*Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!*

*Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 11/02/2023*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1155**

**“CÁI GÌ GỌI LÀ CẢM? Y THEO LỜI DẠY MÀ LÀM THÌ GỌI LÀ CẢM”**

Chư Phật Bồ Tát đến thế gian là do chúng sanh có cảm. “*Chúng sanh có cảm*” là nhiều chúng sanh giác ngộ, phát tâm quay đầu nên Phật Bồ Tát đến. Người thế gian có tâm “*danh vọng lợi dưỡng*” nên họ cho rằng cúng dường nhiều, xây dựng chùa to thì Phật sẽ hoan hỷ đến. Chúng ta cho rằng tâm của Phật Bồ Tát cũng giống như tâm của phàm phu chúng ta thì chúng ta đã phạm tội rất nặng.

 Hòa Thượng nói: “***Phật pháp đại từ, đại bi***”. Tâm đại từ, đại bi là tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt, chấp trước. Tâm của phàm phu chúng ta đầy những phân biệt chấp trước. Phật Bồ Tát không có chướng ngại, các Ngài không có tâm phân biệt, chấp trước nên các Ngài không cưỡng cầu. Chúng sanh tha thiết được nghe lời giáo huấn thì các Ngài đến, chúng sanh không muốn nghe thì các Ngài ra đi.

Trong nhà Phật nói đến: “***Thỉnh Phật trụ thế, thỉnh Phật chuyển pháp luân***”. Chúng ta muốn thỉnh Phật chuyển thế thì phải chúng ta phải thật làm. Chúng ta muốn thỉnh Phật chuyển pháp luân thì chúng ta phải thật lắng nghe. Trong lớp học của chúng ta, nếu tất cả mọi người đều thật làm thì giáo huấn của Phật đang được tiếp nối. Khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta thuận theo lời giáo huấn của Phật vậy thì Phật vẫn đang trụ thế. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật còn trụ thế nhưng đệ tử không làm theo lời dạy của Ngài thì họ cũng không có được lợi ích. Khi Phật còn tại thế, nhóm lục quần tỳ kheo vẫn phạm trai, phá giới làm trái đi pháp hạnh của người tu hành. Mọi người thường đến thưa với Phật là người nào đó còn phạm lỗi nào do vậy Phật đã chế ra giới điều.

Tự tánh của chúng sanh vốn dĩ là thuần thịnh, thuần thiện. Chúng ta quay về với tự tánh thì khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta sẽ không có sai lầm. Chúng ta có xu hướng nương vào tập tánh hơn là hướng về tự tánh. Tập khí, phiền não của chúng ta ngày càng nhiều thì chúng ta hướng về tập tánh càng ngày càng nhanh. Chúng ta y theo lời Phật làm là chúng ta đang diễn pháp. Chúng ta làm đúng với lời Phật Bồ Tát đã dạy thì chính là chúng ta đang thỉnh Phật trụ thế.

Chúng ta cho rằng mình thiệt thòi vì chúng ta sinh ra trong thời kỳ Mạt Pháp, chúng ta không được gặp Phật. Hòa Thượng nói: “***Phật pháp không có Mạt pháp, cũng không có Chánh pháp***”. Chánh hay Mạt là do con người. Người y theo lời dạy của Phật để làm thì đó là họ đang sống trong thời kỳ Chánh pháp. Khi Phật còn tại thế, một số đệ tử vẫn không y theo lời dạy thậm chí làm trái với lời dạy của Phật. Ngày nay, người làm trái lời Phật dạy càng lúc càng nhiều. Người không y theo lời dạy mà làm thì dù họ sống trong thời kỳ Phật còn tại thế thì họ vẫn giống như đang sống trong thời kỳ Mạt pháp. Hiện tại, chúng ta được tiếp nhận Phật pháp nhưng chúng ta không làm y theo lời Phật dạy, chúng ta vẫn cảm tình dụng sự. Chúng ta vô điều kiện mà phục vụ người thì chúng ta mới chân thật có được lợi ích. Chúng ta đã quen với tập khí tham lam, bỏn xẻn, dính chặt vào cái ta, cái của ta.

Tôi trồng rau sạch và khuyến khích mọi người trồng rau nên tôi đi đến đâu tôi cũng được ăn rau sạch. Nếu tôi chỉ trồng rau sạch cho tôi ăn mà tôi không hướng dẫn người khác thì khi tôi đến nơi khác tôi sẽ không có rau sạch để ăn. Chúng ta làm lợi ích cho người cũng là chúng ta làm lợi ích cho chính mình. Chính chúng ta mang hình tượng của Phật đến nhân gian, đến gia đình, đoàn thể, xã hội thì đó chính là chúng ta thỉnh Phật trụ thế. Chúng ta đang làm theo lời giáo huấn của Phật thì đó là pháp luân của Phật đang được luân chuyển, là chúng ta đang thỉnh Phật chuyển pháp luân.

Chúng ta ở trong gia đình, trong đoàn thể, trong cộng đồng xã hội, nhiều người truy cầu “*danh vọng lợi dưỡng*” nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta làm ra tấm gương tốt thì họ sẽ đến học hỏi chúng ta. Chúng ta chuyển lời dạy của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát thành khởi tâm động niệm, hành động tạo tác vậy thì giáo huấn của Thánh Hiền đang được luân chuyển, hình tượng của Thánh Hiền đang được biến hiện.

Hòa Thượng nói: “***Phật pháp vốn dĩ là an vui, là tự tại giải thoát nhưng vì sao chúng ta học Phật pháp mà chúng ta không an vui, không tự tại giải thoát?***”. Chúng ta học Phật nhưng chúng ta vẫn bị ràng buộc bởi chúng ta không y theo lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta: “***Cần tu Giới – Định – Tuệ. Diệt trừ Tham – Sân - Si***”. Giới là những quy định của nhà Phật, luật pháp của quốc gia, phong tục của làng xóm. Chúng ta có Giới thì chúng ta sẽ có Định. Chúng ta có Định thì chúng ta sẽ có Tuệ. Người có trí tuệ thì làm việc gì cũng sẽ không có sai phạm. Nhiều người làm sai mà không biết mình làm sai vì họ không có trí tuệ, họ không phân biệt được phải trái, tốt xấu, tà chánh. Chúng ta phải diệt tận gốc Tham – Sân – Si chứ chúng ta không chỉ thay đổi đối tượng.

Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải làm ra hình tượng của Phật Bồ Tát. Chúng ta chưa làm hoàn toàn giống nhưng chúng ta cần nỗ lực để dần dần làm giống hơn. Người thế gian nói: “*Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh*”. Chúng ta là con của Phật thì chúng ta phải dần có các khởi tâm động niệm, hành động tạo tác giống như Phật. Nhiều người là con của Phật nhưng lại giống Ma. Trong một bầy sư tử, các con sư tử đều có dáng đi rất oai vệ, tiếng gầm oai phong. Nếu có con heo xuất hiện trong bày sư tử, dù con heo có cố gắng bắt chước sư tử thì dáng đi của con heo vẫn ục ịch. Nếu mỗi chúng ta là một vị Phật Bồ Tát thì thế gian nơi nào cũng có Phật Bồ Tát. Chúng ta làm ra hình tượng của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát thì chính là các Ngài đang trụ thế.

Hòa Thượng nói: “***Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn***”. Nhiều người học Phật chỉ “*tinh tướng*”, lười biếng, chểnh mảng. Trong “***Kinh Hoa Nghiêm***” nói: “***Học vi nhân sư, hành vi thế phạm***”. Chúng ta học là để làm Thầy người, chúng ta làm để làm mô phạm cho người. Tất cả khởi tâm động niệm, hành động, đối nhân xử thế của chúng ta đều làm mô phạm, là chuẩn mực để nhắc nhở người. Chúng ta làm đúng theo lời Phật, làm đúng theo chuẩn mực của Thánh Hiền thì Phật, Thánh Hiền đang trụ thế. Tôi biết một nhóm người, hàng ngày mọi người đều ngồi đọc sách Thánh Hiền nhưng họ không thật làm. Họ chỉ ngồi đọc sách nên bản thân họ và mọi người đều không có lợi ích, sau đó một thời gian thì nhóm đó đã tan rã.

Hòa Thượng nói: “***Chúng ta muốn cảm Phật Bồ Tát, cảm Thánh Hiền thì chính chúng ta phải làm y theo lời dạy của các Ngài***”. Trước đây, Hòa Thượng nói: “***Khi tôi đến với Thánh A-la thì tôi là học trò của Thánh A-la. Khi tôi đến với chúa Giê-su thì tôi là học trò của chúa Giê-su. Khi tôi đến với Thích Ca Mâu Ni Phật thì tôi là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật***”. Các bậc sáng tạo của các tôn giáo đều dạy chúng ta quay trở về với tâm thanh tịnh, chân thành, bình đẳng. Chúng ta dụng được tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thì chúng ta cảm được tất cả các bậc sáng tạo tôn giáo chính thống ở thế gian.

Nhiều người cho rằng, trước đây họ mở được một cửa hàng mà bây giờ mở được nhiều cửa hàng thì đó là Phật Bồ Tát có cảm ứng. Những thứ giúp chúng ta thỏa mãn “*danh vọng lợi dưỡng*” thì đó không phải là cảm ứng. Chúng ta tăng thêm tiền tài, địa vị thì chúng ta tăng thêm phiền não, chúng ta càng nhanh đọa lạc. Đây không phải là cảm ứng của Phật Bồ Tát mà là cảm ứng của Ma. Những thứ giúp chúng ta tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng tâm thanh tịnh thì đó mới chân thật là cảm ứng. Chúng ta làm nhiều việc lợi ích chúng sanh nhưng tâm chúng ta thanh tịnh, trí tuệ chúng ta ngày càng thêm lớn thì đó là cảm ứng của Phật Bồ Tát.

Tâm của chúng ta rất “*mong manh, dễ vỡ*”. Nếu hàng ngày, chúng ta không được nhắc nhở, không học tập thì chúng ta dễ dàng rơi vào cảm ứng của Ma. Khi chúng ta bắt đầu niệm Phật, chúng ta có đạo tràng nhỏ, một thời gian sau có người xây cho chúng ta đạo tràng lớn thì chúng ta cho rằng đó là Phật linh nghiệm. Đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Phật A Di Đà không làm việc khiến tâm chúng ta bị lay động, xen tạp.

Ngài Oánh Kha niệm Phật ba ngày, ba đêm thì tương ưng được với Phật. Phật nói với Ngài: “*Dương thọ của con còn mười năm, con cố gắng niệm Phật, mười năm sau ta sẽ đến rước con!*”. Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Tịnh Không cũng làm ra tấm gương của người chân thật niệm Phật cho chúng ta. Hòa Thượng cả đời chỉ ở nhờ nơi của người khác, Ngài đến và ra đi như một lữ khách. Tâm chúng ta chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thì đó là chúng ta chân thật có cảm ứng. Chỉ có Ma mới giúp chúng ta thỏa mãn tâm tư lợi.

Ngay khi chúng ta có tâm tư lợi thì chúng ta đã bị mất hết công đức. Tâm thanh tịnh không còn thì thần Hộ Pháp sẽ đi mất vậy thì Ma sẽ đến. Chúng ta niệm Phật lâu năm, chúng ta có phước báu, lời nói của chúng ta có nhiều người nghe, nếu chúng ta bị Ma dẫn dắt thì một đám đông đều bị Ma dẫn dắt. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói đây là Ma đã: “***Một mẻ lưới bắt sạch***”.

Phật dạy Ngài A-nan: “***Lấy Giới làm Thầy, lấy khổ làm Thầy***”. Thầy Trần nói: “***Lao động sinh trí tuệ***”. Đời sống vật chất của chúng ta có thiếu hụt cũng không phải là vấn đề nếu đời sống tinh thần của chúng ta tràn đầy. Chúng ta muốn thỏa mãn đời sống vật chất thì Ma sẽ liền đến cho chúng ta cảm ứng. Chúng ta có tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thì chúng ta cảm ứng với Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta có một niệm không chân thành thì chúng ta cảm ứng ngay với Ma. Có người hỏi Hòa Thượng vì sao Ma dễ đến phá vậy, Hòa Thượng nói: “***Mọi người chỉ cần khởi ý niệm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” thì Ma sẽ liền đến. Ma là oan gia trái chủ, là những người chúng ta đã từng làm họ phiền não. Họ giúp chúng ta thỏa mãn để đạo tâm của chúng ta tan nhạt khi đó họ sẽ có thể đòi nợ chúng ta!***”.

Khi Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư làm quan trong triều đình, Ngài Ngộ Đạt cùng Triệu Thấu có hiềm khích với nhau nên Triệu Thấu tức giận tự sát. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mười đời làm pháp sư tu hành nghiêm túc nên Triệu Thấu không hại được. Đời thứ mười, Ngài Ngộ Đạt làm quốc sư, khi Ngài được vua tặng cho một pháp tòa bằng trầm hương, Ngài vừa khởi ý niệm: “*Quốc sư như ta mới xứng đáng ngồi chiếc ghế trầm hương này!*”. Tâm Ngài không còn thanh tịnh nên Triệu Thấu liền biến thành một ghẻ ăn thịt người ở đầu gối. Nếu không cho ghẻ ăn thịt thì nó sẽ ăn thịt của vật chủ. Hòa Thượng nói: “***Người tu hành có tâm chân thành, thanh tịnh thì oan gia trái chủ không thể đến phá***”.

Hôm trước cũng có người tặng tôi một chiếc ghế nhưng tôi nói đó là việc làm “*tào lao*”. Quan trọng là chúng ta có làm được theo đúng lời Phật dạy không, tâm chúng ta có dần thanh tịnh, bình đẳng hơn không! Một lần tôi đi dạy, ghế của họ rất hoành tráng, những thứ như vậy chỉ làm chúng ta tăng trưởng thêm “*danh vọng lợi dưỡng”*. Chiếc ghế tôi thường ngồi dịch Kinh đã rách rất nhiều chỗ.m, mọi người bảo tôi giữ lại chiếc ghế đó để làm kỷ niệm. Những điều làm chúng ta tăng trưởng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi thì đó là cảm ứng của Phật. Những điều làm chúng ta tăng thêm tâm “*tự tư tự lợi*”, “*danh vọng lợi dưỡng*” thì đó là cảm ứng của Ma.

***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\****

**Nam Mô A Di Đà Phật**

*Chúng con xin tùy hỷ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!*

*Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy có thể còn sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!*