# Khái niệm về chủ nghía <br> NHẤN • V! 

(Tải-liệu của Trung tâm Huấn lụ̣ện Nhân vị Vînnh-Long)

## $T \mathbb{U}^{\prime} \mathbf{A}$

Quyền sách này gồm một số bài giảng về thuyết «Nhânvị» của các vị Linh-mục Giáo-su ơ ơ Trung tâm Huấn luyện Nhân-vi Vinh - Long, mà Liên-Đoàn Công-Chức Cách-Mạng Quốc-Gia dả durợc phép ấn-hành, dề làm tài-liệu học-tập cho anh chị em doàn-viên.

Nguyên-tăc tôn-trọng nhân-vị đả dược Quổc-hội Lập-hiến long trọng tuyên-bố và ghi ở trang dầu bản Hiến-pháp Việt-Nam Cộng Hòa. Nguyên-tăc ấy chính là căn-bản của công-cuộc kiếnthiết quốc-gia trên mọi linh -vực do NGÔ TỒNG-THỐNG länhdọo từ bốn năm nay.

Sau bao nhiêu thử-thách khó-khăn và mặc dâu còn nhiều trở-lực căn phải dược khăc-phục, đờr sống của chúng ta, ngurò̀i dàn Việt tụr-do, hiện nay đâ trơ nên turờ sáng và đả thoát khỏi các tệ-hậ xấu-xa của thời Phong.thực. khác hẳn với tình-cảnh của dồng-bào miến Băc rén siết dưới ách thỗng trị của Việtcộng. Điêu nầy đả sáng tỏ và nếu còn có kẻ hoài-nghi, thiết tưởng các lời tường-thuật của dồng-bào vượt tuyến, - mổi ngày mọ̣t đông, - cüng đả dủ làm cho họ thức-tinh rôi.

Nhu vậy, sự cách biệt giứa hai đời sống, hai ché-dộ là do ơ đâu, nếu không phải là vì trên phằn đất Quốc-gia, nhân-vị của mổi người công-dân dược tôn-trọng, trong khi ở vùng Việt-cộng, nhân-cách đồng-bào bị chà đọp, con người bị hạ xuống dịa-vị một con vật, một cái máy đề sản-xuất.

Trên thể giới ngàa nay, lý-tưởng nhân nvị là thà nhotrì kiếncổ dề bảo-vệ tự-do và hòa-bình, trước xự xăm-lăng của tà-thuyết duy-vật.Riêng ở Oông Nam-A, Việt-Nam Cọnng-Hòa, với vä-khí tinh-thần săc bén ấy, có thề tự-hào đả đưng vào hàng-ngü tiềnphông các quỗc-gia dân-chủ, trong mặt-trận chống Cộng.

Hơn thể nứa, lý-tưởng nhân-vị áp-dụng ỏ Việt-Nam dâ dược nhân-sí và chính-khách nhiều quốc-gia bạn dặc-biệt lưutâm nghiên-cứu, và tìm dễn tận xứ ta dề học hỏi và suy nghiệm.

## $\odot$

Bởi các lý-do trên đây, và nhất là sau khi dả nhận-thức rằng anh chị em Công-chức Cách-mạng Quốc-gia muốn làm trọn_ vẹn nhiệm-vụ của mình trong công cuộc kiến-thiêt xứr sở hiện-tại, cần phải, trước hết, hiều rơ lý-tuởng chì-dạo cơng-cuộc ấy, Ban Chẩj-hành Trung-urong Liền-doàn Công-chức Cách-mạng Quốcgia dả quyễt-định xin phép ânn-hành tập sách này, dề dùng làm taì-liệu học-tập cho anh chị em công-chức.

Mọt điều mà Ban Chấp-hành Trung-Uơng cân luru-ý các học-viên là lý-tượng nhân-vị có một giá-trị tự-tại không liênquan đễn tôn giáo, — mà mổi học-viên dều có nhiệm-vụ phântách và tìm hiều.

Sau hết, nhân danh Ban Chấp-Hành Trung-Uơng LiênĐoàn Công-Chức Cách-Mạng Quốc-Gia, tôi xin vị Linh-mục Giám-Bốc Trung-Tâm Huấn-Luyện nhân-vị Vính-Long và các vị Giáo-sur dả cho phép ân-hành tập sách này, vui lòng nhận nơi đây lời cảm tạ chân thành của Liên-Đoàn Công-Chức Cách-Mạng Quốc-Giá.

> LÃM-LỄ - TRINH
> Bộ - Truởng Nội - Vụ
> Chủ-Tịch Ban Chấp-Hành Trung-Ương
> L. Đ. C. C. C. M. Q. G.

## BÀI NHẬP $\mathbf{B E}$

Linh mục Nguyễn-văn-Tất Giảm đởc
Trung Tảm Huấn Luyẹ̀n Nhân Vị Vĩnh Long.
Đời bây giờ là dời cạnh tranh. - Chúng ta cần phải hoạt dộng - chúng ta không được ơ-chờ lãnh dạm - Nếu chúng ta không hoạt-dộng, và kẻ khác sẽ hơạt-động và sẽ hoạt-động ngược lại với chúng ta.

Vi con người là vật có lý- trí, chúng ta không thề hoạtđộng một cách mờ-ám, không tìm hiểu nguyèn do nguồn gốc và kết quả của mọi hoạt dộng của chúng ta. Trước khi làm phải suy-nghĩ, trước khi suy.nghĩ phải đề cập vấn-lề̀. Nếu chúng ta khơng có quan-niệm nào về đời sống trí-tuệ, luân-lý, tinh.thần và các ngành hoạt động của chúng la, làm sao chúng ta có thề suy-nghĩ dược ? Cho được suy nghĩ, chúng ta cần phải suy-nghĩ về mọ̀t vấn đề nào. Cho đặng vấn dề, chúng ta phải đặt nó ra - phải học - suy.nghĩ xong chưa dủ, chúng ta cần phải phán_ đoán - suy.nghĩ là phán_doán - phán_doán là chọn lựa. Bây là đặc tính của con người. Biết chọn lựa, là dàn con nguời có tự-do. Chúng ta dừng bắt chước con lưa Buridan : chết dỏi ỏ giữa 2 bó cỏ, vì không biết phải ăn bó nào.

Chọn lựa xong chura đủ, chúug ta phải hoạt-dộng. Sự chọn lựa không dura đến hoạt-động là một chọn lựa vô ích.

Phần đầu của khóa huấn-luyẹ̀n, ching ta cố gắng tìm biết những vấn-đề một người học thức cần phải biết và nhũ̃ng phương pháp đề đặt cảc vấn đề ấy :
— Tuần thứ hai chúng ta sẽ suy.luận các vấn dề về chính nhân-vị.

- Tuần thứ ba phương pháp thực hành trong dời sống cá-nhân.
- Tuần thứ tur phurơng pháp thực hành trong dời sống xã-hội.

Trước khi đề cập đến các vấn dề trên chúng ta cần phải hiểu và giải-quyết : con ngıtời là gi ?

Thật là một câu khó trả lò̀i. Chúng ta phần đông có một số tuồi đã sống đời sống con người - nhưng nếu chúng ta thử hỏi ; con người là gì ? có mấy ai trả lời được. Đây là một câu
hỏi cố cựu nhur nhân loại, một điều mà chúng ta chỉ giảj-thíc dược, khi chúng ta tỉm thấy lỳ do nó ở ngoài vạn vật, ngoài col người. Lý do con người không tìm chính ở trong con người

Trước hết con người phat-triển trong trí giác ngoại giớ chúng ta như một thực-thể vật-chất với vài tính cách, củ ch hành-động làm cho chúng ta tức khắc nhìn nhạ̀n đó là con người. Nếlu dem sự sưu tầm và suy-nghĩ, chúng ta vượt khở cái thực thề hiẹ̀n ra nơi giác quan của chúng ta. Nếu dem su sưu tầm và suy-nghĩ trên nhũ'ng người khác và hànhiovi của họ trèn chính chúng ta và nhũng hànhovi của chúng ta, chúng t sẻ thấy mình đưng trước một tác dộng riêng biệt, tác dọ̀ng củ tư-tuởng và ý-chí, biều thị bẳng một giá trị và nhï̈ng dặ́c-tínl cao hơn uhững đặc tính cỉa thể xác và hoạt-động của nó.

Nếu chúng ta đi tù hiện hữu và đặc-tính của tác-động th xàc đên hiện hũu và đặc-tính của nguyèn-do thực thể, chúne ta có thể suy-luận chắc chắn có một thực-thề vô-hình, khác vói cải thực thể vật chất và hữu hìnhi, một thực thể linh độny và hoạt-bát, kề như nguyên thủy tinh-thần để cấu tạo cái dơ" vị sống dộng mà chúng ta gọi là con người.

Tiếp tục phân-tách và khảo cứu cải nguyèn-thủy vô_hìn nầy, chúng ta sẽ đi dến sự xác thục nầy : nguyèn thủy ấ phải là một thực thề cá tính có bản tính lý trí, tự sống, tự do da tự lập và không thê thông báo durợc. Cái nguyên thủy vô hìn có nhiều đặc tính ấy gọi là NHÂN VI.

Nhân-vị thuộc loại thực thê.
Nhân-vị một thực thề có cá tính đơn độc-một phần tử cd tính cách rièng Jiẹ̀t-không lẫn lộn với một người knác.

Nhân-vị là một thực-thề có lý-tri đê chỉ-truơng mọi hành. động của minh.

## YẾU TỐ THỂ XÁC

Khi chúng ta dặt cho con người danh-tù Nhân.Vị, khó chúng ta nhận cho con người có một yếu-tố vô hình, chúng tô đưng lẩn lộn cả con người với yếu tố cấu tạo của nó. Nói con người là một nhân-vị chúng ta không muốn nói hay tưởng con nguời chỉ là thực.thể cá tính có bản tính lý-trí, nhưng chúng ta muốn nói con người có một dộng lực có giả_trị hơn giá.tr
ic sol ơi fác hoặc tâm linh không - con người gồm có thề xác, và tám !io hỏ

Nhờ yếu tố thề xác, con người có một dụng cụ tất yếu dể thòng báo với ngoại giới và với những người khác. Cái thề xác toó grá trị, nhưng chỉ có gía trị của nó - không phải nên một củ trở lực cho tâm linh - phiàn cao thượng nhất của con người in) à tâm linh.

## GIÁ TRI:

th Nhîn nhận con người là một Nhân vị, hiển nhièn là chúng in a xác-uhạ̀n giá-trị, phẩm.giá và cứu-cánh con người. Nói ıácách khác, giá trị và phầm giá con ng̛̛̣ời là mọ̀t kết thúc tất òn qếu của bản thề con người. Trong con người caii mà chúng ta lơgọi là động lụ̣ c linh-hồn đi đến trinh-độ thục thề - tự hữu -vỉnh- riển. Giá trị cá nhân nguồn gốc bởi hai thực tại :

## in

1) Con người cũng nhur các đọ̀ng vật khác có mọ̀t sự sống áfièng làm cho con người nên mọ̀t sinh vật tự trị, tự tưc, đầy do dủ, cứng rắng.
in) 2) Con người chiếm một địa-vị cao ntıất trèn giai-cấp các dộng-vật : địa-vị tâm linh.

## OặC QUYỀN :

Điều đáng chú ý khi chúng ta quan sát con người, chúng la nhận thấy hai trạng thái :

1) Một trạng thái, nhờ dó, con người là một cá nhàn tồn ại trong thể xác, sống dọ̀ng trong khòng gian và thời gian.
2) Một trạng thái, nhờ đó, con người là mọ̀t thực trạng âm linh vượt khỏi không gian và thời gian dề đi dến pinçikh ifiến và tuyệt.dối và có một giá trị trồi hơn các giá-trị vật \{ tợhất. Nhạ̀n bản thề con người; chúng ta nhạ̣n tháay những dặc: ouyè̀n sau đày :
3) Con người là mọ̣t vạ̣t tự túc, đầy đủ và phân tách ra .tr mọi vạ̀t khác - không làm một phần-tử của một vạ̀t khác.
4) Con người một vật tự do.
5) Vì có tự-do, con người được làm chủ mọi hành-vi của minh, có quyền lọ̣i và nhiẹ̀m vạ, quyền sở hữu và quyền thương yèu và được thương yèu - và chỉ có con người đi dến tinh yèu vô vị lợi.
6) Con người có trí tuẹ̀, và có thể hiều cái gì tổng quát, tuyẹ̀l đối và lấl yếu.
CỨU CÁNH :
Vímuốn khảo cứu con người hoàn-toàn, chủng ta cần phải xét đến cứu cánh của nó.

Vi là con người, nèn khòng bao giờ là hoàn-toàn dược : cần phải tim sự hoàn tởn trong sự nhạan thức và thàu đạt một vật khác, mọ̀l vạ̀ kiều mẩu hoàn toàn - dạt cứu cánh.

Nhưng khòng phải đạt bất cứ cứu cánh nào, nhưng một cứu cánh hoàn toàn - làm thỏa mãn mọi ước muốn của con người

Vi con người là tạo vạ̀t có tâm linh, dới tượng của tàm linh là cái toàn hảo của thực tạ̣i, diều thiẹ̀n ; chỉ trong nhận thức và ưa chuông cái toàn hảo, con người đeo duồi cứu cánh của minh, nhưng cái toàn hảo chúng ta không thề kiếm gặp nơi tạo vạ̀t: điều kiẹ̀n và cứu cánh tuyệt vời chỉ tìm gặp ngoài và ở trên các tạo vật, tìm nở Đấng Thượng Đế. Đi tìm chàn lý, đi tìm Thurợug Đế là một tác động cao quí nhất của con ngtrờì - đi tìm và dạt cứu cánh tột cùng.

Ai muốn dạt cứu cánh, cần phải dùng phương pháp như những nấc thang dem chủng ta đến cứu cánh tột cùng.

Những phương pháp sắp dặt tùy theo năng lực, khuynh hướng và hảnh đọ̀ng dời sống dọ̀ng vật, đời sống sinh vạ̀t, đời sống nhàn vạ̀t, đời sống tàm linh. Con người trong ngành hoạt dọ̀ng phải coi nhur mọ̀t ctřu cảnh, chớ khòng phải một dụng cụ, một phurơng tiẹ̀n.

Con người trực tiếp hướng về Thượng Đế. Chủ-nghĩa cá nhàn làm cho con người cồ lập - chủ nghĩa dọ̣c tài làm cho con người nô-lẹ̀ Quốc-gia chủng tộc. Chủ nghĩa Công.Giáo dặt con nguời trèn hếl thự tại và chỉ tùy tùng một minh Thượng Њế.

## PHÀT TRIỂN CON NGƯỜI :

Con người luon luôn tiến triên - nhờ tiến triền để đi đến sự hoan hảo - đi đén cứu cánh.

Vì con người (gồm có) bao hàn thề xác và tâm linh, sự tiến triền cần phải chú ý đến đời sống vật chất, trí tuệ, luản lý và tôn giáo, không thèm không bớt.

Sự tiến triền phải có hệ thớng : cảm giác phải tùy theo ly'-trí. Con người phải tùy tùng Thương $\mathrm{Be}_{\text {é - nhưng tùy tùng khong }}$ phải tièu.diẹ̀t.

Con người vì phải sống trong xã-hội, sự tiến triển cần phải được chi-phời bẳng những đửc tánh gia đinh, công dân, xã.hội.

Möi người không tìm tư lợi cá nhân, sống chỉ tìm công ich - và nhờ đạt đàn cứu cánh của mình.

## TRIẾT HỌC LÀ Gl ?

Mỗi một phái định-nghĩa triết-học một cách, tùy theo quan-niệm của minh. Nói cho đúng hơn khòng có triết-học thuần-túy, chỉ có một thứ triết học nào, chỉ có những triết học gia mà thôi.

Muốn định nghĩa triết-học, trưởc hết chúng ta hãy trở nên một triết-học-gia, nghĩa là một người biết suy-luận để tìm cho biết nguồn gốc vạn-vật.

Nếu tôi đề-nghị câu định nghĩa nầy : « triết-học là khoahọc nhự̃ng căn nguyên" là lý do căn bản sự thật, các bạn cho là quá xa xồi, quá trừu tượng, quá mơ hồ. Nếu tôi quả quyết : Triết-học là khoa học để giải thích một cách thầm thúy sâu xa căn nguyèn vũ trụ, các bạn có lẽ hịèu rõ hơn môt chút. Nhưng các bạn buộc phải tìm nơi lời nói của tôi, và trong thâm tâm các bạn, các bạn tự hỏi cái công thức nầy có khi là quá cao vọng, và có thề như các bạn đã biết rồi, bị phi bát bẳng sự dụng chạm dư luạ̀n quần chúhg.

Tớt hơn tôi khoan định nghĩa triết học, tôi muốn làm cho các bạn thấy minh cần phải suy nghỉ đã, suy nghĩ một cách khoa học, có hệ thống.

Các bạn tưởng tượng con người như một mầm cây mọc trèn mặt địa cầu, bị ném qua một lởp khơng gian đang quay cuồng. Mỗi cá nhàn bị ném đó, kèm theo một đời sống lẫn lộn vui buồn, thương ghét, và bị lòi cuốn trong một chiều chuyền động ngượi ta phải gia - nhậ̣p vào mả không hiều tại sao.

Nhưng cái ảo ảnh àu lo nầy sẽ sai lạc hẳn nếu chúng ta không xem cái gi khác nữa. Nó chỉ tương ưng như cái bèn ngoài. Tu tưởng con người dang lúc bị vũ trụ chi-phối, tùy thuộc vũ trụ và dường nhu bị vĩ-trụ dè ép, tư tương con người cao thượng hơn mộ caii chi phối chính minh, vi con người biết minh bị̣ chi plốni. Mối lo àu xác thực hơn mối lo sợ, vi nó khòng chỉ thấy nô lẹ̀ con người, mà còn nhạ̀n thấy cái cao thương của minh. Nguồn gốc sự ngạe nhièn là ở day ! khoa học đầu sự ngạc nhièn (Aristote), cái nhu cầu cần của suy nghĩ là đày, ở cai chênh lẹ̀ch giữa cái nhö nhoi bấp bènh của địavị con người với cái nhả́y vọt lèn cao của tur turơng làm cho con người thấy mịnh cao qui hơn dịa vị thực tại. Triết lý chánh là phàn lích cái âu lo nầy.

Nếu con nguời ugạc nhiên khi nhin xem vũ-trụ, ngạc nhièn vì xem chính minh như hồi nhơ chúng la có biết bao nhièu cải ngạc nhièn, nếu yèu sách ngạc uhièn có hai phần, nhiều con đường suy tầm mở rộng trước chúng ta. Chúng la có thề chựng minh dể dàng các thứ khoa học không làm thỏa mãn àu lo của chúng ta, cho dầu về phương diẹ̀n tri thức mà thôi.

Cốt yếu là cái gì thực tại vá bao quát. Một bèn sự thầm kin luôn ẩn lánh quá rièng biẹ̀t, đóng kín, một bèn một cái bao quál quá trừu tượng và dường như đọng lại trong ước hiẹ̀u. Triết lŷ́ là chính caii hồi tưởng bao quát thực tại giữa những biến chuyển không ngừng. Vì vậy cho dặng dịnh nghĩa triết - học, cần phải trở nèn một triết-học-gia.

Tóm tắt triết học lá phàn tich cái àu lo, nhưng khòng phải lả cải àu lo tà̀m thường, chính là cái àu-lo có hệ-thống, cái àu-lo loài người cải àu lo tính cách khoa học.

Triết học là sự nhạ̀n thức lièn quan của àu-lo, và do dó triết lọ̣c là sức cố gáng dề xác định ý nghĩa của àu-lo, dể có thể diều-khiển và hướng dî̉n dời sống theo một nguyèn thíc khòn ngoan, khòn ngoan dể tìm hiểu chính mình và tim hiều vĩ.tru.

Triết họ̣c gia là một kỹ-thuạ̀t gia, một nhà chuyên mòn về tur tuởng. Tu turởng khaic với dụng cụ kỷ thuạà thể nào, thì triết học gia khác kỹ thuạ่t gia thề ấy. Triết học gia là nhà chuyèn mòn suy tưởng, la nha bác học của nhạ̣n thức tư tưởng có hẹ̀
thống. Do đó các hệ-thống hóa triết.lý là nhũ̉ng khoản tất yếu, nhưng tạm thời, của chuyền động hay sự vượt quá bất tuyẹ̀t của tư tưởng. Luôn luôn chúng ta có thể tiến, chúng ta có thê hiểu rộng hơn. Hệ-thống hóa triết-học là nhắm mục dich và tượng trưng triết họ̣c dơn - vị mà chúng ta chưa dạt dện, cái triết học lý tưởng. Hẹ̀ thống hóa triết học là phân tách chúng ta ra khơi cái gì quá hữu hình, quȧ hiển nhièn, những biểu tượng làm cản trở tur tưởng của chúng.

Triết học chẳng nhừng dem chúng ta ra khỏi cái hiẹ̀n hũu, nó còn dem chúng la di đến bèn kia, cái ngoài con ngườj, dối tượng của sièu hình học.

Giá trị đặc biẹ̀t và cao thtrợnğ nhấl của friếl học là làm cho chúng ta nhận thức sự thiếu thốn, cải bất loàn cỉa con người.

Ngày nay người ta phân biẹ̀t triĉ́t học làm bốn phần: tâm ly̆ học, luân lý học hay dạo đức học, và sièu hinh học cunng gọi là triết học tồng quát.
1.- TÂM-LÝ HỌC : quan sát các hiẹ̀n tượng sinh hoạt nội giới của con người và cố tìm ra căn cứ và định luật của các hiện tượng ấy.
2.- LUÂN-LÝ HOC : xác dịhh các quy tắc chúng ta phải theo để khám phá và chứng minh chân lỳ. Nó gồm hai phần : luận lỷ hình thức và luận lỷ ứng dụng cũng gọi là phương pháp (logique formelle et logirfue appliquée ou méthode scientifique). Luận lý hình thức thiét lạ̀p cảc quy tác cho hết mọi mòn khảo cứu (recherche) và không tịy thuộc vào một đối tượng rièng, con luạ̀n lý ưng dụng xác định những quy luạt rièng cho từng mỏn khảo cúu (élude) như vạ̀t lỳ học, xã họ̀i học, tàm ly học.
3. LUAN LÝ HỌC : hay dạo dức học xác_dịnh các quyluật phải theo để huơng dîn đời sống đên mộl ly̆ Luởng.
4. - SIÊU HÌNH HỌC : muốņ tìm hiểu nhũ̃ng cái gì vượt quá phạm-vị thực-nghiẹ̀m của giác-quan và ỳ thức và chỉ có lý trí mởi nhạ̀n thức được. Nó gồm cố trí năng phè hình luận xác-dịnh giá trị của lỳ trí. Siêu hinh tông quàt, hay lá bản thể luận (ontologisme) học vè vạ̀t thê (ens-ètre) kể là vật thể và xác nhạ̀n những điều kiện nào là những điều-kiện khiến cho vạ̀t thề co thể hay là có thực (ens possibile, ens reale), và sièu
hình riẻng (spécifique) biết tìm sự cắt nghĩa cuối cùng về sự vật : sinh hoạt là gì, vạ̀t chất là gì, linh hồn là gì, Thượng đe̛ là gì, đó là những vấn. đề siêu-hinh rièng-biệt muốn giải quyết.

Định nghia đeê-nghị: Triết-học là học về tinh - thần người ta và tất cả những cái gì ỏ bèn kia địa hạt hữu hình mà tinhthần ấy có thể biết dược. (Science de l'esprit de l'homme et de ce que, au delà du domaine sensible, cet esprit peut con. naitre).. Học vè̀ tinh thần : tàm lý học, luận lý học, và đạo dức học.

Vấn dề giá-trị cỉa nhạ̀n thức phè - bình năng trí là siêu hinh học.

## Triết học với các khoa học khác.

A) - Triếl học khòng phải là một khoa học như những khoa học khác. Hệ số (coefficient) nhân cácì quan trọng đối tượng lỳ hóa học do lường được và khòng lệ thuộc vào sự phán doán rièng nhà bác học. dối tượng triết học không hè đo lường được và thurờng thường lệ thuộc tình trạng mỗi một linh hồn người.

Nnà hác hợ đi đến chàn lý trí tuẹ̀, nhà triết học phải đi đến với tàm hồn mình. Phát minh khoa học có hay không, khộng làm thay dổi đời sống dạo dức, nhựng có Thièn Chúa hay không, có tụ do hay không, rất quan hẹ̀ đến đò̀i sống đạo đức.
B) - Triết họ̣c vần đáng mang danh từ khoa học. Triết học muốn đạt đến những lý do sàu thẳm của vạn vật. Chân khoa học là khooa học có căn do : triết gia hơn nhà bác học. Như triêt học chỉ mưu dạt đến một tư tưởng hoàn toàn duy lý.

Nhả bác học : lý do thiển cận _ Nhà triết học : lý do cùng tộl.
C) - Triêt học và khoa-học giuíp lẫn nhaun. Nhà triết học nhờ kinh nghiẹ̀m khoa học dể suy lý. Nhà bác học công nhạ̀n những nguyèn lý tur tưởng của triết học. Nhà triết học quan.sát cách thức (moyen de connaissance) khảo cứu (étude) của nhà bác học và hẹ̀_thống hóa các cách thức ấy. TINH:THẦN TRIÊT-HOC :

Ňguyèn.tắc thực_tế và thiẹ̀n ý trong lúc suy tầm triết lý.

Ưa thich thấu hiều tồng quát và đầy đủ, quan niẹ̀m tồng hợp vĩ đại.

Đức tính đặc sắc : thoát ly bản ngã chật hẹp ích kỷ, vô vị lợi, chàn thành với chân lý. Lo lắng cho nhân quần xã-hội, đời sống điều-hòa, hạnh phúc.

## LUẬN LÝ HỌC

Con người khác với vật, vì người có lý trí, tri giác mối tương quan tất yếu giữa sụ̂ vạ̀t. Khảo cứu các phương pháp giúp con người hiễu bıết sự vạ̀t (áp dụng lỷ trí vào viẹ̀c tịm chàn lý) là đối tượng của luạ̀n-ly̆ học.

## I) ĐİNH-NGHĨ̃A LUẠ̇N-LÝ-HOC

Luận lý là tìm lý.
A) - Theo nghîa rộng, luạ̀n lý là hết mọi thề-thức suyluận đúng hay không đúng.
B) - Theo nghĩa hẹp, luạ̀n-lý có nghĩa là sự nối-kết các ý-tưởng một cách có mạch-lạc (cohérent) hẳn hòi và hợp lý.

Định nghĩa đềnghịi: Luạ̀n lý học là một khoa học có mục-dich xác-định cho biết trong những tác-dộng tri-tuệ hướng đến sự nhận thửc chân-lỳ́, tác-dộng nào là dủng và tác.dộng nào là không dúng (La logique est la science ayant pour objet de déterminer parmi les opérations intellectuelles tendant à la connaissance du vrai, lesquelles sont valides et lesquelles ne le sont pas).

Lá một khoa học : phương pháp để dạt tới chàn-lý và tồ chức các bước tiến của tư-tuởng thảnh hẹ̀-thống, luạ̀n lý học là một nghẹ̀-thuật. (art)

Về các tác-động trí-tuệ : ý niẹ̀m, phán doán và suy luận. Cải gì đủng cái gì khòng dúng, quan sát và phê-bình.

## II) SO SÁNH LUÂN-LÝ HOQC VÓI CÁC NGȦNH

 CÜA TRIÊT-HOCA) $Q U A N-N I E ̣ M C H U B-L Y ́$ - Theo triết-học cổ.truyền, con người có lý trí, và lý trí có giá trị tuyẹ̀t-dối.

1) _ Luạ̀n-lỷ học và tâm lý học hoàn_toàn khác nhau :
a) Về đôi tượng : đối tượng của tâm lý học rộng rải hơn đối tượng của luận-lý học.
b) Về quan-điềm khảo. ciŕu : Tâm.lý học khảo cứu tẩt cả cáe tư tương. Luạ̀n lý học là khoa học qui_tắc cái hư cái thực, cái hợp lý cái bất hợp lỳ.
2)     - Luạ̀n ly̆ học và dạo đức học : Hướng dẫn tư tưởng, hưởng dầu hoạt dọ̀ng. Qui luạ̀t luận.lý không có tính cách nhất thiết bắt buọ̀c Qui luạ̀t đạo đức có tịnh cách bắt buộc không diều kiẹ̀ı.

Theo quan.niẹ̀m chủ lý, luạ̀n ly̆́ học gần như lẫn với sièu hình học tồng quát : thực.tế thể học (ontologie), vì nguyên lý của tur tưởng có tính cách tuyệl đối, các quy luạ̀t của tư tưởng cũng là quy luạ̉t của thực-thề (être), nhờ khảo cửu tư-tưởng người ta có thể xác-dịnh dược các điều kiẹ̀n sinh-tồn của thực thě.
B) - Quan-niẹ̀m chith-nghiệm : Theo Aug. Comte, tư tuởng nhàn loại tù buổi so khai cho đến nay đã trải qua ba trạng thái (état) trèn lụch-trình tiến-hóa : trạng thái thần-lý, trạng thái sièu hinh, và trạng thái thực-nghiẹ̀m (état théologique, état. nétaphysique, état positif ou scientifique).

Luạ̀n-lý học không thể là một khoa-học khảo-cứu những đuy luặt tuyệt đối của tư tưởng, nó chỉ là một khoa học thựcnghiệm cũng như tâm lỷ học.

Tàm lŷ̉ học xét tư tưởng cá nhàn,
Luận lý học xèt tư tưởng doàn thể,
— Luận lý học xét cái thường lẹ̀ trong tư tưởng,

- Đạo đức học xét cái thường lẹ̀ trong hành vi,
- Luạ̀n lỷ học lả một phần của xă-hội học, BÌNH PHẦM : Nhở xã-hội học mà tư tưởng cá-nhân được phát-triền dể dàng, uhurng nhữnğ nguyèn-tắc thuần lỷ của lý tri là uhị̛ng nguyèn tắc bầm sinh (inné) và tuyệt- đối, có trước xä-hội và không tùy thoộc xã-hội.


## III.- HAI THỨ LUẠ̀T LÝ HOC

A) Luận lýg hoc hitnh thức (logique formelle) học cȧc thể thức của tư tưởng (ý tưởng, phán doản, suy luạ̀n) và xác-dịuh các quy-luạ̀t về các thề thức ấy. Đại số học về tư tưởng.
B)—Luận lý học thục nghiệm (logique appliquée ou
méthodologie scientifique) học $\cdot$ những điềulkiẹ̀n phát minh và phương pháp chứng minh chân lý trong phạm-vi nhất-định : vật lý, tâm lý, sinh lỳ.

## NHỮNG PHƯONG PHÁP TỒNG QUÁT CỦA SỤ SUY TƯỞNG

(Les procédés généraux de la pensée)

## I)- TRƯC.GIÁC VȦ SUY-LUẬN

A)- Trục giác: là nhận thửc trực tiếp, biết lập tức và ngay thẳng một đối tượng tur.tưởng hiẹ̀n có trước trí óc.

1) Trực giác thực nghiệm (Intuition empirique)
a) Trực giác giảac-quan là nhạ̀n thức trực tiếp về các vật trước giác quan. Trực giác ngoại-giói chiếm một địa vị quantrọng trong tri thức : là khởi điềm (point de départ) của trí thức (connaissance).
b) Trực giác tàm lý (intuition psychologique) trực giác của ỳ thức (conscience), biết tất cả những tinh trạng xảy ra trong bản-ngã.
2) Trực-giác thuằn-lý (intuition intellectuelle). Về toán học, nguyèn ly̆́ bẩm sinh bao quát một luận chửng hay một thayết-lý.
3) Trực giác phát-minh (invention, découverte)
4) Trực giác sièu-hình (intuition métaphysiqne), quannghiệm trực.tiếp về thượng dế và linh hồn. B) - Suy luận: Nhận thức biện chứng : diền-dịch pháp và qui nạp pháp.

Nhận thức gián tiếp : trí (tuệ phải đi từ thực tại nầy sang thực-trạng khác, tứ ý.tương nầy sang ỳ-tưởng khác mới kêtluận, mới đạt đến sự thực trí-tuệ muốn biết.

1) Qui-nạp pháp : (Induction)
a) Qui nạp hinh thức (induction formelle) không khám phá ra một sự thực mới, chỉ đem lại một hình thức mới cho những sự thực đã biết.
b) Phóng dại qui-nạp (induction applifiante ou réelle). Khám phá ra một sự thực mở,

Qui-nạp pháp là một phương phàp ly̌ł-luận đi từ thực-tại đến định luật.
2) Diễn-dịch pháp (déduction)
a) Hình thức diền-dịch ý luận tam doạn. Hai đặt điềm : câu kết luận là tất nhiên.
— Một thứ diển dịch thuần hình thức, không sự thật mới, chỉ hình thức mới.
b) Diển dịch thực sự hay chưng minh (déduction réelle ou démonstration). Dùng trong toán học. - Câu kết thúc là tất nhiền - Biết thèm cái mới.

Diền dịch là suy luận từ một trường hợp chung đề đoán định ra một trường hợp riêng.
3) Lý luận loại suy. Lý luận dụa vào một sự giống nhau đã quain sát được, mà kết luận một sự giống nhau khác không quan sát duợe.
C) - Turong quan giữa trụ̣c giác và suy luận. Cả hai là động tảc cụa trí-tuẹ̀. Trực giác có tính cách cụ thề, cá thể. Suy luận có tính cánh trừu tượng, chung.

1) Trực giác mở đường và dự bị cho suy luận.
2) Các thễ thức trực giác can thiệp vào suy luận.
a) Trực giác kinh.nghiệm làm khởi điềm cho suy luận : qui nạp và diển dịch.
b) Trực giác thuần lý dem những nguyèn tắc cần kíp cho sụ̣ suy luận.
3) Trụ̣c giác thuần lý tống hợp suy luận trong một quan niệm bao quát, dại khái.

## II. - PHÂN-TÍCH VÀ TỒNG HỢP

«Tất cả các nhận thức là một sự phân tích ở giữa hai sự tồng hợp."

Phàn tích là chia toàn khới ra từng yễu tớ cấu-tạo của nó. Phân tích khác với phân chia.

Tồng hợp là lấy các yếu tố đã phân tích ra đề cấu tạo lại toàn khới. Tổng hợp khác với hồn hợp.

## A) _ Các thứ phân tích và tồng hợp

1) Phân tích và tờng hợp thực nghiẹp : áp dụng vào những thực thề cụ thề (données concrètes) nhur các thề chất (substances) vật chất giới, hiẹ̀n tượng ngoại giới (faits d’expérience) biện tượng tâm lỳ.
a) Phân tích và tờng hợp thực sự: theo các yếu tố của một vật gì ra thực, lấy các yếu tố thảo ra, đã tách ra, rồi hòa hợp lại thành toàn thề thật sự.
b) Phân tích và tổng hợp bằng ý tưởng : trong trí khôn mà thôi (seulement dans l'esprit). Giúp khoa học thực nghiẹ̀m và các khoa học, có thể hay khòng có thề áp dụng phân tích và tồng hợp thật sự.
2.     - Phân tích và tồng họ̣p thuần lý. Những cách thế tách ra hay nối lại những ý tưởng (phán doán) hoặc những mệnh đề khảc nhau (suy luận)
a) Phán đoán là một tác-dụng trí tuẹ̀ vừa gồm có phân tích và tồng hợp.
b) Lý luận gồm có phân tích và tồng hợp.

Lý luận phân tích : từ kết thûc của nguyên lý dến chính nguyên lý.

Luận lý tồng hợp : đi từ nguyên lỵ́ dến kết thúc dỉ nhiên của nguyên lýa ấy.

## B) _ Địa-vị của phân tích và tổng hợp

Phân tích là một phương pháp sưu tầm (procédé de recherche) và khám phá (découverte). Tồng hợp một phương pháp giải-thích (explication) dùng đề giảng thuyết các sự đã sưu tầm được.

Cả hai phương-pháp đi đôi với nhau và bồ túc cho nhau trong sự sưu tầm, cũng như trong sụ̣ giảng-thuyết kboa-học.
$C$ _ Óc phân-tich và óc tầng.họ̣p
a) Óc phân tích chuộng thực tại (culte du fait), thích sự xác định (précission) minh bạch và phân loại có phương-pháp (classification méthodique).

Quá lạm dụng̣ cọ́ thề là một chựơng ng̣ai chọ khoa học
vì rúl tî̀m con mắt trítuệ lại làm cho nguời không thề bao quát sụ rật.
b) Óc tồng-hợp thich những quan diểm tờng-quát. it chú ỳ đến chi-tiết tỷ-mỷ, có thể làm cho nguời ta hấp tấp lầm lạc.

Tốt nhất là dung hòa dược óc phân tích với óc tồng-hợp.

## KHOA - HỌC VÀ CÁC THỨ KHOA - HỌC

I) Khoa-học là gì? Khoa-học là một nhận-thức, nhưng là một nhận-thức có hẹ̀-thống. Có 4 thứ nhận_thức :
A) Nhận-thức loùi vẹ̣t.— Loài vật cũng có cảm giác nhur loài nguời ; nhưrug loài vật không có lý trí : chúng tri-giác•sự-vật, nhưng không thể tri.giác tương-quan giữa sụ̣ vạ̀t, nó không suy luận và không rút dược kết thunc của những diều đã tri-giác. Nó khơng có những nguyèn-ly̆ gàn cốl củá mọi suy-luận, không dặt vấn đề lýt-thuyết để giải-quyết những vấn đề thực-tiền, không hành động một cách hợp.lý, không biết có những tương-quan tất yếu, nguyèn-lý nhàn-quả. Con vật nhận thức kinh.nghiẹ̀m dựa vào giác-quan và liên tuởng.
B) Nhạ̀n-t hứe thông thurờng.— Auguste COMTE nói : « Tinhthần triêt-học - tưc là tinh-thần khoa-học - chỉ cốt ở sụ khuếch trương lurong.tri thông thường một cách có phurơngpháp dến mọi vấn dề mà lỷ่ trí người ta có thể dạt được. "

Nguời hơn vật ở chỗ tri-giác được những mối tương-quan giưa các sụ̂-kiện và biết có những tương-quan tất yếu.
a) Tương-çuan về tương-tụ hay turơng-phản, Tương quan về ngẫu-hợp hay sự kế tiếp không thay đồi. Tuơng-quan tã́t. yếu : nguyèn-lý.
b) Phương-pháp hoàn-toàn kinh-nghiệm, không thực-nghiẹ̀m hay khoa học, không có sụ tồ-chức những điều kiẹ̀n hiều biẹ́t một cách thuần-lý.
C) Nhận-thức khoa học.

1- Nhận thức khoa học chắc thật hơn nhạ̀n thức thông thường.
2_ Nhạ̀n.thức khoa-học xác dịnh (précis) hơn.
3— Nhạ̀n-thức khoa-học tồng-quat hơn.
4- Nhận-thức khoa-học thû̀̀n-lỵ́ hơn,

5_ Nhận-thức khoa.học có hệ thống hơn.
D) Nhận-thức triễt-học.-
a) Theo triết học duy-lý cựu-truyền, siêu-hình học là phần căn bản.

Nhận.thức triếthọ̣c sâu xa hơn nhận-thức khoa học, không thề kiềm chứng dược một cách thực.nghiẹ̀m, căn cú trèn xuy luận, có tính cách quy phạm (nlậ̣n cái gì phải, cái gì không thể không có).
b) Theo triếthọc thực.nghiẹ̀m, nhận-thức triết-học. Triết. học cốt yếu là siêu-hình : khảo cứu về bản thề sâu xa và giải thích lý do cuối cùng của sự vật, song triết-học đồng thời cuñ là học nhân bản - tâm.lý học - nhàn tính học.

## II) Nguŏ̀n gớc khoa học

A_Khoa học và kỹ_thuật.- Khoa học có mục dich tim kiếm những định-luật giải thich các hiẹ̀n tượng. Ky̆.thuật chi phối sự sản xuất kỹ.nghệ.

Tương-quan mật-thiết giữa khoa-học và kỹ-thuật :
a) Khoa học và kỹ-thuật bên nào có trước ? Kỹ-thuật thường có trước khoa học.
b) Khoa-học xuất - hiẹ̀n cách nào ? Theo các triết.gia chủ thực-dụng thì hành dộng sinh ra tur-tuởng, kỹ̃-thuật sinh ra khoa học theo sự tiến-hoá tụ nhièn (hành động) - Theo thuyết chủ chí (intellectualiste), sự xuất hiện của khoa học nhur một cuộc cách mạng thực sự, khi trí-tuệ tách khỏi thực tế : « khoa học khởi đầu ở sự ngạc nhiên » không do nhu cầu hành động mà nhu-cầu hiểu biết.

Kêt-luận : Nhu cầu đời sống tạo kỹ-thuật - Khoa học xuất hiện làm cho kỹ-thuật tinh-xảo hơn.

B-Khoa học, ảo-thuật và tôn-giáo.
1- Tôn-giáo, ảo thuật là gì ?
a) Tôn-giáo là toàn-thề tín-ngưỡng, những tình-cảm, những hành vi, lề-nhạc ràng buộc người đời với Thượng-dế, kề như đấng thièng liêng, quyền phép, có thề can thiệp vào sự chuyền vận của những biến cớ trong vũ-trụ.
b) Ảo thuật là phép tác động trên tạo-vật và nhờ những phủ
chủ bí mật để đạt đến những kết quả trải với luật thường của tạo-hóa. Ảo-thuật gần với khoa học, khác với tôn-giáo.

2-Vấn đề - Khoa hộc tùr đâu phát ra, từ ảo thuật hay tù tôn giáo ?
a) Theo Aug. Comte, khoa học do tôn giáo mà phát sinh : luạ̀t tam-trạng cïa phái xã-họ̀i học thục-nghiệm.

Theo Ecole sociologique, khoa học do tôn-giáo mà phát sinh. nhưng trung gian là ảo-thuật, chở không phải siêu hình học.
b) Theo nhà nnân chỉng sinh học Anh Fazer, tôn-giáo là do ảo.thuật - Tôn-giáo - khoa học.
c) Theo Bergson, ảo-thuạ̀t và tón-giáo, khoa học và ảo-thuật không cái nào do cái nào mà phát sinh cả.

## QUAN-NIẸM ĐỀ.NGHI :

a) Kỹ-thuật và ảo.thuật cùng một loại, vì cả hai nhằm mụcđích hành-đọ̀ng (không phải màc đích hiểu biết).
b) Khoa học cùng một loại với tôn-giáo, vì cả hai đều giải thich vân vật một cách thuần lý.
c) Giữa ảo_thuật và tòn_giáo có sự tương nhập cũng như sự tác động lẫn nhau giữa kỷ-thuật và khoa-học.

III - Công dụng của khoa học.
A - Quan niệm thục dụug.
I-Chủ-nghĩa Bacon: «Biết để tiên đoán, tiên đoán dề cung cấp.

2- Quan. niẹ̀m về khoa-học của Bergson thàm thúy hơn "Trí tuệ không phải để hiểu biết, chỉ dề gây ra một uy-lực, khòng giải thích ngoại giới, chỉ gitip người ta tác động trèn ngoại giới.

## B- Quan niệm chủ lý.

I ... Nhiều nhà tư tưởng và bác học muốn xem khoa học như Ià một cứu cánh tuyệt dới, trợng-tự như một tôn.giáo.

Bình luấn : Khoa học chỉ là một trừu-tuợng, là toàn thể những tri-thức của toàn thề người ta.

2-Khoa hoc chỉ là một phương tiện.

## IV - Óc khoa hep

A_ Búc tinh trí thức.
I_ Óc quan sát : tìm cái gì có thạ̀t.
a) khách quan, dặc tính cốt yếu.
b) Tinh uaa minh bạch xác thực.
c) óc phè phán.

2- Óc minh chứng cốt yếu trong toán học.
a) căn cứ trên chủ-nghĩa duy-lý khoa học.
b) Lièn-hệ mật-thiết với phương-phâp
c) Hẹ̀ thống hóa nhạ̀n thức khoa học.

B - Bức tính luân lý.
$\mathrm{I}-$ Tính thành thật : công bình.
2_ Tính không vụ lợi.
C - Bíc tính nào quan trọng hơn.
Đức tính luân-lý là yếu tớ căn-bản của tinh-thần khoa học, nhưng có nèn đặt nó trèn đức tính trí thức không? Theo Go. blot, đức tính tuân-lý là cốt yếu của tinh.thần khoa học.
a) Nếu nguời ta cho từ ngũ̃ «tinh.thần khoa học» mọt ỳnghĩa trí thức thì tinh-thần khoa học cớt ở những tính trí thức.
b) Tinh-thần khoa học theo một ý nghỉa luân lý,

V-Phân loai các thír khoa học.
Khoa học là nhận thức có hệ thống, nhận thức tồng quát. Phân loại có ích nhưng khó.

ARISTOTE : Tư tưởng thực hành, thuyết-lý, thi-nghệ

- Khoa học thuyết lý có mục đích nhận thức và giải thích sự vật : Toán, Vật-lý-học, Siêu hình học.
- Khoa học thực hành mục đích hướng dẫn con người trong đời sống cá nhân (luân lý học) trong đời sống gia đinh (kinh tế) trong đời sống xã hội (chánh trị)
- Khoa học thi nghệ mục dích sản xuất tác phầm văn hóa: Tu từ học, thi pháp và biện chứng pháp.
$B A C O N$ : căn cứ cứ trên năng lực.
- Khoa học ký ức : Sử-ký.
- Triết học là khoa học của lý trí.
_ Thi ca là khoa học của óc tưởng tượng.
ACG. COMTE : Nhận thức thuỵ̂́t lŷ : thực hành.
- Các khoa học tùy thuộc nha.
, - Sáu khoa học cắn bản : Toán, Thièn-văn-học, Lý-học, Hóa-học, Sinh.học và Xã-hội học (Toán, Cơ-học, Lý-học, học, hóa-học, sinh học, tâm lỷ học, xã hội học).


# NHÅN - VỊ VÀ XÃ-HỘI 

Bài giảng của Linh-mục Thiẹ̀n giảng sur tại Trung Tàm Huấn Luyẹ̀n Nhàn vị Vĩnh-Long

MỞ ĐĂU : Đaug khi nước nhà, cunng như thể giới, -nỗ lực chiến đấu để xây dựng tương lai trèn một nền vững chắc, mọi người trong chúng ta, là một phầu tử trong dại gia-đinh nhân loại, không thề ngủ èm trong giấc mộng. song phải mở mẳt nhin vào thực tế và suy xét sâu xa tìm hiểu sự chân thạ̀t, dề khỏi sai lầm thất bại trong cuộc xây dựng chung.

## I. NHÂN-VỊ VÀ XÄ.HỘI

NHÂN VI : Nhân-vị là phần tử của xã-họ̀i, nhưng chẳng thề ví như vièn gạch trong ngôi nhà. Nhân-vị trong xä-hội có nhân phẩm rièng, có cứu cánh rièng.

Con người là tiểu vü-trụ dứng trong càn-khôn, về phương diẹ̀n vậl-chất, con người trong càn khôn sánh nhur giọt nurởc trong biển cả, về phương diện linh thièng, con người thấu biết càn khôn, cao hơn càn khôn vì có lý trí.

Pascal dễ câu rằng: «Con người là một cây sậy yếu ớt nhứt trong vĩ-trụ, nhưng là cây sậy có tư tưởng. Nuii non đánh nát durợc con nguời, mả núi non không hay biết ; con người bị đánh nát mà biết minh bị đánh nát ».

Nhân-vị có tư tưởng, có tình yêu bao la ; nhân vị chẳng phải là vật chất mà thơi, song gồm có linh hồn bất tuyệ̀t ; nhânvị có nhiều cứu cánh cao siêu.

XĂ-HỘI : Nhiều nhàn-vị hợp thành xã.hộ (gia-đình, quốcgia, nhơn-loại). Xã-họ̀i có địa-vị đặc biệt, có quyền đòi hỏi ích chung. Xã-hội có cứu cánh chung với nhân vị.

- Xã-hội phải tùy theo nhàn vị hay là nhàn vị phải tùy xã-họ̀i ?

Đ̀êê : Chủ nghĩa cá nhân định rẳng xã-hội chỉ là phương tiẹ̀n giúp cá nhân thỏa mản nhu cầu rièng, và đưa cá nhân đển cứu cánh riêng. Nói thế có phần hợp lý, nhưng nếu đặt cá-uhàn làm trung tàm của xã-họ̀i và kể cá nhân là cứu cánh của xã-hội, chẳng qua là tưng trọng ich kỷ, mà ích kỷ phản nghịch với chàn iỳ ? Ai chẳng lèn án ích kỷ ?

Phản đề : Chủ nghĩa xã-hội, ngược lại, chỉ kể cá nhân (nhânvị) là phương tiện giúp đưa xã-hội đến cứu cánh mình. Cá-nhân phải hy-sinh vì ich chung, phải phụng-sự ich chung. Thuyết này cũng có phần hợp lý.

Něu phải kểt luận : nhân-vị là cứu cánh của xã̃-loội và xã hội là cứu cánh của nhân-vị, thì chỉ ở trong vòng tròn lần quần, chẳng giải quyết chi cả.

Tởng-hợp đề : Trí khôn luạ̀n xét đòi phải ra khỏi vòng lần quần ấy, là tịm thấy và nhìn nhận nhân vị và xã⿸-hội chung mô̂t cứu cánh. Cứu cánh ấy phải ở ngoài và ở trèn Nhân-vị cùng Xã-hội.

Cứu cánh chung ấy ở đâu ? Triết lỳ́ Khổng giáo dạy : căn bản nhân vị ở trời mà đến. Theo Nho-giáo, trời là một thề độc lập. Nhờ cái tinh-thần của Trời dã phú giao, con ngurời mới biết cơi gốc của người là ở Trời và người với Trời cọ́ tương cảm tương ưng với nhau....... Những nhả Stoiciens (thế kỷ 4 trước Chúa giảng sinh) bảo : con người, về tliề xác, là một phần của vũ̃-trụ, về phần hồn là một phằn của Trời (tức là Thượng Đế)...... Phạ̀t giáo chỉ ngỏ cho con người tu luyẹ̀n dể thành Phật ...... Thièn Chúa giáo dạy : Con người bởi Thièn Chúa tạo ra, và phải trở về cùng Thièn Chúa.

Khi nhận thấy con người, dầu khác hå̉n, khác dân tộc, mảu da, đều chung mọ̀t cội rề và sống cho đặng đến bở đến chung tất nhièn ta phải nhận định xã-hội cùng nhàn vị có cửu cánh chung và cứu cánh ấy phải là Đấng Tạo Hóa,

Ở trong đấng Tạo Hóa, Xã-hội lan rộng sâu xa về không gian và thời gian. Ta liên lạc chặt chẻ cỉng cả nhàn loại, hiẹ̀n tại cunng nhu quá khứ, tương lai.

Lièn lạc nhờ tinh yêu vơ tận Tạo Hóa thông cho.

## II. İCH CHUNG

Như ta đã nhận thấy, nhân vị, tuy là một thề dộc lập (personne), một vũ̈-trụ (univers), nhưng nhàn vị dứng trong xã-hội, trong nhân loại, có liên Iạc chặt chẽ với các nhân-vị tất cả, mà liên lạc ấy chẳng phải là sợi giây nhơn tạo tự y ta đặt ra, nhưng là một lièn lạc thiêng liêng cao sièu ở trong bồn tánh con người. Lièn lạc ấy chính là nguồn gốc chung và cứu cánh chung của cả nhân loại.

## A.- ÍCH THIĖNG LIÊNG

Nguồn gốc chung, cứu cánh chung dỏi buộc phải phụng sự
ích chung và trước tiên phụng sự ích thièng lièng Ích chung đòi tôn trọng nhân vị gia-đinh, tồ quốc, nhân loại. Tôn trọng là hiểu biết bổn tánh thièn con người, biết sú mạng gia-đinh, tổ-quốc, biết cúu-cánh nhơn-loại và nhìn nhận nhũ̃ng nhu-cầu cần thiết để đura tất cả đến cứu-cảnh chung.

Lầm lạc to nhất là không chịu nhìn-nhận dịa-vị cao-sièu Trời han cho con nguoòi, chỉ nhìn thấy phần thú mà thôi. Vật chất phải phục vụ linh-lâm mơi đúng trạ̀t tự thièn nhièn. Эảo lọ̀n trạ̀t tự ấy mà chỉ biết có vật chất mà thôi có phải là tôn trọng nhân-vị đâu ? Bảo không có Trời, không có Thiên Chúa, không có Tạo Hóa, dề hạ con người xuống bực thú, mà gọi đó là ích chung thạ̀t là đièn đảo.

## B. - PHÅl NHÀN HIÊE $U^{r} N H \tilde{L}$ $N G$ GlÁ-TRI CĂN்-BỉN.

Con người tự xét đoán và chọn lựa nên cần biết những giátrị căn bản để xét đoán và chọn lựa cho hợp lý.
a) Chân : phải cần biết sự thật căn bản và nhắm theo Sự Thật î́y n:à xét doán và chọn lựa.

Sự thật căn bản phải là Đấng Tạo-Hóa: Tạo hóa ban tríkhòn cho con người. Trí-khôn đòi thõa_mãn như-cầu nó. Cả văn hóa qui về viẹ̀c làm thõa-mãn trí khôn là tìm biết Sự Thật.
b) Thicện : Nghị.lực con người dòi hỏi hạnh-phúc (Le Bien) Tạo-Hóa cho con người lòng ước muốn vô bờ bến, phải được của vò giá mói phỉ lòng. Của ấy là «Thiẹ̀n », là đấng tốt lành vo lưong vô dối.
c) Mŷ̀ : Long yèu mến sự Đẹp, Sự Đẹp căn bản các sự dẹp (tức là Đấng Tạo Hóa)

Phải nhắm vào Chân, Thiẹ̀n, Mỹ mà nltận xét đâu có chân, có thiẹ̀n, có mỹ mà chọn lựa.

Ích chung là cái đem dến Chân, Thiẹ̀n, Mỹ.
d) $T u ̛$ do : là một giá-trị căn bản.

Con người cao hơn các tạo vạ̀t. Caìm thú có hản năng điềı khiển. Con người có trí-lý, làm chủ bản năng. Cần hiểu rõ tự do và áp dụng tự do mới khỏi sai lầm về fch chung.

Tư do là tụ tuân theo luật-định thièn nhièn. Tự do ở tại con người khác hẳn con vật, có lưởg tâm nhận định phận sự theo luân-lý. Nhiẹ̀m.vụ luân_lý phải tự làm đưa ra, lề luật, giới rán chỉ có tánh cách hướng dân.

Cũng vì lầm hiều tự-_do mà tư bản kể cho mình có trọn quyền (droit, mà không nhìn nhận phận sự (devoir). Tự-do áp chế, tự-do đánh dẹp mọi quyền tự-do khác, đàu phải là tự-do, song là nô-lẹ̀ cho áp lực cũa ích kỷ̉.

Cộng.Sản vô thần đòi tự-do phải là thoát khỏi luạ̀t thièn nhièn. Thoát khỏi luật thièn-nhièn đặng tự-do: con ghét cha mẹ, cha mẹ bỏ con, gia đinh chia rẻ, giày dạp tình yêtu, nung đúc oán ghét, cát quyền sở hữu và cúi đầu dưới chế-độ độc-tài tàn nhẩn. Thế mà xưng tự-do làm sao?

Tự.do phải là tự tôn-trọng minh, mà tòn.trọng mình dem tới sự tôn trọng nhấn-vị trong hết mọi người và sau cùng tựdo là tôn trọng ich chung.
c) Bàc-ái giá-trị căn bản

Luật Thièn Chúa dạy thương yèu nhau. Sách có câu : Tử hải giai huynh đẹ̀.

Muốn giải quyết thật sự các vấn-đề xã-hội trưởc hết phải bác-ái. Có bác-ái rồi sẽ có công bình.

KÊT LUẬN: Tìm ích chung, phụng sự ích chung ấy là xày dựng xã-hội.

## III. GIA-DÌNH VỚI XÃ-HỘI

Theo quan niẹ̀m chúng ta đã thấy: Nhân-Vị và Xã-Họ̀i lièn-quan chặc chẻ với nhau vì cả hai chung một cội rễ, chung một cứu-cánh. Quan-niẹ̀m ấy rõ nhất nơi gia-dinh. Gia-đinh là một xã-hội nhỏ hiẹ̀p với nhiều gia-dình thànhxã-hội, quốcgia, nhớn-loại.

Gia.dinh có nhiẹ̀m-vụ quan-trọng trong xã-hội. Xã-hội có nhiẹ̀m-vụ tương đối với gia-đình.

1) SÚ́ MẠNG CỦA GIA DİNH.

Gia-dinh có sứ mạng cao cả là cọng tác với Tạo Hóa.
a) Trong sụ tao sinh nhân loaii: Con người do bởi Trời mà ra. Trời phú cho cha mẹ một phần công viẹ̀c sinh con người. Tuy sinh con theo thề xác mà thôi (hồn do Tạo Hóa dựng) nhưng việc sinh con và trao cho con đủ phương tiẹ̀n thành một nhàn-vị xứng dáng thật là mọ̀t viẹ̀c hẹ̀ trọng và cao cả. Mọ̀t vì thánh hay một vị anh.hùng nưng cao xã-hội phải
bởi gia-dinh tạo ra, một tội nhân phá hại xã-hội cunng bởi gia-dinh dưa ra.
b) Trong sụ làm cho nhơn-loai vĩnh-viền : Về thời gian, mỗi gia-dinh tiếp tục việc tạo nhơn loại. Gia-dinh khơng nèn quên mình tiếp nối viẹ̀c tồ.lièn. Tồ-tièn đă qua, nhưng còn ở lại trong ta (Aug.Comte nói : xã-hội gồm những phần-tử đã quá giang nhiều hơn những phần tử hiẹ̀n sống) và đòi ta xây dựng tương lai, nèn chi gia-đinh hiện taii phải tiến bước và giúp tương lai tiến bược hơn mới khỏi lỗi với nhiệm vụ. Nếu lỗi nhiệm vụ để cho nhơn loại suy_dồi, gia-đinh tránh sao khỏi trách nhạ̀m trước Bấng Tạo Hóa ?
c) Trong sụr đura nhơn loai đến cíu cánh thiên.nhiên : Hạnh-phúc vô tận của nhơn loại tức là hạnh phúc của Tạo Hóa ban. Gia-dinh khòng lo cho con cái dạt hạnh.phúc nầy, ấy là sinh con để cho con khốn khồ, là lỗi vởi tổ. tiên, với Tạo Hóa. Gia-dinh phải tròn sứ mạng đưa nhơn loại đến cùng Đắng Tạo Hóa là cứu cánh cuối cùng của nhơn loại.
2) GIA-丹İVH CẦN NHÓ' XÃ-HộI BANG CHU TOÀN NHIẸM-VU Gia dinh đẹp thì xã-hội mới đẹp. Xã-hội có phận sự :
a) Giúp đờ gic-đình
b) Tôn trọng giađđinh

1) Bược mực sống an-ninh : đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở điều duỡug v...v... Chánh trị, Quốc-gia, doàn thể và cả thế-giới đều lo nưng cao đời sống gia-đình. Chủ nghĩa nào, vì tư lọ̣i 'dè ép gia-dinh, chủ nghĩa ấy phản nhơn loại.
2) Được đủ̉ vệ sinh : lành mạnh thề xác, lành mạnh tinh . thần.
3) Bược bảo đảm giáo dục con cái thôn-quê cưng như đô thị phải đú dạy tré con, thề dục, trí dục, dức dục : Giáo-dục cần giữ tánh cách gia-dình, không nên vì đảng phái mả cát quyền cha mẹ trong sự giáo dục con.
b) Tôn-trọng gia-đinh.
4) Phải dựa vào nền luân-lý chơn chánh và giải-çuyết các vấn-đề lièn quan đến gia-đình.
5) Hôn nhơn phải duy-nhất và trường cữu, tránh nạn đa thè, dẹp bo̊ ly-dy.
6) Tạo bầu không khí trong sạch và đạo đức dề thanh-nièn, thiếu nữ đủ điều kiện và cao tinh thần trong việc hôn nhân.
"Viẹ̀c hôn nhân xưa nay không thề kề như một giao kèo do hai bèn ung thuận mà thôi. Có một luật định khác quan trọng hơon dể kết thành hoon là ý định Thiên Chúa trong phép hờn nhân và ý định của xã hội trong khi lập hôn-thú " (Ch.Le. fèvre, giáo sur Đại Học Luật Khoa, Paris).
7) Xã-hội (Chánh-phủ) phải tôn trọng quyền lợi và nghĩavụ vợ chồng. Bảo vệ quyền lợi gia-đình chẳng những bẳng ngăn cấm phong tục tồi bại mà lại ủng-hộ luân-lý và đạo-lý. Những chủ̉-nghỉa vo thần khinh rẽ gia-đinh bao giờ cũng đánh đồ đạo giáo cốt ỳ hạ phầm giá con người.
8) Kinh quyền lợi cha mẹ và quyền lọ̣i con cái.

KÊT LUẬN : vấn_đề gia-đình là vấn-đề xã.hội. Nguời Viẹ̀t-Nam bao giờ cũng quí-trọng gia-đinh. Chớ nên theo lý tưởng ngoại phương mà dề cho gia-dinh kém giá.trị.

## IV. GIÁO DỤC

Gia- Binh truyền sự sống thì phải bảo vệ sự sống. Nhưng con người chẳng phải là vật chất mà thôi, linh tâm con người trọng hơn, nèn sự bảo vẹ̀ sự sỡng linh tâm quan hệ hơn. Xã. hội chớ nên quá chủ ý đên vật chất mà bỏ quên tinh -thần. Luân lý, dạo lý là thực phầm của linh tàm.

## 1) GIAO DỤC CÓ TfiNH CACH BĂT BUỌ̀C.

Hiến-Pháp Quốc-Gia Viẹ̀t-Nam nhấn mạnh về tánh cách bắt buộc nầy, là dựa theo sự bắt buộc của thiên nhièn. Bồn tánh con người co trí khôn đòi buộc thỏa mãn nhu cầu trí khơn. Xã-hội đề cho người ta ngu dốt tức nhiên lỗi nặng hơn đề cho người ta đói. Con người có tự-do nèn phải tự xét doán và tự chọn lựa. Cần sáng suốt mới xét đoán được và phải đủ đức tánh năng lực mới chọn lựa hợp lý. Sự sống vạ̀t chất cũng bắt buộc giáo dục: con người phải làm viẹ̀c để nuôi sống, nhưng ta rõ thấy phải mở mang trí óc nhiều mới rành nghề, mới, cliuyên môn, mới bảo đảm đặng đời sống.
2) Giáo dục con cái là nhiệm-vụ chính của cha mẹ. Truyền sự sống và bảo đảm sự sống phải đi dôi với nhau. Sứ mạng
của gia-dinh buọ̀c gia-đinh giáo huấn con cho đủ điều cần thiết về thể-dục, trí-dục và đức dục. Đoàn thể, xã-họ̀i có phận sự giúp gia-đình trong nlieẹ̀m-vụ nầy.
3) Học dường.

Mặc dầu con nhà Viẹ̀t Nam rất mộ học và phụ huynh muốn cho con em di học, uhưng phải công nhận rẳng họ̣cđường còn thiếu kém lắm. Xứ ta có văn minh lâu mà Đại Học chưa có đủ lại còn chtra dẹp đặng nạn mù chũ̃.

Xã-hộ cần lo cho các thôn xã cũng như ở đô.thị có đủ trường tiểu-học.

Trường tiểu-học phải có tánh cách gia-đinh.
a) Trường học phải bồ túc cho gia-đinh và phải được $q u_{i}$ trọng ít nữa là bằng dền thờ, ngôi chùa hoặc công sở vi sự thờ phụng hay công ích căn cứ nơi lòng người và do tàm hồn người mà phát ra. Thièn Chúa giáo dạy : Tàm hồn con người là dền thờ sống.
b) Cî̀n các gia-đình được phưong tiẹ̀n trực tiếp điều-khiển trừ̛̛ng tiểu-học. Điều khiển chẳng phải là thay thế ty giáohuấn trong chuyèn-môn, song là dược phần tròng nom và lièn lạc với giáo-vièn : Thầy, Cha.
c) Hurong thôn phải được phần tự trị về tài-chánh đê mơ mang tu bổ học dường và gíụp dở học sinh nghèo. Quá tùy tùng cấp trèn, họe dương thôn xă thường bị coi rẻ và bơ roi.
d) Hàng tỉnh đượe có ban kiểm soát có quận, xã tiép tay với ban thanh-tra có tánh cách tròng nom săn sóc.

Như vậy chẳng nhũ̃ng vừa tôn trọng quyền lọ̣i cha mẹ mà cũng vìa tôn trọng nhàn phẩm trẻ con, vì đúa trẻ, tuy chura trưởng thành, nhưng cũug là một nhân-vị, có cứu cánh thièn nhièn phải thực hiẹ̀n.
4) Trường sur-phạm.

Muốn có giáo-vièn dủ tư-caich phải đào lạo về mặt kiến thức và nhất là về mặl sur-phạm. Trường sur-phạm cũng phải dựa trên như̆ng nguyèn tức chinh dảng, dược tự-do học vè tòn giáo.

そ) Tàm-Iý tríc-nghiẹ̀m : Nèn dung phương.pháp « tâm.lý trắc.nghiẹ̀m " dể biết rơ sở thich và naing khiếu đúa trẻ. Nhưng
đừng đề thấy trước buớc đường tương lai của đưa trẻ chớ không phải để bẩt buọ̀c cha mẹ hay đứa trẻ phải hoàn toàn tuân theo.
6) Trường chuyèn ngliẹ̣p : Cần có những trường văn khoa, mà cũng cần phải có những trường chuyèn nghiệp, cluyèn dạy thủ cong nữa. Hạng trí thức chura dủ, cần có hạng thủ công. Có dông những tay thủ cong kỳ tài, thạo nghề, ham viẹ̀c thì tương lai xã-hội nước nhà rực rở. Nhất thiết là huấn luyện cho hết mọi phần tử xã-hội dược «có lương lâm nhà nghề ".

KÉT LUÂ̂N : Xă-hộı xây dựnğ trên nhân-vị. Xă-hội phải nâng cao nhàn-vị bẳng cách tạo cho nhân-vị nền giáo-huấn xứng hợp với nhân phẩm. Nhân-vị hoàn-toàn sẽ nâng cao xạ̃hội thì cả hai đưa nhau đến cứu cánh siêu nhièn lả hạnh-phúc vô tận.

## XÃ HỜI VÀ KINH TẾ

Bảo vẹ̀ gia-dinh, bảo vệ giáo-dục là hai vấn đề lắm nơi, lắm lúc nan giải vì kinh-tế khuyết diềm.

Hiẹ̀n nay với những phương pháp tới tân hiẹ̀u quả đề xuất sản mạnh mẻ mà thế giới phải đưng trước mọ̣t tinh cảnh thè thảm : hai phần ba nbân-loại thiếu ăn.

Của cải chẳng thiếu, chỉ thiếu công bình.
Đức Giáo-Hoàng Piô XI tuyên bố ngày 15 Mai 1939 : "Có một sự trái ngược dộc ác là mọ̀t nắm người phú quí mà muôn vạn người bần khồ ".
Phân chia của cải cho công binh.
Xã hội có nhiệm-vụ phân chia của cải cho công-bình vì là phương-pháp đề giải-thoát quần chúng khỏi nơ lẹ̣ cảnh dói, và sống xứng phẩm con người (nhân-vị).
Phải dựa vào đâu mả chia của ?
Tồ chức cho hết mọi nguời có việc làm, và viẹ̀c làm đủ sống cho xứng đáng. Bức Giáo-hoàng Leon XIII: «Sư làm viẹ̀c là nguồn duy nhất tạo thạnh vượng cho các dân ». Đức Giáo-hoàng Piô XI: «Con người sinh ra để làm viẹ̀c cuñg như chim dể bay ".
Ba cách thức làm việc để sinh sống :
a) Dủng tư sản (dất, vườn), đề xuất sản vật cần thiết, Cách
thức nầy (kể đặng là nông sản) làm phù hợp nhất với nhân-vị : Tự làm chủ miếng vườn, thửa ruộng, làm chủ cả công việc làm, khỏi phụ thuộc, nô-lệ.
b) Dùng tài nghề chế ra những món đồ có giá trị, bán ra đồ ấy mà bảo đảm sinh sống. Tiểu công nghệ phải được quí trọng Vì người làm được tự chủ và hưởng được cả huê lợi. Giết chết tiểu công nghệ là hại cho xã-hội.
c) Cho kẻ khác mướn công (hạng vô sản). Huê lợi chia ra nhiều ngỏ : vốn, khí cụ, máy móc, người chế tạo, người cai quản, người buôn bán, người thọ̣. Cách thức thư ba có nhiều điềı thắc mắc. Muốn cho cồng bình phải kê công có giá trị nhứt, công thợ cũng như công chủ. Vớn chỉ là phương tiện đề làm việc. Cải lợi của vốn phải đê sau cái lợi của lao-công. Vi đảo lợn trật tự nầy, (vì không kê nhân vị) nên càng xuất sản càng thấy nghèo thiếu.

## Sụr làm có tánh cách xã-hội :

Làm việc cho đặng rièng hưởng không đúng với phầm giá con người. Nhân-vị là phần-tử xã-hội, là anh em trong đại gia-đỉnh nhân-loại. Công viẹ̀c của mỗi người phải cộng tác vào ich chung.

Đức Giáo Hoàng Piô XII (21 Mars 1947) khuyên : Bất cứ ai làm việc dầu những kẻ học cao văn chương khoa học, dầu hạng thợ thuyền đều phải nghĩ suy công việc họ làm là cao thượng cả, vì nhờ nó mà mọi người tự sống và bồ ích chung. Tôn trọng sụr làm việc và tránh khỏi giai-cấp.

Tại sao có hạng thượng lưu, có hạng lao-dộng và lao-dộng nô lệ thượng-lưu? Chẳng phải là tại đặt giá trị đồng tiền trên phầm giá con người sao ? Đấng Tạo.Hóa dựng nèn của cải cho con người hưởng, của cải đê phụng sự con người theo trật tự thiên nhiên. Bắt con người phụng sự của cải là trái ngược luân lý.
Tinh hinh Việt.Nam đối với sụ chia phổi công-bằng.
Trong lãnh-thỗ Việt-Nam, sự chia của cải cho công bình không đến nỗi khó khăn lắm, vì :'

- 1) Đất đai còn rộng lớn
- 2) Người Việt-Nam quí trọng gia-dinh, người Việt. Nam có óc trật tự.

Digitized by www.namkyluctinh.org

Được hoàn toàn cải cách điền địa cho hợp lẽ công là được $2 / 3$ thắng lợi. Mỗi người được hưởng tư sản đề nỗ lực nưng mực sống lèn, cố gắng làm viẹ̀c và cần kiệm sẽ mau mở mang văn hóa mỹ thuật.

KÊT LUẬN: Cần xây dựng xã họ̣i tương lai trèn CÔNG BỉNH và BAC ÁI. Tranh dua là cao thượng, tranh dành là dê hèn.

## VI. KINH-TÉ XAR-HỘI

Phân chia của cải cho công binh là vấn đề xã hội cần giải quyết mau chóng. Nhưng đau đớn thay : thấy vô số của cải dùng vào c'iiến tranh tàn sát đang khi nhân loại đói khổ.

Duyên cớ tại đàu? Hai phe đối lập đồ lỗi cho nhau : CộngSản lên án tư bản, tư bản đồ tội cho Cộng-Sản, và hai bèn đều tin-tưởng rẳng phải iièu diệt đối phương mới có thề giải quyết vấn-đề kinh-tế.

Cần có lực lượng thứ ba đủ tư cách để xây dựng đang khi hai lực-l ıợng kia phá hoại. Lực-lượng thứ ba lấy nl:itia-vị làm căn bản trong viẹ̀c sản xuất và phân phối của cải.

TƯ BẢN : Tâp trung vốn vào những cơ sở to tát đề xuất sản nhiều và rẻ là một thắng lợi cho nền kinh-tế. Nhờ vốn lao-động có việc làm, có vật liệu, có khí cụ, được lănh tiền công trước khi có lời.

Tại sao tư bản bị thất bại và bị oán ghét ? Tại khinh rẻ lao động, không kề nhân vị.

Tư bản chỉ chủ tâm đến lợi của vốn mà thôi, nèn kể công khó của lao-động như món hàng, mua rẻ bán mắc. Người thợ bị coì rẻ hơn máy móc, kl:í cụ. Tu bản lại giết chết tiều công nghẹ̣, clẳng những đề dành thị trường mà nhứt là đề nặm laođọng trèn tay. Vì không phương sinh sống lao-động, túng thế phạ̉i bán rẻ công lao của mình và chịu nộ-lẹ̀ cho khỏi đói. Tư bản tự cho minh giúp ích xã-hội, cho lao-dộng có viẹ̀c làm dang khi họ lợi dụng, bóc lột lao-dộng một cách tàn nhẩn. Khinh rẻ nhân-vị, bắt nhân-vị nô-lẹ̀ đồng tiền, tu lủn đã đi đến thất bại và gây thất bại cho xã-hội : gây ra cuộc tranh đấu giai cấp và chiến tranh hoàn cầu.

CỘNG-SẢN : Cuộc giải-phóng lao-động đã phải đưa đến một thất bại nặng hơn.

Cộng-sản lợi dụng cuộc giải-phóng lao_dọ̀ng mà làm thành ra cuộc tranh đấu giai cấp, bắt lao-động nô-lệ một đảng chínhtrị. Kết quả : lao-động chỉ được đồi chủ mà vẫn còn mang ách. Khác là dưới ché̛ độ chủ mơi không quyền giải thoát, không quyền đinh, cong. Phầm giá con người, giá trị gia-đình bị hủy bỏ tất cả, không còn mong nhờ luân-lý, tôn giáo nũ̃a. Cái xiềng của Cộng-sản buộc tởi cả tàm hồn của lao-dộng. Lợi dụng cảnh đói khờ mà bắt dân chúng nô-lệ cho đảng và gây chiến-tranh để dành quyền quản-trị cho một nhóm người phải chăng là kế con người như món hàng rẻ ?

## NHÂN - Vİ CHỦ - NGHĨA

Phải dựng kinh-tế trên chủ-nghĩa nhân-vị mơi tránh khỏi chiĉ̃n tranh. Kính-tế đêe phụng-sự nhân-vị, vì Trời ban của cải cho hết mọi người hưởng. Sức cần lao ở trong nhân - vị tức nhiên giá trị của nó phải dược cao hơn bạc vàng. Sức cần lao phải dược tôn trọng xứng quyền tối thượng của nhân vị. Nhân-vị chủ nghĩa không phủ-nhận quyền của tư-bản song chủ-trương sự hợp tác giữa tư bản và cần-lao.

## KINH TÊ NHÂN BẢN:

Điều-kiện cần thiết đễ thực hiện kinh-tế tôn trọng nhân-vị: a) Hạn chế quyền sở hữu. b) Sữa đổi chế độ làm việc. Hạn chế quyền sở hũ̌u là ngăn cấm tài sản quá to cốt ý cho mọi người hưởng quyền ấy.

Xã.hội phải trù liệu cho mọi người được quyền sỏ hữu :

1) So đẳng cấp : đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở v.v..
2) Nhờ cần kiệm đạt đến sở hữu nhị đẳng cấp : hưởng đặng nhũ'ng vật tiện nghi có ích cho con người nỏ nang.
3) Sau hết thâu được sở hữu tam hạng dề hoạt động vănminh : Khoa-học, mỹ-thuật, tri dục, đức dục, thờ phượng v.v... b) Sửa đổi, chễ độ làm việc : Cộng tác mật thiết giữa chủ và thợ. Cần lao được tôn trọng và tham gia phần nào trong việc cai quản. Cần lao được hưởng lợi ngoài tiền công ra. Tạo bầu không khí gia đình giữa chủ và thọ̣ (Bác ái).

## CÁCH MẠNG

Nhân vị chủ-nghỉa cần dùng cách-mạng trong công bình và bác-ái để đem tinh yêu mà xây dựng.

## VII. - VÅN BÊ XÃ HộI Ớ THÔN QUE

Xứ ta là xứ canh nòng. Gia-đình đạo giáo, giáo dục, kinhtế, an-ninh phải dựa vào sự thạnh vượng cỉa thơn quê.

1) Bền thờ hay ngôi chùa với nghĩa địa là tượng trưng tờ-quốc.
2) Ngôi nhà, miếng vườn, thữa ruộng đã bảo đảm mực sống an ninh cho gia.đinh, mà lại còn giữ vững nền luân-lý tồtièn di truyền.
3) các phần tử trong thôn xã cần biết nhau, chung vui chung buồn với nhau, giữ tánh cách gia-dinh trong sự thương yêu giúp đỡ nhau.
4) Thôn quê được an ninh thạnh vượng thì đo thị được hưởng và quốc.gia cường thạnh.

## TÔ CHỨC THÔN XÃ

Việc cải cách điền địa và di dân khai thác những miền mới là phương pháp hiệu quả giải-quyết vấn.đề xã-hội.

Nhưng chánh-phủ xã-hội Io cho công dân đượe hưởng quyền sở hữu mà thơi chưa đủ, phải tôn trọng thôn xã.

Dân quê xưa thường bị coi rẻ. Nhà cầm quyền chỉ chú ý đến thuế và số nông sản.

Nhân-vị chủ.nghĩa khong thề chịu dề cho phần tử nào hay một hạng nào trong xã-hội bị khinh rẻ.

KẾ HOACH
a) Quí trọng hội-đồng xã, đại diện của dân bao giờ cũng phải được cấp trên trọng đải thì dân mới tự trọng mình mới quí nhân phẩm. Đại diện dân mà bị̣ nhà chức trách coi thường thì dân xa nhà cầm quyền, giữa dân và nhà chức trách chẳng có tánh cách gia-đinh không chủt thương mến.
b) Thơn xã phải có phần tự trị. Tư trị là có phần trách nhậm cai quản. Nếu thôn xã chỉ có việc thâu thuế và phúc-trình lên cấp trên thi giá trị (personnalité) của xã kém lẳm. Ít nữa thơn xã có quyền phương tiện đề bảo đảm vệ sinh, giáo dục, đạo giáo, khỏi phải tùy tùng chờ cấp trên.
c) Thôn xã cần được ngân quỷ để tiện bề mở mang và tránh khoij thua kém (complexe d'infériorite)

Tôn trọng nhàn-vị đòi buộc tôn trọng cần lao mà cần lao xứ ta là nông dân.

## VIII. - TRUYÊN BÁ SỰ THẬT

Muốn cho các vấn-đề xã-hội được dân chủng quan tâm và cho mọi người tận tình áp dụng những phương pháp chánh đáng cần yếu hoặc để sửa chữa hoặc để tạo xã-hội trước tièn phả; có mọ̀t bầu không khí thuạ̀n tiẹ̀n. Viẹ̀c tuyèn truyền rất quan hệ trong vấn đề xã-họ̀i.

Dùng áp lực như chánh sách dộc tài bắt buộc dân chúng đồi cũ thay mới là vô nhân dạo, trái ngurợc với nhân đạo, trái ngurọ̣c với nhân-vị.

Lấy quyền lực nắm cả trẻ con cùng thanh niên dể nhoòi sọ đã là tàn nhẩn lại phải thất bại, vì con người biết suy xét, mà biết suy xét nèn sẽ mau thất vọng. Và thấl vọng hại nhứt cho tuyèn truyền.

1) Tuyên truyền phải trọng sụ̆ thật vả trọng tụ do :

Sự dối gạt cho có sinh ich bao nhiêu cũng là một điều nghịch lý và trái với nhàn phâm. Lường gạt là chạm đến lòng tự ái là một sỉ nhục lỗi phạm quyền lợi cao cả của con người. Chủ nghĩa vô thần bởi không kể nhân phî̉m nèn lấy sự lường gạt làm khí giới mà đánh phá sự thật mà mờ ám lương tâm dân chúng dể dể bắt dân chưng phụng sự mình. Nói láo dê đánh đồ các giá trị căn bản, để mị dân. Và sau cùng đem dân vào thất vọng.

Sự thật cùng thiẹ̀n mỹ, phải để cho lỏng người mến sự thật chở không nèn ép buọ̀c. Áp chế tinh thần lỗi nặng hơn áp chế thè xác.

## ích chung Xã-hộ buộc:

## A.- Bảnh dẹp tuyên-truyền phá hoại:

Nhiều kẻ vì mưu lợi mà bành truớng những mới gây nên tai nạn xã-hội như : rượu chè, thuốc phiẹ̀n, mâi dấm, cờ bạc, hối lộ, đặt lợi, sách vỡ, báo chí, hình ảnh xấu xa v.v... nhân-vị chủ-nghĩa phải tận tâm đánh đở, vì những kẻ ấy là những phần tử phản xã.hội. Phản xã hội nhứt là tuyên-truyền chớng những giá-trị căn bản của phái vó thần,

## B.- Chủ_truơng tuyên-truyền xây-dụrng:

Chàn, Thiẹ̀n, Mỹ là thực phẩm tinh-thần. Nhân-vị chủ nghĩa xây-dựng trên phầm giá con người phải bảo đảm cho xã-hội được đầy đủ thực phầm ấy là làm cho mọi người nghe, thấy, hiều và mến sự thật.

Phương pháp cần thiết và hiệu quả nhất của tuyên truyền là dời sống gương mầu của đàn anh, của người hướng dẩn. Cấp chỉ-huy, hạng cán•bộ phải trong sạch, ngay thẳng, sáng suốt : Vì thánh, vị anh-hùng nưng cao xã-hội hơn cả.

## IX.- XÃ-HỘI QUỐC-GIA

Quốc-gia là một xä-họ̣i thièn nhièn do nhiều gia-đinnh hợp nhau để dạt tech chung thế tục. Cuñg gọi là T"ồ.Quốc (có nghĩa là phần đất tồ-tièn đã ở, đã gởi nắm xurơng). Cũng gọi là dàn_ tọ̀c : Chữ Dân-Tộc ý nghĩa sâu xa hơn chữ tổ-quốc. Gọi là Chính-Phủ khi hiều về pháp nhân cầm vận mạng tồ quốc, dân tộc.

Con người là một vĩ-trụ ở trong càn khôn. Các vật vô $\operatorname{tr}_{i}$ nẳm trong trật tự thièn nhièn ; con người cũng phải theo trật tự ấy, nhưng với tư cách tụ-do, nghîia là nhìn thấy trật tự và tự tuân theo trật tự.

Trật tự thiên nhièn ở nơi : vật chất (trong con người) phải ở dưới quyền điều khiền của tâm-linh (linh-hồn), và linh hồn vurng phục Thượng Đế (Đấng Tạo Hóa) Đoàn thể xã-hội phải theo trật tự thièn nhièn.
, I) Quyền hành bởi đâu?
Dân tộc, Quớc-gia cần có người cai quản mới giũ được trật tự và hành. động theo trật.tự. Người cai quản (nhà cầm quyền) có quyền bảo-vệ ích chung, có quyền ra luật và, nếu cần, bắt buộc dân chúng tuân theo luật. Dựa vào đâu mà có quyền ? Theo quan-niệm trèn (theo trật.tự thièn-nhiên). Quyền hành phải do nơi Thượng-Đế mới có tánh cách bắt buộc.
a) Chánh-trị thần-quyền : Theo thuyết nầy, quyền-hành do Thượng $Đ$ ế trao ngay cho vua húa, quốc trướng.

Phê Binh : Ngoaii trùr một đôi khi đăc biềt, như trong lịch-
sử Do-Thái, Thượng- Đé không trao quyền ngay cho cá-nhân, chỉ có dại-diẹ̀n của dàn được lảnh quyền.
b) Chinh-thể dân-chủ : Thuỵ̂́t nầy (J.J.Pousseau, cách mạng Pháp quốc) bảo mọi quyền hành do bởi dàn.

Phê Bình: Nhiệm-vụ̣ của dàn là tuân theo trật.tụ thiênnhièn. Dân có quyền đưa đại. diẹ̀n lảnh quyền cai-trị. Nhà cầmquyền một khi dược chọn, phải hành-dộng theo ích chung chớ chẳng theo ý dàn.

KẼ̃ LUẬN : D́àn bầu cử đại-diện, Thượng-Đ̣̂́ ban quyền.

## 1I) Qu!jền lọi Chính-Phủ :

Chánh phủ có quyền ra luật, thi-hành luật, và phân xử những vỉphạm luật nước. Đó gọi là tam quyền : lập pháp, hành pháp, tư pháp.
a) Quyĉ̀n lập pháp ỏ nơi QUỐC HÔI
b) Quyền hành-pháp ỏ nơi QUỐC TRU'ƠNG
c) Quyền tư pháp ơ nơi các vị THẦM PHÁN

Nèn tổ.chức cơ quan tur vấn gồm đại-diện đô thị, tỉnh, xã, nghiẹ̀p đoàn, các gia-đỉnh tôn giáo để đưa ra những bản thỉnh cầu, những dề nghị, dụ̣ án.

## 1II) Nhiệm-vụ của Chính-Phủ:

Chánh-phủ chẳng phải là cứu cánh của dân, Chánh-phủ có nhiệm-vụ khuếch-trương và bảo vẹ̀ ích chung.

1) Phải nhận biết đấng Tạo Hóa : không nên vì lẻ loi cho công ich thế tục mà thôi dẹp bỏ việe phụng thờ.
2) Tôn trọng các giảo-hội
3) Kính quyền lợi của nhân vị : tụ̣ do, bình đång, sinh sống, làm chính.trị.
4) Bảo vẹ̀ gia đình, giúp dỡ gia-dình.
5) Bènh vựe đoàn thể.

I') Nhiệm vụ công dîn.

## Thực hiện ái•cquốc

1) Kính phục nhà cû̀m quyền
2) Yưng giữ các đạo luậl Chánh-phủ ( đạo luạ̀t chân chính) Digitized by www.namkyluctinh.org
3) Tham gia gánh nặng chung (bênh vực, bỉo vẹ̀ quyền lội nước nhà)
4) Tham gia chánh-trị (bỏ phiếu, và khi cần, ửigg cử)

## X.- CÔNG-BÌNH VÀ BÁC-ÁI

Muốn giải quyết chac vấn dề xã-hội, trước tièn phải thương yêu mọi người : có thương yèu tức nhièn có qui trọng công bình : công binh là kết quả của Bác-ải.
I) CONG BİNH :

Cong bình ở nơi tôn trọng quyền lợi kẻ khác. Nó là đúc tảnh, một năng lực trong bản tánh con nguời khiến nhin nhận và qui trọng quyền lợi kẻ khác. Quyền lợi đòi conng binh.

Quyền lợi cũng do bình dẳng mà ra : mỗi nhân-vị có quyền và có nghĩa-vụ như nhau (quyền và nghĩa-vụ nhânphầm).

PHÅN LOAAI :
a) Xét về đới-tượng (objet) thì phàn dược hai thứ công binh : công-bình giữa cá nhân và còngó-binh toàn thể.

Công-bình giữa cá-nhaìn do nơi sự tơn trọng quyền của từ người, quyền thièn nhiên hay quyền pháp-lý (légal) hay quyền ra bởi giao kèo.

Cong bình toàn thê gọi dược là còng-lininh xã-hội, là trọng quyền của toàn thề. Cunng kề dặng hai thứ : còng.bình pháplý do sự tuân luật lệ chung ; công-binh xã-lội buọ̀c tự chủ truơng ich chung.
b) Theo sự bình đẳng cũng phân được ḷai thứ conng-binh : công binh giao hoán (commutative) trong viẹ̀c trao dời : mua bán, conng thọ̣, tiền lương. Cong-binh phàn phối (distributive) : đồng gánh, đồng hưởng trong toàn thể xã-hội (Đồng đây nghĩa là xứng công vửa sức).
II) BÁC ÁI :

Bảc-ái là một đức-tánh, một năng lực khiến ta muốn làm cho kẻ khác. Có thiện cảm hay cháng khòng hẹ̀, cần ỷ̇chí, nghị-lự (vouloir effectivement du bien).

Tiêu Cựe: Đừng làm cho kẻ khác sự mình không níuốn người ta làm cho minh.

Tích Cực: Làm cho kẻ khác sụ̣ mình muốn người ta làm cho minh.
III) LIENN-LACG GIŨ'A CÔNG BİNH VÀ BÁCـÁI
a) Có kẻ lèn án bác.ái vì rẳng bác ái phản nhân-vị, phản nhàn loại. Thương giúp họ cho là ủng-hộ lười biếng, yếu nhược, láo xược nèn hại cho người được giúp mà cung hại cho người áp-dụng bác-ải nữa, hai bề hại cả. Giúp kẻ tàn tật, có chúng xấtu, là hại nòi giống. Bỏ roi hạng dó mới phải.

Kẻ khác cho bác ái không đúng họ kề sự trọ giúp nhau sự bắt buộc của công bình Kẻ dư ăn có phận sự (doit) chia của cho kẻ thốn thiếu (droit). Nói thế nghe rất đẹp và đầy quảng dại. Nhưng phải phân biẹ̀t bác ái và công-bình : công. binh do quyền lợi kẻ khác, lỗi công bình phải bồi thuờng. Bác ái không do nơi quyền kẻ khác đòi buộc.

Hai đúc có tương tựa nhau và phải bồ túc nhau.
Công-bình đòi bác-ái : ghét mói bất công, yêu bất cong sao đặng? Nhưng đem lẽ công bình đòi sửa đồi xã-họ̀i cùng mọ̀t trạ̀t áp dụng oán ghét mà hỏi, thạ̀t là mâu-thuần.

Công-bình gìúp bác-ái đê thi-hành đúng lý, không mù quáng ; Bác.ai diều chế công.binh trong tư cách khắt khe của công.bình.

Bác-ái là một năng lực Tròi ban cho con nguời. Bao giờ thực hiện bác.ái đầy đủ thì nhơn loại mới biết hạnh-phúc. Những tai nạn xã-hội phát từ khi sự oản-ghét nhập vào lòng ngươi.

Đánh dồ oán-ghét và thực hiẹ̀n tình yều là phương châm của nhàn vị trong Xã-Hội.

# SƠ LƯỢC NHỨNG BÀI THUYẼT-TRİNH VÊ KHOA NHÂN - VI 

Ciủ Linh-mục J. B. TRẦN-MỤG-カÍCH

## LỜI MỞ ĐĂU

Thưa các bạn, nhơn loại đứng trên mặt đất bị ràng buộc bởi bao trở ngại. Muốn sống cần phải phá vòng vây đó. Muốn sinh-tồn cần phải lướt thắng mọi trở ngại, thê có nghỉa là phải tranh đấu.

Nhưng trong lịch sử tranh dấu, chín phần mười là người với người, chớ không phải với vật. Hiện-tình thê giới là một bằng chứng : kẻ tranh đấu vì quyền lợi. người tranh đấu vì công danh. Lớn là đoàn thể, nhỏ là cá-nhân. Vậy cuộc sống còn của nhân loại được thêu dệt bằng hai chử tranh đáu và đủ mọi phương diệr.

Song nhựng con ng rời hiếu hòa, đá từng nếm mùi cay chua, mặn đắng của chiến tranh, ngậm ngùi thốt ra câu sau đây :

Kinh nghiệm bao. năm giữa đất trời, Muôn loài va̛n vạ̀t vã̃n xinh turoi, Thế sao nhân_chỉng rièng khỏ héo, Tranh đấu triền miên khổ cả đời.

Tâm lý quần chúng bây giờ, hầu muốn qui vu-bản, như nước muốn về nguồn, là ngưởn vọng về hai chử hòa bình. Vậy những người có trách nhiệm điều khiền bá-tánh, đang tìm mọi phương pháp chân chính đê̂ duy-trì lê sống còn của dân tộc, chúng sinh. Mọi ngành hoạt-động trong bao năm trước, tuy đả tăng cường, sự cố gẵng của nhà chức trách, cưng như của cá nhân, đã tiên triền nhiêuu trong lảnh vự nguyên-tắc, nhưng sao còn xa lắc xa lơ, chưa
thấy tăm bóng hòa bình trở lại. Có lé chưa di tới căn bản, vốn còn luyện quyện ngoại vòng.

Con người cüng như vạn vật, khi nào ra ngoài phạm vi trật tự, liền có sự lộn xộn, và đó là lý-do tranh đấu. Muốn cho hai chữ hòa bình mau dễn thoa dịu dau khô, cần con người phải bước vào hẳn địa vị của minh, và hoạt-động theo phạm vi phâm hạnh con người. Nói thế nghía là ước muốn cho ai nấy hiều giá trị và quyền lợi ần ngụ trong hai chư NHÂN-VI.

Ngày nay, nhưrng con người đả đến trình độ nhận xét, phântách thực hư, nếu không bi đầu dộc vì những quyễn rủ hảo huyền của nguy-thuyễt, thì đều thấy Cộng-Sản Vô-Thần là một kẻ thù chung và số một của nhân-loại, là một dịch-tề, với cường lực nhur vủ bảo, đang lan tràn khắp thế giới, tàn phá cho kỳ tuyệt nhựng gì thâm thúy nhất của con người, nghỉa là làm cho con người hóa nên con vật 'hoàn toàn, tước bóc hết cả nhưrng gì linhthiêng trong con người.

Với chủ-trương tam-vô làm cho con người mất hết phương hướng :
1)- Với vô-thần, làm cho con người không biết bởi dâu xuất hiện trên thế giới ; với sự giải thích vô khoa-học, là vật chất biến hóa không ngừng, con người không ước được đâu là thủy, dâu là chung.
2)- Với vô gia-đinh, xóa nhòa hết hiếu dể cùng tinh huynh. đệ ; dây tương-ái bền bỉ và an-ủi nhất của con người, tình phu. phụ cưng bị dứt doạn : con người sống chẳng những không còn hệ tương mà cüng hết cảm tình. Cha không con, vợ không chông, thế là nền luân-lý lung lay tận gốc. Con người còn chờ đợi chi, một khi bị tước hết nguồn an-ủi của họ. Họ sê là những người phá hoại mọi trật tự trong xă hội.
3)- Vô tỗ-quốc, cộng sản với khầu hiệu «thế giới đại-đồng» san phẳng mọi ranh giới đăt nước của dân tộc, xóa nhòa nhựng trang sử vinh-quang, làm cho con người thành vô cố. Nhur thê làm
sao họ chả lăn xả vào vòng chinh chiến. Vì sông đá tuyệt vọng, nên yếu thua, mạnh được, họ không ngần ngại gì có những củ chỉ liêu lỉnh, may vì đó mà sống còn, chẳng vậy chủ nghía của họ sé thủ-tiêu họ. Như thế con người đá biễn thành yêu-tinh, ma-vương ác quỉ, dem lại cho nhơn loại bao sợ-sệt.

Đề phản-ứng chủ-nghỉa vô-nhơn-đạo kia đang muỗn nhuộm hồng tất cả đất nước Việt-Nam ta, và thanh trừng tầy-gột những não-tủy đả bị thôi miên của ngụy thuyết, và đề phòng cho nhân dân khỏi bi đầu độc, $\mathrm{Ngô}-\mathrm{Tông}$-Thống đã sáng suốt đề cao nhân vi, vil thuyết nhân vị là chính con đường chúng ta phải tiến mà không cần đễn vơ lực ; một kishi con người tự am hiều chính thuyết nhân vi, chiễn tranh tụ̣ nó tiêu tan.

Tới đây, một lần nưa, được hân hạnh làm thuyết trình viên về chủ-nghỉa nhân vi nầy, tôi xin dem hêt thiện chí giải thích mạch-lạc thuyết nhân vị. Hy-vọng rằng làm tròn nhiệm vụ dó, tôi cưng đồng thời cộng-tác một phần nào trong sự kiên thiêt và xây dựng nền văn - hóa nước nhà. Nhưng cho đặng đom lại kết quả, phần lớn cưng còn hy vọng ở sự biều đồng tinh của các bạn. Tôi tin tưởng vào thiện chí của các bạn hơn vào tài đơn thiền đức của tôi.

Muốn cho có trật tự và mạch lạc trong nhưng bài thuyĉ́t-trình tôi xin chia vấn đề ra sau đây :
1)- Đạp đồ hai chử vô thần, tất nhiên xây dựng hai chưr hửu - thần.
2) - Đạp đồ hai chử duy-vật, dề cao chân-lý duy-linh.
3)- Phân-tách yếu-tố thành phần của nhân-vi
4)- Rút ra những quyền lợi bất khả xâm phạm của con người bởi chữ nhân vi.
5)— Phương-pháp huấn-luyện con nguời có chí-khí dề tô màu chơ nhân-vị.

## BAI THỨ NHÅT

## ĐẠP-ĐỒ HAI CHỮ VÔ-THẴN XÂY DỰNG HAI CHỮ HỮU THĂN.

Lý - do của vấn - dĕ.- Vì cộng-sản vô thần tựa vào thuyết duy-vật dể lý-luận, họ chủ-trưong trên hết có vật chất, vật linh thiêng là bịa đặt. Con người chỉ có khỗi xác nầy, hiệu quả tinh vi của luật biến hóa. Vật chất có từ muôn thuở, vô nguyên nhân, tựhửu, biến hóa vô cùng tận mà đễn nay cưng chưa ngừng. Lúc đầu là các nguyên tử lực, sau cứ biễn hóa mải thành được thảo mộc. Thảo mộc biến hóa thành được sinh vật, rồi ra dộng vật, sau dần được đễn loài khỉ. Khỉ củng biến hóa trụi lông, rụng đuôi thành được con ngưới. Nhur thế con người là hiệu quả tinh vi nhất của vật chất biên. Óc người chỉ là một khối vật-chất trải qua bao cuộc biệnn chuyê̂n, đảa thành tinh xảo và có thê̂ sản xuất ra tư-tưởng.

Như thế, thê giới hửu hình nầy là do vật chất ngầu-nhiên biễn-hỏa, chớ không có bàn tay nào tác tạo nên.

Muốn phản ứng lại thuyết vô thần đó, ta phải dặt vấn-đề truy tầm cho đến nguyên nhân vạn vật, vì vắn đề đó là then chốt của vü-trụ-học. .

## $\triangle \breve{T} T$ VÂN - $-\ddot{E}$

## HỎI THẾ.GIỚI CÓ PHẢI LÀ VÔ-CHỦ ?

Danh - từ thế - giới.- Danh-từ thế-giới theo nghỉa của tiếng Hy-lạp Kosmos.

Tiếng Kosmos có nghía là trang hoàng, bài trí. Latin dịch bằng mundus, Việt-nam gọi là thêe-giới. Theo ngữ-inguyên học (Éty mologie) thì nghỉa là my. lệ, thanh lịch.

Phân chia thế - giới.— Quen phân thế-giới làm ba : Trừ Đấng Tạo hóa ra vì Người ở ngoài vòng thọ sinh, và không có một vật chi dồng tính hay đồng thê̂ được với người, thl quen phân ra làm ba thế giới.
1)- Thê giơoi hửu-hình như vủ-trụ.
2)- Thể-giới nhân-gian, nguyên bao hàm con người hửulý - tính.

- 3)- Thếagiới vô-hình, gồm các linh-hồn và thần thánh. Trong vấn đề đây, chúng ta dùng tiễng thế-giới, chỉ cho tất cả vựtrụ và nhựng loài thọ sinh trong đó, cả vật chất lẫn tinh thần.


## KHOAN I

## PHÂN TÁCH CÁC YẾU-TỐ THÀNH-PHÅN THẼ-GIỚI.

Muốn biết thế-gơơi có phải là tư hưru hay không và do đó là vô chủ, thl̀ ta nên xét thành phần của thế-giới. Theo triết học thì bất cứ một vật hửu nào, nếu không phải là chính Tạo-Hóa, thì ta cọ́ thề tim hiều trong vật đó 4 nguyên nhân chính. Bỗn nguyên nhân chính đó chia làm hai hạng : hai nguyên nhân nội vì là chính thành phần bản-thê̂ của vật ; và hai nguyên nhân ngoại vì đứng ở ngoài bản thề sự vật. Hai nguyên nhân-nội là : nguyên-liệu (matière première) và thề mộ (cause formelle). Hai nguyên nhân ngoại là : mục-dích (cause finale) và nguyên nhân tác thành (cause efficiente). Gọi là ngoại vì kẻ tác-thành nên vật và mục dích của vật không thuộc bản tính vật.

## A) - Thé́ giới có phải là họ̣p thể?

Về vấn đề nầy có nhiều lý-thuyết. Trước hết có lý thuyết nhất nguyện yếu tố (Monisme). Thuyết đó nhận rằng thế giới nầy là một vật hưuu mà thôi một bản tính, còn bao nhiêu vật khác được bao hàm trong thế giới, chẵng qua là những biễn thái của thê-giới, Thuyết nhất-nguyên yếu-tố nầy có thể hiều được hai cách, một là tuyệt dối, là nhận cả vü-trụ nầy là một vật đơn-thuần (être simple) không có phân tách cá nhân hay cá vật, cưng chẳng phân bản tánh nào khác. Cách thứ hai là tương đối, là nlận thế-giới hay vü-trụ nầy không dơn thuần tuy có cá nhân cá vật, song cưng đồng bản thề, đồng tính với nhau.

Thuyết nhất-nguyên yếu-tô còn có nhiều hình thức. Xét về phương-diện siêu-hình học (métaphysique) thi thuyết này không nhận Tạo-hóa và thọ sinh khác chi nhau, vì là đồng bản thề, và chỉ có một bản thề. Xét về phương diện tâm lý thì không phân biệt khách quan với chủ-quan. Còn xét về vật lý-học thì thuyết nầy không phân tách nhựng bản thề trong vư-trụ

## BİNH THUYẼT NHẤT-NGUYÊN YẼU-TỚ.

Có các quân-tử thuộc phái khắc-kỷ (Stoicisme) là một phái triết học nhận rằng : cho được tới hạnh phúc. phải bỏ hẵn mọi cảm giác ra ngoài, theo nguyên lý luận thôi, như thế cüng chối những minh chứng theo giác quan, hay kinh-nghiệm của thực nghiệm đưa lại. Ông Zenon, trưởng phái (336-264), Ông Cleanthes ( 321 . 233), Ông Chrysippe (281-208), các ông nầy nhận rằng tất cả vư-trụ là một vật sống động, hồn vữtrụ là chính tạo-hóa.

Ông Xénophane và Parmémides nhận rằng : thế-giới là vư-trụ chỉ là một thề vật, mà có từ muôn thuở, còn các vật khác ta xem thấy trong vü-trụ chỉ là ảo-tưởng của giác quan thôi.

PHÁI PHÁT XUẤT - Mặc dầu thực nghiệm cho hay, là vư-trụ còn có bao nhiêu vật chứa đựng ở trong, nhưng phái nhất nguyên yếu-tố dể bảo trợ cho thuyết của mình, nên nặn ra một thuyêt khác, danh hiệu là Phát-xuất thuyết (Emanatisme), nghỉa là các vật trong vư-trụ phát sinh ra bởi bản tánh của tạo hóa, y như con tầm rút sợi chăng tơ. Song từ ngụy thuyết nầy bước sang một ngụy thuyết khác rất dề. Bởi vì theo họ thì các vật do bản tính tạo hóa phát xuất ra, cho nên cung đông bản thề với tạo hóa, thê là thuyết phiếm thần ra đời. Thuyết nầy ṇhận tất cả các vật trong vư-trụ củng là thần cả. Ông Baruch Spinoza (1632-1677) khởi xướng thuyết nầy. Ông Victor Cousin, tuy không phải là vô thần hay phiếm thần, nhưng vì ông đem ra định nghía và bản thể một cách sai lạc, vì thê ông cưng liệt vào phái phiếm thần. Ông nói : Bản thể (substance) là tất cả nhửng gì tự mình có, và tự mình đúng được. Nêu vậy thì
là tự-hi̛ru mà tự-hưru thì chỉ có một, cho nên sai lầm cả thề chô định nghỉa : Tạo-hóa cüng như thọ sinh.

Thuyết biễn hóa - Từ thuyễt nọ sang thuyết kia, chỉ sai lý luận đôi chút cưng thành ngụy thuyết mới. Vi xem thấy thế giới có sự biễn chuyền, có sinh có đẻ, có chết, có tiếp tục cho nên ông Schopenhauer cho thế giới có biết biễn-chuyền vì nguyện vọng mù quáng của các vật, chán-chường với số phận, nên thất vọng tự mình lăn vào vòng biễn hóa, nên mới có quang cảnh hiện thời

Tóm lại các thuyễt nhất-nguyên yễu-tố - Thuyết nầy nhự vậy thì có ba hình thức :
A) - Phiễm thần (Panthéisme)
B) - Mọi cái là ý-chí hết (Panthélisme)
C) - Mọi cái là vật chất cả (Panthylisme)

## Phê-bình thuyêt nhãt-nguyên yễu-tó

1) Trong thê-giới vật hình nầy, có sự phân tách bản thề theo sổ học. Vì mỗi cá nhân và cá vật có một bản thề riêng biệt ; song tất cả cá nhân cưng như cá vị̀t đều thuộc về vật giới, hay là vü-trụ. Cho nên bao nhiêu cá nhân cưng như c̣á vật là bấy nhiêu bản thề riêng biệt. Như thế thuyết nhất nguyên yễu tô không nhầm lý.
II) - Lương.tâm ai nấy đều nhận thức là mình có một cuộc đời riêng biệt, có tư tưởng và ý chí riêng biệt. Thê là dấu mỗi con người là một bản thề riêng tách.
III) - Nếu cả thê giới chỉ là một bản thề, thì vạn vật trong thế giới nầy, phải có một bản tính như nhau, những đặc tính cố hữu như nhau, hoạt-động hay là thụ-động như nhau ; song ta thấy mỗi vật đều có như̛ng hành động riêng biệt, những đặc tính riêng biệt, bản tính riêng biệt ; tỉ-dụ khoáng vật khác sinh vật, thực vật khác động vật, loài có cạ̉m giác, loài có lý trí, nóng lạnh khác nhau. Cho nên không thề nào nhầm lý là vŭtrụ chỉ có một bản thề, là vũ-trụ nầy bao gồm nhiều bản thề và
nhiều bản tính, chẳng nhựng theo cá nhân cá vật, mà còn phân được loại và hạng nữa.

Vấn nan : Nhựng minh chứng trên là xác thực, song kẻ theo đối phương chưa chịu, nên đem vấn nan sau đây : Cüng như trong con người, có nhiều thành phần hợp lại làm thành con người, nhưng đem phân tách giải phẩu ra, thì xương khác thịt khác, máu khác, song tất cả tồng hợp lại mới thành thề xác con người. Cho nên vü-trụ cưng vậy, chỉ có một bản thề và một bản tính.

Thưa : Tuy con người, xương và thịt có tính chất khác nhau, nhưng cả hai tông hợp lại cưng dủ thành một bản thể con người, còn thiêu một phần quan trọng nứa là hồn. Mà hồn và xác khác nhau một trời một vực, bản thể cả hai đều khác nhaụ. Cüng lý do dó; tuy trong vü-trụ, trừ linh hồn con người ra, thì còn bao nhiêu là vật chất, nhưng trorg đó có nhiêu bản thề khác nhau, không thề nào qui-nạp vào một bản tính được như nóng và lạnh, sống và không sông.
IV) - Vả lại theo thuyết nhất-nguyên yếu-tô thi mọi cái là một bản thề và đơng tính. Như vậy họ cho tinh thần và vật chất không khác nhau, hay là phủ nhận phần tinh thần. Nhưng nêu phủ nhận phần tinh thẩn thì tất nhiên chối bẳn nền văn-hóa của nhân loại. Song chỉ có người điên rồ hay ngỗc mới dám phủ nhận điệu đó.
V) - Hơn nựa, theo các triết gia vang danh, và các bác sî thực nghiệm, thì vật chất tự nó không phải là nhân nguyên hành động mà là thụ động.

Nêu vậy thì vật chất biễn hóa sao nồi để sinh hàng mấy vạn vật ? Và nễu biên được đên nỗi đem chất sống lại, thì tại sao thường nhật ta thấy các vật cùng cả con người chết đi ? mà tại sao còn nhiều sông núi, mỏ quặng không thành sinh vật đi ?
không có sự ngầu nhiên phát sinh. Như thê thuyết nhất-nguyên yếu tô đả đi sai con đường khoa học, và lý thuyết vô bằng. Vi không đem lại tiên-triền cho con ng̛ời, và chưa tìm đượe nguyên nhân vạn vật một cách sát-lý.

Vấn nan : 1) - Các thành phần thì thuộc về tồng hợp, và có một bản tính với tồng hợp. Song tất cả vạn vật trên vū-trụ là thành phần của thế giới, tất nhiên phải có một bản thề, và một bản tính cùng thê giới. Cho nên thuyết nhất nguyên yếu tố có lý.

Thưa : có hai thứ tồng hợp : một là tồng hợp tùy tòng, như tờng hợp đá, vôi, sắt, gạch, gỏ, làm thành một nhà, nhưng tồng hợp đây ai chả thấy là một tông hợp tùy tòng. Trong đó các thành phần có bản tính cùng bản thề khác nhau. Còn thứ tồng hợp khác là các thành phần làm thành một bản tính mới, như khinh khí và dưởng khí hợp với nhau thành nước.

Vậy các thành phần trong vü trụ chỉ làm nên tồng h $\mathrm{\gamma} \mathrm{p}$ tùy tòng chớ không làm nên tồng hợp bản tính, hay đồng tính.
2) - $\mathrm{Sự}^{*}$ xu-hướng các vật trong vū-trụ đề thêu-dệt nên một sự hòa diệu trong vū trụ, minh chí̛ng các vật trong vũ trụ là một bản thề và động tính.

Thưa : Như trên đá nói, mục đích là một nguyên nhân dứng ngoài bản tính vật, cưng như nguyên nhân tác thành ở ngoài bản thề vật. Cho nên không thề minh chứng là thế giới với các vật là đồng tính đồng thề, vì có xu hướng mục đích.

Minh-chứng tích. cực - Thế giới là vật hửu hợp thề trong mọi phương diện, cho nên kết luận được là thế giới không tự hứu. Phải có chủ.

Tất cả sự hợp thề phân làm 5 loại :

1)     - Hợp thề thành bản tính (composition essentielle)
2)     - Hợp thề theo thực tế (composition entitative) nghỉa là bản tính vật với sự hiện hưu vật hợp lại thành một vật thực tě (essence et existence unies font la réalité d'être).
3)     - Hợp thề theo chi tiết cho hoàn bi (composition intégrale). Thí-dụ : đầu tóc làm thêm ve đẹp con người.
4)     - Hợp thề theo số học (composition numérique) làm cho thành cá nhân cá vật.
5)     - Hợp thề theo tùy tòng. Thí dụ : màu sắc vật v.v.. hay là tất cả nhưrng gì không thuộc bản thề và bản tính vật (composition accidentelle).
6)     - Vật nào có hợp thề theo bản tính thil vật đó không đơn thuần và có thề tiêu tán được. Nhưng ta thấy thường nbật, những thành phần vũ trụ tiêu tán, vî có sự thối nát trong phần nầy, sự chết chóc trong phần kia. Cây cối cưng như con vật, con người. Đó là dấu thế giới có sụ hợp thề theo bản tính. Như thê là dấu nó có thủy và có chung. Vì nhưrng biễn chuyê̂n minh chứng không phải là tự hứu. Vi biến chuyền phải lệ thuộc một nguyên nhân khác, là vì trong đó có một bên hành động và một bên thụ dộng. Thế là có thủy có chung rồi, không còn tự hựư và cưng không còn tự muôn thuở dược, vì thời giờ là cán cân đo lường sự biên chuyền các vật. Các vật bất di bất dịch ở trong quảng đợi, chứ không trong thời gian.
7)     - Thễ giới có sự hợp thề theo thực thề. Vì vật nào không có sự hợp thể thực thề, thi bản tính và hiện hữu cưng là một, mà phải có từ muôn thuở; nhưng trừ ra lý chứng trên kia là thế giới có hợp thề và bản tính, thì khoa học.minh chứng thế giới có trong thời gian. Cho nên không phải là tự hư̛u, như thế có chủ, ít là nguyên nhân tác thành có trước thế giới, đề phối hợp các thành phần thế giới lại.
8)     - Có sự hợp thề theo các chi tiết. Vì thê giới có nhiều sự không thuộc bản thề cùng tính, thí dụ các sông ngòi, các đời núi, giả như không có, nhưng sự đó thê giới cưng không sao,
9)     - Có sự hợp thề thành cá vật. Kinh nghiệm của các giác quan thường nhật cưng đủ minh chứng, không cần dong dài.
10)     - Còn sụ lẹ̣p thề theo tùy tèrg sự vật, nhu lớn nhỏ, dàj Digitized by www.namkyluctinh.org
rộng, cao thấp, cái đó không thuộc bầm tính. Nào ai nghi ngờ hay phủ nhận điều đó.

Kết-luận - Bằng mấy miṇh chứng theo khoa học, chứng tỏ thế giới không phải là bản thề đơn thuầu, mà là hợp thề.

Nhưng theo triết học đâu có hợp thề đấy phải có nguyên nhân cấu tạo, hay là dung hợp các thành phần lại. Nguyên nhân cấu tạo hay tác thành đó phải đứng ngoài, có trước, và trọng hơn chính vật hợp thề kia.

Nhu vậy lý luận chắc chắn được rằng thế giới không thể nào vĉ chủ được, phải là vật thọ dựng, có thủy có chung, hay nói khác đi, nó có trong thời gian.

Đó chúng ta xem, cộng sản vô thần, cố đem tưởng tượng thêu dệt cho thuyết biễn hóa, dề lẫy chồ thoát lý, phủ nhận thế giới hữu chủ. Họ dụng tâm nêu ra thuyết biến hóa, đê̂ đồng thời họ chỗi tất cả nhiệm vụ và quyền lợi của nhân vị. Họ phủ nhận tôn-giáo dề chẹt họng lương-tâm không được cảnh cáo những tội ác họ sẻ gây nên. Họ thoái cả luân lý đề xóa nhòa cả đức công bình. Duyên tình trong nhân loại, cúng chém phăng nốt, dề con người thân cô, thế cô, bi phong tỏa mọi hướng : như thế con người nhắm mắt theo chủ nghỉa sâu độc vô nhân đạo.

Đến đây, tôi muốn ôn lại trong ký-ức tôi, một buồi chiều kia đi dạo mát, vô tinh thấy một con vật, chú nhện chăng tơ. Thắc mắc muốn ngừng bước dề quan sát xem chú nhện muốn gây dựng huân công.

Chú nhện thượng từng cây đa, từ đó chú nhả sợi chăng tơ . Lủng lẳng giửa chừng, gặp ngay cành tre, một cơ hội thuận tiện dề chứ xây tồ ấm. Trong một khoảng khắc mau chóng, tơ nhả màn chăng xong, chú nhện nắm gọn trung tâm chờ cho ruồi muổi đến. Thực là đời sống an nhàn. Thoán cái, môi đâu bay lại, chú nhện vươn mình ra bắt. Ăn xong chú đi quan sát lại, xem tồ ấm chú ra sao, hoặc có ngoại vật nèo muu hại tô ấm chăng ? Quên hẳn
hội sơ, chú thấy cả nhện lẫn màng sao lại thòng lòng từ trên cao, cho là một kỳ quái, chú liên ghé răng cắn đứt dây ỷ diềm kia, thế là cả thân thề cùng tỗ ấm bị luồng gió hất hẳn vào bụi tre gai. Lần quần mäi không ngỏ ra khỏi vòng. Càng nô lực càng vấn lấy thân vì đá mất thăng bằng rồi.

Trời ! sao chú nhệ̀n dại thê ? Một phút quên. lảng, cả nhà xiêu dồ. Nhưng vì vô linh, đâu lý luận dược nhur loài hưru lý tánh.

Quan sát đó đem lại cho tôi một điềm so sánh với con người. Ngày nay khoa học cùng sáng kiễn đả mang lại cho con người ít tiến bộ. Tự phụ với kỳ công đó, con người quên hằng ngay Tạohóa cho rằng thế-giới vô chủ, y nhur chú nhện quên bẵng sợi tơ ỷdiềm nâng đở chú. Con người không ngước nhìn lên cao, chỉ tìm những cái sà -sà trên mặt dất liền táo bạo khai trừ hằn những gì linh thiêng trong con người, khác nào chú nhện ghé răng cắn đứt sợi tơ.

Mất ỷ-điềm, chú nhện bi dày vò trong bụi gai, con người cưng lận quần trong vòng chinh chiễn.

$$
0^{\circ} \mathrm{o}
$$

## BÀI THỨ HAI

## THE゙ - GIỚI HIỆN HỮU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT VIỆC CÀN

Tu ngôn- Đọc qua bài thứ nhứt, các bạn có một cảm tưởng nhìn trong vü-trụ, cưng như quan sát một lầu đài. Xấu hay đẹp, cảm tưởng đầu tiên củng là nhìn thấy tay kiễn trúc. Công cuộe tinh xảo bao nhiêu thì sự bài trí của ông Kỷ-sur kia càng nồi bật bấy nhiêu. Vô học đễn đầı, cưng không ai dám hồ đồ nói : ngôi nhà tự nhiên mà có.

Vư-trụ vật giới nầy cúng vậy, dâu bổng nhiên hiện hình thế nầy được. Trời cao xanh ngắt, vẩn hà cưng tinh tú làm thêrp vẻ
my̆-lệ. Dưới trần gian, núi xanh biên biễc, cùng vạn vật, cảnh thiên nhiên tay nào khéo tô diềm cho tráng lệ.

Thề mà con người duy vật cùng vô thần tự hào đem lại đuốc văn minh, chối phăng trời không chủ. Họ dám lợi dụng lý luận vô hinh mà chôi tuớt con ng rời không phải là linh thiêng. Thực là kỳ quặc.

Nhưng với những lý chúng tôi đem ra trong bài thứ nhứt, các bạn có cảm tưởng được rằng : phủ nhận tạo hóa cưng dại y như chú nhện kia ghé răng cắn đứt sợi tợ ỷ-diềm nâng đở cả gia sảa của chú. Nhưng muốn thấu triệt hơn nữa, xin bạn gắng theo bước nưra, bạn sé thã́y sự xác nhận của bạn là một vinh dự cho bạn. Vì con người thiện chí bao giờ cưng phục-thiện.

## Ý-NGHĨA CỦA ĐỀ-TÀI.

- Một vật không cần là một vật có cưng dược, không cưng dược, ghẳng quan hệ chi. Nói thê biều dương một ý nghia tùy tòng. Nhurng tùy tòng hiều được hai cách :
a) - Một là tùy tòng theo bản tính (gọi là accidentiel) như màu sắc cái áo, tấm khăn. Màu sắc lệ thuộc vào áo chứ không làm bản tính áo. Gọi nó là theo bản tính. Vì suš́t đợi nó không khi nào tụ lập được, vốn phải lệ thuộc.
b) - Còn một ý nghía tùy tòng nữa, nó thuộc về sự hiện hửu (existence) nghỉa là có cüng được, mà không có cưng được. Cái tùy tòng nầy gọi cho đúng là « contingent ». Tỉ dụ trái đất có cỏ cây thì thêm xinh tưới, nhưng trọi hẳn trái đất cưng chả hệ chi.

Như thễ tiễng contingent thuộc về sự kiện hiện hưru. còn tiễng , accidentiel thuộc về bản tính.

Phân chia ý kiễn - Đứng trước đề tài trên đây, ý kiênn các triết gia bất động.

Có những triết gia cho thê giới là một hệ thỗng liên tục của từng vạn ngàn nguyên nhân. Bây giờ không thề truy tầm rạ thủy nguyên nựa,

- ý-kiễn thứ hai là nhận thễ giới có từ muôn thuở.
- ý-kiến thứ ba nhận thế giới kết tinh của các nguyên tử lự̛na ngầu-nhiên hiện hựu.
- Y-kiễn thứ bốn nhận thễ giới là hiệu quả của biễn hóa tuṇ̂ dộng.
- Kẻ thì nhận thễ giới là công cuộc của biễn hóa luận lỵ̣̂a mà thành.
- Sau hết có người nhận đó là phiễm thần trong vü-trụ, thễ giới tự-hửu.

Đề cho có sự mạch lạc trong vấn dề, tôi xin giải-phầu từng ý-kiến.

## A ) - Ý-kiên thứ nhứt không nhầm lý.

1)- Vi đâu có trật tự thl̀ đẫy có tiền hậu, mà nếu có tiệnfị hậu, đẫy có nguyên thủy.

Song trong thế giới có trật tự : 'trật tự trong cảnh đẹp thiêt nhiên trật tự trong sự to nhỏ, trật tự trong sự trọng yếu, sang hèn.. hẳn là phải có nguyên nhân nào an bài chỗ đó. Vì ngầu nhiên khônd thành trật tự, nhất là một trật tự vỉnh viển, trí tuệ con người không̣ thay dồi ngược được nưra, mà có hùa nhau tồ chức cưng khôn of khéo hơn.

Truy tầm ra sé thấy nguyên nhân, không thề thối thác vào dấu được. Việc gì hẵ hòi ta cho là có tồ chức, mà đả có tồ chức phảpà có bộ óc chỉ huy cưng an bài. Mà thê, dỉ nhiên có tiền có hậu. Nénigit ý-kiên thứ nhất sái lý rơ ràng ; có học ai dám nhận một điều điêl rồ nhur thế.
2) - Vả lại nếu ta xét trong các thành phần mà không thâdful phần nào cần thiết, thl tồ ıg hợp là một mớ thành phần, cưng không̣ thề cần thiết dược. Song ta thử gọi ra từng vật một xem có vật nà trong vư-trụ là cần không. Nguyên sự biễn chuyền dồi thay của nhưnng vật đó cưng đủ minh chứng là không cần. Vì nếu là vật, cần th bất di bất dịch, là vỉnh viển. Cho nên thê giới chả cần thiết nào. Sự hiện hữu của nó là tùy tòng.

Còn sự nói thê giới là côing cuộc của muôn ngàn nguyên lự̛̣hân, không thề truy tầm ra. Nói thê không nhầm lý. Vi những hguyên nhân đó, có lệ thuộc với nhạu hay không. Nếu lệ thuộc thi i tựăn phải có thủy chung. Mà nếu không lệ thuộc nhau thl cắt nghia lam sao về trật tự trong thế giới. Něu mâu thuẩn ấy hằng ngàn lypạn năm, hẳn thế giới đă tiêu tan.
B)- Ý kiễn thúr hai, bênh vật chất có muôn thuở.vlCüng sai nhầm cả thề. Xưa kia trong các quâr tử thời dạnh, có Platon, Leucippe, Démocrate Epicure, nhận rằng vật chất có ${ }^{\mathrm{rng}} \mathrm{g}_{\mathrm{m}}^{\mathrm{m}}$ ônn thử. Ngày nay tất cả nhứng kẻ thuộc phái duy vật đều mhậ̣n thế, song đâu có nhằm lý.

1) Nếu vật chất có từ muôn thuở, thì cung phải nhận một iêunfièu nầy là cốt yếu : là bản tính nó động hay tỉnh. Ta không thể fiều vật chất ngoài hai trạng thái động hay tỉnh.

Nếu tỉnh là thuộc bản tính vật chất, thì không khi nào động furợc. Vi bản tính thế nào thì cứ thế mäi. Mà nếu động thì không hhi nào tỉnh, cưng một lý do. Nếu không dộng mà cúng không ing hohh, thil sao bây giờ động cüng tỉnh dôi khi. Hằn khi tỉnh phải nģó nguyên nhân đánh động làm đà cho. Và khi động có nguyên thân đem sang chồ tỉnh.
2) Nếu nhận là tỉnh mäi thì không khi nào có sự hoạt dộng hả̉łà như thế biễn hóa, lý thuyết ấy tựa vào đâu. Vả thái độ tỉnh lêngày nay hợp khoa vật lý học minh chứng, là vật chất là nguyển ietuly co thụ động thôi, thế thil biến hóa tự động sao được.

Vả nếu nhận là động, thì dộng mäi, nhur thế không có sự âaplang hòa hay thay đồi. Khi tỉnh lúc động. Biều đó trái hẳn với inģfr thực nghiệm (1).
(1) RENAN, Dialogues philosophiques p.146: «Oui, si le mouvement existé de toute éternité, on ne conçoit pas que le monde n'ait pas theint le repos et la perfection... Nous touchons ici aux antinomies de fant, à ces gouffres de l'esprit humain où l'on est balloté d'une contraiction à une autre. Arrivé là, on doit s'arrèter.

Thực ra phái duy-vật vấp vào một vấn đề nan giải ở chổ nẩ (2) xoay bên nào cung là nạn giải.

Vi hai chư động tỉnh, nêu thuộc bản tính, thì không sa có cách khác được nữa. Bộng thì động mãi, mà tỉnh thì tỉnh mál Còn khi động, lúc tỉnh, thế nào cưng cần có một nguyên nhân khá tra minh vào công cuộc xoay chuyên nầy.

Nếu nói vật chất tự động và tự sống, thì sao ngày nay có ví chá̛t không động mà cung không sống. Mà phải minh chứn vật chất tự nó sống đi đả. Kinh nghiệm của quần chúng và nghiệm thâm niên của bác-sỉ Pasteur sẻ đưnng ra biện hộ.
3) Nếu vật chất có muôn thuở, hay tự hưu, thì tất nhiên v chất không lệ thuộc vào nguyên nhân nào hết, trong cách ở cúng như trong cách hành động.

Song thực nghiệm cho hay, vật chất lệ thuộc cả đôi bên, cáq ${ }_{o}^{̉}$ cưng như cách làm. Xem trong những hành dộng con người, biên vật chất ra nhưrng vật dụng, tiện nghi thường nhật thì ró.
4) Nếu vật chất có từ muôn thuở thì một là vô cùng hai hưuu tận. Nêu vô cùng thì rung chuyền từ đâu. Vi khối vật cît vô tận đó chiếm hết chỗ rôi, còn đâu để đường kính và vặ chuyền.

Nếu là hửu tận thì ai đả đặt ranh giới đó. To nhỏ khôu thuộc bản tính vật chất. Trọng lượng là đặc tính cố hửu của vợ chất, chứ không phải là chính vật chất. Không gian tính (extens vité) và bất thâu nhập (impénétrabilité) mới thuộc tính vật chất.
C) Ý-kiên thứ ba là nhận nguyên-tử lực tự nhiên gặ gở nhau,
(2) Dn Bois Raymond. - Discours prononcé devant l'Académie Berlin 8-7-1880 : I e mourement n'étant pas essentiel à la matière, besoin le cansalité exige ou l'éternité du mouvement, et alors il fat renoncer à rien comprendre, difficulté absolue pour tout homme sa d'esprit, ou une impulsion surnaturelle, et alors il faut admettre le a racle, difficulté désespérante pour le positivisme.

Trừ ra nhưrng minh chứng dèm pha phê bình ý-kiến trên, thil ta còn đưa ra minh chứng sau đây : Ngầu nhiên gặp gở nhau thì không thề thành trật tự, và nhứt là trật tự bền bỉ. Song trong vư-trụ và bền bỉ, đên női con người phải theo ouộc tuần hoàn trong vü-trụ, không thề xếp đặt lại cách khác được. Trí óc con người không thê̂ nghī ra hơn, thì ngầu nhiên làm sao nôi.
D) Ý-kiến thuyễt biễn hóa tự động. - Cưng không nhằm lý, ông Trauss, Buchner, Haeckel và những kẻ khác nửa nhận rằng : vật chất không thề rời được sị́c hoạt-động, và nếu rời ra thl sức hoạt-động ỷ-điềm vào đâu. Và sức hoạt-động cüng không thề rời được vật chất, vil rời ra thi hóa ra vật chất đá có được trước sức đó, như thệ vật chất lại không cần sức hoạt-động, cưng là điều vô lý. Cho nên phải có vật chất và sức hoạt-động cŭng một trật, và từ muôn thuở.

PHE-BlNH.- Các ông nói thế tưởng là minh chứng rơ rệt lắm rồi : nhưng dâu có rỏ. Vì sức hoạt-động về vật chất thì bi rà̀ng buộc với vật chất ; nhưng có sức hoạt-động khác, không thuộc về vật chất, thl̀ vốn ở ngoài vật chắt, diều đó phái duy-vật phủ nhận, nhưng sau tôi sé thuyết trình rớ ràng là có một sức hoạtđộng thuộc tinh thâ̆n, nó có trước vật chất và không lệ thuộc vật chất.

Nhưng dề cho minh chứng rở rệt, thuyệt biến hóa tự động tuyệt đỡi của duy vật, ngày nay cộng sản nhận, là một điều phi lý, ta nên nhắc qua thuyết đó nguồn gốc ra sao ?

Cho đễn thế kỷ 18 , thuyết biễn hóa là môt điều xa lạ dỗi với thuyết thực nghiệm. Trái lại chính Ông Buffont (1707-1788) là một nhà bác-vật học thời danh, cưng không nhận là các giônng vật có biễn chuyền di dich loại giỡng của mình, một là Tạo-hóa dựng sao, nay còn như vậy (1) và Ông A. Comte cüng công nhận là không thề có sự di-chuyền giống hai hạng vật, đang bản tính nầy sang bản tính khác được, nhất là tự dưới lên trên.

Nhưng từ thế kỷ 18 (1744-1829) một nhà bác vật học, nguời quốc tịch Pháp, tên Jean Lamarck, trong cuốn sách nhan đề là Triễt học vật (Philosophie zoologique) tiên sinh muốn cắt nghía theo tư kiễn của Ông, là mọi vật đều do biến hóa, hoặc vì hoàn cảnh, hoặc vì truyền thống v. v,..

Phái Lamarckisme cắt nghỉa thuyết biến hóa thế nầy : là vì nhờ hoàn cảnh dịa phương, có nhiều khi giống nọ hay giổng kia tiến triền được nhiều hơn, như có thứ bên đông đem sang bên tây thì to hơn. Cüng có khi vì tập quán gây nên cưng có. Cưng nhur ít dân tộc, nhất là hắc nhân, có tập quán kéo cho môi dài ra, rồi sau đến khi sanh con cưng thấy con có môi dài. Cho nên Ông cắt nghỉa, có nhiều giống vật trước không có móng song vì sự chung chạ phải tranh dành miễng ăn nên chinh chiễn với nhau dần dần đâm móng ra. Còn khi không cần phải dùng đễn, thì nó cụt đi, như con lẹ-thủ. Cưng có khi vì phải chung sống cùng nhau, nên tạp hôn nhau dần dần thay đồi hẳn giống.

Thuyết Darwin.- Charles Darwin (1800-1882) là một nhà bác vật học người Anh. Ông viết một cuốn sách nhan đề L'origine des espèces (1859). Ông nhận là có sự biễn hóa, tự loài cây cho dễn loài người. Ông cho là các giống vật ngày nay do bởi ít nhiều giống xura biến chuyền dần dần ra. Nhất là bởi tại ở chung chạ với nhau (Sélection naturelle).

PHÊ-BÌNH : Biến hóa có thề hiều dược hai cách, một là toàn-diện, hai là lé loi, theo một vài vật nhỏ bé, thì thuyết duy vật không đủ lý mà phủ nhận tay tạo hóa trong vü-trụ. Nếu là biến hóa toàn diện, từ vật chất không sống động, biến chuyền
(1)- Cf Thonard, histoire de la Philosophie p. 731 :...
célèbre naturaliste enseignait la fixité des espèces et
seulement dans le plan du Créateur qu‘il plaçait une harmonie hiérar chique réalisant une succession purement idéale.
(2)- Ibidam. A. Comte proclame l'impossibilité d'expliquer le degré supérieur par l'inférieur et n'admet le progrès que dans le même espèce, sjécialement dans la société humaine.
sinh ra các giông sỗng dộng trên mặt đất thi hắn là phái duy vật phải nhận một điều sau đây, là vật chất còn biến hóa chưa dến chổ chấm ngừng, mà không thể chấm ngừng được vì là biễn hóa mù quáng.

Nhưng nếu còn biễn hóa, tất nhiên phải thấy vết biến hóa đó trong hết cả mọi ngành, mọi giỗng, bất kỳ sinh vật, thực vật và con người nựa. Nhưng kiếm đâu ra những vết tích toàn diện như thẽ ? Cho nên lý thuyết duy vật thật là vô bẳng.
$1)$ - Thứ nhứt vì lý do trên mặt vũ trụ ngày nay, các thí nghiệm gia, đi đôi cùng các bác sỉ, khảo cứu tỉ mỉ xem có thấy bằng chứng sự thuyên chuyền biễn tình của vạn vật chăng ? Vi không thấy cho nên con người phải nhờ đễn phép cồ vật học, địa chất học, đào từng lớp dất lên, tìm sâu cho đễn lớp không vết tích chi của loài sống. Hằn là nếu có biến hóa, thil phải biễn hóa tự thời kỳ ấy. Thế mà tuyệt nhiên không thấy trong các từng lớp đó, di-tích chi là nhựng chặng, độ của biến hóa. Vậy thì sự phán quyết của phái duy vật chỉ là vô bằng.
II) - Giá như có sự biễn hóa toàn diện thực, bã̃y giờ được con người dùng khoa học. cùng trí luận, cộng tác vào công việc hẳn phải là chóng và càng tinh vi.

Nhưng con người cung đä dùng mọi phương tiện, đề làm cho một giỗng nầy chuyền sang giỗng khác bằng sự tạp tông áp bức thê mà cưng không kết quả. Trước sự thử thách bằng mỗi phương diện, sau cùng con người vần khoanh cánh đợi chờ và có lē thất vọng trước mọi thí nghiệm,

III- Còn lý do mà tiên sanh Lamarck đem ra, thi vì sinh sống mà các vật gây chiễn cùng nhau, giông nào khoẻ, giỗng ấy sống, giống nào yếu, giống đó tiêu diệt. Song đó trái hằn với mục dích và bản tính các vật. Trước là vì sự gây chiến toàn diện các vật với nhau nhur thế, thì còn đâu là trật tự trong vư trụ. Và chinh chiến toàn diện, tất phải tiêu
tan các giống. Nhưng ta vốn thấy giỡng nào thứ ấy còn nguyên. Hơn nửa ta thấy giống nhọ mọn yếu đuối lại nhiều khi thắng được giỗng khỏe ; thê mà lý thuyết duy vật của ông Lamarck cho là khỏe phải thắng.
IV) - Xét về luật truyền thông, thì trái hằn với thuyết biến hóa. Vil giờng nào giông ấy, có luật truyền sinh nên chị̉ truy ền những đặc tính thuộc bản tính cùng giờng với mình thôi. Hoặc giả đôi khi con người muốn tự phụ hay tò mò, dề xoay luật đó, thì chỉ thấy vật sự biễn chuyền tùy tòng, rồi lớp' sau lại trở về nếp cū. Vì là nhiên luật, cho nên bởi truờng tồn cho truyền thống đó (1),
V) - Nguyên chỉ có hoàn cảnh, thời tiết cùng đija phương, có thề đem lại ît nhiều thay đời, nhưng đó cung chỉ là tùy tòng hết, còn bản tính không sao di-dịch được (2)
E) - Thuyêt-biến-hóa luân lý - Ông Hégel (17701832) chủ xướng nên thuyết nầy ông cắt nghỉa cưng như có bản ngá, thl có quan niệm phát ra bởi bản ngă. Như thế trước hết có đấng vô đối, đấng vô dối muốn tìm hiều minh ở ngoại giới, cho nên tự đó phát sinh ra vú trụ và vạn vật. Nguyên tắc của Ông Hégel là : cái gì thực tế cưng là lý luận, mà cái gì là lý luận cưng là thực tế : Tout le récl est rationnel et tout le rationnel est réel.

PHÊ-BÌNH : - Ông xu hướng về thuyết biến hóa phiếm thần (évolution panthéiste). Song phiếm thần là vô lý thế nào tôi sé
(1) CF. CONTEJEAN, Revite scientifique, 1881, T. I, p. 559 :L'on peut mettre au défi les transformistes, dit Conte-Jean, de citer un seul exemple, une série quelconque de types fossiles où l'on puisse suivre pas à pas, d‘âge en âge, les métamorphoses conduisant d‘une espèce à une autre.
(2) - BLANCHARD, La vic des ètres animés Préf. : Aujourd'hui plus que jamais, je renouvelle mon appel, c'est de toutes les forces de mon âme qu'en tête de ce livre, je Jette cette parole à tous les amis des sciences naturelles: Montre-moi une fois l'exemple de la transformation d'une espèce.
trình bày sau. Vả lại câu định lý của ông trên kia, xét theo thực nghiệm thil không đúng. Hơn nưra trí khôn luân lý, rút ra nhựng kết luận bởi các nguyên tắc, thì nó theo một định luật cần. Là một khi đã đặt nguyên tắc, tất nhiên phải đễn chồ kết luận. Song có một điều mà câu định nghỉa trên kia sai : là tất cả nhựng gì theo định luật của luận lý, thì nó là cần thiết song thực thề trong vư-tự chả có chi là cần thiết, vì ta cứ xét bản tính của sự hiện hửu của nó thì biết, vì thấy biễn luôn luôn, khi có lúc không, vá nếu theo thuyết Hégel, thỉ kết luận : Sự tạo nên thê giới nầy là cần. Biều rất sai, nhu sau tôi se thuyết trình.

Vẫn-nan : - Có người bênh thuyết Ông Hégel, nên tìm lý bào chửa như sau đây : Thế giới là cần, vì nếu không cần, thì sé có sự thay biến luôn ; song trong vü-trụ thấy có nhiều vật không thề đồi thay dược nữa nhur : luật thiên nhiên, vật chất không thề tan biễ được, số lượng của khí lực.

Thưa bấy nhiêu sự có biều chứng là cần ; song cần thiết đấy không phải là tuyệt dối, chỉ là theo giả thuyết mà thôi (hypothétique) nghía là giả như Tạo hóa đả dựng nên nó với một bản tính khác, thì sự hiện hữu của nó lại không như thế nầy, Cúng như các cơ khí nhân tạo, nễu đặt nó trong trọng lụ̣c vào tốc độ thế nầy, thì cần phải thế ấy. Nhưng giả có sáng kiến ra hình thức khác, nó đả không như thế vậy.

## F-VỀ PHIẾM THẦN.

Phiễm thần có từ đời ông Spinoza. Ông sinh ra ở Amsterdam, cha mẹ nguời Do-Thái, cur trú ở Espagne (1632-1677) ông chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều lý-thuyết, nhất là thuyết ông Descartes (1654), ông thấy trong thuyết Descartes có một tương, làm cho ông nghiêng về thuyết nhất nguyên yễu-tô.

Vậy phiếm thần nhận định thễ nầy : Thế giới và tất cả những gì trong đó, đều là Thiên Chúa, vì bởi đồng thề cùng Thiên-Chúa. Một điềm sai lầm lớn, là nhân vật thọ sinh, đồng thề cùng Thiên

Chúa. Nghỉa là Thiên Chúa hay Tạo-hóa có nhựng đặc tính gì, thì vạn vật cưng có đặc tính đó. Sơng vì Tạo hóa là một, và là tự hửu, cho nên thuyết phiễm thần cưng kết luận là vạn vật đều có từ muôn thuở, và là cần.,. rồi tự đó kết luận sang chổ vô tôn giáo vô luân lý nữa.

Tán thành thuyết nầy đời xưa có những học phái Éléaitiques và Stoiciens, rồi đến Néoplatoniciens, Trung cồ thì có Scotus Erigena, Almaricus Carnutensis, David de Dinando. Thê kỷ 17 thl có ông Jordanus Bruno, ông nầy nói thế giới có hồn là Thiên Chúa, ćho nên có thề gọi dược thế giới là « animal saint, sacré et vénérable » ông nầy dọn đường cho ông Spinoza lý do mà ông bênh thuyết phiếm thần, là vì Ông định nghỉa rất sai về chử bản thề (substance) Ông nầy cưng như Ông Descartes định nghỉa bản thề như sau; Ce qui ne dépend à rien pour exister (Cái gì không lệ thuộc vào dâu mà có). Song vì không cần lệ thuộc vào dâu mà có, thì hóa ra tự hửu rôi. Mà tự hữu thì làm chính Thiên-Chúa, Tạo-hóa rời...Cho nên nhất nguyên yếu tố sinh ra phiẹ̃m thần là thế.

Tóm tắt thuyễt trên - Bảnithề là lý do, cho sự hiện hửu của mình (cause de soi). Phải là vô lượng vô biên, vì nếu còn lệ thuộc vào ranh giới khác thì không thề nói được là cause de soi. Thứ ba phải là nhất thề (Unique) vì nếu có các bản thề khác thì ra hẹp phạm vi lại vì các bản thề ấy, nên không, còn tự do được.

## PHÊ-BÌNH - Phiễm thần là vô lý mọi lē.

1)- Đi ngược quan-niệm phồ thông quần chúng, là vì ai nấy cúng nhận rằng, mổi một người trong chúng ta dều có một nhân vì rịeng biệt, thành cá nhân tự do điều khiể. cuộc dời sỗng vật chất và tinh thần. Bây giờ nễu nhận phiềm thần, thì mất hẳn nhân vị. Lại việc ta làm không ai chịu trách nhiệm cúng nhiu không ai có quyền lợi nứa. Vì bản thê̂ đồng nhất kia. Thế ra vong bản rồi ạ̣.
2)- Đi ngược lại với nguyên tắc tranh biện (principe de contradition) Vì nếu đả gooi là bản thề của Tạo hóa, thì không thể là thọ
sinh được. Lại nếu là Tạo hóa thì phải toàn hảo, không sinh cưng không tử nữa. Nhưng ai chă thấy nhưrng khuyết diềm trong con người, cưng như con vật, hửu hạn, nhứt thời...
3)- Vô luân: Đả là Tạo-hóa thl không khuyết điềm. Vậy nhựng khuyễt diềm vật chất kia nhur : xấu, già, héo, chết, qui vê ai ?... Còn tinh thần, tội ác, vô nhân, dậm-bôn, tục-tỉu thì qui về ai ? chả nhé qui về Tạo-hóa thế là loại luân quá.
4) - Nhân vị con người đòi hỏi tính thong dong. Song đä đồng thề cùng Tạo-hóa, thì ra con người bị chìm đắm trong bản thể Tạo-hóa, nên mất hết thong dong. Thế ra mọi việc làm không có ngôi thứ nào hết (impersonnel).
5)- Luân lý con người đòi thế giới phải hửu chủ : Hai người bình quyền, bình đẵng, thì không thể ra luật lệ cho nhau được. Mà luân-lý con người phải đi vào con đường trật tự. Tội phải xử, dữ phải phạt. Song con n người đồng tính, đồng thề, thì một là chỗi luân lý, mà chúng ta thành vô nhân, hay là nhận luân lý thì phải nhận thế giới hủu chủ. Chẳng vậy thì luân lý con người không có điềm tựa.

Vẫn-nan:
1)- Nếu ngoài Tạo-hóa ra, còn nhiều bản thề khác nứa, thì ra nhur Tạo-hóa bị thu hẹp bởi các thọ sinh đó. Song Tạo-hóa là đấng vồ cùng không bị hảm hẹp lại bởi mộ́t vật nào hết. Cho nên chỉ có một bản thê̂ trong vü-trụ nầy, còn mọi loài thọ sinh là đồng thề cùng người và trong bản tính người.

Thưa : Vẫn nạn đó thật theo trí vè. Trước hết họ tưởng Tạo-hóa cưng là vật chất nhur các vật khác. Chọ nên với sự hiện hửu các vật, làm cho bản thể Tạo-hóa thu hẹp lại. Nhưng đâu có thề, vì bản tính Tạo-hóa không đồng cấp với thọ sinh, cho nên không can hệ chi.

Chữ vô cùng không được định nghỉa là : một sự, ngoài sự ấy ra không còn vật nào hoàn bị cưng toàn hảo như thế nưara.
2) - Nễu các bản thề khác biệt lập với bản thễ Thiên-

Chúa, thì ra có vật ở ngoài biên giới Thiên-Chúa ; Nếu thế, sự vô biên của Thiên-Chúa không còn ý-nghỉa chi nữa.

Thưa : - Các vật theo bản tính thực thề của nó, không có trong bản tính Thiên-Chúa, nhưng ở trong bản tính Thiên-Chúa một cách trọn hảo hơn y như chương trình trong bộ óc ke k $\vec{y}$-sur, người chỉ huy vậy.
3) - Đấng vô cùng, thì có đủ mọi phương diện của vật hửu. Nếu có đủ mọi phương diện vật hửu của loại thọ sinh, thì $\mathrm{b}_{\mathrm{a}}$ hàm hết mọi đường nẻo, còn đâu cho vật khạ́c chen chân vào.

Thura : - Ngoài Thiên-Chúa ra, thì không còn vật nào đứng ngoài. Có thề hiều được hai cách. Một là không có vật nào mà không phải bởi tay Thiên-Chúa dựng nên, và củng có nghía là không có vật nào là không có trong chương trình của Người. Nhur thế cả hai vốn còn nguyên ý nghỉa chưr vô cùng.

## KÊT-LUẬN

Người ta thường nói : đường đi hay tối, nói dối hay cùng. Muốn phủ nhận một chân lý, thì chối rằng vú-trụ không phải là thọ sinh, óc con người nặn ra lắm lý thuyết, nhưng quay phía nào cüng thây sái nhé. Thực nuốt vào cay đắng nói ra hận lòng.

Nhưng chấp nê, đâu phải dấu con người thiện chí. Công nhận một sự thật, đâu mất phầm giá con người. Con người mất phầm giá và tự hạ, chỉ khi nào đứng trước sự thật, mà con người còn tìm kiêm lý lê tháo thoái càng nặn ra lắm lý thuyết, con người càng vấn lǎy mâu thuần vào mình. Nhưng có dem nhựng ngụy thuyết đó ra mà phân tách, thì sự thật càng nồi bật lên nhiều, cưng như áp đen vào màu trắng, thil đen càng rơ rệt và trắng càng tươ xinh.

Các bạn đón coi những vấn đề liền tiễp sau, thì các bạn càng vững chân tiên trên con đường học hỏi. Mong thiện chí của $\mathrm{c}^{\text {ác }}$ bạn tìm cho đuợc giải pháp chông cộng cho đúng qui mô.

# BÀI THỨ BA <br> VÊ CHỦ．NGHİA VÔ－THÅ̀N 

Bài của Linh－Mục J．B．Trù̀n－Mục－円ích

Döng BA－MINH

Tự－luận－Đứng trước nhu cầu của thời đại，các phong trào dang theo nhịp cấp tiến．V．N．đang vươn mình lên đên chồ trưởng thành，mọi ngành vắn hóa đang dược phổ－thông và cũng trong giai－doạn nầy các triết－gia lộ diẹ̀n，học thuyết cùng chủ．nghĩa cũng thi đua mọc nhur nấm．Đi ngược phong trào sẽ bị k⿱彑́t án phản đà tiến và có lẽ cũng là uổng công，như dã tràng vun cát xày đắp bể đông．

Tôi không có một ý nghĩ nào đi ngược quần chúng，một là vui đón nhận mọi cái hay của bước văn－minh．Rièng có một điều là tôi nhắn nhủ cùng các bạn，có gan anh hủng，có chí lương thiện，là hãy cản đà tiến của các ngụy thuyết mà thôi．

Vô－thằn ngày nay，siết chặt tay cùng duy－lý，đồng thanh hô to ：Tôn－giáo là nha phiến，thôi－mièn con người，làm ủy－my các năng lực con người．Muốn tiến，it ra phải đứng vào lập trườngvồ tư đới với các tôn－giáo．Nhưng，dứng trung－lập hãy còn là non dạ，phải trực ngôn tự xướng thuyết vô thần đi．．． thì lý trí con người mới dám mạo hiểm trong con dường sáng kiến，tự－do mới có hội mà thi hành những phương pháp con ngırời tự nghĩ ra．Còn ràng buộc bẳng một tôn＿giáo nào， thì cón người sẽ trở nên cá chậu，chim lồng，không thê vầy vùng trèn đầu sóng ngọn gió ！！！

Thưa các bạn，giọng điẹ̀u của bèn duy－lý cũng như bèn vô thần，hấp dẫn biêt bao，nhưng càng hấp dẫn lắm，càng đáng lo ngại nhiều．Nhìn vào thực－tế của những kết quả，mới hay sâu độc của bọn họ．Để nhìn sâu vào vấn－đề，xin các bạn vui lòng nghe tôi trinh bày．

## QUAN－NIỆM VỀ VÔ．THÅN－

Hai tiếng vô－thần，bài trù hết mọi thứ tôn giáo．Nghĩa là ：trèn con người không còn có ai nữa，tội hay
phủc đều đo tay con nguời xếp đặt cùng phán-quyết ; mọi sự trong nhân-gian do con người điều-khiễn lẩy hết.

## Vô-thần có hai hình thức :

a) - Một là theo ý nghĩa tièu-cực, nghỉa là không có một ý thức nào về thần chủ cả.
b) - Hai là tich-cực, là hữu ý dụng tâm chối hết mọi tôn. giáo, chủ-trương sống theo tự-quyết của lỷ-trí.

## Hửu-thần có hai hình thức : -

Trái lại, về phía hữu_thần, có hai cách biết :
a) - Một là biết bằng cách học-hỏi, lý-luận, minh-chứng. Nhận rằng trèn nhân loại, phải có một thần-linh nào, bá chủ mọi loài vạn vật.
b) - Hai là biết một cách ngấm ngầm vạ̀y nghĩa là trong mọi việc lạ̀m, con người nhắm hưởng về hai chữ lương thiện. thiẹ̀n, tránh mọi gian ác, theo nẻo công chính . . . làm như thế là vì họ e sợ mộ̣t đấng nào trèn nhân loại chứng kiến cho, sau nầy sẽ đến chỗ ác giả ác báo !

## Sống theo quan niệm vô thần

Như tôi đã nói trến, có những hạng người dụng tâm không học-hỏi, đề khỏi biết dến tôn giáo. Vì học.hỏi ra, e phải làm hày sống theo một khuón khồ eo hẹp, phải kềm chế mọi kích ${ }^{-}$ thich của dục-vọng.

Còn một hạng người khác vô tôn-giáo, nhưng không phải là vờ-thần. Chỉ vì hoàn cảnh của người ta không học-hỏi được hoặc vì sống riêng biệt cô-dơn, it chung dụng cùng xã-hội, hay là vì thiếu trí thức hóa u.u minh-minh trong những vấn dề tôn. giáo. Nhưng dù sao, họ tin tương trèn nhân loại cunng có một đấng chỉ-huy đời sống của mọi người.

## Đặt vẫn-đề -

Hỏi - Có thề những người vô-thần theo nghỉa tiêíl-cực, nghỉa thiếu hẳn sự nhận định, không biết trèn mình có đấng nào cai quản nhân-loại chăng ?

Hỏi như vậy cũng nhứ hỏi : Con người nhin vào vạn vật
cùng vũ_trụ̣. y như nhìn vào cuốn sách thiên nhiên, mà nói rẳng trời đất không chủ ?

Còn con người dụng tâm mà chối thế. giởi hũ̃u chủ, khong cần dặt câu hỏi, vì thuyết vô.thần Cộng-Sản ngày nay minhchứng họ là những người ấy rồj.

## TRIỆU CHỨNG CỦA THIỆN CHÍ

Con người thiện chí phân tách hẳn cọn người dụng tâm bởi những cử chỉ sau đây :
a) - Ai ai cũng có thắc mắc, khi thấy hiệu quả mà chưa tìm ra được nguyèn nhân. Cone người thiện chi đứng trước vấnđề tôn-giáo thì họ suy tầm, so sánh trong các công-giáo xem bên nào là chân-chính, hữu-lý. Con người dụng tâm, là vo lý. minh gạt bỏ vẩn đề dó ra ngoài, chẳng những không suy tầm còn tìm kiếm nhẽ để bài trừ. Vạ̀y vũ-trụ hiện hình trước con mắt nhân loai, im lặng không nói, nhưrng rất linh động. Con người thiện chí, họ nhìn vào đó, họ thấy những lý lẽ sống động kích-thích họ để tim ra con dường phải đi, cho đến mục đích cuộc đời của họ. Nhưng con người dụng tâm dem vài ba phán quyết của trí nảo họ, họ giải thích bầng câu tự nhièn như nhièn vạn-vật bỗng nhiên có. Họ thêm vào giả-thuyết biến hóa làm nền tảng.
b) - Con người thiện chí, họ không bao giờ nén tiếng thối.thúc cõi lòng. Họ sẽ tìm cơ hội cùng hoàn cảnh đề dem lại giải quyết bi ần cả tôn-giáo. Con người dụng tâm, quá gần sự thienn-lệch về thực-nghiệm, nên hệ gì ngoài phạm vi vật chất là họ gạt phăng ra ngoài. Như thế họ không đề cho ý nghĩ về tôn giáo nhập tâm họ.

## Làm chứng : - KHÔNG THỄ CÓ NGƯỜI VÔ. THẦN THÀNH-TÍN ĐƯỢC

l) - Đã là con người biết suy-luạ̀n, hề thấy công-hiệu phải tìm căn nguyèn. Vói lý-luạ̀n đó, con người không bao giờ nhận một điều cho vơ cớ. Song cả vũ-trụ hiện hình ngay trước mắt như một tấm gương soi, không thế nào trí luận con người không thắc mắc. Nhưng con người nhận thấy mình vượt hẳn mọi vật trên đời, mà nhìn lại có sau vũ trụ, thì hẳn phải có
một bàn tay sáng tạo nên vũ-trụ. Mồt câu thắc-mắc đó, cũng đủ dẫn chứng cho con người biết thần-chủ nếu con người hồi tưởng mọ̀t chút dể suy thèm.
II) - Đâu có trật-tự, thì dó phải có mọ̀t trí khôn an bài cùng xếtđạl, song trật-tự thièn nhièn ở trong vĩifụ nầy, không khéo hơn mọi bộ óc con người có thê suy ra. Hẳn là phải có $k e ̉$ an bài trong vũ-trụ. Kẻ đó không phải là con người, vì chính con người phải chịu luật.lệ thièn-nhièn kia điều khiễn cho. Chã nhẽ̃ loài vôminh điều khiển được ru? Càng vô-lý, nếu gán công-cuọ̀c bao la nầy vào hai chũ mú quáng của biến-hóa.

Và gán thế cũng không dqrợc. Vì nhẽ̃ : nèn biến-hóa là một luật thì phải có bộ óc sáng kiến ra định luật đó, cùng điều khiển mọi sự cho vào khuôn khồ định luật đó. Như thế cũng là nhận có chủ-tê trên vĩ trụ rồi.
III) - Ta học trong truoòng, trong sách mẹo dạy những cách làm càu so sánh. Trong bậc so sánh, nếu có cái dưới, thi hẳn phải có trên, có cái tốt vùra phải có cải tuyệt đới. Song trong vĩ-trụ vẽ đẹp rất nhiềı song mọi sự chỉ durợc tốt đẹp cách tương dối thồi, chưa đến chỗ tuyệt đối. Vạ̀y hẳn theo luận lý, buộc phải có cái tuyệt dối. Mà thèo triết học cái gì tuyẹ̀t dối trọng hạng cấp nào, thỉ là căn nguyên sinh ra mọi sự khác trong phương diện ấy. (Ra vi dụ cho sinh vièn).
IV) - MINH-CHỨNG THEO LUÂN-LÝ - Trật-tự luânlý, là trật tự buộc con người phải làm lành lánh dữ. Mà thiện ac có hậu báo. Song luật đó, không ai học cĩng tự mình biết, mà có trong mọi đời, mọi giai cấp. Ông vui ngồi trèn trốc cung thấy những càu đó buộc cả mình nữa.

Vậy con người khác tính tình, khác dân tộc, khác thời đại, thì ai in trong lương-trí họ điều đó? Không phải con người, vì ngurời nào cungg lệ-thuộc luật đó. Không phải loài vô.tri, vi loài vô-tri còn luân lý vì dâu? Vạ̀y phải có một kẻ nào ra luật đó, lại có tài in ghi trong tâm khảm mọi ņ̛ời một diều: làm lành lánh dữ. Đó là quan-niệm thần chủ đấy.
V) - BỘ HIẼNN-PHÁP con ngurời lập ra, cũng minh-chứng có thần chủ : Là vì bộ luật dó, bất công hay công bình, thì cũng phải tựa vào một y̌. điểm để so đo cho biết là bất công hay
công. Ỷ. diễm so đ̛o là lýgtrí. Tuy hay rẩng bá nhân há tánh, nhưng điều chi bất công, hết mọi người dều nhạ̀n thấy, mà điều công-lièm, con nguời cũng biết ngay. Nếu vạ̀y, thì trong con ngurời có một bộ luật dã duợc in ghi sẫn, nó diều khiền công viẹ̉c thế sự. Yậy dấng nào in ghi trong bẩm tînh con người, thì đấng đó Ià thần chủ vũ-trụ.
VI) - LUẤT SINH TỬ CON NGƯỜI - Sau hết mọi người dều plả̉i chết. Đó là sang hay hèn cũng vậy. Nếu cắt nglina là, là tự nhièn, thì tại sao mọi người không biết dồng tuồi, đồng thời. Còn nhiều người sinh ra đồng thời, mà không citết dồng thời ? Nhất là tại sao con người khòng dủng dược hai chữ tự-do hay tài-lực mà thoát chết ? Nhất là cảc ông vua bà chúa?

Nếu nói là luật thiên nhièn, thì chả ra luật đó đã được ấn định bởi một kẻ khác điều khièn rồi. Kẻ đỏ phải là thân-chủ trong Vũ.trụ. Nếu nói là kẻ nọ thiếu chất, nguời kia đủ chất, nên sống lây hay chết vắn. Thura, sự đó không thực, vì biết bao nhiêu người thầy thuốc dở kia, mà còn sống day giảng. Mà biết bao người thấy thuốc gioỏi kia mà chết thình linh. Mầu nhiẹ̀m nhất là vấn đề sinh tử con người.

## VẤN-NAN :

1)     - Nếu thực sự khơng cớ vô-thần, thì hẳn là mọi người qui phục hữu-thần cả, song bỉ́t bao nhièu người ché̛i vũ̃-trụ hữu-chủ. Cho nên có vô-thần.

THUPA : Nếu trí khonn con người bắt ép dược tính thong dong theo lý luận moì đàng, thì âu lạ không có vô-thần song vì tự do con người, nhiều khi ngỏn ngữ và hành động bất đồng, là vì tự do con ngurời. Cho nèn tuy họ có suy luận ra dược vũ̃trụ hữu-thần, nhựg lòng họ không theo.
II) - Nếu thế-giới hữu chủ, thì hẳn là không có những hỗn độn trong vũ-trụ. Song có sụ hỗn độn trong vũ trụ. Cho nèn không có chủ.
$T H U P A$ : Thế-giới vật-lý thì khồng có hỗn độn vì thời tiết cùng năm tháng cử theo trật tự đều đều nguyèn chỉ có hồn trật tự trong thế-giới nhân gian. Mà vì con người đượ c tbong
dong dịnh đoạt trước sự thiẹ̀n ác. Cho nên bao hồn trật tụ̣ là do con người thong-dong gày nèn. Dù sao, cái đó cũng không đủ nhẽ phủ nhận thần chủ. Vì cái xấu để bên cạnh cải tốt, càng làm thèm giá trị cái tốt. Nhur thế, luật luân-lý càng thêm giá trị, và vì con người thiếu công bình, nèn càng ngại đến chí. công hơn. Thế là minh_chứng thế giởi hữu_chủ.
III) - Muốn minh-chứng có thần chủ trong vũ-trụ, thì cần phải biết bản tính thần đó là gì đã. Song không ai biết bản tính thần chủ dó được. Cho nên bao nhiêu viện chứng trên kia không kết luận gì.
$T H U A$ : Nếu minh.chứng theo chứng cứ tiên.nghiệm (à priori) thì cần plải biết bản tính trước đã ; song đây, chỉ là minh. chứng theo lối qui-nạp (inductif, là minh-chứng có sự hiệphữu là đủ, thì không cần biết bản tính. Vì chỉ cần có công hiệu, thế là có nguyên-nhàn. Nguyên.nhân đó bản tính sau, không quan hệ.
IV) - Nhưng, nếu giữa còng hiẹ̀u và nguyèn nhân không có sự tương dương thì làm sao ?
$T H U P$ : Vi không có sự tương dương, nên mới phải minhchứng theo lối qui nạp, để minh-chứng existence của thần chủ đó, mà không minh-chứng essence thần chủ đó là gì.

KẼT-LUẬN. - Con người nếu quá tự tin và lý-trí, không chịu hướng dẫn bơi một ánh sáng của tôn.giáo nào (đây tôi không nói đến riêng từng tôn-giáo, một nói theo nguyên tắc chung thôi), thì con người dó thật là nguy hiểm cho Xã-hội, hơn là người theo lạc dạo.

Bạn tưởng lý.trí con người sáng suốt được mọi phương diện ư? Kìa mời bạn dọc lại thuyết của Platon, một quân-tử trứ danh trong cỡ-thời, thế mà ông tự tín vào lý trí, ông luận bao điều sai lạc. Ông luận về con người thế nầy : Con người là con vật hai chân không có lông. Định nghỉa một cách quá sơ sài. Về luân-lý, ông nói : Nam nữ được sống tạ̀p đoản, trà trộn, đó là lý-tưởng cao siêu của xã-hội. Chính-phủ ra lịnh được phép giết con trẻ...

Ông Aristote còn trôi vurợt hơn Platon, thế mà suỵ luận
của ông cũng còn bao sai lạc, chỉ vì ông muốn tự chủ trong lý trí. Ong nỏi trời sinh ra có người bản tính làm vua quan, có người bản tính làm nô-lệ. Nò-lẹ̀ thi chủ được quyền sở-hữu định doạt về tinh mệnh họ. Đó, ta xem, theo ông, thi còn chi là nhân-vị con ngurời ? Về hồn thièng, lúc ông chối, khi ông nhạ̀n, thái độ mạ̀p mờ sẽ đem lại quả quyết gì được ?

Ngày nay, nếu con người vô thần, duy-lý, chỉ theo nguyền những phán-quyết của lý-tri, gạt bỏ ra ngoài tôn-giáo thì chẳng qua họ sẽ phục-sinh lại những lỗi lầm lờn trong cồ-thời. Về luân-lý, họ sẽ phục-hưng lại những thái-độ ô-nhục, ti-tiện của cờ-thời. Mà thực thế, ngoài.trừ quan-niẹ̀m tôn giáo, họ sẽ không ngần ngại dùng ngọn bút văn-chương của họ, tô-điềm cho bao thứ tội, mà ngảy nay tự-do ái tình khêu lèn, tự do ngôn luận xưởng ra...?

Về phương diện chinh-trị, ngoại trừ quan-niẹ̀m tội phúc, họ sẽ cho Hiến-Pháp là một ức bách, hãm kẹp tư do của họ, họ sẽ âm mưu lạ̀t đồ chinh quyền, đề đến chồ giải phóng mọi phương.diện...

Đó, các bạn xem, quan niệm vôothần mang theo bao nguy hiềm và thực-tế xui con người đến chỗ chiến tranh : khỏe thẳng, yếu bại, chứ tội phúc gì đâu?

# CÓ DÚNG TAOO HÓA - HÓA 

Bäi của Linh-Niục J.B. Trìn-mục. Đich
Dóng BAMINH

Thưa các qui vị thính.giả, ngay tự thế-kỷ 17 òng Bossuet mọ̀t văn-hào nhất của nuớc Pháp dã nói : «Thét-giới nầy khòng có những hạng con nguời thiển trí, dám bạo ngòn nói là khòng có Tạo-hóa, nếu họ ngùng một vài phút tỉah suy nhựng
 huờng ".

## Trời cao düt lhấp hiện hinh,

Lám sao mà nói : lị minh hóa thàn?
Thàn nhàn, mè cũng thọ-sinh,
Vạ̀t chất vô tinh, lụ-hữu đurợc sao ?
Vả mới có pliỏng 50 năím, sau khi cách-mạng Âu-chàu bùng nồ ( 1848 ) trèn ngòn-dai thánh duòng Notre Dame de Paris, Lacordaire nói rà̛ng: «Bât cứ lấy một diểm nào trong nhàn gian hay thế sự, tòi cŭnğ có thể lấy dó chí̛ng minh duợc là Tạo.hóa hiẹ̀n hữu và là Chủ thièn dịa» Lacordaice còn thèm "Tấl cả cư tọa cùng tin Hë, mà giả như tôi nói các thiol giả là vô-thần, có lẽ thính-giả sẽ trừ ngòi xuất ngoụi lòi" Nói xong càu dó, lất cả thính giả vồ tay reo rầm rộ, hoan hỏ lơi danh dự cho thính giả.

Tinh tử Lacordaire và Bossuet cho đến nay, thế-giơơ có vẻ lui. Vì ngày nay nguơi ta tuyên truyền khòng co Tạo-hóa, thếgiới vò chủ. Và có nhũ̃ng nğười tụ hảo vỗ ngụ̣c trử̛c mặt cong chúng xưng họ là vô thần. Cáu dó thiét tưởng quá táo bạo.

Câu dó là vô ly̆
Ciau đó còn là nguy hiểm nữa.

1)     - LÀ MỘT CÂU TÁO BAO. - Ta thử hỏi : Bởi miẹ̀ng ai thốt ra uhư̆ng càu nhu thế ? Có phải là bậc thánh nhân nói ? Có phải người lurơng thiện ? Hay là anh hùng turớng quân
nói ? Khòng, những bậc ấy, không khi nảo thốt ra cửa miẹ̀ng những càu như vạ̀y, mặc dầu là nói chơi. La Bruyère nói rẳng : "Tôi mong durợc nghe những ngtoòi có tiết- độ, ôn.hỏa, trong sạch, lrung thành, lièm chính nói những câu nhur thế. Nhưng thực sụ̣ chỉ có những người bất lương, tù tội, những phurờng dều giả, mới biết trân-tráo tỏ bày như thế".

Chinh J.J. Rousseau bèn phe Cộng, mả óng còn nói như thế nầy : "Bạn cứ sống luôn vởi mọ̀t thái-dộ và lin tưởng bao giờ cũng có Tạo-Hóa, mọ̀t thần linh chí minh soi xét cuộc đời bạn, thì chả còn bao giờ bạn phải sọ̣ sẹ̀t ». Càu đó rất đúng. Chỉ có nhuũ̃ng người lương tàm khòng ngay thẳng, ý tưởng vẫn đục luôn, hành-vị bất chính, thì họ chỉ mong chờ đừng có đèn trời soi dến. Vi lý-hình khảo lược họ, là chính lương tàm họ. Nhưng tại sao thời nay, người ta lại lấy làm hân hạnh bài trù̀ Tạo-Hóa, và khòng nói đến tòn-giáo nữa ? Có phải nói càu đó, là cả một bắng chứng minh thòng giỏi, học vấn uyênthâm, kinh-doanh cũng lịch duyệt không ?

Thura, chinh câu đó tự tràn mình lo con người khả nghiVì ngıời đó không có một cuộc đời thanh bạch. Nghỉa là tự dối mình, khòng ai chứng minh hết công cuọ̀c ám-muội của minh, vì thế cuing khỏng có ngày ác giả ác Jáo. Hơn nữa câu dó, chả biểu-durơng được minh là thông giỏi trái lại là con người vò-học, hay có học di nữa, cüng hãy còn là y tờ. Vì ăn học đàu mà dám phủ nhận càu : Vô nguyên nhân bất thánh hiệu quả. Vậy vũ-trụ kia, nhật-nguyệt, tinh.tú, thần nhàn, vạu vật, sông $a 0$, biển ngòi, tay nhân loại không ai vun đấp, vạn vạ̀t không tự nẳn hình, vì sao trờ-trờ đứng vững tù bao năm ? Ngẩu nhièn că̆t nghĩa sau nổi.

Chối những hiểu chứng trèn kia, sao còn tòn tại thanh danh là con người học thức.

Thực ra câu chối Tạo-hóa, chỉ có những bạn vô.thần và duy-vạ̀t ngày nay, mà họ xướng ra thuyết đó, ngụ ý là thả cương cho con người được tự do ham muốn, phóng đảng, tự do hành ác, che lá́p công lý, đề rồi chủ-nghĩa vô nhàn đạo tam vồ kia, mới có thể bảnh trướng được. Bao làu còn để trong con người ánh sáng chân lý, thì ánh sáng đó sẽ cản đà tiến của chủ-nghĩa họ.

Hổi thêm ra, xem họ nỏi những càu chổi Tạo-hóa vào những hoàn cảnh nào ?

Thưa, họ chỉ nói trong những. trường họp mạnh khoẻ, được vổ về sung sương đầy đủ. Cỏn khi họ bị hoạn nạn, lúc yếu dau, Iám cơn nguy biến, khi đó tin tưởng hữu thần đâu lại hiẹ̀n ra trong óc họ. Thế là mới hay, bọn cán bộ đó đã trút hết nưởc men. Tâm khẩu bất đồng.

Ong Meseray, sau khi đã trở iui khỏi đảng vò.thần, ông trả lời các kẻ hạch hỏi sao ông trở Iại, một giọng curơng quyết sau đây : «Meseray lủc thập tử nhất sinh, cơn tin hơn khi khoẻ khoŭ́n. Chàng bất lương Volney kia, khi phải lâm nạn ở bãi biền Mỹ̃ châu, chàng lắp bắp khấn thầm thần-linh đến cứu ".

Vậy thì các bạn vôothần chưa thành thực với chủ nghĩa của họ. Họ chỉ đưng ban tuyên truyền đề cầm thực dộ lượng. Họ có tinh cách khòi hài hơn là cuồng.tín.
2) CHỚI TẠO HÓA LÀ VỐ LÝ Lý-trí nói rẳng : Vô nguyèn nhàn bất thành hiẹ̀u quả. Thế-giới hữu tình, sơn lâm cùnghải địa, dã không bởi ngầu nhiên, thì còn tay ai xây đắp?"

Ngẳu-nhièn đâu duy trì dược cuộc tuần-hoàn trong vũtrụ băng ngản ấy vạn năm? Ngầu nhièn dâu xếp đặt dược con người khòn khéo, cơ-çuan cũng bộ phạ̀n, mà chính con nguời suy tìm chưa ra ? Ngầu-nhièn sao bảo tồn dược vạn vật trong vũ-trụ, một khi ngũ - hành luôn ngày đêm mâuthuần nhau?

Con người luận lý, nghî̀ ra được cơ-khi, máy móc, cần phải có bàn tay luòn điều khiền, mà còn nhiều lúc tê liẹ̀t. Huống chi là cả vũ-trụ không một phút ngừng, chuyển vận ngày dêm, sinh ra tư thời bát tiết. Nói là còng hiệu của một dịnh luật biến hóa vôtri sao dành? Thụce ra ca dao kia, dạy ta nhớ dến nguồn, dưng cón thái- dộ lăng quèn:

Ăn quả nhớ kẻ trồng cày,
Än com nhớ kẻ đàm xay dà̀n sànc!.
Trông trời ngắm cảnh đẹp sang,
Làñ sao dám nơi lự minh hiện thân ?
Yollaire nhà vô thần, mà cũng còn nói :

Thể gian ví tựa đờng hồ, (1)
Nếu khóng tay thợ bao giờ mới xoay ?
Proudhon nói : Muốn qui nạp tất cả hệ thống vũ-trụ nầy vào phạm-vi vạ̀t-lý-học mà thôi, xuất ngoại tay Tạo-hóa an bài, thì cũng vô-lý y như gần cuộc chiến thắng ở Marengo vào sự tình cờ, mà bỏ trí óc bảy binh bố trận mà tướng Napoléon, Tham-mưu-trưởng nhất trong trận địa đó.

Về thế.giới vô-hình, như hồn tôi chẳng hạn. Hồn ấy tại đâu ? Chỉ biết rẳng trước đây 50 năm tòi cỏn đửng trong hưvò. Và tay tôi không tự tạo lấy tôi. Cunng chẳng phải ông bả tôi dựng nèn dược hồn tôi. Vì nếu dựng nên đượe, thì sao óng bà tôi lại phải lui bước một ngày kia ra khỏi trần gian, muốn rán lại năm ba phút cũng chẳng được? Luật sinh tử đâu có tại ý muốn của ông bà tôi ?

Nhưng diều tôi muốn nói đây Ià : tại sao hồn tôi lại xét doán tôi? Phê phán các việc tôi làm, lúc khuyến khich, khi giới răn ? Chính hồn tôi phân trần thị phi cho tỏi. Bấy nhièu sự dó là luật lệ rồi. Nhurng ai đặt lệ đó trong tôi ? Hẳn phải có dấng ra luạ̀t. Hơn nữa hồn tòi đang thân mật với xác tồi tại sao một ngày kia, bắt tôi lui bước, từ giả nhân gian, bạn bè thân thuộc ? Luật lẹ̀ nào chi phối cả thung dung cùng tấm thân tôi như thế ? Mà nào rièng gì tôi, tất cả nhân loại đều phải vâng qui theo ? Nếu không tay Tạo hóa, thì cắt nghĩa sao cho dủ lẽ.

Ngầu nhiên không thể được. Đày Lamerino nói : Vô thần là gì ? Là một sự u.ần mơ hồ, mà bạn không muốn to tiếng với thú khuyền của bạn kẻo thẹn với năng-tính của cầm thú. (Qu'est ce donc que l'atheisme? Une obscurité, dit Lamerino, que vous ne voudriez pas dire tout haut à votre chien, de peur de ne révolter l'instinet d'une bête)
(1) - Voltaire : - Le monde m'embrasse et je ne puis songer, que cette horloge marche et n'ait pas ilhorloger?
llest aussi absurde de rapporter, dit Proudhon, le systeme du monde à des lois physiques, sans tenir compte du Dieu ordinateur, que d'attribuer la victoire de Marengo à des compinaisons stratégiques sans tenir compte de Napoléon, premier consul).
3)-_ CHỐI TAOO CÒN LÀ NGUY HIE̊̀M - - Nếu khóng có Tạo-hóa, thì khơng có luạt à giả ác báo. Không cỏn luân-lý. Kẻ khơng lương thiẹ̀n khòng lấy chi làm ỹ. diểm dê tu-nhân tích-đức. Và cũng không cần chi nhần nại trước những bất conng. Ky̆.curong khong còn, thi hẩn là mọi người trở nên ác thứ, khơe thắng yĉ́u thua. Thế có phải là thuyết vò-thần khai ngòi chiến tranh không "

Nếu không Tạo-hóa, cùng khỏng cỏn gia đinh. Vi duyên tình cầm sŭ́t sê lấy cho bảo dảm? Trung thảnh là lùa dối dục vọng rồi, thì cän chi con ņ̣̣ưoi nhốt thàn vào đau khô? Con cái sinh làm chi cho mẹ̀t thàn ? Chung tinh chi cho ngán ? Đày tòi xin kẻ tích nguời cần lao kia. Ong ta theo thuyét vô thần ngày dèm che chén, lọng ngòn cĩng vi tại ngurơi bạn theo thuyết dó. Bừi chiều kia, khi anh di làm về, thấy chung quanh nhà cảnh binh conğan bao vày, hàng xóm dến xem ngòm. Anh xé hảng rảo buróc vào. Trời cả một khuòn cảnh bi dát gây nèn. Ngươi bạn của anh tư tử, và ba dúa con anh cũng nảm yèn frèn vĩng máu hồng. Trong tay người bạn có viết má́y câu dể lại.
"Thưa anh, bas làu tòi tin-ngương, thì tôi cam chịu hết nồi gian lao trong gia cảnh, vui chịu tần tảo nuòi con cùng cung phụng anh. Nhung nơge anh, tòi theo vò-thàn, tôi biết hy vọng cuọ̀ dôi có thiẹn ác dáo dầu, nèn tòi quyèn sinh, cho hết khunğ cảnh dau khớ. Mi vi ba dúa con, tòi khòng muốn nó sau nầy sống chuổi ngày thál vọng, nèn tòi dem chúng theon.

Thưa cac bạn, két quả của vò-thần là đưa con người dến chở thất vọng và hiu quạnh nhar vạ̀y. Còn tai hại về Xă.hội nữa. Nếu khoong có Tạo-hóa, thi sẽ thiếu hẳn ba dều này : Danh.dự, nhiẹ̀m vụ và luong tam. Ba diều mà khòng tồn tại thì xã hội xày trèn y̆-diểm nào? Chinh phủ lấy lĕ Ẹi ra Hiến pháp, và bát thi hánh? Chinh phủ hẵn sẽ̃ đổ, và luôn luón dồ cho đển kbi thanh hởn loạn. Ong Mency, một ngay kia, bị đem dixử, vì dă làm hỏn trạ̀t tụ. Óng theo dảng vô chinh phủ (Anarchisme). Khi đem đěn tử trường, òng nói trước khi lưởi dao cay nghiẹ̣t siết qua cuóng họng ong: «Cai chệt ngay nay la kêt quả của chủ-nghỉa duy'vặt và vô-thần, vì tin vào duy-vạ̀t va vô-Hhà̀n, nên tỏi mới thành người vỏ chính phủ là
quần phiếı loạn. Nàay nay xin các bạn nhở kỷ niẹ̀m kết quả của những chủ̉-nghîa đó ngày 27 thảng 4 näm 1894 ».

## KẼT LUẬN

Thua các quí vị thính-giẳ, hôm nay tôi được hàn hạnh trinh bày với qui vị một quan niệm, mà quan niẹ̀m dó không đàu xa, nó ần-khuất trong tâm hồn các quí vị, nọ́ cunng là linh. hướng của các quí vị trong mọi hành vi cử chỉ trong cuộc đời. Quan niệm tòn-g'áo là quan niệm tối ur quan trọng Một nguời khòng có tôn-giáo, người ta gọi là người vò đạo, mà đạo đức nèn con người có nhân có nghĩa.

Đứng lạ̀p trường tốcộng, không gi linh ưng cho bẳng minh chứng phải có tòn -giáo, phải có Tạo-hóa, thì mới bác bỏ những ngụy thuyết vô-thần dem ra, là chủunghăa duy-vạ̀t cùng biến hóa. Minh_chửng được thế giới hữu chủ, đó là mọ̀t chia khóa mở then chốt, đặt con người lèn dịa vị nhân-linh ư vạnvật. Nói tóm là dề cao nhàn vị, cũng như Cộng-sản tựa vào vô-thần để khuếch-trương cùng tuyèn truyền thì thuyết nhân $\cdot \mathrm{v}$ ̣̣ cũng phải lấy chủ-nghĩa hữu thần làm nên nền tảng.

Đặt được vấn dề dó, các qui vị sẽ tiến rất dể trong những vấn đề về quyè̀n lợi và nhiệm vụ̣ của nhân vị. Mong các qui vị nhận rõ sự quan trọng của vấn đề, và lấy suy luận di sàu hợn nữa. Để dối phó cùng những chất-vấn của đối-phương. Vạn sự khởi dầu nan, ban đầu xem có khó, song với sự nhần nại suy tầm, áuh sáng sẽ dần dần hiện ra. Và khi dó các quí vị sẽ nhạ̀n chân tưỡng của thuyết nhân vị lả hữu lý, đủ viú khi chống cùng thuyết Cọ̀ng.

## BÀI TIIÚ NAMM

Bài của L.M. Đích
Dòng BA-MINH

## CHÍNH-PHỦ VÔ.THẦN HỌA LỚN CỦA NHÂN DÂN

Thưa quí vị thinh giả, sau những buỗi trao đồi ý kiến, tòi đả có hân hạnli trình bày cìng qui vị, thế nào là chủ-nghĩa vô-thần, vả buớc sang cuọ̀c dời kinh-nghiệm, thế nào là tai hại của chủ-nghîa ấy. Nay tôi xin dem mụ" dó áp dụng vào thực nghiệm, các qui vị sẽ thấy rơ một hiểm họa vô củng nguy khốn cho dân tộc, nếu dàn lộc đó có một chính-phủ vô-thần.

Chińng ta dây, phải là con dàn mà là con dân V.N., con tiên cháu rồug, theo nền vắn-hóa ngàn xưa, thì nền luân lý nước ta vốn là thanh tịnh, nếu so sánh cùng nhiều dân tộc khác trên hoả̀n cầu. Kể ra trong nước thì chín phần mười, (9-10) là có tôn-giáo, hoặc Thích, hoặc Khồng hảy công-giáo vò-thần thực là rất il. Má có ra nữa, cũng chỉ là những người vì kě cạ̀n củng phái vô thần Âu-Mỹ nèn bị tièm.nhiểm dúng như càu : Cạ̀n mặc giả hắc thòi.

Nhưng dù có it đi nữa, vô thần là nọc đọ̀c, nó sẽ có cơ hội loan ra trong xã-hội cùng dàn tọ̀c, chẳng khác chi men, làm oen cả thúng bột. Mà khi đó, con sàu có thể làm rầu nồi canh.

Ngoảnh nhìn lại Bắc-Viẹ̀t, ta thấy ngoài đó chinhıphủ là vó-thần, vì chủ nghỉa cộng sản là chủ-nghỉa vô thần. Cảm ơn Thượng $\mathrm{Bê}$, miền Nam chúng ta, chẳng những là khòng theo vô thần, mà lại cỏn tìm mọi phương tiẹ̀n ngừa phòng cho khỏi chủ.nghĩa đó lọt vào, đọ̀t nhạ̀p dân chúng. Dù sao ta cũng nèn lo ngại, vả tự dặt câu hỏi : Nếu không trừ cán tíền thảo được những phần tử vô thần, mọ̀t ngày kia họ trở nèn một phần tử trong chính phủ, khi đó kết quả së ra sao ?

Tai hại của vô thần - Nào xa xôi chi, chỉ cần nhìn hướng về Bắc ta cũng thấy cảnh diêu tàn đang diễn, mà diễn từng giai đoạn. Trước hết vì nó, mà nhà tan cửa nát. Vì nó mà đất nưởc phàn dôi, vì nó phong hóa lành mạnh ngàn năm bị
buông trôi, sụp đô. Con người không còn nhắc nhủ dến tồ tiên, ngày rằm mồng một, hurơng nhan lạnh lẻo. Hiéu dể nhận tình chẳng còn có nghîa chi nữa. Đền ơn cúc dục ngày nay, là dem bố mẹ ra thóa ma cùng tố-khồ. Vọ̣ lia chồng con cái không nhạ̀n inẹ cha. Tình tha hồ chung chạ, bác ái và công bình, chỉ còn danh tù vô ý ughĩa...Nào xa chi tưởng tượng ra cũng thấy tai hại, chứ đùng kể những khốn khổ của những người đứng ,dưới bóng cờ Cộng-sản vô-thần kia nũa.

Phân chia vấn-đề - Vô-thần, như tôi đă nói, chia làm hai hình thức, một là vô-thần trong lý-thuyết, hai là vô-thần theo thực nghiệm.

Nếu nguyên chỉ lý thuyết mà thôi, tai hại nó chỉ riêng kẻ theo nó ; song lý thuyết xưa nay vốn để ra hành đông. Thì bao. nhiêu lý-thuyết kia, một ngày nó sẽ biểu diền bằng hành động. Nếu nên bài trù̀ lý-thuyết, cũng phải đề phòng hành dộng nữa

Đặt vấn-đề - Trong xã-hội vốn phân tách hai yếu tố thành phần. Một là yếu-tố cai trị, hai là yếu tố bị trị. Như hồn xác phối hợp thành người, thì Chính-phỉ và công.dân hợp lại thành dân tộc. Song Chính-phỉ phải hướng dẫn dân chúng, y như hồn điều khiến con người.

Hỏi - Chính-phủ khi ban hành pháp luật, hay khi ápdụng xét xử dạo luật Chính-phủ có thě dửng giũ một tu cách như thé Chính-phủ là trọng tài trong mọi sự chăng? Thị̂-phí cũng là do Chính-phủ ưng thuận, công phúc cũng do Chính-phủ đặt ra. Tóm lại công bằng, bảc ái, luân lý đềı do tay Chínhphủ phân dịnh cả ? Nhiên-luật và thiên-luật không một dự phần nào trong chỉ dụ?

Phản ứng của vấn-đě - Dĩ nhièn các nhàn viên trong pháa vốthần, họ cho thế là hũu lý. Chính-phủ trên hết, Chính-phủ là cân thăng.bằng cầm mực cho tất cả chúng sinh. Ưng là nèn nghĩa, bất đồng ý là trở nên tội. Họ lấy lẽ rẳng : Con người xum hợp trong xã-hội, cốt là đê theo hạnh phúc trên dờiVậy bất cứ một phương tiện nào đem dến mục đích đó, thì Chính phủ có quyền dùng và hợp thức-hóa phương tiện dó.

Bên hữu thần, chắc chắn cho luận điệu dó là vô lý, vì nếu phương tiẹ̀n đã dỡ thì cho có họp-thức-hóa bẳng võ lực di nữa, cũng vốn dỡ. Tỷ̉-dụ ăn trộm của để bố trí, tuy có giúp,
được người, song ăn trộm khi nào lại thành phúc dược ? Ái tình an ủi con người trong khoảnh khắc, nhưng tụ do ái tình, khi nào lại là chàn chính được ? Hơn nã̛a, bản tính con người thế, thì chỉ dù Chínhophủ có xoay chìu đồi huớng đến đâu nữa, coin người thế nào, còn người khổng vì đó mà thôi dịa vị hũ̃u lỵ tánh. Đi ngược bû̉m tánh, khi nào lại yên ồn ?

Tạm đặt các chì thị của vó thăn- Ta thử đặt coi, Chính phủ là trọng tài của mọi sự, kết quả sẽ ra sao ? •
a) - Xuất ngoại Tạo hóa cùng thần linh ra ngoài vòng xã. hội. Tất nhiên Chính phủ sẽ dùng quyết đoán của mình, làm trọng tài mọi sự. Xấu hay tớt là tùy mình muốn. Có thể đổi trắng ra den, cong phíc ra tộ tình.
b)- Như thế con ııgười có thê dùng tự do, thay đổi cả bộ luật luân lý, Tự mình có thể ban hành bộ luật theo ý muốn. Vậy thì con nguời có thể hợp thức hóa tất cả những sở trường cũng nhur sở doản. Những ham muốn bĩ ồi, có thể trở thành công bình và lièm chính.

Nhưng chẳng may, lúc thay thê Chinh phủ, kẻ đến sau không muốn theo chính sách hiẹ̀n hữu, lại đồi thay một lần nữa, thế là bao nhiêu công trở nên tội, phúc trở nên hình phạt. Và con người cung phải đổi thay đen trắng, mà lịch sũ̃ nhân loại sẽ ghi chép những mâu thuẩn của con người không biết đến khi nào cúng.
c)- Vả chăng, nếu con người có thể trọng tài thị.phi theo ý muốn, thì hẳn con người có quyền lập tôn giáo. Và con người sẽ thờ con người ý nhu đấng thần linh, thì còn chi là cao trọng của tôn giáo.
d)_ Bằng chứng lịch sử còn kia, Chính phủ Cộng sản vô thần đã thay đổi nhân, nghỉa, lễ trí, tín. Con tố khổ cha mà còn cho dó ṭì danh dự. Vợ phản chồng còn cho là ngoan. Tự do san sẽàn adi với bất kỳ ai mà cho thế là hạnh phúc. Sao vậy? Thura vì con người đã tụ phụ đứng ra làm trọng tài trong vấn đề luân lý, cho nèn con người đã thay hướng đồi chìu đến chổ thoái tình như vạ̀y. Bao văn hóa cùng nề nếp xưa từng ngàn năm, nay trở nèn lỗi thời. Rủi mà đờ Chính phủ đó, bao con ngurời công lao, sẽ trở thành phạm nhân hết, như thế lại một phen nũa, láy máu hồng rửa oan...

Minh chưng vấ: đê - Chinn phủ vô thầu là Chính phủ phá hoại, di ngược mục đich nhàn dân, mâu thuễn cèng nguyên tắc xã hội.

1) Đúng ban phá hoại- - Ca dao kia rầng: «Một cây làm chẳng nên mon, ba cây giụn lại thành hòn nui cao ». Mục dich con người là tìm hạuh phucc ; song dứnğ lẻ loi ra, không thề tự lực mưu sinh trong mọi phương diẹ̀n, phải nhờ vã dén tay đồng bào chủng.

Nhưng con người chẳng may là công dàn cảa một Chinh phủ vô thần con người đó lẽ sẽ lạc đường sai lới. Vì Chính phủ vô thần sẽ không theo nhièn luật hay thièn luật mà hurớng dẫn nhàn dân, một hướng dẫn theo ý mnốn của minh. Vậy bao quyền lọ̣i con người xây trên nhân vị là bản tini coin ngrời, sẽ không lao giờ dược dòi hỏi. Vi đã gọi là vô thần, thi dṣ̂u cờn kỷ curơng luân lý, đâu còn ranh giới nhân tình hié́n dể nữa. Thế là con người phải gál bao nguyẹ̀n vọng chân chính của minh chạy theo ngoài vòng pháp luạ̀t. Còn chi phá hoại cho bẳng bỏ hẳn mọi kỷ cương luân ly̌ nữa.
II) Đi ngoài mục đích nhân dân- Mục đich của nhîn dàn, và nhờ Chinh phủ sáng suốt timra những phurơng tiẹ̀n thich hợc đề theo duổi hạnh phúc con ngừi. Song luân thường dạo lý một khi đã không nhẳm theo bầm tính thì bao nhiêu phương tiện sẽ trở nèn lỗi cả. Như thế con nguời sẽ trở nèn lang thú, không còn danh dụ là hữu lý tánh nữa.

Chinh Yoltaire một nhà vô thần, và Rousseau duy lý, cũng nhận tháy một chính phủ vô thần là tai hại vô pùnğ. Nên công nhận rẳng thuyết của Bayle moốn xây chính phủ trèn chủ nghỉa vô thần thực là vô lý. J.J. Rousseau nói : "Khong bao giờ Chính phủ sẽ vững, nếu không lấy tôn giáo làm nền tảng. Còn gì minh chứng rõ rệt hơn, một khi nhân vièn đảng vô thần cũng phải nhận cái tai hại của họ.

1II) Bi ngoài nguyện tắc xâ hội -... Trong xã hội, phải có thành phần, một bèn cai trị. Nhưng xin hỏi, Chính phỉ sẽ láy mãnh lực nào bắt nhàn dân phục tùng mệnh lẹ̀̀h ? Áp lực dùng võ khỉ ru ? Thế thì còn gì đàn áap bạ̛ng ? Còn gì bất công bẳng? Cường quyền áp công lý.

Nếu lấy danh dự, công tâm, nhiệm vụ ru? Làm gì có những
thái độ đó. Vì bao nhièu sự đó xây trèn nền tảng luân lý, tựa vào bửm tính con người ; song Chính phỉ vô thần đã tự minh làm trọng tài thị phi rồi, thì luân lý kia đâu còn ?

Như thế con người không còn quyền lọ̣i và nhiệm vụ nũra. Chỉ có ai khỏe người ấy thắng, ai khéo luôn lụy kẻ đó ngoan cùng công danh. Thế là khéo bịp là dược rồi.

Nếu những hiến pháp ban hành đúng vởi nhièn luật, thì sao Chính phủ dám tự phụ là trọng tài ? Mà nếu bất hợp, thì hẳn là Chính phủ đi ngoài mọi nguyên tắc xã hội rồi.

Chả còn ác quái nào tai hại, lố bịch cho bẳng một Chính phỉ vô thần.

## KĔT-LUẬN

Li cũng có thê nhận xét rằng : Một Chính-phủ vô-thần là Chinh-phủ phá hoại, vong quốc và bài trù nhân vị.

Ngày nay chủng ta nhờ ơn Tổng-Thống, hướng dẫn ViệtNam Cộng-Hòa bước tới đài vinh quang là độc lập, với chính thê dân chủ. Ngài lấy nhân vị làm đầu, nghĩa là Ngài muốn dắt mọi người công-dân Việt-Nam dến hạnh phúc thục của con ngtrời. Người công-dân cũng nên nhận xét mặt thực của vô. thần, và sẵn có kinh nghiệm ngoài Bắc, chúng ta nên thận trọng cần giữ giá trị của chúng ta, đừng khi nào chúng ta mò̀ quáng theo một chinh thể vô-thần, nếu chúng ta không muốn khi nào diển ra khuân cảnh khủng khiếp của dồng bào Bắc ngày nay dang lầm than dưới ách Cộng-Sản.

## BÀI THÚ́ SAU

## VÊ SỰ SÁNG-tạo hay hóa thann

Bài của Linh-Mục J.B. Trî̀N-MụC-BÍCH dóng DA-minh.

Theo những lý-luận trèn kia, thì kétluận được rẳng : thế-giói là một tác phầm kỳ-khôi, không do bàn lay thọ dựng nào sáng-kiến ra được, một là bàn tay Đấng Hóa-Cơng. Đấng Hóa-Còng dó là Chưa-Tê Vũ-trụ nầy.

Ngày nay, rất ít ngurời học.thức dám ngộnhân là vũ trụ là kết_tinh của vật-chất ngả̉u-nhièn biến-lıóa. Hầu hết nhân là thế.giơoi do tay Đấng Toàn.Năng sáng-tạo nển. Song hai chũ SÁNG-TẠO, có nhiềụ người chưa tin tưỏng, cỏn nhận nhầm nhiề̀u phương-diẹ̀n, cho nèn đày xin giải thich cho minhbạch.

## ÝTHỨC VÊ HAI CHỨ SÁNG-TAO

Theo danh-từ, thì hai chữ sáng-tạo có thề hiếu được ba cách :
a) - một là nói trồng, nghĩa là không xét dến cách thức, chỉ cần có công hiệu là được rồi. Theo y y nghĩa nầy, thì bao nhièu khí-giới tối_tân dược khoa học ngày nay tạo nên ; hay là những nhà kỹ. nghè, đã phát-minh ra dược một vậtdụng chỉ chẳng hạn, cũng nói được là sáng-tạo nên. Mặc dầu lấy nguyên-liệu ở đâu đi nữa.
b) - ban chức thăng quyều cho một người nào, thì cũnggọi được là sáng-tạo nên nhú : Tồng Thống tạo nên một coobinh hùng dủng, hay là đào tạo nèn những nhân vật trong chương trình kiến thiết Quốc-Gia.
c) - chính nghĩa sáng tạo, là hóa - thành một vật gì, bởi không cho hẳn. Không lấy nguyèn-liẹ̣u ở đâu hết, một lấy toàn năng khiến cho có sự vật, tự bièn giới hư vô bước sang bièn giới hiện hữu. Nghĩa là dúng với chữ sáng-tạo. Vi xét chủ quan sự vật hay là xét về khách quan, thấy dều là hư vô mọi đàng.

## SO-SÁNH CHO RỎ Ý-NGHİA

Dựng nên hay sáng tạo, thì khác hẳn với sự sinh sôi cùng nãy nở. Vì trong sự sinh sôi nầy nở, dã phải có nguyèn-liệu trước dã. Nhur cha mẹ sinh con, cày cối sinh chồi này thì lấy nguyèn liệu ở nơi thân thề dong thàn. đúc thành đứa con, và cày cới thì có sẳn nguyèn liẹ̀u trong hạt giống...

Cũng khác với ý nghĩa : biến đời. Nhur biến đời hạt gạo ra bánh trâi, pha mắy yếu tố lại với nhau thành ruợu. Nguyên liẹ̀u vốn' sẳn có, chỉ thay dồi thòi. Song sáng tạo nèn, là làm cho vật được hiện-hữu, không cần nhờ vật-liệu nào hết.

## Ý-KIẾN CỦA Ô. V. COUSIN VA FRANCK.

Hay Òng nầy cho quan-niẹ̀m dựng nên cưng dồng nghĩa cách-thức nhur khi con người nghĩ ra được một ý tuởng nào. Mỗi khi con người suy nghĩ, là con người sáng tạo Vậy trong sự sáng tạo hay quan niẹ̀m, thì con nguời làm một viẹ̀c y nhur Tạo-Hoá làm trèn vin-trụ. Một đàng, con người sáng-kiến ra ý nghĩ, một đàng con người không lấy nguyèn-liẹ̀u chi ở ngoài một lấy ở trorg bản tính con ngurời mà hóa ra ý-nghĩ.

## PHÊ-BÌNH.

Hai Ông khơng biện-lý nbẳm : vì xét về mặt chủ.quan, ai làm viẹ̀c chic cũng phải dùng tài-lực mà làm. Song xét về mặt khách-quan, sự vật hiẹ̣n-hữu khác hẳn với chủ quan. Như người kỹ. sur, vốn có chương - trình về nhà của, song nguyênliệu như gở, lạc, đá vời cùng nhu-cầu khác, đâu có lấy được trong bộ óc của kỹ.sur.

Về sáng-tạo thế-giới, thì hẳn là trong óc Tạo-Hóa có chương trình, có trật-lự về công việc người làm; song sự hiẹ̀n hữu các vật, người có lấy ở nguyèn liệu nào dâu, thỉ trước hết chưa có chi hết, còn bản tính người là thần-linh và dơn-thnû̀n, dàu có lấy ra được mà phân xẽ cho vạn vật. Vừa lấy nghî̉a nà̛̀́, thi ta lại nưởng về sự sai nhầm cua phiếm thần rồi.

## MINH CHỨNG VẤN-ĐỀ :

## Sáng tạo bởi hư vô không có chi là nghịch lý.

Một I.-Nếu sự sáng tạo nèn thế giới là diều-nghịch
lý, thì nghịch lý đó chỉ có thề một trong hai lý do sau dây :
a) - Một là Tạo-Hóa không phải là tọàn năng, - b) là bản tíuh thế-giới có sự mâu thuẩn,không thể thu dụng được.

Song trong cả hai phía, không bên nào thấy sự phi lý. Cho nèn thế-giới được sáng-tạo bởi không là họ̣p lý.

Câu trên đã trọn nghĩa rồi, vì chỉ một trong hai, khòng thề lấy mâu-thuần ở đâu nũa.
a) - Không phải là Tạo. Hóa không có toàn-năng. Trong các nguyên-nhân phải có thứ tự và cấp bực : nguyèn.nhân thú ba thì lệ thuộc vào nguyên nhân thứ hai, còn nguyên. nhân thứ hai thì lẹ̀ thuộc nguyèn nhân thứ nhất. Chính nguyèn nhân thứ nhất trong mọi việc hành động của mình, không lẹ̣ thuộc đầu hết. Song làm việc mà không lẹ̀ thuộc vào đâu hết, dù trong nguyên liệu, dù trong chương trình, dủ trong cách thức, thế là toàn năng. Đã toàn năng như thế, thì gọi là hóa công. Nghĩa là hóa thành mọi sự.

Con người lấy lý luận mà suy sẽ thấy. Song nếu con người lấy trí tưởng tượng mà kết luận, thì không đến nơi. Dủ vì con ngnời nào cũng phải nhờ vã nguyèn liệ̀ trước đã : Như câu ca dao : Có bột mới gột nèn hồ. Song đã gọi là HóaCông, thi câu đó không còn ý nghĩa.

Bây giờ còn giúp cho dễ hiều, là đặt ra dã sữ sau đây : Một là vật.chất có trước, Hóa.công có sau. Hay là Hóa-công, có trước vật-chất có sau. Song vật chất tự hữu, là điều vô lỷ như dã giải thích trèn kia rồi. Cho nên chỉ còn có Hóa-công đi trưởc. Nếu Hóa.công có trước, thì hẳn là sự sáng-tao rất hợplý, và không chi là _ mâu thuần.

Cũng không nèn nghĩ. Thẽ ai sinh ra Hóa.công? Thưa, nếu ai sinh ra Hóa-công thì đã được danh từ là tự-hữu, vi tựhữu không lệ thuộc vào ai hết. Trong các cấp bực, phải có một không lệ thuộc vào đâu, và các vật khác lệ-thuộc vào đó mới là khải lý.
b) - Về phần thế.giới thu dụng, cunng không cỏ chi là nghịch lý. Vì nếu nghịch lý, thì đã̉ không có thêé-giới. Cũng như tròn vuôn một trật, là điềm không bao giờ có, vì là nghịch lý. Cüng chã phải là nghịich lý, vì bởi hự yô mà thành, Vì hư
vò không thành được kết quả đối với các vật thọ sinin mà thôi, còn đới với Hóa công, thì không có chi là trắt trỏ. Vi Hóacóng sáng tạo trèn hết mọi sự.
II. - Thế-giới hiẹ̀n.hũu rồi đày. Vậy một là bởi bản-lính Tạo-hóa nhur con lî̀m rút sơi trong thân thề Nghỉa dó là nhận phiếm thần, song phiếm thần là vo lỵ rồi, như đã chứng minh trèn kia. Hay là bơi vạ̣t chất có từ muôn thuở. Cải dó cụng vô.ly̆́, vì minh chứng trèn kia là vật chất không thể nào có muôn thuơ durọc.

Chỉ còn một càch là thế-giới dược sáng tạo nên bởi hur-vô mọi đàng. Chồ này là chồ luâin.lý, chứ không phảilà chồ tưởng turọngg. Nèn pnải nhận sự sáng-tạo bởi hur.vò.

Vấn-nạn : Dựng nèn bởi khơng là một điều không hiểu dược. Cho nèn là volý.

Thưa : - Dựng nèn khòng hiêu được, nếu con người lấy trí vẽ mà biến luận. thì khó hiểu mà không thể hiểu, vì hiểu thuộc lý trí, chứ khong thuộc trí vẽ cùng tuơng tượng.

Vã dã là con nguòi suy luạ̀n, theo lý trí, thi không phải hệ sự gì không hiểu được, là phỉ nhận điều đó. Vì còn trẻ không suy hiếu được con dường bước của người lớn. nếu chỉ vì không hiểu m ; phủ nhận viẹ̀c người lớn làm là vô lý không ? Có nhiều điều ta không thể hiểu được cách tich cực, nhưng hiểu dưọ̣c các tièu cực.
2) - Sự sáng_tạo là bởi hur vo mà gọi sang hiện hữu, song ca dao nói : Hur vô lậi là hư vô. Cho nên không thể có sự sáng tạo nèn bởi hur.vô durọ̀e.

Thưa ca dao khong phải là khòng cả hay hữu lý cả. Có nhiều dỏ. Vã lại ca dao nguỳ̀n chỉ có ỹ nghĩa về thếsự, chứ khơng phải là về Đấng vơ dối dược.

V'ới loải thọ sinh, hu vo là hur vó; soug với hóa-công, thì bỏi hur vò gọi sang hiẹ̀n.hữu dược. Vi thể móri dáng danh từ hóa-cong.
3) - Không thể nào qua duợc quãng vô cùng. Vì di mãi cũng nhur mới xây ; song sáng-tạo nèn, thì phải đi qua chặng vô cùng, vì tù hư vô dến hiẹ̀n-hữu, chẳng dó khóng có bièn giới.

Thưa: - Chặng̣ đó không phải là chặng tích-cực, bèn là tièu-cực. Chăng tièu-cực thi sang qua được. Vi không có khởi điềm, mà bồng nhiên dến chỉ điềm ngay.

## SỰ SÁNG TAOO CÓ THÈ ỦY QUYỄ CHO THỌ SINH ĐƯỢC KHÓNG?

Càu hỏi dày, chỉ là tổng-kết của vấn đề. Có người hiểu rẳng : Quyền tạo dựng có thề ũy-quyền cho thần nhân dược chăng? Như Ông vua trong n nước, có uhiều điều ủy-quyền cho kẻ khác làm thay. Platon và Avicann dã có ý nghĩ thế và chắc ngày nay cũng có nhiều kẻ nghĩ như vậy.

Thura: - Không thể ủy-qnyền được, vì việc dó dỏi sự phép tắc toàn.năng, mà toàn năng thuộc bản tinh riêng biẹ̀t Đáng "ạo-hóa. Tạo-hóa không thể ủy quyền dó durọc, cuing như Tạo-ióa không thề bỏ mất dịa vị Tạo-hóa, thi loại thọ sinh không khi nào dược dến địa vị hay danh-tì Tạo-hóa nữa. Trong nước có nhiều Ơng vua hay Tỗng-Thốing ủy-quyền dược song có cái không dùng kể là thoái vị.

Hỏi : - Sáng tạo nên thể giới có phải là điều bó bưộc ?
Trong uhững nguời theo thuyết Duy-lý, rất có nhiều kẻ uhạ̀u rẳng : Tạo-hóa bó buộc phải dựng nèn Thế giới, chứ không phải là việc thong dong. Họ tiu vào lẽ sau day : Là sự tốt, thi phải buộc phải thông qua sự tốt ra ngoài, cunng như lữa phả̉̉ nóng, đớt và sáng nữa vạ̀y. Vày Tạo Hóa là Bấng tốt lành, tả́t nhiên viẹ̀c thông ra sự tốt cho vũ trụ là điều bó buộc. Mà vị Tạo Hóa có muôn thuở cho nèn Thế giới này cũng đã phải có tự muôn thuỏ̉ rồi, Những ông nói thuyết trêll dó, là những sau dây : Aémilien Samsset, V.Cousin, Robinet...

Lai có những người, tuy khong chới sự thong dong cỉa Tăo.hỏa, khi dựng nèn Thế-giới ; song họ đặt ra một nguyèntắc cunng làm giảm quyền toàn năng của Chúa, và rả n!ıư cũng không được. Tự-do là chọn. Nghỉa là nói ; khi Tạo-hóa làm việc cüng như phải chọn cái gì hoàn-hảo mà làm y như con người ai cũng tính cái gì là tốt hơn mới làm. Vậy thì Thế-giới này phải là tuyệt-dối rồi và không có lý do chi mà Tạo hóa lại khộng làm điều tốt hơn. Ông nój như vậy là Leitnitz, Woff....

Cũng có kẻ nói : Thế-giới này còn biến hóa nhiều chưa ngừng, cho nèn cũng chưa biết có phãi là tuyẹ̀t đối. Ơng nỏi nhưu vậy là Bouillier, Julien, Sinon ..

Minh chứng :- Viẹ̀c sáng tạo nền Thế-giới là việc thong dong của Tạo-hóa. A rg) Nếu sự sạ́ng-tạo nên Thế.giới có phải là viẹ̀c cần lbiết, thì sự cần thiết này một là do bản tính Thếgiới mà có hai là bởi bản tính Tạo-hóa. Song xét cả hai phía, không đàu thấy có sự cần thiết. Cho nèn Thế-giới là một công viẹ̀c do sự thong dong của Tạo-hóa.

Arg I) Nếu sự sáng tạo nèn Thế-giới có phải là viẹ̀c cần thiết thì sự cần thiết này một là do bản tính Thễ-giới mà có hai là bởi bản lính Tạo-hóa. Song xét cả hai phia, không đàu thấy có sự cần taiết. Cho uèn Thế-giới là một công viẹ̀c do sự thong dọng của Tạo-hóa tạo nên.

Tiền đề đã được dủ nghĩa. Vì chỉ một trong hai, không dâu nữa, Bản tính Thế-giơơ. Nhu trên tôi đã minh chứng, thếgiới là một sự vật hoàn toàn tùy tòng, vì xét hết mọi thành phà̀n, khòng thấy một phần `nào là cần hết. Nếu không một phần nao cần hết, thi tổng hợp lại cũng là một sự vật không cần.

Vê bên Tạo-Hća khi làm việc gì cần là khi người ta làm dể theo đuồi mục dich Hạnh-Phúc của người ta. Song Tạo-Hóa đã là đấng tự hữu, thì người là hạnh-phủc cho người, thọ sinh không dem lại Hạnh_Phúc gì. Vi nguyèn một danh từ tự hữu dủ minh chứng người hoàn bị vô cùng rồi. Ngoại vật không thèm chi hết. Nếu không thèm chi hết, thì việc sáng tạo nên Thế.giới cùng vạn vật là dấu thong dong.

Xét vê mạt trí tuệ vô song của Tạo-Hóa, thì chương-trình Thếgiởi nầy chưa căn xứng với người. Vì đã là vô cùng thì sáng kiến được bao nhièu vật khác tốt dẹp hơn.

Xét vể toàn năng: Dựng nèn thế-giởi nầy cunng chưa cạn mất quyền phép của Tạo-Hóa. nếu cạn rồi, thì đàu gọi được là vô cùng. Mà Tạo-Hóa phải là Dẩng vô cùng trong mọi phương diẹ̀n mỹ hảo.

Tạo-Hóa ban dược cho con người phàm trần có thong dong, thì sao khi Tạo-Hóa làm viẹ̀c, lại không có thong dong Viẹ̀c gì thuộc nọ̀i tinh của Tạo. Hỏa, thì dó là cần thiết hết
vì người là Đả̛ng cần phải có, vì tư hữu. Song việc làm ngoải bản tính người, thì là viẹ̀c thong dơng hết.

Vấn nạn : 1) Việc Thiện, điều tốt, thì cần phải phờ thông ra. Song Tạo Hóa bản tính là Tốt. Cho uèn phải thong ra $\mathrm{ch}_{\mathrm{o}}$ vạn vật. Vì thế dựng nèn là cần.

Thưa: Bản tính đều tốt, cần phải trong ra, tùy co và thong dong thì có nghĩa. Còn cần phải thong ra, và luôn luôn mãi mãi thế, thì khòng đủng. Le bien est communicable. Vậy tiếng communicable đủ rõ là tùy nghi, chứ không bó buộc.
2) Tạo Hóa là căn nguyèn, và căn nguyèn có tự muôn thuở. Dĩ nhiên Thế giơơi vì là công hiệu cũng phải có tự muôn thuở, như thế là cần thiết rồi.

Thưa: Có thề là căn nguyèn từ muôn thuở, song dặt công việc làm ở trong thời gian. Thí dụ ngay từ bây giờ, ta dặt chương trình cho một việc năm đến. Nhưng đó chỉ là chương trình, cỏn khi nào thời gian dến, ta sẽ hành dộng. Bó tỏ rõ thong dong của ta. Về tạo hóa cũng vậy.
3) Thong dong là hẹ̀ tại (Indifférence) trung lập không thièn hưởng bên này hơn bèn kia. Song Tạo Hóa không phải đứng Trung lập, vì tíuh cách Trung lập tỏ ra một sụ̣ chưa có lạ̀p trường cho hẳn mà đó là thiếu suy nghĩ chín chắn. Cho nèn sự sáng tạo nèn Thế giới không có thóng dong.

Thưa : Có thứ hai trung lạ̀p, là một trung lạ̀p thụ đọ̀ng hoặc bị bên này bèn kia cũng dược. Hai là trung lạ̀p hành dộng, hoặc làm việc hay viẹ̀c khác tùy nghi. Trong Tạo Hóa khòng có sự trung lạ̀p thụ động song có trung lạ̀p hảnh động.
4) Ai làm viẹ̀c. cuñng cần phải có đủ lỷ do, nếu đã đủ lý mà làm, thì việc đo suy hơn tunh thiệt lại nhất rồi. Cho nèn Thểgiới này Ià nhất, và bắt buộc Tạo Hóa phải làm như vậy (lẽ này của ông Leitnib).

Thưa: Ai làm viẹ̀c cuñgg đủ lý do, theo chương trinh tiền định của mình, như thê là công việc hoàn bị theo chương trình đó chỉ là tương đối. Vạ̀y Tạo-Hóa, cũng tạo nèn Thếgiới theo chương-trình của người, cho nèn Thế-giới là hoàn bị theo tương dối.

Còn vì nhẽ đó mà bắt buộc, thì không nihằm lý. Vì việc gì
bẳ buọ̀c, thì viẹ̀c đó phải là viẹ̀c thuộc phạm vi tư bản tính ; song thế-giới khòng thuọ̀c bản lính của Tạo Hóa. Cho nên là viẹ̀c thong dong. Mà vi có thong dong, mơi có chương-trình dịnh doạt.

## BAY THÚ BÅY <br> NHỨNG VẤN-BỀ DUY-LINH.

Bài của Linh-Mục J. B. Trà̀n-mục-Địch
Dóng $\boxplus a-M i n h$
Duy-Linh đối chiếu vởi duy vật. Theo thuyết duy vật, thì không có mộl vật nào gọi dược là linh thiêng, mặc dầu hồn cỉa nhân loại. Vì họ cho hồn đó chỉ là kết tinh mỹ lệ cùng hoàn bị hơn nữa sức biến hóa vật chất. Như vậy không nhạ̀n có thần, và cũng khòng nhận Chúa tể trong vũi-trụ.

Có duy-linh nhận có hồn thiêng, có thần thánh và có TạoHóa. Vấn đề này chia làm 4 mục sau đây :

## I. - Bản tính và nguyên thủy linh hơn.

II. - Mọi tương quan giựa hồn và xác.

IIK.- Độc nhất bản thề linh hờn.
IV.- Trụ sở của linh hờn.

## I- B.ẢN TÍNH VÀ NGUYÊN THỦY CỦA LINH HŎN.

Mấy khái niệm :
a) - Tất cả các loài thọ sinh dều có bản tính rị̣ng biệt, giống nào thứ ấy. Song bản tính có thứ goi là bản thể (substance), có thứ gọi là phụ thề (accidentiel), Tỉ dụ bả̉n tính súc vải là một khối vải đửng biẹ̀t lập được, song bẩn tính mầu sắc là phải phụ vào tá̛m vải hay là vật chi đó. Vạ̀y cái gì dứng rièng biẹ̀t được phải gọi là bản thề. Bản tính là cái gí làm cho vạ̀t này hay vật nọ có đặc tính phàn tách với các cái khác.
b) Chia bản thể : Bản thể chia làm thứ trọn hay là khòng tron (complète hay incomplète). Có thứ trọn về hai phương diẹ̀n là thực thề (substantialité) và chủng loại (espèce), như các

Thà̀n. Có thứ trọn về thực thề, song khòng trọn về trủng loạí, như người ta. Và một người có thực thể rièng ; song mỗi người không có thề nói được là cả nhân loại đó. Có thứ không trọn về cả hai phương diẹ̀n thực thể và loại giống. Nhur hồn các giớug vật và cày cới. Vi tách ra khỏi thể xác, hồn đó không đưng vững, tan ngay, và mỗi hồn đó cunng không phải là bao hàm được cả nơi giống, vì thế gọi là vạ̀t Bản thệ lại chia ra : thứ thì dơn thuần, thứ thì họ̣p thề (simple et composé) như cái nhà là hợp thề, còn hồn là, đơn chất.

Bây giờ cần xét trưởc hết, hồn khơng phải là phụ thế mả là bản thệe (substance).

Các ẏ kićn : Òng Platon có quan niệm về hồn là một hợp thề của các con số, cấu tạo với nhau bẩng một hòa diệu kỳ khôi. Vi ông ta cho tất cả các lính chấl của các vật khác chẳng qua cũng chỉ là do con số xếp dặt khác nhau mà thảuh, còn hồn thì có sự hòa dịu hơn. Ơng ta mê về toán lý, nền cái gì cuñg quy về toán cả.

Ông Pitagore cho hồn là con số tự dộnğ. Ong Démocrite và Héraclite cho hồn là yếu tố hỏa lực. Ong Critias thì cho hồn là huyết chất, Ông Diogèue cho hồn là khi chất. Ong Hippon thì cho là thủy lực. Ong Aristoxene thì cho hồn là dìng hòa của ngũ hành.

Theo uhững thuyết thực nghiẹ̀m hiẹ̀n dại thì có nhiều kẻ cho hồn ngườ i ta chỉ là một mó hiện tượng (une collection de phénomènes). Ơng Wunt và James nói thế...Òng Taine, ông Condillac cũng đồng Y̌ uhtur vậy.

Ông Descartes và Maine de Biran, muốu gây một phản ửng chốug duy vật, thì hai ông quá nèu hai chữ Hữu-lýg trong con người, nên hai ông cho hồn là một nghịilực luôn suy tương (force de pensée).

Còn duy vật chối hữu lỷ tánh trong hồn, mà cho là sức hành động của vạ̀t chất : nghĩa là hồn chỉ là một tập lợ̛p của các siuh lực hoá học và lý học. Bao hành đọ̀ng trong con người thuộc phạm vi tâm.lý, họ chỉ cho là cuọ̣c bài tiết của bộ óc thòi. Chung quy, họ khơng nhạ̀n hồn là một bản thê. Òng Btit-
chner, Aug. Comie Moleschott, Littré, và toàn thể uhững kẻ theo thuyết Karl Marx và Engels ngày nay,

Lự̂n đĕ̀ I: HỒN KHÒNG PHẢI LÀ PHU THÊ, MỢT LȦ BĂN THỂ TRON VÀ ĐƠN THUẦN.
Không phải là phụ! thêe. : Hồn trong người ' là một nguyề nhàn xây dựng con người, riêng tách con ngưởi khôi mọi vật khác trèn thế giới, và là chủ động mọi hoạt. động trong con người qua một thời gian cùng tuồi.

Song nguyèn nhân đó không thề nào là phụ thễ được.
Cho nèn Tồn con người phải là bản thề.
Càu tiền đề nghỉa đặng rồi, không cần minh chứng. Song câu thứ hai minh chứng thế này :

Hồn con người chỉ có một trong hai là : nếu không phải bản thể thì là phụ thể; nhưng nếu là phụ thề, thì ra con người chĩ khác con vạ̀t một cách tùy tòng, còn bản tính là dồng nhất. Thế là vô lý quá : vì loài người vô tri chỉ phân biẹ̀t với loài hữu lý bẳng ngoại trạng thôi. Không ai nhận điều đó.
II) - Maj. Ai cũng phải nhạ̀n, khi ta suy tưởng hay ước muốn là bởi hồn chứ không loởi xác. Vậy thì mọi việc đó chủ dộng là hồn.

Mineur. Nhưng nếu hồn không là bản thể thì hồn dựa vào dàu mà vững. Dựa vào xác.-Khỏng, vì suy tưởng không phải xác rồi. Thế ra phải nhạ̀n có những hoạt dộng mà không có chủ thế, thực là vô lý.

Concl. Cho nên kết luận hẳn là bản thề và là chủ thể trong mọi hoạt đọ̀ng về tâm lý con người.
$\mathrm{III})$ - Không thề nói hồn là một bó hiện tượng. Vi Maj. hiện tượing là phụ thề hết và biến chuyền.

Min. : song phụ thề tự nó đòi hỏi phải có chủ thể dể tựa.
Concl. : cho nền hồn khòng phải là bó hiện tượng.
IV)- Tòi có nhân vị cùng bản ngã lạ tại tôi có hồn (sau sẽ minh chứng).

Min. : song bản ngã tòi và Nhân vị tôi bất di bất dịch, còn hiẹ̀n tượng biến chuyền luôn.

Concl. : cho nèn hồn tỏi phải là bán thể tự lạ̀p, dửng rièng biẹ̀t.

## Luạn đề II HỒN CON NGƯỜI LA BẢN THÊ KHÔNG TRON VỀ LOẠI, GIỐNG

Minh chứng : Bản thề khơng trọn về loại giống ; là bản thề phải hợp với một yếu tố thành phần khác mới thành bản tính.

Min. : song hồn con người rièng biẹ̀l, không kể là nguời và xác rièng biệt cũng vậy. Cho nên bản tính loài người đòi phải có cả hai bèn : Xác và Hồu.

Concl. : thế là hồn chỉ là bản thể trọn về phương diện thực thề, song khọng trọn về loại và giớng. Vi thế con người định nghĩa là : con vật hữu lý tinh (animal raisonnable).

Giải thích: Bản thề nào đã trọn về phương diẹ̀n bản tính rồi, thì không thề kết hợp cùng các yếu tố khác mà làm thành bản tinh thứ hai nưa, và cũng không bao giờ thành chủ thề chung với một bản tính khácthí dụ cây cối đã thành một bản thể riêng biệt rồi. thì không thề nào chung với một vật nào khác nhưu viên đá, mà thành dược nhất tbề bản tính nữa. Chỉ có thể két hợp một cách tùy tòng, song khơng trở nên bản tính được nữa.

Cũng một lỷ do dó, nếu hồn con người là bản thể trọn, về loại giơng rồi, thì không thề kết hợp cùng xác mà thành con người nữa. Nhur vậy, vì dã trọn bản tính rồi nèn khơng thề kết hợp cùng xác dể làm nèn bản tính thứ bai.

## Luân đê III HỒN LÀ MỘT BảN THỂ ĐƠN THUẦN

Khái niệ̀m : Bơn thnần đối chiếu với hợp thể, nhưng hợp thề có ba cách.
a)- Hợp thề thuộc bản tinh, thí dụ thề mô (forme) và thề chất (matière) hợp với nhau thành một bản thề. Nhu hồn và xác hợp với nhau thành con người.
b) - Hợp thề cách hoàn phần (intégral), nghĩa là khòng làm thánh bản tính. song làm cho sự vật được trọn vẹn và hoán bị hơn. Thi dụ tóc, tuy không thuộc bản tính con người, song có thêm bộ tóc vào, con người đẹp hơn. Kẻo sói mất vẻ đẹp.
c) - Họ̣p thể cách thứ ba, là hợp các sụ phụ thuộc, thí dụ nưởc da. . . . . . đạo đứ cao hay thấp v.v.

Bra thuăn: la không có hợp thê nào hếl, khòng có thành. phà̀n. Theo lriêt học, vạ̀t nào càng dơn thhà̀n, vạ̀t dó càng trọn: 1 i một mình đã đủ trọn làm nèn bản tính và hành động, khong lẹ̀ thuọ̀c vào đân hết. Vả lại vạ̀t nào là hợp thể, thì vật đó phải có sau các thành phần, nhur thế thiếu yếu tố tự lập, một phải dò nğuyèn nhân khác tác thánh cho.

Bonn thuî̀n trong mọi phương diẹ̀n, thì chỉ có Tạo Hóa, vi ugười tự hũ̃u, không phải bởi một tay nào, và không có nguyèn liệu nào cấu tạo nèn người, vì danh tù Tạo Hóa, là phải có truóc hết.

Chú y : Khỏng nên lẫn đơn thuần với thièng tính. V có cái don thuần, mà khòng thiêng tính như : hồn các giống vật. Lý do vì nó la thê mò cho giống vạ̀t, song thê mò khòng bị ghép phaìn bao giờ, nó phải là dơn chất. Nhung hề cái gì là thieng tiin, cái dó cunng là thẻ mô, cho nèn phải là dơn thuần.

## IÔN LA Đ ĐƠN THUẦN (theo nghĩa thứ ba)

Minh chứaz: I) Hồn là thê mò cho xác con ngưòi. (Mineur) Song mọi thế mô khòng có thành phần. (Conclusion) : Cho nèn hồn cüng không có thành phần.

Cạ̀u Majeur : đúng rồi, khong cần giải thích. Càu Min. giải thich : bản lính nào cũnģ không chi phối dược, song sự lảm nên bản tinh là tại thể mô. Nếu bản tính không chia dược, là vi thề mô không chia được, nó là đơn thuần rồi.

Đặt một càu giả sử cho dễ hiểu: giả sử hồn là hợp - thể bẳng hai phần $A$ và $B$. bây giờ luận thế này : Thể mô là nguyên nhàn chính trong con người cĩng như con vạ̀, -làm thành bản tinh và làm cho sự sống. Vạy nếu A là thễ mo rồi, thì B phải đưng ở ngoài. Nếu B , thi A phải dứng ỏ ngoài. Nếu cả hai A và B , thì phải luạ̀n thê này : cả hai là nguyèn nhân cả, thì cả hai là hồn riêng biệt, lúc dó trong con người có hai hồn. Nếu một là actif thì bèn kia là passif. Nhưng thề mô trong các vạ̀ bèn actif. Nếu nói cả hai mới thành thê mô, thì cả hai khòng là thể mô. Vì thể mô làm nèn bản, tính mô bản lính
không chia được. Nến lấy hai phần, thế lă chia được rồi. Vậy xoay đàng nào, hồn cũng là dơn thuần.
II) Viẹ̣c lám tỏ ra bản tính, vì tính làm sao, thì hành dộng như vậy. Min : Song hồn nhàn lọ̣i hiển biêt các vật dich đơn thuận. Trước hết nó hiều chữ lơn thuần là gì, sau lạ̣i hiều tất cả những diều đơn so nhự : nhân đực, hiểu các thần v. v.

Conclusion : cho nèn hờn là hợp thể hay có thành phần thì không tài nào hiệu dưọ̣c như thê.
III) Đặt giả sử : Tạo.hóa hay là nhôn dớc công binh là vât dich sụ̣ hiều của chủng (a. Thièn Chúa cũng là dơn thuần và nhân đức cũng đơn thuận. Min. Nếu hồn ta là hợp thể bởi A và $B$, nếu cả hai hiều về vạ̀t địch dơn thuần kia trọn, thì ratrong con người có hai hồn, là diều luoong tâm khỏng chúng vì bản ngả luôn luôn thống nhất mọi hành vi con nguời. Né́u cả hai hợp nhau mà không hiểu thì chả phần nào la hì̀ a hết. Bằng mọ̀t bèn hiểu một bèn không, thì bèn hiểu kia mới là hồn, còn bèn kia không phải là hồn,
IV) Nêu hồn có thành phần toàn thê (intégral) thì ta đặt giả sử sau đây. Ví tựa như tờ giấy, to nhỏ mặe dầu, nhưng Khi gấp lại thì gốc nầy chạm đến gốc nọ. Cả tờ già̀y khơng thể thu gọn trong một gốc, và nột gốc khong thẻ̉ bao hàm và lan tỏa ra trong tờ giấy. Vì phần nọ ngăn trở phần kia, không thể thu nhập ; nhau được.

Min : Song trong sụ hồi tương của hồn, hiĉ̉u tất cả hồn, cùng hiểu các viẹ̀c hồn làm (có réfléction complète sur ses actes et sur elle mème). Conclusion : cho nèn bồn phải là dơn thuần.

Vấn nạn : 1) Cảm giác là một hoạt- dộng của các giác quan Min: Song né̛u là hoạt dộng của giac quan, thì cần phải có sự xúc tiếp từng phần. Mà xúc tiếp lừng phần, dó rõ là hồn không phải đơn thuần rồi.

Thura: Cảm giác tuy phải qua nigũ quan là chủ thể, song nguyên nhàn căn bản là tại inồn, song hồn làm chủ sự sống, cho nên ngũ quan mói cảm giác ? Ngũ̃ quan thì xúc tiếp từng
phần, vì là hợp thể cho phần, có truờng khoát, song động cơ là hồn không có phần.
2) Biết hao người chối sự dơn thuần của hồn. Cho nên hồn là hợp thể.

Thưa : Có thễ chối vì không hiều, đó là thiếu nền học. Hai là chối vì cố chấp, đó là thiếu thiện chí. Cả hai không nên đủ lẽ mà phủ nhận. Vả lại triết học là cần phải suy luận chứ không phải là dura ra những tưởng làm minh chứng dược Triết học thuộc lý trí không thuộc trí vẻ.
3) Hồn đơn thuần không thể đóng trụ sở trong xác vật chất được, cũng không thể chiếm hết mọi chỗ được. Min : song kinh nghiẹ̀m cho hay, là ở trong xá c như là trụ sở, và còn đóng chiếm hết mọi chờ. Concl. Cho nèn hồn không phải là đơn thuà̀n.

Thưa: Có hai thử đóng chiếm : một là đóng chiếm theo ranh giới của vật chất, nhà tôi đang ở trong chốn này bây giờ chẳng hạn. Hai là đóng chiếm theo quyền lực, thi không cần phải theo ranh giới vật chất. Thí dụ : quan niệm hay một lý tưởng nào, nó chế ngự trong con người hướng dẫn cả mọi hoạt động trong con người, song quan niệm không ỏ̉ gót chân hay mắt cá dàu, cũng chả ở hãng nhu trong trụ sỏ trong một cơ quan nào.

Tồng-Thống ở một nơi song, quyền hành lan tràn khắp nước, chỉ huy mọi sự, tuy không trực tiếp vóri mọi từng lớp. Vậy hồn là thể mô, đem bản tinh cùng nguồn sinh lực cho con người không có nghĩa như là nước tràn lan khắp thân thể đâu. Bản tính ở khắp trong con người, mà không ở gọn trong mọ̀t phần nào, cũng không chia dược.
4) Xác con người là xác có diện tích và có phân lượng. Min: Nếu hồn xúc tiếp với xác, thì cũng phải có diện tích và phân lượng. Nhur thế là hồu có hợp thể, không là dơn thuần nưa.

Thưa : Xúc tiếp theo diện tích thì thuộc về loại có diện tích song xúc tiếp theo nghị lực (Puissance et vertus) thì không còn diện tích, như đã giải thích trong vấn nạn trên.
5) Song đây có bẳng chứng là sự xúc tiếp giữa hồn và xác là theo phương diện diện tích và phân tích, Vì nhiều khi xác
không thi hành nồi mệnh lệnh. Như hồn đã nặng, con người sĩ tày mà không nồi.

Thưa : Cái bất lực kia ở tại co quan, mà co quan là thề xác, nên có chùng. Còn nghị lực ở hồn phát ra thì không có chừng. Cũng như tài của tay thợ, cũng không thể chước được dụng cụ. Bút chỉ không vẽ nồi v.v...

Quan niệm tồng quát : Cho đến ngày nay, trong thân xác ta và trong gióc cuộc đời ta, trải qua bao biến chuyển rồi, song ta thấy bản ngã ta vón là một, và lương trí ta cũng là mọ̀t. Nếu là hợp thê, thì không tài nào ta thấy nhất thề bản ngã được. Bao quyền lợi cỉa nhân vị xây trên bản ngã nầy, nếu bản ngã biến suy, thì quyè̀n nhân vị cũng trơi chảy. Song nhân vị con người không thề biến suy được. Vi thê chính sách Cộng sản nhâm nhe tước quyền nhân vị của con nyười không thể biến suy dược. Vì thế chình sách Cộng.sản nhâm nhe tước quyền nhân vị của con người, mà gán vào Chính-phủ Đảng của họ, thực là sai lầm cả thể.

Nên chú $\dot{\mathbf{y}}$ : Khi ta nói hồn là đơn thuần không có nghĩa là chối hết mọi năng lực tiềm phần (parties potentielles), vì những cái đó như là cố hữu (proprieté) của hồn ta thường gọi là tam tư. Cái này không phải là thàuh phần, một là quy kết của bản tính của hồn mà thôi. Sau tôi sẽ thuyét trình về tam tư của hồn.

## BÀI THÚ TÁM

## HỒN LÀ THIÊNG TÍNH

CẮT NGHÏA NHŨNG DANH TỬ- Cóba danh từ người ta lhường dùng dể chỉ những thièn tíuh mọ̆t vạ̀t chỉ : Vo hình vò thể (incorporal) hur linh (immatériel) và vĩnh cửu sinh tồn (sub_sislant).
a) Tiêng Vò-hitnh vô turợng (incorporel) một đôi khi cüng chỉ vật thiêng tíuh; song nghĩa đó không được sát lắm, vì nó thuộc thời gian và không gian. Hồn của các ṣ̂nh vật cũng thuộc loại vô hình này.
b) Tiếng hur linh (immaferiel) sièu vurột vật chất, và có nghĩa thiềng tính. Đòi khi,ta cung dùng nghĩa đó chỉ những cảm tưởng vơ hình. Nghĩa này cũng chura được sát nghỉa cho lắm.
c) Tiéng vĩnh cur̃u sinh tồn (subsistant) vghĩa là đửng được một minh mặc dầu sau khi chia lia thân xác. Nghĩa này rièng chỉ những bản thể không lẹ̀ thuộc vật chất trong việc làm và cách $o ̉$ (manière dégiret manière d‘ètre). Nghĩa này đúng nghîa thièng tính. Nghîa nảy mới đáng gọi là linh thiêng thièng (spirituel) Trong mục này sẽ minh chứng hồn là linh thièng thuớc nghĩa thứ ba là : spirituel và srbsistant.

CÁC Ý KIÊN: Phủ nhận vấn đề là những người đưngtrong duy vật phái. Trong có thời có Ong Democrito, Heraclite, Epicure, Lucrèce và nhiều nguời trong phái Stoicien. Trong kim dại thì có những Ông: La Mettri, d, Hobach, Cabanis, BucherMoloschott, Vogt, Positi vistes.

Hiện tại tất cả những người theo Công sản vô thần và duy vật. Cho được hiễu rõ̃ thieng tính, thì ta nèn phân tách các cậ bậc về vật chất, và cấp bậc vò thièng tính.

## CÁC CẤP VÂT CHÃ́T CÓ BA CẤP : a) tất cả những gi lẹ̣

 Thuộc về lượng khối(quantité) uhur tất cả những cái gì có trường khoát, sàu, rộng v.v... cấp này dửng hạng bét của vật chất. b) Cá́p thứ hai là tùy cách ở, thì lệ thuớe vào vật chất song cách làm việc có chút vượt tầm vật chất như các sinh hồn cây čơi. c) Câp thứ ba là tùy có thuốc vật chất trong cách ở, song trong hoạt động, xem ra muốn thuốt hẳn vòng vật chất, cóchút thong dong như : giác hồn các giơng vật. Vạ̀y thì khoáng vật, thực vật và động vạ̀t đều thuộc loại vật chất.

Các cấp linh thiêng cũng có ba cấp: a.- Cấp thử nhất không lẹ̀ thuộc vật chất trong cả cách ở cùng cách làm viẹ̀c, song phải kết họ̣p cùng vật chất để thành một bản tínhtrọu. Cấp này là linh hồn nhân loại. Biẹ̀t lập khỏi thề xảc, linh hồn còn sinh tồn, và khi ờ trong xác có nhiều việc không cần đến xác. Đây là hạ cấp về thièng tính. b) Cấp thứ hai là các thần cách sống và cách làm việc biệt lập hẳn thề chất, và không kết họ̣p cùng thề chất để thành bản tính, vì đã có bản tính trọn rồi. Cấp này tuy không có xác, song có những tiềm thế lực, nèn cũng chưa trọn, vì việc làm còn khác với bản tính. c) Cấp thử ba là cấp tuyệt đối: Riêng chỉ có Tạo Hóa. Người là Thần Linh và là tuyệt đới trong hành động gọi là acte pur, không phai phơi thí gì về potontialité tiềm lực, Vì bản tính Ngài cuñg là sự hiện hữu cũa Ngài. Việc làm và bản tính là một.

## Luận đề : HƠN CỦA CON NGƯỜI LȦ THIÊNG TÍNH NÊN GỌI LẢ LINH HǑN

Minh chứng: I) Maj. Việc làm biều lộ bản tính. Mint song hồn con người có nhiều việc vượt chỗi hẳn tầm vật chất. Concl. Cho nên hồn con người là thiêng tính.

Câu tièn đề đã đúng rồi, yì bản tính làm sao, hành động làm vậy.

Cấu Mineur : Những việc vượt vật chất là : suy luận và ưởc nguyện, trong suy luận có sự hồi tưởng, mà trong sự hồi tưởng thì chủ thể phải lộn lại và thâu nhập vào chính việc của mình, là một việc vật chất không sao làm được, như trên đã cắt nghĩa rồi. Còn ước nguyện là thu hết điều mong muốn vào thâm tâm con người và cũng vươn mình trong giây phút vượt qua bao ngàn dậm, và không lệ thuộc không gian hay thời gian, đó là việc vật chất không sao làm được.
II)- Trong khi luận lẻ, con người trao đồi cho nhau những ý kiến vồ hình, vô tượng, in ghi trong thâm tâm nhau những mới tình siêu việt lại nhiều khi con người bình luận về những vấn đề siêu hinh, thiêng lièng.

Min. Song hiệu quả không được vượt căn cứ, Công việc
là hiệu quả. Concl. Cho nèn hồn phải là thiêng tính, thì mởi có những hiệu quả thiêng liêng như tbế,
III) - Tât cả những vật hữu hình ở ngoài vũ trụ, thì là vật chất, thê mà khi ta hiếu, ta làm cho thành trừu tượng đôi nèn những quan niệm sièu hình rồi mới hiều. Như thế chủ thể làm sao, hành động thề ấy.

Min: Né́u hồn con người không phải là thièng tính, thì không thể nào hiều một cách trừu tượng thế được. Concl. Cho nèn hồn là thièng tính.
IV) _ Theo câu ca dao : còn người làm sao, chièm bao làm vậy. Min: Song hồn ta tự nhièn hướng chiều về những vật dich thiêng tính hơn như : chuộng nhân dức, thich thanh danh mong muốn trường tồn, nhiều khi trọng đức khinh tài $v . v$. luân lý tôn giáo v,v...

Concl : Nếu hồn ta không là thiêng tính, thì không sao giải được những thái độ đó.
V) - Ba công viẹ̀c thường nhất của con người. làm, cũng đủ minh chứng hồn thiêng của con người. Ba việc đó là : Apprehension (lĩhn hội tư tưởng) phán quyết (jugement), và luận lý (raisonnement).

Min : Song việc nảo cuñg là sièu việt cùng thái độ vật chất.

Concl : Cho nên hồn con người là thiêng tính.
VI) - Kinh-nghiệm cho ta hay, con người càng chìm đắm trong vật chất, càng khó hiều về tinh thần. Câu này thiếu cả nghĩa bóng cùng nghĩa đen. Sách nói ràng: phạn dại vô tri. Ăn nhiều không học được. Và người mê đắm về tiền tài sắc dục gian tham, thường là những con người thiếu tinn thần. Như thê rõ tinh thần phải xa vật chất. Con ngưòi không bị vật chất vài thì tinh thần người đó càng minh mẫn. Thê là dấu hồn con người là thièng tính.

Sư công nhân : (Confirmation) có nhiều việc ngũ quan xem thì khác, mà lý luận con người thì khác. Giác quan xem hiẹ̀u quả, mà hồn đoán ngay ra căn cớ. Những sự xầy ra hiẹ̀n tại đoán tương lai, Nhìn về quá khứr. Đó là những diệu vượt hẳn tầm vật chắt,

## VII) - HÌNH CHUNG THEO SỰ THIÊU SÓT CỦA CƠ QUAN.

Theo duy vật, thì bao nhièu công viẹ̀c tinh thằn của con nsười, chẳng qua chỉ là bài tiết của bộ óc.

Min: Song nếu có phải là bài tiết của bộ óc, thì sự suy luận phải theo phầm và lượng của bộ óc. Nhưng bao hoàn cảnh ngược hẳn vởi lý luận này.

Concl: cho nèn lý luận như thê không đúng.
Vi chẳng phải là bộ óc lớn hay nhỏ, là thơng minh trí tuẹ̀ Biết bao kẻ thông minh mà bộ óc bé teo. Cùng bao người dầu to mà dại, cùng ngu dốt. Phụ nữ nhiều n.gười bộ óc to hơn nam giới, thể mà về sièu hình họe cùng cách suy luận vốn không theo kịp nam giới.

Nhưng nếu sự tư tưởng không phải là thièng hình, một là sự bài tiết của bộ óc, thì người ta có thề cân lường được. Song chả thấy ai cảm được quan niệm và tâm nảo con người. Thế rõ là hồn con người không phải là vật chất, mà là thièng tính.

Vấn nạn: 1) - Ngày nay khoa học đã đo lường cường đọ̀ sự hoạt động của con người (intensité). Nếu thê là vật chất rồi.

Thưa : Trong những trường hợp đó, họ chỉ có thể minh chứng ngoại trạng theo sinh lý học mà thôi. Vì giữa hồn và xác có sự lièn đới chặc chẽ nên ảnh hưởng lẫn nhau. Song chinh sự suy luận con người cùng ý chí không thề nào đo được

Theo các nhà sinh lý học (physiologistes) thì bộ óc con người phải lệ thuộc vào những định luật của $\sinh$ lỷ, của nghị lực. Điều đó chúng ta cũng công nhận. Song họ thú nhận là không thể nào phủ nhận được một sự hiện hữu thièng hình ở trong con người. Đây là lời của ông Mosso, trứ danh trong làng sinh lý học: "Si l'on demande à un physiclogiste une preuve irréfutable de la non existence, dans le cerveau, d'une force immatérielle, IL NE PEUT PAS LA DONNER (trich trong J. SOURY, le système nerveux central page 1276).

Dưới đây là lời công nhận của Bossuet, văn hào tutứ danh của Pháp : «J•ai remarqué en moi même une force supérieure au corps, par laquelle je puis l'exposer à une certaine ruihe, malgré la douleur, et la violence que je souffre en l'y exposant. Trích trong Connaissance de Dieu et de soímême).

## VIII) - MINH CHỨNG THEO CỨU CANH.

Nếu hồn nhân loại không phải Ià thièng tính, thì hẳn những của phù vân thế tục, dủ làm thỏa mãn con người.

Min : Nhưng sao không thấy người nào dược thỏa mãn trên trần đòi ").

Chứng lý của Thánh Thomas : Cho dược biết những vật nào thì cần trong bản tính kẻ biết không có vật ấy thì mới biệ́t dược (cũng như chan chưa đầy sự gì, thì khộeg thề nhét vật khác vào đó được ; hay nhur cuốn film muốn chụp được hình ảnh, thì film đó phải là âm bản (négatif).

Min : Song linh hồn chứa hết mọi sự vô vật chất trèn Thế giới này.

Concl : Cho nên là dấu trong linh hồn con người không có vật chất, một là thièng tính, thì mới có thề chưa được bẳng ây khoo học và sự vật. Cũng như con mắt, không có mầu sắc nào trong dó, thời mới có thề xem được các mầu.

Vắn nạn: 1) Việc riêng biệt của hồn là hiều biết. Sung cho đươc hiểu biết, thì cần phải có bộ óc Concl. Cho nên lệ thuộc, bộ óc, tức nhièn thuộc vật chất rồi.

Thưa : Cần tiền đề đúng. Song câu thứ hai phân giải như thế này: lệ thuộc có hai thứ a) - một là lệ thuộc theo lính nội bản và chủ quan (intrisèque et subjective): b)- hai là tính cách extrinsèque ngoại bản và dùng óc như trở lực.

Linh hồn khong lệ thuộc bộ óc theo tính cách nội bản và chủ quan, một lệ thuộc lính cách ngoại bản và dùng óc nhur trợ lực. Ngũ quan cũng nhur bộ óc, chỉ dìng làm nội ưng thông báo các vật ngoại cảnh. Rồi lý trí con ngtrời đời thành các vật nên trừu tương, rồi mới hiều.
2) Cái gì lẹ̀ thuộc vào thời gian, cái đó là vật chất. Min : song lý trí lẹ̀ thuộc vào thời gian; là vì có kẻ chậm hiều có kẻ chơng hiều. Cho nên hồn con ngurời là vật chất.

Thưa : Chậm hiểu hay chóng hiểu đày, không là viẹ́c lý trí, môt là tại ngũ quan dùng làm nội ửng thông báo một cách clậm quá, cho nèn lý trí chưa nhìn thấy sự vật. Dẫu là kẻ nào càlıg cận chí vẻ kẻ đó chậm hiều, ngườn nào càng nhanh frí vẻ thông báo cưng nhanh, cho nèn viẹ̀c hiều nhank chóng.
3) - Việc làm và vật dich phải tương dương nhau. Min : song vật là những vật hữu hình, vật chất. Concl : cho nèn lý trí con người là vật chất.

Thưa : Trong vật đich chúng ta hiều, phân ra làm hai : những cảm giác do ngũ quan trình bày, thì là hữu hình, song bản tính các vật thì là đơn phần và được thành trừu tượng rồi cho nên trở nèn thiêng hìnì đây là vật đích.

## Vất chắt có thè suy nghi không ?

Luận đề của chúng ta đã được minh chứng rõ rệt rồi. Theo triết học, thì khơng thề phủ nhận dược thièng tính của hồn. 'Nếu bạn muốn biết chung thèm nữa, thì xin bạn hãy đem vào những biến chứng của ỵ thức của luân lý tôn giáo, và ngôn ngữ của nhân loại, nhất là tính thong dong của con người
4)- Biểm sau thực là đòi hỏi linh hồn con người phải là thiêng tính, Vì bốn điềm đó các vật không thể có dược riêng thuộc phạm vi con người. Song ong Loke tuy nhạ̀n hồn thiêng đấy, song ông quá thiền về thuyết DESCARTES, ông cho là bản tính của các vật, do trường khoát của lương vật mà sinh ra. Lại bản tính các vật lẹ̀ thuộc vào lòng muốn của Tạo-Hóa, nên nếu Tạo-Hóa mướn làm cho vật chất hiều biết thì cũng có thề vật chất suy nghĩ như Ioại thièng tính vật vậy

Ông ra hai lẽ: a) - Thiẹ̀n chi chúng fa suy lượng sao cho được hết năng lực còn tiềm tàng trong lòng vật chất.
b) _ Ta biết đâu được biên giới toàn năng của Tạo-Hóa; nèn có thê dược là Tạo-Hóa muốn, thì sẽ có thề vật chất suy nghĩ chống lại thuyềt này, có nhiều người thông thái thời danh, là trừ ra các hiền triết trứ danh trong phái SCHOLASTIQUES, thi còn có ong NEB CON, ông Clarke; nhưng đứng bèn đối lạ̀p, thì hầu hết các nhà vô thần, duy vạ̀t như Voltaire, ông Hume de la Meïttrie vv...

Phê-binh : 1) - Công hiệu khờng bao giờ chối hồn nguyên nhân Min : Nễı bây giờ vật chất suy tưởng durợc, thì dó là công hiệu chỡi hồn nguyèn rồi. Thế là trái với nguyèn tắc triết học.
2) - Suy tưởng được, tất nhièn là hồi lại được, phản chiếu
được tràn chính chủ thề. Song vật chất không thê làm được sự đó. Concl : cho nèn vật chất không thề suy nghĩ dược.
3) - Thièn-Chúa là Bấng làm nên loài hữu lý, nên Người không thể làm nèn được sự gì mâu thuẫn và vô lý . Min : song nếu vạ̀t chất suy nghĩ được là vô lý, vì ngược hẳn được bản tính vật chất điều đó không bao giờ Tạo-Hóa làm, nên cũng không nèn đặt giả sử làm gì. Và bản tính các vật lệ thuộc trí khôn tạo hóa, chứ không lệ thuộc vào ý chí Tạo Hóa, nèn người khòng thề đồi thay.

## TỒNG KÉT

Vấn đề duy linh, là một vấn đề tối quan trọng cho dịa vị con người. Vi mọi quyền lợi bất di bất dịch của con người xây tiền hai chữ tự do. Phủ nhận thièng tíuh của con người, thì dồng thời cũng chối hết luân lý, tôn giáo và cả hai chữ thiện ác nưa. Vì bấy nhiêu sự đó, không thề nào có ý thức được, một khi ngoại trù thiêng tính con người. Vạ̀y thì căn bản nhân vị con người cũng do tại hai chữ duy linh: Lập trường duy vật lả đề cao vật chất, thì đồng thời cũng nhòa xóa nhân vị con người. Muốn chống Cộng sản duy vật, cần thiết là xây vấn đề duy linh trong lãnh vực văn hóa, thời mới có thể dã phá được sai lầm lon lạo của Cộng sản. Dưới đày là Tồng lược qua những quan niẹ̀m duy vật đối vấṇ đề duy linh.

## TÔNG LƯỢC NHỮNG QUAN NIÊM DUY VẬT <br> VẺ VẤN ĐẼ DUY LINH

1)     - Thuyết động vật cơ giới (matérialisme mécanique) trong thế kỷ thứ XVI ông Hobbes cho rẳng tinh thần là một vật chất tinh tuyến hơn. Thế kỷ XVIII, ông La Mettrie cho con người là máy móc cũng như ông Descartes Thế kỷ XIX, ông, Cabanes cho tinh thần là lièn dới giữa lỷ hóa và luận lý.
2)     - Thái vận lực luạ̀n (I)ynamisme) tù thế kỷ XIX, phái duy vật biến sang mọ̀t trạng thái khác, gọi tên là Dynamisme, vật lực luận. Những ông bênh thuyết nầy là : Taine, Moles. chott, Vogt, Bucheer, Haecket.

Lý luận của duy vật co giới là sau đây: Trải qua bao nghiên cứu và kinh nghiệm, trong các vật hữu hình, thì không thấy có gì là ngoài vật chất, Tất cả những hoạt đọ̀ng trong con
người cùng con vật là do tại vật chất kia đã được cơ giơói hóa thôi. Còn những riêng biệt vật nọ và vật kia là tại các tồ chức của vật chất khác nhau.

Lý luân của phái vật lực luận là sau đâay: a)_ họ nói lất ,cả những hiện tượng về tẩm lý, đều theo luận điệu của hiẹ̀n tượng sinh lý là do bộ thần kinh điều khiền mà ra. Họ nhạ̀n câu này : Le phénomène psychologique est produit par les organes corporels. Rồi tự đó họ kết luận : il n'y a jamais ni for. ce sans matière, ni matière sans force. Vì thế phái nầy gọi là (Parallélisme psychologique) trạng thái bình hành tâm lý chủ nghĩa.

Ong Froussais nói : L'âme est un cerveau
et rien de plus. Linh hồn chẳng qua là bộ óc hoạt động khòng hơn khơng kém !

Ông Taine nói : Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Bộ óc sáng kiến ra tư tưởng, y như gan phát ra chất đảm.

Ông Moleschott nói : Sans phosphore, pas de pensée. không có làn tinh, chẳng có tư tưởng.

Ông Buchener nói : C'est dans la matière que demeurent toutes les forces de la matière, et toutes les forces spirituelles la matière est le don dernier de tout être. Tất cả tiềm lực của vũ trụ, cùng tiềm lực về tinh thần đều do vật chất. Vật chất Ià căn bản của mọi vật
3) _ Phái phụ phái hiện tựợng (Epiphénomène). Có những ông sau đây : Huxley, Loeb, Soury. Các ông nhận ; chỉ có một sự hoạt dộng của thực thể là hoạt động cơ quan và sinh lý, thì đúng gọi là hoạt động. Còn lương tâm chẳng qua chỉ là một hiện tượng thêm phụ vào hoạt động sinh lý thơi.

Phé bình thuyết Trạng Thái Binh Hành : (Parallelisme) a - Xét theo việc xảy ra, ai cũng nhận là hồn và xác có sự tương kết và ảnh hưởng sang nhau. Nhưng không phải là mọi việc xảy ra, ở hồn, thì có hiện tượng dương biến chuyền sang sinh lý. Mà cũng có nhiều biến chuyền ở sinh lý, mà hồn chẳng có liên quan. Như Idée pricement faits pathologiques des psychonevrosse:
b) - Xét theo phương pháp, nghĩa là thuyèt nầy cớ xếp đặt mọi biến và hiẹ̀n tượng vào một khoản luạ̀t theo điều kiẹ̀n sinh lý. Thnyết nầy gọi là Béhaviorisme, nghỉa là cắt nghĩa tâm sự theo các biến chuyền ngoại trạng. Như thế là một cách bói khoa.
c) - Xét theo đạo lý, thì thuyết này ngộ biến quá. Vì nhán tất cả ninững tâm lỷ là những hiện tượng sinh lý. Như thế cho tâm lý ñhạ̀n sinh lý Như vậy hai chữ lương tri đề đâu. Như vạ̀y họ cũng nhạ̀n con người không có tự do, vì mọi sự đều do luật sinh lý quyết định rồi. Déterminisme-physiologique. Thuyết này sau sẽ nỏi.

## BÀ THỨ CHÍN

Bài của Linh Mục J. B. TRÀ̀N MỤC-ĐÍCH Dỏng $\# a-M i n h$

## HỒN BẨT TỬ

Đi hay rẳng bào quyền lọ̣i con người xây nên nhân vị, và nhân vị tựa vào thiêng tính của hồn và lý do rằng: Con người siêu việt hơn mọi loài thọ sinh trên mặt đất, song nễu con người không có thiêng tính, thì con người với sinh cầm cẩu thú sổ phận tương dồng.

Nhưng thiêng tính mà thôi thì đi dến đâu, con người nêu sống ngắn ngủi trong thời gian, sinh tử cưng như các thọ sinh khác, thì quyền lợi mà làm gì ? Nghía vụ mà làm gì ? Luân lý đi dến đâu, thiện ác nếu không đáo đâuu ? Tôn giáo hay văn hóa có nghỉa lý gì, nêu hồn con người cưng tiêu diệt đi như thề xác tan rữa. Nên hồn bất tử phải là một điềm quan trọng nhất. Có nó mới có thề san bằng, vì xă-hội chênh lệch, có nó con người mới thấy tương lai, và mới thấy ý nghỉa sự tranh đấu, cüng như tận tụy với phận sự.

Bât tử nghía là gì và có mã́y thứ ? Vinh viễn tồn tại thì gọi là bất diệt. Còn bất tử nghỉa là vỉnh viến sinh tôn. Không
nên lẩn hai ý nghiia bất diệt và bất tử. Có thứ bất diệt mà không bất tử, có thứ bất tử thi đồng thời cưng bất diệ̣. Vŭ trụ này sé còn mải, đó là bất diệt. Song vư trụ có sỡng đâu ? Hồn con người còn măi và sông mäi, cho nên gọi là vỉnh cửu sinh tồn.

## Có ba thứ bất tử

a) Một là bản tính bất tử, không sao chết được.
b) Tự nhiên nó là vỉnh viễn thê nhưng không phải là bản tính thê.
c) Vi một đặc ân nìo mà không chết bao giờ. Vật nào bất tử theo bản tính là một vật cần thiết, không thề mà không có, thí dụ nguyên nhân thứ nhất. Nếu chẳng có nguyên nhân thứ nhất, thl chẵng có nguyên nhân nào cả. Như thễ, sự bất tử và bất diệt và nguyên nhân đó là chính bản tính của nguyên nhân đó. Vì cần đễn nó trở thành bản tính. Nguyên nhân đó chỉ duy có một tạo hóa. Vì không có Tạo- Hóa thil không có một vật nào, dù sống hay không sống. Mọi sự là hur vô hết. Nhưng tạo-hóa kia không lệ thuộc vào ai được, vì là nguyên nhân thứ nhất.

Còn tự nhiên bất tử là một vật gì, một khi dả hiện hữu rồi, thil không một sự́c gì tiêu tan nó được, trừ tay Tạo-Hóa biên nó ra hư vô thôi. Bó là linh hồn nhân loại. Vi tuy nó có thủy nguyên,' nhưng vô chung, vì là thiêng tính không một sức nào trong vŭ-trụ tiêu-diệt được nó nữa. Khác hẳn với tạo - hóa vi tạo-hóa vô thủy vô chung. Còn linh hồn nhân loại hư̆u thủy vô chung.

Bât tử vì là một đặc ân. Bản tính không có thế, mà tự nhiên cưng không được thê, một là đặc ân thôi, nhur thễ phải tựa hằn vào một chủ thế khác, vì đả không là tự nhiên rồi. Đó là xác con người, sau này sẻ hòa hiệp cùng hồn đề sống một kiếp khác. Ngày đó muốn minh chựng, phải buộc sang một vấn đề khác thuộc tôn giáo. Vì tin vào đâu thiện ác đáo đầu, cho nên thuộc
tín ngưởng, và luân lý chỉ mình chứng được là sự công bằng tuyệt đối chưa có trong trần gian, nên phải có bên kia thế giới. Mà con người xác hồn đồng cộng với nhau trong mọi phạm vi thiện ác, thì cưng cần phải có cả hai, dể đồng hưởng dồng chịu. Chứ cán cân ngay thẳng trong trần gian cùng thê̂ tục không có.

Nhưng dây tôi không nói đên tôn giáo, một minh chứng theo lý tự nhiên, hồn con người là bất tử. Còn hai ngả bên kia thê giới thuộc phạm vi tôn giáo.

Tử và diệt có mấy thứ. Hai chư̛ đó nghīa như nhau. Vậy chữ diệt có hai cách 1) Một là tự nột bân tính nó, có, một ngày kia tiêu tan đi. Cách này còn phân làm hai
a) một là các yêu tô thành phẩn của vật ấy, một ngày kia chia lìa nhau, tan ră đi. Như cây cỏ, một ngày kia tự nhiên lui di.
b) Tiêu diệt một cách tùy tòng thí dụ một vật nào đơn thuận, cho nên tự nó không có thành phần đêe tán hay tụ, song vì nó phải chung đựng với một nguyên nhân khác kết thành bản tính, nguyên nhân đó tan đi thì yếu tố đơn thuần nầy cưng không cc̀n ỷ điềm cưng phải tan nốt. Tỉ dụ các giác hồn con vật. Nó là dộng thuần, song chỉ là bản thể không trọn cho nên không thể đứng dược một mình phải tựa vào yếu tô thề chất khác, thể chất này $\tan$ đi, thì giác hôn kia củng tan đi.
2) Tiêu diệt theo nguyên nhân ngoại. Là tuy bản tính vật không tiêu tan song nguyên nhân ngoại nào dó, có thể tiêu diệt nó đi được.

Ý NGHİA BÃ̃T TỬ TRONG VẤN ĐẼ. Linh hồn nhân loại không thề tiêu tan được nên gọi là bất tử bất diệt, mặc dầu nguyên nhân ngoại cư g không có thề, trừ một tạo hóa mà thôi.

CÁC Ý KIỄN. Phủ nhận vấn đề này thì trước hết các kẻ theo thuyết duy vật. Phái Cộng, và nhưnng kẻ nhận cảm giác và lý luận không khác nhau (sensiste) ông Averroes, nhận tất cả nhân
loại có một tri khôn chung. Cho nên chỉ có linh hồn chung dó bất tử, còn mọi cá nhân khác đều có hồn bất tử.

Các người nhận thuyết biễn hóa không ngừng, thi cưng chối hồn bất tử, vì nay vật thê này, mai vật thể xảy ra thề khác, cho nên không biết đâu là chung của con người. Vì minh chứng hồn bất tử có kẻ nói đó là một việc đích thực, minh chứng theo lé nội được cưng có kẻ khác nói rằng : chỉ có thề nhận theo tín ngương mà thôi. Song thực sự minh chứng được theo lê nội và cưng lê ngoại nữa. Làm chứng minh bạch, xác thực (apodic-tiquement).

## LINH HỒN NHÂN LOẠI LA BẤT TƯ'

I.- Theo luận lý : ý thức quần chúng, khi nào quay về một vấn đề, mà nhất là vấn đề đó, lại phản nhựng ước vọng và dục tinh con người, trong mọi đời, mọi giai cấp thì phải kề vấn đề đó là xác thực.

Min.- Song hết mọi người, mọi giai cấp cùng mọi đời nhận có hồn bất tử. Và vì hồn bất tử đó họ e dè không dám quá trớn trong nhưrng hoạt động của họ, sợ bàn theo dọi bên kia thẽ giới.

Concl :- Cho nên vấn đễ hồn bất tử, là một xác nhận và xác nhận đó phát ra do bản tính. Như thế là một đầu chân thật. Giải-thích.- Khi nào vấn đề đó không thuộc bầm tính con người, thì ý thức và quan niệm quần chúng mỗi người khác nhau nhất là không thê̂ phồ thông mọi giai cấp, bền bỉ được trong mọi đời song vấn đề hồn bất tử phồ thông mọi đời và mọi giai cấp, cùng một luận diệu như nhau. Cho nên phải kết luận phán quyết đó là tự nội tính con người phát ra.

Tại sao mỗi dân tộc đều kính trọng các hài cốt kẻ đả quá cố hế nếu không tin cửa họ còn sinh tồn bên kia thé giới, và trong một ngày nào dó sé phôi hợp. Tại sao mọi dân xây nhưrng lăng tầm tôn nghiêm ? Tại sao có những buồi đi viễng mộ ? Tại sao có nhựng lễ truy diệu cầu hồn ? Nếu không nhận là linh hồn bất tử ?
II.- Luật ác giả ác báo, thiện giả thiện báo . . , hai chử công bình phải là san phẳng mọi chỗ chênh lệch, sửa sang mọi nỗi oan, đền công ơn cho xứng, phạt cho cân.

Min : Song trên đời với công bình của thế sự, không sao có thề giải oan được mọi nỗi, và thưởng cưng không cân. Nên cần phải có một nơi con người được đầy đủ thiện ác công bình phân xử.

Concl.- Nghía la cần con người phải sinh tồn bền kia thê giới mới san phẳng được.
III. - Chúng tâm lý.- mặc dầu ai nấy đều biết minh trước sau cưng phải chết, song tại sao ai cưng mong mình sé sống mãi, và cưng không tin minh tiêu tan đâu ? Tại sao lại có ước nguyện thế ?

Min : Ước muốn đó, không phải là ảo mộng, vi ảo mộng có kẻ có người không. Lại khi bàn đến một vấn đề không thề, thi không ai bạ̀n đến nữa. Thí dụ con người đi đứng trên không khí, không nhờ vào ý diềm nào.

Concl : cho nên phải kết luận, ước muốn kia phát sinh ra bở bản tính. Như thẽ bản tính của vật nào, thil không lừa dối vật đó bao giờ.
IV.- Chứng siêu hình học.- Vật đích và năng lực, phải ở trong một cấp. Min : song vật dích của trí hiều con người là những cái gì cần thiết và không tiêu tan được. (le nécessaire incoruptible).

Concl : cho nên linh hồn con người là bất diệt, vl trí tuệ là sở hựu của linh hồn,

Maj. Đă rơ rồi. Vì nếu vật đích của trí hiều con người, không $o^{\text {ơ đồng cấp với nhau, thì con người không thề hiều được. Thí dụ }}$ con vật. vì nó không ở cấp thiêng liêng, cho nên các vật.thièng liêng nó chẳng thề hiều được. Cúng như con người học hỏi cái gì, quan niệm càng tối tân, nghîạ là không được thiêng hình cho hẵn, thì chẳng hiểu, cho đễn khi nào ra lý lé, lúc đó con người hiều. Thế nghỉa là bất kỳ vấn đề nào, cúng phải biễn đỡi thà nh quan niệm thiên
hình thì mới hiều được. Min : Nhưng các khoa học thì thuộc về nhửng sự phổ biễn, cần thiết và ' bất di dịch. Vi nếu thay đồi luôn thl khoa học không vựng chắc. Như thêe là minh chứng vật đích và khả năng phải ở đồng cấp.

Vậy nêu vật đích đó là bất biễn, thì tỏ ró trí tuệ củng thuộc về hạng bất biễn. Bất biễn là không tiêu diệt. Cho nên linh hôn con người là không tiêu diệt.
V.- Cái gì là đơn thuần, và biệt lập được thì cái đó không thề tiêu tan. Tiêu tan là khi nào có thành phần, phần nọ chia lia phần kia. Song dơn thuần thì không cọ́ phận nào-

Min : Linh hồn, như đả minh chứng trước, là đơn thuần.
Concl : Cho nên linh hồn không thề tiêu tan được.
VI.- Bản thề đơn thuần và tự lập, thì trường tồn mäi. Vi lé đơn thuần không có phần, đề chia lia. Lại vì bản thề, cho nên tự lập. Thế là khi hồn lla xác, vỗn đứng măi. Song minh chứng cả hai linh hồn là bản thề, và linh hồn là đơn thuần. Cho nên linh hồn bất tử, mặc dầu có lia xác, mà hồn không chết. Vả lại thề mô, là cho sự hiện hữu các vật.: Song thề mô bản tính nó tự lập được, thì cưng theo bản tính ấy, mà tường tôn mải. Cho nên linh hồn bất tử.

NHƯ̛NG LẸ NGOAI. - Làm tiêu diệt linh hồn, thì chỉ $c_{o ́}$ hai cách theo lé ngoại : Môt là tạo hóa tiêu hủy hết hay là một vật nào khác, hay là tử tử. Min : song cả ba lý do cúng không được. Concl : cho nên linh hồn bất diệt, và trường sinh mäi.
a) - Không do tay tạo-hóa tiêu diệt. Tạo-hóa có ý dựng nên bản tính loài hưru lý tính, cốt dề sinh tồn mải. Nên không lý do gl mà tạo-hóa tiêu diệt. Nễu hồn đó có làm chi nên công phúc, thl tạo hóa sé thương mải mải, trong một chốn đồn xuân hoặc giả hồn đó làm chi phạm đên tạo-hóa, thì đá có chốn ngục hình, đề giam kẻ đó dễn muôn kiệp. Chứ tạo.hóa tiêu tán làm gì linh hồn dó.
b) - Không một nguyên nhân nào khác có thể tiêu diệt được
hồn, vì là đơn thuẫn, vả lại mọi nguyên nhân khác, nếu đả không sáng tạo được linh hồn nhân loại, thì cúng không có quyền tiêu diệt nưa.
c) - Không tử tự được, là vì bản tính thiêng liêng, lại là đơn thuần, tình nguyện tiêu tan đi cưng không được. Thề chất thi ta có thê̂ giết được xác, còn hồn thî không lay được hay tiêu tan dược.

Tồng-kết : Vậy thl quyền lợi con người, nhất là nhựng quy ên lợi thiêng liêng, như̆ng công phúc con người, nó sé theo con người mäi. Bản tính con người khôngtiêu diệt được, thì nhân vi con người, ai có quyền bóc tước được. Nhất là nhưrng quyền thuôc riêng cá nhân, như quyền hiều biễt, tính thong dong, công việc thiện phúc, không một chủ nghỉa nào có quyền tước bóc.

Một điều nên suy cho cần thận, là hồn bất tử thực rồi đó, thì hẳn là phải bước sang bên kia thế giới. Nhưng sang đó với mục đích chi ? Thuộc quyền ai bên ây ? Thưa sang bên kia thế giới, dê̂ lỉnh thưởng, hay chiuu phạt, vì nhứng hành vi cử chỉ, tư tuơng, suốt cuộc đời ta làm khi còn sốug đời vật chất này. Cùng đường con người có hai ngả, thưởng hay chịu phạt. Còn sự thuộc quyền ai, thl̀ hẳn là thuộc quyền kẻ nào ở trên nhân loại. Đấng nào đá sinh thành nhân loại. Tim đěn đấng đó, phượng thờ đẫng đó, là phạm vi tôn giáo, vì thế nhân vị có tự do chọn con đường hạnh phúc cho mình. Định doạt đi, nhầm hay trúng, thil là một việc cả cuộc đời đề suy nghî. Lý luận con người chỉ có nhiệm vụ đó là độc nhất.

Vân nạn : - 1) - Về sự ước nguyện trường tồn, thl không minh chứng là linh hồn bất tử, vil chẳng kỳ vật nào cưng ước nguyện trường tồn, cho nên không minh chứng được hồn bất tử.

Thưa : Tuy vật nào cưng mong trường tồn, song các vật khác không có ước muốn loài người ngoài thời gian, song con người tuy biết là chất dấy, song còn muốn vỉnh cửu sinh tồn
nghía là trong quăng đời đời, và không thực, là giỗng vật muốn sinh tồn vì muốn như thế, cần phải có sự luận lé. Vô tri bất mộ. Song giác quan chỉ biết giới hạn của mình, cho nên không vượt ngoài ranh giới đó được mà muốn. Khi giỗng vật cự lại cùng tử thần, đó là sự xu hướng tự nhiên, vì vật nào cưng phải bảo tồn sinh mạng của mình. Nhưng con người khác, đứng trước tử thần mà còn uớc muốn trường tồn vỉnh viển.
2) - Linh hồn mà vỉnh cửu sinh tồn, khi không thề nào không có việc suy hiều song suy hiều phải nhờ vào xác, có bộ óc, nhờ giác quan thông báo v.v.... nhưng không có xác, vì xác chết rời... cho nên hồn không bất tử.

Thưa : Việc suy hiều, tự nó không cần xác, vì các thần linh cưng suy hiều, song chả có xác con người khi sinh tồn, nhờ xác làm thông báo dề lấy taii liệu trên vŭ trụ. Nhưng dó là hoàn cảnh bây giờ. Còn sau này, không cần có xác cưng hiều đự̛̣c. Vi sang biên giới kia, sự vật cảnh khác rồi
3) - Việc thưởng phạt đời đời, không đủ minh chứng. Vi tạo hóa chẳng mắc nợ cùng ai.
b) - Việc lành hay dưr chúng lương tâm là dủ rồi.
c) - Người có tội, phải phạt xử tử theo pháp luật xá hội cưng cần rồi.
d) - Sự hình phạt đời đời không cần với lòng từ bi tạo hóa.

Thưa : a) - Tạo hóa không mắc nợ cùng ai, song nhân loại mắc nợ với người. Vì nhiều kẻ phủ nhận người, nhiều kẻ phạm đên người lại phạm đên đồng bào khác. Vả lại việc những kẻ đó làm, đểu thiện, chưa được hưởng trước thề tục cho cân. Và còn nhiều tội ác hãy còn ânn khuất. Nẽu cần phải minh chứng điều đó, và mọi người phải nhận quyền tạo họa, không còn thề chôi được nữa. Hối lúc đó không trở nên công vì thời gian thử thách quá rồi. Bên trước quaṇ tòa không phải là buồi lập công nữa,
b) - Chúng lương tâm không dủ. Vi sự an ủi. lương tâm, chỉ là minh chứng diều đó là phải, còn phần thưởng chưa có. Mình lại nên phần thưởng cho mình sao được. Vả nhiều việc có liên can đên xả hội, quần chúng, nên phải công khai mới là công bình.
c) - Sự chết, thì ai cưng phải chết, cách ṇày hay cách khác, cho nên nguyên sự chết chưa đủ. Vả đó là án của nhân loại, còn nhưrng diều có lỗi vì tạo hóa, thì ai phạt nó ? Nhất là con người tự vẫn quyên sinh, thì chính tội quyên sinh kia ai phạt ?
d) - Sự thưởng hay phạt đời đời là công và cần làm. Vi việc gì không đáng thưởng đời đời, tạo hóa cưng thưởng đời đời, vi từ bi của người. Còn phạt đời đời không thiên lệch, vì tội nặng, thì phải xem là phạm đên ai ? Vậy phạm dên đấng chí công, và vô' dỗi, thì hình phạt đời đời là phải lắm. Cúng nhur trên đời, sao có hình phạt chung thân ? Mà ai cưng cho là phải. Hồn kia không chết được, cho nên tù chung thân trong chốn ngục hình là phải.
2) - Hồn được thành cá nhân, cưng bởi là có xác ; song xác chết, thì cá nhân cưng hết. Thê là hồn sé biễn tan đi.

Thưa : Thành cá nhân có thề hiều được hai cách : Một là nếu không có xác, thl hồn không thề là một bản thề, không còn hiện hữu được nữa. Nghỉa đó sai. Vi chính hồn là nguyên nhân đề xác được hiện hưuu, vì hồn là thề mô. Còn lấy nghỉa là có xác, thl̀ các quyền nhân vi sẻ thành bất chung chạ, thl có một số quyền lợi chung cho bản tính con người, song hồn riêng biệt thl bản tính không còn trọn, nê, hút mất nhiều quyền ; như quyền sở hữu không còn, quyền giáo-dục không còn v.v..

Theo lời Tiễn-sí Thomas, thl hồn nhờ vào xác đề thành một bản tính trọn, là tình nhân loại, còn nếu không có xác, hồn vốn là bản thề trọn và đơn thuận, nên tự lập được,như thế trường tồn mäi.
3) - Nhưng xem ra hồn không bất tử vì nhë rằng; sinh ra cùng xác, tiễn trièn là một với xác, già yếu với xác. Cho nên cưng chết với xás.

Thưa linh hồn tuy ra chào đời là một với xác, song nguyên thủy khác hẳn, xác chịu sinh ra, song hồn chịu dựng lên (nhur sau sé minh chứng). Còn tiễn triền lạ theo nhứng cụ thề của xác thịt có thề làm việc được. Cưng như tấm sắt, trước khi chưa thành hình dụng cụ, thl̀ dù thọ tài giơi, cưng không dùng được. Và sau dùng lâu ngày cùn đi, dù thợ có tài, không thể dùng được nữa. Cho nên già trê là thuộc xác, còn hồn không xác cúng chẳng trẻ, một luôn tuấn tú. Mà vì thế hạrih phúc con người ở tại tới chổ thường xuân. Vậy nếu nguyện thủy khác thì chung cüng khác.

## BAI THỨ MU'Ò̀I

Bải của Linh-Mục J.B. TRẦN-MỤC-円fCH Dòng Đa-Minh.

## Ý CHÍ THONG DONG CỦA CON NGƯỜI

Trong trật tự luận lý, thì nèn bàn xét đến ngay những tài năng, những cố hữu của linh hồn. mà thường gọi là tâm tư của hồn ? Như là lý trí, ý chí và trí nhớ.

Nhưng vì sự cần thiết vấn dề là nhân vị, mà các sinh viên mong muớn tìm hiều những yến tố thành phần nhân-vị, cho nên tôi dem ý chí thong dong của con người ra bàn trước đã. Rồi còn thì giờ, tôi sẽ trở lại lý trí của và trí nhớ.

Trong nhân vị, rắt cần hai chữ tự-do. Vì quyền lợi và nghĩa.vụ phải đồng hành và tương đối, thăng giáng phải có nhau, mà quyền lợi cùng nhiệm vụ thuộc phạm vi luân lý. Song luân lý không thề nào ý thức được nếu không có hai chữ tự do.

Tự-do, khơng phải là một tài năng riêng biệt tách khỏj ý chí song một quyền hành, mà ý chí được thong dong định doạt về mọi hành vi của mình.

Nhưng dề cho vấn đề được rõ ràng, tôi bèn phân tách làm hai. Trước là nói chung về ý chí sau sẽ nói đến hai chữ tư-do.

## Ý CHí

Bản tính và nhứng đặc điềm. - Ý chí là một tài năng cớ hữu của con người; nhờ đó, mà con ngưòi chủ quyền định doạt về cơng viẹ̀c của mình, sau khi đã suy tính.

Ý chí có thề xét về hai phương diẹ̀n : Tièu cực (négatif) và tích cực (positif).
a) - Phía tiêu cực : Ý chi trên vẫn tỏ ra bằng hình thức tièu cực, như quyền cấm đoán, chiếu thị v.v.. vì nhờ sự suy tính, hồi tưởng, ý chí phản lại tất cả những gì muốn cản đà hành động của mình, cho nèn phải kiềm tỏa hết những ước muốn, cho dến khi nó vào dúng lý...
b) - Phía tích cực: Ra như sáng kiến ý chí tự dặt ra những ước muốn, mả ưởc muốn đó hướng dả̉n tất cả hoạt dộng, để theo đuồi nguyẹ̀n vọng. Thí dụ:

Nhứng đọ̆c tính : ý chí có ba đặc tính cốt yếu như sau :
a) - Suy tính (réfléchie). Vi hành động thong dong là hành động vì biết mục đích mà hành dộng. Vì thế đến khuyết lý trí, đó không còn thong dong
b) - Thong dong (libre) Phải có quyền định đoạt mặc ý trong các việc.
c) - Hię̣u lực (efficace) Một khi đã thong dong tự chọn tự quyết, thì phải ban bỡ lệnh cho tất cả những tài năng trong con người thi hành cho dược kết quả. Theo lệnh dó, trí hiều phải suy về phương tiện, trí nhở ôn lại xem trong những trường hợp đã qua, để lấy kinh-nghiệm, còn những tài năng khác đều phải hoạt động trong phạm vi minh, đề theo đuồi mục đich.

## THONG DONG HOẠT ĐỌNG KHÁC HÅN VỚI HOẠT ĐỘNG THEO BẢN NĂNG.

a) - Làm việc theo bản năng, thì làm cách mù quáng, theo thiên định; còn thong dong hoạt-động. thì có sự suy tính và tự quyết.
b)-'Làm việc theo bản năng, thì bao giờ cũng vậy, không có sự thuyên chuyền, còn hành động theo ý muốn, thi tự do theo duồi hhiều sở trường hay sở đoản khác nhau.
c) - Theo bản năng là theo vào khuôn dã được xắp đặt trước như cơ giới vậy, còn hành động theo thong dong, có sự so sánh suy trước tính sau. Mà suy trước tíah sati như thế, đòi hỏi bao nhiêu cöng việc như kề sau đây :

Bao giờ con người thong dong dịnh doạt theo đuồi mục đích nào thì phải có 12 việc, 6 về bên lý trí, 5 bèn ý chí, 1 các tài năng khác.

| Ý CHí | LÝ TRÍ |
| :---: | :---: |
| Simple volition | Simple apprehension |
| Mục-đich: Intention | Mục đich: Jugement |
| Fruition. |  |
| Consentement. | Conseil |

Phương-tiện : élection Phırơng-tiện: jugement discrétif usage actif
impérium usage passif.

Đó ta xem, cho được đuồi theo một mục đich, việc thi hành chóng hày chậm, cũng phải qua bằng nầy chặng, cho đến khi hưởng được kết quả. Thế là thong dong, khác hẳn với bản năng.

Công tác của lý trí: Vì vô tri bất mộ, ý chí mù quáng, không biết hơn thiệt, tuy có chủ quyền. Cho nèn lỷ trí phải suy tính về mục đich tốt hay không tớt ; song rồi tính đên phương tiện thị hành được hay không dược.

Công tác của các cơ quan : Mỗi khi ta làm việc, cũng nhờ qua cảm giác thông báo. Người nào có giác quan càng tinh túy, thì thông, báo càng nhanh chóng, công việc cũng mau lẹ. Con người là hợp thề, nèn làm việc vốn cho sự tham dự của cảm giác.

## NHỮNG GIẢ THUYÉT VÊ Ý CHf

Mợt việc dịnh đoạt thong dong, coi có vẻ giản dị, song thực là phức tạp? Chính dó là một hình thức có đầy đủ̉ ý thức về NHÂN VI. Như thế cũng không lạ khi thấy các triết gia bàn cải rất nhiều về bản tính của ý chí, vỉ chinh nó đã đúc tạo nèn con người nghị lực, yà chính nó làm căn bản cho Nhân Vị, và phát huy các tài năng, mở thêm ranh giới cho những quyèn lợi của Nhân Vị.

Ý chí và ước muớn : Theo giả thuyết của ông Condillac. Ông nầy dã cố gắng cắt nghĩa lỷ trí, theo một hình thức dơn
giản cỉa sự hoạt động con người đó là ước muốn. Òng nói : «ỷ chí là một ước muốn tuyệt đối, nên nỏi ta cảm thấy mọ̀t vạ̀t. mong muốn đó đã thuộc quyền sở hữu ta rồi. (On entend par volonté ; dit-il, un désir absolu et tel que nous sentons qu'une chose désirée est en notre pouvoir).

Nhurng không phải thế. Tuy nhiều khi ước muốn dược coi như là ý chí, song thực sự khác nhiều. Đây la xem : nhứng dặc tính khác nhau :
a) - Ước muốn : là một việc tất nhiên (fatal) nó có ở trong con người, nhiều khi không thuộc quyền con nguời. Còn Ý chí thong dong, làm chủ minh.
b) - Ước muốn : tự nhiên phál ra, nhiều khi chưa kịp suy tinh. Ử̛c muốn nhiều khi trổng, vò mục đich. Còn ý chi dă có lập trường nhất định.
c) - Ước muốn : nhiềı khi bị thồn thức không an tâm ; song ý chí thì cuoong quyết và an tỉnh.

## Vật dích và phạm vi khác nhau

a) $\rightarrow$ Ước muớn : thì quy về những vật đich ỏ bèn ngoài, mà nhiều khi không thuộc quyền mình nũa. Như thế phạm vi nó rộng quá, và hầu vô bièn giới. Như ta urớc chi có cánh bay, ước chi như cá ngoi lội v.v... Còn ý chí trái lại, chỉ quy về những gì mà thuộc quyền fa, hay ta có thê dậ dược,

## Khác nhau về công hiệu

a) - Ước muốn : càng mạnh bao nhièu, thì con người càng í tự chủ bấy nhiêu, và như thế nhân vị khác nhau. Vì thế ta thấy con người luồn phải chiến đấu giữa thất tình và nhiẹ̀m vụ.

Kết luận : Ý chí không plả̉i là ườc muốn, như Condillac nói : vì có hai đặc điểm hay đặc tính là : y̆́ chí là hữu ly̆ mới phát xuất, và phải nghị lực ntrờ hai đặc diểm trên, mà ý chí dứng chủ động mọi viẹ̀c trong con người tề chỉnh các cong viẹ̀c của tài năng khác, đặt khuôn khồ cùng bièn giới cho chúng, nghĩa Ià hướng dẫn hết lất các ngành hoạt động vạ̀o một cúru cánh.

Ý CHÍ VÀ LÝ TRÍ : Theo thyyết chữ tri luân (intellectua. lisme) thì một đăc diềm quan trọng nhất trong hành dọ̀ng tự
do, dọ́ là tại sự trình bày. Nhu thế các, òng Socrate, Platon, Spinoza, đã cố gă̆ng cắl nghĩa, bản tính của ý chí là tại lý trí. Theo các ông, thì một viẹ̀c thong dong, đó là một việc đã được suy xét là có thế và tốt.

Song nhiều tâm lỳ gia ngày 'nay, như ông Herbart, ông M. Lapie, cung theo thuyết của ông Socrate. Họ cho ý chí chẳng qua cũng chỉ là một trạng thái của lý trí. Sự thong dong quyé̂ định, chẵng qua chỉ là sự kết luận của những phán quyết sau khi được so sánh hơn thiệt. Phán quyết nầy ung thuận theo duồi mục đich, còn phán quyết kia công nhận sự theo đuởi việc đó là có thề.

Phê-bình: Đã hay rằng : sự phán quyết của lý trí, là như soi đường cho ỷ chi quyết định, song không nèn lần cã hai cũng là một đâuu.
a)-- Vì sự phán quyết là một sự thuộc rièng lý trí, xét theo lý thuyết, còn ỳ chí mói i định doạt còng việc tiến hành hay không. Nhiều khi phán quyết rồi đày, mà y chi không cho lẹ̀nh thi hành.
b) - Kinh-nghiẹ̀m cũng cho hay, là biết mà thôi không dủ càn phải thi hành. Cho nèn càu ngạn ngữ rằng : Nghĩ tớt nói tốt là chi? Thực hành không có thì đàu có hay. (bien dire, bien peoser, ne sont rien, sans bien faire).

Ý chí và mệnh lệnh của quần chúng. Theo thuyết xã hội, thì ông blondel cắt nghĩa về bản tính ỳ chí là thề này : ỳ chí chẳng tại yếu tố này hay yếu tố khác, chỉ một tại trào lưu tư tuởng quaần chúng, những dó bắt buộc con người dịnh doạt hết, ta không thể làm nguợc lại trào lưu cùng luồng tư tưởng của quần chúng. (L'activité volontaire, écrìt-il, ne tient pas... mais bien du systemè de concepts impératifs que la collectivité nous impose et qui, introduisant dans le flux mouvant et fuyant de nos états de conscience leur rigidité et leur universalité.. Traité de Duma 422).

Phê-bình: Không dủ nhậ́ı rằng, hoàn cảnh xã hội luân lý cùng tôn giáo có một phần công tác vào những hoạt động thong dong con người. Vì trào lưu của thể hệ hay thế sự nữa, làm cho con người cầm chừng trong một mức nào dó. Muốn vượt quá mực đó, phải là một thánh nhân, hay là một anh bần
cùng cách mạng: Song đó không có nghĩa là ý chí con người là chỉ một đức vàng lời, làm theo hoàn cảnh hay ý nguyện kẻ khác. Nhà tù giam đầy những người không tuân theo pháp luật kia; thường nhật bao nhièu dạ̀p đánh, mắng nhau, vì mỗi người một ẏ kia. Vả cũng vì muớn tỏ ra là người biết cách giao tế, cho nên ta mới làm theo trào lưu và hoàn cảnh.

## Định-nghia Vậy thì Ý-CHÍ là gì ?

- Thưa là một tài năng riêng biẹ̀t của con người, nhờ dó con ngurời làm chủ mọi hoạt động của mình, áp dụng tất cả hoạt dọ̀ng của tòi năng khác, để đuồi theo mục đích đã quyết định.

Í chí có thể suy dược hai cách, một là chính nó cụ̃ng là một bản chất tự nhièn. Hai là một tài năng tự do hành động. Theo nghĩa là một bản chất tự nhièn thì nó phải theo một địnk luật của Tạo Hóa đã ra cho lất cả các bản chất khác. Nhu thế, ý chi không thể mà khòng muốn sự tốt được. Vả đới với hạnh phúc của nó phải muốn một cách bắt buọ̀c và cần thiết. Như thế, với sự đi tìm hạuh phúc, con người không thê tự do nữa. Ai ai cũng muốn hạnh phúc một cách bó buộc, song họ khác nhau ở chồ gán hạnh phúc vào nhũ'ng vật đich khác nhau thôi. Lại con ngựời không bao giờ thoát khỏi nhièn luật lả :luôn luôn muốn sự tốt. Tốt thạ̀t hay là tốt giả sự dó tùy khỏn suy dãn, mà muốn sự tốt dươi hình thức này hay hình thức nọ, dó là tại sự hướng dẩn của trí khôn. Còn bao giờ cuñg muốn sự tốt.

Ý chí lấy nghĩa như là tài năng thong dong : nhưng dó chỉ trong phạm vi áp dụng các phương tiện để đuổi theo mục đich Xét về phương diện này, thì không có mọ̀t sức nào bắt buộc thì không bao giờ bị bó buộc, bao giờ cũng hành động thong dong; được như ý chí thong dong. Tạo hóa cung không làm ngược lại, vì Tạo-hóa dựng nèn bẫm tính nó là như thế, thì dĩ nhièr. Tạo-hóa không phá bản tính ấy. Còn các sức lực khác, khòng sao dược. Miễn cưởng mà bắt người, la mọ̀l điẹ̀u thì được : thi dụ: đáng rất đau khồ để khai cung nói ngược hay xuơ khảo của v.v... lúc dó làm viẹ̀c ở ngoài thì khác, mà ý muốr trong thâm tâm thì khác, cho nèn ý chí thong dong không barı giờ chịu ép uỗng.

Nhưng ý chi có thể đi đôi được vói sự bó buộc giả su (necessité hypothétique). Sự bó baộc nảy, lả chính kết quả của
sự định đoạt thong dong của ý chi, cho nèn không ngược ý chi. Thí dụ, tôi muốn thăng chức, thi bó buộc tôi phải tìm phương tiẹ̀n là chăm học, đề thăng chức. Phải học đây, là phương tiện cần thiết rồi, không được tự do mô khước từ nữa vì tôi muốn chức.

Chú ý : Ta khỏng nền lẫn hai ý nghĩa sau dây ýg nguyện và thong dong,

Như trời mưa, dang khi khô ráo, mong mưa, khi mưa, là vừa ý nguyẹ̀n, song không thong dong, vì sự đó không ở trong quyền ta. Còn thong dong như ăn hay ngủ vv...

Vậy thì thong dong là một điều can hệ đến nhân vị, tôi nói tiếp sau đây:

## TỬ DO CON NGƯỜI

Định-nghia: Tự do là một quyền xử dụng của ý chi, định doạt về công viẹ̀c của mình, mà không bị một sức nội ngoại nào ép uồng.

Hỏi con người có tự do thế chăng hay không, đó là một vấn-dề phải đem ra minh chứng.

Ý-kiến : Những kẻ nào phủ̉ nhận về thièng tính linh hồn, thì cũng phủ nhận con người tự do. Thế là những nhân vièn Cợng-sản, duy-vật, cảm giác chủ nghĩa, những người chốn nhân vị, như các kẻ nhận phiếm thần. Những người tin vào số, bói khoa : các kẻ theo thẹ̀ phản giáo Luther và Calvin. Sau hết những người nhận thuyết định luạ̀t của vật lý học, định luật tâm lỷ học, xã-hội học v.v...

## Luạn đê: CON NGƯỜI CÓ TỰ DO.

## Minh chứng :

a) - Chứng quan niẹ̀m quần chúng : Khi nào cả quần chúng đồng ý mà quyễt luận một viẹ̀c thì viẹ̀c đó là thật, không đên hồ nghi. Min : Song tất cả quần chúng mọi giai cấp, mọi : ời và mọi người nữa, quyết nhận con người có tự do. Concl : đho nên con người thực là có tự-do.

Min : Trong mọi dân tộc, khòng một dàn tộc nào lại औ̉hông có Hiến pháp, luật-lẹ̀, nghị-định v.v... Có thưởng có phạt. Nhưng bấy nhiêu điều sẽ ra vơ ich, nếu con người đã phải
những minh luật bất dịch hưởng dẫn rồi. Cho nên trọng cạc dạ̀n tộc̣ dều nhận con người có tự do.

- Trong dân tọ̀c nào cunng có thưởng phạt, treo giải khuyến khích, hình phạt đe loi. Song cớ nghĩa chi những điều đó, nếu con người không có tự. do !
- Dân tộc nảo cunng có luân lý riêng, hay là theo lệ tụy Song ý thức sao duợc một quan niẹ̀m về luân lý, nên con người thiếu tự-do!
_. Hơn nữa, phán quyết của quần chúng này, không nhầm . được vì nó di ngược với những tính hư thới xấu của con người. Vì nếu con người không có tự do thì theo con đường xấu sẽ không ai phè phán; song vì có tự-do, nên ai ngang tàng mất nết, thì sẽ hiều chúng là con người tự do hành ác thôi...Nếu không có tự do, thì con người được thả cả̉a phóng đãng.
b) - Chứng lương tâm : Chính lương tâm con người minh chứng, trong cảc viẹ̀c ta làm, có viẹ̀c thì bó buộc, có việc thì thong dong. Min : Nếu con nguời không có tự do, thị không sao cắt nghĩa được sự phàn biẹ̀t như thế. . Concl : cho nèn con ngưới có thong dong.

Lương tâm, là mọ̀t kinh-nghiẹ̀m nội tại. Nếu không có, thi không thể nào kinh nghiẹ̀m thấy thế !

- Nếu khòng có tự do, thì sao có sụ̣ khich, dề theo đuồi chi khí anh hùng!

Một vấn nạn: Chứng lương tâm không thực, vì lương lâm chỉ cáo trạng những viẹ̀c đã làm rời, và đang làm hiẹ̀n tại. Còn viẹ̀c chưa làm, thì khơng thể cáo trạng dược. Min : Song viẹ̀c chưa đến thì chả biết có thong dong mà quyết. Còn nhữ̛ng viẹ̀c đã làm rồi, vi hoàı cảnh nhu thế khöng thề làm khác dược.

Thưa : Larơng tàm cáo trạng là cáo viẹ̀c dã làm, hay dang làm là viẹ̣c thong dong. Nhưng trong rất nhiều trường-hợp dà qua, con người không bị ràng buọ̀c trong như̆ng việc như thế, thì sau này cüng sẽ thong dong mả dịnh doạt những trường hợp khác tương tụ. Vả lại viẹ̀c làm minh chứng bẩm tính. Trong nhiều trường hợp khó khan, nhu trườ sự chết, ma con ngượi vốn
thong dong địnhidoạt, thì hẳn chắc còn gì khó khăn hơn sự chết nữa; nèn con người sau này cũng sẽ̉ vốn thong dong.

Vân nạn nứa : Lương tàm thì chứng rẳng trong khi ta chọn thì là thong dong dấy ; nhưng ta khơng biết hoặc trong đó có nguyèn.nhân nào, nếu ta biết ra, thì có lẽ ta khòng chọn. Cho nèn thong dong định doạt, thì chẳng qua cũng vì thiếu sự am hiều thấu cảnh vật.

Thưa : Trong khi ta định doạt, không phải là tại giời mà định, một là suy tính cho đủ rồi mới định. Càng suy tính nhiều, ta càng thấy ta thong dong nhiều. Cho nèn phút định đoạt, là những phút sau khi suy nghĩ nhiều. Khờng cần phải thông biết mọi sự, mới dủ lẽ thong dong. Biết theo hẩm tính và định doạt cũng theo bẩm tính. Thế là con người theo bầm tihh có thong dong, tư do.

Còn như nói hoặc giả có duyên cớ nào mà ta chưa biết đến. Càu dó không có nghĩa : vì phải minh chứng là trong đó có duyèn cớ gì ần ngụ. 'Còn đứng trong trường hợp khác, ta lại định doạt cách khác, nhưng lần nào cũng thấy hoàn toàn tự do.

Chứng siêu hình học : Vì câu kia : vô tri bất mộ, mộ là viẹ̀c của ỳ chí, nhưng ý chí là một tài năng mù tới; cần phải hướng dâ̂n bởi lý trí. Min : Song lý trí đứng trước sự mỹ hảo tuyệt-dối, thì lý trí không còn có nhẽ biện luận hơn là : nói ý chí phải theo. Vạ̀y trong trường hợp đó, ý chi theo bẳng mọ̀t sự bắt buộc.

Song còn bao nhièu trường hợp khác, thì lý trí có nhiều phương tiện, trinh bày cho ý-chi hay. Khi đó ý chi muốn chọn bèn nào mặc ý. Đó là căn nguyên cội rễ, sao mà con người có thong dong.

Vì sao ? Vì thong dong, là quyền lực chọn phương tiện để đạt mục đich. Song phương tiện có nhiều và khác nhau. Cho nèn có thong dong ở chồ đó.

- Cho được đánh động lòi cuốn một vạ̀t chi, dĩ nhiên phải dư sức mới lơi cuốn nồi. Min : Song không có một vạ̀t nào ở trần đời, gọi là hoàn hảo cho nên cũng chẳng có vật nào ở trần đời lôi cuốn được ý chí con người. Cho nên con người (trừ ra mọ̀t việc chọn hạnh-phúc thi bắt buộc rồi) trong mọi trường hợp được thong dong hoạt.dọng.

Lý-do và ý chí thì theo lý trí, mà lý trí chỉ trình bày có một hạnh phúc là diều cần, còn bao nhièu thì trình bày bẳng một sự vơ tư, theo cãng được, không cũng dược. Cho nèn ý chí được thong dong.

Cội rễ sự thong dong : Có hai thứ cội rề ngoại và nội. Ngoại là vì Tạạ hóa dựıg nèn có nhiều bản tính trong vũ trụ. Có thứ thì làm viẹ̀c theo mọi định luật, có thứ thì tự. do clıi huy lấy viẹ̀c của mình. Con người đứng vào hạng thứ hai đây.

Cội rễ nội, có cái là trục tiếp, có cái là gián tiếp. Trực tiếp là phạm vi sự tốt nó rộng quá, mà ý muốn con người thì tìm sự tốt. Song phạm vi mông mênh. Có một cái là tuyẹ̀t đối, thí ý çhí không tự do, bắt buộc phảì chọn. Son̉g còn bao nhièu sự tương đối: Thí dụ ỷ chí tự do chọn cái nầy hay cái nọ.

Gián tiếp : là vì ý chí theo ý chí, song lý trí phạm vi cũng. rất rộng vì vật đích của nó là tất cả cái gì hữu lý và hiểu được. Cho nên theo sau lý trí, cũng được rộng rãi mà tuyển chọn.

## BAI THÚ́ MUOỜI MỘT NHÚNG VẤN NẠN


Đối lại với chân lý trên đây, có nhiều thuyết đưa ra làm lý do dề phủ nhận. Tôi xin gồm nhựng thuyết sau dây :

1) Định-mệnh khoa-học chü-nghia.
2) -ịnh-luật của vü-trụ.
3) Định-luật của vật-lý.
4) Định-luật của tâm-lý.
5) Bịnh-mệnh chủ-nghía khoa-họa, thuyễt này phủ nhận tự do con người, là vì không thể đồng hiên được với nhưrng luật-lệ của khoa-học. Có 3 vấn nạn.
a) Xét theo bản thống kê.
b) Xét theo luật vư-trụ.
c) Xét theo luật bảo tôn nghi-lực.
a) Xét theo bản thỗng kê : Thường niên có những câu chuyện vui cúng như buồn xảy ra, mà trong dó, tuy là có sự tự do ; song vì con sỗ đó đều đều, cho nên rất có thề làm tự do con người đả được hướng dẫn bởi một luật nhất định nào đó. Như hôn phối thường niên là bao nhiêu, vào trong thời kỳ nào ? Con số án mạng là bao nhiêu, và thường vì lý do chi ? Như thế là hoàn cảnh xä-hội đả hướng dận tự-do con người chứ không phải tự do con người chỉ định.

Thưa : Các việc trên kia, không đủ chứng phủ nhận tự-do con người. Trước hết hoàn cảnh xä-hội, cưng là tự do con người gây nên. Còn nhưrng trường hợp hôn-phôi, hay án-mạng, ta coi con số làm định luật thì rất nhầm. Vì ta không thề đoán được cá nhân nào sé là thủ phạm, và cá nhân nào là nạn nhân. Hai chữ duyên tình xây dựng trên hai chữ tự-do cam kết, thil làm sao gọi được là định luật ?
b) Xét theo luật vüutrụ : Ông Kant vin lé thễ này mà phủ nhận tự do trong vü-trụ thì mọi hiện tượng dều vịn vào nguyên tắc mà có. Có công hiệu, vì là có căn cớ, song giưra công hiệu và căn cớ có liên lạc cần thiết. Nhưng wới tự - do lại không thề được. Vì giữa căn cớ và công hiệu không có liên lạc cần thiễt. Thê là : Nếu nhận tự do, thì phải phủ nhận định luật chung kia. Nhur thế làm cản đà tiễn của khoa học. Mà nhận khoa học thì phải chối tự-do.

Câu chất vất trên đây không phải là một lý luận sâu xa gì, bèn là một ngụy biện mà thôi. Cŭng không làm giảm giá hai chưr tự do chút nào. Vi nếu mọi công hiệu, đòi hỏi phải có nguyên nhân. Vậy thl nguyên nhân nào, hiệu quả ây. Nguyên nhân vô linh vô giác, thil hiệu quả cứ theo định luật mà có, còn nguyên nhân thong dong, vì là loài hưuu lý và thiên tính, thil định - luật thiên nhiên đòi phải có công hiệu tự do. Bó là trường hợp mà khoa học cưng phải kết luận như thế.

Tự do không phá khoa học, vì khoa học nhận nhứng nguyên tắc : là căn cớ nào ; công hiệu đó chớ không phủ nhận những căn cớ không khác nhau.
c) Xét theo luật bảo tồn nghị-lực : Theo sự kinh nghiệm của các nhà bác học, thì không có gì biễn mất trong vũ trụ, một là còn nguyên, chí thay dạng thôi. Song có tự-do, thì ra luôn có sự mới mẻ, và cưng có thề luôn mất mát đi trong các nghị lực.

Thưa : Luật cơ-giới và lực bảo tồn nghị lực đó, không phải là xác đáng, chỉ là thuyết giả sử (théoriquement), chứ chưa . minh chức xác thực được. Hơn nựa luật kia nguyên áp dụng vào định luật của vật lý học, chụ̂́ không phải định luật của tâm lý học.

## THUYẼT ĐỊNH LUẬT SINH LÝ

Theo thuyết này, thil con ngırời, trong mọi hoạt-động đêu lệ thuộc và cơ quan, lệ-thuộc vào tính khí và hoàn-cảnh nơi ở. Tóm lại việc ta làm, xem ra là lự do thong dong, song là sự định mệnh của tất cả hoàn cảnh vun vào. Thí dụ : khi ta muốn sự gì, thì trong người ta có những cử chỉ hoặc mọ̉ hay nhắm mắt đề lấy nghi-lực, ung thuận thì gật đầu, phản đối, thl giơ tay gạt. Đó là những định luật của sinh-lý.

Thưa : vấn nạn đó, cưng không đủ lý do phủ nhận tự do. Vi nhiều khi việc tự do hành động của ta, không ăn nhịp với cử chỉ giáng điệu bề ngoài. Cử chỉ nhiều khi nhầm lẫn. Cười đă chắc chi ưng thuận hay chễ diểu! Gật đầu đá là unng thuận hay là có nghia sau sê hay ! Nhựng câu ca sao chê diểu kia lẫy được bao nhiêu ý nghîa ! Một cử chỉ tươi cười, có thể là nhạo khinh... Cho nén không thực. Xem các người anh hùng chịu đau khồ kia, thê mà nội tâm khác hẳn với ngoại trạng. Người giả hình kia tâm sự bao giờ đi đôi cùng cử chỉ.

## ĐỊNH LUẬT CỦA TÂM-LÝ

Một chủ-nghỉa định luật khác, còn tinh tế hơn, đó là định
luật về tâm lý. Thuyết này do ông Leibniz chủ trương. Xây trên nền tảng lý trí : Bó là con người, mỗi khi làm việc, thl̀ suy xét có đủ lé trước đả, mới thi hành sau.

Thuyết này có hai đề tài sau đây :

1)     - Không một ý nguyện nào mà không có lý do. Vi khi ta làm việc, thong dong định quyễt, là khi đó có lý mà làm. Nếu đă có lý mà làm, thì ra lý trí định đoạt, chứ không phải là do ý muốn thong dong.
2)     - Ý chí bao giờ cưng theo bên nào cán cân lý luậnhoon. Mà giả khi nào làm cách khác, thì ra nhê kém lướt thắng được nhẻ phải hơn, như thế không có bao giờ.

Tóm lại ý chí như cán cân, bên nào phải nhe hơn là làm.
Phế-bình : Đề trả lời cho ông Leibniz, thì có ông Bossuet và Reid, với nhiều triết gia hiện tại ; các ông cho rằng : ý chí có thề quyết định, không cần có lý cưng được. Nhưng lé đó không chinh phục được. Vì bao giờ con người là hựu lý tính, thi làm mọi việc theo lý trí.

Nhưng có thực là bao giờ ý ý chí cúng phải theo nhe của lý trí mà ra, và bao giờ lē mạnh cưng thắng ru ?

Tuy lý trí vốn đứng địa vị thuyết trình mọi nhe hơn thiệt cho con người, trước khi hành động ; song đó là trình bày thôi, còn sự phủ quayêt do ý chí hoàn toàn. Biết bao nhiêu lần ta có đủ lé theo một việc, mà ta không làm. Vì thế mới có sự khiếm khuyễt trong nhiệm vụ. Biết bao phen ta hối hận rằng : giá biết thế mình theo con đường rọ, lập-trường kia thì xong... Hối hận đó, tỏ rơ dù có nhẻ phải, mà ý chí cưng không nghe.

Nhửng lúc con người lưỡng lự, thì biến chứng chi ? Nhưrng phút con người cố gắng hy sinh, vượt qua nhựng trở ngại là minh chứng gì ?

Kët-luận : Thuyết của ông Leibniz khồng đúng. Hành động con người trong nhựng trường hợp tương tự nhau, mà hành dộng
khác nhau, đủ rơ con người tự quyết, chứ không theo minh luật của lý trí đâu. Nễu con nguời theo lý trí, thì ngày nay đâu có tội ác. Vil lý trí nói đừng, mà con người cứ thi hành. Trong việc thiện, lý trí khuyến hành, thì con người lại buông bỏ ra.

Vấn nạn : 1) Trong trường hợp, chỉ có một nhé phải mà thôi, thl hằn là ý chí bó buộc theo. Cho nên định luật ở đó rồi.

Thưa : Trong trường hợp đó, ý chí có thề khước từ không theo. Tỷ dụ : người gặp kẻ cướp, nó dọa : một là của, hai là chết. Thế mà con người không chịu bỏ ra, và nhất định chống lại, chết thi thôi. Nhē có một mà không chọn kia.
2) - Trong trường hợp, có hai nhé ngang nhau, thil ý chí không tự quyễt. Đó là dấu định luật của lý trí, con người hết tự do.

Thưa : Không đúng, con người có thề tự nặn ra lý do khác dề theo. Tỷ dụ : trước hai sự chết, một là uống thuốc độc, hai là bị bắn cho chôn. Con người đó có thề tự nặn ra kê thứ ba, là tự sát thì sao ?
3) - Trong trường hợp hai lê chênh lệch, thl ý chí thê nào cưng theo bên mạnh. Thê là định luật rồi.

Thưa : ý chí có thề khước từ cả nhẻ mạnh kia. Tỷ dụ : trong nhưrng cuộc dố thách thi gan nhau, thl nào có ai theo nhë mạnh ? Chỉ trồ con người tự quyết mà thôi.

Chú ý : Làm việc bao giờ cúng là cho đáo lý, nhưng chưa biết cán cân lý đó là nặng, hay là ý chí tự chọn, mà làm nên nặng. Rất nhiều trường hợp, xét lý lé thil không mạnh chi, song con người quyết ngá về hướng đó, thì cúng hóa ra nặng. Có ai nói sao dại làm thê ? Thì họ trả lời : cho biết tay nhau, dề chơi...

LY LUẬN CỦA ÔNG REID.- Ông này muôn dung hòa hai chữ tự-do với chủ nghía định luật về tâm tý, thì ông nói : tuy lê phải bao giờ cưng có mảnh lực làm cho chú ý định đoạt song cúng có hoàn cảnh, làm mà không theo lé. Ông ra thí dụ : một người hành khất xin ăn. Kẻ qua, nguời lại, có một chàng trong
tưi có xu và hào, chàng tá móc túi, gặp đồng nào cho đồng ấy, chẳng so sánh nhiều ít. Thê là tự do với định luật dung hòa. Vì định luật lý trí bảo nên cho, song tự do móc thấy đâu cho dấy.

PHE BÌNH:-Việc giúp dỡ kẻ khó là việc nên làm, hưuu lý rồ. Còn việc móc túi gặp chi cho nấy đó là việc không suy, có lê vì chia trí. Hay là một lẻ hèn khác, muốn lên vây cùng người qua lại lúc đó chăng ? Thê lại là mâu thuẩn cùng lý trí rơi . . .

Dung hòa cách đó không đúng. Vì nếu con người bị định luật điều khiêrrt, thì không còn bao giờ tự-do phán quyễt. Mà nếu con người tự do phán quyễt, thì lé phải cưng không thề lui lại hay thi hành được. Một là ý chí làm chủ. Ta häy suy nhiều khi, ý chí bắt lý trí phải suy lé, kiễm lý do . . . khi đó thil sao ?

Vậy thì nên kễt luận rằng : lý lẻ của lý trí, tuy không bó buộc được con người phải theo, song mọi hành động, sự theo hưru lý, chỉ là một điều kiện thôi.

LÝ LUÂ̂N CỦA ÔNG SPINOZA.- Thuyết của ông Spinoza là thuyễt phiếm thần, trong đó có ngụ ần một định mệnh tuyệt đối (fatilisme absolu). Ông nhận là trong vũ trụ không có chi gọi được là tùy tòng (contingence), mọi sự thảy là cần thiét hết. Ta tưởng ta có tự do, song thực sự không có, chỉ là ảo tưởng của ta thôi. Tự do, theo ông là có lương tâm hay ý thức vồ sự định mệnh cao cả, rồi ta chỉ liệu cách mà phục tùng định mệnh đó. Nghía là ta không nên sỗng theo giác quan hay trí vé, một phải sông theo lý trí, phải có ý thức về tạo-hóa và sỗng theo mệnh lệnh người ; mọi sự phải lấy cán cân Đời Đời mà đo lường.

PHE BİNH :- Trong thuyết của Spinoza có sự mâu thuần to, triêt lý với luân lý của Ông không hợp nhau :
a) - Là vì nếu mọi việc con người đả được tiền định rồi, không sao cưởng được nứa, thl̀ con người còn đâu là thong dong dề chọn sống theo lý trí hơn là theo giác quan hay trí vé ?
b) - Nhiệm vụ không phải là một lý luận minh bạch của
lý trí, hay là một quan niệm rơ ràng tự nó thực hành lấy đâu. Nhiệm vụ là một điều truyền (impératif catégorique) cho ý chí phải thi hành.

## CÓ MẪY THỨ TỰ DO THONG DONG ?

Trong triêt học không có vấn đề nào, danh từ nào mà có nhiều ý nghỉa như hai chừ Tự Do. Ta nên phân biệt cho khỏi lầm :
I.- Tự do phân ra làm tự do tâm lý và tự do vật-lý (liberté psychologique et liberté physique).
a) - Tự-do tâm lý là ở tại sự chúng ta có quyêń lựa chọn nh ựng phương tiện đề đễn kết quả, mục đích.
b) - Tự do vật lý là tự-do bắt cơ-quan trong con người thi hành mệnh-lệnh, mặc dầu điều đó nên hay không nên, mình có quyền làm hay không có quyền "làm. Thí dụ, con người bất toại, nó không có tự do hành động trong thân thề, song nó có quyền đòi hỏi việc nọ sự kia v.v...

II .- Còn phân ra tự-do : tự nhiên, công dân, tự do chính trị, tự do tin tưởng ; tự do tín ngưỡng v.v...
a) - Tự-do tự nhiên là nhự̛ng quyền tự do con người có, nó phát sinh ra bởi bản tính con người, như quyền dề sông, quyền đề có thanh danh, quy ền dễ lập tư bản...
b) - Tự-do công =dân là tự-do một con người trong dân tộc được, trong những vấn-đề mà luật thiên nhiên chưa định đoạt ró. Thí dụ phân giới hạn phạm vi của các đẳng cấp. Luật tự nhiên nói : trên cai trị dưới. Bây giờ phân giới hạn ấy ra thế nào...
c) - Tự-do chính-trị là tự-do tham dự nhựng dảng-trị, hay là tham gia vào những chủ -nghía hay chính sách thiêt lập xây dựng cho Quốc-Gia . . . (không có quyền dả phá, vì đó không phải là chánh quyền).

Trong đó có ngụ ần quyền bỏ phiếu, quyền tuyền cử, quyền ngôn luận . . . Nhưng phải hiều là thực quyền, có tính cách xây dựng,
d)- Tự do Tôn giáo là con ngurời được tự do tòng giáo và phô diễn lể nghi tôn giáo đó. Nhưng cúng như diều ác, sự hư không có quyền theo cùng bài diển, thì tôn giáo cưng chăng phải là có chân giá trị nhur nhau. Chỉ tôn giáo nào làm cho con người nên lương thiện, thì tôn giáo đó mới đáng hưởng lập trường tự do.

## TỰ DO CÓ TRİNH ĐỘ NAO KHÔNG ?

Xét theo về nội tín, thì hai chưư tự do xem ra không có mức nào vì là một việc đơn giản và bất phân chi. Vì tự do đả không đi đôi được với áp bức. Theo mặt nầy thì tự do không có trình độ.

Song xét theo hoàn cảnh, thì có nhựng điều kiện, nên cưng có trình độ. Vì tự-do phải có sự suy luận sánh so. Nhưng có biết bao hoàn cănh làm cho con người mất thăng bằng, hay trầm tỉnh dề suy luận. Có khi vì trí khôn bối rỗi, hay dờt nát, có khi vì sơ ý hay vì dục tình 'che lấp.

Cüng có khi con người không dược tự chủ bởi một tính mê nào đó. Cüng có khi vl cơ-quan thân thề yễu đuối, nên cưng ảnh hưởng đến sự quyết định.

Con người tự-do thực, là con người không bi vướng víu dến dục tịnh thắng tri, con người ăn học sáng suốt, cưng làm cho nó dề dàng so sánh cùng chọn lựa.

Kết luận .- Con người đắm mê và con người không lương thiện, là nhựng con người bi nô lệ vào hoàn cảnh nhiều hơn, hai chử tự-do trong họ, vì vướng víu nhiều. Còn người lương thiện, còn người tinh thông và công chính, họ tự-do nhiều hơn ?

## MÃY VẪN NẠN QUAN TRỌNG HƠN.-

1)     - Vật đích của ý chí, so sánh với ý chí cưng như động lực với vật thụ động. Song động lực có thể lôi cuônn bằng vỏ lực. Cho nên vật đích của ý chí, cưng lôi cuốn được ý chí phải theo.

Thưa: Khi nào sánh sức, mà động lực vvợ̛̣ hẳn sức vật thụ động, thil khi đó mới lội cuốn được. Song trừ một sự mỹ hảo
tuyệt đỡi, thl không có sự tớt nào có thề bắt buộc ý chí phải theo.
2) - Không cần phải vượt sức, cúng đủ lôi cuốn được. Vi lê rằng : khi trí khôn trình bầy đủ lé, là ý muốn theo ngay. Ý muốn là mù tói như câu ta thường nói Vô Tri Bắt Mộ. Nễu dủ le là được rồi.

Thưa : Lẻ đó không đúng, Vì biết bao con người biết con đường lương thiện kia, đó đúng là lý lé, thê mà người ta không theo, muốn ngược vòng theo nẻo tà. Bủ lý lé đấy, mà nào con người co theo ?
3) - Cưng như sự tốt lý trí bày, thì sự tốt thuộc về cảm giác, do trí vê đệ đạt, song đối với cảm giác, thil bi lôi cuôn ngay. Gho nên sự tốt kia thuộc về lý trí, cúng lôi cuốn ngay. Thể không còn tự do.

Thưa : So sánh thế không đúng. Vi trí vẻ không biết so sánh, cho nên lôi cuốn ngay cảm giác theo, nhurng lý trí so sánh hơn thiệt, rồi mới trình bày.
4) - Không căn nguyên sẻ không thành hiệu quả. Vậy nếu lý chíhay thong dong con người, không bị lôi cuốn bởi vật đích cüng như bởilý trí thì ra công việc tự-do kia, se trở nên như vô nhân-nguyên.

Thưa : Có nhiều thứ nhân nguyên. Ý chí không có căn nguyên ngoại, nhưng có căn nguyên nội. Chính ý chí là căn nguyên tự do phát ra hành-dộng thong dong kia.

## BÀI THỨ 12

## NGUYÊN THỦY CỦA HƠN

(Bài của Linh-mục Trà̀n-mục--Bich Baminh)

Về vấn- đề nguyên-thủy linh-hồn con người, sự đấu lý nhau trọng các triết gia rất sôi nồi. Tôi xin trình bày rơ rệt các ý-kiễn rối sạu sẹe đặt đề-tài theo đúng chân-lý.

Bốn ý-kiễn : Phát - xuất chủ-nghỉa (émanatisme.), truyền thống phái (traductinanisme), biến-hóa phái (transformisme) và sau cùng là ý yiễn nhận sự dựng nên (créatianisme).
a) Y-kiên thứ nhất là phát-xuất chủ-nghỉa (émanatisme) nhận mọi sự trên vü-trụ, do bởi chính bản-tính Tạo-hóa mà ra, như đá nói trên. Ý-kiên đó sai thế nào, tôi đá trình bày rồi, không nên nhắc lại cho thêm dông dài.
—Ýkiễn thứ hai, là thuyết nhận truyện thống (tradutinaisme). Họ nhận hồn bố mẹ đẻ ra hồn con. Hồn người bố cŭng theo lối giao cảm mà sinh ra. Y-kiên này phân tách làm nhiều, sẻ nói dưới đây.
c) Ý-kiễn thứ ba, là nhận bởi định-luật biễn-hóa mà ra ; ýkiến này sai, tôi cưng đã trình bày trên kia rồi.
d) Ý-kiến thứ bốn, là nhận hồn trực-tiếp bởi tay Tạo-hóa dựng nên, phú vào xác hưru hình, cả hai khi phỗi hiệp, con người được nhân-vi ngay từ khi đó.

Truyền-thống phái có nhiều hình-thức : một là truyền-thống theo nguyên-tắc vật-chất, hai là nguyên-tắc thiêng-tính.

THEO NGUYÊN TǺC VẬT CHẨT—Những người nhận là hồn người con, sinh bởi hồn bố mẹ. Cắt nghỉa như sau : nguyên trong khí chất cửa bố mẹ, có sức co giản, theo định-luật biễn-hóa đó, dần dần con người, trước có hồn nhur giỗng vật, sau rồi biễn đễn thành hồn con người.

Theo ý-kiễn nầy, có ông Tertulien, các người theo thuyết duy-vật, nhưng vl̀ mắc một trở ngại do bên duy-linh chất vấn, là tại sao từ giác hôn bước sang được linh hồn ? Thì họ chế chầmthuyết của họ là : khí-huyết của song thân chỉ là như dụng-cụ, đề truyền sang con một mảnh hồn của người bố.

## THEO NGUYÊN TǺC THIÊNG TÍNH - Song thân

 nhờ khíhuyễt của minh, như bấc đèn dọi sang hồn con. Hai ngọn lửa xin lửa nhau không có mất mát chi. Thi hồn của songthân còn nguy ên, mà hồn con được sinh ra mới y nhur khi ta dọi đèn, châm đuốc. Có nhiều người theo thuyễt này, Augustin cüng có một dạo theo thuyết đó; nhưng sau thấy vô-lý lại bỏ đi.PHE BÌNH - Thuyết truyền-thống theo lối $\sinh$ sản vô lý :
a) Nễu con người $\sinh$ sản được cả con người, thì ra hồn con người là vật-chất. Mà nếu là vật-chất, thì không bất-tử nưra. Song hồn là thiêng-tính và bất-tử, y nhur ta đã trình bày trên kia rồi. Cho nên thuyết truyền-thống đó không thề nhận dược.
b) Nếu có thực, là hồn song thân sinh ra hồn đứa con, thl luận rằng : Bao nhiêu lần có sự giao-cảm, thl bấy nhiêu lần phải có con, có hồn... Nhưng thực tế cho hay tà không đúng.

PHE BÌNH - Thuyết truyền-thống theo thiêng cách. Vihồn con người bố như ngọn đèn, khí huyết như các bấc dề dọi lửa. Như thế cúng không dược. Vi hồn con người thiêng liêng, không thề có phần mà san sẻ được. Nhất là đơn thuần, không thể chi phối cách nào được.

Ông Antoine Rosminien, xét theo bản tính của hồn thiêng và đơn thuần, thl cho lé nói trên là không được. Nên ông ta cắt nghía thễ nầy : Bô sinh con, thl sinh cả giác hồn, rồi Tạo hóa nhìn vào hồn đó, đời thành thiên tính, như lời sấm ký cựu ước của Do-Thái dạy : Là Tạo hóa thở hơi vào con người trở nên sỗng.

Thuyết đó xem ra gọn ghê lắm, nhưng không hợp lý : Vi khi hồn thiên tính nầy dễn sau giác hồn kia, thì giíc hồn kia tan biến
đi đâu? Không minh chứng được. Hai là hơi thở của Tạo-hóa kia là một phần bản tính của Tạo-hóa ru ? Thế thì lại sa vào thuyết phát xuất (émanatisme) như đã nói trên. Bó là vô lý.

Những vẫn nạn - 1) Trong con người chỉ có một hồn thôi mà kiêm cả ba công tác là sinh-hônn, giác hồn và linh hŏ̀n. Y như con sỗ 3 kiêm gồm thế lực của sỗ 2 và số 1 .

Nhưng sinh hồn và giác hồn, thl̀ sinh ra bởi khí chất. Cho nên linh hồn cưng thế thôi.

Thưa : Hồn nào nguyên bồn tính cùng điaa vị nó là giác hồn, thil bởi khí huyết mà ra, thl phải rồi ; Song hồn nào bản tính không là giác hồn, một là linh-thiêng, nhưng có thề kiêm gồm hai công việc kia, mà nói là bởi sinh đẻ mà ra thí không thực.

Tỷ-dụ: Nhân vật nào càng to, thì kiêm gọ̀m dược quyền hành của kẻ bé. Tồng.thống kiêm gồm được mọi việc công-an, và hành chánh; Song Giám. Oốc công-an, không phải là địa-vị TồngThỗng nên không kiêm gồm dược công-vụ của công-an (Tồngthống do tuyền-cử toàn diện bàu, còn công an Tồng-thỗng đặt lên được. Đólà một tỷ-dụ nhỏ đề ta hiều, sự kiêm gồm công việc của một địa vi khác.
2) Bố là bỗ của đứa con. Song con là con của cả hồn lẫn xác, Vậy bố đẻ ra xác, thl cưng đẻ ra hồn,

Thưa : Tuy gọi thế, song cách thức khác nhau. Vi bố chỉ đẻ ra xác thôi, mà xác kia kễt hiệp cùng hồn chặt chê, thành người, nên kề như là con cả hồn lẩn xác, Cưng như con dâu, nào bố mẹ chồng có đé ra nó? Sao nó cŭng là con ? Nào nó có phải là giòng máu ? Sao cưng cho nó thuộc họ nội ?...,

Vậy thì trong đứa con, xác được đúc bởi khí huyết mẹ cha, và xác đó hiệp cùng hồn đề thành con người, cho nên gọi là con của bố cả hồn lẫn xác đó là thói quen gọi thôi.
3) Nễu bố mẹ không đẻ ra hồn con, thl̀ sao bao đức tính của bố mẹ truỵ̂̀n sang được gọi con ? Bǒ hiền trỗi đức cho con, mẹ
hư trối cho con tính lăng loàn ? Đó là dấu bố mẹ sinh con hoàn toàn.

Thưa : Kinh nghiệm cưng cho hay nữa là : Nhiều khi bố xấu con tốt. Vả lại bố tốt mà con hư nưa... Song le là vì xác của người con thì được đúc bởi khí huyết mẹ cha, cho nên những tập quán theo thề chất kia, cưng theo giòng máu vào xác con. Mà vì xác mật-thiết với hồn, nên có ảnh hưởng sang nhau,

## VẬY THÌ HÔN THỦY NGUYÊN LÀ BÄU

Nếu hồn không ở vật chất, không bởi bô mę sinh thành, thi chỉ là con Tạo-Hóa trực-tiếp dựng nên. Hầu hết các triết gia thuộc phái kinh viện học (Scolastique) điều nhận là hồn do Tạo-Hóa dựng nên, trực tiếp từng người một.

Văn đề còn ngụ một vài trở ngại, nếu xét theo lý :
a) Sẻ cắt nghỉa sao sự cộng tác của Tạo-Hóa trong việc nhưrng đôi tình lang đẻ con ngoại.,.
b) Sê cắt nghỉa sao, tôi nguyên tồ trnyền lại con tử tôn.
c) Sẻ cắt nghỉa sao, lời sấm ký cựu ước dân Do-Thái nói : Sau khi ương hết mọi loài, thl Tạo-Hóa nghî, không còn dựng nên gì nứa.
a) Mục nhất. - Mỗi lần con người di ngang về tăt, sinh con ngoại tình, thì xem ra tạo-hóa cộng tác với việc đó nễu hồn trực tiểp bởi tay Ngài.

Thưa : Trong việc di ngang về tắt tình nhân, có hai phạm vi về hai ngành pháp luật riêng biệt : Một là thuộc phạm vì sinh lý, hai là phạm vil luân lý,

Theo mọi nhiên luật về sinh lý, Tạo-hóa định là khi dôi nam nữ làm việc dể̉ truyền bá gióng nòi thì việc đó là tự nhiên, nên Ngài phải ủng-hộ đề thụ sinh chu toàn định luật đó.

Theo phạm vi luân lý, vì việc đó ngoài pháp luật, cho nên Ngài không cộng tác với lỡi giới đâu. Cho nên hồn đứa hài nhi không
can phạn chitrong việc đó, chỉ có riêng hai người nam nữ ngoại lệ đó chịu thôi.
b) Mục hai. - Tuy hôn trực tiếp bởi tay Tạo-hóa, là một việc đẹp. Hồn riêng biệt thì chưa mang tội. Song khi phôi hiệp cùng xác thì tội nhập ngay. Vi tạo-hóa đả ra đoán phạt bản tính nhân loại. Vậy khi nào thành bản tính nhân loại, khi đó bi can nhiệm. Tỷdụ : Một người mang ân vua, bao lần trung tín, thil bấy lâu hưởng, tất nhiên nhựng đứa con cưng hưởng. Song một khi phạm pháp lối giới, người bố bị truất chức, hẳn họa đó sẻ tràn sang các con. Chẳng nhửng đứa đả $\sinh$ rời, čòn bao nhiêu đứa sau này se $\sinh$, cüng bi án. Là con nhà Phạm thượng. Nhưng đây là một tín ngưỡng tôn giáo, và theo truyền khâu, các dân thiên hạ đều nhận (sé cắt nghía thêm nhiêu ngoài nhửng tài liệu này).
c) Câu sấm ký cựu ước kia rằng : Ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi không còn dựng nên gì nửa. Câu đó phải hiều về các giông cùng loại hửu hình trên vư trụ này. Hồn thiêng không ngụ trong ý nghỉa câu đó,

Minh chứng chúng cách trực tiếp. - Mỗi hồn diều dược dựng nên bởi tay Tạo-hóa.

Nguyên thủy của mô̌i vật ra sao thi ta hãy xem bản tính các vật ấy ra thê nào. Thì sự vật thê nào, thì thủy chung của nó cúng se thểáy.

Song vật nào tự lập được, không cần phải nương tựa đên vật khác mới vị̛ng, thỉ bấy nhiêu vật đó không chịu đi lỗi biên hóa, cung chẵng đi lới truyền sinh. Vi truyền sinh cần nhờ vào hợp thề mà có vì nó phải đi từng chặng. Song vật nào là tự lập và đơn-thuần, th đâu có chặng nữa.

Nhưng linh hồn nhân loại, là thề mô tự lập được và đơn thuần, thì không thề có sinh đẻ được. Vì cho được sinh đẻ, thì cần trước hết phảí có một nguyện liệu nào làm chủ thể, rôi thay đời từng phần một ; Song vật đơn thuần, thil lấy đâu làm nguyên ltệu chủ thê đêe biễn cải từng phần một ? Vi thế hồn phải được dựng nên trực tiêp bởi tay của Hóa-Công (St. Thomas I.P.Q.X,C. art . 2)

# BÀI THÚ́ MUỜI HAI <br> <br> HÖN KẾT HIỆP CÙNG XÁC LÚC NAOO ? 

 <br> <br> HÖN KẾT HIỆP CÙNG XÁC LÚC NAOO ?}

Bài của

Linh mục J.B. TRẦN-MỤC-BÍCH<br>Dóng \#A-MINH

Trong vấn đề này, có chiều ý kiến song phải phân tách làm 2 điêu, để khỏi hổn trật tự.
a) Hỏi có phải hồn được dựng nên trướs khi hợp cùng xác ?
b) Có phải hônn hiệp với xác ngay lúc thụ thai chăng ? hay là it nhiêuu ngày, dề cho có thể được tồ chức đôi chút đã.
Ý kiển sai lạc - Ông Platon và các kẻ theo thuyết học của ngài, nhận rằng Tạo hóa dựng nên từ muôn thủa, tất cả các hồn rồi, đê̂̀ một nơi. Mồi khi có người thụ thai, thì Tạo-hóa lấy ra một hôn, rồi cho kết hợp cùng xác . . . Lý do kết hợp cùng xác, theo Ông là tại nơi ước muốn vật chất, cho nên Hóa công cho đi tù đ̉à ở trong vật chất. Ông Plétine cưng đồng ý kiên. Còn ông Origène thêm rằng : Tùy đòn cân tội nặng hay nhẹ, rồi hóa công cho phép vào xác trọng hay hèn.

Nhửng người Ai Cập và nhựng kẻ theo phái Pythagore, thuyết luân hôi cưng nhận là có hồn trước và riêng biệt, vì tội nên mới phải đọa vào xác.

## Đề tài I - HÖ̀N KHÔNG DỤNG NÊN TRƯỚC KHI HIệP VỚI XÁC

Tạo-Hóa đặt nên nhiên luật, cho nên Người giữ nhiên luật nếu không vì một lý do nào đặc biệt, mà lý do đó, phải thêm danhdự cho Người thì mới làm.

Min : Song theo nhiên luật, là bầm tính con ngrời không phải là hônn riêng xác biệt, một là hồn kết hiệp cùng xác, lúc đó mới thành bản tính con ngurời.

Concl. Nếد không lý do chi, mà Tạo-hóa dụng nên hết các hồn Digitized by www.namkyluctinh.org
từ trước, rời đề trong một gian cảnh nào đó ! ! Le đó vô lý, là thuộc trí ve hoon là lý trí. Còn như ta chết, hồn tạm lia xác đi một nơi, dợi chờ ngày thầm phán đễn vì thế câu kia rằng: Sinh ký, tử qui. Song lia lúc sau nầy, đó là vì một tội. Chết là hình phạt đau khổ của con người. Tại con người lỡi giới, con người nguyên tồ, cho nên, án phạt chết là chung cho hết mọi người, cả nhân loại...

Cưng vì một lé, Tạo-hóa không làm cho bản tính con người tiêu diệt đi, thì một ngày kia, hồn xác lại tái hiệp, ra trước tòa công thầm, länh thưởng hay phạt, sau giai đoạn đó mới là quyết liệt đja vị nào cho hẳn. Vẫn đề này, thuộc phạm vi tôn giáo hơn là triết học.

Thuyêt luân hồi - cưng không nhận được, vì là thuyết trài với nguyên tắc khoa học. Trái với luân lý.

Trái với khoa học - là vì thề mô của các vật là bản tính của các vật. Con người cưng như vật khác, một trật không có hai bản tính được. Vậy giả dụ hồn một người đọa đầy vào con chó, thế trong lúc đọa như thê, con chó có bản tính chó hay là bản tính người ? Nếu người, sao công việc không chỉ biều lộ được là con người ? Nêu là chó, thì thuyễt luân hồi chả là bia đặt lắm sáo ? Vả nêu trong lúc đó, chỉ có bản tính người, thì hỏi bản tính chó lúc đó tạm đi đâu ?

Hơn nữa, tất cả các vật trên vū trụ theo thuyết luân hồi, thl chỉ là nhứng trạng chó hồn người đầy đọa thôi. Thế ra trên vú trụ thật không có các vật khác, chỉ có nguyên con người tôi à ?

Trái với luân lý - Nói dại Ông bà tôi qua đời, nhưng vì tội riêng phạm ở kiếp trước, nên kiếp sau bi đọa vào khuyền thú. Tôi tình cờ ra chọ̣ mua về, chẳng may đó chính là Ông bà tôi. Tôi sử với chó theo như cấp của nó, thì ra tôi phạm tội bất hiếu quá nhe.. Nào là bắt dọn vệ sinh, nào là bắt coi nhà, rồi sau còn giết thịt ăn... Nhựng tội này ai chịu ? Tôi vô tình nên không lý do chi đồ trên đầu tôi. Nễu đồ cho Tạo-hóa, thì ra tạo-hóa một
mình phạm đủ mọi tội trên đời... Thể là phạm thuợng quá lạ́m thực là nạn giải.

## Đề tài II - HỒN KỄT HIẸP CÙNG XÁC

Thẹo sinh lý học, thì lúc khí huyết của nam nữ gặp nhau thi lúc đó bắt dầu thụ thai. Song sự kết luyện cả hai, khóng phải là ngay phút giao cảm, một là phải lâu giờ sau, có khi một hôm, hằn là hồn không kết hiệp ngay trong lúc giao cảm, một là khi nào bắt đầu thành nghén, thụ thai. Vấn đề nầy có nhiều, ý kiễn.

## Có ba ý kiến :

- Ý kiến thứ nhất nhận là con người bắt dầu sống theo sinh hồn, cho đễn khi cơ quan đả được kết cấu hẳn hòi khi đó giác hônn, đễn, và khi đả được thành hình con người khi đó linh hồn đễn, Ý kiễn này rhiều người theo. Nhưng phải hiều là khi kỳ thủy, chỉ sỗng theo nhưrng hoạt động chung của người mẹ, chịu nuôi dương trong thai thôi, sau dần dần biết cử động và có sự cảm giác, cúng theo hoạt động của người mẹ hêt'; suu cùng khi thành hình thil lúc đó Tạo Hóa phú hồn thiêng vào. Như thế thời hạn không biết được cho nhất định là bao nhiêu.
-Ý kiễn thứ hai, nhận là ngay từ khi thụ thai, thl Tạo-Hóa phú hồn thiêng vào đó.
- Y kiễn thứ ba, là nhận ngay bắt đầu, có giác hồn và sinh hồn, sau rồi hồn đó biễn đi nhường chồ cho linh hồn.

Ỳ kiến thứ nhất hầu hết nhửng người thuộc học phái Aristote và kinh viện triết học (Scolastique). Có thánh Thomas d'Aquin đứng bậc nhất về triết gia, củng nhận thê. Trung tuần thê kỷ thứ XVII có bác -sỉ thời danh tên là Craanan, Luberatore, Cornoldi, Sant ${ }_{i}$ Lorenselli.

Ý kiến thứ hai có thánh Alberte le Grand, Vincentito Bellovocensi, và các bác-sî thời danh là Fieni, Lovaniensi và các người nôi tiễng trong khoa sinh lý hẹc.

Ý kiễn thứ ba có Brin, Farges và Barbedette, Elie blanc... Y kiên thứ nhứt - minh chứng rằng: Khi nào hồn xác hợp nhau, thl thành con người trọn. Song khi mới bắt dầu thụ thai, thl đâu có thề nói được là con người trọn. Cơ thề chưa thành hình, thl nói sao được là bóng dáng con người ở đó ? Chẳng qua chỉ là một khối khí huyết dộng lại thôi..,

Hơn nữa, vật chất dọn đường cho thề mô. Vậy khi ban đầu, thì vật chất đâu đã được tô̂ chức hẳn hoi. Cho nên hồn thiêng chura phú ngay vào khi mới thụ thai.
2) Cưng như thảo mộc, cưng cần phải có tồ chức theo các tê bào, và giác hồn cưng cần phải có tồ chức nên cơ quan. Thì linh hồn cúng đòi hỏi phải có xác, it là thành hình đôi chút đả.
3) Trong con đường sinh lý, thì cứ tuần tự, sự không trọn di trước, rôi sự trọn đến sau. Vậy trước bào thai kia, song theo nhưrng hoạt động của xác người mẹ, rồi sau mới đễn linh hồn thê là hựu lý.
$\hat{Y}$ kiễn thứ hai minh chứng: Theo sự khảo cứu, thì ngay từ ban đầu, thai kia đả sống động được, và cử động theo điệu riêng. Thế nghía là đá có hồn riêng rồi.

Song không có lý nói rằng: Hồn trước đó là giác hồn hay sinh hồn, rồi sau biễn đi, nhường chồ cho linh hồn. Vì không có lé gl minh chứng được sự luân chuyền đó.

Cho nên ngay từ đầu khi thụ thai thì con người đã có hồn thiêng.

Ý kiễn thứ ba không đủ lý luận, vì một là theo ý kiến thứ nhất, hay là ý kiễn thứ hai. Vì nếu nhâ n sự thuyên chuyền tiếp kế các hồn, thl không thề minh vì có chi mà tiếp kế như thê. Mà không nhận như thế, thil là quay về ý kiễn thứ hai.

Còn ý kiến thứ nhất không nhận hồn riêng biệt, một nhận bào thai kia sông theo hoạt động của người mẹ, cho đến khi cơ quan thành hình, thì linh hồn se được phú gửi.

Kễt luận - Vấn đề chrra thề giải quyễt được, vì các bácsỉ, kinh nghiệm gia cùng các người chuyên khoa về sinh lý, mổi người đẻ ra bằng chứng, nhưng ch ra có sự xác thực. Cho nên các lé trên kia đưa ra bên nào cúng có lý.

Song hợp với khoa học sinh lý ngày nay, thi ý kiến thứ nhất xem ra phải hơn. Và như thế có thể hồn phú vào xác trong khoảng ba mươi ng̀̀y sau khi thụ thai.... Vấn đề này, không quan hệ chi cho triễt học bằng tôn giáo.... Nhưng đây không phải là thuyếttrình về tôn giáo, cho nên có thề thông-qua vấn đề, vì còn đang tranh luận nhau, chưa có ý kiễn nào xác thực. Chỉ có một điều không đúng là sự thuyên chuyền các hồn kễ tiễp nhau v. v... Biều đó không dúng thôi. Còn hồn vào ngàynào, thì thực chưa ró và minh chứng dược.

BAI THỨ 13

## MÒI TƯƠNG QUAN GIỮA HƠN VÀ XÁC

Bài của Linh-Mục J.B. TRÀN-MỤC-\#ÍCH dỏng ĐA-minh.

Muốn bàn giải cho mạch và minh chứng cho đạo - lý vấn đề NHÂN.Vİ, thi cần phải am hiều mối tương quan giữa hồu và xác ra sao đã. Vấn đề nầy thật là khó. Vậy cho sinh - viên được hiều, thì tôi xin phân biệt 3 thứ kết hiệp trong các bản thề với nhau.
a) Kết hiệp tùy-tòng, là khi nào các bản thề hợp với nhau mà không làm thành bản tinh khác nhau, cũng chẳng thông còng cùng nhau trong hoạt-dộng và có chia lia nhau nữa, khơng mất bản tính; Vi họ̣p thế kia không kết thành một chủ thề. Thí dụ : bộ quần áo hợp với người. Hai bản tính khác nhau có chung dụng hay chia lia, cũng không thiẹ̀t chi đến bên nào.
b) Kết hợp thành Nhân-vị : Là khi nào hai bản thề hợ p với nhau, trở thành một chủ thể, chung dụng mọi hoạt đọng, nên một bản tính, mà bản tính hữu lý. Như xác con người ta với hồn hợp với nhau thành Nhân-Vị.
c) Kết hợp theo bản tính : Khi nào hai hản thề hợp với nhau làm thành một bản tính, song không phải là trong bạ̉n
tính hữu lý, thì đã gọi được là kết hợp theo bản tinh. Tỷ-dụ hồn và xác con vạ̀t.

## HỎI HƠN VÀ XÁC CON NGƯỜI KÊT- HỢP CÁCH NÀO?

Ý kiên Ong Platon: Cho sự hợp nhất trong con người, chẳng khác chi con tấu hợp với hoa ~ tièu. Người hoa-tièu hướng dẫn con tầu, song khòng đụng chi về bản tinh tầu.

Ý kiến Ông Malcebranche : Ông và các kẻ theo ông, nhận một thuyết là, giữa xác và hồn chỉ là cơ hội, nghĩa là Tạo-hóa đã biết bản tính đòi bên hồn và xác, người dùng cả hai như cơ hội để thi hành mọi điều người muốn ở trèn vũ trụ này. Thế nghĩa là, phần xác chẳng qua chỉ là dịp để hồn tièu biêu y yuốn cùa minh (Malebranche traité de la morale première partie c.x) Fénelon cũng theo ý kiến dó (lettre sur la mélaphygique c. II)

Ý kiến Ông Leibnitz: Chủ xướng thuyết tiền-định điều-hòa (harmonie préetablie) nghĩa là tùr muôn thự̉, Tạo-hóa dã hay những định luật về hồn cũng như xác cho nèn người khéo dung hòa cả đôi bên, những viẹ̀c ở xác ảnh hưởng sang hồn, và viẹ̀c ở hồn ảnh hưởng sang xác... tài tình hơn giây cót đồng hồ kim chỉ giờ. Chứ thực giữa hồn và xác không có sự kết hiệp thành bản tính đâu. Vì một đẳng là thièng tính, bên xác là vật chắt, thì đồ đồng tính sao dược.

Ong Loke thì nói giữa hồn xác chỉ có sự thông đồng theo vật lý họe thôi chứ không có sự kết hợp bản tính, còn Ông Rosminien thì uhận sự thông dồng giữa hồn và xác trong sự thông cảm lièn lũy thôi, cho nèn không là kết lợp bản tinh đâu.

ĐÊ TÀI:
SỰ KÊT HỢP GIỮA HƠN XÀC LÀ KẾT HỢP THEO BẢN TÍNH VÀ NHÂN VI
Mjnh chứng 1)- Ltrơng-tâm: Hết mọi việc ta làm, dù thuộc rièng về xác như ăn nghỉ, việc vẹ̀ sinh, chơi bời, đi đưng: hay là thuộc rièng về hồn như suy nghĩ, ước muốn. Báy nhièn việc đó quy về một chủ thể là bản ngã TÔI, Nếu không kết hợp
theo bản tính và Nhân-vị thì sao việc của xác mà TÔI nhận, việc của hồn TÔI cũng nhận.

Đó là biễu chứng cả hai đã thành một bản tinh, và trở nèn Nhân vị rời, nèn mới có sự thông công như vậy.
2) Theo Siêu hình học : Bản tính vật nào, thì trình bà̀y ra bẳng sự định nghĩa của vật ấy. Vậy con người dịnh nghĩa sao ? Thưa định nghĩa là một vật hữu lý tính. Như thé xic và hồn chung hiệp với nhau mới kết thành bản tính con người,

Người không phải là riêng xác, cunng không phải là rièng hồn, một cả hai.
3) Theo sự ảnh hưởng thâm sâu: Nễu cả hai không đúc thành bản tính thì sao cắt nghĩa được sự ảnh hưởng dôi bèn rất thâm sâu. Hồn vui quá làm cho xác khỏe mạnh, hồn buồn dầu, xác trở nèn yếu đau. Ngược lại, những cảm giác của xác lọt thấu vào hồn, làm cho hồn ngừng cả công viẹ̀c riêng biẹ̀t. Cắt nghĩa theo thuyết Ong Loke, Leibniz và Malehranche không dược. Vì nhiều khi hồn kiềm chế lại mọi vui thích ở xác, xác vui mà hồn đau khồ. Trong những giây phút mà hồn diẹ̀t dục, thì càng rõ giữa hồn và xác đã kết họ̣p cùng nhau thành bản tính rồi.
4) Nếu ta không nhận sự kết hợp thành bản tính và Nhân vị giũ̃a hồn và xác thi ta sẽ đồ mọi lỗi cho Tạo - hóa, và Tạo hóa làm chứ ta không làm, và như vậy nền luân lý cũng tièu diệt, vì không còn nghĩa vụ và quyền lợi chi. Ta có làm sự dó dâu, mà chịu trách nhiệm?

VẤN NẠN- Nhân vị phảỉ tồn tại, và không thay dỗi ; song xác ta thay đồi luôn, thì kết hợp Nhân vị sao được ?

Thưa : Xác xét theo về thứ (espèce) thì còn luôn mãi, dù xác lớn hay gầy béo lên cũng thế thôi ; song xét về lượng thì thay đôi luôn. Nhưng đó có sao ? To nhỏ hay gầy cũng là xác, nó luôn được hợp với hồn. Mà vì thế to $h$ ay nhỏ cũng là người, chỉ hơn nhau chỗ đó. Hơn nhau ở những quyền lọ̣i và nghĩa vụ. Mà đó là tại hồn hơn tại xác.
2) Cái gì tự nó thich hợp thì bao giờ cũng thích. Vậy nếu hồn này và xác kia, tự nó thích hợp kết thành bản tính, thì không bao giờ lìa được. Song sự chết đã đến chia lìa. Cho nên là dấu hồn xác không hợp cùng nhau thành bản tính.

Thưa : Cái gì thích hợp, thì luôn luôn thích hợp, hoặc thực thề, hay là có xu hưởng, khi không bị cản trở. Song xác và hồn là hai thành phần cấu tạo nèn bản tính con người, thì luôn luôn có xu hướng về nhau. Vì một lý do khác, mà mọi con người phải chết; nhưng sau này Tạo-Hóa lại sẽ phối hiệp lại, đề cùng $n$ hau đồng thụ hay đồng hưởng một dịa vị khác. Cũng vì lý do này. triết học không đủ làm thỏa mãn con người, cần phải có tôn giáo bồ.túc cho phần thiếu sót. Những điềm tâm lý, triết học khong thấu tới, thì cần phải có tôn giáo giải quyết chỗ đó.

## BÀ THÉ 14

## NHẤT THÊ LINH HǑN TRONG CON NGƯỜI

## Bài của Linh-mục Trà̀n-Mục--\#ich Dóng \#a-Minh

Thưa là bá nhân bá kiến, có những con người có quan niệm kỳ dị đã hẳn bao giờ cunng có người nói giỏi, đề rồi kề khồn biết con đường mà lánh. Vấn đề Nhất thề linh hồn, cũng lắm ý kiến.

Ông Overroes, triết gia Á-rập (1120-1198), sinh ra trong nưởc Fispagne, trong thời kỳ̀ quân Moro chiếm đóng nước đóÔng dạy rằng : mỗi cá-nhân, có một linh hồn, hồn đó là giác hồn như các vật khác vậy. Còn linh hồn thiêng tính, thì chỉ có một, chung cho cả mọi người, y như mặt trờt rọi chung thé giới. Nhưng tư tưởng và quan niệm riêng, là vì mỗi người có trí vẽ khác nhau, nên khi linh hồn kia chiếu rọi vào thành ra ý nghĩ khác nhau, cảm tưởng khác nhau.

Ý tưởng dó sau ong Fichte, Scheling, Hegel cuing theo.
Tại sao ? Thưa vì họ không hiều dược vấn đề trưởc đây, là hồn thièng kết hợp cùng cái hữu hình thành nèn một bản tính con người. Họ theo trí vẽ, tuởng thiêng tính phải thấu vào với vật-chất biến thành bản tính con người. Thực hiểu thế là sai lầm và theo nghĩa đen quá. Hồn vốn thièng, và các vật chất, song phới hiệp cùng nhau một cách như thề mô hợp với nguyên liệu mà thành bản tính từng vật.

Cunng chả cần ngừng đây, dể phè bình thuyễt ông Averroès, theo thuyết ông, thì phải chối hồn bất tử của mọi cá nhân, con người không thièng tính và con người không có nhân vị nữa. Không có quyền hành cùng lọ̣i vụ gì như muông thú hoàn toàn. Thế là $m$ giảm con người.

Bây giờ ta nèn xét trong con người có mấy hồn? Vi ta thấy trong con người có 3 ngành hoạt động, nào là về sinh lý, về giác quan và thièng tính. Vậy từ đó phát ra mới nghi ngờ, không biết con người có mấy hồn?
$\hat{Y}$ kiến : Ông Aristote và ông Ciceron cuñg tường thuật rằng : Ong Platon nhận trong con người có 3 hồn, vì nhẽ có 3 ngành hoạt động khác nhau. Linh hồn, ông cho trụ sở là bộ óc, giác hồn ông cho trụ sở là con tim, còn sinh hồn ông cho trụ sỏ̉ là gan. Thuyết đó gọi tên là Tricotomie hay là Tridynamisme.

- Phê bình : 1) Theo lẽ siêu-hình học thì không thể được, vì hồn là thể mô, mà thể mô ḷàm nèn tính. Nhu thế sai hết mọi nguyèn tắc siêu hình học, vì minh nghĩa con không nhẳm. Con ugười chỉ có một bản tính, gọi là bản tính nhân loại, thì cũng chí có một hồn là hữu lý tính thôi.

2) Nếu có thực là 3 hồn, thì trong con người phải có 3 bản ngã, song lương tâm ai nấy minh chứng, chỉ có một bản ngã trong con người. Làm chủ động mọi hành vi. Cho nèn cũng chỉ có một linh hồn mà thôi.

Ý kiến Ông Okam : Ông này chủ thuyết gọi là Duodynamisme, là 2 hồn. Một là linh-hồn, hai là giác hồn, giác hồn kièm cả mọi nhiệm vụ về sinh hồn. Thuyết này có nniều người theo như ông Baco, Verulamio, ông Gassendus.

Ý kiên Ông Baline, Boerhve . . . Cũng nhận con người có 2 hồn song chia thế này là : linh hồn kièm gồm cả công việc giác.hồn, còn việc sinh hồn rièng biệt. Thuyết đó gọi là Pay-cho-électrique.

Phé binh : Nhũrng lẽ dem ra đả thuyết tam hồn của Ông Platon, thì cũng áp dụng được đê đả thuyết nhị hồn.

Thuyết Nhất Hờn : (Monodynamisme) ngày nay hầu hết các triết gia theo, và cụing là đúng chân lý. Thuyết đó dậy rẳng : con người chỉ có một hồn là linh hồn, thièng tín, bất tử như đã nói trên.

Kièm gồm đurợc 3 ngành hoạt động, cải đó không khó chi. Vì thề mò nào càng trọn, thi cung kièm gồm được thê mó dưới. Tỷ-dụ : một chức Tồng-Thống thì kièm các phận sự kề dưới được (Bộ-Trương , . .) Song kẻ dưới klıông thể kiêm nhiệm vụ trên được. Hay là con số 3 thì gồm cả con số 2 và 1 , song con số 1 không thề kièm gồm số 2 và $3 \ldots$.

Hay tỷ.dụ, Bại-úy kièm gồm cả chức Trung úy và Thiếuúy, song Thiếu-úy không thề kiêm gồm Trung và Đại-úy dược.

Cũng lẽ đó, linh hồn là thể mô trọn hơn, nèn trong con người kiêm gồm được cả 3 việc, vì chính linh hồn là thề mô cho xác nèn thông cho xác những ngành hoạt-động về sinh.thồn và xác hồn được.

Vấn nan 1) Tièu diệt được và bất tiêu diẹ̀t (corruptible et incorruptible), không thề đồng tính được. Song giác-hồn tièu diệt được, còn linh hồn bất khả tièu diệt. Cho nèn trong con người phải có giữ giác bồn đề đảm nhiẹ̀m những hoạt động rièng biệt.

Thưa : Giác hồn yà sinh hồn riêng biệt trong con vật và thảo mộc, tièu diệt được, vì nó là một tính khác ; song trong con người giác hồn và sinh hồn không dửng riêng biệt (non pas formellement sensitive ou végétative) một là (vertuelle_ ment) có quyền hành các công vụ thôi, cho nèn không tiêu diệt. Tỷ-dụ ngày nay Tồng-Thống kièm gồm trọng trách Bộ Quốc Phòng. Chính thức thì Tồng-Thống, song quyền hành kièm các Quốc Phòng. Trong thời gian đó, Bộ Quốc.Phòng rièng biệt bị ngừng, cunng kề như trong hoàn cảnh này là tièu diệt, song Tồng Thốug tiêu diệt sao được . . . Đó là một tỉ dụ tạm cho dược dễ hiều.
2) Có chinh-chiến trong con người, phần hèn hạ giấy loạn cùng phần xác thuộng. Đó là tièu biễu trong con người có giữ đa hồn.

Thưa : Nếu vậy thì phải quyết thế này phải hơn : là bao nhiêu tình dục cùng mê đắt, thì bấy nhiêu hồn. Vì mỗi một tinh-dục cùng mề đắm có chiến lược riêng biệt. Song lý luận thế sao được.

Trái lại, chinh chiến đó, càng minh-chứng con người nhất hồn. Vì quyền hành tại lỷ trí, bắt buộc hết mọi ngành hoạt động
phải theo mệnh lệnh mình. Một mệnh lệnh điều khiền, là minh chứng nhất chỉ trong con người.

Vả lại chinh chiên kia, đâu có phải là chinh chiến thiết khi hay là chinh chiến theo vật lý, một là chinh chiến luân lý. Trong chinh chiến luân lý tỏ rõ hai xu hướng con người, một là hướng thượng, dó thụ̣̂̂c tinh thần, hai là hướng hạ, đó là thuộc thề-chất. Song nhất thê linh-hồn, minh chứng trong sự đièu khiển mọi ngành xu hưởng theo lẽ phải. Cho nên trong con người chỉ có một hồn thôi.

## BÅ THÚ 15

## TRỤ-SỞ CỦA LINH-HǑN

Bài của<br>Linh-Mục J.B. TRẦN-MỤC-ĐÍCH<br>Dòng $\boldsymbol{\# a - M i n h}$

Một vấn đề khèu gợi thắc mắc của nhiều kẻ, là tim hiêu xem linh hồn ở trong xác, có trụ sỏ̉ nhất định không. Vì triểt gia cổ thời như Platon thì cho là trụ sở trong óc, kẻ khác cho là trong con tim . v. v. . Vậy muốn biết trụ sở ở đâu, ta phải theo nguyên tắc của triết học, mới có thề tìm ra.

Có mắy cách ? Có hai cách ở, một là theo ranh giáo (circonscriptive) nghĩa là một vật ở trong chỗ nào, thì bị to theo trường khoáy nơi đó. Thí dụ các xe ỏ trong hãng, chu-vì bị bao vây cả, hay là như nước ở trong chai, ở cách đó, là theo sát nghĩa về lượng học và hình học.

Còn một cách nữa là cách nhất đinh (définitive) nghĩa là ở chỗ nào không thuyèn dịch sang chỗ khác được.

Đó là hai cách ở theo ranh giới vật chất.
Song một bản thê thièng tính, thực sự không ỏ theo lôi như vật chất được, vì không thuộc về hình hay là lượng học. Nên khi nỏi hồn ở trong xác, phải có một sự hiều rộng hơn là nghĩa của vật chất.

Ở THEO TRÓT BẢN TÍNH, Ở THEO TRÓT QUYỀN LỰC và Ở THEO TRÓT HIẸN TAI (Être dans un lieu par totalité de l'essence, par totalité de vertu, par totalité de présence).
a) Ớ chở nào theo trót bản tính là bản tính vật ấy có trót trong chỗ minh ở. Thi-dụ ngay hiẹ̀n tại, tôi dang ở trong phòng này, bằng trót cả bản tính tôi. Hồn xác và tài năng cûng ở trong khung cảnh này. Hay là trong chai nước, thì có trót-cả tính nước. Đã gọi là bản tính thì ở dâu ở trót, bản tính không chia.
b) $\dot{O}$ trong chố nào bằng trót cá quyền lực - Là khi nào thu lại hết năng lực để làm việc trong một nợi nào. Thi-dụ : ngồi xem sách, con người dem hết nghị lực vào vấn dề, dẻ̉ cho mau thấu đáo, cách này cũng có thè người ở một nơi, mà tâm hồn một nẻo. Khi con người chia trí, tuy xác ngồi đây, mà tâm hồn đở chỗ khác....
c) Ớ theo cách trớt hiện tại : Thi-dụ, chúng ta hiện diện đang ở chớn phòng này...

## Luân đê - HỒN TA Ở TRONG CẢ XÁC BẰNG TRÓT SỰ HIỆN TẠI :

Minh chứng : 1, Không ai chới câu đó vì hồn nào ở trong xác nấy, vì làm cho xác sống và hoạt động. Chẳng có hồn ai nhập vào xác nầy. Một là hồn này xác này, như thế là hiện tại lắm rồi.

Đê tài II - HỒN Ở TRONG MỌI PHẦN THÂN THE TRONG XÁG, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TRỔ HẾT NĂNG LỰC TRONG MỖI PHẦN.
Minh chứng : 1) Mỗi thân thế có một nhiệm vụ riêng và một trật con người có thề làm hai ba việc. Nếu hồn trồ hết năng lực vào một phần thân thể, hẳn phần đó sẽ làm hết nhiệm vụ của phần thân thề khác ; vả con người không còn có thề làm hai ba việc một trật. Tỷ-dụ vừa nơi, vừa nghe và vừa đii nữa v..v..

Đé tài III - Hồn có ở trót cả bản tính trong mọi phần trong thân thề không?

Thưa có : vì rằng : 1) Hồn là thể mô cho xác, tất nhièn thể mô cho tất cả xác, chứ chẳng riêng phần nào, cho nên hồn phải ở trong tất cả xác.
2) Nhưng vì thê mô là đơn thuần', ở đâu thì ở trót cả bản tính, khòng phân chia được. Cho nèn như thể mô ở trót cả trong xác thì cunng ở trót cả trong từng phân một. Tỹ-dụ: Một chai có 5 ngăn, đồ đầy nước vào, thì ra nưởc ở hé̛t mọi chỗ, nhưng bản tính nước ở chỗ nào cũng như nhau vì bản tính không chia được. Cũng một tỷ̉-dụ đó, hồn ở trong các thân thể y nhu vạ̀y.

Ý kiên : Như đã nói trên, ông Platon cho hồn ở trong óc, còn Ông Descartes cho hồn ở trong tùng quả tuyến, trước não (glande pineal).

Phé-bình • Kẻ thì cho hồn ở chỗ nọ, kẻ thì cho ở chỗ kia song dó không đúng vì hồn là thể mô cho xác nèn phải ở hết mọi chỗ, và vì bản tính đơn thuần, nèn ở đâtu, thì ở trót. Họ sai nhầm, là vì họ tưởng hồn đơn thuần như một chấm phải chăng? Vì thê họ nói dặt trụ sở.

Vấn nan : 1) Nội tài năng linh-hồn, thì ớ trong linh-hồn. Nếu linh hồn ở cả trong xác, và ở trót từng phần thân thê một, thì hẳv là có thê thi hành mọi hoạt động theo tài năng, bất cứ là trong phần thân thề nào. Song kinh nghiẹ̀m cho hay, không thê. Cho nên hồn có trụ sở rièng biệt.

Thưa : Hồn không thi hàrth được mọi hoạt động về mọi tài năng trong bất cứ phần thàn thể nào. Vì lể cơ quan là trung gian đê thông báo ngoại giới; song cơ quan không giống nhau, và cuñg không có ở mọi phần thân thể, cho nển công việc không như nhau dược.
2) Thôi ít là sự hiều biết, không cần có cơ quan. Cho nên hồn có thể dùng bất cứ phần nào cũng được. Song kinh nghiẹ̀m cho hay bộ óc hỏng, trí luận cũng ngừng. Thế là thiếu hồn ở trong oc.

Thưa : Tuy viẹ̀c suy hiều, không cần cơ quan, song vì bao lâu hợp cìng xác, thì cũng phải dùng xác làm truug gian. Song dây thần kinh loan báo ở trong óc cả, nèn cần dùng bộ óc, dể láy thông báo ở ngoài, và điều khiển cuộc hoạt động con người.

## BÀ THÚ́ 16

## NHỮNG ĐặC TÍNH CỦA CON NGƯỜI

Bài của Linh-Mục TRẦN-MỤC-BÍCH dòng $\quad$ AA-MINH

Vấn đề đặc tinh con người, rất có liên can đến vấn đề nhân-vị. Vì lẽ̉ rằng: Bá nhân bá tính, cũng như Bá nhân bá kiến. Nhưng con người tính khí làm sao, quan niẹ̀m thế nào, thì hành động bên ngoài cüng thế áy. Do đó quyền lợi con người, cũng theo phạm vi hoạt động con người, mà phồ biến, bành trướng thèm lèn, hay là thu hẹp phạm vi lại.

Tỳ dụ : con người hiếu học, thì gắng công thi cho đậu bẳng cao cấp lớn, như thế quyền lợi của họ mà tiến triền. Con người có su hướng về thương-mại, kỹ-nghệ, quyền hành của bọ sẽ thu hẹp trong phạm-vi vật chất.

Như thế tá hiều dược ngay là nghĩa-vụ cũng như quyền lợi con người một phần lớn do con người định đoạt lấy, và sự định đoạt như thế, cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những tính khí của con người.

Khảo xét về tính khí con người, nó thuộc mục riêng của tâm lý thực nghiẹ̀m. Tòi không muốn gián đoạn luồng tưtưởng, dệ̀ chen vào đấy những vấn đề đặc tính con người. Vì vấn đề cũng sậu rọ̀ng và bao quát nhiều, nèn tôi chỉ xin lượm qua những quan niẹ̀m dại cương về dức tính con người, tùy sự lièn quan đến vấn đề Nhân-vị thôi.

## CÕT YẾU CỦA BẠT TÍNH

Quan-niẹ̀m về đặc-tính, tất nhiên không ngoại trừ dược cá tính con người. Vì đặc tính mỗi người làm cho kẻ nọ người kia tương biẹ̀t nhau. Tuy có 7 điềm phân tách cá nhân : tam thước, hình dong, nơi ở, thời giờ, tòng tộc, què quán và tên tuồi. (Forme, figure, temps, stiprs, parie, nom). Nhưng do tính con người ; nó là một diềm phân ngành hoạt động con người, mà do đó quyền lợi theo sau. Nhờ những điểm cá tính đây, mà con người gần hay xa xã.hội, thân hay lạnh ghẻ. Những dặc điềm rièng biệt nhu thế gọi là (Idiosynorasie) nó gồm hai yếu tố, là sinh lý và tâm lý.

## NHỨNG YĚU TÕ THANH PHÄN

Đặc tính con người, cốt cán của nó là tại những tính khi (tempérament). Mà tính khí dó, theo quian niệm ông Hypocrate và Balien, thì Ià một sụ̣ pha trộn nhiều hạch trong cộ người: Yếú tố Tính chất Khí sắc Cơ quan Tính khí Tư cách (Elément) (Propriétè) (Humeur) (Organe) (Tempérement) (Type) Hỏa Nóng

Huyết Tim Đa huyết

Vui Khi Lạnh Bạch huyết Óc Lãnh dạm Khô nhạ̣t Thỉy Ầm ướt Hắc đảm Thạ̀n Ưu_tư Yếmthế Thổ Khô Hoàng đảm Gan Phần nộ Thông minh - Con người đa huyết thì vui, thay đổi, nhưng xã hội nhiều.

- Con người bạch huyết, hời họ̣t, yếu đuối, lãnh đạm.
- Con người hắc đảm, u sầu, yếm thế và tư lự
- Con người hay giạ̀n, thông-minh, khô-khan, bướng bỉnh và cố chấp.
Đó là cách chia tính khi theo quan niẹ̀m cồ thời. song ngày nay người ta chia khác, tính khi kết cấu bởi 5 yếu tố :

1- Cấu tạo theo cơ thêe (constitution anatomique)
2- . . . . . hinh thê (morphologique)
3- . . . . . hóa học (chimique)
4- . . . . . thằn kinh sinh hơạt (neuro-végétatif)
5- . . . . . theo tủy não (cerebro-spinal)
THEO CẤU TAO CƠ THÊ chia ra làm 4 loại là :
a) người có cơ thê hô hấp tốt (broncho pulmonaire)
b) người có bộ máy tiêu lióa tốt (gastro-intestinal)
c) người có bắp thịt nở nang (musculaire)
d) người có bộ não tủy tốt (cerebro-spinal)

Tùy mỗi người có một ưu-thế về phương diẹ̀n nào những yếu tố vừa kể trèn.

Chú thích: a) Người coi vẻ hô hấp nhiều, đầu hình lục lăng. Có bộ ngực to và mặt bé. Nguời dó thích các thể thao. Người đó thường thich miền núi hay bãi biển.
b) Người coi vẽ phề phệ, bụng to, đầu như hình tam giác. Bụng to, mặt bên dưới to. Người đó tiêu hóa tốt, ăn uống cũng nhiều, lạc quan, hoat động.
c) Người coi vẹ̉ bịul nhân, bắp thịt nở nang, thân hình dều đặn giữa ngực và bụng, coi người vuông vắn, mặt mũi cũng như tử chi. Người này có tính hiếu chiến, thich nghề quân sự.
d) Người coi vẻ văn nho, dầu to, ngực và tứ chi thon.Người này hoạt động nhiều về tinh-thần, âm thầm suy nghĩ, óc thầm mỹ và tồ chức. Con người này ua chốn thành thị đua tranh nơi chốn văn trường.

## THEO CÁCH CẤU TAOO HİNH.THỂ

Đừng kề những cách cấu tạo cơ thề như trên, thì cách xếp đặt đức tính con người theo hạng thứ hai nầy, chú trọng đến bố óc. Người ta phân tách hai kiều :
a) một là những người có đầu dẹp đẳng sau. b) Một hạng người có đầu tròn. Thường những người dài thân, thì đầu không được tròn, và những người rộng ugang thì đầu tròn. Về tính khí, thì người ta quan sát cùng kinh nghiệm thấy những người đầu dẹp, thì thường tính họ hay tập trung, ần ỳ, không hay bốc lộ ra ngoài tâm tình, và cũng it khi trao dồ. những câu truyện kín đáo. Còn con người đầu tròn, thì thích cổi mở cỏi lòng, xã giao, chuyện trò vui vẻ.

Theo cách xếp đọ̆t về hóa học : Cách này bề ngoài khó phân biệt, vì thuộc về các hạch nội con người. Cho nèn chỉ có các thầy thuốc khi khám nghiẹ̀m mới rõ được tính-khí con ugười đó it nhiều.

Theo cách xếp đặt về thần kinh sinh hoat : Chia làm hai hạng, một là những người giàu tình cảm, dễ cồi mở, một hạng người it cảm tinh, hay bi quan, là vi họ hoạt dộng nhiều quá, sinh lực dã bớt nhiều, nên đến khi chuyẹ̀n trò mệt nhọc, coi vẻ it cảm tình.

Theo cách xex́p đ̛ăt của bộ óc: Nghĩa là doán tinh con người, theo câu đầu như vừa kề trèn.

Nhửng yếu tố tâm-lýg: Những điềm vừa qua, chưa thề là triệu chứng chắc chắn đề đoán được tính con người, mà xử đới. Nó còn hệ tại vào những yếu tố tâm lý học nữa. Những yếu tớ đó là những :
a) tài năng tự nhiên con người thiêr phú bầm và theo truyền thớng trới lại.
b) tùy theo những tạp quán từng cá nhàn để hấp thụ hay chuyèn luyẹ̀n.
c) tùy theo hoàn cảnh xüu-hội sinh sống.
a) Tải-năng thiên phú bẳm: là những tài năng thuộc về ý chí, và lý trí cũng theo dòng giõi và cha truyền con nới, cung thèm nến hay bớt hụt it nhiều. Hẳn là mọi người khớng có tài năng như nhau. Mà cái đó ngoài sự lựa chọn con người. Có con nhà không ăn học, mà được những tài năng đặc biệt. Với tài-nẳng đó thèm vào sự chăm luyện hẳn phải trồi vượl.

Với sự truyền thống, họ còn đang tranh luận với nhau, có người cho là hồn vật chất, cho nèn bố chi, truyền lại cho con, theo dȯng khi huyết song thàn. Song về phía duy-linh, có nhân truyền thớng, trong phương diện này là : những cơ thể người con, vì được dòng khi huyết của người bố trối lại, cho nèn đã dược tinh luyện hơn, hay được tồ chức khéo hơn; cho nèn cũng dem lại sự sửa soạn nhiều ít, để cho hồn dựng các các cơ thể đó mau kết quả hơn. Cũng như loài kim khi, thứ nào càng được luyện lọ̣ hơn, thì dụng cụ càng tốt hơn. Nhìn vào then máy thi biết.
b) Tạp quán : Biết bao con người, vì tạ̀p quán, mà đủc nèn chí khí..lấy ông Demosthène làm tỉ dụ. Ông nói ngọng, vì tập quán ; cương quyết chuyên luyẹ̀n, Ông bỏ dược nói ngọng, lại thành một nhà diễn thuyết tài...Các đức tính khác cuing thế, nhờ sự cương quyết của ý (chi) chuyên luyẹ̀n. Vịu vào câu kia: Có còng mài sắc có ngày nèn kim.
c) Hoàn cảnh $x a ̃$ aội $i$ : Nhiều khi con người trở thành tốt hay xấu, củng vì hoàn cảnh xã hội, gây nèn. Vì thế câu kia Cận CHU GIẢ XíCH, CậN MặC GIẢ HẮC. Ngày nay hoàn cảnh xã hội đã thay chiều rõ rẹ̀t, nèn con người anh hùng và tiều nhảu cũng có dịp phơ bày. Cũng có vi hoàn cảnh tạo nèn con người ; ngoài sự tưởng nghĩ của ta. Con nhà nghèo, gặp dịp họ̣c, y như cá gặp nước, tiển cho đến cùng kỹ đai còng danh. Con uhhà giàu, uhờ tiền tài xa-xỉ, tự chỗ làm con một ugười đạo đđ̛́c, xuống đốn chỗ vô-thần, cùng dều dả ... Địa vị con người, cũng là mọ̀t yếu tố đủc tạo nèn con người.

PHÂN LOAI CÁC ĐỨC TÍNH: Vì vấn đề quá bao quát, không thề đem ra đây trịnh bày được. Ai muốn học cho thấu hiều, tôi xin giới thiệu đến những tác giả sau đây :

- Caractéorologie, René le Senne, Presse universitaires de France.

Còn dày tôi xin đại cương tóm qua những tính-khi con người, để chúng ta có thể tùy cư đối xử với họ, cho tiẹ̀n bề hoạt dộng hay giao-thiệp.

## THĂN - KINH — CHẮT <br> (Nerveux) <br> Tính nóng này

Đ̣̣̆̆ điềm
Thơng kê theo trung binh
1.- Hay thay đồi, bận rọ̀n, lo lắng về
công việc $\quad 70,7$
2.- Làm việc theo từng cơn hứng 71, 3
3.- Theo cảm tình nhất thời 78, 2
4.- Thường thường tính ôn, có vẻ bình tĩnh 4, 0
5.- Cảm tinh hay thay chuyền 57,5
6.- Rất thich được ủi an, phấn khởi 60,9
7.- Đọc sách hay nhớ lẫn lộn 41,4
8.- Thay đồi nglıề-nghiẹ̀p va chức phạ̀n 18,4
9.- Tinh yèu rất tha thiết

75, 9
10.- Cunng dễ gây cảm tình

68, 4
11.- Lời nói mạnh mẽ, quát to 20,1
12.- Hay cưới nhiều

62, 1
13.- Thich những єảm tưởng mới lạ $\quad 63,2$
14.— Hay thay đồi chỗ ở, hoặc công viẹ̀c 71, 8
15.- Lo lắng mong được kết quả ngay tức
thời 66,7
16.- Thich giải-tri, cần tiêu khiền 68, 4
17. - Hay thich ngồi nhà 31,6
18. - Còn về sự tịch mịch it ưa $\quad 4,0$
19.- Việc làm và tư tướng mâu thuẫn 43,7
20.- Đàng tin cậy 32, 8
$21 .-$ Tur-Cách đứng đắn $\quad 59,8$
22. - Nói dối 11,5
23. - Đứng mực, giờ giấc 31, 0
24.- Việc làm bó buộc thì hay bỏ sót
25.- Hay khất lần viẹ̀c sang ngày khác 41, 4 81, 1 52, 9
26. - Hay nản tâm.
27. - Nhẹ dạ nhẹ tính 60, 9
28. - Chương trình to tát mà bỏ thối 41, 4
29. - Dễ chinh phục

40, 8
30.- Kièn nhẫn

23, 6
31.- Về dục tình
16. 1
32.- Tièu tổn

59, 2
33.- Bắt nhẫn khi ốm yếu

40, 2
34. - Tự tín, tự phụ

52, 9
35.- Khoe khoang

54, 0
36.- Ham hố danh vọng

47, 0
37.- Tô điềm câu chuyện minh nói
38.- Khen ngọi kẻ khác

19, 0

## NGUOÒI GIÀU CẢM TİNH

## (Sentimental)

1.     - Dễ xúc dộng vì ngoại cảnh, ngoại vật 45,1
2.- Dùng những danh từ mạnh mẽ, gia giết 61, 9
3.- Dễ kích thích, nhưng không ưa nói đùa, dễ bị xúc phạm 65, 5
2.     - Trầm tư mặc tưởng, lo ngại về việc tương lai 54, 9
5.- Tàm tinh không cồi mở, một giữ cho mình 38,9
6.-Không hài tàm với hoàn cảnh sự vật 31,9
7.- Dễ hờn giận mích lòng, nhưng xong cón đó dễ làm hòa 47,8
8.- Hay chìm đắm trong sự suy nghĩ trừu tượng 24,8
9._ Hay lưỡng lự, không tự quyết 53,1
10.- Có tinh thần thực hành và sáng kiến 47,8
11.- Thất đảm và nhút nhát

46, 9
12. - Hay nản tâm

52,2
13.- Có những cảm tưởng lâu nhòa xỏa 32, 7 14. - Những tình xưa nghĩa cũ rất là bo giữ 77,0 15.- Con người dễ thành tập quán. Bồ
dùng hay quần áo cũ cũng giữ
66, 4
16._ Về chánh trị thì hay thủ cựu 16,8
17.- Hay ca.thán về mình, suy phục quyền kẻ khác
18. - Ít chú ý đến quần ào, ăn mặc của minh $\quad 54,9$
19. - Lời nói xứng đáng và đo đắn

14, 2
20.- Lời nói việc làm hay đi đôi $\quad 68,7$
21.- Ăn ở nghièm trang, xứng đáng. 73,5
22.- Rất đáng tin cậy

61, 1
23.- Về tài-chính cẩn thận đáng tin

87, 6
24.- Ái quốc thành thực $\quad 31,9$
25.- Rá̛t tốt với kẻ dưới quyền minh

83, 6

## NGƯỜI TÍNH HAY GIẬN

1) Hay thay đồi, bận bịu công viẹ̀c $\quad 70,7$
2) Không được điềm ti̊nh mấy 20, 4
3) Sièng, chăm làm việc

90, 7
4) Thường thường rõ roi công viẹ̀c mà làm 83,3
5) Ít khi bỏ sót công việc phận sự

15, 2
6) Cũng khộng khất lần mai mốt

13, 6
7) Hay đột kich và làm cho chóng việc

73, 3
8) Ít khi nản lòng, gặp trở ngại thì càng phấn chấn 31, 5
9) Nhất quyết khi gặp những trường-hợp thất thường 73,2
10) Ăn nói mạnh mẽ, và dùng những danh từ khêu tức 75, 9
11) Rất dễ bị xúc phạm

61, 9
12) Dễ quen thân, rời lại nguội, làm mất thề diẹ̀n ngay 51,0
13) Không bền theo cảm tưởng 9,3
14) Đới với cảm tưởng mới mẻ dề theo 63,0
15). Thich đổi nơi, rời chỗ, thay đồi chương trình 72,0
16) Làm việc muốn thấy kết quả ngay 52,1
17) Vui vẻ tươi tỉnh 50, 2
18) Khi mất những thân tình cuñg chóng
khuày nguôi
19) Bị xúc phạm cũng dễ làm hòa

57, 2
71, 6
53, 7
6, 2

73, 9
71, 6
43.2

76,7
63,8
71,8
7,8
47,1
44,4
78,2
52,9
-44,7
31,9
25,7

## TÍNH ĐA THUYË́T

1- Chăm chỉ viẹ̀c ở trường hay ở nhà
90,0
2- Dễ quyết định, dưởi sự kích thích cỉa cảnh ngọ

55,8
3_ Người da thuyết xen chen vào câu chuyện hay vấn dề của kẻ khác với một ý nghĩ hợp cảnh và sắc bén

50,8
4- Vui vẻ, tươi tỉnh cunng như người có tính nóng vậy

## 5_ Mau dễ làm hòa

6- Con người thức thời, và biết hòa minh theo cảnh ngộ

9- Về aii.tình không trồi lắm, trungbinh thoi
10- Về danh vọng không ham hố mấy như người hay giận và kẻ nóng tính
11_ Nuông chiều con nhiều
12_ Về chính trị không xâu sắc mấy
13_ Đời với người dười, thì họ it nâng dỡ, và cũng it thương giống vật
14-Không được kín đáo lắm, hay chống chuyện
15_ Chú ý đến các việc
16-Về tinh thần tôn giáo, sùng bái
17- Can đảm
18- Công việc luôn bận bịu, it chợ bời
19_ Trong công viẹ̀c thi tim lợi ich gần gũi ngay
20- Trí không nhanh, lanh lọi i
21_ Tinh-thằn thực tế, xã giao
22- Ý kiến sáng sủa thực tế
23- Dễ xúc cảm và thương tình
24 - Nét mặt bình tĩnh, tâm hồn trật tự
61,1
63.2

81,1
62,1
57,9
64,2

## TÍNH LÅNH ĐẠM

(flegmatique)

1) Người có tính này thì bình tĩnh nhiều

80,9
2) Lạnh lẽo và vô tư nhiều
3) Ît nói và ần tình

73,1
24,4
4) Tư cách bề ngoài rất tự nhiên, không làm vẻ

78,6
5) Can đảm ..... 55,1
6) Trong khi đai ốm thì nhần nại ..... 57,2
7) Luôn luôn bận trong công việc, nghĩa
là ít nhàn cur ..... 99,1
8) Ít khi lỗi việc bỗn phận ..... 2,1
9) Cũng ít khi khất lần việc sang hôm khác ..... 12,8
10) Con người ít chủ nghỉa, ít nguyèn tắc ..... 13,0
11) Nhưng là cọn người nhiều tập quán ..... 63,1
12) Ngôn ngữ hành vi đều trùng điệu ..... 86,3
13) Cũng nhiều kièn nhẫn ..... 67,7
14) Chín chắn và khôn ngoan ..... 75,4
15) Là những con người bảo thủ ý kiến mình ..... 83,4
16) Quan sát viên cũng tốt ..... 66,117) Học và đọc gì thì nhớ lâu và theo
thứ tự 56,018) Vai chịu nghe theo ý kiến kẻ kháccho ồn thỏa87,7
19) Cảm tình it khi thay dồi ..... 3,0
20) Sáng dạ học chăm ..... 68.8
21) Ít khi bị thiên kiến, nghĩa là xem rộng hơn hoàn cảnh ..... 67,9
22) Ăn uống khồng mấy khi no say ..... 51,0
23) Ít chiều về dục tình ..... 75,0
24) Không lưu ý dến ngoại trạng ..... 64,7
25) Ít lưu ý dễn danh vọng ..... 30.1
26) Về kinh te̛ thì tằn tiện ..... 66,6
27) Khi phải cạnh tranh, thì có cử chỉ rẫt đáng phục không xô xát ..... 72,7
28) Một người trung tín thật thà ..... 85,0
29) Về đồng tiền rất phân miêng ..... 90,9
30) Giờ giấc đúng sát ..... 86,6
31) Về toán thì chậm chạp ..... 17,3
32) Về trò chơi giải trí thì không được nhanh nhẹn ..... 36,0
33) Về tôn giáo cũng không sùng baii mấy ..... 23,2
34) Chuyện trò nói nhiều về sự vật

67,0.
26,7

## TÍNH VÔ NHẪT OỊNH (Amorphe)

1) Tính it linh dộng thay dồi
2) Tính bình tĩnh thong thả
3) Ít khi bận bịu
4) Trốn nhiệm vụ cũng it khi
5) Những khoan giãn việc sang ngay
6) Cuing it khi nản lòng
7) Lưỡng lự không quả quyết
8) Lỏng lẻo, vo tư, khách quan

29,5
65,3
10,2
33,7
88,8
24,9 49,0
9) Chịu đựng khi gặp ý kiến ngang
ngược của người khác
9) Chịu đựng khi gặp ý kiến ngang
ngược cúa người khác
10) Cung không dễ chinh phục

62,2
11) Không mấy khi có chươong trình to tát

$$
80,6
$$

24,5
25,5
12) Hành vi cùng ngôn ngữ cũng it mâu thuẫn

26,8
13) Óc thực tễ và sáng kiến 49,0
14) Ít khoe khoang
15) Không thích ăn công lînh nợ

37,5
16) Óc biện bạch cũng không trồi mấy 19,5
17) Không sùng bái tôn giáo
18) Nhưng can đảm khá
19) Trò đưa chơi nhả

30,6
20) Chơi cờ bạc, chơi rủi ro

4,1
53,1
31,6
21) Giữ đúng giờ

22, 4
22) Ít khi phải bệnh về tinh thần
TÍNH NHẠT NHÉO
(Apathique)

1) Cử chỉ nghièm trang đúng đắn 62, 8
2) Thực thà
3) Về đồng tiềna đáng tin cậy

62, 8
4) Tinh thần tôn giáo

80, 9
5. Nhurng chỉ theo thơi bề ngoài cho

$$
\text { dẹp xã giao } \quad 14,5
$$

6. Còn tin tưởng đạo nào cho nhiệt hành thì lãnh đạo nhiều 53,2
7. Công việc cùng đồ dạo trật tự
8. Thời giờ không được đúng nhiều

Bây là tóm tắt ít nhiều về tính khí con người, các người học nhân vị cũng cần biết, vì biết cách đới xử đối với đồng bào, và thấy những tiền điểm, thì ta có thê bồ xung, còn điềm nào thiếu sót, thì dem phương tiệu sửa chữa.

## TÍNH KHÍ CON NGU゚Ò'I CÓ THAY ĐỒI KHÔNG? Có nhiều ý

 kiến. Định luật phái, thì nhận rằng tính khí con người không thay đồi cũng như nét mặt. Song rıgày nay, nhiều nhà khảo cứu về tâm lý, họ nhận rẳng tính khí con người thay dồi được Tựa vào câu : HỮU TRÍ CÁNH THÅNH. Với ý chí cương quyết, con người sửa được những điểm so xuất, và hoàn bị dần dần nết hay.Tôi cũng đồıg ý là tính khí con người thay đồi được. $\mathrm{V}_{\mathbf{i}}$ những yếu tố cấu thành nên tính khí đó, hoặc là bởi những tập-quán truyền tục lại hoặc bởi cơ quan con người không được tồ chức hoàn bị, hoặc vì tâm lý cá nhân và hoàn cảnh. Song tất cả bấy nhiều sự dó, không thế làm cho con người mât thong dong và quyền tự chủ. Cho nên ý chí cương quyết, có thể sửa cãi lại nhiều, và có khi thay ra một tinh khác.

Những trường đào luyện tinh thần chỉ nhằm vào mục đích cải tạo con người.

## PHƯƠNG TIÊN CẢI-THIỆN TÍNH-KHí:

a) Nhất là cần con người phải rèn luyện ý chí cương quyết vì nó là chủ mọi hành động.
b) Nên ý tứ thâu thập những quan niệm mớị.
c) Nên nhiều khi hồi tưởng cuộc đời, đê lấy hướng lại.
d) Tôn giáo có một mãnh lực rièng về sự xây dựng con người.

## BÀI THÍp 17

#  

Bài của Linh-Mục TRẦN-MỤC-ĐÍCH Dỏng Đa-Minh.

Cuộc bình sinh nhân loại, trường hay đoản, không quanhệ cho lắm vì cuộc đời ai nấy ví tựa như giây cốt đồng hồ. Lặng lẽ trong hai tiếng tich tắc lần lượt sồ ruột ra cho dên khi chấm ngừng. Kẻ vài chục tuồi, người trăm năm. Nhưng điều đáng quan tâm hơn, là vẫn đề di tìm hạnh phúc. Và hạnh phúc là chính trung.tâm điểm của mọi ngành hoạt động con người. Mà vì vấn đề đi tìm hạnh phúc đứng ra chi phối địa vị giai cấp cũng như tư tưởng con người. Kẻ gán hạnh phúc vào vật này, kẻ gán sang vật khác, vì thế mà thiếu sự trùng diệu trong lý tưởng. Hướng dẫn lý tưởng là thuộc luân lý con người. Luân lý sai nhầm, lý tưởng kia cũng theo dà nốt. Sự quan trọng của nền luân lý là cần.

## ĐI TÌM CỨU CÁNH

## I. - LÀM VIẸCC THEO ĐUỒI MỤC BÍCH .- Làm việc theo duồi mục đich hiều được 3 cách :

1) Một cách là thụ động, hay là chỉ thi hành mệnh-lẹ̀nh thòi. Như mũi tèn kia, chỉ lướt theo chiều, tùy người thiẹ̀n xạ hưởng dẫn. Theo cách đó, thì những việc nào không có sự biết, diều chỉ tuàn theo mẹ̀nh lệnh một cách mù quáng Cây cới, thảo mộc, tinh tú nhật nguyệt và các thứ kim khí v.v.
2) Cách thứ hai là đuồi theo mục đich một cách theo cảm giác, theo bản năng. Các giớng vật vô linh, chúng chỉ biết theo thú tính; nhưng không phải tự chúng, một tại Hóa Cơng dã in ghi vào bầm tính chúng như vậy.
3) Cách thứ ba, là làm việc đuồi theo mục đích, vì biết cùng tự chọn lấy theo sở nguyện. Cái này riêng biẹ̀t cho nhân loại và loài thọ sinh khác đựng hàng ngũ hữu lý tánh.

Chính trong con người cuñg có hai cách làm việc : một là theo bản năng, hai là theo tự do lựa chọn. Khi nào làm viẹ̀c theo bản năng, lúc đó con người bị hưởng dẫn như các loải
khác. Làm việc theo bản năng, bao giờ cũng là theo nhièn tính. Còn làm việc theo sự lựa chọn thì theo nlaân tính.

II - PHẠM-VI CÔNG VIỆC. - Mọi việc trong con người qui theo hai phạm vi sau đây :
a) Hoạt dộng theo nhiên tính.
b) Hoạt động theo nhân tính.

Theo nhiên tính thì trong sự dó, con người không có quyền lựa chọn tùy sở nguyện nữa. Như sinh ra, nhớn lên, công viẹ̀c liều-hóa v.v... Kề cả cái ưởc nguyện hạnh-phúc nữa. Vì con người ước hạnh.phúc là một việc cần, không khi nào con người lại khơng ưởc muốn hạní phúc. Nhưng vấn đề đi tìm hưởng đến hạnh. phúc đó thì do tự do con người chọn.

Theo nhàn tính, là tất cả công việc gì, con người làm có chủ quyền định đoạt, lý trí suy tính frước sau, ý chí thong dong lựa chọn. Như thế, công việc nhiều khi thuộc phạm vi nhiên tính mà con nguời hướng dẫn sang mục đich khác cũng dược. Tỷ-dụ : ăn uống, ngũ nghỉ, tuy là viẹ̀c thuộc nhièn tính, nhưng con người cung có thề quy về mục đích khác cũng durợc, như cho dẹp lòng người bạn, hay một ý nào khác. . .

Đ⿱̣̣̆t câu hỏi : Trong mọi việc con người làm theo nhièn tính, có thể khơng qui vào mục đích nào chăng? Hay là bao giờ cũng phải có mục đích.

Thưa: Bao giờ con người làm việc theo nlıân tính, cũng phải có nhẳm mục đích. Mà vì nhẽ đó, khi thong dong mà làm việc, thì mọi viẹ̀c con người đều có thể nèn công hay tội. Cũng vì đó, con người có trảch nhiẹ̀m trong mọi viẹ̀c minh tự quyết.

Minh chứng : Con người làm viẹ̀c líc nào cung phải theo cửu cảnh. Theo Lý luận cưa Tiến sỉ Thomas, thì hết mọi viẹ̀c đã xuất phát ra bởi tài năng nào, thì cứ phải theo phạm vi vật đích chinh của tài năng đó. Tỉ dụ : mộ hình vật xem được, thì ở trong phạm vi mầu sắc. Mọi sự hiều biết phải ở trong phạm vi hiẹ̀n hữu hay có thề (sous èpèce intelligible.)

Những vật đích của ý chí, là sự tốt. Sự tốt với mục đích cũng uhư nhau. Vi dụ con người xấu đển đấu mặc, không bao giờ chủ tâm được một viẹ̀c gì, dưới hình thức xấu cả. Sự xấu.
không ai muốn, cũng chẳng loài nào ưa, sự nhầm lẫn là tại chủ quan với khách quan thòi. Nhiều điều khách quan mà xét, thì thực là xấu ; song đứng phương diẹ̀n chủ quan thì lại coi là tớt hết. Nhưng sự xét đoán ngay thẳng và công việc lèn công là do tại theo khách quan.

Như vậy kết luận được rằng : Không bao giờ con người làm viẹ̀c mà không nhẳm mục đích. Đây tôi chưa nói dến xấu hay tốt, vì việc còn hẹ̀ tại mục đích khách quan nữa.

Hỏi : Trong mọi việc làm, con người có tìm cứu cánh saut cùng chăng ?

Thưa : Vì con người rất phức tạp trong ngành hoạt-động, vì lẫn lộn hai phạm vi khác nhau, tinh thần và vật chất. Nèn có lúc con người nhẳm thẳng ngay đến cứu cánh sau hết, là hạnh-phúc con người. Cüng có khi nhằm mục dich gần, nhưng gián tiếp, cũng chỉ là đi đi tìm hạnh phúc. Như thế có thể nói : trong mọi ngành hoạt động con người vốn nhẳm mục đỉch sau cùng như cứu cánh.

Tỉ dụ, con người chủ định làm nhà, để vợ con phong lưu sung túc với nhau nhưng cơ phải mọi lúc con người nghĩ đến hạnh phúc đó đâu. Lo gần, lo xa đủ thứ đã. Những cái lo gần lo xa kia có phải là khơng quy nạp đến hạnh-phúc gia đình đâu.

Cũng mọ̀t lý lẽ̛ tương tợ, con người bao giờ cũng di tìm hạnh.phúc, đó là mục đich chinh. Nhưng cho dược tới mục đich chính đó, con người còn vướng tâm đến những phương tiện cần thiết đưa đến hạnh phúc. Phương tiẹ̀n đó mà không am hợp, thì hẳn sau cùng con người sẽ̉ xa hạnh-phúc. Nếu phương tiện am hợp, thì sau cùng con người sẽ đạt được cứu cánḥ.

NHỮNG LAC HƯỚNG : Sống trên đường đời, con người tam hưởng bất đồng, xu hướng xung khắc, địa vị cùng giai cấp cung khác nhau. Lương thiện hay gian ác cũng khác nhau, chỉ tại trong sự nhằm hướng đến hạnh phúc.

Mà hạnh phúc con người, không thề có nhiều dược. Vi bản tính con người theo đồng chủng là như nhau. Tất nhiên vật đích làm cho con người trở nèn hạnh-phúc cũng phải là một.

Song có rậ́t nhiều người lạc hưởng, vì đã đặt hạnh-phúc hay cứu cánh nhân loại, theo những cảm tưởng chủ quan. Mà đã gọi là chủ quan, thì bá nhân bá kiến. Lý tương bất đồng cuñg tại đó. Dưới đây, tôi sẽ phân tách rõ rẹ̀t, nguồn hạnh phúc con người.

Nhưng trước tôi xin đem ra một vấn nan, mà có lẽ nhiều người bị ngừng tiến, vì không thấy có sự minh bạch.

Người ta hỏi : đã hay rẳng mọi người dều thèm khát hạnh-phúc ; nhưng lo ngại một điều là không biết hạnh.phúc ước nguyẹ̀n kia có chi hiẹ̀n hữu hay chỉ là ảo tưởng con người Mọi ngurời đều khát vọng, mà trèn đời chưa ai đã gọi là có hạnh phúc.

Thưa: Cüng như sự thực, ai mà chối cãi, thì lại phải nhận sự thực. Vi nói rẩng cái nọ thực, cải kia không thực, Vậy thì phải có một bèn nào thực thì mới sánh so bèn hụt, bèn thừa Hạnh-phúc của nhân loại cũng thế. Biểt rõ trèn trần dời không ai là hạnh - phúc cả. Thi hẳn phải nhận hạnh - phúc là gì rồi mới phán quyết được vật nọ, vật kia, không làm nèn hạnh-phúc con người được. Như vậy là minh chứng có rồi.

Nhưng có lẽ nào cả nhân loại bị nhầm trong vấn đề can hệ như vậy? Ượ nguyện hạnh-phúc, là mọ̀t sự thúc đầy của bản tính, ngoài tự do lựa chọn của con người. Nhưng nếu uớc nguyện kia là thẹo bầm tính, thì chỉ có thể quy sự đó là tại Hóa Công dã in trơong tâm khảm. Như the̛ vật đich làm cho người hạnh phúc, phải có thực, phải hiện hữu.

Còn như vịn lẽ rằng, khòng thấy trần dời con người nào hạnh phúc, vì đau khồ bao vây con người, y như nước bao vầy con cá, khi bọc quanh con chim. Sự đó, không đủ lý minh chưng là không có hạnh phúc hiện hữu.

Trước hết, chốn trần tục là nơi thí trường, nên công lẹ̀nh hạnh phúc đâu có ở đời này : mà vì con người hợp thế, tìm vui thỏa cho nhục dục, thì dầu khoẻ cho tinh thần, mà theo tinh. thần triệt đề thì khó khăn cho nhục thể. Nèn phải qua nơi chiến trường, qua sự thử thách đã, rồi mới đến được.

Nhưng đề cho rõ vấn đề tôi xin đưa ra từng mục; mà nhũ̃ng mục đó, người đời đã nḥ̂̀m tưởng xây quan-niệm hạnhphúc lèı trèn. Và sau cùng, tòi minh chứng, hạnh-phúc con người tại đâu.

## BAI THỨ 18

## NGÄ BA BƯỜNG

Bài của Linh-Mục TRÀN-MỤC-AÍCH
Dóng \#a-Minh
Chúng ta cùng nhau giải phẩu quan niẹ̀m hạnh-phúc ra sao ?
Thực đúng câu: bá nhân bá kiễn. Kẻ thil gán hạnh-phúc vào tiền tài. Cụng vì quan-niệm đó, ta thấy da số trong xă hội ngày đêm hao tốn tinh thần trong vấn đề này. Họ̣ trèo non, lặn suỗi, đi ngược về suôi. Tinh thần cưng nhur sinh lực, họ đem giốc cạn, dề đuồi theo quan niệm tiền tài.

Kẻ thl̀ gán hạnh-phúc vào con đường tình ái. Đề dạt tới mục đích đó, họ dùng đủ mánh lới dề đón chữ tình chẳng khác người kéo vờ. Tán tỉnh đủ thứ, đê hèn tột bực. Mà nào họ có hiều đâu : Tình là giây oan. Vậy mà họ cứ vấn lấy vào thân, đề mua chuộc đau khổ. Sân khấu xă-hội đầy nhưrng thảm cảnh, do chữ tình diệ̂n ra.

Cúng có kẻ gán hạnh phúc vào chức cao quyền trọng. Thôi thì trên đường công danh thi đua chen vai thích cánh. Bất chấp phương tiện tà hay chánh, miển đạt cho tới nguyện vọng thl thôi. Ra vào luồn cúi không thấy nhục. Quy lụy đủ thứ mà họ còn cho là vinh. Nhưng cao danh vọng lại dày gian nan, đâu họ đâu có nghî cho. Kẻ thiếu tài, kém hạnh thì họ dùng dễn tiền dễ mua chuộc công danh.

Đó các bạn xem, quan niệm tìm hạnh - phúc, nó chả chi phối ngành hoạt động cùng vi con người ? Cho dễ nhận xét, ta nên bàn luận từng mục.

## I. - TIÊN TÀI KHÔNG PHẢI LẢ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

Quân tử và tiều nhân tương biệt nhau chỗ này. Tiều nhân vin vào câu ca dao sau đây đễ xây đài hạnh phúc : Có tiền mua
tiên cưng được, không tiền mua lược không song. Quân tử thi quan niệm ngược : Thánh Nhân tích đức cho dầy, không từng mài miệt đắm say tích tiền. Người quân tử, lòng chuyên mưu đạo ; cüng chả có hề sục sạo mưu ăn. Thánh nhân tích đức, bất tích kỳ tài. Quân tử muru dạo, bất mưu kỳ thực.

Vì sao ? Ví như nhân tham tài, tử ; cúng như diều tham thực, vong. Đây các bạn xem tiều nhân và quân tử riêng biệt nhau như thê. Nếu khen tiều nhân, mà chê quân tử, thl thái độ đó, kết tội ta đồng lơa, đứng hàng tiều nhân. Mà ca tụng thánh hiền, quân tử, hẵn phải kẽ̃t luận, tiền tài không là hạnh-phúc con người.

Theo ý kiênn quân tử Aristote và Thomas tiễn-sî, thl tiền tài không mưu hạnh phúc đượe cho con người. Là vl tiền tài có hai hạng. Một là tiền tệ, kim ngân, giấy bạc v.v... Hai là nhựng tiện nghi và thực phầm con người cần dùng. Tiền tài theo nghỉa thứ nhất, tự nó là vô giá trị, chỉ có giá trị theo sự đánh giá của con người. Và sau cùng chung quy vào sự bảo tồn sinh mệnh con người. Nếu nó phải quy vào mục dích khác, thi hằn nó không thể trở nẹn cứu cánh được.

Còn tiền tài theo nghỉa thứ hai, có giới hạn rồi. Vi con người sống không có nghỉa dể ăn, một ăn đễ sống. Vậy thì sự sống con người có mục đích khác, chứ không phải đề tích tài. Vấn dê̂ sinh tử còn quan trọng hơn tiền tài nhiều. Ta thu gọn lý luận trong vài câu sau dây :

## Tích tiền dề làm chi ?

Thưa đề dễ bề sinh sông.
Sinh sống dễ làm gi ?
Nếu dến đây chầm ngừng dược câu hỏi, thl kết luận dược là vấn dề hạnh-phúc giải quyết xong. Nhưng thực tê cho hay là chữ tài nó đi liền với chữ tai. Nhân tham tài, tử ; Điều tham thực, vong. Nếu đồng tiền đem lại hạnh-phúc, thì hẳn là đàu giầu tiền lắm của, đó thấy hạnh-phúc rồi. Song thường lắm tiền lại lo âu, tính mệnh
thành chênh vênh phấp phỏng. Nó làm cho mất an nhàn, mất bạn bè, chi phối cả đến nhân duyên nứa.

Vả lại, hạnh-phúc phải là cái gl̀ trên nhân loại, thì mới toại nguyện được nhân tâm, phỉ tinh mong muốn của nhân loại ; Song tiền tài chính tay con người tạo nên được, thil lê nào trở nên hạnhphúc cho con người.

Các bạn hỏi : Nếu tiền tài không sinh hạnh-phúc, thì sao con người háo hấc chạy theo ?

Thưa, chỉ vì muồn bảo tônn tính mệnh, muỗn sống còn, cần phải có phương tiện bảo đảm cho đời sống, vil thế tiền là một phương tiện dể dàng. Vậy sự sống còn vạn lần quí hơn tiền. Trong khi bí cực, phải chọn một trong hai : Tiên trao, hay gươm tuốt. Thi ai ai nấy cüng chán tiền, dề cho tính mệnh nguyên tuyền.

Xét qua nhưrng lé trên đây, thì đủ ró, tiền không thề gây nên hạnh-phúc cho nhân loại được.

## BAI THỨ 19

## CÔNG DANH CÚNG CHÅNG SINH THANH HẠNH PHÚC

Bài của Linh-Mục TRÀN-MỤC-\#fCH Dỏng \#a-Minh.
Đồng hành trong con đường mạo hiềm, chúng ta tìm chân lỷ đem đến hạnh phúc, mà chúng ta đã nhận thấy bằng chân trong tiền tài. Cả một vực thầm chiến tranh dang diễn ra cũng chỉ vi đồng tiền. Đớ ky, ghen tuông, chi phối duyên tình, cung chỉ vì tiền. Nay chúng ta dem quan niệm sang gán công danh quyền qui xem, đó có phảí là hạnh-phúc ?

Thưa các bạn, ra ngõ chạm trán với duy vật. Công danh quyền quí đâu có phải là biên giới của vật chất nữa. Thế mà chính bạn duy vật ham hố công danh, bôn tầu ngược suôi, đề theo đuồi quyền qui. Họ phủ nhậ̣n tinh thần, mà công việc của họ minh chứng có tinh thần kia. Thải độ tâm khầu bât
đồng mấy người am hiều? Nhưng thòi, mặc cho lý tưởng và hành đọ̀ng họ vật lộn nhau.

Đã hay danh vọng hơn là tiền tài, vì thế mới có câu: Thơom danh hơn lành áo. Danh vọng con ngırời, cunng như hương sắc trong bông hoa. Hoa khòng hương, là hoa vô vị. Người không danh là người hầu bị đào thải. Bóng theo vạ̀t, thì danh nghĩa cũng theo người. Tòi công nhận là thanh dauh thèm diềm gì cho con người ; Song không phải là chính hạnh phúc.

Minh-chứng : a) Danh vọng to hay nhỏ, không hệ tại kẻ durợc danh, một tại lời ca tụng tiếng khen kẻ khác. Bäng chứng là : Người khen lao, càng đứng địa vị cao xa, lời khen tiếng tụng cảng thèm vẻ, có giá trị. Một lời Tồng Thớng khen, thi hơn vạn ngàn lần người thường dân. Ca tụng ở của miệng tiều ubân, thì ỳ vị gì? Mọ̀t ông vua khen kẻ hầu cận minh thi lời đó giá trị, và là một phần thưởng. Nhưng cũng lời lẽ đó thốt ra bởi bác nông phu, hay người lao động, thì cũng bẳng chút gió nhè nhẹ tạt qua mặt thôi. Thế thì danh vọng, lẹ̀ thuộc địa vị người khen, hơn là kẻ được khen.

Nhưng đã gọi là hạnh-phúc thì phúc đức đó phải ở trong con, người, khòng phải tùy tòng, cũng không bị gián đoạn, và không khi nào mất được, mới đáng kề là hạnh-phúc. Nếu lệ thuộc và mất được, thì nguyèn do sự lo ngại đó, cũng làm mất hạnh phúc rồi.
b) Danh vọng theo địa vị, cunng nhu bóng theo người. Một sự tùy nhur thế, có bao giờ gây dược hạnh phúc ? Vì người ta thường nói : Hữu xạ, tất hương. Cần phải có xạ đã, rồi hương mới có ỷ điềm. Nhu thế danh vọng là điều phụ tùng. Có hạnh phúc rồi, thì danh vọng cũng tất sẽ có.

QUYÊN CHÚC_ May chăng, hạnh phúc ở nơi quyền qui ?
Thura cũng không. Ca dao kia rằng : Càng cao danh vọng, càng dày gian nan. Theo ca dao đó, thì quyền thế càng vấn thêm vào dau khờ.

Theo Thomas tiến sĩ, thì quyền quí không sinh hạnh. phúc
a) Hạnh-phúc không thể di đòi được với âu lo. Song, chiêm nghiẹ̀m đường đời, thấy càng những dịa vị cao sang,
càng gian nan lo ngại. Thời bình cunng như thời loạn. Lủc bình thời phải lo cho guồng máy kinh tế điều hòa, đề nhân dàn an cư lạc nghiẹ̀p. Thời loạn, lo bề đối phó đới phương, lo xâm lảng, lo tàn phá. Cao cây cả gió là thế Bão táp nỗi lèn, dĩ nhièn những nóc nhà cao, những cây ngất nghểu, đều phải đà gió cản mạnh.
b) Hạnh phúc phải đầy đủ mọi sự lành, đến mọi sở trường sở doản của con người phải dược toại nguyẹ̀n. Nhưng quyền cao chức trọng, chắc chi đã là đầy dủ? Càu nhân vô thập toàn kia, minh chứng gì ?
c) Một khi đã được hạnh phúc, con người khỏng thể lợi dụng vào việc xấu đuợc. Nhưng trong quyền binh, bao nhiêu cải lạm dụng? Những thái độ đáng tiếc này, trong xã hội nào cũng có. Trong chính phủ ngày nay, dang có phong trào thanh lièm, trừ gian, thưởng đức.
d) Hạnh-phúc, phải lièn lỷ ngày đèm vĩnh trị trong con nguời hạnh phúc, chứ đâu nhu mặt trăng, khi khuyết khi trỏn? Song quyền binh xem theo ngã đà nhân dân. Tăng con số, là tăng quyền, giảm con số là giảm thế. Lại quyền binh có thời hạn, théo hiến pháp nhân dân. Vậy thi quyền bính gây sao dược hạnh phúc con người ?

Vã lại, đã là hạnh phúc, thì mọi người phải dược hưởng ; song quyền binh chỉ luân chuyền trong tay it kẻ. Phần lớn là còng dân. Vậy thì nguờì công dân khòng có quyền hưởng hạnh phúc sao ? Nhạ̀n quyền binh gây hạnh phúc, đồng thời cũng ngoại trừ phần lợn nhán loại. Thật là bất công quá chỗ dó. Có đâu tạo hóa lại ấn dịnh quyền bính là hạnh phúc, dễ thiẹ̀t thỏi cho đa số.

Bạn duy vật có đem ra lẽ sau đây làm vấn nan, công nhận quyền binh gây hạnh phúc con người.

Họ nói : Hạnh_phúc là điềm nhân dàn chú tâm hơn hết. Mà đối điềm là điều cả nhân loại không ai ura. Nhưng nhân loại không ai ưa là nô lẹ̀ ; mà nô lệ dối chiếu cùng dộc lập, quyền bính. Nèn quyền binh là hạnh-phúc.

Thưa, Nô lệ đối chiếu với độc lập và tự do. Tự do thực là điềm nhân dân ham muốn hơn hết. Nhưng tự do, nghĩa là
không bị ràng buộc. Vậy chỉ khi nào con người hết mọi vưởng víu, khỗ tàm, khi đó con người sẽ thanh bình hạnh phúc.

Quyền binh ở nơi Tạo-Hóa thì khác, vì Ngài là nguyên thủy mọi loài. Nèn quyền binh ở nơi Ngài, thì là hạnh phúc của Ngài. Song loài thọ sinh, chỉ khi nào tới diềm Tạo-Hóa đặt cho, khi đó mới yèn. Như kim địa bàn, con người đặt cho nó luôn chỉ Bắc, nó sẽ lắc lư mãi cho đến khi qui Bắc.

Thưa các bạn, xin các bạn đưa mắt nhìn ra côn lôn, nơi mà ta quen gọi là mồ chôn kẻ sống. Giữa làn nước biếc, cảnh cô đơn, bao nhiêu ông hoàng qui phái ra đó, ngày đêm ủ rủ chết mòn. Ta thấy gì? Quyền bính đưa ra đó. Cao danh vọng, đầy gian uan đấy.

Vạ̀y thì tiền tài, cũng như danh vọng, không thể gây hạnh phúc cho ai hết :

Cuộc đờr nhur thể đám mây bay,
Tiền tài chức phận hết có ngày ,
Hanh phúc nhần loai, đâu lăi thế ?
Vĩnh cửu sinh tồn, không đồi thay

## ÁI Tình Có GÂY HạNH PHÚC

- Thưa các bạn, tôi không dừng chân đây đề dài lời trình bày cùng các bạn, là ái tinnh không thề gây hạnh phúc. Các bạn cứ thoảng nhớ qua ca dao đời là một bài kinh nghiệm. Họ vi đời là đau khồ, và tình là dây oan. Bọc qua mấy câu đầu truyẹ̀n Thúy-Kiều cũng cảm thấy tinh là dây oan :

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bổ dâu
Những điều trông thấy mả đau đơn lòng.
Mà đâu chỉ rièng biẹ̀t chị Kiều, Quân-Âm Thị-Kinh, CungOán, Chinh-phụ ngâm và hàng vạn cuốn tiều thuyết, thường nlạ̣at tường thuật : Tình là giây oan. Nếu vậy, hạnh phúc con người không thề trên oan uồng được.

## TỒNG KẾT

Xét chi lý ra, khong một vạ̀t thọ dựng nào có thề trở thành hạnh phúc cho con người. Quả bao làu sống trên cỏi đời. Hạnh phúc không thể cỏ.

VẬY THİ HẠN PHÚC CON NGƯỜI TẠI BÂU ? Bao nhiêu thứ theo quan niệm thông thường của quần chúng, thì tôi dã trình lày hết, không thấy đâu có đủ điều kiện gây hạnh phủc con người. Nhưng không phải vì thế, mà con người dàm ra thạ̀t vọng !

Ta nèn nhở câu đây : Sính kỷ, tử qui. Sống gửi chết về, vậy thì cuộc đời con người còn kéo dài bên kia thế giới. Phải tim hạnh phúc bèn cõ̃i đó. Khoa học cûng minh chứng con người không tièu diệt được như Duy vật nói, mà tín ngưỡng của các đạo giáo, cũng minh chứng nữa.

Nhưng khoa học chỉ minh chứng dược là có hạnh phúc con người bất di bất dịch bên kia ngôi mộ, chử khoa học khỏng phải là hạnh phúc. Nếu vậy, tìm hạnh phúc chỉ có thề tìm bẳng con đường luân lý. Mà luân lý ở trong phạm vi tôn giáo. Nèn tôn giáo là con đường dần nhần dàn đến hạnh phúc.

Một điều ta nên lưu tâm nhứt cả, là không một vật thọ sinh nào co thề làm hạnh phúc con người được. Vì trí tuẹ̀ con người hầu vò biên, mà ý chi cunng hầu không có giới hạn. Tất nhièn vật thọ dựng nào cũng có giới hạn, nên khoòng thể lấp được lỗ hồng trong tâm trí con người. Chỉ có một Tạo Hỏa mới là hạnh phúc cho con người.

Thực là mầu nhiệm và huyền diệu! Tạo-Hóa không tỏ mình ra các trực tiếp, một dặt gương vũ trụ trước mắt nhàn gian, đề nhân gian nhận xét con đường phải đi, lý phải tới. Cả vũ trụ huyền diệu như thế mà không thỏa mãn được lòng người. Thì con người tự nhièn phải tìm dến đấng Hóa Công.

Con người được tự do tìm đến hạnh phúc, cho nên Tạo. Hóa khòng ép duyèn ai, đề mặc cho con người hữu lý tánh lý Iuạ̀n lá̛y. Cũng vì thế mà Tạo-Hóa nấp sau hình ánh vũ trụ nầy. Chỉ có những con người chấp nê, mới không xem thấy TạoHóa. Còn con người lương thiẹ̀n ra, nhìn thấy bầu trời, cũng dủ suy luận được ngay.

## BAI THÚ́ 20

## CĂN BẢN NỀN LUÂN LÝ

Bài của Linh-Mục TRÀN-MỤC- $\forall I ̇ C H$
Dóng $\quad \mathrm{A}$ - MINH

Chúng ta đá tìm chân lý hạnh phúc con người. Mà con người một khi đá mở mắt chào đời, nhập gian, thì ngay lúc đó con người đưng vào con đường đi tìm hạnh phúc. Vì ngoài chân lý đi tìm hạnh phúc con người không còn sứ mệnh nào khác trên cới đời Vậy thì hơn thiệt, là ăn thua tại biết tìm hạnh phúc.

Nhưng phương tiện đi đên hạnh phúc, dó là chính nhựng hoạt động hành vi của con người. Nhưng không phải là nhựng hoạt động xét theo về vật lý học, một xét theo về phương diện luân lý, mặt tinh thần.

Hoạt động và hành vi con ngừ̛i có thể xét theo hai phương diện kia :
a) Đối nội
b) Đôi ngoại.

BỐI NỘI : - Hoạt động và hành vi con người, có cái ác, có cái thiện. Con người thiện ác, không phải tại nét mặt, hay hình hài, một tại hành vi hoạt dộng của mình. Muốn biết con người thiện hay ác phải nhìn vào hành động, cüng như xem quả biết cây.

Nhưng vì nhẻ chi, mà có hành động gọi là ác, có hành động gọi là thiện ? Lại cưng có hành động không thiện không ác ? Hằn phải có một qui luật nào, và một vật dích nào làm như khuôn mấu dề so sánh.

HÀNH ĐộNG THIỆN ÁC - Muỗn biêt việc con người là thiện hay ác ta cüng phải so sánh y như ở trong các việc khác. Trong mọi vật khác, tốt hay xấu, là tại vật ấy có đủ nhỉưng thục
thề phải có. Tỉ-dụ con người dẹp là vi có đủ các cơ quan, hành vóc, dung nhan, tầm thước. Thế là đẹp, con vật hay giỗng khác cưng thê. Thừa không hay, mà thiễu không được. Như chim thiếu cánh là quái vật, chó mèo không lông cưng không được. Con người thừa tay hay thiễu mắt cúng không được. Vậy thì sự tốt dẹp là tại có điều phải có.

Mặt luân lý cưng vậy. Công việc thiện hay ác, là tại có dủ diều kiện phải có, không hơn kém.

ĐỖI NGOẠI - Công việc thiện ác, trước hết phải xem nó có phải là công việc tự do chăng, hay là tại áp bức ? Vi không ai đồ trách cho một người thiễu tự do, Con trẻ chưa đên tuồi dùng trí khôn, ai bắt nét nó ? Kẻ dại người điên, có ai chấp bao giờ ? Thê nên điều kiện tối cần là phải tự do hành động.

Nhưng tự do, chỉ là điều kiện tối cần cho thành việc nhân linh. Nhưng nên biết rằng : tại sao việc xấu hay việc tốt ? Hẵn là có khuôn khồ nào hay quii luật nào lạm chuẫn dích mới có thề xét được.

NHE PHẢI - Nhê phải là một khuôn khồ, mọi việc nhân-linh phải nhằm vào đó, dề biết việc nên hay chăng. Hết mọi việc do ý chí diều khiền thǐ gọi là việc tinh nguyện thong dong. Nhırng phải có lý trí soi dẫn, mới thành được. Lý trí là trụ sở kiềm diềm mọi việc ; mà vì có nhiệm vụ kiềm diềm, nên mọi so suất là do lý trí.

QUI-LUẬT - Nhưng không phải như các nhà duy lý phán quyết. Trí khôn con người không phải là tác thành được sự thật, một chỉ biết sự thực. Cho nên sự thực có hai, một là thách quan (vérité objective) hai là sự thực chủ quan (vérité subjective). Nếu lấy sự thực chủ quan làm khuôn khô, thì ra ai nây được tự chủ, không lệ thuộc một khoản luật nào nưra. Pháp lý trên xā hội bằng thừa. Và như vậy, chằng ai gọi được là sai nhâ̆m, bởi họ hành động theo sự thực chủ quan của họ. Nếu vậy hỗn
trật tự. Cho nên cần phải có sự thực khách quan. Mọi lý trí phải nhằm vào đề mà xét đoán thực hư.

Cho nên nhê phải là nhắm vào sự thực khách quan mà đoán xét.

## CHÂN LÝ TIÊU CHUẦN

Về vẫn-đề này có nhiều ý kiễn. Có kẻ nói : Chân lý tiêu chuần là dư luận quẫn chúng sinh ra. Vì có nhiều cái tự nó không xẫu nhưng dư luận quần chúng cho là xấu nên thành xấu thật.

Cúng có nguời cho tiêu chuần đó là tại thói quen của dân tộc. Như thói quen nam nữ bắt tay nhau, hôn nhau. Bôi với phương tây, thì là một lệ tục ; nhưng bên á-dông, đó là điều xấu.

Cúng có người cho tiêu chuần đó là do chính-phủ nêu ra. Nhiều cái do bộ pháp luật quốc gia.

BIỆN HỌC CÁC Ý KIỄN - Ý kiến thứ nhất, là nhận tại dư luận quần chúng thì có ông Saint-Lambert (1717-1808) xem cuốn Cours d' histoire de la philosophie morale au 19 è siècle par Vacherot Paris, 1839, 5è leçon, page 221). Và trong đời thượng cồ xưa kia, Ông Carnéades cúng dạy thế.

- Ý kiên thứ hai, có những nhân viên vô tham và duy vật họ cho tội hay hạnh phúc con người là thói quen tất cả. Chính nhưrng tội ác nễu quen đi, rơi cưng mất hễt quan niệm ác. Vi thê Cộng-sản và Duy-vật cố tuyên-truyền, làm thế nào cho con người xóa nhòa lương trí và uốn theo phong trào hết. Nhur tự do ái tình, múa nhầy liên hoan, không là tội nữa, vì dân chúng đều thị thường rôi...
- Ý kiễn thứ ba là bệnh mọi sự do Chính-phủ hướng-dẫn. Ông Hobbes biện hộ cho lý thuyết này. Y kiễn này, ngày nay có nhjều người theo. Họ lấy chính phủ làm mẩu mực, chứ không phải pháp luật nào nữa.

PHE BİNH. - Thiết tương cả ba ý kiễn trên kia cüng
không nhằmlý. Vi tại sao ? có nhưrng hành dộng con người tự nó là xấu, mà không một quan niệm quần chúng nào bào chưra cho ? Không một phong tục nào hợp thức hóa cho ; chính-phủ nào cúng bài trừ và nghiêm trừng. Tỷ dụ giết người, ăn trộm cướp lại cưng có hành động tự nó là tốt, không lệ thuộc vào ba quan niệm kề trên : Như thảo kính mẹ cha, tình bằng hữu trung chính.

Làm sao mà mọi người, mọi đời, giai cấp, học thức cưng uhư ngu si, ai cúng cho thế là phải ? Nếu vậy, nhửng lê các người theo quan niệm trên, thực là không đúng ?

Vả lại nếu là tại dư luận quần chúng, thì tại sao trong nhưrng bộ pháp luật quốc gia, có nhiều điều đi ngược cùng dư luận quần chúing ? dân chúng đâu mà chả mong muốn dể dải, ít thuễ má, tự do trong mọi sự ?... Thực không phải dư luận quần chúng.

Cŭng chẳng phải là tại thói quen. Vi thói quen chỉ có thễ lập. thành tục, trong nhưrng diều tùy tòng, chứ không trong vấn đề chính, vì nó là then chốt luân lý. Tỉ dụ sự hôn cùng bắt tay. Bó là một cách tỏ tình, mà chỉ trong vợ chồng, anh chị em, ruột thịt hay họ dương thôi. Người ngoài aỉ dám hôn nơi công chúng.

Về phương diện chính phủ, chính phủ không phải là cầm cân nầy mực trong mọi sự. Nếu chính phủ là cầm cân nầy mực, thì tại sao dân nhiêu khi oán chính phủ ? Vả tại sao, nhiều khi phải thay những chỉ thị, đạo dụ, hay hiễn pháp. Nếu vì nhé trước hợp sau không, thế là minh chứng chính phủ còn phải lệ thuộc vào lê nào khác. Và khi thay thế chính phủ, nhất là chính thề, thì càng ró là chính phủ không phải là nầy mực được mọi sự.

Ông Tulio, trong sách nói về lệ luật quyền một, đoạn 16 Ông nói nhưrng câu chí lý rằng : Nễu mọi cái do chính phủ, thi sao chính phủ không lấy quyền đối ngược lại trật tự, cho mọi cái ra tốt cả có được không ? Sao không hợp thức hóa tội ăn trộm ? Tội loạn luân, tội giết ngırời ? Mà tội gì giư̆ Tò̀a án, bải bỏ đi, thì đợ vất vă, hảy hợp thức hóa tội ác thì có phải là con người không ai là kẻ dữ nưّa ! ! !

Vắn tắt thế, ai nấy cưng đủ hiều là sự thực, là một theo khách quan. Lý trí con người muốn trở nên ngay thẳng cần phải nhìn vào sự thực dó.

SỰ THỰC KHÁCH QUAN. - Theo luận lý trên kia, thì con người có một nền luân lý chung, và nền luân lý đó đả không lệ thuộc vào dư luận, không lệ thuộc vào tục lệ hay là ' chính phủ. Vi dư luận nhiều khi khác nhau, tục lệ khác nhau, chính phủ mọi dân tộc khác nhau. Nhưng tại sao có diều mọi người đều cho là xấu, và có diều mọi người dễu cho là tớt. Dî nhiên tiêu chuẩn đó không tại con người. Phải tìm tiêu chuần chân lý ở ngoài trí óc nhân loại. Vì tôi đả nói : Lý trí con người nhận biết sự thực, song không tạo thành sự thực.

Vậy sự thực kia ở dâu ? Thưa nó là cả bộ nhiên luật. tạo hóa đả in ghi trong tâm khạm con người. Luật thiên nhiên đó nó hợp cùng chương trình Tạo hóa đá có trong trí óc nguời. Bi sai nhiên luật đó, là sai nguyên tắc, và không bao giờ đễn được hạnh phúc con người. Thiện hay ác, ở trong con người, là do qui phục định luật của Tạo Hóa ra và Tạo Hóa đả in ghi trong tâm khảm. Thế thl hạnh phúc là chính Tạo-Hóa, mà phương tiện di đễn hạnh phúc là chính luân lý Tạo. Hóa đã in ghi trong con người.

Như vậy ta mới hay tại sao hạnh phúc con người không thề gán vào vinh hoa phú quí, và tất cả nhựng vui thú giác quan. Vi bao cái đó nó theo chủ quan con người, chứ không theo sụ thực khách quan. Chủ quan thi cỏ̉ thề thay dôi từng cá nhân, vi ý thích mỗi người một khác. Có khách quan, thì nó bền vựng, vì theo hưu lý tánh nên bất di bất dịch, cưng y như nhẻ phải tồn tại trong mọi đời.

## LUÂN LÝ THUÀN TƯY CỦA KANT

Ông Kant người dân tộc Đức, trí tuệ thông minh, triết học giỏi giang toán và thiên văn thông thạo. Ông có ra nhưrng luật về luân lý. Ông cho con người là thủy chung, hạnh phúc cüng là
chính con người. Các việc con người phải làm, không phải vì vụ lợi một vì lý mà phải làm, vì quí lẻ đương nhiên mà làm, chứ không lệ thuộc chi dến nhiên luật hay Tạ̣o hóa. Ông là một nhà duy.-lý. Nên Ông cho mọi việc người làm, nếu tốt thì phải hợp lý, cái gì không hợp lý là xấu cả.

Nhưng Ông Kant đả nhầm ở chỗ không qui nạp đến noci. Vì hỏi tại sao việc nọ hay sự kia là hữu lý. Nẽu chî ${ }^{\text {vì }}$ mình nghî cho là hửu lý nên thành hữu lý, thì biết bao cái mâu thuẫn trong xá hội ?

Nó còn mâu thuẫn ở chồ là con người là kẻ giưu luật và là kẻ làm luật. Vậy thl hay giỏi ai thưởng ? Khi phải phạt thl ai phạt ? và lấy gil thưởng cho xứng nhưrng chỗ hợp lý ?

Một điều khiễm khuyết to, là luân lý là một con đường tương giao "tinh thần. Nhưng ngoại trừ Tạo-Hóa và nhân loại ra, thì tương giao với ai ? Chả nhê giự luân lý cùng loài vô linh, cầm thú.

Cho nên kết luận con người không có thề mà không lệ thuộc vào Tạo-Hóa, Và ngoài Tạo-Hóa, không còn kê là luân lý nưaa.

## BAI THÚ́ XXI

## NHỨNG VẤN-BÊ CHUNG QUANH QUYÊN LỢI VÀ NGHİA VỤ NHÂN VỊ

Bài của Linh-Mục TRẦN-MỤC-ĐÍCH Dȯng \#a-Minh

Nói đáo lý ra, thuyết trình về nhân vi là bàn luận đễn tất cả mọi vẫn đề liên quan đến con người. Có nhiều vẫn đề chính, và cúng có nhiều vẫn đề phụ. Chung qnanh nhân vi có nhiều quan điềm, nào thuộc phạm vi vật chất, nào thuộc tinh thần, nào thuộc kinh tẽ, và cưng thuộc chính trị nữa.

Nhưng thời gian hẹp hòi, tôi không thề đem hết mọi vấn đề ra đề bàn giải, một chỉ xét đến nhưrng mục chính. Còn nhựng vấn đề phụ,
anh em có thề tự so sánh cùng kết luận được, một khi đáa am hiều thê nào là nhân vì con người.

Cho đễn nay, tôi mới đem lên bàn mồ xẻ, phân tách nhưrng thảnh phần nhân vị, nay tôi nói đến những vấn đề về quyền lợi cùng nghỉa vụ con người, xét theo phương diện cá nhân cưng như doàn thề.

## SỰ HIỆN TẠI CỦA NHIỆM VỤ

Trước khi vào vấn đề nhiệm vụ và quyền lợi, thil tiên vàn phải đặt câu hỏi : Bởi đâu con người biết có nhiệm vụ ? Con người biết có nhiệm vụ, là vì lương trí con người tố cáo và phát giác.

Lương-trí chia làm nhiều công tác : một là lương-trí tâm lý nguyên chỉ tường thuật nhựng̣ công việc con người làm, hay những công việc không làm. Cách đó lương trí chỉ có công tác tường trình hay minh chứng mọi sự đã xảy ra trong con người. Hai là lương trí luân lý phán quyết về mọi việc đã làm hay bỏ sót, rồi đánh giá mọi công việc ta làm hay thiếu sót, hay những việc ta không làm được nữa... Tŷ-dụ : lương trítâm lý tường thuật rằng : Tôi đă giận giỡi song lương trí luân lý nói rằng : trong việc giận đó, tôi đả lầm, tôi không có lý làm như thế.

Trước hết ta hãy giải phẫu về lương trí luân lý ra sao đã. Rồi ta sé bàni đến bản tính và giá trị của lương trí đó.

## GIẢI PHẤU VÊ LƯƠNG TRÍ LUÂN LÝ

Trước một thái độ hay cử chỉ con người, không nhưnng ta phán quỵ̂̃t ngay việc đó tốt hay xấu mà lại ta thấy hoặc có cảm tình với người đó, hay là thấy ác cảm hoặc ta thấy trong người ta có sự thôi thúc muốn bắt chước công việc đó, hay trái lại ta thấy tự nhiên phát ra một quyễt nghị : không đời nào ta sé làm việc đó. Nhứng việc đó xem ra nhir một, giản di, song thực là phức tạp.

Những thành phần :
a) Về phía lý trí phải có sự phán qụyết, trong đó kiêm gồm nhiều điều kiện. Trước khi làm việc, thì lương trị đứng phương
diện lập pháp vì nó phân tách thiện ác, song rồi tường trình, thiện nên làm, còn ác phải tránh. Sau khi Iàm việc, nó có tính cách chánh án, tùy ta đá làm xằng hay phải, rồi lên án, hình phạt hay ân thưởng.
b) Về phía ý chí : có những, cảm tưởng luân lý : Trước khi thi hành, cảm thấy có một thúc đầy cao thượng, khuyễn khích việc thiện và bài trừ điều ác, và đồng thời cưng có sự tôn trọng nhiệm vụ.

Sau khi thi hành, nễu ta thi hành tỡt, thil tự cảm thấy sung sưởng, trái lại làm bậy, ta thấy lương tâm trách móc. Đây ta không lẩn sự trách móc với sự hỗi hận. Hai việc. khác nhau. Việc trách móc, nệu ra những lỗi lầm của ta làm, rồi riễc móc nhửng cử chỉ bất hợp pháp. Xong rôi, tùy nếu ta ăn lời, thil khi đó có sự hối hận, nhược bằng không ăn lời, ta sẻ giêt lương tâm táo bạo nhiều phen khác...

Bối với người khác, khi ta xem thấy người ta làm phải, tự ta thấy trọng kính họ, hảo tâm với họ, thiện cảm với họ, có khi yêu có khi lấy làm lạ . . . Trái lại, khi ta thấy người khác làm lỡi, ta khinh ta ghét, ta bực bó với họ nữa. . . Đó là những cử chỉ của lương tâm luân, lý. Trong lương trí luân lý đó, có môt diều ta nên chú trọng hơn, đó là sự tôn trọng trước tinh thần kỷ Iuật.

Ông Fontanelle nói : Trước một vì to chức, tôi cúi kính chào song hồn tôi không khâm phục . . . Ông Kant thêm vào đây rằng : Trước một người thôn dả, tôi không cất nón chào vil tôi , quí phái hơn họ, nhưng trước việc họ làm tôi phải kính phục, vì họ vượt tôi, họ làm được những việc tôi không làm được. Vậy thì sự tôn trọng là một sưu thuệ̂, ta phải nộp, trước những cử chỉ cao thượng và trước nhưrng nhân đức.

Nhưng tại sao, lại có nhựng cử chỉ thê được, nếu không có những luật pháp về luân lý, buộc hết mọi người phải làm. Kẻ nọ làm dược mà người kia không, thl mới có vấn đề phê phán như vậy
chứ ? Vì có nhiều việc ai làm được thì đáng khen, mà không làm được cưng không đáng chê. Song còn có nhiều việc, không làm nên hay bỏ sót liền đáng chê trách và còn bị quở trách ngay. Cái đó làm chứng có một đỉnh luật của luân lý, đá là con người, thì đâu đâu cưng phả giữ Định-luật đó. Nó phổ thông trên mọi dân tộc, lan tràn trong hết mọi người, và trong đời đời, ná không lệ thuộc vào khoản luật quốc gia nào cả. Thê mà còn người mọi đân tộc, dều phê phán nhur nhau. Bó là gì ? Thưa đó là định lnật của lương trí. Nó theo bầm tính con người, không ai có thề nhòa xóa được. Đó là nhiên luật của loài hựu lý tính.

Xong những cảm tưởng tốt, chưa đủ làm cho con người tốt, một hệ tại ý chí ước muỗn thành thực, và ra lệnh cho tất cả cuộc hành vi con người phải theo khuôn khô luật lương trí kia, thl mới là kết quá.

Xét theo giải phẩu trên đây, thì biết được rằng lương trí không phải là một hiện tượng đơn giản, song là một việc phức tạp.' Nó không phải là tập quán, vì nếu là tập quán, thỉ có kẻ có, người khôny, song lương trí ai cưng có, cưng không phải là một tài năng vì nếu là tài náng thl không sao nhòa xóa được. Vậy nó là một việc của lý trí, phán quyết từng khi một, con người phải làm việc thể nào cho đúng địa vi con người.

## SỰ TIẾN TRIỂN CỦA LƯƠNG TRÍ

Ta kinh nghiệm thường nhật, là lương trí biến chuyền ở trong ta cưng như ở trong nn rời khác. Lịch sử cưng minh cnứng nó biễn chuyền theo dân lộc cùng thời đại. Nhưng sự biễn chuyền đó, không có nghỉa là bản tính con nguời đã theo luật biễn hóa thay dồi đâu. một là nhưrng hoàn cảnh xả hội cũng như tâm lý và sinh lý làm cho người áp dụng không đúng những qui tắc của định luật thiên nhiên mà thôi. Nguyên tắc bao giờ cúng là một, song áp dụng thl không giỗng nhau, vì thễ mới có bá nhân bá kiến.

Tỷ dụ : quan niệm về công bình, nó có từ ngày có nhân loại
tuy có nhiều cái hiều về công bình, song quan niệm nòng cốt và nguyên tắc vỉnh viễn, thì đâu đâu cüng như nhau, và đời nào cung vậy. Nghía là không được làm thiệt hại cho ai. Một khi đả làm thiệt hại thil phải đên bù v.v. : .

Vả sự biên çhuyền lương trí đó, nhiều khi thực hiện theo những kỷ luật hay thê lệ, mà ta nhờ có sự học hơi, nên mỗi ngày một rơ thêm. Song cưng có khi lương trí đó biên chuyền một cách không thể hiền nhiên, song một cách ân nhiệm.

Khi bà̀v̌ đễn nhựng vấn đê̂ nguyên thủy và bản tính lương trí sau đây, thì anh em sê thấu triệt hơn sự biễn chuyền của lương trí là thế nào.

## NGUYÊN THỦY VẢ BẢN TÍNH CỦA LƯONG TRí

Những ý niệm về lương trí : Vi lương trí là một việc phức tạp, như đá nói trên, lại cưng có nhưrng biễn chuyền tùy nhân vật cùng hoàn cảnh, cho nên quan niệm về lương trí cưng vì đó mà không thề thống nhất dược. Có nhiều lý thuyễt :

Thuyêt tiên thiên luận. (Nativisme) Thuyêt này chia làm hai :
a) Một là chủ nghỉa cảm tình (sentimentalisme)
b) Hai là thuyết chủ tri (intellectualisme)
a) Chủ nghía cam tình - Nhận rằng có nhiều yễu tô thành phần cấu tạo nên lương trí luân lỵ́, song có nhiêuu triết gia cho rằng duy chỉ có một yêu tố cảm tình mới là yễu tố chính, và do đó họ chỉ nhìn vào nguyên mặt ý chí thôi.

Như vậy, Ông J.J. Rousseau cho lương trí như bản năng và không khi nào sai nbầm được. Ông nói, việc lương trí không phải là nhựng phán quyết của lý trí, một là việc của cảm tình thôi. Ông còn thêm, phẩn nhiều chúng ta nhầm lỗi, là vì chúng ta không chịu bàn hỏi với bản năng này trước khi thi hành, mà cố vấn đó vốn sån sàng ở trong ta.

Ông Jacobi, là học trò của Rousseau cưng nói tương tự như vậy rằng : Điều thiện là cḥi ? Thưa là ai nấy cưng có thiện cảm với điều thiện đó trong lương trí rồi.

Ông Pascal xem ra cüng nói na ná theo tư tưởng trên. Ông nói : luân lý chân chính thì lại mỉa mai luân lý (la vraie morale se moque de la morale) câu đó hiều là luân lý theo cảm tình, và con tim, thì còn vượt trên luâ , lý của lý trí và lý luận.

PHE - BÌNH .- Thuyết đó quá chú trọng dễn tình cảm làm cho con người chuvên chú rất nhiều đến con tim, song họ quên rằng : vô tri bất mộ. Yễu tố rất cần và quan trọng là yếu tô của lý trí. Ta không thề hiều được ý nghỉa của luân lý nêu trước khòng dùng chính lý trí mà phân tách thiện ác.

Vả lại, nếu có thực là lương trí kią, như là bản năng không sai suyền, thì tại sao lại có nhứng biến chuyền như ta đã nói trên ?
b) Thuyết chủ tri (intellectualisme) trái với thuyễt trên có nhựng triết gia chỉ muốn nhin vào yễu tố lý trí mà thôi, và cho đó là cốt cán rồi.

Ông Herbet cho rằng : cảm tình, thì chẵng qua chỉ là một phản ảnh của lý trí thôi. Vi sự phán quyết cùng luận lẻ của lý trí sinh ra những cảm tình dó.

Ông Kant còn cực đoan hơn nựa, Ông cho rằng lương trí là lý trí thực hành (raison pratique) ngoại trừ hết mọi cảm tình. Làm theo cảm tình không có giá trị, phải là lý trí, và vì kỷ luật thôi.

PHE - BÌNH .- Ông Herbet cüng chưa đáo lý, vì nhiều khi cảm tình nó ảnh hưởng đến lý trí và cc̀n làm cho lý trí luận lé theo cảm tình nữa. Thế thì sao ? Còn Ông Kant thực là đặt một hố sâu giữa cảm tình cùng lý trí, thành ra làm cho con người mâu thuẩn với con người. Ai có thề xuất ngoại được cảm tình ? Ai có thề dặt nó một khu vực bất lai văng, mà nó ở trong con người.

II - Thuyễt di tính học (génétique). Kinh nghiệm chủ nghỉa (empirisme) thil chuyên chú riêng về sự biến chuyền lương trí và lưu ý đến những ảnh hưởng mà hoàn cảnh gây nên sự biễn
chuyền dó, thì muốn nhận rằng: Nguyên thủy lương tâm phát nguồn tại kinh nghiệm. Chủ nghía này có hai hình thức :
a) công lợi chủ nghïa (utilitarisme)
b) Và biễ hóa chủ nghỉa (évolutionnisme).
a) Công lọ̣i chủ nghía (utilitarisme) của Ông Stuart Mill. Ông nói: lương trí chẳng qua chỉ là một kết quả của nhứng kinh nghiệm. Ta làm một việc, vì ta thấy nó có lợi. Nhưng vil có tập quán làm công việc hưuu ích như thế, nên ý tưởng vụ lọ̣i không thể chia lia được trong những công việc như vậy. Như thế việc làm theo thời gian, coi như là bắt buộc. Đằng khác, xá hôi răn cấm việc có hại, và trọng thưởng việc hứu ích, như thế thành ra một luật, và ghi sâu vào cá-nhân ký ức.

Phê bình - Quan niệm đó sai lạ̉c. Nễu con người làm việc vì vụ lợi, hỏi quan niệm nghỉa vụ xây trên đâu ? Tỉ dụ một người hy-sinh đê̂ chết vì tồ quốc, hỏi dỗi với họ, lợi ở đâu ? Một người inộp thuễ, thuế thâu hỏi lợi chi cho cá nhân trong công việc hiện tại ? Vả lại quyền bính xä-hội, sé lấy lý lê chi mà cắt nghía được luật luân lý ? Lại lấy giá trị của minh dề minh chứng cho minh.
b) Biến hóa (Spencer ). Theo ông Spencer thi lương trí luân lý là kết quả của luật thừa kễ và của biến hóa. Vi các Cha Ông chúng ta đả có những kinh nghiệm về nhưrng việc chi là hứu ích, và cüng công việc chi là hại, nhưng tập quán đó theo định luật biễn-hóa, thừa kế lại cho con cái.

Thuyễt này không khác chi thuyết trên, nên cüng một lối phê bình như trên.

III- Thuyêt xă hội (Theo sociologique) Ngày nay thuyết xä-hội được hoan nghênh dón tiếp. Theo Ông Durkhein, Levy-Brunl.... cắt nghía rằng: Nguyện thủy lurơng trí, chỉ có thề căt nghỉa theo những hoàn cảnh xă-hội mà thôi. Trong mỗi cá nhân, chẳng qua chỉ là một cách phô diễn lương trí đoàn thề mà thôi.

PHE BÌNH - Tuy nhận rằng hoàn cảnh xả hội ảnh hưởng rất nhiều dến luơng trí cá nhân, nhưng một điểu sai nhầm cả thề là : Luân lý không phải là kêt quả của hoàn cảnh xă hội gây nên dấu. Vì tùy xă-hội vào sự xây dựng con người, song con người làm thành xă hội. Trước khi có xả hội, đă có cá nhân. Cho nên không nên lân. Hơn nữa, nếu lương trí là một việc của xả - hội thì ra luân lý chỉ có tính cách hề ngoài, không còn gọi được là lương trí nưa. Hơn nửa xă hội đạt thành được luân lý, thì hỏi xă hội có thể làm cho tội ra phúc, và phúc ra tội. Kẻ trộm cướp được công lênh, người bác ái đáng khiền trách. Cắt nghỉa làm sao mà mọi đời và dến dâu cüng trừng tội, thưởng phúc. Nếu do tại xả hội chủ trương dược, thì sao xă hội không đồi nguợc lại tội đáng thưởng và phúc đáng phạt đi ? Nếu thê hay tim công lênh cho xứng với những người nội công, người phản quốc, kẻ làm ngụy.

KẾT-LUẬN - Lương trí nguyên thủy cả trong các việc làm. con ngườ: vốn phải theo một lề luật đá được in ghi trong tâm khảm con người. Luật đó không lệ thuộc Hiễn Pháp hay luật lệ của dân tộc hay tỗ quốc, trái lại Hiến Pháp cùng luật lệ Quốc gia phải tựa vào luật thiên nhiên kia mà thi hành. Lurong trí chị̉ là một phán quyết của lý trí, nhận hay phê bác trách móc hay ban khen nhửng việc ta làm. Vi lý trí nhìn vào bản tính hư̛u lý con người mà quyết đoán như thê. Nhưng vì tại con người có tự do hành động, mỗi khi đi sái nguyên tắc thi lương tâm trách móc, mà di đúng đường thil lương tâm hả hê cùng ban khen. Con người lương thiện là con người làm theo mệnh lệnh lý trí ngay thằng.

## BȦI THÚ́ XXII

## NHIẸM - VỤ

Bài của Linh:Mục J. B. TRầN-MỤC-ĐİCH Dỏng $\# a-M i n h$

Trong tất cả các vấn đề thuộc luân lý, thì vấn đề cần thiết hơn, quan trọng hơn, dó là vấn đề Nhiẹ̀m-vụ. Vì lương. Irí dã trình bày cùng minh chứng cho ta hay: điều lành nèn làm, sự dữ nèn tránh, hơn nữa bắt buộc con người phải như thêc, đi lối khác là thoát tính con người hữu lý tánh.

Vậy thì nhiệm vụ là gì ? Thưa là phận sự phải làm điều tốt. Ta chưa xét bao giờ xem thễ nào là tớt vật đich của nhiẹ̀m. $\mathrm{vụ}$,$\mathrm{ta} x ét thế nào là cốt yếu hay bản tinh của một nhiệm$ vụ ? Bặc tính của nó là gì ? Căn bản tại đâu?

## 1.- BȦN TÍNH CỦA NHIẸM VỤ

Người ta thường nói đến tinh thần nhiệm.vụ. Vạ̀y như nói trên nghĩa là gì rồi. Còn tinh thần nhiẹ̀m vụ là gì ? là một xu hưởng con người tự cảm thấy phải thi hành hay là thực hiẹ̀n lý tưởng là làm viẹ̀c bổn phận của mình hay là làm việc lành
a) Nhiệm-vụ, là một phán quyết của lý trí : Chỉ có vạ̀t hữu lý tinh mởi có luân lý. Vạ̀y thi nhiẹ̀m vụ là một điều vượt hẳn ranh giới kinh nghiẹ̀m. Nó là mọ̀t phán quyết của lý trí, áp dụng từng trường-hợp, hướng dan con người hành đọ̀ng cho đúng quy mô. Phán quyết này chuyển sang y chí, như là một sự vụ lẹ̀nh, đê cho ý chí ban bố thi hành cho tất cả ngành hoạt động của con người.
b) Nhiệm vụ là một tinh thăn luân lý : Sau khi lẹ̀nh dă truyền ra, được thông đạt trong tất cả tài năng. Vạ̀y lương trí đà nói, thê là ta tự nhận thấy ta có bồn phạ̀n phải theo, mặc dầu có khi ta khơng thi hành, song biết là phải theo. Nhièu khi tinh thần nhiẹ̀m vụ này trở nên mạnh mẽ, và thooi thúc, dến nỗi con người hy sinh vì nhiẹ̀m-vụ, đến chỗ anh hùng : Một cái lò vôi ở dãy núi Pyrénés. Vô tình một người sa chàn kẻ khác nhảy theo để xuống cứu. Nhưng cả hai vô cơng hiẹ̀u. Người thứ ba cüng xong pha; xong cả ba vò ich.

Một người đàn bà đứng đó la lối, kêu hàng xóm cho đến người thứ năm, còn sót hai người đàn bà, nữa đièn vì sợ, cũng định lao mình xuống chẳng may áo mắc vào nhánh gần đó, nèn lủng lẳng giữa chằng. Hồi sau, nhà hữu trách đến đê điều tra cùng làm bièn bản. Sau có nói cùng người đàn bà sống sót rẳng sao lại dại thễ ? Người đàn bà thưa : các bạn tôi chết tôi phải cấp cứu. Câu đódầy ý nghĩa, và biểu lộ một tinh thằn nhiẹ̀m vụ.

## II.- ĐẶC-TÍNH CỦA NHIỆM-VU

1)     - Một đặc tính thứ nhất của nhiẹ̀m vụ : là quan niệm về sự vụ lệnh. Khòng cần bàn cải, tranh luận, một là lương trí nỏi : anh phải làm, hay là anh không phải làm. Bó là tôn chỉ của nhiệm vụ. Bổn phận đó, lý trí đã suy nghĩ rồi, nên chuyển sự vụ sang ý chí, rồi tự nhièn chẳng cần chi ép uổng, con ngưởi huy đọ̀ng mọi ngành hoạt dộng đê chu toàn sự vụ.
2)     - Mệnh lệnh kia, phát ra bẳng một sự phán quyết triệt để không để ý đến tài năng có tương dương hay không.

Tỷ dụ : Sự khôn ngoan nói : nếu anh muôn sức khoẻ cần phải điều độ. Nhiệm vụ nỏi thẳng ngay: hây điều độ. Mày hãy làm, rồi sau thế nào sẽ hay.
3) - Đặc tính thứ ba, là khòng thě ỷ lại được : vì việc mọi người phải làm, không thể ủy cho ai. Khổng thề xè dịch được, y như sự thạ̀t trong toán pháp.

Tóm lại đặc tính của nlriệm vụ là : không phải vì lòi kéo bên ngoài ; không phải vì ép uồng, muốn hay không muốn ; cũng chẳng phải là lời bàn của cố vấn ; cũng chẳng hại vì vụ lợi... một là tự nhận thấy bổn phạ̀n là thế.

## III. - NỀN TẢNG CỦA NHIỆM - VỤ

Ta đã biết nguyèn thủy lương trí, bản tính nhiẹ̀m vụ, bảy giờ ta nên xét đến nền tảng của nhiẹ̀m vụ là thế nào.

Bởi dàu mà có sự vụ̣ lẹ̀nh, truyền cho y̆ chí phải tuàn hành. Ong Kant khi suy đến nhiẹ̀m vụ thì kèu rằng: ở nhiẹ̀m vụ, danh từ to tát, và công viẹ̀c cao sang ! Mi bởi dâu mà có, nguồn gốc thế nảo, nguyèn lại làm sao.

1)     - Tiên vàn ta nên nhớ rằng : một nền luân lý, mà không có nhiệ̀m vụ không có thưởng phạt thì luân lý không có căn bản. Bỏ nhiệm vụ đi, ta có thể lập được một xã hội tạm bợ,
vài ngày ; song không thể lạ̀p thành xã hội theo luân lỷ ; nhưng luân lý, cớt cán là phải xây dựng trèn nhiẹ̀m vụ, một quan điềm khách quan, nó không thuộc quyền ta.

Nhưng cốt cán khách quan dó là chính điều thiện. Liện lạc giữa điều thiện với nhân vị, xày thành nền luàn Iý. Mà luân lý được diễn tả ở trong lương trí từng cá nhân là nhờ bỡi có quan niẹ̀m về nhiệm vụ.

Làm thế nào mà biết được liên can giũ̃a con người với con người dó? Nhờ có lý trí am hiểu, và thông dịch lại cho ý chí. Như thế mọi điều tốt phải được thi hành, và mọi điều xấu phải bài trùr : song thi hành tùy theo từng dịa vị đó là nhiệm vụ của mọi kẻ.

Song lỷ trí cũng cho ta hay, ta không phải là con người tự hữu, một là con người thọ sinh, vì trước đây 100 năm nào chúng la đã có đâu và sau 100 năm nữa chúng ta thảy chẳng còn sống. Vậy thì chúng ta là loài thọ sinh bởi một bàn tay nào dựng nên. Tay nảo dựng nèn ta thì tay ây cũng có in ghi trong bản tính ta những bổn phận phải thi hành, trước là dố, với đấng sinh thành nèn ta, sau là đối với chính bản thân ta, hơn nũa, đối với tất cạ̉ những người chung quanh ta. Những bồn phận đó, được ghi trong tàm khảm con người, nên gọi là những nhiẹ̀m vụ theo nhiên luật.

Nếu con người là loài thọ sinh, thì dầu con người có thể ra luạ̀t cho bản tính của minh ? Nếu khòng ra luạ̀t được cho mình thì cung không thể thoái được nhiệm vụ thiên nhièn kia. Và, bao luật con người ra sau này đều phải tựa vào nhièn luật kia mà lấy gương mâu. Con người khônh được ra một diều chi nghịch lý.

Chú ý - Đến đây ta xem thấy rõ căn bản mọi nhiẹ̀m vụ con người điều phải xày trên nền luân lý. Mà luân lỷ khỏng thề thành được nếu không có đấng Thượng Đế hay Tạo Hóa. Vì nhiẹ̀m vụ rút ra bởi lệ luật mà nhân luật phải tựa vào nhiên luật, nhièn luật phải có dấng Tạo-Hóa...Cho nèn thuyết vô thần, tự nó dem con người đến chỗ chối mọi nhiẹ̀m vụ. Mà chối nhiệm vụ tất nhièn loạn.

Vân nan. - Không cần có nhièn luạ̀t, khòng cần có Tạo-

Hóa, nhiệm-vụ có thễ thành, nguyèn bởi khoản luật hành của nhàn loại ra.

Thưa : Sự ṭhưởng hay phạt theo nhàn luật muốn dược còng bằng thì phải tựa vào hữu lý ; song cho được hữu lý cần phải nhìn vào nhièn luạ̀t. Cho nèn ngoại trừ Tạo-Hóa ra, con người không còn luân lý cũng không còn nhiệm vụ, như thế là thoái tinh rồi,
2) - Nhân đạo hay vô nhân đạo, bất luận hay luân thường, tốt hay xấu không thể nào quan niẹ̀m dược, trước khi ciưa có luạ̀t lệ ; Song trước khi có xã-hội thì cũug chưa có lệ luạ̀t. Cho nèn tốt xấu trong xã-hội, và chính quyền. Truyền hay điều cấm chi, thì điều nên tội hay phúc.

Thưa: Trước khi chưa có luật thièn nhièn, thì chưa có tốt hay xấu, bất nhàn hay nhân đạo. Còn trước khi chưa có nhân luật, không có tốt hay xấu, thế là sai. Vì nói thế là phủ nhận nhiên luạ̀t mà nhièn luật là luạ̀t của loài hữu lý tính, mà loài đó là thọ sinh, nên đã cö luật trưởc khi con người hợp nhau trong xã họ̀i rồi.
3) - Nhiẹ̀m vụ ở tại lý trí trình bày cho ý chí sự vụ phải làm. Vạ̀y thì tùy ở lý trí cho điều nào nèn tội thì sẽ nèn tội, điều nào nèn phúc thì nó nên phúc. Cho nèn luân lý tốt hay xấu cũng tự con người định nèn.

Thưa : Lý trí trong việc trình bày sự vụ con người phải làm không có nghĩa là sự vụ đó bởi chính bộ óc con người nặn ra đâu. Một là lý tri chuyền lên trèn xuống, con người phải làm. Vì lý trí y như người thừa hành chuyển đạt thông cáo mọi sắc lẹ̀nh trèn. Cho nèn luân lý không thể tại hay tùy lý trí con người.
4) - Có người hay sai suyển. Vậy trong khi chuyển thông đạt cấp trên xuớng mà lý trí phán quyết nhầm thì sao ?

Thưa : Có nhiẹ̀m vụ nhầm một là nhầm vò tình không thể chữa được. Khi đó không thành phạm pháp. Nỉhư người đièn không suy dược nũ̃a. Hay là vì căn cớ nào đó mà tri khôn không thể biết được. Hai là nhầm hữu ý. Nếu nhầm dụng ý thi lỗi tăng gấp hai.
$5)$ _ Ý chí con người là thong dong. Nếu thong dong thi là tự hữu. Nếu tự chủ thì tự mình đặt luàn lý cho mình, đặt luật
lệ cho mình, cho nên không cần Tạo hóa hay pháp luật nào khác.

Thưa: Lỷ luận trên đây là lỷ luận của một người, chẳng những plıản nhièn luật, và lại phản chính phủ cùng nhàn luật. Con người ấy không gì xấu hơn.

Song dây tôi xin thưa theo lë. Ý chí thong dong, song ý chí mù. Nếu đã mù cần phải soi dần. Cho nèn cuñg khỏng được muốn sao hay vạ̀y. Nếu thong dong đén nỗi đồi thiẹ̀n ra ác, ác nèn thiện, thì là loạn tính. Loạn tính, không phải là khuôn khồ nên theo.
6) - Nếu luân lý con người, chỉ theo khuôn khồ nhièn luật. Song bản tính con người là một, tất nhièn, nhièn luật cũng là một cho mọi dàn tộc. Song ta lhấy mỗi dân tộc một thể lệ, mà đó cung là luân lý cả. Cho nèn luân lý khòng bắt nguồn tại nhièn luật, mọ̀t tại nhàn luật.

Thưa : Nguyèn tắc là một, chung cho mọi đời cùng mọi người. Song thế sự trắc tréo, vì tự do con người xư thé muôn mặt, nên sự hữu lý cũng theo nhiều hoàn cảnh. Vì thế mà dân luật mỗi nước khác nhaư. Nhưng chỉ khác nhau trong chi tiết, còn nguyèrı tắc là một.

## NHIÊM VỤ CON NGƯỜI CHỈ CÓ THỂ XÂY TRÊN ĐIỀU THIỆN

Trong ngôn ngữ cũng như trong hành dộng, rất nhiều nguời lầm tưởng, bất kỳ việc chi cuñg thành được nhiệm vụ. Ngày nay, con người cộng sản đang tay bóc lột hết mọi quyền lợi con người, từ vật chất đến tinh thần. Mà kẻ thi hành việc đó cho là một nhiệın vụ cao cấp, phải chu toàn. Họ dang phá ranh giởi tồ quốc bẳng sự thé giới đại đồng hóa, mà họ cung cho là nhiệm vụ. Vì thế đặt câu hỏi : Nhiệm vụ có thê xây trèn điều ác được không?

Thưa nhiệm vụ chỉ xây lrên điều thiện mà thòi.
Biết bao lần lương trí la bắt buộc ta phải khước từ một khoái thú, phải nhảy trên vũng máu, phải ôm hy sinh, phải im lặng trưởc bao đòi hỏi... Như thế ta thấy, chỉ có sự tớt, mới thành vật đich của nhiệm vụ. Song sự tốt có hai mặt :
a) một là theo khách quan.
b) hai là sự tớt theo chủ quan.

## NHIÊM VỤ PHẢI XÂY TRÊN SỰ TỐT KHÁCḢ QUAN.

Vì theo chủ çâan, thì sẽ thành ra bao nhiều người, bẫy nhiêu nhiẹ̀m vụ riêng biệt, cùng luân lý riêng biệt. Hơn nữa luân lý cùng nhiẹ̀m vụ đó sẽ thay đồi thường nhật, không mục nhất định nữa vì cảm tình con ngrời biến chuyền thường nhật. Cho nèn phải là sự tốt theo khách quan nghĩa là cứ theo lẽ phải hợp bản tính con người hữu lý.

Nhưng cho dược theo nhẽ phải và hợp lý, con người phải nhằm một cứu cánh độc nhất, mà con người vì lỷ do đó đứng trèn vũ trụ. Hãy tự hỏi, con người đứng trên vũ̃ trụ để làm gì ? Việc này tôi sẽ làm hay dang làm, có qui thuận được về cứu cánh độc nhất kia chăng? Cứu cánh độc nhất kia, là tim đến hạnh phúc con người, hợp cho cả hồn lần xác. Mà vì thế rất cần chúng ta phải tìm hiều bản tính con người, hay nói khác đi, tìm hiều nhân vị ; rồi ta hỏi xem hạnh phúc con người là gì ? Và vì sứ mệnh chi, mà con người sống tạm trong thời gian, rồi một cách cưỡng bách phải rút lui khỏi trần gian? Mặc dầu hồn con người là bất tử...

Tất cả những đạo lý nào mà bỏ sót, không suy đến những yếu tố căn bản của con người đều là những đạo lý khập khiềng. Như khoái lạc chủ nghĩa (hédonisme), vụ Iợi chủ nghĩa (utilitarisme) hay là cảm tình chủ nghĩa (sentimentalisme) v.v... Vì đạo lý đó chỉ bàn đến một khía con người, là theo thề xác...Cunng như dạo lý thuần lý (stoicisme, Kantisme) cũng không hoàn bị vì ngoại trừ thề chất con người mà nguyên chú đến lý trí thôi. Phải nhớ con người là bợp thể.

Song con người chẳng những là hợp thề, lại còn Ià con người xã hội nữa, cho nên cũng phải hoàn bị con người về phương diện xã-hội nữa. Kẻo con người sẽ trở nèn ích kỷ.

Thực tế mà nói : Con người nào sẽ có phúc hơn, dó chính là con người biết thực hiện một hỏa điệu giữa những sự cần thiết của minh với hoàn cảnh vật lý của mình, biết thực hiện hòa điẹ̀u giữa những xu hướng của mình với hoàn cảnh xã-hội, và giữa những xu hưởng cao thượng với lý tưởng nào có thề thỏa mãn được những sự dó.

Tạo Hóa không đặt con người bơ vơ giũa vũ trụ này đâu,
đã có con đường hướng dẫn vạch chỉ rồi. Chỉ cần con người có thiện chí, liền sẽ tìm thấy chân lý đó ngay. Nó không ở trong khọa học, một ở trong sự gì sièu vượt hơn khoa học. Vì khoa học tự do con người có thề lại sang 'hướng khác, dùng khoa học mà làm dữ. Song chính lọ̀ hay chân lý phải lại con ngtrời đến cứu cánh thực.

# Bìl THÚ XXIII QUYÊN L Ợ I 

Linh-mục TRÂN - MỤC - | ÍCH |
| :--- |

Dóng $\nexists a$ - Minh
Vi nhiệm vụ và quyền lọị là tương liên. Ta không thề phân tách chỉ nỏi đến một mặt, còn bỏ̉ sót một mặt. Đâu có nhiệm yụ đấy cũng có quyền lọ̣i.

1) Bản tính quyền lọl : Ống Leibnit\% có định nghĩa quyền lợi thể này : Nếu nhiệm vụ là một sự cần thiết của lnàn lỷ; thì quyền cŭng là một eái lợi của luân lỳ nữa,

Theo danh từ quyền lọ̣i (tiếng Pháp gọi là droit, mà tiếng La-tin gọi là Jus, justum, có nghĩa là thẳng) song áp dụng vào luật là một việc thuộc công binh, kẻ nọ phải xử đới với bèn kia.
2) Quyền Iộ chia ra làm hal :
a) một là quyè̀n lợi khạ́ch quan ;
b) hai là quyền lợi chủ quan :

Quyền lọi khách quan : là những điều gì kẻ khác phải làm cho mình, hay là mình phải làm cho kẻ khác. Thí dụ : sự trọng kính, sự giúp đỡ v. v...

Quyồn Iộ chủ quan là chức hay địa vị, mà con ngırời nhờ đó, buộc kê khác phải làm cho minh, hay minh làm cho kẻ khác.

Nhưng quyè̀n kia dủ là khách quan hay chủ quan cũng phải bởi lề luật nào đặt ra thi mới có. Luật đó hoặe là luật tự nhiên, nhur quyè̀n cha mẹ với con cái ; hoặc luật quốc gia đặt ra. như phàn quyè̀n lọ̣i cùng giai cấp trong xã-hội...

PHÃN LUẬT - Luật chia làm hai thứ : thiên luật và nhân luật. Trong khoản nhân luật cŭng có luật tôn giáo và luật quốc gịia. Quyè̀u
lợi cũng theo đó mà chia làm nhiều hạng. Hoặc bởi nhiên luật, hoặc bởi nhân luật, hoặc về tôn giáo, hoặc về dân chinh. Quyền, cung có có cái gọi là quyền hưởng dụng, cŭng có thứ gọi là quyền chiếm cứ (jus in re, jus ad rem).

Đây không phải là chia đầy đủ mọi khoản luật đâu, tôi chỉ đưa ra mấy điều cần, làm điềin tựa; để nói đến quyền lọ̣i mà thôi. Về khoa luật có nhiều khoản, phải có chuyên khoa mới thấu đáo hết nghĭa được.

## MǑI TƯƠNG QUAN GIỮA QUYỀN - LỢI VÀ NHIỆM-VU

Hỏi có phải mọi nhiệm vụ đều có quyền lọ̣i đi theo không? và tất cả quyền lợi đều phải có nhiệm vụ không ?

Thưa : 1) Nếu trong một người, hay một nhân vị, thì bao giờ quyền lợi cũng theo nhiệm vụ Vị lề luật tự nhiên sẽ trở thành mâu thuẫn, nếu bắt người ta làm một việc, mà không cho người ta quyền lợi đề thi hành điềm đó.

Nhưng cũng có những quyền lợi mà không cần có nhiệm vụ đi theo nhur : Tôi có quyền, lúc rảnh giờ đ̉i dạo chơi. Ông Hoffding nói : Ta có quyền làm tất cả những cái gì mà luân lỷ không cấm. Những trường họ̣p như thế, có quyền làm mà không có nhiệm vụ.
2) Nếu bàn đến những kẻ ở dưới phạm vi pháp !luật, thi phải phân biệt sau đay:
a) Xét về những nhiệm vụ của công bình, thi bao giờ nhiệm vụ và quyền lợí cung phải liên quan, liên đới. Tất cả quyè̀n lợi của kẻ này, thì hiều ngà̀m nhiệm vụ phải thi hành ở trong kẻ khác, hay là phải trọng kính.v.v v.. Vi luật luân lý không thề mâu thuã̃n được.
b) Nếu là những nhiệm vụ về bác ái, thì không có liên đới giữa quyè̀n lợi và nhiệm vụ, í là theo chặt nghĩa. Thí dụ : Tôi có nhiệm vụ phải làm phúc, song không có thề nói rằng : The̛ thì hành khất hay kẻ khó có quyè̀n đòi tôi phải cho. Vi bố thi là việc nhân đạo, buộc mọi người khi có thề phải thi hành nhân đực đó. Song hành khất khồng được vịn lỷ đó mà buộc tội phải bố thí cho họ.

Xã hội hay chính phủ có nhiệm vư giúp ãỡ các người nghèo khó còn thường nhân có nhiệm vụ làm phúc. Song, việc đó thuộc về đức Bác ái cho nên người nghèo không có đòi ở tư nhân, mà có quyền đòi ở chính-phủ.

Như thế, ta pbải cần thận, khi hiều hay nói đến quyền lợi và nhiệm vụ. phông phải đâu có quyền lợì, đó có nhiệm vụ. Và đâu có nhiệm vụ, đấy có quyền lợi. Như đối với Tạo-Hóa, ta có nhiệm vụ phụng-sự Người vì Người sinh ra thần nhân, vạn vật; song ta
không có quyền đòi Nguời phải xử với ta thế này hay thế nọ. Vì bởi nhưng khòng, Nguời ban cho ta mọi sự.

## II - NHƯ'NG ĐẠC TÍNH CỦA QUYÊN LỢI

Như trên đã nói, quan niệm quyền lọ̣i và quan niệm nhiệm vụ nó liên đợi nhau cho nên quyè̀n lọ̣i cùng có những đặc điềm như nhiệm vụ vậy.
a) Bất khả̉ xâm phọm : Hằn là người ta dùng võ lực có thể xâm phạm được lắm, nhurng trong nhựng hoàn cảnh đó là cường lực áp bức công lý khòng nèn nói rồi. Nhưng đây có ý nói theo nhi phải, quyền lợi của kẻ nào, thì thuộc kẻ đó, bát khả xâm phạm. Vẽ trên đời, khồng ai có quyền cho phép ai xâm lấn đức công binh. Song quyền lợi lại thuộc công bình cho nên không ai dược phạın đến quiyền lợi kẻ khác.

Nhất là những quyền lợi thuộc riêng nhân-vị, vi thuộc bầm tính con người, khòng ai có thể thay đö̀i nay bóc tước được. Quyền lọ̣i do pháp luật chính phủ cho, thi chinh phủ còn có thễ thay thế, hoặc truát đi ; song quyè̀n lọ̣i theo nhân vị, thuộc riêng con ngườí (droits personnels) thi không sao có thể tà̀y xóa được.

Tinh đách triệt đe̛e : Vi chẳng có gì có thề đàn ảp được. Áp lực $\mathrm{c}_{\text {üng }}$ khòng được, cảm tình cŭng khôrg, được tư lọ̣i cŭng không và tự ý cùng không. Vì chẳng bao giờ pháp luật cho phép liai quyền tập hại nhau.
c) Tính cách phố biến : Nghĩa là trong nhân gian xã hội này quyền hành và nhiệm vụ nó lan tỏa trong hết mọi giai cáp, dịa vị, Không có một người nào không có nhiệm vụ mà cŭng không một. người nào mà không có quyền.

XUNG ĐỘT QUYỀN LỌI: (Collision de droit) Bề ngoàl thì xem ra hai quyền lội đòí khi xung đột nhau ; song đó chỉ là ngoại trạng. Sự thực quyền lợi không đụng chạm nhau bao giờ. Vi quyền lợi cũng là sự thực, cho nèn sự thực không mâu thuẫn cùng sự thực. Vậy trong những hoàn cảnh nlıư thế, một bèn còn quyè̀n lợi, một bên phải tạm đỉnh chỉ. Quyền trèn phải thắng. Tỷ dụ : Chình phủ Sắc lệnh rẳng : Bǎt kỷ ai bắt được thông đồng với giặc buộc phải bắn tại chỗ. Nhưng chẳng may đứa con đứng gác, thấy bố mẹ đang làm việc phạm pháp kia, đứa con đó không có quyền bắn bố mẹ. Chẳng phải vì thương mà thôi đà!u, bèn là nhiệm vự đisếu thảo, là luật còn trọng bơn lệnh chính phủ, nên hoàn cảnh đó, người con chỉ có quyền tâu lèn cấp trên, rồi đề mặc cáp trèn xử. Minhh kỉòng̣ có quyền làm việc ủy thác khi đó.

Thế mới rõ, Cộng-sản chà đạp mọi quyền lợi con người : Bắt chính con cáj tố khồ bố mẹ, thực là một hành động dã man và vô nhân đạo.

## CĂN BẢN QUYỄN LỢI

Như tôi đã nói trên kia, quyền lợi và nhiệm vụ liên đới nhau. Vậy nhiệm vụ bởi đâu mà có, thì quyền lọ̣i cŭng bởi đấy mà ra. Nhưng căn bản nhiẹ̀m vụ là sự tốt, mả sự tốt đó không phải là sự tớt nhân tạo chị có giả trị, khi nó qui nạp đưực e với sự tốt nhân tạo, hay nói khác đi đúng với trật tự tạo hóa xếp đặ̣

Vấn đề đặt thế này : Trong con người, cunng như ngoàí con người căn nguyèn trực tiếp của quyè̀n lọ̣i là đàu ? Tại sao quyền lợi đó bất khả xàm phạm, và tại sao lại phải trọng quyền lợi v . . v . . .

Ý kiến khảc nhau - Có những giả thnyết :

1) Cho quyền lộ tựa vào vũ lục - Có những người cho quyền lợi chẳng yua cũng chỉ là cường lực. Cho nèn ai khoẻ náy được. Nguời ta có thề làm tất cả những gi, mà khả năng của họ̣ làm được. Bát phàn đó là tà hay chính.

Óng Hobbes. Theo ông ta, thi ông cho con người đối với con người như chó sói với chó sói (l'homme est un loup pour l'homme). Quyền lọ̣i là sức lực. Người ta có quyền làm những gì người ta có thễ. Ông Hégel củng đồng ỷ nhır ông Hobles, là quyền lợi ở tại võ lực. Võ lực mà lán là quyền to...

Những kẻ theo thuyết vật chắt, hẳn là phủ nhận tinh-thần và luân lý, nên sức mạnh là lý lẽ và quyền lợi.

PHE BìNH - Nhận quyền lọ̣i và võ lực, thì cŭng nhur không biết quan niệm về quyền nữa. Vì nếu quyền là lực, thì chỉ khi nào đấu chọi thì mọi quyền đỉnh chỉ. Nghĩ thế sai quá. Nhưng chỉ dụ kia, bộ pháp luật kia không còn nghĩa lỷ chi nữa. Vả lại; thế là xóa hẳn biên giới cổng binh chính trực, xóa hẳn luân lỵ. Nếu cứ láy vũ luc làm quyền thì nbững chính sách xâm lăng là phải. Chế đọ̣ đàn áp là phải. Trong hoàn cảnh này, họ mồ xẻ, phân chia đất đai minh cüng là phải u ?
2) Thuyết xáy dựng quyền lộl trên sự cần. Ông Helvetius nói Quyền lợi con người phải xày trên sự cần thiết. Sự cần thiết đó họ̣p thức hóa tẩt cả những phương tiện đưa đến kết quả, là thõa mãn uhu cầu.

PHE BİNH - Nhưng giã nhur hai người, cùng cần đến một vật, thì ai sẽ có quyền chiếm vào đáy ? Không thề nói đurợc là người nào cần hơn. Yì lắy chi làm bằng đề so sánh hơn kém lúc đó? Nếu dùng phương tiện là võ lực, thì trở về thuyết trên rồı. Nếu dùng đến ly̆ lẽ, nếu thế trèn võ lục, lỳ lẽ còn giá trị hơn. Cho nèn thuyết này không vững.
3) Thuyết nhận xây quyền lộ trên công ích xẫ hộl: Những người bâo trọ̣ thuyết nayy thì nhạ̀n răng: Con người theo bầm tính con ngurời thì khơng có một quyền lựi chi hết, vi bao quyền lợi con người xét theo bảm tính cbî là trong quan niệm và tưởrg tượng thôi, thự tế
ra, họ phải sống trong xã bôi. Vậy thì xã hội định đoạt tất c:ả những quyền lợi đó theo công ích xã hội.

PHE BìNH : Nói thế không đúng, hỏi xã bôi có thễ gán cho cá nhân hay phần tử xã hội, những quyền lợi mà theo bàm tính con ngı̛ời không cho phép không? Tỉ dụ: Quyè̀n 'ự do dâm đảng, quyền đa thê, quvền ly dị ? Quyè̀n phủ nhận cùng bài trừ mọi tôn giáo ? Quyè̀n công nhận thuyết vô thần $? \ldots$ Nếu tự do trong quyết định của chính phủ, thì xin chính phủ hãy lấy quyè̀n của mình, đởi mọi tỡt ra xấu, và mọi xấu ra tốt, cho tiện bề công ich cho chính phủ. Như thế xã hội tự nhiên sụp đồ ngay tức khắc.

Hơn nữa, nến mọi phần tử không có một quyền nào thì hỏi toàn thể phần tử lấy đâu ra quyền. Họ̣p 100 zéro hỏi có làm thành được con số 1 ?. Ông V. Couisin nói một cậu đúng và giá trị : Là tất cả những điều bộ pháp luật của quỗc gia làm đ̛̉rợc, thì chỉ là tuyên bớ công khai ra những điều đã ngụ trong bầm tinh con ngurời mà thôi. Pháp luật quốc gia không đúc thành quyền lợi, một bảo đảm cho quyền Jọ̣i, và công bố ra những điều mà con nqười lúc $\sinh$ ra तã mang theo làm một với mình, chính phủ chỉ có thề rựt bớt, nhưng về phương diện phụ mà thổi. quyền lợi nhân vị đề cho công ích được bảo vệ. Lúc đó quyền cá nhân không phải là tiêu diệt, một là đình chỉ, như tôi đã nói về mục đụng chạm quyền lọ̣i.
4) Thuyết xấy quyền lộ trên tự do : Ông Couisin nói : quyền lợi và nhiệm vụ, là huynh đệ̣, thân mẫu là tự do. Con ngurời là thong dong, và thong dong đó làm cho con người thành bất khả xâm phạm. Con người có quyền phát huy, biều diền bên ngoài. Phạm đến tự do con người là phá bầm tính con người.

PHE BİNH: Đáng tiếc, ông V. Couisin trên kia, thì nói một lời đáng ghi mà dưới đây, thi nói một câu không nên nhớ.

Đã hẵn tự do là một điều kiện cầu thiết xây trên quyền lợi và nhiệm vụ nhẩn vị, như tôi đã nói về mục yến tố thành phần nhẩn vị. Nhưng tự do không thề tác thành được quyền lợi. Vi ngoại từ luật luân lý ra, tự do chỉ là một năng lực thôi, và không thấy vì lý do chì, nó lại được tôn trọng hơn các năng lực tự nhiên khác.

Mà nếu tự do đã được tôn trọng hợn, hẳn là vì có luật nào đã định như thế và làm cho tự do thêm giá trị trước vũ trụ.

Lại nếu tự do xây đắp được quyền lợi tự nó, thi nên kết luận rằng : con người có quyền làm tất cả những gì con người tự do làm được, sự tốt cūng như sụ̣ tội. Hỏi câu đó có hữu lŷ่ khộng?

## CÅN BẢN CHÂN CHÍNH QUYÊN LỢI LẢ NHIĘM VƯ

Minh-chứng .- Pháp luật, nhiên luật cũng như nhân luật đặt ra nhiệm vụ, nhiệm vụ siọh ra quyền lợi. Chọ nên trên kiạ tội đã nói : Đậu
có nhiệm vụ đấy có quyè̀n lọii. Song nếu nhiệm vụ đẻ ra quyè̀n lợi, thì hẳn là căn bản trụ̣c tiếp của quyè̀n lọ̣i là nhiềm vụ.

Nhiệm vụ càng to, cao, thì quyền lợi càng lớn... Đến đây xin các bạn vô tư mà xét, linh thần trọng hơn thề chất. Cho nên quyền về tinh thần, tự nó to hợn quyền về thể chất. Song thần quyền đứng mặt tôn giáo. Cho nên theo nhẽ̃ phải, nhiệm vụ cao siêu, thần quyền phải trội hơn... Tôi nói tự nó, còn sự áp dụng luật lệ đó, tùy xã hội hiều ra.

Hỏi con ngưò̀ có quyền làm điều phi lý chăng ? Tự do ái tịnh, tự do dâm đãng chẳng hạn, tự do ngôn luận v.v... Ngày nay có nhiều người cho thế là phải, đơời văn minh thế là tiến... Hăm hẹp lại, là làm cho nhân quần thoaii bộ. Vậy tôi đặt câu hỏi : Con người có được tự do. vì ác? Thưa không, vì điều ác không có quyền nào cả. Tất cả mọi bộ luật chân chính ra, chỉ có một mục đich ràn ảc, khuyến thiện. Nếu điều ác có quyền thì tực khả́c mọi bộ luật bi tiêu điĉ̣̣t hêét, luân lỷ bị xuát ngoại (Tout le droit est fondé, basé sur l'entité, sur l'être. 'Alors le mal n'est qu'une privation d'être. Donc le mal n'a aucun droit).

## QUYỀn mi TRƯỚC HAY CHÚC ĐI TRUOÓC

Để trả lời rõ rệt và chu đáo câu của cộng-sản nêu ra : là bình quyền bình đang thì tôi xin hỏi quyền và chức cái nào đi trước? Đã hay rẳng chức và quyền có lièn đối với nhau.

Nếu thưa quyền đi trưởc, thì đáp lại rằng : Quyền ấy tựa vào đâu mà có ? Trên kia tôi đã minh chựng mọi quyè̀n lội, là kết quả của nhiệm vụ hay nói khác: Nhiệm vụ đẻ ra quyền lợi. Nếu thưa chức đi trước thì con người sao bình đẳng được vì đẳng nghĩa là cáp bậc. Mà trong xã hội phải có đầu, mục, tứ chi, không vậy ai cnịu chỉ huy ai ? Nếu thưa là bầm tính con người như nhau. Câu đó cŭng không nhằm hết lý. Vi bầm tính theo hạng (nature spécifique) thì như nhau ; song cá nhân khác nhau. Hơn nữa về phương diện tinh thần cũng nhur vật chất...Tỷ dụ: kẻ này ý chí can đảm hơn, hẳn là lập công hơn. Kẻ kia minh mẫn hơn, hẳn là sáng kiến hơn. Con người tráng kiện, kẻ yếu đuối v.v. Đó là những điềm cá nhân. Như tôi đã nói về mục tính khi con người...

Như nếu câu của cộng sản trên kia, k̉hông có chi minh clứng. Nói đúng nó là một câu hào nhoáng, đề đem vào xã hội rối trật tụ̆, là một điềm cản trở nhất cho sự tiến bộ của chủ nghĩa Karl Marx.

Vậy thì quyền hay chức đí trước ? Thưa xét theo trong nhân $\mathrm{I}_{\text {oại thi chức hay nhiệm vul đi truớc. }}$

Minh chưng. - Hết mọi con ngurời, cũng như con người thủy tồ khi sinh ra thì mang theo bản tính loài thọ sinh.

Song trong bầm tính loài thọ sinh, đã in ghi một kỷ luật, gọi là nhiên luật. Trong nhièn luật đó, điều trước hết là phục tùng Tạo-Hóa sau là phải thi-hành chương trình của Ngài, đề tới đích là hạnh phúc

Ngải đã chỉ cho. Nhurng trong con đường tìm hạnh phúc kia, trưởc hết sinh ra quyền lợi bảo tồn tính mẹ̀nh của mình, quyền lọ̣i foàn bị con người về phương diẹ̀n vạ̀t chắt cŭ̉ng như tinh thần, quyền làm những gi là hữu ly่.

Cho nên xét về nlâan loại, thì nhiẹ̀m vụ đi trước, quyền lợi đi sau. Vì nhiên luạ̀t bao giờ cŭng đi trırớc nhân luật. Song nhiên luạ̀t đặt con người địa vị thọ sinh, mang theo những quyền lợi gi như tôi đã kể.

## CÓ KHII NÀO CON NGƯỚI KHƠNG PHẢI GIỮ NHIEN LUẠ่T?

Thưa nèn phân biẹ̀t, trong nhiên luật có những đ̛iều truyền và cũng có những điều cấm. Truyền cho con người phải hành thiện, cấm con ngurời vi àc.

Vậy con người không bao giờ được chưởc nhiên luạ̀t vè̀ điều cẩm. Vi ác là đối ngırợc hẳn nhiên luạ̀t. Song nhièn luật không bao giờ được đởi. Cho nèn điều cấm trong nhièn luật khòng bao giờ chước. Hoàn cảnh nào cŭng vạ̀y. Còn điều truyền, có hoàn cảnh chước được. Hoàn cảnh đó phải là cần thiết lắm. Như sự giữ lễ lạy. Hoàn cảnh ốm đau, có thể chước được v.v...

## SỰ BȦNH TRƯỚNG QUYỀN LỢI

Cộng sản muốn thế giới đại đồng, đại đồng trong mọi phương diện về ăn mặc, về đủ mọi phương diẹ̀n vạ̀t chắt. Nhưng làm sao thực hiện được nồi một viẹ̀c kỳ dị thế. Vì quyền lợi vốn bành trướng, cuñ ng nhur con ngı̛ờì, phát huy các năng lực tinh thằn cùng vật chất. Con người đã không bình quyền binh đẳng trong mọi phương diẹ̀n, thì lẽ nào thực hiẹ̀n được đọl đồng?

Nhân quyền mỗi ngày một bành trướng.- Một việc rõ rệt, là ngành hoạt động về pháp luật mỗi ngày một. bành trưởng, đó là triẹ̀u chứng quyền lợi con người cũng tiến nhiều. Các ngành boạt động con người, xưa kia thì chung chạ, không phân tách chính trị và tôn giáo, thủ tưc và phong hóa; song ngày nay đã phân tách riêng biệt từng ngành, ngành nào cŭng có quyền lọ̣i riêng biệt.

Bước vãn minh càng tiến, quyền lợi càng thêm. Như thế quyền lợi con nguời, xưa kia còn nằm ngụ ở trong bầm tinh con người. Nay nhờ những phong trào phát huy tịnh thần, nên rút ra nhiều quyền lợi hơn.

Trong một dân tọ̀c, đ̉ồng bào hưởng quyền lợi khác, ngoại kiều h r ởng một quyền lợi khác.

Lại luật quốc tế, mỗi ngày làm cho sự thông giao giữa năm châu càng tiến hơn.

Thế không có nghĭa là bản tính con người ngày nay thay mới. Không có thề, bảa tính con người vần là mọ̀t. Tí dụ trong lòng đất, xưa kia,
bao nhièu mỏ nằm chìm trong trung tâm địa, mà con người không biết khai thác ra. Nay học hỏi nhiều mới biết mà khai thác đấy thôi. Cüng như vậy, quyền lội con người, theo bầm tinh có thế nào, thì vốn có thế, nhân luật, kề như là khai thác, rút ra bởi bầm tinh con người, những quyền lọ̣i mà xura không rõ thôi...

Song làm sao đại đồng được, con nguời trong mọi phương diện. Vi sụ̣ phát huy tinh thà̀n trong cảc cá nhân, khòng giống nhau, tát nhièn quyền lợi khác nhau. Mà vì sự phát huy khác nhau, nên tư bản hay vò sản cũng khác nhau từ điềm đó. San phẳng mọi người trở nèn cấp vò sản, thục là ngọ̀ nhận.

## BÀI THỨ XXIV

## TRÁCH NHIẸM

Bài của Linh-Mục TRẦN-MỤC-BÍCH Dòng BA-MINH
Đã có nguyèn nhàn, tất phải có hiệu quả. Nguyèn nhàn trong ván đề là nhiệm vụ. Hiệu quả của nó là phải trách nhiẹ̀m, công hay tọ̀i mà vi đó phải có thưởng hay phạt.

Để cho gọn quan niẹ̀m về nguyén tắc luân lý. tôi xin nói đây về trách nhiẹ̀m con nguời,

1) TRÁCH NHIỆM : Bán tính, điều klện và trình độ. Trách-nhiẹ̀m là một sự tường trinh bó buộc, thanh toán các công việc đã làm trước nhà hữu quyền. Nên phân biệt tiếng trách nhiệm (responsabilité) với tiếng quy-cữu (imputabilíté). Trách nhiẹ̀m thì chỉ về người, còn quy cửu thì chỉ về việc.

Tỉ dụ : Con caii hur, trách nhiẹ̀m song thân chịiu. Song việc con trẻ bé đảnh vỡ cái bát, không quy cửu cho nó được, vi nó chưa cầm được cái bát.

Điều kiện - Cho đurợc thành trách nhiệm, cần hai điều cốt yếu, một là thong dong, hai là hiều lự̣t. Ta chỉ có trách nhiệm trong những công viẹ̀c ta có thể làm, và phải làm. Những việc ép uồng, những việc ngoài phận sự, ta không phải tường trinh lại.

Biến thiên cưa trách nhiộm - Tuy là cần hai điều kiện, song hai điều đó biến đồi tùy từng người, và có khi cùng trong một ngırời. Như thế, tnách nhiệm không cứ một mực, thăng giảm trụ̀y trí khôn và ý-chí, trong lúc hành động có đủ sáng suớt và tự chủ không. Cỏng việc làm lúc bình thản thì khác. và làm trong lúc bối rối thi khác. Có nhiều hoàn-cảnh tăng trách nhiệm và cũng nhiều hoàn cảnh giảm trách nhiệm.

Trách nhiộm luân lý và trách nhiộm pháp lý - Nên plân biẹ̀t hai phương diẹ̀n pháp lý và luân lý. Về pháp lý ta phải tường trình với nhà hữu quyền, kết quả may xuôi hay không về công viẹ̀c ủy nhiệm. Còn về luân lý, ta phải thưa vởi lương tâm và trước đấng Tạo Hóa.

Trước nhà hữu quyè̀n, công viẹ̀c ủy-thác chu toàn là được ; song trước lương tâm và Tạo Hóa, còn phải thưa lại với ý của minh nữa. Ý ở trong thâm tâm, không ai biết được, trừ một Tạo-Hóa và chính lương tâm làm nguyên cáo. Trưởc nhà hữu quyền không chối được là không biết hay sơ ý, nhưng trước lương tâm và Tạo-Hóa chữa được là sơ ý và không biết. Truớc nhà hữu quyền, chỉ cần xét đến công ich xã hội, còn viẹ̣c tư nhân, tùy lurơng tâm ai nấy chịu.

Trách nhiệm doàn thờ - Theo nguyên tác, thì việc ai làm, người ấy chịiu trách nhiệm ; song con người không phải sống một mình, một sống trong xã hội. Mà vì phải có sự tương giao, nên việc lành cũng như việc dữ, sẽ có ảnh hưởng kẻ nọ sang kẻ kia. Cững vì thế, trách nhiẹ̀m cá-nhân cŭng iièn quan đến đoàn thễ.

Hỏi : Nếu trách nhiệm cá nhân liên can đến đoàn thễ nhur vạ̀y, bỏi trách nhiệm đó có phải vì thể mà thêm nặng hay nhẹ đi ?

Thưa : có hai ỳ kiến mà cả hai cùng hữu lý :

1) Một ý kiến bênh, nghĩa là trách nhiẹ̀m kia nhẹ đi. Tỉ-dụ nḥững viẹ̀c theo truyền thống, hoặc vì giáo dụ̣c hay là hoàn cảnh ảnh hưởng một cách vô tư sang chúng ta. Cho nên những công việc ta hành động kể như là chủ động bắt đầt từ kẻ khác ? Cũng vì nhẽ đó, nkững viẹ̣c theo hay có tính cách quần chúng, thì trách nhiẹ̀m không được rõ là ai cả. Như phong trào cách mạng, nào đàu phải một ai, trào lưu đi cả quần chúng cho nên tội chung cŭng nhẹ đi, hơn là tội riêng một kẻ.
2) Đáng khác, quần chúng thêm nặng trách-nhiệm cho cá nhân là vì quằn chúug làm cho ta thèm hiều quan trọng công việc ta làm, đê cho ta làm được cần thận. Vì việc ta làm lợi hay hại nào riềng cho ta, một tràn sang đoàn thề, nền vì thế trách nhiẹ̀m thêm nặng.

Nên theo ý kiến nào ? Thưa nếu xét theoo p'ráp luật, thì kẻ nào làm người ấy chịu. Cunng vì nhẽ đó, tội riêng người phạm chịu tuật hình, phúc rièng kẽ làm được hưởng. Nhưng xét theo lương trí luân lỳ nhu trên đã nói, vỉ ảnh hưởng tràn sang kẻ khác, nên trước mặt Tạo-bóa và lương tâm, việc dữ thèn nặng, việc lành thêm thưởng cho nên trách nhiệm to hơn.

## CÔNG PHÚC và THƯỞNG PHẠT

I) Công và phúc : Có thêe suy theo nguyên tấc của nó, hay là xét theo những hiệu quả.
a) Theo nğuyên tấc, còng là một bạ̀c trọn lành, con người thèm phụ vào bản tính của minh, chủ trương đó tăng giá trị về phurơng diện luân lỷ. Còn tội, trái lại làm giảm phả̀m gía con người, về phương diện luân lý.
b) Xét theo hiẹ̀u quả, thì công sê đem con người đến chỗ lĩnh thurởng. Còn tội, sẽ đày con ng̣ười vào cản' tì phạt. Hó là cái quyền của con người, gieo giống nào, sẽ gặt giống ấy. Thiẹ̀n sẽ thưởng, ác sẽ trừng trị

ĐIỀU KIỆN VÀ TRİNH © ̣̣̂ CỦA HUÃN CÔNG- Những sai làm nên đề phòng.
a) Phái Stoicien muón rằng huàn công cŭng như trọng tội, khòng có cấp bạ̀c nào cả. Nhưng nơi thế sao được. Vi lurơng tâm mọi kẻ điều nhận, cồng lènh cũng có thứ hơn thứ kém, cũng nhur tội, có điều nặng nhẹ. Lại luạ̀t phaip mọi dàn tộc, thưởng hay phạt điều có trinh độ.
b) Thuyết ông Kant muốn công lênh nguyèn tại sự cố gẩng cụ̉a ý chi. Cải đó đâu đúnş, vì khi con nguời đã thành tập quán, sè không thấy khó khăn trong cộnq̧ viẹ̀c minh nữa. Song không vì đó mà bè̛t còng. Trái lại, công càng to hơn, vi đă thành tạ̀p quain. Hơn nữa viẹc làm cỏn hệ tại địa vị kẻ lam. Người to quyền Iớn chức, làm cùng một công viẹ̀c nhưu giới cần lao, hẳn công sẽ khòng nhur nhau.
c) Cọ̀ng lènh cunng khộng phải tại vì nhiẹ̀m vụ bó buộc nặng hay nhe . Tỷ dụ không giết ngurời hay trộm ctrợp, thì cỏng lao to ỏ̉ đíu. Ví đó là điều truyền cấm mọi người rồi.

Vậy đâu là sự căn cứ : Thưa tại :
a) Còng viẹ̀c của mình làm là viẹ̀c quan trọng hay không ?
b) những trở ngại minh đã lướt thắng trong khi thi hành.
c) ỷ định trong công việc cao thuợng và trong sạch bao nhièu.

Về tội cunng vạ̀y, phải xem điều lời giới là điều nặng hay nhẹ. Có thễ dễ dàng thi hành nhiẹ̀m ṿ̣ mà khỏng thi hành, và y định của mình gian giảo là bao nhièu ?

## VẪN ĐÊ THƯỞNG PHAT

Nếu có còng và tội, thì dĩ nhiền phải có thurởng hay phạt vi hai ván đề liên quan mật thiết với nhau. Luân lý không có mực thưởng phạt, thi luân lý đó không chi bảo đảm.

PHȦN CHIA LOAI THƯƠNG PHẠT- Có hai loại thưởng phạt, một thứ tạm thời, một thứ vĩnh viễn, một thứ đòi này, mọ̀t thứ đời sau.

1) Thương phậ tạm thời. Nếu kinh nghiệm cho chúng ta hay, luật luàn lý đời nay khòng thể thưởng phạt cho câa xúng và triẹ̀t đễ đurợc,
thì it là mặt trải những khoản luật đó minh chưng cho chúng ta hay, nhân đức là của cầm chắc chắn cho hạnh phúc bên kia thế giới.

Có 4 luạ̀t thưởng phạt chính :
a) Thưởng phạt theo pháp luật như tiền, ngồi tù, chết, Huy chương, thäng chức v.v...
b) Thưởng phạt theo nhiên luật. Công viẹ̀c tốt hay xất. theo luật vật lý, sinh lý hay kinh tế, thì tự nhiên cŭng có thưởng phạt kèm nhau sau : là sức khỏe, dễ chịu, thông thái, tiến đạt, đang tin. Đó là pluần thưởng, còn sự yếu đuối, bệnh tật, là công hiệu kết quả của tội lỗi.
c) Theo quan niệm quần chúng. Việc tốt, thi ai cũng yèu thích, việc xấu ai cũng ghét...
d) Theo lương tâm. Viẹ̀c tốt thi lương tâm hả hè, viẹ̀c xấu lương tàm cắn rứt.

Giá trị của những thương phạt fạm thời đóo: Ta không nên thị thường, vì có giá trị turơng đương.
a) Về mặt pháp luật, bảo an trật tự, và it là bảo thủ được it nhiều luân lý, nếu không như thế, phảp luật sẽ khòng thể nào thi hành và xã hội đến clỗ hỗn loạn.
b) Về dư luận, dư luận theo lời ông Hoffding, thì là một thứ cảnh binh còng an, rất có ảnh hưởng trong trạ̀t tự. Vi họ sợ mất thanh danh. họ đ̉urợc yêu kinh cùng qui, vì thế họ sẽ giữ pháp luật nhiều.
c) Luật tự nhiên đó là một minh chứng phép công binh ở trong các sụ vạ̀t.
d) Luật lương tâm, là một y่̌ thức cao nhất, giá trị con người cũng còng việc ở tại đó. Cái dó làm cho con ngurời có ý nghĩa vè nhiẹ̀m vụ và lương tâm nhà nghè̀.

## NHỮNG THU゚Ơ'NG ĐÓ CÒN KHUYẼT ĐIÊM

a) Chinh phủ không thề thưởng phạt được hết mọi người, và thưởng hay bhạt cũng chưa cân xứng. Hầu như các phạt đó, chỉ là như khuyèn trừng, và thưởng như khuyến khích thôi. Và chỉ qui vè̀ còng việc ngoại trạng, hành vi bên ngoài, còn việc âan ý bên trong, chính phủ không thể xét đến.
b) Dư luận quần chúng, nhiều khi cũng vô căn cứ, thay đởi luôn và hay nhầm.
c) Luạ̀t tự nhiên, cŭng chỉ qui về việc vạ̀t chất, còn việc luân lý không tội, nhất là ần ý con người. Và cưng chẳng phải mọi người điều bị luật thièn nhiên kia áp dụng ngay hinh phạt hay phần thưởng đâu.
d) Lương tâm cüng không đủ, vi có người lương tảm hẹp, kẻ rộng, người nhàn đức thi khác, người thường tinh lại khác. Còn có ngưới làị
chểt lương tàm đi nữa, cho nên lương tâm chưa công hả̉n. Vậy thì sao ? Thưa cần phải ác giả ác báo bèn kia thế giới.

Thưởng phạt đời sau : Vì con người, hết thảy đặt dưới luật công binh, nên chính con người không thể thấu đáo được mọi phương diện cạnh khóa công bình. Con người khuyết điềm, nèn cần phải có bàn tay Tạo Hóa, đón chờ cái công hay tọ̀i bên kia. đề thưởng plật cho minh. Chính quan niệm này, đẹn con người nhạ̀n xét đến thế giới hữu chủ. Và cũng vì đó, tòn giáo là một quan điềm hẹ̀ trọng cho trạ̣t tự an ninh thế giới, cùng như trong xâ hội và gia đỉnh.

## TỰ DO HÀNH GIÁO VA TỰ DO TRUYỄN GIÁO

Bài của
Linh mục J.B. TRÀN-MỤC-BÍCH
Thưa các qui bạn, vấtı đề tụ do tín ngưỡng rất lièn quan đến vấn đề tự do hành giáo và truyền giáo, vì rằng tư tưởng vốn đẽ ra hành động. Hành động chẳng qua chỉ là một biều diễn trạng thái tàm sự mà thôi. Ta nhìn con người cộng sản đủ biết, họ hành động theo chủ nghĩa của họ, bao nhiêlu tai họa do chủ nghìa vô nhân đạo đó gây nên. Thế mà cû̀ng còn có người bào chữa cho chủ nghĩa cộng sản là những hành động vô nhân đạo kia chẳng qua chỉ là so xuất của con người khi áp dụng; chứ chính sách thì bao giờ cŭng hoàn bị. Cách biẹ̀n hộ đó minh chứng rõ con người bào chữa như thế chưa aim hiều hành động ngoại trạng là một phản ảnh của tư tưởng.

Trong vấn đề trèn, tôi đã phân trần đâu là đạo lý khi nghe đến câu: Tự do tín ngurỡng. Nếu câu đó không phải là hiểu theo mặc ỳ ai một phải đem lý luận ra mà giải phẫu, rồi mởi thấy thực ý à̀n ngụ trong đó.

Như thế câu tự do tín ngưỡng, quả là gurơm hai lưỡi. Rất có hại cho con người không biết phân tảch.

Vậy nếu chính phủ không có quyền cho phép nhân dân tự do tín ngưỡng, thì cuñg khòng có quyền cho phép tự do hành giáo. Vì tự do hành giáo là công hiệu của tự do tin ngưỡng kia thôi.

Đến đây, các bạn chớ vội kết luận tôi là một người đi sai Hiến Pháp Việt-Nam Cộng-Hòa. Không, tôí không đi sai, mà là rất đúng. Quốc Hội dã sáng xuốt thảo ra Hiến Pháp, mà trong đó có thiên thứ hai điều 17 nỏi rŏ :
"Mọi người dân đều có quyền tự do tin-ngưỡng, tự do bành giảo, miễn là xữ dụng quyẻn ấy không trái với luàn lý và thuần phong mỹ tục ${ }^{\prime} . .$.
Một câu kèm vào đó « miễn là "... khòng trái với luàn lý và thuần phong mỹ tục. Có nghĩa là Chính - phủ khòng có quyền cho công dân được tự do nghĩ hay thi hành những gì trái vói luân lỷ và thuần phong. Hiều ra, thì cấl đó bao gồm :- chẳng phải mọi tôn giáo dè̀u có quyền như nhau, vì chả̉ng phải mọi tôn giáo hưởng dẫn con người đến con đường ngay nẻo chinh, clo nèn mới phải kèm vào câu « miễn là»...

Có kẻ mừng vì trong Hiến phảp có nghị định 17, Và cho rằng đó là một hoàn cảnh tốt đẹp cho bên Công Giáo. Vì xưa kia bị cả́m cách nay nhờ ơn chinh phủ, đượ̛ tự do tuyên truyền cùng hành đạo.

Tôi cung xin cảm ơn những bạn nào có thiện cảm như vạ̀y. Song tôi nghĩ, thiện cảm là một nhẽ̃, và quyền lợi là một nhẽ. Vi nếu tự do hành giáo là một khoản luật của quốc gia, hay khòng ? Nếu là một khoản luạ̀t của quốc gia, thì sao đồng bào công giáo không có quyè̀n hưởng ? Và nếu không phải là khoản luật quốc gia, thi ra khoản luật đó là một câu nói dối long trọng. Khoản luật đó, cùng khòng thiên chi bên này, bên kia nó là công -binh.

Thế mới rõ, những chiếu chỉ xưa kia cấm cách, thực là bất công. Nhưng nay nhờ câu « miễn là quyền lợi đó không trái với luân lý và thuần phong mỹ tục » Câu này sẽ minh chứng thực hay tà đạo.

Chỉ có tôn giáo nào làm cho con người nên lương thiện, họ̣p với lý tinh con người, đạo đó sẽ được hưởng rộng quyèn.

## TỰ DO NGÔN LUẠ̀N - TỰ DO BÁO ĊHÍ

Một bằng chứng cụ thề, minỉ chứng con người theo bầm tinh, là sống trong xã-hội, trái ngược hẳn với thuyết tièn sinh Rousseau. Bằng chứng đó là khẩu thiệ̀t con người.

Tạo-Hóa ban cho con người ngôn-ngũ, đề vì cuộc đời công cộng có thêe phát biều ý kiến, thâm-tình, cảm hửng, sầu vui... cho những kẻ chung quanh. Nhờ những phương tiẹ̀n cao quỷ này. con người thòng cảm được với nhau. dạy cho nhau những điều hay, sửa cho nhau điều dở, và vì phương tiẹ̀n thằn tiên này, con người tiến bưởc rất mau trong nền ván-minh. Con người cao thượng cũng nhờ ngôn ngữ mà thông tỏ, kẻ tiễu nhân, cüng vì ngôn ngũ mà bọ̀c lộ. Người ta nói :"Chim khòn thi tiếng cŭng khôn, khôn cả cái lồng, thằng xách cũng khộn"

Thực ra ngôn luạ̀n và báo chí là hai cơ quan xây dựng cŭng như hai cơ quan phá-hoại: Cộng sản am tường thắng lọ̣i của bai cơ quan đó nèn họ nhờ giờ bè măng, nêu cao tự do ngôn luận, và báo
chí, để lấy đó làm bàn đạp tuyên truyền chủ nghĩa của họ. Đồng thời, họ chỉ trích mỉa mai uhững chế độ bất kỷ tiền hậu, mảu thuẫn với chủ nghĩa cộng. Vốn nói một đằng làm một nẻo. Sống dưới chể̉̉ độ Cộng sản, không ai dám nửa hơi. Báo chí cũng như ngời rồi đàm tiếu, húc nào cŭng phải khen hay chế độ. Hoặc ai đă trục ngôn chỉtrich, kẻ đó sẽ bị thủ tièu bi mật hoặc công khai.

Trong thời kỳ bị trị, ngôn luạ̀n củng báo chi vốn bị kiềm-duyệt gắt gao, vì thời nào họ cŭng hay hai co quan đó là gươm hai lưỡi, lọ̣i cho xây dựng cüng như hại cho phá hoại.

Ngầy nay, Chính phủ Cộng-hòa, báo chi đurợc dễ dàng hơn xưa, và ngôn luà̀n cũng đurợc dễ dãii hơn. Nhưng có nhiều kẻ nhầm tưởng, đâ là Dàn Chử, quyền ngòn ngũ̃ và bioo chí cữg như giáo dục, phải được tự do triệt đề.

Thưa các bạn, không phải là Chinh-phủ cộng-hòa hẹp lượng với các bạn, song vi chinh nghìa an-ninh trong xã họ̀i bắt buọ̀c Chính-phủ phải kiềm soát không cho tự do ngòn luận và báo chí, hay tự do giáo dục một cách triệt dêe.

Vi thế trước khi ban bố Hiến Phảp. Quốc Hội đã nghièn cứu làu ngày, nèn mới ra liaật sau đày : Chương Hai, điều 16 :
«Mọi người dàn đều có quyền tự do ngôn-luận. Quyền này khòng được dàng đề vu cáo, phỉ báng xâm phạm đến nền Đạo lỷ công cọ̀ng, hô hào nội loạn, hoặc lật đở chính thê Cộng Hòa.
Mọi người dàn đurợc tự do hưởng quyền báo chí để tạo thành một dur luạ̀n xác thực và xây dựng mà Quốc gia có nhiệm vụ bảo vệ chống lại mọi hành vi xuyên tạc sự thật "
Đặt vấn đ̛̉̀. Đề minh chứng chinh phủ không hẹp lượng, một là Chinh phủ không thể cho quyền nhân dàn đ̛urợc tự do triẹ̀t đễ trong ngôn luận cŭng như báo chí. Thì xin các bạn lưư ý mấy quan niệm sau đây :

1) Con nguời sinh ra cho được sống trong xã hội, và nhờ Xã hội tìm những phương tiẹ̀n để hoàn bị con người. Vi sóng riêng lẻ, không ai tự lực mưu sinh durợc. Nhưrng hoàn bị con người, tièn vàn phải lưu tàm đến tinh thần, đớ là biết sự thực và mển yêu sự tốt. Vậy tất cả những gì đem con ngưởi xa lạc sự thực, và sự tốt là bắy nhièli trở ngại phải lánh.
2) Song ta phải nhận rằng, có it nhiều lý thuyết, dưới hình thửc sự thạ̀t, lẻn trộm vào để gieo rắc sai lầm. Con người là bầm tính là then sự thực và yêu sự tốt, cho nền có quyền đề phòng các lý thuyết sai lạc. Nếu vậy thì chỉ có sự thực mới có quyền tuyên truyền ra, còn sai lạ̣ buộc phải che lại.

Bề tàl : Tư do ngôn luận, báa chi và giáo dục là một điều bẩt chinh. thuẫn cho Chinh phủ quá.

Vậy chính phủ có nhiệm vụ hướng dẫn nhân dân vào con đường Digitized by www.namkyluctinh.org
chính, thì không thề nào cho quyền tự do giáo dục, ?̛̀ì như thế có hạạ đ cho chính phủ và phá đờ hạnh phúc của nhân dàn.

## Những chất vấn :

1) Tự do ngôn luận là một điều đúng lŷ. Vi rằng : «Tạo-Hóa chơ con người khầu thiệt, không ngoàí mục đich là đề trao đởi mọi cảm tưởng cho nhau. Nếu không được tụ do ngôn luận, thì con người không thề giải bày cho hết cảm tưởng. Cho nèn tự do ngôn luận lậ̣̂ điều đúng lỷ.

Thưa : Tứ chi con người do Tạo-Hóa ban cho. Nhưng không phải như thế là được phép làm mọi sự. Có tài đấy, nhưng đâu nên nghe biết hết mọi điều? Có tay đấy, nhưng đàu nên làm hết mọi sự... Mắt kia có phải đề nhìn mọi cái dơ bần ?... Cŭng một lý do đó, con người có khầự thiệ̣t nhưng không phải đê trao đởi hay trinh bày mọi nhẽ. Như cơ quan khác chỉ đề làm những việc tớt, thì khầu thiệt cũng chỉ fàm những sụ tốt.
2) Nhờ có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do giáo dục, thì sự thực mới minh chứng được cho rõ. Vì trong khi bàn cãi, nhời không nhẽ phải mới hay. Cho nên tự do ngôn luạ̀n thì càng thêm rõ sự thực.

Thưa : Đã hay đen áp vào trắng, thì trắng nởi bật, và đen cĩng rõ. Nhưng không phải mọi người có thề phân biệt được thực hư. Vi nhẽ đó phải đề phòng cho phần đa số thiều học.

Vả lại, không nên vì một khía cạnh nào tởt, mà kết luận cả phương diện là tớt. Tỉ dụ có giặc giz̃, thì mới hay kẻ lương thiện, người có công. Nhưng không thề vì đó mà cho tự do ngôn luận là tớt.
3) Nếu không cho nhân dân tự do ngôn luận, báo chí, giáo-dục thị ra chính phủ sẽ trở nên độc đoán cùng độc tài.

Thưa : Khòn thề kết luận chính-phủ như thế là độc tài. Vì chính phủ chỉ đề phòng cho sự xấu không lan ra thôi. Mà cấm đoán trong phương diện đề phòng là phải. Tỉ̉ dụ đứa con còn í tuởi, kinh nghiẹ̀m chưa từng, bố mẹ cấm đoán nó không được lui tới chốn lầu xanh tửu quản, hỏi thế có phải là đ̛̣ộc đoán tai hại gi cho con ? Ai cũng cho thế là phải.
4) Tự do ngòn luận không hại chi ai, vì ai cũng sẽ dùng tự do ngôn luận mà bài báo cùng phê phán các lë giả dới.

Thưa : Đồ ăn pha thuốc độc chang mấy kẻ tinh tường. Cũng một lẽ đó, không phải mọi người có thề phân biệt thực hư. Cho nên chinh phủ đề phòng cho.

Nhưng làm chi tranh luận lâu giờ. Nếu các bạn nóì những lời lẽ phải, báo chí lành mạnh, giáo dục chân chính, các bạn tin chả bao giờ chính phủ kiềm soát hay hạn chế các bạn. Nhưng vì sao các bạn tranh đấu cho tự do ? Chắc vì cạc bạn sẽ nọi nhiều điều phi lý ; rồj lấy lẽ
được tự do ngôn luận mà thoái hình phạt. Thái độ đó, đủ minh chứng tâm địa của bạn không ngay thẳng.

## BȦI THỨ XXVI

## TỰ DO TíN NGƯỚNG

## Bài của Linh-mục Trần-mục--ich Dȯng Đa-minh

Từ kht có phong trào cách mạng của Cộng sản đem vào đất nước thì cùng từ khi đó khẩu hiệu kia : TỰ DO TíN NGUƠNG, đã thành nhur mọ̀t cách ngôn trèn cửa miệng ngrời i đời. Nhưng it kẻ tìm hiều xem câu đó có đáo lỷ hay khòng?

Khi xướng xuất nên khầu hiệu đó, thâm ý cộng sản là mơn trớn tìn đồ của các đạo, đề cho dễ bề tuyên truyền, lôi cuơn nọi tầng lởp nhàn dàn theo chỉ nghĩa đỏ. Vì nếu không đề cao khầu hiệ̀u đớ, nguyên sự hành động sợ sẽ gặp phải nhiều khó khăn trở ngại.

Muốn biết câu đó là hợp lý, ta nèn đem ra bàn giải theo những nguyên tằc chân chinh :

Ýnghia tư-do fín ngưỡng - Theo sự thông thường quan niệm của những kẻ đề xuơong, nó có nghĩa là quyền tự do nghĩ hay hành động những gil thuộc về tôn giáo, tùy theo sở trường mỗi kẻ.

Ngoại dùng câu đó có thê là một bảo đảm mà cộng sản hứa hẹn thi hành, khòng phạm đến tôn giáo nào. Ai theo tôn giáo nào cŭng được. Nhưag nội dung, nó là một nọc độc, khiến cho người ta bước ra khỏi vòng tèn giáo chàn chính.

Bặt vấn dề: Vậy thì câu tự do tín ngưỡng có phải là đạo lý ?

## Vàl quan niệm so lược:

1) Tôn giáo cưng như duyên tình, nếu ép uồng sẽ còn chi là quý. Vì như yêu, nó phải tự đáy lòng phát xuất, nếu tôn giáo, sùng kinh nó cŭng là tự tâm. Tôn giáo đứng ngoài và và trên mọi đảng chính trị, cho nèn phải tự do hoàn toàn. Cóng phúc và giá trị con người lựơng thiện tại đó.

Theo lời Thánh Thomas tiến sĩ (II-II XI8) thì tin thuộc phạm vi lòng muốn. Nếu trí không thấu triệt rồi, thi không còn tin, một là thấy. Vì chưa nhìn rõ mới tin. Cho nên tin là việc lình nguyện của ý chí. Đến đây, xin ngừng qua đôi lời, rủa oan cho Công giáo, là kẻ nghịch, vu khống Công giáo ép uồng lòng tìn giáo hữu, cùng như nguời ép duyèn, hay hơn nữa, lấy võ lực tuyên truyền như Hòi giáo. Minh chứng cụ thề nhất, là những cuộc bắt đạo, trong
các đời Minh Mạng, Triệu-Trị, Tự-Đức v. v... Phải dùng đến võ lục ép họ, mà họ không bỏ. Đến nỗi plả̉i dùng đến hành hình nhu lăng trì, xử giảo, bá đao, cấm cớ.,. Họ tình nguyện theo tôn giáo họ, mà coi sinh mệnh nlư không. Kiếm sắc cần chi. Gượm đao xá gì !
2) Cho được rõ, trong khi ta thi hành một việc chi, muốn biết việc đó có phải là tự do hay không, thì phải xét hành vi đó có vi phạm đến một nghĩa vụ nào chăng ? Nếu vi phạm đến nhiệm vụ nào, thì không phải là tự do nữa. Ví dụ tự do thiên phú bầm, khồng phải đề phi pháp• Nếu con người tự do vi phạm phép, thì luật hình không cón lý do tồn tại. Vậy con người khi đem hai chữ tự do thi hành điều xấu, lúc đó chỉ có nghĩa là lạm dụng, tự do, chứ không phải là tự do.

Nhu thế đặt câu hỏi : Tự do tín ngưỡng có phải là tự do chân chinh hay không? thì cũng như hỏi : Con người có được tự do tưởng nghi̛ và thi hành tùy nghi, những điều thuộc phạm vi tôn giáo ?
3) Những vấn đề có thêe chia đôi : là xét theo phương diện khách quan, hay xét theo phurơng diẹ̀n tương giao, theo mặt xã hội.
'lhưa cả hai phurơng diện, câu tự do tín nguỡng là một điều bội giáo.
A) Xét theo về khách quan - Nếu khoa học minh chứng được rằng thiên địa hữu chủ, thì tất nhiên con người là loài thọ sinh. Nhưng
đứng địa vị thọ sinh, là trong bầm tính phải có một nghĩa vụ tôn thờ kẻ sinh thành nên mình. Nghĩa vụ đỏ gồm hai phương diện lòng sủng bái, ngoài : biểu duơng sự chân thành!

Nhưng nếu theo bầm tính con người, đã có nhiệm vụ tôn thờ đấug sinh thành nèn mình, thì hỏi con người làm sao còrł tụ do tin hay bất tin, trung bay bất trung. Đổi ngược hẳn con đường, cũng như đi ngược bản tính.

Nhur thế đủ rõ, con người không còn tự do tín ngưỡng, một là có nhiệm vụ̣ bắt buộc, phải tôn thờ đấng sinh thành rồi.

Cŭng như đối với song thân, đứa con tự do thi hành chũ hiếu, hay giữ đạo hiếu hay không mồi khi mang ơn củ lao củc dục đủa con kia không thể tự do thoát nhiệm vụ trung hiếu được. $\mathrm{Tự} \mathrm{do} \mathrm{trong} \mathrm{vấn}$ đề ai cuiug cho là ngạo ngược. Mất đạo làm con.

Vậy thì sao con agười là loài thọ sinh có quyền chi tự hào là muốn nhận Tạo Hóa hay không cũng được. Nói như vậy biểu dương những vô nhân bất nghĩa. Lý luạ̀n con ngurời thường mạnh, đâu dám xứng hai chữ tự do tín nguỡng.
B.- XÉT PHƯONG DIỆN XÃ Hộı.- Tư do tin ngưỡng không bao giờ được chấp thuận, cuñng không được tuyên truyền. Tuy trong vài trường họ̣p làm thinh.
I.- Nhân loại ngày nay, tuy có chia mầu da, sắc nước, nhân loại không vì đó mà là hai hay ba. Con người bầm tính như nhau, nên thủy chung con người cing phải như nhau.

Nếu nhân loại là một, tất nhièn tòn giáo chân chính cho nhân loại cung không thề có hai. Ta xét ngay các loài sinh cầm, tuy chúng chia làm nhiều hạng, song mục đích của chúng là một, là hưởng những gì thuộc về thú tảnh. Huống chi con ngtrời, không phân loài giống nhu các sinh cầm, chî' phân tách nhau bằng màu da thôi, thì sao lại có thề có nhiều mục dích được. Nhận tự do tòn giáo, là nhạ̀n con người có nhiều cứu cánh khác nhau, thủ̉y trung khác nhau. Thế là sai hẳn các nguyên tắc, và mâu thuẫn cùng khoa học nữa.
II.- Tôn giáo là nền tảng của luân lý, là bảo đảm cho mọi nhiệm vụ. Vạ̀y tụ̂ do tín ngrỡng, cũng là tự do luân $\dot{y}$, và tự do thi hành nhiệm vụ.

Nhưng xin hỏì chinh phủ sẽ trở nên thế nào, một khi cho phép mọi công dân ai náy đuợc tự do luân lý, và tự do thi hành nhiệm vụ của mình. Con người tin tượng làm sao, thi hành thề áy. Khi đó chính phủ có thề có đủ uy tín, đề hưởng dẫn nhàn dân đến một mục đich.
III. - Vì câu kia, cạ̀n chu giả sích, cận cận mặc giả hắc. Bao lâu tin tưởng của mỗi kẽ nó cỏn nằm tiềm thức trong Iương trí ai nấy thì thuộc cá nhàn, cŭng đỡ hại. Nhưng vì sống chung đụng, hành vi cử chỉ sẽ theo luật tương lièn, xấu hay tốt, sẽ lày sang bên cạnh.

Vậy tư do tín ngırỡng là chó phép con người được tự do hành động điều mình tin. Mà vì tin đó, biết bao nhièu gương xấu sẽ diễn ra trèn sân khấu xã-hội. Nếu chính phủ cho phép họ tự do tin, thì cững phải cho phép họ tự do thi hành.

Hơi những chướng khí về tinh thần là những gương xáu, lúc đó chính phủ liệu sao? Trừng trị hay không? Nếu trừng trị là mâu thuẫn với ng̣uyên tằc đã cho phép họ tự do rò̀i. Mà không trừng trị, xã hội sẽ trở nèn lỷ̉ gí? Phong hóa dàn tộc sẽ ra làm sao ?...

Cho phép nhàn dàn được tự do tín ngưỡng cung là cho phép họ làm càn, bạ̀y, vì mỗi người một thứ tin khác nhatu, tùy sở trường của họ....
IV.- Thực là một sự mâu thuẫn. Nếu có quyền răn cấm, mà đã răn cấm, tất ṇhièn không có quyền làm. Chính phủ ra một sắc lệnh mâu thuẫn như thế, còn đâu là uy tín của Chính phủ.

Song trong vài truờng họ̣p có thề làm thinh. Làm thinh không có nghĩa là chuâan y, chỉ có nghĩa là làm ngơ, không phạt thôi, cũng không phải thế là cho phép.

Tránh bết mọi cái xáu, là một điều không thề, vài con người sống
trong xã hội lẫn lộn, người lành thánh, tội nhân cũng như gian hùng. Loại hết mọi kẻ đó ra khỏi xã hội cŭng không được. Vi làm như thế, xã hội lại mắc phải một tai hại lớn lao hơn. Nên nhiều khi phải làm thinh, kẻo có nhiều sự xấu khác từ đó phát ra.

Chất vấn : Câu tự do tín ngưỡng đây, thực củng khêng mởi mẻ gì. Chính Jean Jacques Rousseau đã bênh thuyết này. Ong nơi, Chịnh phủ khòng xét đến quan niẹ̀m hay tưởng nghĩ của người còng dân, chỉ khi nào tưởng nghĩ đó thao diễn ra bằng hành động, và có ảnh hưởng hay không đ̛ến các công dân khác, thì khi đó Chính phủ phải tham gia vào, dề tièu trừ. Còn như tôn giáo nào gây được ảnh hưởng tốt trong thâm tâm nhàn dàn, đề họ chu đáo nhiệm vụ, thì chính phủ phải để tự do cho họ, hơn nữa còn khuyến khich đề họ theo. Vì hiẹ̀u quả kia có lợi cho Chính phủ.

Thưa : Nói nhur thế không đáo ly่̛. Vi bản tính nhân loại là một, nên con dường dạy cho con người än ngay ở lành cùng chỉ là một. Sự thực chỉ là mọ̀t. Nếu thực bèn tòn giáo này, thi khòng thực bên tôn giáo kia. Nếu bèn kia thiếu sót bên. Nếlu cả huíi thực như nhau thì cả hai cüng chỉ là một. Vậy thì chỉ có một tôn giáo nào làm cho con người chu đáo với phận sự của minh thì tôn giáo đó mới có quyè̀n được bênh đỡ, và Chính phủ phải làm thế nào cho tôn giáo ấy, mọi nhân dẩn đều biết. Chứ đâu lại cho tự do ba bề bốn mặt, chứ đàu lại mười ba cunng ừ, mười tư cũng gật ?

Vấn nan : Nếu trời cŭng chả nở ép duyên ai, một để cho con người tự do thiẹ̀n ác, thì đàu Chính phủ người durơng gian lại công bẳng hơn đèn trời ? Cho nên Chính phủ phải đề cho ai nấy tự do tín ngường, là phải.

Thưa: Tuy trời chẳng ép duyén ai, nhưng trời chẳng dung túng cho kẻ ăn ngang làm càn. Luật ác giả ác báo còn chờ kia. Vả lại tuy trời phú tính thong dong nhưng trời cũng in gbi trong tâm khảm mọi kẹ những nguyên tắc cớt yếu: là vì thiẹ̀n tránh ác.

Nếu chinh phủ noi gurơng trời, cũng tuyên cáo cho nhân dân hay tôn giáo chân chính để nhân đân theo, Biết con đường ngay vẹo mà nhân dàn đồng theo,, khi đo Chính phủ mỡi có thề lam thinh, trong hoàn cảnh khó khăn.

Chính Phủ là phụ mẫu nhân dân, cha mẹ phải day con ăn ngay ở lành. Chớ đàu lạ̣i ba phải, mở con đưởng tự do cho ai nấy sai lạ. Tuyên ngôn tự do tín ngưỡng, cùng chẳng khác chi công nhận : tất cả các tôn giáo là nẻo ngay, nhân tâm tùy thích, ai muốn theo nẻo nào cùng tới nooi đến chốn.

Thưa các bạn, tôi không dám vi phạm đến lòng tự ải của tín đờ bén nào. tôi chỉ theo nguyên tắc mà bàn đến câu lụ do lin ngưỡng. Tôi
thấy câu đó thiếu sót nhiều trong lỵ luạ̀n. Câu đó hại cho những kẻ không biết phân tách, mà nhận hết thảy mọi đạạo là họ̣p vởi bản tính con ngurời.

## BAI THỨ XXVII

## QUYÊN SỞ HỮU

## Bài của Linh-mục Tràn-Mục--ich Dóng \#a-Minh

Ai cuñg hay câu truyện dạ dày khởi loạn, phản đới cùng các co thề khác, Tất cả cơ thề trong con người, tuy ngoại trạng có sự chênh lệch, nơi cao chỡn thấp, còng viẹ̀c không đều, tứ chi ca thán rằng thường nhật mệt mỏi, mà riêng chỉ̉ có sưởng miệng, cùng no dạ dày. Nên khồng kề hết lời kêu trách. Trước sự ca thán đó, chạm lòng tự ái, dạ dày cũng xin đỉnh công. Giảm bũa, tất cả co thề cùng con ngurời dần dần héo rư, không còn cất nhắc qua công việc đượ̛c. Cùng kế, mới biết tuy dạ dày ăn no, nhưng cŭng là phần sức cho toàn thễ.

Như vậy cŭng đủ rõ ngay trong cơ thề con người, mỗi tế bào đều có một nhiệm vư riêng, mà Tạo-hóa đã ấn định cho. Rối trật tự đó là hỗn loạn, và đến chỗ tiêu diệt.

Thưa các Quý vị thính giả, Ngày nay vu : tất cả mọi cái dở trên $\mathrm{xả}$ hội, do bọn tư bản cùng giai cấp nèu lèn. Cho nên muốn thế giới hòa bình, chỉ còn một phương tiện duy nhất, là san bằng mọi tài, sản nghĩa là tập hợp mọi tài sản, vì thé danh từ Cộng sản là chính chủ nghĩa MarxEngels ngày nay.

Nhưng kinh nghiệm cho hay, tập sản lại chỉ đi đến chỗ hỗn loạn và xích mích không hàn gắn. Muốn rút chân ra khỏi bãi chiến trường chỉ còn cách là công nhận quyền sở hửu của con người.

Đức PIÔ XII, trong Sắc nhan đề là "Sứ mẹ̀nh Giáng Sinh" 1942, có nói : Địa vị con người đòi hỏi như một quyền căn bản đề sinh tồn, là quyền được hưởng dưng những tài-sản, quyền này đi đòi với quyền sở hữu. Cho rằng pháp luật quốc gia có thể thay đỗi nhiều it về sự xử dụng Nhưng nếu pháp luật đó là chân chính, và muốn cho có sự hòa bình và trật tự trong xã-hội, thì phải trù tính mọi giải pháp đừng có đ̃em con người đé̛n chỗ vô sản. Vì con người phải an bài cho tư sinh cung nhu công mệnh gia đình họ. Vì làm như vậy là đả phế nhân vị con người

Thưa các quý vị thính giả, con người cộng sản ngày nay, trong khi tranh luận, họ vịn ra một lẽ bắt buộc con người phải tập sản lại.
Vì rằng Tạo hóa không có phân chia của cải cho ai, mà ban chung cho cả thể giớri, nên theo đúng nhẽ đương nhiên, con người phải tập họp mọi tài sản cùng quyền lợi trong tay chính phủ điều khiễn. Nào chim
trời cá biễn kia là của riêng ai ? Tinh tú, nhật nguyệt, khí trời, nào ai tranh phần? Vậy thì mọi tải sản khảc cung vậy, nên đề trong tay Chính phủ. Mà hơn hết, muốn cho ồn thỏa, nên thế-giới đại - đồng, đề không còn chổ nào cai trị, chỗ nào bị trị.

Đễ đới chứng lại, ta nên vô tư mà suy luận những nhẽ chân chinh sau đây :
a) Nếu con ngurời cộng sản nhận rằng vũ trụ là của Tạo - hóa dựng nên cho nhân loại dùng, thì họ cŭng phải tiêu xưng trong chương trình Tạo-hóa không chi là kliuyết điểm hay bất công.

Song kỷ thủy, nào nhân loại có đông đúc ngay như hiện đại, mà cần phải phân chia tài sản? Thủy tồ nhân loại, không nhiều hơn con số hai, là một Ông một bà, Dĩ nhiên Tạo-hóa trao cho vũ trụ để cai quản thì là trao cho hai ngurời.

Nhu về luật sảr, xuất, nên con nguời mỗi ngày một thèm con số, nhưng cũng chung là một nguyên tỗ, và chung một tình huynh đệ, Vi thế rất đáo lý khi người ta nơi : Tứ hải giai huynh đệ.

Kỳ thủy còn là mênh mông, năm châu bốn bề, sau dần dần nhân loi thèm lên, con nguời sống chung một chổ không sao được, nên phải có sự di cur, thuyèn dịch. Vi thế quyền sở hữu ky thủy là quyè̀n chiếm cứ những đắ đai còn bỏ không. Rồi con người đem ạ́p dụng công việc lao công của minh, biến đổi nơi đày chốn đó, thành những vạ̀t liệu lcho mình. Vì thế, Tạo hóa không phân chia vũ trụ cho ai hết, một đ̛ê àm của công.

Song Tạo-Hóa khôn khéo tài tinh, vón tiềm tàng trong vũ trụ đủ mọi nguyên liệu để con người nhờ đó mà sinh sống vạn đại. Nguyên-liẹ̀u vốn sẵn, cần con nguời khai thác. Tạo-Hóa công bình ở chổ ban đủ tai nàng cho mọi kẻ, nhưng với ngurời nhàn cư, túng thiếu là con đẻ của họ. Luạ̀t Lao-công Tạo-Hóa đã̃ nói rõ trong sách sấm ký cựu-ước : Con người phải đở mồ hòi trán đề lấy bánh ăn

Cón như khí giời, ánh sáng, biền rộng, con ngườì không tranh giành nhau là vì con nguờ̛ंi không thể làm chủ được, và cũng không đem lao công mình biến sang nguyên liệu khác đurợc. Cái đó tụ̣ thuở tièn khai cho đến nay, con nguời không ai chiếm cứ và cũng không ai tranb giành.

Nhur vậy, cộng sản chưa đủ lỷ nhẽ bênh thuyết của họ. Và sự tập họp tài sản và công lênh con nguời vào một nơi chủ quyè̀n, thực là bất công và vô lý.
b) Theo nhẽ irên kia, thi nhàn công là căn bản xây nèn quyền sở hữu. Mà quyền sở hữu kẻ nọ người kia rộng đến đâu, là vì con nguời bành trướng ngành hoạt động của minh bấy nhiêu. Mà luật thiên nhiên bắt buộc con người phải bành trướng, vì nhẽ rằng : con người sinh ra để làm việc. Trần gian chưa phải là chốn thường sinh,

Thể ra, quyền sở hữu là quyền liên đởi với lao động, mà lan cong là điều kiện bảnh trướng nhàn vị. Vi lý do đó, để tránh khỏi nhàn cư nên Tạo-Hóa không phân cho ai tài sản cùng vŭ trụ̂. Cốt để con ngırời tự mở rộng phạm vi nhàn vị của minh, vè̀ vạ̀t chắt cŭng như tinh thần. Cũng như khoa học chung cho tất cả nhân quà̀n và xả hội đấy, không thấy ai tranh nhau, vì chả ai làm chủ đurợc hết khoa học. Ngírời sièng chăm thì giỏio kẻ biếng lười thì dốt nảt. Nếu phạm vi tinh thà̀n, con người được quyè̀n tự phát triền khai quang trí tuẹ̀, huán luyèn nhân cảch cái đó ai cũng cho là hữu lý, thì trong phặm vi vật chát, con người bành trướng hoạt đọ̀ng của mình đề lấy quyền sở hữu, nó cüng là công bình. Thiếu Công bình là những sự lậ dụ̂ng mà thòi i.

Chia khóa mở cửa cho con người đến chổ hữn quyền, là hai chữ tụ do con ngurời xếp đặt láy địa vị của minh.
c) Vạ̀y thì quyền đầu tièn của chinh phủ, là phải bảo đảm cho quyền sở hữu con nguời dược vững chắc, quyền sinh tử không phải là quyền trực tiếp của chinh pbủ, quyền trực tiếp là quyền binh quyền lợi cho một công dàn. Nhưng bẳng phương diện nào ? Thưa bẳng phương tiẹ̀n duy trì sự sống minh. Đi như thế là lối đương nhièn.

Như thé không phải là bây giờ chinh phỉ bóc tưởc hết mọi quyền lội con ngurời, rồi để chung vào mọ̀t quỹ, rồi phàn phát cho đều.

Thưa vì lối đó, tự nó làm giảm sức hoạt động con người, vì không ai chịu làm không đê nuôi kẻ khác. Lại vì con người nhur trong tứ chi, cơ quian con người, tài năng khác nhau, nèn h hạt động không như nbau ý muốn không như nhau, tinh thần cŭng chènh lẹ̀ch nhatu. Tạ̀p trung mọi quyền lợi, là đi trái luạ̀t thiên nhiên.
d) Và hơn nữa, con người có trước xã hội. Mà quyền con ngưỡi là quyền cá nhàn, theo từng con nģười. Kẻ chọn địa vị hay nghề nghiệp này kẻ chọn địa vị khác.

Nguồn kinh tế chung trong dân tộc hay quốc gia, tuy trách nhiẹ̀m điều khiều là trong tay chinh phủ, có quyền bảo vệ giang sơn, đất nước và công dân, song không phải là riêng cho chính phủ, phải là công ich. $V i$ thế chính phủ nên và có quyền tìm ra phương tiện dễ dãi, đễ nền kinh tế chung được khuếch trương ; song không vì thế mà phủ nhận quyền tư hữu con người. Vì chính phủ có thề thay chính sách, nhưng không thề thay được bản tính cùng địa vị con người. Như thế quyền nhân vị, là quyè̀n bất di bất dịch, cŭng vi đó quyền sở hữu nó theo sự sống con người cá nhàn mãi mãi.

## QUYỄN SỞ HƯUU CẦN CHO CÁ NHÅN

1) Quyền sở hữu như tôi nói trèn, không mâu thuã̃n chi với chương trình Tąo-Hóa ban chung cho nhân loại, cả vŭ trụ. Đây là lẽ của Đức

LÉON XIII, một nhà xã hội uyèn thàm nhất trên hoàn cà̀u : «Rerum No. varum' n.7. Con người lo cho quyền sở hữu của mình không trái chi với churơng trình Tạo-Hóa ban cho nkân loại cả vũ trụ̣ làm của chung. Vi Tạo-Hóa khòng có ỳ ban cho con ngtuò̀ cai trị một cácb lẫn lộn, hỗn trạ̀t tự. Ngài kliông phân ranh giớ̛i cho ai, là vi Ngài muốn cho tài trí con người phân giơói lấy, và một dân tộc hợp với nguyện vọng riêng của minh. Song dù có quyền sở hữu đi nữa, tãải đất vốn qui nạp công ich, khòng có mọ̣t người nào nhờ công ich đó thôi.
2) Đức PIÔ XI trong thông điệp "Tứ thạ̀p niên " còn nói : Con ngurời có quyè̀n sở hữu như thế, đó là phương tiện duy nhất, giữ an trạ̀t tự trong xã hội. Ai nấy cùng sièng chăm công việc của minh, mà nếu mọi phaìn tử đều tròn nhiệ̀n vụ, thì công ich tự nhièn xuất hiện.

Cüng nhar trong thân thể con người, co quan nào chú ý đến sự lành mạnh của mình, thì cả thàn thể trở nên tráng kiẹ̀n, con người đạ̣ tởi hạnh phućc của mình.
3) Phải cộng đem ra lẽ rằng : Nếu mọi con ngırời có quyền sở hữu thì sẽ làm ngừng đà tiến của nè̀n kinh tế chung.

Thưa : Con ngurời không sống cho kỹ nghệ, một lả kỹ nghệ phải giúp cho con người được tiến triền cuộc đời của minh. Không rên đởi phương tiện lên làm mục đích, và mục đích trở xuống làm phương tiện. Bành trướng đurợc kỹ nghệ chung, nhưng những công nhân trong mọ̀t dàn tộc thiếu thốn, thi hỏi công ich của kỹ nghệ kia đi đến đâu ? Trái lại, nếu con ngırời có quyền sở hữu, thì nguyên sự ham muốn bành truớng quyèn lợi đó sẽ thúc đầy con nguoời vào sự ham làm việc.
4) Quyền sở hữu là quyền đi sát nguyện vọng tự nhiên của con người. Đức LÉON XIII, trong thông điệp gọi là «'Tân Sự " (Rerum Novarum) n.4. Ngài nói : Bất kỷ con người nào làm một công viẹ̀c chi, lẽ nội ần trong công việc đó là tìm được mối lọ̣i nào mà con người có quyền sở hữu trên lội đó.

Thêm vào đó, đức PIƠ XII, ngày 1-9-1944 nói rằng : Nếí cất đi khỏi còng nhân cái nguyẹ̀n vọng quyền sở hữu, thi dù ta có đem lại cho họ một quan niệm nào thay thế, đê khuyến khích họ làm việc, thì lẽ đó cûng bằng thửa. Bao nhiêu lẽ khác không thể khuyến khich con người làm việc. Nói thế không có nghĩa kết luận mọi con người ich kỷ và là duy vật. Vi làm triệc tinh thàn, thì con ng urời cũng phải có quyền ở trong phạm vi đó. Mà trong ngành hoạt động về kinh tế, con người cung phải có vì quyè̀n lợi nó theo nhân cồng. Về kinh tế, nhừng lời khen suòng khòng đủ khuyén khich con người, vi họ cŭng cần phäi có đủ phương tiẹ̀n đê sống. Cọ̀ng sản đã dùng thuạ̀l ban khen đê khuyến khich con nguời. Song kỳ thực ra, con người sợ võ̃ lựe đi sau lời khen tiếng tặng, cho nên họ nồ lực làm. Chứ không phải lời khen suông đàu.
5) Xet về lý lë cản bản buy đọng con nguơo để ̧am quyè̀n sở hừu Digitized by www.namkyluctinh.org
đó chính là nhản vị. Quyền nhân vị thúc đầy con người làm việc. Vì con nggười phải có trách nhiệm trong các việc mình làm, và có quyè̀n hướng lại cuộc đời theo ý muốn, thì con ngırời phải dùng hai chữ tự do và phải tìm bảo đảm chắc cuộc sống của minh.

Vi điềù mà nời hơn trong con người, và biệt lạ̀p con người ra khỏi cà̀m thú, là vì con người có lý tính, nhờ đó con người phải biết mình. Biết mình là vi trong con người có quyền sử dụ̣ng mọi vật, và có quyền đó một cách vững chắc. Đó là lỷ do con người có quyền sở hữu (Léon XIII Rerum Novarum) mà phải làm Tạo-Hóa đã trao quyền cal trị vạn vật. Còn sự nhiều ít hay rộng hẹp là do tự do con người và thể lệ xã hội con người đặt ra.

Song vì hết mọi người có bản tính như nhau, nên hết inọi người cùng có quyền sở hữu.

$$
\mathbf{o}_{0}
$$

Đến đày ta nhận tháy các lỷ lẽ bên cộng sản đưa ra, thực là ngược hẳn bản tính con người. Vì họ huy dộng con người, cũng như xung công mọi năng lực con người để khuếch trương nền kinh-tế. Nhưng hơi đễ nhằm mục đích gì? Vì công nhân ư? Khồng, vì công nhân chỉ may ra đủ khầu phần thường nhật, mà thiếu sự bảo đảm ngày mai. Vì chính phủ ư? Nếu vậy, chỉ riêng có con người đảng trị của họ là sung túc. Vậy thì cách đó không phải là tước bóc quyền Iợi công nhân mà cung phụng cho đảng. Thế là trọng tội bất công. Mà nếu lấy nền kinh tế dồi dào, rồi đề thống trị cả thế giơơ. Như vậy không phải là đem giết nhân loại, xui cả nhân dân lâm vòng chiến tranh.

Nếu vì lẽ cung phụng nhân dân, vì nhâu dân không mong muốn chi hơn là đề cho họ làm được bao nhiêu, họ có quyền sở hữu đến đỏ họ sẽ. không ca thán.

Những lẽ bất công nhất là chinh phủ của họ lấy quyền chi mà xung công tài sản và năng lực con người. Nhur thế họ̣ không cỏn theo đuôi mục đich là vì quốc dần, mà vì ích đảng.

## BÀı THÚ́ XXVIII

## QUYÊN SỞ HỮU ĐỚI VỚI GIA ĐİNH

Những quan niệm so lược.-1) Vấn đề then chốt, chúng ta đem ra để tranh đấu sống còn của đân tộc, là vấn đề quyền sở hữu. Con người vì là họ̣p thễ, một phần duy linh, phần kia thể chất. Trước khi bênh đỡ quyền lợi về tinh thần, ta nên xét đến quyền lợi thề chất đã. Đây không phải là vấn đề : Có thực mới vực được đạo ; song là luật tự nhiên buộc con người phải chu toàn trong hai phurơng diện.

Cho được rõ rệt âm mưu cộng sản, ta nên biết qua những thề thức
của họ mà tại sao họ càn phải bóc tước cho hét quyền lọ̣i con ngıời, tinh thần cùng như thê chăt.
2) Mấy hình thức cộng sản. - Cộng sản chủ trương là tước hết quyè̀n của các chinh thề, rối tuyèn truyền là đem quyền đó trao trả lại cho dân, lỷ do là con nguời nào đứng ra điều khiền bá tánh, đó là nguyện vọng dân. Đó là mặt chính quyè̀n, còn về phương diện kinh té tát cả mọi của cải cùng là của dân, phải để làm của chung, rồi phân phát cho ai nấy tùy nhu cầu đỏi hỏi.

Chủ trương đó nghe có vẻ đẹp. nhưrng khuyết điềm trong sụ thi hành, Và nhất là (la fin ne justifie pas le.; moyens) mục đich không họ̣p thức hóa được phương tiện. Nếu phương tiẹ̀n xáu, mục đich có tốt củng bằng thừa.

Tỷ du: Tôi muốn cứu khồ một ngưởi, nhurng vì phương tiẹ̀n khòng có, hỏi tôi có thể đi än cượp để làm việc nghì̛a kia chăng? Muốn thoa dịu cho một tàm hờn đau khớ, tôi có thè tinh ngang với họ được không? Vi nếu hợp thúc hóa đươc mọi mục đich, thi hẳn trên mặt đát nà̀y không con chi đảng gọi là lọ̀i, thảy trở nên phúc. Vì ai cũng chü tàm hành thiện, họ chî sai con đường đưa đến mục đich cùng chủ trương của hẹ thòi.

Vậy các phurơng tiện cọ̀ng sản àp dụng, có rất nhiều phương tiẹ̀n áp bức và bǎ́t còng. Vi thế đảng của họ chia nhiềı hinh thức.
3) Hinh thúc vô chinh phư (Anarchisme).- Nguyên tắc chủ nghĩa này thi do Òng Proudon khởi xường, còn bành tướng chủ nghĭa này do Ong Bakounine.

Điều cốt yếu nhất trong hinh thức này là phủ nhận mọi quyền cấp về chính thể nhur tôn giáo. Họ nói : con người bầm tịnh là tốt rời. Có lẽ họ vịn tiền nhàn kia: NHìn CHI SƠ TíNH BẢN THIẸN. Song con người hơa xáu là vì có quyền bính páa mình vào. Cho nên phải bài trừ quyền binh. Hãy dể cho con người ai náy tự do chọn lấy con đường sống tùy sở uớc. Họ muốn nhập đoàn cuing được. Hay muốn sống rièng lẻ tùy nghi.

Còn các phurơng tiện sinh kế, ai muốn dùng thế nào cŭng autợc. Chỉ cần một điều là lật đổ mọi chính quyền tôn giáo. Cunng như bèn hành chánh, mà cho đurợc đánh đỗ quyền binh đó, con ngurời dượe phép dùng mọi phương tiện áp bức, máu, lửa, gươn dao $\mathrm{v}_{i} \ldots \mathrm{v} \ldots$.
IV) Tệp sản chủ nghīa (collectivisme) Đây là chủ trương của Marx và Engels. Theo nguyèn tấc của ظảng này, thì hết thầy mọi nguồn lọi sinh sống. là của chình phủ hết. Quyền điều khiền những của đó, trong tay chính phỉ̉ hoàn toàn. Khòng được dề mọi mãnh đất nào là hoang vu, khòng được dung cho con người nào là ngồi rỗi, sung công con người cùng tài nàng cũng nhur sung công mọi sự vật khác. Lợi tực
các của đà sản xuầt được, thì phân phát cho dân, nhưng có người cho là theo sự cần thiết cá nhàn, nghĭa là theo khầu phần thôi, có kẻ lại đòi là theo công lênh mỗi kẻ. Nhưng một điều kiện tối cần là của phản phát kia chỉ được tièu dụng ngay, như cơm ăn áo mặc thôi, hay tuy có chút tiền, song phải tiêll, kbông được dùng sang việc khác, kẻo dần dần trở nên tiễu tư bản . . . Nghĩa là phải tổ chức thế nào, không con một ai dùng được danh nghĩa là tiều tur bản.
v) Tô địa xã hội chư nghĩa (socialisme agraire). Ông Spencer trước bênh vực chủ nghĩa này nhưng sau Ông từ bỏ. Người đỡ đầu chính là Ông H. George họ chủ chương rằng không phải là mọi cái chính phủ có quyền một là các đất đai, thổ trạch mà thôi. Họ nói rằng cũng như biễn cùng khí trời chả là của tây rièng ai, thì đát đ̛ai cŭng thế, là của chung mọi kẻ. Song đề cho khỏi mất cuộc trị an, thì đưng tưởe bóc của họ ruộng nương, mà phải đóng thuế tương đương với giác cho thuè. Nhưng phải liệu đánh thuế cách nào, dễ đủ chi dụng mọi việc cần trong nước, còn bao nhiêu thuế khác bãi bỏ. Như thế chỉ có một thứ thuế gộ là nông trạch.
VI) Quốc gia xã hộl chủ nghia (soctalisme d' Etat) Họ chủ trương là không tập sản, nhưng họ bành trưởng quyền quốc gia dài rộng quả, đến nỗi không có việc chi mà chính phủ không pha mình vào được, như thế tự do cá nhân cŭng như quyền sở hữa bị bóp chẹt quá cŭng hầu như chết. Tất cả những nguồn mạch kinh tế chính, thì thuộc quyền chính phủ đứng độc quyền nhu khai mỏ, hay là một lợi chinh rào đó là mạch máu sống của dân.

Phê bình : Thoạt nghe thấy những chủ truơng của thuyết cộng sản con người suy xa, liền đoán ngay được âm mưut sâu độc ần ngụ. Con người đơn giản, thi cho đó là wột giải pháp cứu tinh của dân tộc. Dàn tộc nào cùng như dân tộc nào, hạng nghèo thì nhiều, it học chiếm đ̛a số. Còn hạng giàu thì ít, än học thường là phải thượng luru. Nên khi phong trào cách mạng ra đời, được đa số dân chúng theo.

Nhurng có nếm thử vào, rồi mới biết mùi. Cộng sản họ khéo dùng phương tiện lôì cuốn, nên hửa hẹn rất nhiều cái làm thôi miên lỷ tri củng ru ngủ lòng người.

Song kết luân của những chủ nghĩa trèn kia, con người về phương tiẹ̀n tái chính, không còn một quyền sở hữu.

Con người khi không còn một quyền sở hữu nào nữa, con người không thễ tính đến việc tỉnh duyên trăm năm. Cộng sản biết lẳm, nên cho phép con người tự do ái tình, chồng chung cŭng như vợ chạ, con sình ra đã có chính phủ nuôi. Với dục vọng mạnh như nước tràn, được hoàn cảnh thi hành cho đủ mọi vẻ, nên biết bao con người cho thuyết đó Ià giải phóng,

Nhưng họ có biết đâu, chung chạ cùng vạn người, mà lòng họ vốn
cô đơnn, khòng làm chủ được mọ̀t dayèn tînh nào cho bền vững. Ai chung tinh chạ nhự thế sao mà chả ôi chả rẻ.

Cho được thi hành triệt để chủ nghĩa cộng sản, con người cần phải xóa nhòa lương tâm, vì có rắt nhiều điều bất chinh, đồi phong bại tục, cho nên bao lâu con ngurời còn giữ tòn giáo, thì chủ nghĩa cọ̀ng sản kia khòng thể thi hành. Vi thế phải bài trừ tôn giáo.

Vậy tôn giáo là một kỷ cương, gia đinh là một nguồn an ủi, quyè̀n sở hữu là một bảo đảm cuộc đời. Ba điều đó một khi tiêu diệl hay bài trừ thì hỏi con người làm sao không đến hỗn loạn.

Nhưng cộng sản đã nhằm trước rồi. Nổi loạn lêu là họ thắng, vì họ nắm trong tayphà̀n đa số it học, đa sỗ người nghèo túng, đa số con người đang chờ cơ đội thời, đề được thỏa mãn mọi thứ vui . . . Vi ôm mối hy vọng đó, họ không ngại chi dùng đủ mọi phương pháp đề tuyên truyền và lôi cuốn con người thi hành chủ nghĩa ! ! !

Một khi đã thắng, thế là Nga sô làm bá chủ hoàn cầu, lúc đó họ có co hội vo vét cho sạch bao của cải đem về Nga sô, sau giai đoạn đó, con ngtơơi có muốn trở về tư bản cŭng còn mệt, phải từng bao thế kỷ̉ . . . tham vọng sâu độc chưa? Nhưng mấy ai trông xa như thế.

Nhưng cộng sản quèn một điều là bao nhièu quyè̀n lọ̣i kia, cá nhân cũng như gia đình và xã hội, là phát ra từ bầm tính con người. Bao nhièu lâu bầm tính con ngtrời còn, thì bẩy lâu, chủ nghĩa không thể làm bá chủ hoàn cầu được. Chênh lệch dân tộc, cũng như mọi phương diện khác, nó tự con người mà ra. Con người sáng kiến được, thì con người cŭng tự làm ra cho có giai cấp trong mọi phương diện như trước được. Lực bất quá thiên là thế đó.

Đến đây xin minh chứng tại sao gia đinh đòi phải có quyền sở hữn ?
A - Vỉ lẽ bảo tồn tính mệnh - Muốn sống cần phải ăn, mà àn không ai làm đở ai được,

Vậy thi vói kinh nghiệm bao năm qua, con người đã chịu bao khỗ nỗi. Để tương lai sau này đừng lâm cảnh như trước, con người tất phải đề phòng. Con người phải tự đề phòng, vì nhiều khi kinh nghiệ̣m cho hay, bạn bè cũng không chắc, lảng giềng không nên tin. Huỡng hờ chạy vào chính phủ. Chờ đươc nạ, má surng rời . . Nên vì nhẽ̃ đề phòng, con người phải cà̀n tắc bảo trường tồn tính mệnh.

Nhưng bảo tồn làm sao, nếu khòng có quyền sỏ̉ hữu, đề phòng bất trắc?

Cá nhàn đã vậy, nhurng gia đình kia là xương thịt của minh. Vợ là bản thàn cốt nhụ̣c, tinh bền bỉ nhất, không thể bỏ rơi. Những đứa con là phản ảnh của cha mệ, bao lâu chúng nó sống là tên tuổi minh còn
tồn tại trên vũ trụ. Mỗi đưa là mọ̀t khối xương thịt cha mẹ, nỡ sao quên được, mệt khi khuất.

Vì thé, mẹ cha phải gắng công làm đề danh dụm, trước là nuôi nhau, sau là đê phần hương hỏa cho những đứa con. Nào còn điều gì tự nhiên hơn điều đó. Mà còn điều chi công bằng hơn nhẽ phải đó?

Tước bóc quyền sở hữu là phá gia đình. Vì ai giám lập gia đình với một tương lai éo le. Tỉnh duyên sao vững, nếu mỗi ngày phải làm hết sực mới có một khầu phần, không hứa hẹn ngày mai ? Rủi bạ̀y bây giờ, ai sàn sóc?

Cộng sản không thề lấy nê chính phủ định liệu cho. Thưa, không ai liệu một cách tận tâm hơn chính minh liệu cho minh. Xurơng thịt minh chả hơn là hàng xóm? Kinh nghiệm cho hay, những kẻ mồ cồi bao giờ cũng thiếu săn sóc không được như khi trong tay bố mẹ. Tinh chung chạ không bao giờ đầy đủ được như riêng tur.

Nhrrng tôi xin hỏi, tại sae xã hội. Con người đang sống riêng biệt như thế, mà cộng sản đến bắt vào khuôn khồ ngược lại ? Mưu lợi hay muru hại. Nếu mưu lợi, thì lợi cho ai, chứ cá nhàn không lợi. Mà mưu hại thế chả là đem liều thuốc độc giết xã hội ?

Đ) Vì nhẽ canh tân hoàn thiện - Cả̉ một cuộc sống con người trên chốn phàm trần, là một cuộc lữ hành tối đen phưc vỏ trùng lai. Vì thế có câu : Sinh kỳ tử qui. Sống gửi chết về. Vậy sống trèn đời là sống tạm gọi là đi tìm hạnh phúc.

Song cho hạnh phúc, phải đầy đủ phương diẹ̀n vạ̀t chất, lẫn tinh thần.
Vật chất, phải có gia đình, con cải và của cải nuôi cả gia đình cho đà̀y đủ̉. Tinh thần cũng phải có phương tiện là nền giáo dục lành mạnh, học hỏi vv...

Nhưng không có quyền sở hữu, đề phòng một cuộc trường tồn, thi làm sao thực hiện hạnh phúc kia ? Trước hết quiyè̀n sở hữu, làm cho ai nấy lo âu, khổng còn thời giờ nghĩ đến vấn đề khác nữa. Tước hết tinh âu yếm gia đỉnh, làm cho con người cô đơn, láy gị vỗ về tàm hồn họ.

Như thế canh tân sao đượcc, cuộc đời càng trở nên hiu quạnh và vô vị hơn.

Cộng sản không lấy nê được là giải phóng cho con người. Vi nếu cộng sản còn tôn trọng, it là bằng danh từ, hai chữ tự do con người, thi san khi con người tự mình không muốn vào khuôn khồ vô gia đỉnh, vồ gía sản kia, thì lại dùng hết áp bức buộc con nguời bước vào. Thế chả phải là phá tự do con ngurời.

Nếl cộng sản nói : đó là đòi quyền lợi cho dàn. Nhưng nào ai ăn cưởp của dân? Chính dàn không muốn lối như thế, thi cỏng gì mà tràng thanh kèu gào cho họ.

Khòng thể nói lưỡng đôi hai càu nà̀y mọ̣t cách mạ̀p mờ được : a) Chinh
phủ là cho dân, và, b) dàn là cho Chính phủ. Tôi chỉ xin biết bèn nào trước. Khi chưa có cá nhàn, hỏi chính phủ đã thành"hình chıra? Khi chura có gia đinh thì đã có xã hội chự? Nếu hai thành phần này đi trước có sao mọi quyền lợi sang tay được Chinh phủ hết.
C) Haí chư nhân vị, tranh đấu bênh cho quyền sở hưu.- Con người chẳng những có bản thề, song còn có các tài năng, các hành động, sự sáng suốt của lỷ-trí, việc thiẹ̀n của ý chí. Nếu con người có quyền nuôi sống mình, và đề phòng về tương lai, thì cŭng có quyền đến các tài năng của mình bành trướng hành động của mình. Tự do con người sở định chỗ đó.

Nếu con nguời được quyền tự vệ lấy minnl, con người cüng được quyền bảo đãm trường tồn lấy tinh mẹ̀nh của minh. Song bảo trường tồn làm, nếu thiếu quyè̀n sở hữu.

Đề trả lời lại tất cả những chất vấn cüa cộng sản. Thánh Thomas tiến sỹ ra những lẽ sat đày, nó luôn đi đòi vợi cuộc đời sống con người Nhur ta thường kinh nghiẹ̀m thấy trong xã hội.
a) Con ngtoời cần phải có quyè̀n sở hữu, vì aì nấy cũng chăm công việc riêng của minh hơn là trông coi viẹ̀c chung với kẻ khác. Vì ai cũng muốn tránh khó, nèn cha chung không ai khóc là thế.

Vậy thi cộng sản lấy lẽ chinh phủ sẽ liệu cho họ chu đáo. Ta thấy sự đó trái với kinh nghiệm:
b) Trạ̀t tự sẽ dễ dàng hơn, là người nào làm việc thuộc phạm vi của minh, hơn là phó cho mọi người liệu chung. Vì mỗi người phận sụ riêng tất nhiên mọi thành phần chu đáo đỏ là an ninh trật tụ̣ chung rồi.
c) Cuộc an ninh cüng dễ, vì kiến giả nhắt phạ̀n. Kinh nghiẹ̀m cho hay trong cuộc nhân duyèn cũng như, tài sản, hể đã chung chạ, tức khắc có nhiều công chuyẹ̀n xích mích.

Những lẽ tôi kề trèn kia, thực là theo công binh và chinh lý, vì quyền sở hữu không phải là quyè̀n khác mượn ở đâu, cũng chẳng phải là sự lạm của cá nhân, làu dần thàph ra quyền sở hữu. Cùng chẳng phải là chiếm công vi tư.

Bởi chinh bản tinh con người, nhàn vị con người, đỏi hỏi phải có quyền sở hữu.

Ông Heineccius, Òng Puffendorfius, và Òng Grotius với các kẻ đưng bên kia phía cộng ngày nay, không đúng lẽ, khi các òng quyết rằng: Quyền sở hữu kỷ thủy không có, một theo lịcb sử con người vi muốn sống ổn thỏa nèn làm giao kèo cùng nhau, chia phàn mỗi người một ti tài sản.

Bây giờ muổn cho hoàn bị hơn, con người phải trở về kỳ thủy là sống công cộng trong mọi phương diện.

Đức tiên Giáo-Hoàng LÉO XIII thời đanh nhất trong xã hội học; Ngài nói : uật thièn nhiên đặt trên vai con người trưởng tộc, phải nuôi vợ nuôi con. Vì những người con là ấn tượng. phản ảnh của người cha, hơn nữa chúng là một cuộc sinh tồn của người bố. Vậy thì như con người cá-nhân có quyền sống, và lo tương lai, thi người chủ tộc phải có quyè̀n lo đến các đứa con kia, chẳng những khi mình còn sinh thờ̛i, mà còn lo cho chúng khi minh khuất núi, đề chúng khỏi vất vưởng. Nhiệm vụ đó đòìi hői con người phải có qnyè̀n sở hữu, và khi chết, quyè̀n trối thừa kế.

LÝ DO HỢP THỨC HÓA QUYỀN SƠ HỮU - a) Vi trời không phân chia cho ai, đê mặc con người xử sự, thì kỳ thủy, chỗ nào chưa ai chiếm cứ, chờ đó là vô chủ, cho nên ai đến chiếm trước, nguời đó được. Truyện Abaraham và Loth dạy rô điều đó. Khi hai cậu cháu chìa tay, thì Abaraham nói cùng cháu rẳng : này tả hửu mông mènh, chưa ai chiếm cứ. Nếu cháu sang bèn tả, cạ̀u trở bên bữu, mà nếu cháu chiếm bên hữu, cậu sang bèn tã. Chúng ta không nèn bất binh cùng nhau.
b) Công hiẹ̀u của việc làm, hay là bởi tài giỏi sáng kién ra, hay là ai nhườvg cho không? Đó cùng là łỷ lẽ họp thức hóa, kẻ được những của áy.

Nếu không cho con người quyền sở hữu, đó là bóc lột con nguời, công lênh của họ.

Mà cám cho họ trối trăn của mình cho người khác, thế là phạm đến tự do của họ.

NHIỆM VY NGƯỠ CÓ QUYỀN SÕ HŨU - Nhưng đê tránh mọi Iẽ bất cồng và luôn củng cố an ninh của xã hội, người có của, hay tài sản phải biết có nhiệm vụ này là : không được tham lam quá, để tích riêng trong minh bao của dùng không hết, đ̉ang khi còn bao người chưa có, dư thèm vô ich mà không chịu đ̉em vào làm việc nghĩa hay công ích, người đ̉ó sẽ phạm đến công bình quân phân.

Phải suy con người sống tạm gữi, nên cũng phải nhún nhường đễ cho kẻ khác có phần. Kẻo một mình giàu quá, còn bao nhiêu người nghèo khòng thễ kiếm ra được. Công binh cùng như bác á , buộc rút ngắn phạm vi hoạt động lại, đế nhường chồ cho kẻ khác len chân vào.

Cŭng như các phần thân thề, một phần nào to quá, làm cho con người cùng trở nên quải thai, thì mặt xã bội cũng vậy, giàu .quá, chiếm hết cả phần của người khác, thế Ià hỗn trật tự xẳ hội. Đối với những nhà đại tư bản, Giáo hội đã có những lời cảnh cáo riêng.

NHIỆM VU CỦA CHíNH PHỦ.- Chính phủ không phải cầm vạ̀n mệnh $\sinh$ tư con người, nên cũng không được tự mình òm lấy hét quyền sở hữu của công dân, rồi lấy lẽ đứng đảm nhiệm viẹ̀c chung, sẽ phân phát cho mỗi kẻ. Tại sao ? Thưa: tại quyền sở hữu kia nó theo cá nbân, nó có trước chinh phủ. Nó luôn đi với con người, dù chính phủ có thay
đời chính thề cüng vậy. Ôm cho mình là trưởc của công dân; quyền đó theo nhân vị, chính phủ chỉ có quyền đề cao nhân vị, chứ không chả đạp được nhân vị.

Vậy thì nhiệm vụ chính phủ thế nào đỡi vóri quyền sở hữu công dân ?
Thưa theo lời Đức LÉON XIII, trong thông điệp "Tân Sự" (Rerum Navarum) n. 30) thì chính phủ chỉ có quyền bảo đ̉ảm, đê quyè̀n sở-hữu cuia ai nấy được vũ̃ng chắc.

Theo lị̣ch sử, thì quyền sở hữu không phải là không có thay đời, vì Tạo hóa đề sự đó trong sự diếu tài trí con người. Vì thế mà ta tháy có nước, trước giàu sau nghèo, cá nhân cũng thế.

Vạ̀y chính phủ đã có quyền xem sóc đến công ich của xã hội, thì cứ theo lẽ phải là nhiên luật và thiên luật, định đoạt vè̀ sự dùng của mà những chủ của không biết dùng đến; Nghĩa là dung hòa làm sao cho sự dư thừa của tư nhân kia được xử dựng về công ich, mà chủ nhân không mất quyền lợi sở hữu của họ. Đàng khác cũng không tước quyền lọ̣i của họ bằng sự đặt ra sưu thế nặng. Khôn khéo của nhà hữu quyền là ở đ̛ó.

Về nền kinh tế từng gia đình, chính phủ không có quyền đem sự an bài của mình vào thay thế cho tự do của con ngırời, nghĩa là chinh phủ không được quyè̀n đảm nhiệm lấy công việc trưởng trong gia đình.

Đức LÉON XIII trong thông điệp "Tân sự» (Rerum Novarum) nói : quyền chính phủ nào lẫn vào đến nội cung gia đình của công dân, thi đó là một sự nhầm lỗi cả thề và rất có hạ̣i. Vi làm như thể là phá tan liên lạc trong gia dình người ta.

Một điều mà chính phủ có thề pha minh vào, là liệu thế nào tất cả công nhân, nhiững kẻ sẽ trở nèn người cha trong gia đỉinh sẽ không phải sống một cách ngày qua ngày, một là họ̣ có phương tiện dành dụm ra đễ dành mua tạo được tài sản.

Thưa các Đức Giáo Hoàng nói rất đúng lý, mà lẽ ra thiên hạ phải lưu ỷ́ đến kẻ đang hướng dẫn nhân quần theo mục đích tới cao. Vì các đấng ấy, lúc nào cŭng binh quyền lợi của mọi người, nhất là đề cao nhân vị, đồng thởi không làm giả giám chính quyè̀n quốc gia, nguyên chỉ có phản đơi chính sách tham tàn bạo ngược cộng sản thôi.

Quớc gia nào theo chân lý đó, quỡc gia đó duy trì được bền lâu nền an ninh trạ̀t tự trong dân chúng. Quốc gia nào đ̉i ngoài con đường chân lỳ đó, phải đem dân chúng chày kíp đến đau khờ, vì những chân lỷ mà các Đức Giáo Hoàng đã nêu ra, chẳng qua chỉ là vạch rõ chân tướng của địa vị con người nêu cao nhân vị thội. Mà thế là đi theo con đường Tạo hóa rồi, và luật thiên nhièn là đó.
đó bất chính. Song quyền sở hữu đi ngurợc nhiên luật, cho nên quyền đó không được tồn tại, cũng duy trì nữa. Thế là cộng sản đủng.

Thưa : Theo nhiên luật, moi sự là của chung. Song có hai thứ biều của chung : Một là «positive» mọi sự là của chung cách tích cực, nghĩa là không ai được quyền trên một sự vật nào, phải đeın vào làm của chung. Hiều thế là hiều sai nhiên luật.

Cách thứ hai, mọi sự là của chung (négative) nghĩa là nhiên luật không phân chia rõ ràng cho ai, một đề cho con người trong các thời đại tiếp tục chia lấy cho nhau.

Như thế quyền sở hữu khòng đi ngược với nhiên luật, một là đi đúng nhiên luật.

Thế là đạo lý, vì con người có sẵn ngay một trạ̀t đâu mà nhiên luật phân chia được ? Con ngurời khi sinh ra, lúc nhiều, khi it...Những con ngurời này chưa có, nhưng sau này mới có, thì chiạ làm sao cho những kẻ đó đ̛rợc ? Vì thế mọi sự là của chung phải hiều là tiêu cực (négative), nhiên luật không chia.
2) Nhiên luật thì không bao giở vi ןphạm đến. Song nếu quyền sở hữu là thuộc nhiên luật, thì hẳn không bao giờ vi phạm dến. Nhưng ta thấy có nhiều hoàn cảnh được phép vi phạm đến. Cho nèn rõ quyè̀n sở hữu không phải là khuôn khổ của nhiên luật.

Thưa: Những lúc mà lấn quyền sở hữu của công dân, khi đó không được nói là vi phạm quyè̀n của họ. Trong những lúc cần kíp lắm, như khi đánh giặc, chính phủ được phép xử dụng hoặc nhà cửa hay vật dụng của từ gia, tạm gọi là xung công. Khi đó không phải là vi phạm, một là quyè̀n tư gia hay tư nhân khi đó phải nhường vì công ich. Nếu không nhượng vì công ích đó, khi bại thì cả công ich lẫn tư ich sẽ tiêu diệt. Cho nên khi hai quyè̀n lợi vil chạm nhau như thế, gọi là (confliction de droit) quyền nào bé hơn phải rút lui.

Cũng vì nhẽ đơ, ta xem thấy cảc nược văn minh, trong khi chiến tranh cưng có xung công vật này, vật khác, nhưng sau vốn bồi thường. Như thế không phải là vi phạm.
3) Mọi người theo bâm tính là như nhau, có mọi quyền nhur nhau, Về tinh cũng như về tài. Vậy cộng sản thi hành đúng nhiên luật, cho phép con người chồng chung vợ cha, cũng như tài sãn là của công hết. Ai cần thì cho ?

Thưa : Mọi người theo bản tính thi nhur nhau. Điều đó không đún" vì có hai bản tính, một bản tính theo loạí giống (nature spécifique) cá: đó thi mọi nguờ̛i giống nhau, vì mọí người cững chỉ là một loài nhur nhau. Song có bản tính cá nhân nữa (nature individuelle) cái này không giong nhau.

Vậy quyền sở hữu trong sự lập gia đỉnh cuñg như về phương diện
tài sản là theo bản tính cá nhân. Cho nên cộng sản kết luận rất sai nguyên tấc.

Để lộ chân tướng nguỵ, thuyết cộng sản đã đem ra trên kia, tôi xin đem ra một lý luận tương đương, đề các bạn nhìn xem thấy là ngụy biện đển đâu.

Mọi người bản iính như nhau, cho nên có quyền lọ̣i trong mọi sụ nhur nhau. Không ai được hơn kém nhau phurơng diện nào.

Vậy những người thông giơi trên đợi, là những nguời đi ngoài nhiên luật, vì thông giỏi chỉ có thiều số. Câu ấy đúng không ?

Hay là những người biệt tài xuất chúng, là những hạng người ăn cướp tài của nhân loại ? Ai lành mạnh trí không mà suy luạ̀n thế bao giờ.

Trong lỷ luận của cộng sản curng y như vậy.
4) Trong xã hội muốn bình an, thì đừng đem mối phân bì trong đó song sự có quyền sở hữu, có tư bản, hay là gia đình ai nấy riêng biệt, thì h:ay gieo họa, rối trật, sinh nhiều ghen tương. Nếlu cất hết. đi của là chusig, vọ́ chờng chung, thế là an bình.

Thưa : Cŭng nhur không có ngăn trở cuộ c trị an, nếu trong xã-hội có nhiều người dốt củng như người không dốt, thỉ kẻ giàu, người nghèo trong xă hội cŭng không phải làmối nguy cho cuộc an bình. Đứng mặt tinh thà̀n, kẻ thông giỏi là giàu, đ̛ưng mặt vật chất, kẻ nhiều của là giàu.

Song ai dám nói là sự thông giơi lẻ loi kia là rối cuộc trị an, và ngược lại với nhiên luật ? Vậy cüng không nèn nói kẻ giàu làm rối cuộc tri an, và ngược nhiên luật.

Cŭng một nhẽ ấy, cái duyên hay sắc nó theo cá nhân, chứ đâu theo loại giống. Muốn đẹp cả cŭng không đurọ̣c, mà muốn xấu cả cũng không được. Sự riêng tách nhur thế mới là hòa diện của nhàn loại.

Còn như ghen tương, đó là tính xắn con nguò̀i, chứ đâu có phải bầm tinh ? Trái lại, trong xã hội có sự chênh lệch, thị trong xã hội mói đẹp. Kẻ thông giỏi dạy cho kẻ it học. Nguời nbiều của, có dịp thi hành đửc bác ái. Néu khòng có sự chênh lệnh các phương diện, thì lấy đân có đức bác ái, và đâu gọi là công bình. Đâu là tình thurơng ? Đâu là đại độ ? v . . v.. v..

## Hét

