*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 Ba, ngày 28/01/2025.*

*--------------------------------------------*

**PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP**

**BÀI 159**

Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta rằng chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại đức giáo hóa chúng sanh thường chú trọng đến việc cốt lõi là làm sao đưa chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ban đầu, chúng sanh khởi tâm tu hành cũng là để vượt thoát sinh tử luân hồi, tuy nhiên, tu hành được một thời gian, phước báu ở thế gian có thể dẫn dụ chúng sanh khiến chúng sanh chìm đắm trong danh vọng lợi dưỡng.

Đáng sợ nhất là lợi dưỡng! Có khi cả đời tu hành tưởng chừng như sắp đến ngày viên mãn thì bỗng dưng lại rơi vào tấm lưới danh vọng lợi dưỡng khiến bị đọa lạc. Do đó, rất nhiều Tổ sư Đại đức và gần đây có Hòa Thượng Hải Hiền nói rằng : “*Cả đời tu hành mà không được vãng sanh thì coi như là thất bại rồi!*”

Như vậy vãng sanh là việc quan trọng nhất, các việc khác không làm chúng ta động tâm bởi đó chỉ là từ bi xuất phương tiện nhằm cứu giúp chúng sanh, hướng chúng sanh đến với Phật pháp, đến với chuẩn mực Thánh Hiền chứ không hề vì bá đồ cá nhân hay cưỡng cầu mà làm.

Chúng ta hãy quán sát lại xem, chúng ta có đề cao cảnh giác về việc này không? Chúng ta cũng nhìn xung quanh xem những người tu hành có lấy việc này làm trọng không? Đạo tràng là nơi nương chúng tu hành, nhưng chúng ta phải xem xét xem đạo tràng đó có danh vọng lợi dưỡng không? Có những đạo tràng ban đầu là một căn nhà nhỏ, sau đó đạo tràng to lớn thành một tòa nhà. Việc này có cần thiết không? Đạo tràng chú trọng đến danh vọng lợi dưỡng là dự báo Phật pháp suy đồi, pháp môn tu hành càng lúc càng chú trọng danh vọng lợi dưỡng chứ không chú ý đến việc vượt thoát sinh tử làm gốc.

Từ lâu, tôi nghe lời Hòa Thượng dạy cho nên việc của riêng mình thì sơ sai qua loa, tất nhiên vẫn phải tròn bổn phận trách nhiệm, nhưng việc của chúng sanh thì phải nghiêm túc, kỹ lưỡng. Hòa Thượng từng nhắc nhở chúng ta rằng các Tổ sư Đại đức luôn vì một việc lớn, đó là vì tiền đồ tương lai của tất cả chúng sanh mà lo nghĩ, và việc này quan trọng hơn bất cứ việc gì.

Cho nên chư Phật, Bồ Tát và các Tổ sư Đại đức đến thế gian này để lo một việc chung thân trọn đời là làm sao giúp chúng sanh vượt thoát được sanh tử. Ai đó có thể vì chúng sanh mà lo nghĩ thì họ chính là đang dụng tâm của Phật, Bồ Tát và các Tổ sư Đại đức. Hòa Thượng chân thật là một người như thế bởi Ngài chỉ cần pháp tòa để giảng giải cho chúng sanh, nhằm giúp họ có cơ may nương nhờ Phật pháp mà tu hành giải thoát, còn mọi điều khác như danh vọng lợi dưỡng thì nhường cho người khác.

Chúng ta ngày nay có làm vì chúng sanh, vì việc đại sự ngay trong một đời của chúng sanh mà lo nghĩ hay không? Chúng ta phải luôn cảnh giác vì ý niệm đầu tiên của chúng ta có thể là để giải thoát nhưng ý niệm kế tiếp có thể đã đọa lạc, đã rơi vào danh vọng lợi dưỡng, quên đi mục tiêu ban đầu. Chúng ta ban đầu tu học Phật pháp là để giải thoát sanh tử hay niệm Phật là để vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy bấy lâu nay chúng ta niệm Phật với tâm gì? Có chân thành mà niệm, có thanh tịnh mà niệm hay ngày ngày chìm đắm trong danh vọng lợi dưỡng, tham sân si ngạo mạn? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ vãng sanh đến chỗ nào?

Đến độ tuổi hiện nay, tuy chưa già nhưng tôi cảm nhận những lời dạy của Hòa Thượng, càng lúc càng thấm đẫm. Cho nên năm nay hai câu đối giao thừa mà tôi viết là: “*Cha mẹ có đức hạnh thì con cái nhất định được nương nhờ*” và “*Một người thầy (người dẫn dắt) tốt thì người học trò (người học theo) nhất định sẽ tốt*”. Câu tổng cưỡng lĩnh, tổng tiền đề mà Phật đã nói trên Kinh Hoa Nghiêm có câu: “*Học vi nhân sư, hành vi thế phạm*” – học để làm thầy người, làm là để làm ra tấm gương chuẩn mực cho người.

Chúng ta cùng xem lại khởi tâm động niệm hằng ngày hay ba nghiệp thân khẩu ý, bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi của chúng ta có tương ưng với từng phẩm vị vãng sanh mà chúng ta hướng đến hay chưa? Hòa Thượng chỉ dạy rằng làm được 20% Tịnh nghiệp Tam phước và những gì Phật dạy trên Kinh Vô Lượng Thọ thì đạt hạ phẩm hạ sanh. Phước thứ nhất Tịnh nghiệp Tam phước được đề cập trên Kinh Vô Lượng Thọ gồm: “*Hiếu dưỡng Phụ Mẫu, phụng sự Sư trưởng, Từ tâm bất sát, Tu 10 nghiệp thiện*”.

Làm được 30% thì đạt trung phẩm hạ phẩm, 40% thượng phẩm hạ sanh. Cứ thế 50% đạt hạ phẩm trung sanh v..v... Chúng ta theo tiêu chí này thì biết rõ mình sẽ ở phẩm vị nào, vãng sanh hay đọa địa ngục. Con người đến thế gian để tìm danh vọng lợi dưỡng thì họ cứ việc thỏa mãn danh vọng lợi dưỡng, còn chúng ta biết rằng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chìm trong danh vọng lợi dưỡng khiến trầm luân trong sinh tử, khổ không nói ra lời thì chúng ta phản tỉnh. Còn nếu thấy chưa đủ khổ thì tiếp tục trầm luân.

Nếu chúng ta biết sử dụng “*Tài Sắc Danh Thực Thùy*” để phục vụ chúng sanh, không phục vụ riêng chúng ta, hay để hoằng dương Phật pháp hay hoằng truyền chuẩn mực Thánh Hiền thì đây là việc tốt. Chẳng hạn các trại hè sẽ được tổ chức trong thời gian tới nhằm giúp trẻ làm người con hiếu thảo, một học trò ngoan, một công dân tốt sẽ phải dùng đến tài, tiêu tốn rất nhiều tài vật. Hòa Thượng nói: “*Có tiền là phước báu, dùng tiền là trí tuệ*”.

Chúng ta đừng để phước báu chiêu cảm tài vật, danh vọng lợi dưỡng, rồi những thứ đó nhấn chìm trí tuệ của mình. Chúng ta phải biết dùng trí tuệ để dẫn đạo những thứ đó. Nhiều người ngỏ ý chuyển tiền cho tôi nhưng tôi không nhận mà nói rằng khi nào cần có việc gì làm thì tôi sẽ chuyển cho họ làm.

Do vậy, chúng ta biết vận dụng “*Tài*” để có thể làm những việc cần thiết, lợi ích cho chúng sanh, không gây lãng phí tài vật. Chúng ta không nên để một ý niệm hảo danh hảo lợi nổi lên thì sẽ hoang phí biết bao nhiêu tài vật. Những tài vật ấy có thể cứu giúp biết bao gia đình. Cho nên, tu hành là ngày ngày chúng ta phải kiểm soát khởi tâm động niệm của mình.

Ví dụ như khi cúng lễ, để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, có lúc chúng ta phải dùng những chiếc khánh nhỏ thay vì một chiếc khánh lớn tạo ra âm thanh lớn. Chúng ta đi trên đường mà thấy đường chung bị bẩn thì chúng ta phải quét dọn. Hằng ngày, chúng ta phải luôn quán sát để tâm luôn vì người mà lo nghĩ! Từ việc lớn sanh tử đến việc nhỏ nhất chúng ta có làm phiền lòng đến chúng sanh không? Đó mới là tâm Bồ Tát! Chúng ta phải biết sử dụng phước báu và mọi tiện nghi mình có được cho chúng sanh. Có lần, Hòa Thượng từng nhắc mọi người hãy lấy những quyển sách nhỏ được bày tại đó để mang về tặng lại cho mọi người. Bài học từ lời nhắc nhở của Hòa Thượng là có những món quà rất nhỏ lại có thể hoán đổi cả một hệ tư tưởng của con người.

Ở Hòa Phú, cán bộ xã mỗi lần nhắc đến Trung tâm Kỹ năng sống của Hệ thống Khai Minh Đức luôn là lời khen tặng. Con người tại trung tâm luôn có tình làng nghĩa xóm, sống rất chan hòa, thượng tôn pháp luật, luôn ra sức đóng góp mọi việc làm lợi ích cho cộng đồng. Vừa rồi, chính quyền địa phương chuẩn bị làm con đường liên thôn, liên xã nên chúng ta đã hiến đất làm đường. Chúng ta phải đập một bức tường, dựng lại lò đậu, một khu bếp và tạo một mặt bằng chứ không để họ phải mất chi phí san đất.

Cho nên có những người nói đến việc độ chúng sanh nhưng việc cần làm trong cuộc sống thường ngày, trong đối nhân xử thế tiếp vật thì không làm. Tư duy những việc cần làm cho chúng sanh và thực tiên điều đó trong hiện thực là chúng ta đã chuyển vọng tưởng thành nguyện vọng. Sau khi làm xong thì chúng ta không để trong tâm, chúng ta quên luôn.

Có người cố tình quên hiện thực bằng cách trốn chạy và tạo ra một hoàn cảnh tịch tĩnh như thiên đường ở giữa hồ, ngày ngày bơi thuyền ra chốn đó uống trà. Họ quên hết khổ đau vì mọi khổ đau đều ở bên ngoài, không vào được chốn này. Vậy cảnh đó có phải là chân thật cảnh không? Thật là an nhàn giải thoát không hay chỉ là ảo ảnh nhằm thỏa mãn tư dục của chính mình, trong khi ngoài kia còn biết bao nhiêu là chúng sanh đau khổ. Cụ thể là vào ngày Tết này, có những người chưa có một đòn bánh, chưa có miếng cơm ăn.

Cho nên Hòa Thượng nhắc chúng ta hãy luôn thường xuyên tặng quà và thăm hỏi mọi người. Những việc này không hề cản trở việc tu hành của chúng ta. Thường xuyên tặng quà không phải là thường xuyên vận động, kêu gọi mọi người mà phải hết sức tự nhiên từ tâm yêu thương có sẵn. Đi đến đâu, đến khu vực nào cũng có quà tặng mọi người mà không hề có sự mong cầu. Mọi việc đều là thật làm, bằng tâm chân thành, tri ân báo ân.

Hòa Thượng không nhắc quá xa mà nhắc nhở chúng ta những việc trong cuộc sống thường ngày, những khởi tâm động niệm, để chúng ta muốn có quả thì phải xét nhân gieo hiện tại của chính mình./.

***u.***

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

***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!*