mấy tuổi? Nếu như lúc người mẹ mang thai, liền biết mở Đệ Tử Quy, đọc cho chúng nghe những kinh điển của Thánh Hiền, có thể đứa bé này khi sinh ra, câu đầu tiên nói cái gì nào? Có thể nó sẽ nói “Đệ Tử Quy, thánh nhân huấn” (Đệ Tử Quy, Thánh nhân dạy); đứa bé đó từ nhỏ sanh ra liền có thể hoằng dương thánh giáo, sinh mạng của chúng từ nhỏ đã có giá trị rồi.

[Đây là điều tôi nhắc mãi vợ chồng Trung Châu là kiểu gì cũng cố gắng làm sao một ngày không tụng được một lần thì ít nhất một tuần cũng tụng một lần cho thai nhi nghe. Nhưng mà nghe chừng ra là chưa tụng được lần nào đúng không con?

##### Chúng ta chuyển sang điểm]

##### *Hai là: Có thể cống hiến suốt đời, thậm chí muôn đời*

Cũng vậy, đứa bé từ nhỏ đọc sách Thánh Hiền, chúng lớn lên tạo phúc xã hội, trí huệ của chúng sẽ ngày càng thêm lớn, càng già chúng càng có giá trị, đi đến nơi nào cũng rất nhiều “Hậu sanh, vãn bối” đến để thân cận. Vì thân cận được người như thế thì có thể nhận được rất nhiều khải thị của nhân sanh, giảm thiểu rất nhiều những việc sai lầm.

[Tuy nhiên, ngay cả khi bạn là trưởng bối bạn vẫn có thể học được nhiều điều khi tiếp xúc với các hậu sanh và vãn bối. Tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người khác, tôi thấy rất rõ, là khi tôi tiếp xúc với các bạn mỗi một cái câu chuyện các bạn hỏi tôi đều là những biểu pháp sống động cho tôi rằng không thể như thế này hoặc phải học theo như thế này. Còn nếu như các bạn không hỏi thì tôi sẽ không có những các cái đấy để tự răn mình, tự nhắc nhở mình, hoặc tự mình từ đây phải phát triển lên những điều thiện, tự mình từ đây phải trừ đi những điều ác.

TS thái giảng tiếp]:

Cho nên người tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền thì sinh mạng của họ không phải là 60 tuổi kết thúc, mà là đến già vẫn rất có giá trị.

Điểm ba là:

**3. Các tấm gương cống hiến muôn đời**

***Thứ nhất: Tấm gương của*** ***HT Tịnh Không***

Thầy giáo của tôi là Hòa Thượng Tịnh Không, năm nay đã 79 tuổi rồi.

[Bây giờ Sư phụ Thượng Nhân bao nhiêu tuổi hả bạn? 93 tuổi. Vâng]

Ngài đi khắp nơi trên thế giới, đều có rất nhiều học trò hy vọng có thể nhận được giáo huấn của Ngài. Không chỉ là người Trung Quốc mong nhận được giáo huấn của Ngài, hiện tại các chủng tộc tôn giáo trên thế giới đều rất hy vọng có thể thân cận vị trưởng lão này.

Cho nên sinh mạng của Ngài tuyệt đối không phải là 60 tuổi kết thúc, sinh mạng của Ngài đến lúc nào kết thúc vậy? Không hề kết thúc. Vì giáo huấn của ngài là từ trong tâm chân thành lưu xuất ra, mà tâm chân thành có thể “siêu việt cả thời, không”.

Trong “Trung Dung” nói **“Thành giả, vật chi chung thỉ”** (nghĩa là Chân thành là khởi đầu và cùng đích của mọi vật), chân thành nhất định có thể thành tựu được sự việc. Hơn nữa “**Chí thành như thần”,** chí thành có thể cảm thông. Cho nên dùng tâm chân thành dẫn đến hành động, lời nói đều không vì thời gian không gian mà thay đổi được sức ảnh hưởng của Ngài.

[Ở đây bạn phải lưu ý từ «Chân thành » này, không phải là như bạn vẫn nghĩ là «tôi chân thành mà, tôi chân thành mà». Không phải vậy.

Tiên sinh Tăng Quốc Phiên ở trong “*Đọc Thư Bút Ký”* của ông, ông giải thích về cái chữ “thành” này, ông nói được rất hay. Cái gì gọi là thành? “Một niệm không sanh” thì gọi là thành. Cách giải thích này rất gần với định nghĩa mà Phật đã nói, bạn có một niệm thì không thành, một niệm không sanh là chân thành đến cùng tột, là vô niệm rồi, đó chính là tam muội, thành tựu rồi. Thế cho nên mới nói «Chí thành như thần», lúc này nhất định có thể thành tựu được mọi việc như ý, và những lời nói ra đều sẽ là chân lý siêu việt thời ko].

**Thứ hai là Khổng Lão Phu Tử.**

Thưa các bạn! Khổng Lão Phu Tử đã chết chưa? Tinh thần của ông trường tồn, là mô phạm cho đời sau.

**Thứ ba: Phạm Trọng Yêm**

Phạm Trọng Yêm đã chết chưa? Vào năm 2002, Trung Quốc Đại Lục tổ chức một cuộc hoạt động cho người Hoa toàn cầu học kinh, đến từ Malaysia, đến từ Singapore, HongKong, Indonesia. Người Hoa rất nhiều nơi đều đến Sơn Đông để tham dự, trong đó có một yêu cầu đặc biệt với người đến tham dự, đó đều là truyền thừa đời sau của Phạm Trọng Yêm. Đã hơn 800 năm qua, mà đời sau của ông đều rất có thành tựu.

 [Đấy bạn tu thế nào để được như 3 người?

Thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử, hơn 2500 năm rồi mà cuối cùng hậu duệ của Ngài vẫn có phước.

Thứ hai chính là Phạm Trọng Yêm, hơn 800 năm rồi mà hậu duệ của ông vẫn có phước. Vì ông tích rất nhiều. Ông dạy cho con cháu tích càng nhiều. Phạm Trọng Yêm đã từng thành lập rất nhiều trường, gọi là trường học và ruộng, gọi là nghĩa điền. Nghĩa điền là ruộng đấy, là toàn là cho gọi là nông dân được cầy cấy thế mà không có thu tô. Đó, nghĩa điền. Rồi trường học, cũng gọi là nghĩa công giáo dục thôi, tức là không có lấy tiền. Ông làm được như thế cho nên là dòng họ của ông đến hơn 800 năm rồi vẫn cứ trường tồn.

Người thứ ba là Diệp Trạng Nguyên. Tôi nhớ rồi ạ. Bắt đầu từ thời nhà Thanh cho đến bây giờ hơn 300 năm.

Vậy bạn tu như thế nào, bạn dạy con mình, cháu mình như thế nào để cho cái phúc gia đình nhà bạn trường tồn. Chứ không phải ngày hôm nay thì còn, ngày hôm sau thì coi như là tan tác hết. Người thì họa hại, người thì tù tội, rồi người thì chết, cuối cùng có những người nhà chả còn ai.

TS Thái giảng tiếp]:

Ngay trong lúc diễn giảng, tôi đã tìm ra được hai vị, trong đó có một vị tôi thấy ông có khuôn mặt rộng, trái tai rất to. [Tức là hậu duệ của Phạm Trọng Yêm đó]. Người xưa nói, nhìn là biết tướng phú quý. Cho nên giáo huấn của ông từ tám trăm năm trước vẫn ảnh hưởng đến con cháu đời sau của ông.

Vị con cháu này của ông, trong hoạt động truy điệu ở Sơn Đông, bước lên trên đài hát lên một bài ca. Họ đem Nhạc Dương Lầu Ký của Phạm Trọng Yêm phổ thành một ca khúc. Khi họ hát đến câu: **“Tiên thiên hạ nhi ưu chi ưu, hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc”**

[Có nghĩa là gì? Là, là sao ạ? Vâng ạ] (Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ),

[Có phải là niệm niệm vì người không? Hay là bạn toàn là vui trước cái vui của thiên hạ? Cho nên bạn mới mãi mãi là phàm phu, bạn mới mãi mãi dòng họ của bạn mới ngắn ngủi. Rồi là nào là đoản mạng, rồi là chỉ là thấy họa đến phước đi. Bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta học rồi, chúng ta phải thay đổi. Thế thôi!]

Tin rằng linh hồn Phạm Trọng Yêm trên trời, ông cũng cảm thấy đời này thật có giá trị, đời này thật không uổng phí.

[TS Thái giảng tiếp]:

Ngay con cháu của chúng ta, từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn Thánh Hiền, nó biết dùng tâm chân thành, tâm thương yêu để “kinh doanh” cuộc đời của nó, tin rằng giá trị đời này của nó sẽ mãi được lưu truyền.

Các bạn! Khi quý vị làm cha mẹ, làm trưởng bối, rốt cuộc quý vị muốn con cháu của mình có một nhân cách thế nào? Việc này rất quan trọng. Quý vị hy vọng chúng:

1. Là một mô phạm (hình mẫu, tấm gương) cho đời sau hay là quý vị mong muốn chúng...
2. Không bị chết đói là được rồi?

[Các bạn muốn là cái việc thứ nhất hay việc thứ hai ạ? Đương nhiên là việc thứ nhất.]

Các bạn! Tư tưởng quan niệm của chúng ta sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con cháu đời sau.

[Bạn thấy chưa ạ? Những quyết định của trưởng bối, trong gia đình còn gọi là gia trưởng, quyết định đến cuộc đời của con cháu đời sau. Cho nên rất quan trọng.

Tôi lại nói lại: Trong gia đình, người nào học đạo, người đấy sẽ là người dẫn dắt gia đình, không kể là vợ hay chồng. Đương nhiên nếu bạn là người vợ, bạn học đạo thì bạn cũng phải có cái tế nhị như tôi chia sẻ, bạn thực sự làm thuyền trưởng nhưng bạn vẫn phải để cho chồng bạn ‘hữu danh vô thực’. Đây là cái khéo, cái tài của người thuyền trưởng.

Trong gia đình cả hai người cùng học đạo, người nào tinh tấn hơn người đó làm thuyền trưởng. Bởi vì người thuyền trưởng đấy chắc chắn sẽ dẫn được cái con thuyền của gia đình bạn cập bến bờ hạnh phúc, bình an; Còn nếu không con thuyền đấy sẽ gặp phong ba bão táp của cuộc đời. Và cuối cùng con thuyền đấy sẽ bị nhấn chìm giữa biển khơi.

TS Thái giảng tiếp]

Làm người phải có chí khí. Khi chúng ta biết nền văn hóa xưa có thể giải quyết vấn đề của xã hội và thế giới này thì chúng ta phải nỗ lực phấn đấu, phải dũng cảm mà đi trên con đường này.

[Nỗ lực phấn đấu dũng cảm mà đi trên con đường này, nhớ ạ]

Các vị bằng hữu! Dũng cảm mà đi cũng không cần phải đầu rơi, cũng không cần phải máu chảy, chỉ cần biết phải bắt đầu từ đâu?

[Xem bắt đầu từ đâu nhớ]

Chúng ta vừa kết thúc mục III. MUỐN TRỪ BỎ TỰ TƯ PHẢI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục IV la mã

IV. TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Mục này có 3 nội dung

* IV- 1. Muốn thành tựu phải bắt đầu từ “Tu thân”
* IV- 2. Muốn tu thân phải bắt đầu học từ “Hiếu”
* IV- 3. Muốn trị quốc, bình thiên hạ phải dạy dân chữ Hiếu

Chúng ta bắt đầu học mục thứ nhất

IV-1. Muốn thành tựu phải bắt đầu từ “Tu thân”]

Bắt đầu từ tu thân của chính mình mà làm. Cho nên có rất nhiều sự nghiệp lớn bắt đầu từ rất nhỏ, từng bước từng bước mà làm ra.

“Tu thân” là gốc: Trong “Đại Học” có câu rất quan trọng: “Từ thiên tử cho đến dân thường, việc đầu tiên là lấy tu thân làm gốc”.

Ý muốn nói rằng, cho dù họ là người lãnh đạo quốc gia hay là người dân thường, họ muốn trị quốc được tốt, trị gia đình được tốt, phải hạ thủ công phu từ chỗ nào? Tu dưỡng đạo đức, học vấn của chính mình.

[Hay còn gọi là từ vua đến dân nô nức để đi tu thân. Vì sao thế ạ? Bạn nào trả lời được tôi?

Còn tu thân thế nào tí nữa thì chúng ta sẽ nói, bắt đầu từ chữ Hiếu.

Nhưng mà vì sao lại từ vua đến dân, tại sao lại có cái lợi ích gì mà lại nô nức, tranh nhau để đi tu thân, thời xưa ạ?

Tôi xin nhắc lại để bạn nào quên thì có thể hồi tưởng: Bởi vì mục tiêu của Nho giáo là bạn làm được thánh nhân, hiền nhân, quân tử. Mà thánh nhân, hiền nhân, quân tử cuối cùng mặc dù thánh nhân của thế gian này thì bạn cũng có thể liễu sinh tử thoát luân hồi.

Vậy mà, muốn như thế thì bạn phải nhớ là bắt đầu từ tu thân thì bạn mới thành tựu. Rồi tu thân rồi mới đến tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Cho nên tu thân nếu mà nói trong Nho giáo thì chính đây là giai đoạn Minh Minh Đức. Minh Minh Đức chính là khai mở tự tánh đấy. Khai mở cái đạo tự nhiên trong con người mình đấy.

\*\*\*

Phần giảng giải của TS Thái hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Bây giờ để chuyển sang phần đọc thêm về một tấm gương hy sinh muôn đời của Việt Nam. Trong bài Tiến sĩ Thái có dạy đến Khổng Lão Phu Tử, dạy đến Phạm Trọng Yêm, dạy đến Hòa thượng Tịnh Không đều suốt đời hy sinh phụng hiến cho nhân loại.

Vậy chúng ta phải biết là chúng ta là người Việt Nam, không phải là không có các vị gọi là ‘anh hùng cái thế’, chúng ta có một vị lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây mời các bạn nghe bài:

**Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Tấm gương hy sinh suốt đời cho nhân loại**

*Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 mất ngày 2/9/1969. Người sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo, người là nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20, một chiến sĩ cộng sản quốc tế.*

 [Có riêng gì đối với Việt Nam đâu, mà quốc tế họ công nhận cơ mà]

*Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, là người viết và đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.*

[Mỗi lần chúng ta nghĩ đến “Tứ trọng ân”, trong đấy có “Ân quốc gia”, chúng ta phải rất tri ân Bác. Là bởi vì Bác là khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, không có Bác chúng ta làm gì có cái dân tộc Việt Nam này]

*Ngài đã được tạp chí Times bình chọn là 1 trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Ngài cũng được Đại Hội đồng UNESCO vào tháng 11 năm 1987, vinh danh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới”.*

*Cả cuộc đời Ngài rất thanh cao không một chút riêng tư, mãi ngàn đời hy sinh cho dân tộc Việt Nam và thế giới. Ngài là lãnh tụ được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng. Lăng của Ngài được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của Ngài được đặt ở khắp mọi miền của đất nước Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Hình ảnh của Ngài được nhiều người dân Việt Nam treo trong nhà, đặt trên bàn thờ, Ngài được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa của Việt Nam.*

[Chúng ta vừa nói đến tấm gương hy sinh suốt đời, muôn đời của Khổng Tử rồi của Phạm Trọng Yêm. Đến tận bây giờ vẫn còn là tấm gương cho chúng ta, vậy thì Hồ Chủ tịch cũng vậy.]

*Phật dạy, Tâm bồ đề chính là tâm từ bi thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, người nào phát được tâm Bồ đề người ấy là Bồ Tát. Ngài chính là vị bồ tát thương yêu cả vũ trụ này.*

*Nhạc sĩ Thuận Yến có sáng tác về bác như sau: “Bác thương các cụ già, xuân về gửi biếu lụa; bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà; Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng; Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương; Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương…”.*

[Vậy là từ người yếm thế trong xã hội, từ người nghèo khổ nhất trong xã hội thì càng là những đối tượng mà Bác gửi lòng thương. Cho nên mới nói là: ***“Người không con mà có triệu con. Nhân dân ta gọi Người là Bác, cả cuộc đời là của nước non”]***

*Ngài thương yêu không phải chỉ đối với con người mà đối với cả chim chóc, hoa lá cỏ cây, chỉ có quên riêng bản thân mình mà thôi. Nhà thơ Tố Hữu có viết “Bác vui như ánh buổi bình minh; Vui mỗi mầm non, trái chín cành; Vui tiếng ca chung hoà bốn biển; Nâng niu tất cả chỉ quên mình”.*

[Đây là tâm Bồ Đề chứ còn là gì nữa. Không những thương yêu con người, thương yêu đến chúng sinh, rồi thương yêu đến cả hoa lá cỏ cây.]

*Thượng tọa Thích Huệ Đăng, nhà tu hành rất nổi tiếng ở Việt Nam mà nhiều người gọi Ngài là vị Bồ Tát tái sinh, có những tham luận về tư tưởng Phật giáo của Hồ Chí Minh, Trần Nhân Tông và của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng tọa cho rằng, giữa 3 người này có một nét chung:*

* *Đó là tìm đường cứu dân, cứu nước bằng chân lý Phật pháp*
* *Đó là: Tư tưởng hy sinh cho nhân loại và chúng sinh;*

[Từ Thích Ca Mâu Ni Phật, cho đến Trần Nhân Tông, vị vua và đến Hồ Chủ tịch. Tư tưởng hy sinh cho nhân loại và chúng sinh cùng đi tìm đường cứu nước]

* *Tư tưởng vì con người, lo cho con người;*
* *Tư tưởng sống thanh bạch, giản dị, tránh xa hoa lãng phí:*

[“Mong manh áo vải hồn muôn trượng; Hơn tượng đồng phơi những lối mòn]

*Tư tưởng chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói hư tật xấu tha hóa về đạo đức;*

[Tư tưởng gọi là, chủ nghĩa cá nhân chính là gì ạ? Tự tư ạ. Cho nên Bác mới dạy chúng ta là sao? “Chí công vô tư”, chữ “Chí” chính là cùng tột. Cùng tột cái tâm này là vì tất cả mọi người, còn không có nghĩ gì cho mình cả].

*Báo Nhân dân coi Chủ tịch Hồ Chí Minh như là một vị bồ tát, một vị A La Hán, còn Thượng tọa Thích Huệ Đăng thì gọi Ngài là Đại bồ tát: "Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã từ nhập thế, từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân vào con đường mịt mù chông gai, gian khổ, từ đó tìm ra con đường giành độc lập cho dân tộc. Điều này giống Thích Ca Mâu Ni Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, để tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh* (Theo Báo Nhân Dân ngày 22-1-1997, trang 4)

*Hồ Chủ Tịch đã ra đi, Việt Nam nghiêng mình, Thế giới nghiêng mình, loài người tiếc thương, nhưng sự nghiệp của Ngài đã cống hiến cho muôn đời cho sự nghiệp giải phóng loài người. Hồ Chủ Tịch, Ngài vẫn sống mãi trong hàng triệu triệu con tim người Việt Nam và thế giới.*

*Bài thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương có đoạn viết:*

*“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên,*

*Giữa một vầng trǎng sáng dịu hiền*

*Vẫn biết trời xanh là mãi mãi*

*Mà sao nghe nhói ở trong tim*

[Vì sao lại “nghe nhói”? Vì biết con người “Sinh, lão , bệnh, tử”, ai cũng phải ra đi, dù rằng biết là như thế nhưng mà vẫn cứ “nghe nhói ở trong tim”.

Thậm chí bạn nghe cái bài “Viếng lăng” nhớ, trước đây tôi cứ hát là hát, tôi không để ý đâu. Bắt đầu từ khi chia sẻ Đệ Tử Quy và chia sẻ đạo Thánh Hiền tôi mới để ý:

*“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác.*

*Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát.*

*Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam.*

*Giông tố mưa sa vẫn thẳng hàng.*

*Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng.*

Bây giờ tôi lại nói đến rặng tre nhớ. Các bạn có nhớ bài thầy Thái nói về trúc quân tử không? Trúc quân tử có bốn cái đặc tính.

* Thứ nhất là rỗng ruột nên khiêm hạ. Tre đây cũng thế, Bác Hồ rất khiêm tốn.
* Thứ hai là nó phân thành từng khúc từng đoạn. Là gì? Là trong khó khăn vẫn vượt lên. Đấy bạn thấy không ạ? “Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam. Giông tố mưa sa vẫn thẳng hàng”.
* Ngoài ra là cái gì nữa? Trúc quân tử là thể hiện cái hoàn cảnh tốt, là tất cả bạn bè xung quanh mình phải tạo một cái môi trường tất cả đều tốt. Đây thì sao? Bác Hồ luôn luôn kêu gọi chúng ta là gì? “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Cho nên một cái hình tượng mà trồng tre ở chỗ lăng Bác cũng có ý nghĩa đấy. Vì Bác vốn là sinh ra là con nhà Nho, mà Bác làm thơ tiếng Hán rất là hay.

Bài thơ "Chúc tụng Bác Hồ" của Ismael Gomes Braga (Brazil) viết:

*Vị thánh sống của nghìn thánh sống*

*Và ân nhân của cả muôn đời*

*Hồ Chí Minh! - Chưa dễ thấy người*

*Chúng tôi đây bọn mù mắt sáng!*

[Thấy Người thì mới mắt sáng.

Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, sau đây tôi xin tặng các bạn bài hát “Bác hồ một tình yêu bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến.

*BÁC HỒ MỘT TÌNH YÊU BAO LA*

*(Nhạc và Lời Thuận Yến)*

*1. Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất*

*Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại*

*Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân*

*Cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam.*

*Bác thương các cụ già xuân về dâng biếu lụa*

*Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà*

*Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng*

*Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương*

*Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương*

*2. Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất*

*Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại*

*Cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư*

*Mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam.*

*Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh*

*Bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời*

*Bác như bài dân ca ru em bé vào đời*

*Bác như vì sao sáng, sáng giữa trời bao la*

*Như cánh chim không mỏi bay khắp trời quê hương*

*Xin khắc sâu ơn Người trong tâm hồn Việt Nam.*

[Xin khắc sâu ơn người, trong tâm hồn Việt Nam

Xin cảm ơn nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thật nhiều]

\*\*\*

Vâng ạ! thời gian của chúng ta đã hết, bài chia sẻ của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây,

Ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục đi nội dung “Muốn thành tựu phải bắt đầu từ Tu thân”

Chúc bạn

Thuộc lòng Đệ Tử Quy

Hành đúng từng câu chữ

Nội hóa tâm cung kính

Là bạn được thân người

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai – xin cảm ơn

\*\*\*

<https://www.youtube.com/watch?v=J7ye5tbSgaI>