*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 Chủ Nhật, ngày 03/12/2023*

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

**TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC**

**Phần 3**

**Chương 11**

**NÊU RA KINH ĐIỂN NÊN ĐỌC**

Phật từ tâm thanh tịnh mà lưu xuất ra Pháp cần nói, do đó, người học Phật cũng phải từ tâm chân thành, thanh tịnh mà khế nhập, mà truy cầu học vấn. Tuy nhiên, ngày nay người ta đọc tụng rất nhiều Kinh điển mà quên mất rằng pháp nào đưa chúng ta trở về tâm thanh tịnh thì đó mới là pháp thù thắng.

Người học Phật dường như quên mất điều Phật dạy trên Kinh Hoa Nghiêm rằng: *“Một thông thì tất cả đều thông. Một chính là tất cả, tất cả chính là một”.*

Cho nên, tháng Giêng, người ta tụng Kinh liên quan đến cầu phước; tháng Ba và Tư tụng Kinh liên quan đến cầu an; tháng Bẩy thì cầu siêu và tháng Mười là cầu an tích phước. Về pháp tu, người thì nói Thiền Mật hay Thiền Tịnh song tu tốt, người khác lại bảo Thiền Mật Tịnh tam tu cũng rất tốt. Việc này khiến người học Phật hoang mang, bất an không biết thế nào là tốt.

Sở dĩ Phật nói ra nhiều pháp môn, có tới 84.000 - đây là con số tượng trưng, là vì căn tính chúng sanh khác nhau, phù hợp pháp nào thì Phật nói pháp đó. Phật Pháp là pháp bất định. Giống thuốc kê đơn: Người cơ địa khác nhau thì không thể uống thuốc giống nhau. Uống quá liều thì sẽ chết. Nếu không chết thì cũng sanh bệnh. Tu quá nhiều pháp không thể thành tựu mà chỉ tăng thêm phiền não.

Hòa Thượng nói: ***“Ngày trước, Pháp Sư Hoằng Nhất dạy bảo phật tử tri thức học tập từ Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao. Hoa Nghiêm Sớ Sao dùng lời hiện đại mà nói chính là Phật học khái luận. Không luận chúng ta tu học một pháp môn nào, nhưng từ một khái luận này mà bắt đầu. Trước tiên phải hiểu hoàn toàn diện mạo của nó, sau đó mới chuyên công một môn.***”

Chúng ta nghe đoạn này không khéo lại tạp loạn. Đây là Hòa Thượng giảng cho những người chưa vào Pháp môn, dẫn dắt họ đi vào chính lộ.

Đối với hành giả tu Tịnh Độ, Hòa Thượng chỉ dạy “***Kinh điển của Tịnh Độ Tông có năm Kinh, một Luận. Đây là khóa học cần phải tu. Nếu có năng lực và thời gian thì xem nhiều chú giải của Tổ sư Tịnh Độ như là Tịnh Độ Thập Yếu của Ngẫu Ích Đại Sư hay Tịnh Độ Tầm Thư của Cư sĩ Mao Lăng Vân. Nội dung sưu tập phong phú, số lượng lớn, đáng để đồng tu Tịnh Độ làm tư liệu học tập và tham khảo***”.

Trên đây là sách tham khảo về Tịnh Độ. Còn chúng ta đã có Hòa Thượng rồi! Bản thân Ngài thông tông thông giáo với 70 năm cuộc đời đã tham chiếu qua những bộ sách này, đã hành pháp và đã thực nghiệm. Chỉ cần nghe theo Hòa Thượng, chúng ta đã là “*ngư ông đắc lợi*” rồi!

Hòa Thượng nói: “***Người sơ học đều phải xem năm Kinh một Luận thì đối với việc tu học Tịnh Tông mới có thể dần dần mở ra được tâm lượng. Thế nhưng, những bộ sách đó chỉ là trợ tu còn chủ tu là một bộ Kinh”***. Ý Ngài là nếu chúng ta chọn một bộ Kinh Vô Lượng Thọ làm chủ tu thì những bộ Kinh khác chỉ để tham khảo, giúp mình liễu giải hơn đối với Tịnh Độ.

Đây chính là nhất môn thâm nhập. Kinh Hoa Nghiêm dạy “một thông thì tất cả đều thông”. Vậy “*một*” đến từ đâu? Phải quay về tâm chân thành, tâm thanh tịnh mà thể nhập ở một pháp nào đó. Nhờ tâm chân thành mà Hòa Thượng lúc còn tại thế không những giảng thấu triệt Phật Pháp mà còn giảng giải tất cả các pháp ở thế gian như Nho giáo, Đạo giáo, Khổng giáo và các tôn giáo khác.

Còn chúng ta chạy đông chạy tây để cầu pháp mà không biết được rằng chỉ cần trở về tâm thanh tịnh, tâm chân thành thì không chỉ thiện hữu tri thức mà thậm chí Phật Bồ Tát sẽ tự tìm đến chúng ta vì các Ngài nhìn thấy “*chúng sanh ứng cơ*” – cơ duyên được độ đã chín muồi.

Hòa Thượng nói : “***Bạn ở giữa cuộc đời mênh mông đầy đau khổ này, bạn tưởng là có một mình sao? Phật Bồ Tát luôn theo dõi bạn, chỉ cần đến lúc được độ thì các Ngài liền đến ngay***”. Tuy nhiên, một khi tâm chân thành chưa đủ, khởi tâm động niệm vẫn là ảo danh ảo vọng, “*tự tư tự lợi*”, hưởng thụ “*năm dục sáu trần, tham sân si ngạo mạn*” thì sẽ không có sự gia trì của Phật Bồ Tát và long thiên thiện thần hộ pháp.

Cho nên Hòa Thượng thường nói Phật pháp là nội học, tức hướng đến tâm chân thành, thanh tịnh mà tìm cầu học vấn. Còn hướng ngoại truy cầu thì không thể hiểu sâu rộng. Như có người bố thí rất nhiều tiền tài nhưng không đạt được kết quả bởi họ ngoại tâm mong cầu, làm vì háo danh, làm trên hình thức và muốn có sự tán tụng của người khác còn nội tâm thì không hề chuyển đổi.

Nếu cảnh giới nội tâm có mức thanh tịnh thấp thì sẽ hiểu Phật pháp ở mức thấp và nếu tâm thanh tịnh dần cao lên thì theo đó mà hiểu cao lên. Có người càng học thì càng cảm nhận được Phật pháp cao sâu nhiệm mầu. Thật ra Phật Pháp vốn dĩ như vậy, không hề thay đổi mà do nội tâm chúng ta thay đổi nên sự thể hội Phật pháp trở nên sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, Hòa Thượng thường nói: “***Phật pháp mà không có người giảng giải thì cho dù là người có tri thức cũng không hiểu được***”. Quả thật, nhân duyên tiếp cận Phật pháp chân chánh là từ tâm chân thành. Tâm chân thành sẽ cảm đến long thiên thiện thần hộ pháp dẫn vào con đường chánh, đến với thầy tốt, bạn lành.

Việc này chúng tôi cảm nhận rất sâu sắc khi một chàng thanh niên Tây Ninh nghèo khổ cả về vật chất lẫn tri thức hay một người mù chỉ quanh quẩn ở nhà, bản thân họ chẳng có gì nhưng lại đầy đủ tâm chân thành nên họ đã tiếp cận được với pháp của Hòa Thượng.

Bản thân chúng tôi gặp được pháp của Ngài thông qua 13 hộp đĩa chứa bài giảng “*Tinh Hoa Phật Pháp Vấn Đáp*” đã bị bỏ quên trong kho nhiều năm. Nhờ Sư Bà thỉnh thùng đĩa đó về và nhờ Sư Bà mời chúng tôi đến dạy học tiếng Hán nên mới có cơ duyên này. Thời điểm đó, gia đình chúng tôi rất khó khăn, song nếu tính thiệt hơn rồi từ chối lời mời của Sư Bà thì có lẽ chúng tôi không gặp được bộ đĩa đó. Thật đúng là chí thành cảm thông!

Khi Hòa Thượng tầm sư học đạo, Ngài gặp được Đại Sư Chương Gia là do có người giới thiệu. Ngày đó, Hòa Thượng rất nghèo, ăn còn chẳng đủ nhưng Đại Sư lại dạy Ngài cách bố thí từ một xu thì có thể một bước vào cửa Phật pháp. Ngài nghe lời thật làm và đã có bước chuyển đổi.

Ở bên Thầy được ba năm thì Đại Sư vãng sanh. Lúc đó Ngài là thanh niên, dễ dàng đi lầm đường lạc lối, thế mà, do lòng chân thành, lại có người giới thiệu ngài đến cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão Cư sĩ dặn Hòa Thượng hướng đến cầu Tổ Ấn Quang làm Thầy và cả đời Ngài học Ấn Tổ “Tam Bất Quản” – không quản người, không quản tiền, không quản việc. Tuy vậy, trong lòng Hòa Thượng xem trọng tuyệt đối với Thầy Lý Bỉnh Nam.

Chỉ cần nhìn vào tấm gương, từ trong đạo đến ngoài đời, từ những con người phi thường đến những con người bình thường tầm cầu học đạo, chúng ta thấy rõ tâm chân thành tạo nên công đức phước báu và sự an bài tốt đẹp. Đúng như câu nói: “*Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định*” – một miếng cơm, ngụm nước đều do tiền định.

Mới hôm qua, chúng tôi nghe thấy có người khó khăn thì liền chuyển ngay một khoản tiền cho họ. Nhưng trước đó, chúng tôi không hề biết rằng đã có người chuyển đến cho chúng tôi đúng với số tiền vừa chuyển đi. Rõ ràng tiền định không phải ông trời định, mà là phước báu định. Hòa Thượng từng nói rằng dưới vòm trời này, nhân quả không hề sót lọt. Mình tạo ra phước báu hay tội nghiệp dù nhỏ như hạt vi trần cũng không hề mất đi.

Do đó, chúng ta không cần phải cầu mong mà cứ hãy phát khởi tâm đại từ bi, tâm chân thành của mình đối với chúng sanh thì chúng ta mới thành công. Đúng như Tổ Ấn Quang từng nói: “Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm” – tâm chân thành đạt đến cực điểm thì có thể chuyển tâm phàm thành tâm Phật tâm Bồ Tát./.

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

***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!*