*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 11/03/2023*

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

**NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1184**

**“TÂM GIÁC KHÔNG ĐỘNG, TÂM ĐỘNG CHÍNH LÀ MÊ”**

Tâm giác là tâm luôn luôn phản tỉnh. Nếu tâm chúng ta mê thì chúng ta sẽ bị tham, sân, si dẫn đạo. Hòa Thượng nói: “***Mê là chúng ta không biết chính mình có sai lầm. Giác là chúng ta biết chính mình có sai lầm***”. Rất nhiều người không biết mình có sai lầm thậm chí có người khuyên can họ cũng không tiếp nhận. Nếu chúng ta biết tiếp nhận những lời khuyên chân thành thì chúng ta sẽ chuyển từ mê thành giác. Chúng ta thật làm thì chúng ta sẽ thật chuyển đổi. Khi giảng “***Kinh Hoa Nghiêm Áo Chỉ***”, Hòa Thượng nói: “***36 năm giảng Kinh, thuyết pháp, không một ngày nào tôi không niệm Phật, tụng Kinh thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi***”. Nếu phiền não trong chúng ta vẫn dấy khởi thì chúng ta vẫn tương ưng với cõi ác, chưa tương ưng được với cõi tịnh.

Hòa Thượng nói: “***Sau khi chúng ta biết được lỗi lầm của chính mình thì chúng ta phải tu sửa những lỗi lầm đó. Chúng ta nhất định phải xác định rõ tâm của chúng ta là tâm giác hay tâm mê***”. Có những người đã công phu, giảng Kinh, nói pháp, hướng dẫn mọi người niệm Phật nhưng tập khí, phiền não của họ không thay đổi thậm chí tập khi, phiền não của họ ngày càng nghiêm trọng hơn. Người có tâm giác thì họ luôn phản tỉnh, luôn nhận biết mọi việc một cách rõ ràng. Người có tâm mê thì họ không thể phản tỉnh, không tiếp nhận sự góp ý của người khác. Chúng ta đừng tin vào cách thấy, cách biết, cách nói, cách làm của mình vì chúng ta vẫn còn đầy đủ tập khí, phiền não. Chúng ta vẫn “*tự tư tự lợi*”, “*tham, sân, si, mạn*” nên cách thấy, cách biết, cách làm của chúng ta hoàn toàn sai lầm.

Hòa Thượng nói: “***Chúng ta phải thường giữ gìn tâm thanh tịnh. Chúng ta rõ ràng, tường tận trong tất cả các cảnh giới nhưng tâm chúng ta không khởi tâm phân biệt, chấp trước đây chính là tự tánh giác. Nếu chúng ta ở trong các cảnh giới mà chúng ta vẫn phân biệt, chấp trước thì chúng ta đang mê***”. Sự phân biệt, chấp trước của chúng ta khiến cho chúng ta loạn động. Nhà Phật nói: “*Tâm bình thế giới bình*”. Tâm của chúng ta động thì thế giới xung quanh cũng sẽ động.

Hòa Thượng nói: “***Hàng ngày, chúng ta vẫn dùng tâm phân biệt, chấp trước mà chúng ta chưa dụng được tâm bình đẳng với mọi sự, mọi việc. Vọng tâm, tâm phân biệt, chấp trước là tâm ý thức, không phải chân tâm***”. Khi tiếp xúc với mọi cảnh duyên chúng ta đều phải dùng tâm chân thành không phân biệt, chấp trước. Nếu gia đình chúng ta có việc hiếu, hỉ, ma chay thì chúng ta luôn bị động tâm. Tâm chúng ta không định thì chúng ta không thể tương ưng với cõi tịnh. Khi tâm chúng ta đang động mà vô thường đến thì chúng ta chắc chắn đi vào cõi ác vậy thì chúng ta đã uổng phí một kiếp tu hành.

Hòa Thượng nói: “***Giác tâm là chân tâm. Chân tâm là Phật tâm. Tâm chúng ta là vọng tâm. Vọng tâm là giả, là tâm của phàm phu. Chúng ta có vọng tâm do chân tâm của chúng ta bị mê mất***”. Hàng ngày, chúng ta vẫn đang dùng tâm ý thức, chúng ta càng vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chúng ta càng xa lìa chân tâm. Nhà Phật nói: “*Chuyển phiền não thành Bồ Đề*”. Chúng ta lìa khỏi tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì tâm Phật trong chúng ta sẽ hiển lộ.

Hòa Thượng nói: “***Người giác thì chuyển phiền não thành Bồ Đề. Người mê thì chuyển Bồ Đề thành phiền não. Phiền não và Bồ Đề kỳ thật chỉ là một. Khi chúng ta mê thì chúng ta có vô lượng vô biên phiền não. Khi chúng ta giác thì chúng ta có vô lượng vô biên trí tuệ. Điều quan trọng là chúng ta có biết chuyển đổi hay không. Chúng ta mê thì chúng ta sẽ cảm tình dụng sự***”. Trong chúng ta đã vốn có sẵn chân tâm thanh tịnh nhưng nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã tình nguyện làm người mê, chúng ta sống trong buồn vui, thương ghét, giận hờn. Trong “***Tứ Y Pháp***” dạy: “***Y trí bất y thức***”. Chúng ta phải dùng trí tuệ để làm việc chứ không dùng tình cảm. Nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta dùng tình cảm để làm việc.

Có người khi gả con gái thì họ khóc rất nhiều mặc dù đây mới chỉ là cảnh sinh ly chưa phải là cảnh tử biệt. Chúng ta phải dùng trí tuệ nhận biết mọi sự việc. Đề tài hôm qua chúng ta học nói, thiền chính là tĩnh lự, là chỉ quán. “*Chỉ*” là dừng lại tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. “*Quán*” là nhìn thấy mọi sự, mọi việc một cách rõ ràng, tường tận. Chúng ta không thấy rõ chân tướng của mọi sự, mọi việc thì chúng ta công phu trì chú, tụng Kinh, niệm Phật đều không thể có thành tựu. Khi đó, chúng ta có thể có một chút phước báu, một chút căn lành với nhà Phật nhưng đời này, chúng ta không thể có thành tựu.

Hòa Thượng nói: “***Nếu tâm chúng ta giác ngộ thì chúng ta sẽ dùng trí tuệ làm mọi sự, mọi việc. Chúng ta dùng trí tuệ để công phu tu hành thì chúng ta nhất định có thành tựu. Mỗi niệm của chúng ta vì ta, vì cái của ta thì chúng ta đang mê. Mỗi niệm của chúng ta vì chúng sanh, vì Phật pháp, vì thúc đẩy giáo dục Thánh Hiền thì đây chính là giác***”. Nếu chúng ta mê thì chúng ta sẽ vì ta, vì cái của ta. Chúng ta phải mở rộng tâm của mình thành tâm vì tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới đây chính là tâm Phật.

Hòa Thượng nói: “***Chúng ta quán sát, hiện tại chúng ta giác hay chúng ta vẫn đang mê? Chúng ta quán sát xem chúng ta nghĩ cho chính mình hay chúng ta nghĩ cho người khác? Chúng ta mê thì chúng ta nghĩ cho mình, cho cái của mình. Chúng ta giác thì chúng ta nghĩ cho tất cả chúng sanh***”. Khi Lục Tổ Huệ Năng gặp Ngũ Tổ, Ngài nói: “*Thưa Tổ sư, tâm của con thường sinh trí tuệ!*”. Nếu chúng ta gặp Ngũ Tổ thì chúng ta sẽ nói: “*Thưa Tổ sư, tâm của con thường sinh phiền não!”.*

Chúng ta muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tâm chúng ta phải mở rộng đến tận hư không khắp pháp giới. Phước của chúng ta phải bằng Phật A Di Đà thì chúng ta mới về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong “***Kinh A Di Đà***” nói: “***Đâu phải thiện căn, phước đức, nhân duyên ít mà về được nước kia!***”. Chúng ta trở về với chân tâm, chân tâm chính là Phật tâm. Chân tâm của chúng ta có đầy đủ nhân duyên, phước báu, thiện căn. Chúng ta thật làm thì chúng ta sẽ thật có thành tựu như chư Phật đã làm được. Phật chỉ nói ra những điều Phật đã thực chứng, thân chứng. Ma thì chỉ đàm huyết, thuyết diệu. Hòa Thượng chỉ nói với chúng ta những điều Ngài đã thật làm, thật có thành tựu. Rất nhiều người tin theo những điều Ma nói vì họ từ ngoài tâm mà cầu. Những người từ ở chân tâm mà cầu thì chắc chắn sẽ không tin theo những lời Ma nói.

Có nhiều người thắc mắc, vì sao đồ chúng của Ma còn đông hơn đồ chúng của Phật đó là vì người hiện tại, họ từ ở ngoài tâm mà tìm, họ không tìm ở nơi chân tâm. Chúng ta dùng tâm của Lý Thông để đi tìm thì chúng ta sẽ gặp Lý Thông. Tất cả từ ở nơi chính mình. Chúng ta phải quay lại với chân tâm bổn tính của chính mình. Nhiều người học rất nhiều tông phái nhưng điều này chỉ làm họ tăng thêm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, họ chỉ nghĩ về ta và cái của ta. Chúng ta đang xây dựng các vườn rau sạch trên cả nước, nếu chúng ta phát tâm hy sinh phụng hiến vì chúng sanh thì sẽ có nhiều người phát tâm làm cùng chúng ta!

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

**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!*