TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 42**

Hoûi: Phaøm Ñaïi thöøa vieân ñoán thöùc trí ñeàu maát, côù sao beøn thuaät nhaân duyeân vaø luaän veà nhaân quaû?

Ñaùp: Trong kinh noùi: “Tin saâu vaøo Ñaïi thöøa chaúng phæ baùng nhaân quaû”. Laïi noùi: “Vaøo saâu lyù duyeân khôûi, ñoaïn caùc taø kieán”. Phaøm, yeáu chæ cuûa Duy thöùc chaúng vöôït ngoaøi nhaân quaû. Töôùng chaùnh nhaân laø do thöùc bieán vaäy. Caùc phaùp ñöôïc sinh laáy thöùc laøm nhaân, töôùng chaùnh quaû laø do chuûng thöùc sinh caùc quaû phaân bieät vaø quaû phaân vò cuûa dò thuïc v.v... cuûa phaùp theå. Do ñoù, treân ñeán chö Phaät, döôùi khaép taát caû chuùng sinh ñeàu goàm thaâu ôû nhaân quaû, sao ñöôïc baøi baùc khoâng ñoïa laïc caùc löôùi taø? Chæ vì taát caû ngoaïi ñaïo khoâng thaáu ñaït duyeân sinh, chæ chaáp töï nhieân baùc boû khoâng nhaân quaû. Haøng Nhò thöøa choät maét chæ chöùng thieân khoâng, dieät trí taøn thaân xa lìa nhaân quaû, theá gian nghieäp buoäc khoâng nghe, phaøm phu löûa naêm duïc thieâu ñoát chaáp tröôùc nhaân quaû, taát caû ñeàu thaønh hieåu sai cuoàng, chaúng roõ vieân thöôøng, ñeàu traùi vôùi muoân phaùp giôùi duyeân khôûi, ñeàu meâ môø yeáu chæ Baùt-nhaõ voâ sinh. Nay luaän baøn veà nhaân quaû laø chæ laáy thaät töôùng laøm nhaân trôû laïi duøng thaät töôùng laøm quaû, chæ roõ nhaát taâm bình ñaúng vaäy, troïn chaúng laøm thaáy cuûa tröôùc sau ñoàng thôøi, neáu naêng tin vaøo nhaát taâm nhö vaäy ñeàu thaønh vieân maõn dieäu quaû. Nhö trong kinh Hieàn Kieáp Ñònh YÙ noùi: “Ngoùn tay daøi toát laønh, ngöôøi thaáy laø vui möøng, khoâng gì chaúng lôïi laønh”. Ñaây ñeàu laø baùo cuûa nhaát taâm. Laïi noùi: “Dieãn baøy quang minh ñoù, khoâng ñaâu chaúng chieáu, nhieàu nôi an oån laø baùo cuûa nhaát taâm”. Laïi noùi: “Oai quang cao vôïi khoâng thaáy töôùng ñaûnh ñaàu laø baùo cuûa nhaát taâm”. Trong kinh Hoa Thuû coù keä tuïng noùi:

*“Caùc oâng quaùn taâm ñoù Nieäm nieäm thöôøng sinh dieät Nhö huyeãn khoâng choã coù Maø naêng ñöôïc baùo lôùn.”*

Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Taâm ñoù chaúng ôû duyeân*

*Cuõng chaúng lìa caùc duyeân Chaúng phaûi coù vaø khoâng Maø naêng khôûi quaû lôùn.”*

Trong luaän Hieån Döông coù keä tuïng noùi:

*“Do quaû taâm kia vaäy Sinh roài töï nhieân dieät Sau bieán khaùc khaù ñöôïc*

*Nieäm nieäm dieät neân bieát”.*

***Luaän noùi:*** “Taát caû haønh kia laø quaû taâm, taùnh noùi môùi sinh lìa dieät, nhaân duyeân töï nhieân dieät hoaïi, laïi ñeán luùc sau bieán khaùc ñöôïc, phaûi bieát caùc haønh ñeàu laø saùt-na dieät, côù sao phaûi bieát caùc haønh laø quaû taâm ö? Coù baøi tuïng noùi:

*“Taâm huaân taäp taêng tröôûng Ñònh chuyeån bieán töï taïi AÛnh töôïng sinh ñaïo lyù*

*Vaø ba thöù Thaùnh giaùo”.*

***Luaän noùi:*** “Do ñaïo lyù vaø Thaùnh giaùo laø taùnh quaû taâm, ñaïo lyù laø caùc phaùp thieän vaø baát thieän huaân taäp nôi taâm, do söùc cuûa taäp khí taêng thöôïng neân haønh ñöôïc sinh. Laïi, thoaùt ñònh chöôùng taâm thanh tònh laø taát caû caùc haønh tuøy taâm chuyeån bieán, laïi do söùc cuûa ñònh taâm töï taïi neân tuøy choã muoán aûnh töôïng caûnh giôùi ñònh taâm maø sinh. Ñoù goïi laø ñaïo lyù, Thaùnh giaùo coù ba, nghóa laø ba thöù Thaùnh ngoân, nhö trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Taâm cuøng daãn theá gian Nôi söùc taâm phoøng hoä Tuøy taâm sinh khôûi roài Töï taïi ñeàu tuøy chuyeån”.*

Laïi noùi: “Bí-soâ neân kheùo chuyeân tinh nhö chaùnh lyù quaùn saùt ôû taâm”. Cho ñeán noùi roäng. Laïi noùi: “Bí-soâ phaûi bieát noùi chuùa thaønh töùc laø taát caû höõu, thuû, thöùc uaån, ñoù goïi laø Thaùnh giaùo”. Vaäy bieát phöôùc tuøy taâm ñeán, hoïa theo taâm sinh, nhö vang theo tieáng, tôï boùng theo hình. Nhö A- na-luaät cuùng döôøng moät böõa aên cam loà cho Bích-chi-phaät maø thöôøng ñaày baùt khoâng, ngöôøi vaøng duøng heát maø laïi sinh. A-na-luaät Trung Hoa phieân dòch nghóa laø Voâ Baàn. Trong kinh Hieàn Ngu noùi: “Cuoái ñôøi Ñöùc Phaät Phaát-sa, thôøi ñoù ñoùi keùm, coù Bích-chi-phaät Lôïi-tra ñi khaát thöïc mang bình baùi khoâng chaúng ñöôïc gì, coù moät ngöôøi baàn khoå thaáy maø buoàn thöông, thöa raèng: “Thaéng só! Coù theå nhaän côm ñaéng chaêng?” vaø lieàn ñem vaät ñang aên maø daâng cuùng. Bích-chi-phaät lôïi-tra duøng xong

laøm möôøi taùm thöù bieán hoùa. Laïi nhoå luùa ñaéng, coù con thoû nhaûy oâm treân vai bieán laøm ngöôøi cheát, khoâng theå taùnh rôøi. Ñôïi toái môùi trôû veà nhaø, ngaõ nôi ñaát lieàn bieán thaønh ngöôøi vaøng, röùt ngoùn tay ñeå sinh soáng, duøng heát laïi moïc ra, ngöôøi xaáu aùc vua xaáu aùc muoán ñeán cöôùp ñoaït ñoù, chæ thaáy thaây cheát, maø vaøng baùu ñoù traûi qua chín möôi kieáp quaû baùo thöôøng ñaày ñuû, neân goïi laø Voâ Baàn. Cuoäc soáng veà sau, gia nghieäp giaøu coù, ngaøy ñeâm theâm nhieàu. Cha meï muoán thöû, ñaäy bình baùt khoâng ñöa ñeán nhöng môû xem thì coù traêm thöù thöùc aên ñaày ñuû, maø ôû nhaø ngaøy ngaøy thöôøng coù moät vaïn hai ngaøn ngöôøi, saùu ngaøn laáy nôï, saùu ngaøn laïi haàu. Sau khi xuaát gia roài, tuøy nôi ñeán, moïi ngöôøi thaáy ñeàu vui möøng, muoán coù nhöõng gì caàn duøng thì nhö ôû nhaø mình khoâng khaùc”. Laïi nhö vua cuùng thí Bích-chi- phaät moät böõa côm. Sau ñoù khaép Dieâm-phuø-ñeà trong baûy ngaøy chæ möa baûy thöù baùu, taát caû moïi ngöôøi ngheøo cuøng döùt haún, phaûi bieát baûy baùu ñoù chaúng töø xöù khaùc ñeán, ñeàu töø trong taâm vua ñoù cuùng döôøng maø löu xuaát, nhaân khôûi töï trong taâm, quaû chaúng sinh xöù khaùc, nhö A-na-luaät ngöôøi vaøng töï laøm töï nhaän. Do ñoù, phöôùc thì thaáy laøm vaøng baùu, ngöôøi xaáu aùc thaáy laø thaây cheát, neân bieát chuyeån bieán töø taâm, tieàn traàn chaúng ñònh. Laïi nhö chöa môû bình baùt khoâng thì cam loà voán khoâng, tuøy phöôùc sinh ra traêm thöù muøi vò ñaày ñuû. Caûnh cuûa thieän aùc ñeàu töø töï taâm. Neân trong luaän Duy Thöùc noùi: “Caûnh tuøy nghieäp thöùc chuyeån, cho neân noùi Duy taâm”. Cho neân khoâng moät phaùp naøo chaúng quy veà Toâng Kính. Treân ñaây laø nhaân quaû theá gian, tieáp ñeán luaän veà nhaân quaû cuûa chö Phaät. Nhö trong luaän Hoa Nghieâm noùi: “Hieån baøy Phaät quaû coù ba thöù chaúng ñoàng: Moät laø, maát lôøi döùt haønh, rieâng roõ phaùp thaân khoâng laøm quaû. Hai laø, theo haønh tích chöùa tu, haïnh maõn coâng thaønh nhieàu kieáp môùi thaønh quaû. Ba laø, luùc môùi phaùt taâm, quaû vò thöù nhaát trong Thaäp truï theå duïng tuøy duyeân choã thaønh quaû. Trôû laïi môùi ñaàu ,maát lôøi döùt haønh laø noùi roõ phaùp thaân khoâng laøm quaû töùc laø caùc kinh Nieát-baøn voâ haønh v.v... laø aån thaân chaúng hieän muoân söï ngöng nghæ. Laïi noùi: La-saùt laøm Ñoàng töû Tuyeát Sôn noùi caùc haønh voâ thöôøng laø phaùp sinh dieät, sinh dieät dieät roài, tòch dieät laø vui, laø quaû voâ taùc, chaúng ñaày ñuû haïnh vaäy. Thöù hai laø, theo haønh tích luõy tu, haïnh maõn nhieàu kieáp môùi thaønh quaû, töùc laø thuyeát cuûa trong quyeàn giaùo, theo haønh tu thaønh, ba A-taêng-kyø kieáp haønh maõn môùi thaønh Phaät quaû. Ñaây vì chaúng roõ voâ minh, möôøi hai höõu chi voán laø trí tueä phaùp thaân, nhaøm chaùn maø duøng Khoâng quaùn, deïp tröø phieàn naõo hieän haønh, vui thích moân thanh tònh rieâng bieät; Thöù ba laø, phaøm töø sô taâm Thaäp tín môû ñaàu chöùng tuøy duyeân vaän duïng quaû thaønh, töùc nhö kinh Hoa Nghieâm aáy vaäy. Thaäp truï troïn taâm töùc duøng phöông tieän Tam-muoäi, thaáu ñaït voâ

minh möôøi hai höõu chi thaønh trí lyù ñaïi bi, töùc ñaày ñuû theå duïng cuûa Vaên thuø Phoå Hieàn, phaùp moân phaùp giôùi. Laïi nhö hoùa Phaät chæ daïy giaùo haïnh nhaân quaû, ñònh traûi qua trong ba A-taêng-kyø kieáp, coâng ñöùc coù ñöôïc ñeàu laø do tu sinh, traêm kieáp tu nghieäp töôùng toát, ñoát ñeøn ñöôïc aùnh saùng, chaúng gieát haïi ñöôïc soáng laâu. Boá thí ñöôïc cuûa caûi, nhaãn nhuïc ñöôïc ñoan chaùnh, moãi moãi nhaân quaû thuoäc ñoái töôùng tôï ñaày ñuû, nhöng ñoái trò caùc thöù phaùp moân, môùi ñaàu ñöôïc thaáy taùnh thaønh Phaät, nhö kinh Hoa Nghieâm, töùc chaúng vaäy, moät nieäm choùng chöùng phaùp moân phaùp giôùi. Thaân taâm taùnh töôùng voán chæ phaùp theå, thi vi vaän duïng ñoäng tónh ñeàu laø bình ñaúng, nhaäm trí voâ taùc töùc laø Phaät vaäy. Vì taát caû Phaät phaùp neân khoâng daøi khoâng ngaén nhö vaäy, ñaàu cuoái roát raùo phaùp ñeàu nhö vaäy. Noùi nhaát chaân phaùp giôùi, nhaäm phaùp thi vi ñeàu laø ñaày ñuû haèng sa ñöùc duïng, töùc nhaân töùc quaû. Vì phaùp giôùi Phoå moân lyù trí caùc chöôùng töï khoâng, khoâng rieâng ñoái trò rieâng tu rieâng ñoaïn, chaúng thaáy bieán hoùa, bieán vaø chaúng bieán khoâng khaùc taùnh töôùng, quaùn khaép taát caû khoâng gì chaúng laø phaùp moân, khoâng gì chaúng laø giaûi thoaùt. Chæ vì töï taâm cöôõng sinh buoäc ñaém, vì laém söï vaäy, chìm ngaäp doøng khoå vaäy, nhoïc Thaùnh noùi caùc thöù sai bieät. Vôùi noùi sôû thuyeát laïi sinh buoäc ñaém. Vì nghóa ñoù neân Thaùnh noùi chaúng ñoàng, hoaëc tieäm hoaëc vieân, öùng caùc caên khí. Nhö kinh ñaây baøy daïy thöøa vieân ñoán, ñieåm ngöôøi ñaùng kham nhaän, giaû söû chaúng kham nhaän, neân phaûi vui thích tu, roát raùo chaûy veà cuoái cuøng ôû bieån ñaây. Cho neân caùc giaùo khaùc tröôùc nhaân sau quaû chaúng ñoàng giaùo ñaây nhaân quaû ñoàng thôøi. Vì trong bieån trí phaùp taùnh nhaân quaû chaúng theå ñöôïc vaäy, vì trong chaúng theå ñöôïc, nhaân quaû ñoàng thôøi khoâng coù chöôùng ngaïi vaäy. Coù theå ñöôïc nhaøn quaû töùc coù tröôùc sau, coù choã ñöôïc ñeàu laø voâ thöôøng, chaúng phaûi thuyeát roát raùo vaäy. Neáu tröôùc nhaân sau quaû, nhaân cuõng chaúng thaønh neân quaû cuõng hoaïi vaäy, phaùp duyeân sinh chaúng töông tuïc vaäy, töùc ñoaïn dieät vaäy, töï tha chaúng thaønh vaäy, nhö ñeám moät tieàn chaúng ñeám tieàn sau, khoâng hai sau laø moät cuõng chaúng thaønh, vì saùt-na chaúng töông tuïc, saùt-na nhaân quaû hoaïi, nhieàu kieáp chaúng töông tuïc, nhieàu kieáp nhaân quaû hoaïi, ñôïi luùc tính tieán sau, moät tröôùc môùi thaønh, nhaân quaû cuõng nhö vaäy, caàn ñôïi khoâng giaùn ñoaïn trong moät thôøi gian, nhaân quaû môùi thaønh. Neáu vaäy laø nhö tính hai tieàn ñoàng tính khoâng tröôùc khoâng sau, ai laøm moät hai, nhö döïng hai ngoùn tay, ai laøm nhaân quaû, nhö hai ngoùn tay ñeàu tuøy nôi taâm ñeám laøm nhaân, ñeám sau laøm quaû. Neáu laø coù tröôùc coù sau töùc coù khoaûng giöõa, trôû laïi coù saùt-na giaùn ñoaïn, coù giaùn ñoaïn laø chaúng thaønh nhaân quaû. Neáu ñoàng thôøi laø nhö döïng hai ngoùn tay khoâng tröôùc khoâng sau, ai laøm nhaân quaû cuõng ñeàu chaúng thaønh. Nhö kinh Hoa Nghieâm ñaây nhaân quaû

ñoàng thôøi laø ñeàu khoâng nhaân quaû tröôùc sau vaø ñoàng thôøi tình löôïng buoäc ñaém nhö vaäy. Voïng töôûng coù khoâng ñeàu chaúng ñeàu thöôøng voâ thöôøng v.v... buoäc ñaém nhaân quaû, chæ roõ phaùp theå chaúng phaûi choã ñònh nghóa, chaúng phaûi nhaân quaû buoäc, goïi laø nhaân quaû, chaúng phaûi choã tình laäp voïng töôûng ñoàng thôøi tröôùc sau vaäy. Nhö vaäy coù gì khaùc thuyeát tieäm giaùo cuûa Laêng-giaø. Ñaây thì khoâng nhö vaäy, cho ñeán trong Laêng-giaø chæ luaän phaù töôùng, chæ cöùu hieån baøy lyù khoâng buoäc ñaém, neân chaúng luaän duyeân khôûi. Nhö phaùp giôùi duyeân khôûi laø phaùp giôùi chaúng thaønh chaúng phaù, chæ roõ bieát phaùp nhö vaäy. Cho neân trong kinh Laêng-giaø noùi: “Tröôùc baøy vaät töông tôï, sau phaûi cuøng chaân thaät”. Laïi noùi: “Ñöôïc töôùng laø thöùc, chaúng ñöôïc töôùng laø trí”. Nhö trong kinh ñaây khoâng coù giaû phaùp, caùc phaùp ñeàu chaân, thuaàn chaân khoâng giaû, laïi khoâng töông tôï, coønchaân coøn giaû. Trong kinh noùi: Chuùng sinh giôùi töùc laø Phaät giôùi vaäy, nhö Vaên thuø duøng lyù hôïp haïnh, Phoå Hieàn duøng haïnh hôïp lyù, hai ngöôøi theå duïng cuøng trieät ñeå thaønh nhaát chaân phaùp giôùi, tröôùc sau cuøng thaâu trong moãi moãi phaåm, qua laïi bao goàm tröôùc sau cuøng suoát, vaên nghóa laïi thaâu, trong moät phaùp moân ñuû nhieàu phaùp vaäy, cho neân trong kinh coù keä tuïng noùi: “ÔÛ trong nhieàu phaùp laøm moät phaùp, ôû trong moät phaùp laøm nhieàu phaùp”, nhöng taâm ñaây laø ñoâ cuûa phaùp giôùi, khoâng phaùp gì chaúng nhieáp, chaúng phaûi chæ nhaân quaû phaøm thaùnh, cho ñeán thieän aùc thuaän nghòch ñoàng quy, neáu moãi moãi ngoä laø töï taâm, thì söï söï khoâng gì chaúng phaûi chaùnh lyù. Nhö trong kinh noùi: “Ñeà-baø-ñaït-ña chaúng theå nghó baøn, haïnh nghieäp sôû tu ñeàu ñoàng Nhö Lai. Luïc quaàn Tyø-kheo chaúng phaûi teä aùc, phaùp sôû haønh ñeàu ñoàng haïnh Phaät”. Ngöôøi coù tu thieän maø chòu quaû ñòa nguïc, ngöôøi laøm vieäc aùc maø thoï baùo treân trôøi, neáu chaúng thaáu ñaït vaên ñaây thì nghòch thuaän caùch vôøi, sao coù theå toát xaáu ñoàng hoùa, nhöng trong chöông ñaàu ñaõ thuaät veà chaùnh toâng, nhö haïng ngöôøi thöôïng thöôïng cô thì moät nghe ngaøn ngoä. Ñaây ñeàu laø xöa tröôùc haønh taäp thaáy hieåu sinh bieát. Neáu laø haïng caên trung haï, phaûi nhôø chæ baøy, nhaân ngöôøi khaùc trôï phaùt môùi ngoä vieân thaønh. Vì nhaân duyeân ñaây nhoû nhieäm nhoùm taäp, do ñoù noùi: “Neáu coù nôi baèng maûy traàn chöa roõ, ñoù ñeàu coù voâ minh toàn taïi, vì nôi chaúng roõ laøm chöôùng ngaên che vaäy, huoáng gì trong caên moân töï thaân, trong thöôøng duøng haèng ngaøy, coù voâ löôïng phaùp moân öùng caáp, toaøn chöa roõ moät, nhö ngöôøi môùi sinh ra ñaõ muø moãi ngaøy aên côm traêm muøi vò, tuy laø ñöôïc aên, thöùc aên naøo phaân raønh. Neáu noùi khoâng phaân, laïi moãi ngaøy ñöôïc aên, neáu noùi coù phaân giaû söû hoûi ñeàu chaúng bieát, neáu muoán vì ngöôøi chöa roõ bieát caäy nhôø ñaâu moå xeû, chæ thaønh töï luoáng doái, traùi laïi rôi vaøo khoâng bieát, maét mình chöa môû, sao trò maét keû khaùc. Vì vaäy,

Ñoàng töû Thieän Taøi môùi ñaàu thaáy gaëp Vaên thuø roài, roõ trí caên baûn, vaøo doøng Thaùnh trí, sau ñoù tham khaép caùc ñaïo baïn, vì caàu ñaïo trí sai bieät, taäp haønh haïnh moân Boà-taùt, gaëp Quoác vöông Voâ Yeåm Tuùc, ñöôïc phaùp moân nhö huyeãn, thaáy Baø-la-moân Thaéng Nhieät ñöôïc voâ taän luaân giaûi thoaùt, coøn laø meâ toâng maát yeáu chæ, ñoái caûnh meânh man, neân bieát Phaät phaùp huyeàn vi chaúng phaûi choã haøng trí caïn kòp ñöôïc, huoáng gì duøng chaân loaøi muoãi kieán maø ñònh ñi cuøng ñaùy beå caû, duøng tô nheän muoán treo nuùi Dieäu cao, caøng oâm saéc theïn, phaûi toû baøy saùm hoái. Do ñoù, bieån Baùt- nhaõ roäng theânh, vaøo ñoù môùi ngoä khoâng ngaèn meù, nuùi phaùp taùnh cao, leân ñoù môùi bieát choùt voùt. laïi töø ñaáng Ñaïi Huøng ra ñôøi, caùc Thaùnh phaùt huy xieån döông, ñeán ñaàu thôøi töôïng phaùp, thì coù caùc Toân giaû Maõ Minh, Long Thoï v.v... naêm traêm Luaän sö hoaèng döông roäng chí giaùo, ñeán trong thôøi töôïng phaùp, laïi coù Hoä Phaùp, Traàn na v.v... möôøi vò Ñaïi Boà-taùt giaûi roäng kinh saâu maàu, bieän raønh toâng khoâng höõu, laäp lyù Duy thöùc, ñeàu laø ngaøn Phaät trong ngaøn kieáp, Naêng Nhaân trong möôøi coõi, ñoàng ñaùp baûn nguyeän trong loøng, cuøng giuùp hoùa voâ duyeân. Côù sao mang aùnh saùng ñom ñoùm maø saùnh cuøng maët nhaät, böng troáng vaûi maø ñeán gaàn cöûa Loâi, chaúng löôøng nghe ít, luøi theïn keùm hieåu. Veát chaân traâu haù ñem bieån lôùn saùnh ñoàng löôïng, coû muïc thuùi sao toát töôi ñoàng ví caây xuaân linh. Nay trì luaän ñaây vì ngöôøi vui thích Ñaïi thöøa, thaâm taâm thaønh phaùp khí. Nhö trong kinh Ñaïi Baûo Tích noùi: “Phaät daïy: Neáu coù ngöôøi thieän nam keû thieän nöõ caàu lôïi ích lôùn, tin giaùo cuûa ta, sau ñôøi nhô tröôïc, thôøi raát che khuaát, ngöôøi laønh khoù gaëp ñöôïc, khi aáy nghe phaùp saâu maàu v.v... nhö vaäy roài, neân vì ngöôøi nhö lyù maø noùi, khoâng vì ngöôøi chaúng nhö lyù, vì ngöôøi tin maø noùi, khoâng vì ngöôøi chaúng tin”. Nay ta cuõng vì ngöôøi nhö lyù noùi chaúng phaûi ngöôøi chaúng nhö lyù, vì ngöôøi tin noùi, chaúng phaûi ngöôøi chaúng tin. Laïi nöõa, ngöôøi bieát ngöôøi meán thì quyù nhö traân chaâu, ngöôøi khoâng bieát khoâng meán thì xem reû ñoàng ñaát buøn, ngöôõng mong nhöõng baäc só tham huyeàn nguyeän baåm nhaän lôøi Phaät giao phoù suy xeùt, nhöõng baäc hieàn moä ñaïo ñoàng tuaân theo yù Toå.

Hoûi: Nöông töïa toâng neâu treân raát hoøa hôïp chaùnh phaùi, sao duïng laïi

daãn lôøi leõ giaõi thích môû roäng caùc ñaïo?

Ñaùp: Toå sö Maõ Minh tuy neâu moät phaùp Duy taâm, môû ra hai moân chaân nhö sinh dieät, Ñaït-ma chæ thaúng nhaát taâm, döïng laäp boán haïnh tuøy duyeân voâ ngaïi. Roõ raøng, phaøm ñaïi toâng voán khoâng khaùc, nhaân ngöôøi maø ñöôïc teân xöng, neân noùi Toå sö ñoán ngoä vaøo ngay, goïi laø Thieàn toâng, chö Phaät quaû töùc caên baûn, goïi laø Phaät taùnh. Nguoàn goác muoân haïnh cuûa Boà taùt, goïi laø taâm ñòa, nôi khôûi luaân hoài cuûa chuùng sinh goïi laø thöùc taïng,

muoân phaùp nöông töïa goïi laø phaùp taùnh, naêng sinh Baùt-nhaõ goïi laø bieån trí, khoâng theå ñònh moät chaáp nhieàu, sinh caùc tình kieán. Vì vaäy, trong kinh Kim Quang Minh noùi: “Phaùp taùnh saâu maàu voâ löôïng”. Voâ löôïng laø chaúng phaûi raøng buoäc coù moät phaùp, goïi laø voâ löôïng. Tyø-loâ-giaù-na bieán khaép taát caû xöù, taát caû caùc phaùp ñeàu laø Phaät phaùp, saâu maàu (thaäm thaâm) cuõng chaúng phaûi rieâng coù moät phaùp goïi laø saâu maàu, töùc söï maø chaân, khoâng gì chaúng phaûi laø thaät töôùng, coù theå goïi laø nhieàu cuûa trong moät, phaûi coøn maø chaùnh heát, moät cuûa trong nhieàu, ôû cuoän maø cuõng buoâng. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Boà-taùt Ma-ha-taùt bieát ba coõi duy taâm, ba ñôøi duy taâm, maø roõ bieát taâm ñoù voâ löôïng voâ bieân, ñoù laø Voâ ñaúng truù”. Laïi nöõa, caùc baäc Tieân ñöùc noùi: “Noùi tuy chaúng theå noùi, nhöng chaúng phaûi noùi khoâng ñeå truyeàn”. Vì vaäy, Thaùnh nhaân troïn ngaøy noùi maø chöa töøng noùi vaäy. Vì troïn ngaøy noùi neân chaúng tuyeät taâm boït nöôùc hoøa, maø chöa töøng noùi neân chaúng maát taùnh Baùt-nhaõ, vì boït nöôùc hoøa neân chaúng traùi vôùi moân ñaïi hoùa, vì Baùt-nhaõ neân chaúng thaáy daáu veát cuûa ngoân töôïng. Laïi, trong kinh noùi: “Chö Phaät thöôøng nöông hai ñeá maø noùi phaùp. Neáu chaúng ñöôïc Theá ñeá, chaúng ñöôïc Ñeä nhaát nghóa, vì roõ tuïc khoâng taùnh töùc laø moân chaân”. Sao laø theo vaät tuøy tình sinh nhieàu Dò kieán, haïn cuïc xa gaàn cuûa phöông goùc, ñònh caïn saâu cuûa khí löôïng, nhö saâu ngoaøi tìm caønh ñaët chaân tröôùc maø tieán chaân sau, tôï vöôïn si ñöôïc caây buoâng caønh cao maø chaïm caønh thaáp. Neáu naêng boû ñoà vaät quaùn khoâng, töï maát vuoâng troøn ngaén daøi, bieát taâm laø caûnh, ñaâu coù cao thaáp phaûi quaáy. Vaû laïi, nhö trong Theá ñeá coù taùm vaïn boán ngaøn traàn lao phieàn naõo, ôû trong caùc phaøm phu voïng töôûng, chæ moät phaùp sinh töû raát lôùn, vì coù sinh töû, taâm caûnh ñeàu sinh, neáu khoâng sinh töû, nhaân phaùp ñeàu laéng. Neân bieát roõ coøn ngaøy nay chaúng theå nhaân theo, phaøm nghieäp buoäc boán loaøi, thaân ôû chín coõi. Ñöôïc theân ngöôøi laø nhö maûy traàn treân moùng tay, maát thaân ngöôøi nhö ñaát cuûa ñaïi ñòa, ôû ba ñöôøng xaáu aùc maø troïn vuì choân kieáp soá nhö buïi traàn, ôû ñôøi boán khoâng maø thöôøng maát thieàn chi, giaû söû taïm sinh trong loaøi ngöôøi ngaøn ban chöôùng naïn, hoaëc caên cô aùm ñoän maø khoù tænh, hoaëc caên lôïi maø tin taø, hoaëc thaân khí chaúng veïn toaøn, hoaëc ngaên chöôùng ñeàu naëng, ñeàu chaúng theå hoùa, khoâng do chöùng chaân. Nhö trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Phaûi bieát thaân ngöôøi khoù ñöôïc, Phaät ra ñôøi khoù gaëp, thôøi gian toát laønh deã qua, moät khi sa ñoïa vaøo caùc naïn, troïn chaúng theå trò. Neáu ñoïa vaøo ñòa nguïc thieâu ñoát caét moå, sao coù theå giaùo hoùa, neáu ñoïa vaøo suùc sinh cuøng gieát haïi nhau, cuõng chaúng theå hoùa, neáu ñoïa vaøo ngaï quæ ñoùi khaùt nhieät naõo cuõng chaúng theå hoùa, neáu sinh ôû coõi tröôøng thoï, qua ngaøn vaïn Ñöùc Phaät nhöng vì ñaém tröôùc vò thieàn ñònh neân ñeàu chaúng hay bieát. Nhö sinh

ôû bieân ñòa ôû nöôùc An Töùc ñeàu laø thaân ngöôøi maø ngu si khoâng theå giaùo hoùa, tuy sinh taïi Trung Quoác maø hoaëc saùu tình chaúng ñuû, hoaëc boán chi chaúng veïn toaøn, hoaëc muø ñieác caâm ngoïng, hoaëc chaúng bieát nghóa lyù. Hoaëc luùc saùu tình ñaày ñuû saùu caên thoâng lôïi maø ñaém chaáp taø kieán saâu naëng noùi khoâng toäi phöôùc. Chaúng theå giaùo hoùa, neân vì noùi thôøi gian toát laønh deã qua sa ñoïa trong caùc naïn, giaû söû khoâng caùc naïn, maø phieàn naõo nghieäp saâu, vaãn laø bò löûa taùm khoå thieâu ñoát naêm tröôïc khieán loaïn. Phaøm noùi khoå laø voâ löôïng, hoaëc ba khoå naêm khoå taùm khoå. Cho ñeán trong Du- giaø noùi coù moät traêm möôøi khoå vaø khoå cuûa taùm muoân boán ngaøn traàn lao ñeàu chaúng vöôït ngoaøi khoå löu chuyeån vaø haønh khoå v.v... maø phaøm phu cam chòu ôû chaúng töøng hay bieát. Nhö trong luaän Caâu-xaù coù keä tuïng noùi: “Nhö duøng moät loâng my, ñaët tay ngöôøi chaúng bieát, neáu ñaët treân troøng maét, bò khoå raát chaúng an. Phaøm phu nhö baøn tay, chaúng bieát loâng haønh khoå, ngöôøi trí nhö trong maét, loâng raát sinh nhaøm sôï”. Neân bieát khoå cuûa sinh laõo beänh töû ai hay mieãn khoûi ö? Boán nuùi thöôøng laïi caét ngöôøi, nhö caùc baäc Tieân ñöùc noùi: “Neân baäc Hieàn vaø keû ngu, giaøu maønh vaø gaày yeáu, ñeàu bò boán chuyeån dôøi, khoâng moät thoaùt khoûi. Phaïm thieân Ñeá thích, baàn cuøng haï tieän, Nghieâu Thuaán Kieät Truï, ba hoaøng boán hung, ñeàu keát quy taøn dieät, ñeàu bò khoå nöông töïa. Phaøm, taùm khoå laø: Sinh khoå thì laø nhaân cuûa caùc khoå tích tuï, goác cuûa saùu thuù thoï thaân, nhö quaû cuûa aên phaån dô nhö aên reã caây ñoäc, laáy cam loà maø rôi loït haàm ho,á mua thöùc aên tuyeät haûo maø ñeán cheát, coâng ñöùc toái mòt, hai nöõ cuøng theo, ngöôøi coù trí vaø chuû nhaân caû hai ñeàu chaúng nhaän. Trong luaän Ñoái Phaùp noùi: “Sinh khoå laø nôi caùc khoå nöông töïa, caùc khoå böùc baùch, chín thaùng möôøi thaùng ôû nôi thai taïng nhö taïi trong haàm phaån dô, laâu daøi chòu caùc thöù khoå noùng laïnh v.v... giöõa khoaûng sinh taïng thuïc taïng nhö hai nuùi eùp laïi, luùc ñeán cöûa sinh thì khoå ñoù khoù kham, chôït ra bò gioù taùp, nhö dao caét kim chaâm. Baát chôït maát tieáng, boû queân tröôùc ñoù coù caùc söï nghieäp, goïi laø sinh khoå. Laõo khoå laø thôøi phaàn bieán ñoåi khaùc neân khoå, thaân phaàn traàm troïng caùc caên chín muoài, da deû nhaên nheo, ñi böôùc guø cong, nguû nghæ chaúng an, daäy ngoài reân ræ. Suyeån thôû ngoät ngaït, bò lan traøn roäng, bò ngöôøi khi thöôøng. Tình ñôøi caøng doác, vieäc ñôøi ñeàu döùt, goïi laø laõo khoå. Laïi nöõa, giaø laõo laø queân nhö treû thô, cuoàng nhö quyû ñaém, vì chaát theå mong manh suy nhieät, ñang luùc deã phaù thoái hoaïi, maët nhaät xeá boùng veà taây, hoa heùo taøn muoán ruïng, nhö caën ñuïc cuûa cam-giaø, khoâng ba thöù muøi vò cuûa xuaát gia thieàn tuïng, kieáp doõng löïc maø toaøn nhaân giaëc laõo, vaïch traùng saéc maø saép giao vua cheát, nhö sen gaëp baûo maø suy taøn, tôï xe gaûy truïc maø voâ duïng, nhö soâng khoâ thieáu nöôùc chaúng lôïi cho ngöôøi, nhö ñeøn taøn khoâng daàu theá sao

ñöôïc laâu! Bònh khoå laø boán ñaïi bieán ñoåi traùi nghòch neân khoå, traêm tieát ñau ñôùn, boán chi khoå sôû, naêng hoaïi taát caû söï vui an oån. Do ñoù trong kinh noùi: “Nhö ngöôøi treû ñeïp, Vöông phi troäm yeâu, ñöa thö tö thoâng, vua beøn baét ñöôïc, moùc troøng maét ñoù, loùc tai muõi ñoù, caét tay chaân ñoù, hình dung choùng ñoåi khaùc, laøm ngöôøi xaáu heøn, beänh khoå böùc baùch, vì vaäy khoù kham, bò ngöôøi gheùt boû cuõng laïi nhö vaäy, vì khoå naõo laø goác cuûa öu saàu, laøm nguyeân do khieáp sôï cheát maát, nhö möa baõûo phaù hoaïi luùa maï, tôï keû oaùn eùp böùc, cöôùp ñoaït chaùnh maïng, huûy dieät dung maïo treû maïnh, giaûm phöôùc löïc maø luøi Ñaïi Boà-ñeà, theâm buoâng lung maø maát goác chaân thieän, ñoù goïi laø beänh khoå. Cheát khoå laø thoï maïng bieán hoaïi neân khoå, gioù dao moå caét chi tieát, khoâng nôi naøo chaúng thoáng khoå, haù mieäng than döùt, tay chaân roái loaïn, trôïn maét traøo boït, moø maãm hö khoâng, moà hoâi tuoân ñoå, muõi daõi leânh laùng. Xöa tuy möôïn duøng taém goäi ñeàu keát quy veà baát tònh, xöa tuy möôïn duøng boâi thoa, ñeàu keát quy veà hoâi haùm, thôøi xöa Vöông vò cuûa baùu chöùa ñaày, thaân toäc vôï thieáp muoân öùc, ñeán luùc choùng boû, rieâng moät mình ñi ñeán ñôøi sau, khoâng moät ai theo, naèm treân giöôøng goái, giaêng thaây ngöûa nghieâng, cha meï vôï con ñaám ngöïc keâu gaøo, moïi ngöôøi khoùc thöông böùc toùc goõ ñaàu, tuy soáng buoàn thöông meán ngöôõng, cheát ñeán ñau khoå troïn phaàn, hoaëc choân caát laêng moä thòt tieâu coát raû, hoaëc coù baøy thaây ñeå thí thaân thòt, caàm thuù kieán truøng ñua nhau ruùc ræa, hoaëc duøng löûa ñoát khoùi hoâi phöøng phöïc, boán phía bít ñaày moïi ngöôøi thöông than, buoàn ñau tuyeät tieáng, ñeàu veà queâ cuõ, chæ coøn laïi tro phaân rieâng theo gioù ñaát, bình sinh yù khí chaïm phaûi quaù maây, moät mai töø bieät khoán khoå ñöôïm traêng söông. Vaäy bieát nôi loäc maïng heát, luùc cuûa gaàn cheát nhö kieáp gioù thoåi tan, tôï doøng thaùc truùt ñoå, qua khoâng nôi ngaên ñeán chaúng theå thoaùt, höôùng tôùi nôi saâu xa caûnh khieáp sôï thöôøng kinh, ôû trong taêm toái hoàn leû rieâng ñi, toâi oaùn luoân gaëp töøng chaúng hay bieát, vua cheát eùp böùc khoâng theå thoaùt khoûi. Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaøm, keû cheát ôû nôi hieåm naïn khoâng coù haønh lyù , caùch xöù xa vôøi maø khoâng beø baïn, ngaøy ñeâm thöôøng ñi chaúng bieát ngaèn meù, saâu xa taêm toái khoâng coù ñuoác ñeøn, vaøo nhaø khoâng cöûa maø coù xöù sôû, tuy khoâng nôi ñau maø chaúng theå trò lieäu, ñi khoâng ngaên ngöøng ñeán chaúng ñöôïc thoaùt, khoâng nôi phaù hoaïi thaáy caùc saàu ñoäc, chaúng phaûi saéc xaáu aùc maø khieán ngöôøi sôï, baøy ôû beân thaân maø chaúng theå hay bieát”.

***Giaûi thích:*** ÔÛ nôi hieåm naïn laø hai möôi laêm höõu, ñôøi cuûa khieáp

sôï, khoâng coù tö löông laø khoâng thieän phaùp ñeå töï nhôø, caùch xöù xa vôøi laø sinh töû khoâng cuøng vaäy vaø khoâng beø baïn laø hoàn linh töï ñi. Ñeâm ngaøy thöôøng ñi chaúng bieát ngaèn meù laø tuøy theo nghieäp troâi daït xoay quanh

khoâng bôø meù. Saâu xa taêm toái khoâng coù ñuoác ñeøn laø cheát töùc töôùng sau cuøng vöøa vaøo phaàn cheát, môø toái khoù ra ñeâm daøi sinh töû, neân goïi laø saâu xa (thaâm thuùy). Cheát roài phaàn nhieàu vaøo ba ñöôøng xaáu aùc nôi raát toái taêm neân noùi laø khoâng coù ñeøn ñuoác. Vaøo nhaø khoâng cöûa maø coù xöù sôû laø, cheát vaøo trong thaân chaúng nhaân nhaø cöûa, töùc thaân baøy cheát, goïi laø coù xöù sôû. Tuy khoâng nôi ñau laø luùc saép cheát tuy coù naêm caên maø khoâng coù tri giaùc. Chaúng theå trò lieäu laø quaû baùo heát haún cheát, thaày thuoác ôû ñôøi boù tay vaäy. Ñi khoâng ngaên ngöøng ñeán chaúng ñöôïc thoaùt, nghóa laø luùc nghieäp taän baùo heát ñeán töùc haún ñoåi thay, nghieäp töï mình eùp thuùc, khoâng ngöôøi naøo troùi buoäc, khoâng nôi phaù hoaïi thaáy caùc saàu ñoäc laø baùo saéc tuy dieät maø da theå chaúng huûy, maø thaáy buoàn ñau khoâng gì chaúng saàu ñoäc. Chaúng phaûi saéc xaáu aùc maø khieán ngöôøi sôï laø khoâng töôùng maïo ngöôøi khuûng boá, maø ngöôøi thaáy kinh sôï, baøy ôû beân thaân maø chaúng hay bieát. Ñaây noùi roõ beân caïnh thaân sau cuøng, nhöng chaúng theå bieát thôøi tieát cuûa cheát. Laïi, caùc thöùc môø toái saùu phuû troáng khoâng, hôi thôû thöa daàn laéng taâm hoàn saàu röôïi. Trong kinh Voâ Thöôøng coù keä tuïng noùi:

*“Maïng caên khí muoán heát Chi tieát ñeàu chia lìa*

*Caùc khoå laø cheát cuøng Khi aáy nhoïc tham haän Hai maét ñeàu ngöôùc leân*

*Dao cheát theo nghieäp xuoáng YÙ töôûng ñeàu hoaûng hoát, Khoâng theå cuøng cöùu giuùp.”*

Do ñoù, caùc baäc Tieân ñöùc noùi: “Thaân ngöôøi voâ thöôøng, moät hôithôû chaúng theo ñöôïc laø ngaøn naêm ñi maõi, ñöôøng saâu xa thaúm, khoâng coù tö löông. Bieån khoå saâu vôøi, thuyeàn beø sao ngöøng nghæ, Thaùnh Hieàn traùch boû khoâng choã caäy nöông. Vieäc muøa maøng boû, gioù daoù chaúng xa, ñaâu theå an nhieân ngoài ñôïi ñau eâ. Thí nhö choù soùi maát tai ñuoâi raêng, giaû nguû mong thoaùt, chôït nghe cheùm ñaàu, taâm raát kinh sôï, gaëp sinh laõo beänh coøn chaúng laøm gaáp. Vieäc cheát khoâng xa naøo ñöôïc chaúng sôï, luùc taâm sôï noåi nhö daäp löûa soâi, saùu traàn naêm duïc chaúng raûnh tham ñaém. Nhö vua Ñaïi Ñeá em vua A-thaâu-kha nghe Chieân-ñaø-la moãi saùng mai choáng linh keâu, moät ngaøy ñaõ heát, saùu ngaøy nöõa seõ cheát, tuy naêm duïc ñuû ñaày maø khoâng moät nieäm höôûng thoï. Haønh giaû khieáp sôï khoå ñeán saùm hoái, chaúng tieác thaân maïng nhö choù soùi quyeát cheát, khoâng choã nghó nhôù nhö vua sôï kia. Vaäy bieát nhaân cuûa muoân hoïc, goác cuûa caùc khoå ñeàu töø moät nieäm keát caáu maø sinh, neân phaûi kín giöõ caên moân, thöôøng phoøng ñaát yù, chôù khieán

voïng khôûi taïm theo tieàn traàn. Nhö trong kinh Phaät saép nhaäp Nieát-baøn löôïc daïy giaùo giôùi noùi: “Naêm caên ñaây do taàm laøm chuû, cho neân caùc oâng phaûi kheùo nhieáp cheá taâm. Taâm raát ñaùng sôï quaù hôn raén ñoäc thuù döõ giaëc oaùn, vöôït khoûi löûa lôùn cuõng chöa ñuû ñeå thí duï vaäy, chuyeån ñoäng lay laéc, chæ troâng nhìn baùt maät chaúng thaáy hoá saâu, thí nhö voi ñieân khoâng moùc saét, khæ vöôïn ñöôïc caây lôùn nhaûy nhoùt ñuøa côït khoù theå caám cheá, phaûi gaáp deïp ñoù chôù khieán buoâng lung, buoâng thaû taâm ñaây laø maát vieäc thieän cuûa ngöôøi, buoäc laïi moät nôi, thì khoâng vieäc gì chaúng xong. Cho neân Tyø-kheo phaûi tinh taán chuyeân caàn beû deïp taâm caùc oâng”. Neân bieát sinh töû khoù ra khoûi caàn phaûi ñau ñaùu caån troïng. Vaû laïi nhö haøng Thaùnh nhaân Nhò thöøa vaø caùc Boà-taùt töï taïi ñeàu ra ngoaøi ba coõi, coøn coù boán thöù sinh cuûa thaân bieán dòch, huoáng gì ôû trong ba coõi, phieàn naõo hieän haønh, phaøm phu nghieäp buoäc phaàn ñoaïn sinh töû ö? Boán thöù sinh töû thì laø taát caû A-la-haùn, Bích-chi-phaät, ñaïi ñòa Boà-taùt, do boán thöù chöôùng maø chaúng ñöôïc boán ñöùc cuûa Nhö Lai: Moät laø, phöông tieän sinh töû, hai laø,nhaân duyeân sinh töû, ba laø,coù coù sinh töû, boán laø, khoâng coù sinh töû? Trong kinh Voâ Thöôïng Y noùi: “Phaät baûo: A-nan! ÔÛ trong ba coõi coù boán thöù naïn: Moät laø, naïn phieàn naõo, hai laø, naïn nghieäp, ba laø, naïn sanh baùo, boán laø, naïn loåi laàm. Voâ minh truù ñòa khôûi neân phöông tieän sinh töû, nhö naïn phieàn naõo trong ba coõi. Voâ minh truù ñòa khôûi neân nhaân duyeân sinh töû nhö naïn nghieäp trong ba coõi. Voâ minh truù ñòa khôûi neân coù coù sinh töû nhö naïn sinh baùo trong ba coõi, voâ minh truù ñòa khôûi neân khoâng coù sinh töû nhö naïn loãi laàm trong ba coõi. A-nan! Phaûi bieát nhö vaäy. A-nan! Boán thöù sinh töû chöa tröø dieät neân ba thöù yù sinh thaân, khoâng coù quaû thöôøng, laïc, ngaõ, tònh Ba-la-maät. Chæ phaùp thaân Phaät laø thöôøng laø laïc laø ngaõ laø tònh Ba-la-maät. Caùc oâng phaûi bieát nhö vaäy”. Khoå veà thöông yeâu xa lìa. Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: noùi: “Nhaân aùi maø sinh lo buoàn, nhaân aùi maø sinh khieáp sôï. Neáu xa lìa aùi thì coù gì phaûi lo phaûi sôï”. Trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Nguyeân nhaân cuûa caùc khoå, tham duïc laø goác”. Trong kinh Tònh Danh noùi: “Töø si coù aùi thì ngaõ beänh sinh”, khoå veà oaùn gheùt maø gaëp gôõ. Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Quaùn xeùt taát caû chuùng sinh trong naêm ñaïo ñeàu laø khoå lôùn bôûi oaùn gheùt gaëp gôõ. Neáu chöa roõ voâ sinh, ôû nôi sinh ra, khoâng gì chaúng laø oaùn, khoâng gì chaúng laø khoå. Taïi sao? Bôûi caûnh troùi buoäc chaúng ñöôïc töï taïi. Khoå veà mong caàu khoâng ñöôïc, goàm coù hai thöù: Moät laø, nôi hy voïng mong caàu maø chaúng theå ñöôïc. Hai laø, laøm luïng nhieàu coâng söùc maø chaúng ñöôïc quaû baùo, khoå veà naêm aám höng thaïnh:, khoå sinh, khoå laõo, khoå beänh, khoå cheát, khoå yeâu thöông maø xa lìa, khoå oaùn gheùt gaëp gôõ, khoå mong caàu chaúng ñöôïc, cho neân goïi laø khoå naêm aám höng thaïnh. Vì chaáp

aám laø coù, laøm aám che chuïp beøn thaønh aám ma, nhoùm taäp caùc khoå. Naêm tröôïc laø: Moät laø, kieáp tröôïc laø boán tröôïc taêng quaù tuï taäp ôû thôøi nay, saân giaän taêng quaù ñao binh noåi daäy, tham duïc taêng quaù, ñoùi khaùt noåi daäy, ngu si taêng quaù, beänh dòch noåi daäy. Ba tai noåi daäy neân phieàn naõo gaáp boäi lôùn maïnh, caùc kieán chaáp chuyeån thaønh phöøng phöïc, saéc taâm thoâ teä, teân xaáu xöng dô, deïp giaûm tuoåi thoï, caùc tröôïc ñua nhau ñeán, nhö nöôùc traøn toái, gioù soùng noåi döõ, caù roàng quaáy nhieãu, khoâng moät caäy nhôø, thôøi khieán nhö vaäy. Nhö ôû kieáp sô, trôøi Quang AÂm rôi ñoïa xuoáng ñaát, ñaát khieán coù duïc. Nhö trôøi Ñao-lôïi vaøo vöôøn thoâ rít, vöôøn sinh taâm ñaáu kieän, ñoù goïi laø töôùng kieáp tröôïc. Phieàn naõo tröôïc laø bieån tham nhaän naïp caùc doøng chöa töøng no ñuû. Roàng saân hôùp ñoäc ñoát caùc theá gian, si aùm ngu doái quaù hôn sôn ñen. Maïn cao coi thöôøng laán löôùt chôït voâ ñoä, löôùi nghi khoâng tin, khoâng theå noùi thaät laø töôùng phieàn naõo tröôïc. Kieán tröôïc laø: Khoâng nhaân cho laø coù nhaân, coù ñaïo cho laø khoâng ñaïo, möôøi saùu thöù thaáy bieát, saùu möôi hai thöù kieán chaáp v.v... gioáng nhö löôùi voõng, laïi tôï nhö röøng raäm troùi buoäc quanh co chaúng theå ra ñöôïc, laø töôùng kieán tröôïc. Chuùng sinh tröôïc laø quaäy nôi saéc taâm laäp moät chuû teå, thí nhö keo nhöïa khoâng vaät gì chaúng dính, troâi daït trong saùu ñöôøng xöù xöù thoï sinh. Nhö baàn nhö luùn noùi laø lôùn laø giaøu, laø töôùng chuùng sinh tröôïc, maïng tröôïc laø saùng sinh toái cheát, ngaøy ra ñeâm maát, soùng chuyeån khoùi xoay, nhaùy maét döùt chaúng truù, laø töôùng maïng tröôïc. ÔÛ thôøi loaïn tröôïc naøy, ngaên chöôùng taêng laém caûnh vuùt bay thöùc ñoát chaùy thieâu heát caên laønh, nghieäp ñoäng gioù taâm thoåi taøn Baïch phaùp, ñaém saân quyû thuù ly mî, ñoïa si trong löôùi La-saùt, laøm moùc buoäc laïi cuûa vua tham aùi, bò sai söû cuûa chuùa ma oaùn, ai coù theå choùng tænh xeùt baét chöôùc vieân tu ñaây? Ñaõ ñöôïc sinh taïi nôi trung taâm laïi khoù gaëp ñôøi coù Phaät, nay phaûi möøng may ñöôïc gaëp Di vaên, huoáng gì qua laïi trong Toâng Kính. Tröôùc sau khoâng gì chaúng phaûi chaân thaät. Lôøi lôøi coù theå duøng ñeå ngoä ñaïo, chöõ chöõ chæ ñeå neâu toâng. Nay phaûi sôùm toái queân nhoïc, ñau ñaùu nghieân cöùu, chôït theo nghe maø tænh ngoä chaân taâm ta, choùng laøm ngöôøi ñaéc ñaïo, maõi tieáp noái haït gioáng Boà-ñeà, neáu chöa thaáy ñaïo, moãi nieäm duyeân sai, moät khi maát thaân ngöôøi muoân kieáp khoù ñöôïc laïi. Do ñoù, trong Coå giaùo noùi: “Moät hôi thôû coù boán traêm laàn sinh dieät, taùnh maïng chæ ôû khoaûng hôi thôû vaøo ra, neáu ngöôøi chöa ñaéc ñaïo chæ coù sinh töû luaân hoài, maïng nhö treo sôïi tô, neáu ñöôïc sôùm nghe ñaïo toái cheát cuõng cam. Neân trong kinh Ñeà Vò noùi: “Nhö coù moät ngöôøi taïi treân nuùi Tu-di duøng sôïi tôï maø xuoáng, moät ngöôøi khaùc ñöùng döôùi duøng kim nhoïn ñeå ñoùn, khoaûng giöõa coù gioù xoaùy döõ maïnh thoåi sôïi tô khoù vaøo loã kim, thaân ngöôøi khoù ñöôïc coøn hôn nhö vaäy”. Laïi, trong kinh Boà-taùt Xöû

Thai coù keä tuïng noùi:

*“Ruøa muø noåi boäng caây Luoân coøn coù theå gaëp Ngöôøi khi maát maïng caên ÖÙc kieáp khoù ñöôïc laïi Nöôùc bieån saâu roäng lôùn Ba traêm ba möôi saùu Moät kim neùm ñaùy bieån Tìm laïi coøn theå ñöôïc”.*

Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Ta töø voâ soá kieáp Qua laïi ñöôøng sinh töû Boû thaân laïi thoï thaân*

*Chaúng lìa phaùp baøo thai Tính nôi ta traûi qua*

*Nhôù moät chaúng nhôù khaùc Thuaàn laøm thaân choù traéng Chöùa xöông öùc Tu-di Duøng kim nhoïn chaâm ñaát Ñeàu gaëp ñuïng thaân ta Huoáng gì choù saéc taïp*

*Soá ñoù chaúng theå löôøng Neân ta nhieáp taâm ñoù*

*Chaúng tham ñaém buoâng lung”.*

Cuùi nghó töø khi toå giaùo ôû phöông Taây truyeàn ñeán, caùc baäc Hieàn thaùnh raûo khaép, ñeàu vì laøm roõ taâm, quyeát choïn sinh töû. Nôi sinh töû khôûi, chaúng vöôït ngoaøi caên traàn. Nhaân baát giaùc maø voïng nieäm chôït sinh, meâ phaùp giôùi maø caûnh huyeãn ngaàm hieän. Töø ñoù, chaáp nhaân chaáp phaùp laäp töï laäp tha, tuøy theo ñoái ñaõi maø nghòch thuaän keùo tình, beøn phaân bieät maø gheùt thöông buoäc nieäm, beøn môùi linh ñinh naêm thuù laên loùc boán loaøi, nay muoán trôû laïi tìm nguoàn voïng phaûi bieát roõ noùi khôûi. Neân trong kinh Thuû- laêng-nghieâm noùi: “Phaät baûo: A-nan! Nhö oâng noùi thaät söï aùi laïc nhaân ôû taâm maét, neáu chaúng bieát roõ taâm maét ôû ñaâu thì khoâng theå deïp phuïc ñöôïc traàn lao. Thí nhö Quoác vöông bò giaëc xaâm laêng, muoán daáy binh lính ñaùnh tröø. Binh lính ñoù coát yeáu laø phaûi bieát nôi giaëc ôû. Neáu oâng löu chuyeån loãi bôûi taâm maét, neân bieát taâm laø nguoàn cuûa caùc voïng, nhaân meâ töï taâm maø laøm traàn beân ngoaøi, vì chaáp voïng thöùc maø laøm ngaõ ôû trong, do Ngaõ maø cöôõng laøm chuû teå, töø töôûng maø döïng laäp töï tha, oâm huyeãn caäy hö beøn

thaønh ñieân ñaûo. Phaùp ñieân ñaûo, sô löôïc noùi coù ba thöù: Moät laø, taâm ñieân ñaûo, hai laø, thaáy ñieân ñaûo, ba laø, töôûng ñieân ñaûo. Taâm nhö chuû nhaân döøng giaëc, thaáy laø thaân giaëc, töôûng laø chaân giaëc, caên traàn laø moâi giôùi giaëc, trong ngoaøi taïo döïng lieàn heát cöôùp cuûa baùu nhaø, do ñoù thaáy cöôùp nhaõn caên, kheùo nghe cöôùp nhó caên, kheùo ngöûi cöôùp tyû caên, kheùo neám vò cöôùp thieät caên, kheùo xuùc chaïm cöôùp thaân caên, kheùo phaùp cöôùp yù caên, kheùo phaùp taøi doác heát, kho trí troáng khoâng, nhö keû oaùn doái laøm ngöôøi thaân coù ai bieát ñöôïc. Nhö neáu bieát giaëc thì giaëc khoâng theå baøn. Neáu roõ caûnh bieát taâm thì troïn khoâng bò traàn beân ngoaøi xaâm phaïm, keát beân trong thaét buoäc. Vaû laïi, nhö taùm phaùp taâm vöông cho ñeán saùu thöù voâ vi, bao goàm coát yeáu coù moät traêm phaùp moân ñeàu laø thöôøng duøng haèng ngaøy cuûa chuùng sinh, khoâng moät luùc naøo maø chaúng ñuû, khoâng moät nieäm naøo maø chaúng sinh. Laáy ñoù maø so löôøng neân chaúng phaûi vieäc nhaøn. Neáu chaúng theå saâu saéc cöùu vôùt sinh töû caáp naïn khoå aùch, thì Thaùnh hieàn xöa tröôùc doái phieàn taïo neân. Vì coù lôïi ích saâu môùi coù haønh xöû. Thaùnh chaúng doáái phaøm, chaân sao hoaëc nguïy. Nay ghi luïc ñaây löôïc chöùng toâng naøy, tìm muoân tröôïng maø chöa ñöôïc maûy may, chæ traêm phaàn maø môùi noùi moät hai, xin chaúng nhaøm chaùn ñaém nhieàu. Doác chí töû teá vaïch tìm, xem ñoù nhö leân nuùi cao, tin ñoù tôï vaøo kho bieån. Laïi, ñaây tuy gaù möôïn vaên ngoân, moãi moãi chæ baøy chaân thaät ñoù, chaúng theå tuøy theo lôøi noùi maø sinh ñaém tröôùc meâ môø chaùnh toâng ta. Nhö trong kinh noùi: “Xe ñao caét ñaàu ngöôøi Dieâm-phuø, loãi laàm ñoù coøn ít, coù taâm chöùng ñaéc noùi phaùp Ñaïi thöøa, toäi ñoù hôn kia”. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Chaáp coù vaø khoâng tranh caõi, cho ñeán chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng cuøng coù khoâng tranh caõi, nhö da traâu loâng roàng ñeàu chaúng khoûi loaïn”, trong luaän Trung Quaùn noùi: “Chö Phaät noùi phaùp khoâng, voán vì chuyeån hoùa höõu. Neáu höõu ñaém ôû khoâng, chö Phaät chaúng chuyeån hoùa”. Neáu quyeát ñònh noùi caùc phaùp chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng thì ñoù goïi laø ngu si luaän, neáu maát yù Töù taát-ñaøn, töï thöïc haønh vaø chæ baûo keû khaùc, ñeàu goïi laø ñaém phaùp. Neáu ñöôïc yù Töù taát-ñaøn, töï tha ñeàu khoâng ñaém tröôùc vaäy. Laïi nhö luaän noùi: “Trong Phaät phaùp chaúng ñaém coù chaúng ñaém khoâng, coù khoâng cuõng chaúng ñaém, chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi chaúng phaûi coù, chaúng phaûi chaúng phaûi khoâng cuõng chaúng ñaém, chaúng ñaém cuõng chaúng ñaém. Nhö vaäy thì chaúng bò naïn. Thí nhö duøng da cheùm chaët hö khoâng, troïn chaúng thöông toån”. Vì chuùng sinh neân tuøy duyeân noùi phaùp, töï khoâng choã ñaém, neân trong lôøi töïa luaän Baùt-nhaõ Ñaêng noùi: “Quaùn roõ Trung ñaïo, maø coøn trung, maát quaùn, Khoâng hieån baøy ñeä nhaát maø ñöôïc Nhaát thöøa khoâng, nhöng maø xe cuûa Ty Nam voán chæ baøy meâ, göông soi maët vì xeùt ngöôøi

taø, khoâng taø thì göông khoâng choã trí, khoâng meâ thì xe khoâng choã duøng. Luaän ñaây phaù baøy do ñoù aáy vaäy. Neáu laø nhö vaäy thì sao dung chaáp giaùo tuøy choã chuyeån cuûa ngoân ngöõ ö?” Cho neân neáu chöa gaëp Toâng Kính bieân ghi roäng chaùnh yù vi teá cuûa Phaät toå, beân trong ñöôïc thaáy taùnh, maø chæ nghe nhieàu hoïc beân ngoaøi thì thaân tuy coù xuaát gia maø taâm chaúng vaøo ñaïo. Neân trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät daïy: “Tyø-kheo caùc oâng thaân tuy ñöôïc maëcy ca -sa nhuoäm, nhöng taâm coøn chöa ñöôïc nhuoäm phaùp Ñaïi thöøa thanh tònh. Tyø-kheo caùc oâng tuy haønh khaát thöïc traûi qua nhieàu nôi choán nhöng môùi ñaàu chöa töøng khaát thöïc phaùp Ñaïi thöøa”. Neân noùi tuy coù thoâng cuûa Thaéng YÙ, bieän cuûa Thieän Tinh, neáu chaúng bieát lyù thaät töôùng thì chaúng khoûi ñaém hoàn trong hoaïn raïn nöùt ñaát. Nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Nhö Tyø-kheo Voâ Vaên ôû thieàn thöù tö voïng noùi chöùng Thaùnh, phöôùc baùo coõi trôøi ñaõ heát, töôùng suy hieän ra, phæ baùng thaân A-la-haùn gaëp phaûi haäu höõu neân ñoïa nguïc A-tyø”. Laïi noùi: “Thieän Tinh voïng noùi taát caû phaùp khoâng, thaân ñang coøn soáng maø bò vuøi laáp vaøo ñòa nguïc A-tyø”. Neân bieát, neáu khoâng vaøo Toâng Kính, tröôùc ngoä thaät töôùng chaân taâm, giaû söû laém nhieàu Ñaïi bieän thaàn thoâng, nhieàu kieáp thieàn tuïng, troïn chaúng khoûi loãi laàm aáy. Neáu thaáu ñaït yeáu chæ ñaây, phaøm coù haønh vi , giôû chaân ñaët chaân töï nhieân chaúng lìa ñaïo Nieát-baøn nhaát taâm. Nhö trong kinh Nguyeät Thöôïng Nöõ noùi: Xaù-lôïi-phaát baûo Nguyeät Thöôïng Nöõ raèng: “Nay ngöôi muoán ñi ñaâu?” Nguyeät Thöôïng Nöõ ñaùp: “OÂng hoûi nay muoán höôùng ñeán nôi naøo ñi thì toâi nay cuõng nhö Xaù-lôïi- phaát ñi, maø ñi nhö vaäy ñi”. Xaù-lôïi-phaát baûo Nguyeät Thöôïng Nöõ raèng: “Nay ta muoán vaøo thaønh Tyø-xaù-ly, nay ngöôi muoán ñi ñeán ñoù chaêng? Côù sao baûo laø nay toâi laø nhö Xaù-lôïi-phaát ñi, laøm nhö vaäy ñi?” Khi aáy Nguyeät Thöôïng Nöõ laïi noùi cuøng Xaù-lôïi-phaát raèng: “Nhöng Xaù-lôïi-phaát! giôû chaân ñaët chaân nöông töïa nôi naøo?” Xaù-lôïi-phaát baûo: “Ta giôû chaân ñaët chaân ñeàu nöông töïa hö khoâng”. Nguyeät Thöôïng Nöõ noùi: “Toâi cuõng nhö vaäy, giôû chaân ñaët chaân ñeàu nöông töïa hö khoâng maø hö khoâng giôùi chaúng maø ñi phaàn bieät, cho neân toâi noùi cuõng nhö Xaù-lôïi-phaát ñi, laøm nhö vaäy ñi”. Nguyeät Thöôïng Nöõ laïi noùi: “Xaù-lôïi-phaát! Vieäc aáy taïm vaäy, nay Xaù-lôïi-phaát haønh haïnh gì?” Xaù-lôïi-phaát ñaùp: “Ta höôùng Nieát-baøn maø haønh nhö vaäy”. Nguyeät Thöôïng Nöõ noùi: “Xaù-lôïi-phaát! Taát caû caùc phaùp haù chaúng höôùng Nieát-baøn haïnh vaäy? Nay toâi cuõng höôùng maø haønh vaäy”. Xaù-lôïi-phaát hoûi Nguyeät Thöôïng Nöõ: “Neáu taát caû phaùp höôùng Nieát-baøn laø nay ngöôi sao chaúng dieät ñoä?” Nguyeät Thöôïng Nöõ ñaùp: “Xaù-lôïi- phaát! Neáu höôùng Nieát-baøn töùc chaúng dieät ñoä. Taïi sao? Haïnh Nieát-baøn ñoù chaúng sinh chaúng dieät, chaúng theå ñöôïc thaáy, theå khoâng phaân bieät, laø

khoâng theå dieät ñoä”. Giaûi thích: Haïnh Nieát-baøn ñoù chaúng sinh chaúng dieät töùc laø nghóa cuûa töï taâm voâ sinh, giaû söû ngaøn ñöôøng ra vaøo, nhöng chaúng lìa moân Nieát-baøn. Nhaäm muoân phaùp ngang doïc ñaâu vöôït khoûi ñaïo voâ sinh. Neân trong kinh Phaùp Hoa coù keä tuïng noùi:

*“Phaät töû truï ñòa naøy Töùc laø Phaät thoï duïng Thöôøng ôû taïi trong ñoù*

*Kinh haønh vaø ngoài naèm”.*

Nhö ñieàu thuaät treân tôï nhö traùi nghòch, chaùnh yù cuûa baûn ñeàu laø taâm kích phaùt, gioáng nhö löûa trong ñaù, neáu khoâng ngöôøi ñaùnh goõ, ngaøn naêm muoân naêm chæ thaønh ngoan thaïch troïn chaúng thaønh löûa duøng. Nhö trong Khoång töû Gia Ngöõ noùi: “Khoång töû noùi: “Thuoác toát ñaéng mieäng, maø lôïi ôû beänh, noùi ngay thaúng thì traùi nghòch tai maø lôïi ôû haønh (laøm)”. Thang Voõ duøng ngay thaúng maø xöng thaïnh, Kieät, Truï duøng daï daï maø maát. Vua khoâng ngaên toâi, cha khoâng ngaên con, anh khoâng ngaên em, keû só khoâng ngaên baïn, khoâng loãi aáy thì ñieàu ñoù chöa töøng coù, neân noùi: “Vua maát ñoù maø toâi ñöôïc ñoù, cha maát ñoù maø con ñöôïc ñoù, anh maát ñoù maø em ñöôïc ñoù, mình maát ñoù maø baïn ñöôïc ñoù. Cho neân nöôùc nhaø khoâng ñieàm nguy maát, gia ñình khoâng xaáu aùc boäi nghòch, cha con anh em khoâng maát maø beø baïn khoâng tuyeät vaäy”. Nay trong Toâng Kính tuy daãn roäng lôøi thieát tha maø ñeàu vì haøng haäu hoïc thaønh töïu phaùp, ñeàu khieán chöøa aùc theo thieän kính moä ñaïo tieán tu. Khieán phaùp luaät nöôùc nhaø khoâng beà toâi traùi ñaïo, khieán trong nhaø Ñaïi thöøa tuyeät döùt con taø kieán. Vì vaäy, Boà-taùt tuy naêng töï lôïi, laïi laø cheâ traùch keû khaùc, thöôøng vì chuùng sinh maø laøm baïn chaúng thænh môøi. Neân trong kinh Thaéng Man noùi: “Vì goàm nhaän chieát phuïc neân khieán Phaät phaùp truù laâu nôi ñôøi”. Do ñoù, Quy Sôn coù vaên caûnh saùch, khoâng gì chaúng khoå (ñaéng) mieäng, Tònh Danh ra söùc cheâ traùch, ñeàu phaù chaáp taâm, nhö trong Phaät phaùp coù ngaên caõi baïn thì ñaïo baïn hoïc Baùt-nhaõ gìn giöõ khoâng loãi laàm, neân trong kinh thö noùi: “Noùi ta xaáu laø Thaày ta, noùi ta toát laø giaëc ta”. Laïi noùi: “Trong ba ngöôøi ñoàng ñi haún coù baäc thaày cuûa ta vaäy”. Huoáng gì trong Phaät phaùp hoïc nhaân toát xuaát theá, sao chaúng nöông thaày gioûi ö? Nay ôû trong moân sô coù trôï ñaïo, vaên Toâng Kính ñaây raát giuùp söùc quaùn, hieän chöùng ngay lôøi noùi, tu tueä choùng thaønh. Nhö noùi: “ lôøi ñaïo ngaøy moät bôùt, vì hoïc ngaøy moät theâm”. Bôùt laø bôùt ôû tình duïc, theâm laø theâm ôû thaáy bieát, chaúng ñoàng caùc sö ngoaïi ñaïo vaø ngöôøi hoïc lôøi Ñaïi thöøa noùi. Mieäng tuy noùi khoâng, maø chaúng toån bôùt phieàn naõo. Ñaây chaúng phaûi kheùo ñaït chaùnh phaùp, maø ñeàu laø aùc thuû taø khoâng, chæ haïng phaùp khí vieân cô môùi coù theå tin nhaän, kham than ngöôøi

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 42 416

taø kieán dô naëng, nghe cuõng chaúng tin. Nhö trong Sôù noùi: “Traûi qua ngaøn Ñöùc Phaät maø chaúng sôï, ñoát vaïn ngoïn ñeøn maø chaúng saùng”. Giaûi thích: trong Möôøi phöông voâ löôïng theá giôùi chuùng sinh,Phaät höôùng veà trong thaân maø xuaát gia thaønh ñaïo giaûng phaùp ñoä sinh, chuùng sinh ñeàu chaúng hay bieát, ñeàu do voâ minh meâ taùnh baûn giaùc, chaúng bieát xuaát hieän trong Nhö Lai taïng. Nhö Lai taïng töùc laø thöùc thöù taùm cuûa chuùng sinh. Neân noùi traûi qua ngaøn Ñöùc Phaät maø chaúng sôï vì khoâng bieát töùc taâm laø Phaät vaäy. Laïi nhö trong nhaø coù moät ngöôøi khaùch say, coù traêm ngaøn ngoïn ñeøn chieáu saùng maø chaúng theå tænh. Thí duï nghe phaùp maø chaúng bieát lyù ñoù, chaúng theå nhieãm thaàn, ñeàu khoâng tænh ngoä, neân noùi ñoát vaïn ngoïn ñeøn maø chaúng saùng. Saùng laø toû roõ vaäy. Duøng gì laøm ñeøn? Töùc trí phöông tieän laøm ñeøn, chieáu thaáy caûnh giôùi taâm.