*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 Tư, ngày 01/03/2023*

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

**NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1174**

**“TRONG SÁU PHÁP TU CỦA BỒ TÁT, NHẪN NHỤC LÀ THEN CHỐT CỦA THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI”**

Chúng ta tu học, “*nhẫn nhục*” là yếu tố then chốt quyết định sự thành công hay thất bại. Ở thế gian, chúng ta muốn học tập có kết quả tốt thì chúng ta cũng phải nhẫn nại. Trong “***Kinh Kim Cang***” Phật nói: “***Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn***”. Tất cả mọi việc nếu chúng ta muốn có thành tựu thì chúng ta đều phải nhẫn nại. Trong chữ Hán, chữ nhẫn ở bên dưới là bộ tâm, bên trên là bộ đao. Con dao cắm vào tâm. Chúng ta phải chịu được đau khổ thì chúng ta mới có thể có thành tựu.

Ngày trước, khi Vua Ca Lợi dẫn theo cung tần đi dạo, các cung tần nhìn thấy một vị Tiên Nhân, họ ngồi xuống nghe Ngài giảng đạo. Vua Ca Lợi nhìn thấy các cung tần của mình đang ngồi nghe một người nói thì nhà vua vô cùng tức giận. Vua Ca Lợi biết vị Tiên Nhân tu nhẫn nhục, Vua Ca Lợi muốn biết vị Tiên Nhân có thể nhẫn nhục đến mức độ nào nên nhà vua ra lệnh cho quân lính róc từng miếng thịt trên người vị Tiên Nhân. Sau khi đã lóc hết thịt của vị Tiên Nhân, nhà vua hỏi: “*Nhà ngươi có tức giận không?*”. Nhẫn Nhục Tiên Nhân phát nguyện: “*Nếu ta không khởi lên sự tức giận thì cho toàn thân này lành lại như cũ. Một khi ta thành đạo người mà ta độ đầu tiên chính là ông!*”. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, người Ngài độ đầu tiên chính là năm anh em Kiều Trần Như, một trong năm người này tiền kiếp chính là Vua Ca Lợi. Phật đã nói Pháp Tứ Diệu Đế tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em họ. Nhờ vua Ca Lợi mà Nhẫn Nhục Tiên Vương thành tựu được pháp nhẫn nhục. Nhẫn Nhục Tiên Nhân không có một chút tâm oán hận, nếu người thường bị lóc thịt như vậy thì họ sẽ vô cùng oán hận.

Trong cuộc sống, chúng ta trải qua được những khảo nghiệm, những khó khăn, chướng ngại là chúng ta đã thành tựu được một chút tâm nhẫn nhục. Hàng ngày, chúng ta vẫn cảm thấy chướng mắt, chướng tai thì chúng ta sẽ còn luân hồi nhiều đời, nhiều kiếp. Đời này, chúng ta trả chưa xong nợ thì chúng ta vẫn phải tiếp tục trả. Chúng ta phải trả với tâm thái hoan hỷ “*nghịch đến thì thuận nhận*” thì chúng ta mới có thể trả xong được nợ. Hòa Thượng nói: “***Chúng ta phải trả xong những hóa đơn mà mình đã nợ!***”. Chúng ta phải trả với thái độ sảng khoái nếu chúng ta trả với thái độ khó chịu, sân hận thì chúng ta không thể trả xong được! Hôm trước, chúng ta học bài “***Không nên gieo thù, không nên kết oán với chúng sanh***”. Tất cả mối quan hệ của chúng ta đều bắt nguồn từ một trong bốn nhân duyên là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ.

Phật dạy: “***Cảnh tùy tâm chuyển***” hay “***Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển***”. “*Chánh báo*” là tâm của chúng ta. “*Y báo*” là tất cả hoàn cảnh sống xung quanh như con cái, vợ chồng. Con của chúng ta ngỗ nghịch thì chúng ta phải quán chiếu lại chính mình. Chúng ta chưa chuyển đổi được hoàn cảnh vì nội tâm chúng ta chưa hoàn toàn chuyển đổi, nội tâm chúng ta vẫn còn hư danh, mong cầu.

Gần đây, gái lớn của tôi đã phát tâm ăn chay, chồng cô cũng ăn chay theo. Những năm trước, con gái tôi không gọi điện, gần như không nói chuyện với Cha Mẹ. Hiện tại, ngày nào con tôi cũng gọi video để nói chuyện với Mẹ hàng giờ đồng hồ. Trước đây, các con tôi không nghe lời nên tôi coi như không có hai người con này nhưng hiện tại các con tôi đã chuyển đổi hoàn toàn. Nhưng sự thay đổi của các con tôi cũng không vững chắc, nếu tâm tôi thay đổi thì chúng sẽ thay đổi tiếp. Hôm nay, con tôi mời Cha Mẹ đến tri ân nhưng nếu ngày mai chúng lại quay lại thành “*đại nghịch, bất đạo*” thì đó là do tâm tôi thay đổi. Tâm chúng ta vẫn còn mong cầu hư danh thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Tâm chúng ta thay đổi thì hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự sẽ thay đổi. Các con nhìn thấy tôi luôn đi phóng sanh, tặng quà cho người, ăn chay, niệm Phật nghiêm túc nên chúng dần dần chuyển. Trong nhà tôi không bao giờ có trứng, con gái nhỏ của tôi ăn chay từ bé, ngày trước, tôi cũng khuyên con gái lớn ăn chay nhưng con bé không nghe.

Hôm qua, có người muốn gửi một đứa con 16 tuổi vào trung tâm giáo dục của chúng ta vì họ không dạy được con. Tôi nói, chúng tôi không phải là trung tâm giáo dưỡng! Hôm trước, khi họ đi dự lễ tri ân, tôi nói với họ, buổi lễ có thể thành công vì mọi người luôn nghe lời, thật làm, nếu ông muốn con chuyển đổi thì tự Cha Mẹ phải chuyển đổi, không thể tự nhiên mà được hưởng phước. Trẻ em luôn biểu hiện tâm cảnh của Cha Mẹ, nếu Cha Mẹ cống cao ngã mạn thì con cũng không biết sợ, không biết kính trọng mọi người. Khi chúng ta chuẩn bị sinh con, chúng ta vẫn còn cống cao, ngã mạn thì khi sinh ra con chúng ta cũng không tôn trọng Cha Mẹ, Thầy Cô.

Tôi quan sát tâm cảnh các con ở cơ sở giáo dục đạo đức văn hoá truyền thống ở Sơn Tây, Tây Ninh và tôi quán chiếu lại câu chuyện của mình thì tôi thấy con cái đều mang tâm cảnh của Cha Mẹ. Trước đây, tôi giảng ở Cần Thơ, có người viết giấy lên hỏi tôi, vì sao họ tu hành mà con của họ vẫn đại nghịch, bất đạo. Tôi nói, nếu cô không giận thì tôi mới nói sự thật! Cô cầm chứng minh thư nhân dân của mình ra phô-tô, nếu chứng minh thư nhân dân của cô đẹp thì bản phô-tô sẽ rất sắc nét. Nếu chứng minh thư nhân dân của cô đã bị mờ, nhòe thì bản phô-tô cũng sẽ bị mờ, nhòe. Cô không thể trách người phô-tô mà phải trách chính mình! Cô mới tu bốn năm năm, các con của cô đã hơn hai mươi tuổi, hơn nữa, cô chỉ tu trên hình thức còn nội tâm chưa chuyển đổi. Chúng ta muốn hoàn cảnh tốt thì nội tâm chúng ta phải tốt. Chúng ta chuyển đổi triệt để từ nội tâm thì hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất sẽ thay đổi.

Chủ nhật, chúng ta tổ chức lễ tri ân Cha Mẹ, rất đông người đến, chúng ta phải đi mượn thêm ghế, có rất nhiều trẻ em cũng đến nếu chúng ta không cẩn trọng thì hội trường sẽ hỗn loạn! Từ trường nghiêm túc của mọi người đã khiến cho buổi lễ diễn ra rất thiêng liêng, cảm động. Nhiều người lần đầu đến tham dự đã khóc hết nước mắt. Chúng ta chưa chuyển đổi được hoàn cảnh vì nội tâm chúng ta chưa thay đổi. Mười năm trước, các con tôi muốn tự chọn con đường, tôi nói, các con tự đi con đường của mình thì các con sẽ tự chịu trách nhiệm. Khi nào, các con thất bại thì các con có thể tìm ba, nếu các con tìm ba thì các con phải tuyệt đối nghe lời. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể tổ chức được lễ cưới, lễ tri ân theo văn hoá truyền thống cho các con nhưng lễ cưới của các con tôi đã diễn ra rất cảm xúc, lễ cưới của con gái lớn của tôi chỉ có khoảng 11 người tham dự. Nhưng mọi việc sẽ không tiếp diễn một cách bất biến, nếu tâm chúng ta thay đổi thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Chúng ta không thể thoải mái ngồi hưởng phước. Hòa Thượng nói: “***Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn***”. Các Ngài đã là Phật Bồ Tát nhưng các Ngài vẫn không ngừng tinh tấn. Chúng ta có một chút thành tựu mà chúng ta đã “*tinh tướng*” thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ chuyển đổi. Chúng ta phải tinh tấn cho đến khi chúng ta thành Phật. Chúng ta phải hết sức phản tỉnh!

Nhiều người khi mọi thứ chuyển đổi tốt thì họ lại tùy tiện rơi vào “*danh vọng lợi dưỡng*”. Tôi biết một người, ban đầu họ có cuộc sống nghèo khổ, sau một thời gian họ có nhà, có xe, có cửa hàng, con của họ thích hưởng thụ nên chúng ta bán sạch tất cả tài sản. Tất cả đều do tâm của chúng ta, tâm chúng ta chuyển đổi thì hoàn cảnh chuyển đổi. Chúng ta phải nỗ lực 10 năm, 20 năm thì hoàn cảnh mới có thể chuyển đổi tốt. Nhưng chỉ cần tâm chúng ta vướng vào hư danh, mong cầu thì chỉ cần sau ý niệm, hoàn cảnh đã chuyển đổi xấu. Chúng ta tạo ra nhân ác, nhân ác gặp duyên ác thì quả sẽ hiện tiền. Chúng ta tu hành trong 10 năm, 20 năm chúng ta mới có thể chuyển đổi được hoàn cảnh vì nhân thiện quá ít, duyên thiện quá mỏng.

Hòa Thượng phải trải qua sáu, bảy chục năm để chuyển đổi hoàn cảnh. Chúng ta tinh tấn nhiều chục năm nhưng chúng ta “*tinh tướng*” chỉ một ngày thì tất cả thành tựu của chúng ta sẽ tan tành, thậm chí hoàn cảnh của chúng ta còn xấu hơn trước vì chúng ta đã đánh mất niềm tin của mọi người. Chúng ta phải tinh tấn, miệt mài suốt cuộc đời! Trước đây, tôi xuất hiện ở rất nhiều nơi nhưng hiện tại tôi xuất hiện ít dần, nói ít dần. Phật dạy chúng ta: “***Tâm chúng ta bình thì thế giới sẽ bình***”. Tâm chúng ta bao chao, dao động thì thế giới cũng sẽ bao chao, dao động. Chúng ta hành trì một cách miên mật thì hoàn cảnh sẽ dần thay đổi. Chúng ta phải nhớ, chúng ta cần vài chục năm để thay đổi hoàn cảnh trở nên tốt nhưng chỉ cần một ý niệm của chúng ta thì hoàn cảnh đã có thể chuyển đổi xấu! Ngài Ngộ Đạt pháp sư đã làm ra biểu pháp cho chúng ta! Hòa Thượng nói: “***Chúng ta tự làm, tự chịu***”. Đi đến Thiên đường hay địa ngục là do chúng ta tự chọn. Người xưa nói: “***Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo. Địa ngục vô môn hữu khách tầm***”. Thiên đường có đường nhưng không có người đi, Địa ngục không có cửa nhưng nhiều người tìm!

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

**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!*