*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 Hai, ngày 11/12/2023.*

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

**TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ GIA NGÔN LỤC**

**Phần 3**

**Chương 12**

**GIẢI ĐÁP HỌC PHẬT NGHI VẤN**

**BÀI 8: ĐẤU TRANH**

Con người ngày càng sống trong thế giới bất an nên dùng mọi phương pháp đấu tranh để trấn an cuộc sống. Tuy nhiên, sống “*hòa ái*” bên nhau mới giải quyết tận gốc vấn đề này.

Hòa Thượng nói: “***Ngày nay động loạn trên thế giới không thể giải quyết bằng cạnh tranh đấu tranh hay chiến tranh vũ lực. Việc này làm sự oán thù càng thêm lớn***”.

Nhà Phật có câu: “*Oan oan tương báo không bao giờ ngừng dứt*”. Cho nên “*Đừng bao giờ ôm giận hờn qua đêm*” vì có thể trở thành bệnh nan y.

Giận hờn giữa người với người chỉ cần đối thoại hài hòa hay mỗi bên nhận một chút thiệt thòi thì sẽ vẫn là bạn. Nếu không hòa giải sẽ dẫn đến chướng ngại thậm chí báo thù nhau.

Hòa Thượng cho biết Cổ Thánh Tiên Hiền đều lấy chữ “*Hòa*” nhắc nhở mọi người. Ngài chỉ dạy chữ “*Hòa Bình*” mang đầy đủ nhân quả. Muốn “*Bình*” thì phải “*Hòa*”, “*Hòa*” phải từ nơi chính mình.

Trong một gia đình cũng vậy, nhất định phải “*Hòa*” bởi sự đối đầu không tạo nên bình an. Tâm oán thù sẽ nhận lại tâm oán thù. Đây là phản kháng phòng vệ tự nhiên khi ai đó cảm thấy sắp bị tổn hại.

Có lần chúng tôi đã phải hòa giải với các anh thợ gỗ cạnh nhà: “*Chú xin lỗi! Cuộc sống vì miếng cơm manh áo nên các anh cực khổ, bé nhà chú không biết nên làm phiền các anh.*”

Mấy thanh niên bàng hoàng nói: “*Dạ không có gì đâu ạ!*”. Điều này cho thấy nếu mình đối đầu thì theo phản vệ tự nhiên, họ sẽ đối kháng. Mình mang đến “*hòa bình, hòa ái*” thì sẽ nhận được hồi đáp tương tự.

Tuy nhiên, thế gian có nhiều điều bất khả kháng. Ví dụ mối thâm thù đã khiến vua Tỳ Lưu Ly nhất quyết tàn sát dòng họ Thích dù đã được Phật can ngăn.

Gặp hoàn cảnh này, Hòa Thượng chỉ dạy là không dùng tâm thù hận mà dùng tâm yêu thương. Muốn vậy, phải quán chiếu nội tâm để nhận ra sự đáng thương của thế nhân.

Hãy quán rằng chúng ta học Phật, Thánh Hiền, ngày ngày ăn chay niệm Phật mà tập khí phiền não xấu ác vẫn dấy khởi một cách khó coi, vẫn không làm được người tốt.

Huống hồ thế nhân cả đời học danh vọng lợi dưỡng, được dậy cạnh tranh, đấu tranh cần thiết thì phải chiến tranh và đang huân tập tập khí xấu ác thì làm sao họ biết hài hòa.

Hòa Thượng nói: “***Trong xã hội hiện đại này, càng lúc con người càng sống trong thế giới đầy nguy hiểm, bất an”.***

Xét trong phạm vi nhỏ là gia đình, nếu ngày ngày cạnh tranh, đấu tranh, thì gia đình đó không khác gì ngục tù. Tâm thái đối đầu như vậy rất bất an, khó sống.

Mở rộng hơn trong mỗi lĩnh vực ngành nghề, không thể an ổn khi tâm người cũng đều là cạnh tranh và đấu tranh. Đây là mầm mống của chiến tranh.

Sự nguy hiểm cũng đến từ việc vũ khí càng lúc càng hiện đại hay một số người sẵn sàng ôm chất nổ tự sát và nguy cơ trái đất bị hủy diệt nếu người ta sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hòa Thượng nói: “***Người chân thật có đạo đức, học vấn, lương tâm thì nhất định không phát triển vũ khí giết người hàng loạt. Trong Bồ Tát giới, việc tạo ra công cụ sát hại chúng sanh là phạm giới sát***”.

Cho nên Hòa Thượng mới khuyên rằng thời gian con người gặp nhau quá ngắn, có khi chỉ một vài lần thì hãy sống hài hòa cùng giúp đỡ nhau tồn tại và phát triển.

Nếu không làm được như vậy mà tạo oán thù thì mình khổ là nhiều bởi phải luôn trằn trọc, nghĩ cách đối đầu thậm chí còn hại người tử vong.

Hòa Thượng nói: “***Những hồn quỷ này, nếu trong gia đình thì đầu thai vào nhà bạn; nếu tầm quốc gia thì đầu thai làm người trong nước bạn. Vậy thì làm sao tránh được?”***

Hại người thì nay người ta đầu thai làm con cháu mình. Lúc ấy mình hầu hạ phục vụ và đem hết gia tài chắt bóp bấy lâu nay dâng tặng cho chúng, để chúng phá trong chớp mắt.

Nếu không mất tài sản thì trong nhân gian có hiện tượng “*con ranh con lộn*”. Đó là sự đầu thai nhiều lần của những đứa trẻ vừa sinh ra không lâu thì đi ngay khiến người Mẹ đau khổ vì mất con. Người nhà có kiểm chứng bằng cách đánh dấu trên người đứa trẻ mất đó và đứa trẻ được sinh ra rồi mất đi tiếp theo cũng đều mang vết bớt tương tự dấu tích này.

Nếu thù hận phát sinh vì quốc gia này ăn hiếp quốc gia kia, dân tộc này giết hại dân tộc kia thì kẻ yếu thế ở quốc gia hay dân tộc đó sẽ phát thệ báo thù.

Hòa Thượng kể chuyện: “***Khi nhà Thanh mới lập quốc, dựa vào thế lực mạnh mẽ nên đã tàn diệt dòng họ Diệp Xích Na La.***

***“Người đứng đầu dòng họ này trước khi chết đã phát nguyện: Trong dân tộc ta, chỉ cần còn sót lại một người nữ thì cũng phải báo thù, phải làm cho các người bị tiêu diệt***.

“***Ban đầu triều nhà Thanh không cho phép người có họ Diệp Xích được vào trong cung. Nhưng năm tháng lâu dần, người ta không xem trọng quy định này.***

***“Cho nên người nữ cuối cùng thuộc dòng họ Diệp Xích chính là Từ Hy Thái Hậu mới vào cung. Lúc đó, có người nhắc về quy định trên nhưng Vua Hàm Phong không để ý đến.*** ***Cuối cùng quốc gia bị diệt vong trên tay của Bà”.***

Hòa Thượng nói: “***Đây là họ đến để báo thù. Cho nên không nên dùng cạnh tranh, đấu tranh, hay chiến tranh để thắng người***”.

Lời dạy này của Hòa Thượng từ 30-40 năm trước, cho nên, khi đến quốc gia nào, Hòa Thượng thường tặng các vị lãnh đạo các nước chữ “*Hòa*” và “*Ái*”

Hòa Thượng khẳng định: “***Con người vốn dĩ có thể sống hài hòa mà không cần cạnh tranh, đấu tranh thế nhưng họ vẫn muốn làm những việc như vậy bởi vì lòng tham***”.

Họ tham “***Tài Sắc Danh Thực Thùy”*** *mà theo Hòa Thượng là* ***“địa ngục ngũ điều căn***” – điều căn bản để đọa vào địa ngục.

Không nhận thức được nỗi sợ này nên con người luôn chạy theo ảo danh ảo vọng, dẫn tới đấu tranh tàn khốc. Họ tìm cách làm mình nổi bật hơn nhằm khẳng định bản thân.

Người ham tiền thì ôm hôn tiền, hằng ngày mở tủ tiền ra ngắm nghía. Có người lại nghiện mua sắm dù ở nhà đã có mặt hàng đó. Đây là bệnh.

Người thích sắc thì bằng mọi cách phải làm cho mình đẹp, thích được khen đẹp. Thậm chí, người khác nhìn họ không thấy đẹp nhưng họ lại nghĩ họ đẹp. Đấy là ảo.

Danh thì không biết hình thành ở đâu, mà cũng không đâu có nhưng lại làm quấy đảo bao người. Có người vì bị giới thiệu thiếu tên hay chức danh là đã sân giận.

Hòa Thượng trong suốt 70 năm hoằng pháp lợi sanh, Ngài đã làm triệt để, tránh xa “*danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy*”.

Cả đời Ngài đã làm được chữ “*Nhường*”. Thậm chí nơi Ngài ở mà học trò mới có ý tranh giành chứ chưa nói ra miệng là Ngài “*Nhường*” ngay, âm thầm rút lui.

Thế nhân tùy thuận ngũ dục vì không muốn giải thoát nên cam chịu đọa lạc. Còn người học Phật, học đạo đức Thánh Hiền thì phải tự bảo hộ, hộ pháp cho chính mình

Phật dạy rằng một khi chưa chứng A La Hán thì không tin vào suy nghĩ của mình. Chúng ta là phàm phu nên phải phản tỉnh về tập khí xấu ác vẫn đang len lỏi mà chưa nhận ra.

Cho nên cách tốt nhất là tránh xa, đừng tạo cho mình có điều kiện tiếp cận chúng vì gần “*Tài Sắc Danh Thực Thùy*” thì dính “*Tài Sắc Danh Thực Thùy*”.

Hòa Thượng nói tổ sư đại đức xưa thường về chốn A Lan Nhã thanh vắng, tịnh tĩnh để tâm không bị động. Cho nên, mấy năm gần đây, chúng tôi hạn chế tần suất xuất hiện là để bảo hộ tâm mong manh dễ vỡ của chính mình.

Để bảo hộ tâm, hằng ngày, chúng ta quán sát tâm thái mình có cạnh tranh, đấu tranh không? Có làm để người ta nhìn vào mình, thấy mình đang làm rất tốt không? Thực ra, chỉ cần làm thật tốt chứ không cần người ta phải khẳng định.

Một khi đã nắm rõ chuẩn mực của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật thì chúng ta chỉ cần dùng tâm chân thành mà làm như lời dạy bảo thì nhất định chúng ta sẽ làm tốt.

Còn nếu dùng tâm phân biệt chấp trước tức là cạnh tranh và đấu tranh thì ngày ngày chúng ta sống trong phiền não. Mình khổ, người ta cũng khổ thậm chí còn tạo nên oán thù.

Đời nay gặp nhau tạo oán thù, đời sau đến thế giới khác vẫn oán thù. Cho nên cần sống hài hòa, đừng bao giờ mang tâm thái đối đầu trong gia đình, công việc và cuộc sống./.

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

***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!*