*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 28/01/2024*

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

**TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ**

**BÀI 21**

Trong bài học hôm trước, Hòa Thượng nói, chúng ta rất khó để có cơ duyên gặp Phật pháp, chúng ta biết được lợi ích chân thật của Phật pháp, của giáo dục Thánh Hiền thì chúng ta phải tích cực hoằng truyền Phật pháp, hoằng truyền giáo dục Thánh Hiền. Chúng ta hoằng truyền Phật pháp không phải bằng những lời nói xuông mà bằng chính hành động, việc làm của mình. Chúng ta phải làm ra những bài pháp sống động, khi người khác tiếp xúc với chúng ta họ sẽ cảm thấy chúng ta hoàn toàn khác với mọi người, họ sẽ hiếu kỳ và tìm đến học tập. Người thế gian đều làm vì “*danh vọng lợi dưỡng*”, nếu không có lợi thì họ sẽ không làm trong khi đó chúng ta cho đi không cần nhận về, chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc chiếm lợi của người.

Người ngày nay rất ưa thích thần thông, nếu chúng ta ưa thích cảm ứng, thần thông thì chúng ta sẽ dễ dàng bị lừa. Mấy tháng nay, tôi cảm thấy buồn khi nghe các trang mạng nói nhiều về cảm ứng của xá lợi tóc của Phật, nếu đây là xá lợi thật thì những người sở hữu cũng không cần phải quảng bá như vậy. Từ hàng ngàn năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nghiêm cấm đệ tử dùng thần thông. Những người tu hành khi tâm của họ đạt đến trình độ thanh tịnh nhất định thì họ sẽ có thần thông. Thần thông của chúng ta tự có được, chúng ta cũng không dùng, chúng ta càng không dùng thần thông giả để lừa gạt chúng sanh. Chúng ta phải dùng công phu tu hành của mình, chúng ta phải trải qua một đời sống nghiêm túc trong Giới – Định – Huệ để tiếp độ chúng sanh.

Ngày trước, khi tôi còn làm ở nhà sách, có người chạy vội vã đến nói với tôi là Hòa Thượng Tịnh Không đã đến Việt Nam, tôi nói, hằng ngày, tôi đều được gặp và nghe Hòa Thượng giảng mà tôi vẫn chưa làm được gì, nếu Hòa Thượng qua Việt Nam thì tôi sẽ càng cảm thấy xấu hổ. Buổi chiều, có người báo lại với tôi rằng đó là thông tin bị sai. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh.

 Khi Hòa Thượng vãng sanh, một vài người gọi cho tôi khóc rất nhiều, trong đó có một cụ ông, cụ nói với tôi: “*Hòa Thượng là mặt trời, là ánh sáng trí tuệ, Hòa Thượng mất rồi thì sẽ không có ai dạy bảo chúng ta!*”. Tôi nói: “*Những bài giảng của Hòa Thượng đã được ghi trong rất nhiều đĩa, Ngài ra đi khi đã đến lúc cần ra đi, Ngài đã công thành quả mãn rồi!*”.

Hòa Thượng dặn chúng ta: “***Thời kỳ Mạt Pháp, Yêu Ma Quỷ Quái đều dùng thần thông, cảm ứng để mê hoặc chúng sanh***”. Trước đây, nhiều người mang xá lợi đến để dụ hoặc tôi, có người nói với tôi, họ được tặng bốn viên xá lợi của Thích Ca Mâu Ni, họ muốn tặng lại cho tôi hai viên xá lợi. Tôi nói rằng, họ nên mang xá lợi này tặng những ngôi chùa lớn để nhiều người được chiêm ngưỡng.

Ngày trước, tôi quen một người, ông thường dùng thần chú để tranh cướp ấn pháp của các Thầy pháp khác, tôi khuyên ông không nên tiếp tục tạo ra oan gia trái chủ. Chúng ta cho rằng chúng ta hành chánh pháp, họ hành tà pháp nhưng chúng ta dụng tâm không đúng thì chúng ta mới chính là tà pháp. Người đó khuyên tôi nên học trì chú, ông cũng muốn tặng tôi nhiều bảo vật quý hiếm nhưng tôi đều từ chối. Một hôm, người đó nói, ông muốn muốn tặng tôi câu thần chú giúp tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi nói, hằng ngày, tôi chưa đối trị được tập khí, phiền não của chính mình, nếu tôi đọc được suy nghĩ của người khác thì chắc chắc tôi sẽ càng phiền não.

Cách đây khá nhiều năm, có hai cô khoảng hơn 70 tuổi nói với tôi, nhờ họ trì chú mà họ được các Ngài mua tặng nhà, khi hai người phụ nữ đó chuẩn bị ra nước ngoài, họ nói rằng, họ muốn truyền lại pháp đó cho tôi. Tôi từ chối lời đề nghị của họ, tôi chỉ luôn niệm câu “***A Di Đà Phật***”. Thế gian này có rất nhiều cám dỗ. Chúng ta tu hành có đạo lực thì chúng ta cũng sẽ có thần thông nhưng chúng ta cũng không dùng những thần thông này, chúng ta lại càng không cần mượn Ma lực của một người nào đó. Hòa Thượng đi đến đâu, Ngài mang theo bức ảnh chụp một bức tượng cổ, Hòa Thượng nói: “*Tượng Phật của tôi chưa đáng giá một đồng, đi đến đâu tôi cũng treo lên, lúc nào đi thì tôi cuốn lại*”.

Hòa Thượng nói: “***Thời kỳ Mạt Pháp Yêu Ma Quỷ Quái dùng thần thông mê hoặc chúng sanh, nếu chúng ta dùng cảm ứng thì mọi người sẽ không phân biệt được chánh tà, do vậy, cho dù chúng ta có cảm ứng, thần thông thì chúng ta cũng không nói ra!***”. Ngày trước, khi mọi người chụp được ảnh thần Hộ Pháp xuất hiện ở trong niệm Phật đường, khi mọi người đưa những bức ảnh này cho Hòa Thượng xem, Ngài bảo mọi người xé ngay những bức ảnh đi, những bức ảnh như vậy sẽ làm mọi người mất đi tâm thanh tịnh.

Trước đây, ở miền Tây nhiều người nghe nói có hình ảnh của Phật ở trên ngọn cây nên họ kéo nhau đến xem rất đông, chính quyền địa phương điều tra thì phát hiện đây chỉ là hình ảnh do một người dùng đèn cao áp để chiếu vào ảnh Phật và để hình ảnh đó phản chiếu lên trên ngọn cây.

Hòa Thượng nói: “***Trong cuộc sống thường ngày, trong đối nhân xử thế tiếp vật nếu chúng ta có thể hằng thuận chúng sanh, chúng sanh thích tu pháp gì thì chúng ta giới thiệu họ tu pháp đó thì đây là huyền biến, chính chúng ta gìn giữ được tâm thanh tịnh thì đây là thật trí. Chúng ta không nên dùng tiêu chuẩn của Phật pháp để đo lường tất cả mọi người***”.

Người khác muốn học môn gì mà không phải chuyên môn của chúng ta thì chúng ta phải hướng dẫn họ học với người khác. Thí dụ, mọi người thích học tiếng Anh, tiếng Pháp thì chúng ta giới thiệu họ những người dạy các môn này, chúng ta không nên bảo họ phải học tiếng Hán. Mọi người thích học trì chú mà chúng ta không biết thì chúng ta nói rõ là chúng ta không biết. Có người hỏi tôi có biết đạo tràng nào niệm Phật thanh tịnh không, tôi nói tôi không biết vì hằng ngày, tôi vẫn bị khởi lên ý niệm “*tham, sân, si, mạn*”, “*danh vọng lợi dưỡng*”.

Chúng ta dùng tiêu chuẩn Phật pháp để chúng ta nhìn thấy lỗi của người, chúng ta nhìn thấy mọi người đang “*tham, sân, si*” thì chúng ta đã mất đi tâm thanh tịnh. Khi chúng ta mới học “***Đệ Tử Quy***”, chúng ta luôn nhìn thấy mọi người xung quanh có lỗi. Chúng ta tuyệt đối không được có tâm ngạo mạn, không đem tiêu chuẩn của Thánh Hiền để tìm lỗi của người.

Hòa Thượng nói: “***Nếu nơi nào chúng ta nhìn cũng không vừa mắt thì chúng ta đã đặc biệt sai lầm. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: “Nhược chân tu hành nhân bất kiến thế gian quá”. Người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Hay nhà Phật cũng nói: “Phật pháp tại thế gian bất hoại thế gian pháp”. Phật pháp ở thế gian không phá hoại thế gian pháp. Nếu chúng ta rời khỏi thế gian pháp thì không có Phật pháp để nói***”. Hằng ngày, chúng ta không có đủ thời gian để kiểm điểm lỗi của chính mình vậy thì chúng ta đâu có thời gian nhìn lỗi của người khác. Người thế gian “*danh vọng lợi dưỡng*”, chìm ngập trong hưởng thụ thì đó là chuyện bình thường. Chúng ta nói mọi người đang bị tổn phước, tiêu phước thì chúng ta sẽ khiến mọi người bất an. Chúng ta đừng đem tiêu chuẩn của Phật để đo lường người thế gian, thế gian là như vậy!

Chúng ta phải “*hằng thuận chúng sanh, tuỳ hỷ công đức*”, đủ duyên thì chúng ta can gián, chưa đủ duyên thì chúng ta không nên vướng mắc trong tâm. Chúng ta có thể tuỳ duyên thì đó là huyền biến, chúng ta sống ở thế gian, chúng ta có thể giữ được tâm thanh tịnh thì đó là thật trí.

Nếu trong nội tâm chúng ta an lạc thì chúng ta không cần những thứ bên ngoài. Bên trong chúng ta trống rỗng thì chúng ta mới cần những thứ bên ngoài. Chúng ta không cần bận tâm, khó chịu với những việc đang diễn ra xung quanh chúng ta. Chúng ta phải hạn chế đến mức thấp nhất nhu cầu của mình, người khác không hạn chế thì đó là việc của họ!

Hòa Thượng nói: “***Chúng ta phải nỗ lực học tập “hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức”. Hiện nay, xã hội rất phức tạp, sức cám dỗ, mê hoặc của “năm dục sáu trần”, “danh vọng lợi dưỡng” rất lớn, chúng ta không dễ để có thể tu hành do vậy chúng ta phải ghi nhớ giáo huấn của Đại Đức xưa, chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói, việc làm. Chúng ta phải cẩn trọng trong lời nói, việc làm để chúng ta giữ gìn tâm thanh tịnh của chính mình***”. Phật Bồ Tát sống ở thế gian nhưng các Ngài không bị thế gian ô nhiễm. Chúng ta không có định lực, đạo tâm thì chúng ta sẽ luôn bị thoái chuyển. Tôi thấy Internet rất đáng sợ, chỉ cần một ai đó làm một việc sai nhỏ thì mọi người sẽ đăng việc sai lầm đó lên Internet để nhiều người vào xem, càng có nhiều người xem video thì họ sẽ càng có nhiều tiền. Những người đăng những video có nội dung xấu này sẽ phải nhận quả báo rất lớn. Chúng ta nên xa lánh những video như vậy.

Hôm trước, khi tôi đang làm việc, có người lén quay hình ảnh tôi để đưa lên tiktok lần sau khi họ định quay thì tôi tránh đi chỗ khác. Khi Facebook mới xuất hiện, mọi người đều dùng Facebook thì tôi kiên quyết không mở tài khoản, tôi nhìn thấy trên Facebook có phần bản tin nên tôi nhắc các chú đăng lên Facebook những đoạn trích lục ngắn bài giảng của Hòa Thượng để mọi người được đọc. Người thế gian tiếp nhận những thứ loạn động để lấp đầy khoảng trống của tâm. Tâm họ không có chỗ để an trú, nương về. Có những người khi vừa về nhà thì bật tivi để họ có cảm giác trong nhà có người. Có người khuyên tôi dùng Zalo nhưng tôi không dùng, đây là cách tôi giữ tâm thanh tịnh.

Hòa Thượng nói: “***Con người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Người có đức học, đạo đức và học vấn thì người đó có thể truyền được đạo. Nếu chúng ta có học vấn mà không có đức hạnh thì chúng ta dễ dàng rơi vào tà tri, tà kiến, vậy thì Phật pháp bất tri bất giác biến thành Ma pháp. Người có đức hạnh không có học vấn thì chỉ có thể tự lợi, không thể đem Phật pháp phát dương quang đại, rộng độ chúng sanh. Người có thể hoằng đạo thì phải phát tâm nỗ lực học tập để tiếp nối huệ mạng của Phật, của Thánh Hiền***”. Chúng ta phải làm tốt lời dạy của Thánh Hiền, của Phật thì người khác nhìn vào họ sẽ muốn học theo.

Hòa Thượng nói: “***Những lời dạy của Phật được ghi ở trong Kinh sách, nếu chúng ta không làm theo thì chúng ta sẽ không có được lợi ích, chúng ta không học thì chúng ta không thể vận dụng hay giảng giải cho người khác. Việc này trong Phật pháp thường nói là “Giải - Hành đều trọng. “Giải” là học vấn. “Hành” là đức hạnh, hai việc này phải song song mà tiến***”. Nếu chúng ta chỉ tự lợi, tự tu, không học tập để tiếp nối huệ mạng của Phật thì chúng sanh đời sau không có chuẩn mực để học tập. Người có tâm từ bi thì sẽ nghĩ đến hậu thế. Hằng ngày, chúng ta phải nỗ lực học tập, rèn luyện phẩm đức và học vấn.

Người xưa cũng nói: “***Có tài mà không có đức thì sẽ chỉ phá hoại. Có đức mà không có tài thì vô dụng***”. Chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc, ngày trước, khi tôi chưa được học về vi tính, tôi đã có thể tự xử lý, cắt video. Một tuần nay tôi ở một mình, tôi tự xử lý máy quay, hôm qua, khi máy quay hết pin tôi đã nhanh chóng đi thay. Chúng ta phải cố gắng học tập mọi lĩnh vực để chúng ta có thể giúp ích được nhiều người.

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

***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!*