LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 171

LAÏC BANG VAÊN LOAÏI & LAÏC BANG DI CAÛO

**SOÁ 1969**

( QUYEÅN 1  5)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1969

**LẠC BANG VĂN LOẠI**

# LỜI TỰA 1

Thuôû xöa, Ñaáng Thieän Theä thöông xoùt chuùng sinh phaûi ôû trong caùc coõi khoå, neân chæ baøy Laïc bang ñeå trôû veà. Caùc baäc Thaùnh ngaàm khen, caùc baäc kyø tuùc ñöôïc vaõng sinh nhieàu khoâng phaûi moät, ñeàu cheùp trong caùc saùch vôû, saùng rôõ nhö sao. Veà sau caøng xa toâng, daàn daàn beøn tìm ôû thanh saéc, chaúng bieát tìm ôû taâm. Cho neân ngaøi Ñaïi Giaùm chæ baøy Duy taâm, khieán cho bieát raèng muoán ñöôïc coõi Tònh thì phaûi tònh taâm mình. Cho neân ñaáng Thieän Theä, noùi quaùn Phaät ñeå chæ ra yù chæ taâm aáy laø Phaät. AÁy laø coù ñuû ba taâm, möôøi taâm ñeå laøm phaùp vaõng sinh. AÁy laø nhaân haïnh, ngaøi Phaùp Taïng phaùt nguyeän cao sieâu taâm ngaøi vaéng laëng, chí khoâng ñaém tröôùc. Veà sau caøng xa Toâng beøn coi thöôøng chín phaåm neân phaøm phu bò troùi buoäc thì vaãn laø troùi buoäc, cho neân caùc Ñöùc Phaät ñaâu caàn phaûi ra ñôøi ñoä sinh, chuùng sinh phaûi bò troâi giaït khoâng ngöøng, chaúng caàu ôû nôi taâm thì caøng caàu caøng xa. Quaùn ba vò Thaùnh ñeàu laø theo ñuoåi töôùng beân ngoaøi. Baäc Thaùnh tuøy beänh cho thuoác, coøn chuùng sinh do thuoác maø bò beänh, ñaùng thöông thay! Theá neân Laïc bang do ñoù maø laøm cho lyù roõ raøng, neáu tu chöùng thì cöùu giuùp keû troâi giaït bieån khoå. Noùi duy taâm do ñoù laøm cho quaùn haïnh laø voán laø Phaùp thaân maø ñöôïc giaûi thoaùt, thaáy ba Thaùnh laø chaân thöôøng. Ñaáng Thieän Theä chæ cho ngöôøi kho baùu, coøn ngaøi Ñaïi Giaùm chæ cho ngöôøi khoùa vaøng. Ngaøi Ñaïi Giaùm chæ ngöôøi baèng nhaân hoa, Ñaáng Thieän Theä tieáp ngöôøi baèng quaû ñòa. Vaïch hoa maø soùt quaû thì gioáng nhö khoâng coù hoa, coù kho maø khoâng môû cuõng nhö khoâng kho. Laïc bang ôû ngoaøi duy taâm chaêng? Xöa nay taâm ra vaãn theá, suoát ñeán ba ñôøi khoâng coù bôø meù, coõi trong taâm ta laø voâ bieân khoâng cuøng. Tònh thì thaønh boán Thaùnh, nhieãm thì hoùa saùu phaøm. boán Thaùnh saùu phaøm chæ laø taâm ta. Neân khoâng noùi ñem taâm ta maø caàu Laïc bang. Thaät bieát duy

SOÁ 1969 - LAÏC BANG VAÊN LOAÏI, Quyeån 1 4

taâm chaúng theå khoâng thôø Laïc bang. Caùc loaøi chuùng sinh töø voâ thæ ñoái vôùi voâ sinh maø voïng sinh, ñoái vôùi voâ ngaõ maø chaáp ngaõ, ba phöôïc möôøi söû taäp nhieãm ñaõ laâu. Neáu khoâng nhôø thuyeàn nguyeän cöùu ñoä leân ôû coõi Linh Thaùnh thì Boà-taùt vaãn coøn meâ caùch aám, Thanh vaên coøn muoäi khi ra thai, coøn nhöõng keû thaáp keùm chuùng ta sao traùnh khoûi khoâng lui suït? Ngaøi Vaên-thuø laø thaày daãn ñöôøng cuûa baûy Ñöùc Phaät, Voâ sinh nhaãn khoâng phaûi khoâng chöùng maø thoï kyù vaõng sinh, ngaøi Thieän Taøi moät ñôøi ñöôïc quaû cuûa nhieàu kieáp. Nghóa baäc nhaát ñeàu nghe maø phaùt nguyeän trôû veà, khoâng theo Laïc bang thì laáy gì maø tu ñeå bieát heát caùi dieäu cuûa duy taâm. Trong taâm ta laø nhaân ñòa trang nghieâm cuûa Phaät A-di-ñaø, trong taâm ta coù coõi cao quyù Laïc bang maø voán xöa mình cuøng Di-ñaø khoâng hai khoâng khaùc. Vì ta meâ neân phaûi troâi giaït, laøm chuùng sinh ôû trong taâm Phaät. Coøn Phaät nhôø giaùc neân tu chöùng maø laøm Phaät ôû trong taâm chuùng sinh. Taâm ta töùc taâm Phaät, ta chaúng thaät coù, taâm Phaät töùc laø taâm ta, Phaät cuõng khoâng thaät coù. Vì khoâng thaät coù neân Phaät nieäm nieäm ñoä sinh khoâng ñöùt quaõng ñoái vôùi ta, coøn chuùng sinh chaáp caùi ngaõ huyeãn khoâng thaät coù. Ta thì boû giaùc hôïp traàn, neân luoân ñieân ñaûo trong ba coõi, thaät ñaùng thöông. Cho neân phaûi gaéng tu Laïc bang, do ñoù maø gaéng tu taâm ta. Tu taâm ta neân lìa ñöôïc caùc ñieân ñaûo vaø chöùng, ta ñoàng vôùi Phaät A-di-ñaø. Caùc Ñöùc Phaät khoâng coù choã chöùng naøo khaùc laø Baûn Taùnh cuûa chuùng sinh. Heã nhöõng gì Phaät A-di-ñaø coù ñuû thì ta cuõng coù ñuû, khoâng lìa taâm ta, cho neân Laïc bang phi töôùng, töùc laø taâm ta cho neân chaúng phaûi khoâng. Voâ töôùng töùc Töôùng maø chaúng phaûi töôùng cho neân töùc töôùng chaúng phaûi töôùng, thì y chaùnh ñeàu chaân, chuùng sinh vaø Phaät ñoàng theå. Y chaùnh ñeàu chaân chuùng sinh vaø Phaät ñoàng theå thì Toân AÂm Vöông Nhö Lai laïc bang ôû quaù khöù chöa töøng nhaäp dieät, Coâng Ñöùc Sôn Vöông Nhö Lai ôû vò lai thaønh Phaät ñaõ laâu, A-di-ñaø Nhö Lai hieän taïi ôû ngoaøi möôøi muoân öùc coõi Phaät maø chaúng caùch xa. Taùm möôi boán ngaøn töôùng ñeïp heã nieäm lieàn thaáy. Taâm ta khoâng caàn ñeán ñoù, Phaät aáy khoâng caàn laïi ñaây, nhö ñeøn trong göông, nhö traêng trong nöôùc. Göông khoâng naém ñeøn maø ñeøn töï hieän, traêng khoâng vaøo nöôùc maø nöôùc chöùa traêng. Nôi nôi laø vaäy, phaùp phaùp laø vaäy neân sôïi loâng traéng thöôøng quaùn maø chaúng phaûi quaùn. Ñaøi baùu khoâng sinh maø vaõng sinh. Neáu nhö theá thì goïi laø Duy taâm hay goïi laø Laïc bang, ta cuõng khoâng bieát ñöôïc. Loäc Ñình Thöôïng nhaân vaø Töû Toáng Hieåu Sö taäp hoïp caùc vaên vieát veà Laïc bang xin toâi vaøi lôøi noùi veà quyeån aáy. Toâi beøn cuùi ñaàu leã Phaät leã Toå, maø neâu söï thaáy bieát nhoû heïp cuûa mình ra.

Töù Tieán Só, xuaát thaân laø Laïi boä Thöôïng thô, Voõ Anh ñieän Ñaïi Hoïc

Só Haûi Ngu Nghieâm kính soaïn.

SOÁ 1969 - LAÏC BANG VAÊN LOAÏI, Quyeån 1 5

# LỜI TỰA 2

Töø nhaø Chu xöa coù caû traêm nhaø ñeàu duøng thuyeát mình tranh nhau vôùi ñôøi. Laâu ngaøy daàn daàn maát heát chæ coøn ba giaùo Nho, Thích, Laõo cuøng truyeàn baù. Ñaïi ñeå ba giaùo ñeàu chuû tröông vieäc khuyeán Thieän, caám AÙc, duø lôøi chaúng ñoàng maø cuøng veà moät choã. Song, ñaïo Phaät so vôùi ñaïo Laõo thì thaïnh hôn nhieàu. Toâi khoâng heà ñoïc saùch Phaät. Luùc ñaàu toâi khoâng bieát gì veà Phaät giaùo nhöng vaãn döùt caùc ñieàu aùc khoâng laøm, caùc ñieàu laønh ñeàu laøm, luoân giöõ trong loøng phuùt giaây khoâng boû. Boån yù toâi chöa bieát coù Phaät ra ñôøi. Coù ngöôøi tu taäp caùc giaùo Taây phöông Tònh ñoä baûo raèng: Chuùng sinh ôû trong coõi ñôøi coù naêm thöù vaãn ñuïc löôùi nghieäp giaêng ñaày, sinh töû khoâng theå ra khoûi, bieån khoå khoâng döøng. Ñaáng Ñaïi Huøng baát ñaéc dó chæ rieâng moät phöông caùch khieán ngöôøi buoäc taâm chuyeân chuù, nhôø ñoù maø ñöôïc choã khoâng bôø beán. Tuy nhieân neáu khoâng ñöôïc cöûa aáy maø vaøo thì raát uoång phí. Töøng khoâng bieát phaùp naøy laø Nhaát taâm. Nhaát taâm chuù yù vaøo seõ thaáy ñieàu toát. Phaät daïy taâm aáy laøm Phaät, taâm aáy laø Phaät. Bieán chaùnh bieán tri cuûa caùc Ñöùc Phaät töø taâm töôûng sinh ra. Theá neân phaûi nhaát taâm giöõ nieäm. Nhaân ñoù maø luaän thì quaû giaùc Di-ñaø töùc laø taùnh ta, Cöïc laïc phöông xa töùc laø taâm ta. Moät nieäm ñeán nôi, duïng coâng khoâng thieáu soùt thì ñaâu coù cao thaáp xa gaàn. Tyø-kheo Toâng Hieåu löu taâm goùp nhaët caùc giaùo ñieån laøm thaønh saùch naøy goàm caû Ñaïi taïng kinh luaän, caùc saùch cuûa Nho, Thích xöa nay ñeàu noùi veà giaùo moân Tònh ñoä, hoaëc giaûng roäng nghóa saâu ñeå nhaéc nhôû ngöôøi chöa hieåu, hoaëc laøm saùng toû ñeå daïy ngöôøi môùi ñeán. Toaøn vaên xuoâi keä ngaén, moät chöõ moät caâu ñeàu giuùp ích thaân taâm ñaày ñuû. Moät hoâm, ngaøi mang saùch ñeán toâi baûo raèng: “Toâi löu taâm saùch naøy, vaøi naêm nöõa seõ khaéc in, hoùa moät thaønh nhieàu, roäng chæ baøy cho ngöôøi môùi hoïc hieåu ñöôïc moät lôøi trong saùch naøy maø khoûi loøng tin töôûng vaø tu haønh thì coâng khoå nhoïc bieân soaïn cuûa toâi khoâng uoång phí.” Toâi ñoïc qua saùch naøy thaáy caùc baøi cuûa nhieàu vò raát saâu saéc chæ roõ yù lôùn vaõng sinh, môû roäng taâm laønh cho moïi ngöôøi, töø töø laïi nghieân cöùu lyù aáy, bôûi baûn taùnh cuûa moãi ngöôøi voán töï saùng suoát töø voâ thæ do beänh meâ voïng tham duïc maø sinh ra caùc khoå. Vì khieán lìa khoå naõo ñöôïc an oån neân do ñoù maø phaûi ñoái trò. Ví nhö Thaàn y duøng thuoác thì goác beänh lieàn heát, boån theå nhö xöa. Laïi nhö göông saùng bò ñoùng buïi, neáu coá gaéng chuøi saïch thì göông saùng nhö cuõ. Nhö theá thì saùch naøy thaät laø phuïc taùnh hoaøn nguyeân (khieán taùnh trôû veà nguoàn xöa) haù boû ñi ö? Than oâi, ñaïo ôû raát gaàn ñaây chaúng caàn tìm kieám ôû ñaâu cho xa xoâi, raát deã daøng khoâng caàn tìm caàu khoù khaên. Xöa, ngaøi Voâ Tröôùc leã nuùi Nguõ ñaøi thaáy ngaøi Vaên-thuø noùi keä

SOÁ 1969 - LAÏC BANG VAÊN LOAÏI, Quyeån 1 6

coù caâu raèng: Thaùp baùu roát raùo hoùa thaønh buïi, moät nieäm tònh taâm thaønh Chaùnh giaùc. Phaät Phaùp voâ löôïng, lôøi naøy bao truøm caùc coõi Phaät. Ñaõ laáy taâm laøm goác ñeå coát veà Taây phöông thì caàn phaûi kheùo tònh taâm mình maø thoâi, khoâng coøn caùch naøo khaùc.

Ngaøy raèm thaùng 7, naêm Canh Thaân, nieân hieäu Khaùnh Nguyeân, phu vaên caùc hoïc só, Tuyeân Phuïng ñaïi phu trí só Uoâng Ñaïi Du kính lôøi töïa.