LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 171

LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ NGHĨA

**SỐ 1957**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1957**

**LÖÔÏC LUAÄN AN LAÏC TÒNH ÐOÄ NGHÓA**

*Thích Ñaøm Loan soaïn*

Hoûi: Coõi Tònh ñoä an laïc ñöôïc nhieáp vaøo coõi naøo ôû trong ba coõi?

Ñaùp: Nhö Thích Luaän noùi: Nhö coõi Tònh ñoä naøy, chaúng phaûi nhieáp thuoäc trong ba coõi. Vì sao? Vì Tònh ñoä voâ duïc, neân chaúng phaûi Duïc giôùi, vì coù ñòa cö neân chaúng phaûi Saéc giôùi; vaø vì quaû coù hình saéc cho neân chaúng phaûi Voâ saéc giôùi. Kinh daïy raèng: Khi xöa Ñöùc Phaät A-di-ñaø tu haønh Boà-taùt ñaïo, laøm Tyø-kheo teân Phaùp Taïng ôû ñôøi Ñöùc Phaät Töï Taïi Vöông thænh hoûi baûn haïnh cuûa chö Phaät ôû coõi Tònh ñoä. Luùc ñoù, ñöùc Töï Taïi Vöông vì Boà-taùt maø noùi veà baûn haïnh cuûa hai traêm möôøi öùc coõi nöôùc cuûa chö Phaät, haøng thieân nhaân thieän aùc, coõi nöôùc ñeïp, xaáu thaûy ñeàu hieän ra. Luùc baáy giôø Phaùp Taïng Boà-taùt lieàn ôû tröôùc Ñöùc Phaät, phaùt nguyeän roäng lôùn choïn laáy coõi nöôùc cuûa chö Phaät. ÔÛ voâ löôïng A-taêng-kyø kieáp, nhö lôøi phaùt nguyeän haønh Ba-la-maät. Vaïn ñieàu laønh ñeàu ñöôïc vieân maõn, thaønh Voâ thöôïng ñaïo. Do bieät nghieäp maø chöùng ñaéc chöù chaúng phaûi thuoäc ba coõi vaäy.

Hoûi: Coõi nöôùc An laïc coù bao nhieâu thöù trang nghieâm maø goïi laø Tònh ñoä?

Ñaùp: Neáu nöông vaøo kinh, caên cöù vaøo nghóa, thì boán möôi taùm lôøi nguyeän cuûa Boà-taùt Phaùp Taïng, töùc laø nhöõng vieäc kia tìm ñoïc coù theå bieát ñöôïc, khoâng caàn cheùp laïi. Neáu nöông vaøo luaän Voâ Löôïng Thoï, thì duøng hai thöù thanh tònh thaâu nhieáp hai möôi chín thöù trang nghieâm thaønh töïu. Hai thöù thanh tònh aáy laø Khí theá gian thanh tònh vaø Chuùng sinh theá gian thanh tònh.

töïu:

gian.

- Khí theá gian thanh tònh goàm coù möôøi baûy thöù trang nghieâm thaønh

1. Töôùng quoác ñoä, thuø thaéng hôn ba coõi.
2. Quoác ñoä kia roäng lôùn, löôïng nhö hö khoâng, khoâng coù bôø beán.
3. Chaùnh ñaïo ñaïi Töø bi cuûa Boà-taùt sinh khôûi thieän caên xuaát theá
4. Haøo quang thanh tònh vieân maõn trang nghieâm.
5. Ñaày ñuû taùnh traân baûo ñeä nhaát, vöôït haún caùc vaät baùu kyø dieäu.
6. Thanh tònh saùng suoát thöôøng chieáu khaép theá gian.
7. Caùc vaät baùu ôû quoác ñoä kia meàm maïi, chaïm vaøo sinh taâm öa

thích, phaùt sinh söï an laïc thuø thaéng.

1. Ngaøn vaïn loaïi hoa quyù trang nghieâm ao hoà, caùc thöù cung ñieän laàu gaùc, haøng caây baèng baùu, aùnh saùng maøu saéc xen laãn, chieáu saùng khaép theá giôùi. Voâ löôïng löôùi baùu giaêng ñaày hö khoâng, boán phía treo linh thöôøng rung tieáng phaùp aâm.
2. ÔÛ trong hö khoâng, töï nhieân thöôøng coù muøi thôm cuûa möa trôøi, hoa trôøi vaø nhaïc trôøi, trang nghieâm xoâng khaép moïi nôi.
3. Haøo quang trí tueä cuûa Ñöùc Phaät, chieáu cuøng khaép tröø heát nhöõng toái taêm.
4. Tieáng Phaïm aâm khai ngoä vang khaép möôøi phöông.
5. Ñöùc Phaät A-di-ñaø laø ñaáng Phaùp vöông voâ thöôïng duøng thieän löïc giöõ gìn.
6. Töø hoa Nhö Lai thanh tònh hoùa sinh.
7. Öa thích vò Phaät phaùp, laáy thieàn ñònh laøm thöùc aên.
8. Vónh vieãn xa lìa caùc khoå cuûa thaân taâm, thoï vui khoâng giaùn

ñoaïn.

1. Cho ñeán khoâng nghe caû teân haøng Nhò thöøa, ngöôøi nöõ vaø ngöôøi

thieáu caên.

1. Chuùng sinh coù sôû thích an laïc thì tuøy taâm xöùng yù ñeàu ñöôïc ñaày ñuû. Nhö vaäy möôøi baûy thöù aáy ñöôïc goïi laø khí theá gian thanh tònh.

* Chuùng sinh theá gian thanh tònh coù möôøi hai thöù trang nghieâm thaønh töïu:

1. Moät laø, voâ löôïng ñaïi traân baûo vöông vi dieäu, ñaøi hoa duøng laøm toøa Phaät.
2. Voâ löôïng töôùng haûo, voâ löôïng haøo quang trang nghieâm thaân

Phaät.

1. Ñöùc Phaät voâ löôïng bieän taøi öùng cô thuyeát phaùp, ñaày ñuû thanh

tònh, khieán ngöôøi öa nghe, ngöôøi nghe aét hieåu ngoä, lôøi noùi khoâng hö

doái.

1. Chaân nhö trí tueä cuûa Ñöùc Phaät nhö hö khoâng, chieáu roõ toång

töôùng vaø bieät töôùng cuûa caùc phaùp, taâm khoâng phaân bieät.

1. Chuùng nhaân thieân baát ñoäng, roäng lôùn trang nghieâm, ví nhö nuùi Tu-di chieáu khaép boán bieån lôùn, ñaày ñuû töôùng phaùp vöông.
2. Thaønh töïu voâ thöôïng khoâng coøn ai saùnh kòp, huoáng chi laø hôn.
3. Laøm baäc Ñieàu ngöï, thaày, baäc Tröôïng phu trong chuùng trôøi ngöôøi, ñaïi chuùng cung kính vaây quanh, nhö loaøi sö töû vaây quanh sö töû chuùa vaäy.
4. Baûn nguyeän löïc cuûa Ñöùc Phaät trang nghieâm giöõ gìn caùc coâng ñöùc, ngöôøi gaëp ñeàu ñöôïc lôïi ích, mau choùng ñöôïc ñaày ñuû moïi coâng ñöùc nhö bieån. Nhöõng Boà taùt chöa chöùng ñöôïc taâm thanh tònh cuøng vôùi caùc Boà taùt taâm ñaõ thanh tònh Boà taùt ñaõ ñaêng ngoâi Ñòa thì cuoái cuøng ñeàu ñöôïc chöùng phaùp thaân bình ñaúng tòch dieät bình ñaúng.
5. Caùc chuùng Boà-taùt ôû coõi nöôùc An laïc thaân khoâng lay ñoäng maø bieán ñeán möôøi phöông öùng hoùa ñuû loaïi, nhö thaät tu haønh, thöôøng laøm Phaät söï.
6. Boà-taùt öùng hoùa thaân nhö vaäy, taát caû thôøi khoâng tröôùc khoâng sau, nhaát taâm nhaát nieäm phoùng haøo quang lôùn thaûy ñeàu bieán ñeán möôøi phöông theá giôùi, giaùo hoùa chuùng sinh, taïo caùc phöông tieän tu haønh, dieät tröø khoå naõo cho taát caû chuùng sinh.
7. Boà-taùt bình ñaúng ôû trong taát caû theá giôùi, chieáu khaép caùc ñaïi hoäi cuûa chö Phaät roäng lôùn voâ bieân, khoâng coù choã naøo thieáu soùt, cuùng döôøng cung kính taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Ñöùc Phaät roäng lôùn voâ bieân khoâng coù choã naøo thieáu soùt.
8. Boà-taùt trong möôøi phöông taát caû theá giôùi, choã naøo khoâng coù Tam baûo thì giöõ gìn trang nghieâm Phaät Phaùp vaø Taêng baûo, coâng ñöùc lôùn nhö bieån, bieán hieän khaép khieán chuùng sinh hieåu ngoä nhö thaät tu haønh. Ñaáng phaùp vöông nhö vaäy laø ñaõ thaønh töïu taùm thöù coâng ñöùc trang nghieâm. Coøn Boà-taùt nhö vaäy laø ñaõ thaønh töïu boán thöù coâng ñöùc trang nghieâm, cho neân goïi laø chuùng sinh theá gian thanh tònh. Coõi nöôùc An laïc ñaõ thaønh töïu ñaày ñuû hai möôi chín thöù coâng ñöùc trang nghieâm nhö vaäy, cho neân goïi laø Tònh ñoä.

Hoûi: Coõi nöôùc An laïc coù bao nhieâu phaåm baäc? Coù bao nhieâu nhaân duyeân?

Ñaùp: Trong kinh Voâ Löôïng Thoï daïy, chæ coù ba phaåm Thöôïng, Trung, Haï. Trong kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï daïy, moät phaåm phaân laøm Thöôïng, Trung, Haï, ba laàn ba laø chín, hôïp laøm chín phaåm. Nay nöông vaøo

söï taùn thaùn kinh Voâ Löôïng Thoï, caên cöù vaøo ñoù ñeå luaän veà ba phaåm: Thöôïng phaåm sinh coù naêm nhaân duyeân:

1. Boû nhaø lìa duïc maø laøm Sa-moân.
2. Phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà.
3. Nhaát höôùng chuyeân nieäm Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï.
4. Tu caùc coâng ñöùc.
5. Nguyeän sinh an laïc.

Neáu ñaày ñuû naêm nhaân duyeân naøy, thì khi saép laâm chung Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï cuøng caùc ñaïi chuùng hieän ôû tröôùc maët, ngöôøi ñoù lieàn theo Ñöùc Phaät vaõng sinh veà coõi An laïc, ôû trong hoa sen baûy baùu töï nhieân hoùa sinh truù baát thoaùi chuyeån, trí tueä duõng maõnh, thaàn thoâng töï taïi.

Trung phaåm sinh thì coù baûy nhaân duyeân:

1. Phaùt taâm voâ thöôïng Boà-ñeà.
2. Nhaát höôùng chuyeân nieäm Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï.
3. Tu thieän nhieàu ít, phuïng trì trai giôùi.
4. Taïo laäp thaùp töôïng.
5. Cuùng döôøng Sa-moân.
6. Treo côø thaép ñeøn, raûi hoa, ñoát höông.
7. Ñem coâng ñöùc naøy hoài höôùng nguyeän sinh coõi An laïc.

Khi saép laâm chung, Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï seõ hoùa hieän, haøo quang töôùng haûo ñaày ñuû nhö thaân Phaät, cuøng caùc ñaïi chuùng hieän tröôùc maët ngöôøi kia, lieàn tuøy hoùa Phaät vaõng sinh coõi An laïc, truù vò baát thoaùi chuyeån. Coâng ñöùc trí tueä cuõng ñöôïc nhö baäc thöôïng phaåm.

* Haï phaåm sinh coù ba nhaân duyeân:

1. Giaû söû khoâng theå taïo taùc caùc coâng ñöùc thì phaûi phaùt taâm voâ thöôïng Boà-ñeà.
2. Nhaát höôùng chuyeân nhôù ñeán Phaät, cho ñeán nieäm Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï möôøi nieäm.
3. Taâm chí thaønh nguyeän sinh coõi nöôùc An laïc.

Khi laâm chung, moäng thaáy Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï, thì cuõng ñöôïc vaõng sinh. Coâng ñöùc trí tueä cuûa phaåm naøy cuõng ñoàng vôùi Trung phaåm.

Laïi coù moät haïng vaõng sinh coõi An laïc maø khoâng ñöôïc keå vaøo trong ba phaåm naøy. Nghóa laø, ñem taâm nghi ngôø tu caùc coâng ñöùc nguyeän sinh coõi An laïc. Haïng naøy khoâng hieåu bieát Phaät trí, baát tö nghì trí, trí Ñaïi thöøa roäng lôùn, trí toái thaéng toái thöôïng khoâng coù gì saùnh baèng. Ñoái vôùi caùc trí naøy, hoï nghi hoaëc khoâng tin, nhöng tin coù toäi phöôùc, neân ñaõ tu taäp thieän caên, aét sinh nöôùc An laïc, coù cung ñieän baûy baùu roäng töø moät traêm ñeán naêm traêm do-tuaàn. Moãi moãi ôû trong ñoù ñeàu ñöôïc höôûng caùc khoaùi

laïc nhö coõi trôøi Ñao lôïi. Trong naêm traêm naêm, thöôøng khoâng thaáy Phaät, thöôøng khoâng nghe kinh phaùp, khoâng thaáy Boà-taùt, Thanh vaên vaø Thaùnh chuùng. Coõi nöôùc An laïc ñoù goïi laø bieân ñòa, cuõng goïi laø thai sinh. “Bieân ñòa” töùc laø choán bieân ñòa aáy trong naêm traêm naêm khoâng thaáy nghe Tam baûo, nghóa ñoàng vôùi naïn bieân ñòa, hoaëc cuõng goïi laø bieân ñòa cuûa coõi nöôùc An laïc. “Thai sinh” laø thí nhö thai ngöôøi sinh, khi môùi sinh, nhaân phaùp chöa thaønh, goïi laø “bieân” töùc choã bò naïn, goïi laø thai töùc laø choã toái taêm. Hai chöõ naøy laø möôïn ñeå so saùnh thoâi. Chaúng phaûi laø bieân ñòa trong taùm naïn, chaúng phaûi baøo thai trong thai sinh. Vì sao? Vì coõi An laïc hoùa sinh, chaúng phaûi thaät coù thai sinh. Vì sau naêm traêm naêm laïi ñöôïc thaáy nghe Tam baûo, cho neân bieát chaúng phaûi laø bieân ñòa trong taùm naïn.

Hoûi: Loaøi thai sinh kia ôû trong cung ñieän baûy baùu coù ñöôïc thoï höôûng vui söôùng khoâng? Nhôù nghó veà ñieàu gì?

Ñaùp: Kinh thí Duï raèng: “Ví nhö con cuûa Chuyeån Luaân vöông ñaéc toäi vôùi vua cha, bò giam loûng trong haäu cung, vaøng baïc ngoïc ngaø cung caáp ñaày ñuû, taát caû khoâng thieáu thöù gì cuõng nhö vua. Vöông töû tuy coù ñaày ñuû nhöõng thöù toát ñeïp quyù baùu ñeå höôûng laïc, nhöng taâm khoâng thoï laïc, chæ nghó ra caùc phöông caùch mong caàu thoaùt khoûi.” Loaøi thai sinh kia cuõng laïi nhö vaäy, tuy ôû trong cung ñieän baûy baùu, coù ñaày ñuû saéc, höông, vò, xuùc toát ñeïp, nhöng khoâng cho ñoù laø vui. Vì khoâng thaáy Tam baûo, khoâng ñöôïc cuùng döôøng, tu caùc thieän caên, neân cho ñoù laø khoå. Hieåu ñöôïc nguyeân nhaân cuûa toäi kia, hoï raát hoái haän, töï traùch mình vaø mong caàu xa lìa choã kia thì ñöôïc nhö yù, trôû laïi ñoàng vôùi ba phaåm vaõng sinh. Nhö vaäy laø phaûi ñeán heát naêm traêm naêm, hoï môùi bieát toäi maø saùm hoái.

Hoûi: Taâm nghi ngôø maø cuõng vaõng sinh coõi An laïc vaø ñöôïc goïi laø thai sinh. Taïi sao laïi khôûi nghi?

Ñaùp: Trong kinh chæ noùi nghi hoaëc khoâng tin, chöù khoâng neâu leân yù taïi sao nghi. Naêm caâu khoâng hieåu laø chæ duøng ñeå ñoái trò caâu; khoâng hieåu Phaät trí, laø khoâng tin hieåu Nhaát-thieát-chuûng-trí cuûa Ñöùc Phaät. Vì khoâng hieåu neân sinh nghi. Moät caâu naøy laø toång quaùt söï nghi ngôø, coøn boán caâu döôùi moãi moãi ñeàu ñeå ñoái trò choã nghi. Nghi coù boán thöù:

1. Hoaøi nghi raèng, neáu chæ nghó nhôù ñeán Phaät A-di-ñaø thì khoâng chaéc ñöôïc vaõng sinh coõi An laïc. Vì sao vaäy? Kinh daïy: “Nghieäp ñaïo nhö baøn caân, beân naøo naëng thì loâi keùo tröôùc.” Vì sao moät ñôøi hoaëc moät traêm naêm, hoaëc möôøi naêm hoaëc moät thaùng, thì khoâng vieäc aùc gì maø khoâng taïo, theá maø chæ nieäm möôøi nieäm lieân tuïc, thì lieàn ñöôïc vaõng sinh, lieàn nhaäp chaùnh ñònh roát raùo, ñöôïc ñòa vò baát thoaùi, cuøng caùc khoå trong ñöôøng vónh vieãn chaám döùt ö? Neáu vaäy thì nghóa loâi keùo tröôùc laøm sao tin

ñöôïc? Laïi nöõa, traûi qua nhieàu kieáp ñeán nay, taïo ñuû caùc haønh phaùp höõu laäu, troùi buoäc trong ba coõi, taïi sao khoâng ñoaïn kieát hoaëc trong ba coõi, maø laïi noùi duøng ít thôøi gian nieäm Phaät A-di-ñaø thì lieàn ra khoûi ba coõi? Nghóa troùi buoäc cuûa nghieäp laïi muoán nhö theá naøo? Muoán ñoái trò ñieàu nghi naøy, cho neân noùi chaúng nghó baøn. Trí baát tö nghì töùc laø trí löïc cuûa Ñöùc Phaät, coù khaû naêng laáy ít laøm nhieàu, laáy nhieàu laøm ít, laáy gaàn laøm xa, laáy xa laøm gaàn, laáy khinh laøm troïng, laáy troïng laøm khinh, laáy daøi laøm ngaén, laáy ngaén laøm daøi. Trí cuûa Ñöùc Phaät voâ löôïng voâ bieân nhö vaäy neân khoâng theå nghó baøn. Thí nhö moät traêm ngöôøi tieàu phu doàn chöùa coû suoát moät traêm naêm chaát cao ñeán moät ngaøn nhaän (khoaûng taùm ngaøn thöôùc), duøng löûa ñoát nöûa ngaøy lieàn chaùy heát. Ñaâu coù theå noùi coû chöùa moät traêm naêm thì löûa ñoát nöûa ngaøy khoâng heát? Laïi nhö ngöôøi bò queø hai chaân, nhôø thuyeàn ngöôøi khaùc chôû, nhaân coù gioù thoåi maïnh chæ moät ngaøy thuyeàn ñi ñeán ngaøn daëm. Ñaâu coù theå noùi ngöôøi queø vì sao moät ngaøy ñi ñeán ngaøn daëm? Laïi nhö ngöôøi haï tieän ngheøo khoå, ñöôïc vaät baèng ngoïc quyù, ñem daâng cho chuû, ngöôøi chuû vui möøng ñöôïc ngoïc lieàn troïng thöôûng cho ngöôøi kia. Ngöôøi naøy chæ trong choác laùt giaøu coù ñaày traøn. Ñaâu coù theå noùi coù ngöôøi hoïc troø traûi qua möôøi naêm hoïc, chòu ñuû moïi cöïc khoå cay ñaéng maø cuoái cuøng khoâng ñaït ñöôïc gì? Noùi söï giaøu coù kia khoâng ñöôïc nhö vaäy ö? Laïi nhö keû yeáu söùc, duøng heát söùc mình leo choàm leân con löøa maø khoâng leân noåi vaø neáu nöông theo vua Chuyeån luaân ñi, côõi leân hö khoâng bay nhaûy töï nhieân, vaäy coù theå ñem ngöôøi ñaøn oâng söùc yeáu ñaët leân löng löøa maø quyeát noùi khoâng theå nöông hö khoâng ö? Laïi nhö coù sôïi daây daøi möôøi thöôùc, moät ngaøn ngöôøi ñaøn oâng khoâng theå caét ñöôïc, maø ñöùa treû con vung kieám trong nhaùy maét laïi laøm ñöùt hai. Ñaâu coù theå noùi söùc cuûa ñöùa treû khoâng theå caét ñöùt daây ö? Laïi nhö con chim chaïm vaøo trong nöôùc, thì loaøi trai ñeàu cheát tieâu heát. Con teâ giaùc chaïm vaøo ñaát buøn thì ngöôøi cheát ñeàu ñöùng daäy. Ñaâu coù theå noùi sinh maïng moät khi ñaõ cheát roài thì khoâng theå soáng laïi ñöôïc? Laïi nhö con ngoãng vaøng goïi Töû An. Töû An soáng trôû laïi, vaäy ñaâu coù theå ñöôïc noùi thaây cheát döôùi phaàn moä ngaøn naêm quyeát khoâng theå soáng laïi ñöôïc? Taát caû vaïn phaùp ñeàu coù söùc mình söùc ngöôøi, nhieáp mình nhieáp ngöôøi, ngaøn môû vaïn ñoùng, voâ löôïng voâ bieân, ñaâu coù theå laáy söï hieåu coù ngaên ngaïi maø nghi phaùp kia khoâng ngaên ngaïi ñöôïc? Vaû laïi neáu cho raèng, vieäc aùc trong moät traêm naêm laø troïng, coøn nghi nieäm Phaät möôøi nieäm laø khinh, neân khoâng ñöôïc vaõng sinh coõi An laïc, khoâng ñöôïc nhaäp vaøo chaùnh ñònh, thì vieäc ñoù khoâng phaûi nhö vaäy.

1. Hoaøi nghi veà trí Phaät ñoái vôùi ngöôøi voán khoâng caùch nhau. Vì sao vaäy? Luaän noùi raèng, taát caû danh töï cuõng töø töôùng ñoái ñaõi maø sinh. Trí

giaùc laø töø baát giaùc maø sinh, nhö ngöôøi muø môø phöông höôùng, do nhôù laïi môùi sinh. Giaû söû ngöôøi meâ muoäi maø khoâng bieát meâ, aét cuoái cuøng cuõng khoâng hieåu. Neáu coù theå hieåu thì chaéc haún heát meâ, cuõng coù theå noùi laø ngöôøi hieåu meâ. Meâ hieåu vaø hieåu meâ cuõng nhö baøn tay traùo trôû maø thoâi. Neáu cho raèng saùng toái laø sai khaùc nhau, thì ñaâu coøn sieâu vieät? Do khôûi nghi naøy, neân ñoái vôùi trí tueä cuûa Ñöùc Phaät maø hoï sinh nghi khoâng tin. Ñeå ñoái trò cho neân noùi trí Phaät laø khoâng theå xöng. Trí khoâng theå xöng töùc noùi trí cuûa Ñöùc Phaät baët döùt danh xöng teân goïi, chaúng phaûi hình töôùng ñoái ñaõi. Vì sao? Vì phaùp neáu laø coù thì chaéc haún coù trí hieåu bieát coù, phaùp neáu laø khoâng leõ ra cuõng coù trí hieåu bieát khoâng. Caùc phaùp voán lìa coù vaø khoâng, Ñöùc Phaät hieåu saâu xa caùc phaùp, neân trí Phaät cuõng baët döùt töôùng ñoái ñaõi. OÂng daãn duï ngoä vaø meâ laøm thí duï thì cuõng nhö laø moät thöù meâ thoâi, chöù khoâng thaønh meâ ngoä. Cuõng nhö trong moäng maø giaûi moäng cho ngöôøi khaùc. Tuy noùi giaûi moäng maø chaúng phaûi laø khoâng moäng. Duøng tri kieán ñeå hieåu Phaät, thì khoâng theå goïi laø bieát Phaät. Vì khoâng bieát caùch hieåu Phaät, neân chaúng phaûi bieát Phaät. Duøng caùi chaúng phaûi bieát, chaúng phaûi khoâng bieát Phaät, cuõng chaúng phaûi bieát Phaät. Vì caùi chaúng phaûi chaúng bieát, chaúng phaûi chaúng khoâng bieát Phaät ñeå maø bieát Phaät thæ cuõng chaúng phaûi bieát Phaät. Phaät trí voán lìa boán caâu naøy, nhö noùi: “Taâm haønh xöù dieät, ngoân ngöõ ñaïo ñoaïn.” Do vì nghóa naøy neân Thích luaän noùi raèng: “Neáu ngöôøi naøo thaáy Baùt-nhaõ, thôøi laø bò troùi buoäc; neáu khoâng thaáy Baùt- nhaõ thì cuõng laø bò troùi buoäc. Neáu ngöôøi naøo thaáy Baùt-nhaõ thôøi laø giaûi thoaùt, neáu khoâng thaáy Baùt-nhaõ thì cuõng laø giaûi thoaùt.” Trong keä naøy noùi, khoâng lìa boán caâu aáy laø troùi buoäc, lìa boán caâu aáy laø giaûi thoaùt. OÂng nghi trí Phaät cuøng vôùi ngöôøi khoâng khaùc nhau, vieäc ñoù khoâng nhö vaäy.

1. Hoaøi nghi Ñöùc Phaät khoâng theå ñoä taát caû chuùng sinh. Vì sao vaäy? Vì ñôøi quaù khöù, coù voâ löôïng A-taêng-kyø haèng sa chö Phaät. Hieän taïi ôû möôøi phöông theá giôùi cuõng coù voâ löôïng voâ bieân A-taêng-kyø haèng sa chö Phaät. Giaû söû, Ñöùc Phaät coù theá ñoä taát caû chuùng sinh, thì leõ ra töø laâu ñaõ khoâng coù ba coõi. Ñöùc Phaät thöù hai leõ ra khoâng coøn vì chuùng sinh maø phaùt taâm Boà-ñeà, tu taäp coâng ñöùc Tònh ñoä, nhieáp thoï chuùng sinh. Vaû laïi, coù Ñöùc Phaät thöù hai nhieáp thoï chuùng sinh, cho ñeán coù ba ñôøi möôøi phöông voâ löôïng chö Phaät nhieáp thoï chuùng sinh, thì bieát raèng Ñöùc Phaät khoâng theå ñoä taát caû chuùng sinh. Vì ngöôøi aáy khôûi söï hoaøi nghi naøy, neân ñoái vôùi Phaät A-di-ñaø lieàn sinh ra höõu löôïng töôûng. Vaø ñeå ñoái trò nghi naøy, neân noùi trí Ñaïi thöøa roäng lôùn. Trí Ñaïi thöøa roäng lôùn: Nghóa laø noùi khoâng phaùp naøo maø khoâng bieát, khoâng phieàn naõo naøo maø khoâng ñoaïn, khoâng vieäc thieän naøo maø khoâng ñaày ñuû, khoâng coù chuùng sinh naøo maø

khoâng ñoä. Sôû dó coù ba ñôøi möôøi phöông laø coù naêm nghóa:

* 1. Giaû söû khoâng coù Ñöùc Phaät thöù hai, cho ñeán khoâng coù A-taêng-kyø haèng sa chö Phaät, thì Ñöùc Phaät khoâng theå ñoä taát caû chuùng sinh. Vì coù khaû naêng ñoä taát caû chuùng sinh, môùi coù möôøi phöông voâ löôïng chö Phaät. Voâ löôïng chö Phaät töùc laø Ñöùc Phaät quaù khöù ñoä chuùng sinh.
  2. Neáu moät Ñöùc Phaät ñoä heát taát caû chuùng sinh, thì sau khoâng leõ laïi coù Ñöùc Phaät? Vì sao vaäy? Neáu khoâng coù nghóa giaùc tha, thì nöông vaøo nghóa naøo maø noùi coù ba ñôøi chö Phaät? Do nöông nghóa giaùc tha neân noùi moãi Ñöùc Phaät ñeàu ñoä taát caû chuùng sinh.
  3. Ñöùc Phaät sau naêng ñoä, cuõng nhö Ñöùc Phaät tröôùc naêng ñoä. Vì sao vaäy? Do vì coù Ñöùc Phaät tröôùc neân coù Ñöùc Phaät sau. Thí nhö Ñeá vöông coù töôùng noái doõi, vua sau coù khaû naêng noái doõi vua tröôùc.
  4. Phaät tuy coù khaû naêng ñoä taát caû chuùng sinh, nhöng coát yeáu caàn phaûi coù nhaân duyeân. Neáu chuùng sinh cuøng vôùi Ñöùc Phaät tröôùc khoâng coù nhaân duyeân, thì phaûi ñôïi Ñöùc Phaät sau. Chuùng sinh voâ duyeân nhö vaäy caàn phaûi traûi qua traêm ngaøn vaïn Ñöùc Phaät maø coøn khoâng nghe khoâng thaáy, ñoù chaúng phaûi vì Phaät löïc yeáu keùm. Ví nhö aùnh saùng cuûa maët traêng vaø maët trôøi chieáu khaép boán chaâu thieân haï, phaù tan moïi toái taêm, nhöng vì ngöôøi muø khoâng thaáy chöù khoâng phaûi maët trôøi khoâng saùng. Nhö saám chôùp laøm ñoäng ñaát, maø do ngöôøi ñieác khoâng nghe, chöù chaúng phaûi aâm thanh khoâng lôùn. Neáu hieåu roõ ñöôïc lyù cuûa caùc duyeân thì goïi laø Phaät hoaëc chí nguyeän maïnh maø lyù traùi vôùi caùc duyeân thì chaúng phaûi laø chaùnh giaùc. Vì vaäy, cho neân chuùng sinh coù voâ löôïng, thì Ñöùc Phaät cuõng voâ löôïng. Daãn chöùng Ñöùc Phaät tuyeät nhieân khoâng coù duyeân hay voâ duyeân, vì sao khoâng ñoä heát taát caû chuùng sinh, thì ñoù chaúng phaûi laø theo lyù maø noùi.
  5. Chuùng sinh neáu heát ôû theá gian thì lieàn ñoïa vaøo “Höõu bieân”. Do nghóa naøy töùc laø coù voâ löôïng chö Phaät ñoä taát caû chuùng sinh.

Hoûi: Neáu chuùng sinh khoâng theå cuøng taän, thì theá gian phaûi rôi vaøo “Voâ bieân”. Vì rôi vaøo voâ bieân neân Phaät khoâng theå thaät ñoä taát caû chuùng sinh?

Ñaùp: Theá gian chaúng phaûi höõu bieân, chaúng phaûi voâ bieân, ôû ñaây

cuõng baët döùt boán caâu. Ñöùc Phaät khieán chuùng sinh lìa boán caâu naøy, neân goïi laø ñoä chuùng sinh, maø thaät söï chaúng phaûi ñoä, chaúng phaûi khoâng ñoä, chaúng phaûi heát, chaúng phaûi khoâng heát. Thí nhö ngöôøi naèm moäng thaáy mình qua soâng lôùn gaëp naïn soùng döõ, ngöôøi kia sôï haõi keâu vang thaáu beân ngoaøi, ngöôøi beân ngoaøi goïi thöùc daäy vaãn thaûn nhieân khoâng lo buoàn, töùc ñoù chæ vì moäng qua soâng chöù khoâng phaûi qua soâng thaät.

Hoûi: Noùi ñoä cuøng vôùi khoâng ñoä ñeàu rôi vaøo bieân kieán, vaäy vì sao

chæ noùi ñoä taát caû chuùng sinh laø trí roäng lôùn cuûa Ñaïi thöøa, maø khoâng noùi khoâng ñoä chuùng sinh laø trí roäng lôùn cuûa Ñaïi thöøa?

Ñaùp: Chuùng sinh ñeàu nhaøm chaùn khoå maø caàu an laïc, sôï troùi buoäc maø caàu giaûi thoaùt. Nghe ñoä thì ñeàu quy höôùng, nghe khoâng ñoä thì khoâng bieát do ñaâu maø khoâng ñoä, beøn noùi raèng Phaät khoâng coù loøng Töø bi lôùn neân khoâng quy höôùng, vì khoâng quy höôùng neân hoï cöù moäng mò laâu daøi khoâng theå döøng nghæ. Vì nhöõng ngöôøi naøy neân phaàn nhieàu Phaät noùi ñoä maø khoâng noùi laø khoâng ñoä. Laïi nöõa, trong kinh Voâ Haønh noùi, Ñöùc Phaät voán khoâng ñaéc Phaät ñaïo, cuõng khoâng ñoä chuùng sinh. Vì phaøm phu neân göôïng eùp phaân bieät noùi Phaät ñoä chuùng sinh. Noùi ñoä chuùng sinh laø nghóa cuûa ñoái trò taát ñaøn, noùi khoâng ñoä chuùng sinh laø ñeä nhaát nghóa taát ñaøn. Hai caâu noùi naøy moãi moãi ñeàu coù nguyeân nhaân, khoâng choáng traùi laãn nhau.

Hoûi: Nhö ngöôøi moäng döùt haù khoâng phaûi laø ñoä ö? Neáu taát caû chuùng sinh ñeàu heát moäng, thì theá gian laïi khoâng heát sao?

Ñaùp: Noùi theá gian laø moäng, neáu moäng heát thì khoâng coøn ngöôøi naèm moäng. Neáu khoâng coù ngöôøi naèm moäng thì cuõng khoâng noùi ngöôøi ñöôïc ñoä. Nhö vaäy phaûi bieát, theá gian töùc laø xuaát theá gian, vaø duø coù ñoä voâ löôïng chuùng sinh nhöng khoâng rôi vaøo ñieân ñaûo.

1. Hoaøi nghi Ñöùc Phaät khoâng chöùng ñaéc Nhaát-thieát-chuûng-trí. Vì sao vaäy? Vì neáu coù theå bieát taát caû caùc phaùp thì caùc phaùp rôi vaøo höõu bieân. Neáu khoâng bieát thì chaúng phaûi Nhaát-thieát-chuûng-trí. Ñeå ñoái trò söï nghi naøy, cho neân noùi trí thuø thaéng toái thöôïng, töùc laø trí cuûa phaøm phu thì hö voïng, trí cuûa Ñöùc Phaät thì nhö thaät, hö vaø thaät khaùc nhau xa lyù khoâng bình ñaúng, cho neân noùi laø voâ ñaúng. Haøng Thanh vaên vaø Bích-chi-Phaät muoán coù sôû tri nhaäp ñònh môùi bieát xuaát ñònh khoâng bieát. Laïi nöõa, khi bieát cuõng coù haïn löôïng. Ñöùc Phaät chöùng ñaéc Tam-muoäi nhö thaät, thöôøng ôû trong thieàn ñònh bieát khaép, chieáu soi vaïn phaùp nhò cuøng baát nhò, hieåu saâu caùc phaùp chaúng coù gì so saùnh ñöôïc, cho neân noùi laø voâ luaân. Boà-taùt töø Baùt ñòa trôû leân, tuy ñöôïc baùo sinh Tam-muoäi, coâng duïng khoâng coù xuaát nhaäp, nhöng coøn taäp khí vi teá huaân taäp. Tam-muoäi chöa saùng suoát thanh tònh troïn veïn vaø so vôùi Phaät trí vaãn coøn thaáp hôn. Phaät trí xeùt ñoaùn ñaày ñuû, nhö phaùp chieáu soi; vì phaùp voâ löôïng neân phaùp chieáu soi cuõng voâ löôïng. Ví nhö caùi hoäp lôùn neân naép cuõng lôùn, do ñoù noùi laø toái thöôïng. Ba caâu naøy cuõng coù theå xoay chuyeån nöông nhau maø thaønh. Do vì Phaät trí khoâng ai saùnh baèng neân noùi laø voâ luaân. Vì voâ luaân neân noùi laø toái thaéng toái thöôïng; vì noùi laø toái thöôïng toái thaéng cho neân goïi laø voâ ñaúng, vì voâ ñaúng cho neân noùi laø voâ luaân, vaäy chæ noùi voâ ñaúng laø ñaày ñuû, taïi vì sao laïi caàn duøng hai caâu döôùi? Vì nhö trí cuûa baäc Tu-ñaø-hoaøn thì khoâng theå

SOÁ 1957 - LÖÔÏC LUAÄN AN LAÏC TÒNH ÑOÄ NGHĨA 11

saùnh vôùi A-la-haùn ñöôïc, chính laø loaïi naøy. Töø sô ñòa cho ñeán Thaäp ñòa naøy cuõng nhö vaäy. Trí tuy khoâng bình ñaúng, nhöng khoâng coù gì laø khoâng bình ñaúng, vì chaúng phaûi toái thöôïng. OÂng caàn phaûi bieát höõu bieân laø naïn, nghi Ñöùc Phaät chaúng coù nhaát thieát trí, vieäc naøy khoâng theå noùi nhö vaäy ñöôïc.

Hoûi: Trong haïng Haï phaåm sinh, noùi raèng chæ caàn xöng möôøi nieäm lieân tuïc thì ñöôïc vaõng sinh. Theá naøo goïi laø möôøi nieäm lieân tuïc?

Ñaùp: Ví nhö coù ngöôøi ñi treân ñöôøng, ñeán choã troáng vaéng thì gaëp oaùn taëc ruùt dao chaën laïi muoán gieát. Ngöôøi kia sôï bò gieát neân boû chaïy, thaáy moät con soâng muoán vöôït qua. Neáu qua soâng ñöôïc thì ngöôøi ñöôïc an toaøn. Luùc ñoù ngöôøi aáy chæ nghó ñeán phöông tieän qua soâng. Ta ñeán bôø soâng neân maëc aùo hay côûi aùo maø qua? Neáu maëc aùo maø qua thì sôï khoâng qua ñöôïc; coøn neáu côõi aùo thì sôï khoâng kòp. Ngöôøi aáy chæ nghó veà ñieàu naøy maø khoâng nghó gì khaùc, töùc chæ nghó laøm theá naøo ñeå ñöôïc qua soâng. Taâm chuyeân moät nieäm, khoâng xen loän caùc nieäm khaùc, thì goïi ñoù laø möôøi nieäm lieân tuïc. Haønh giaû cuõng nhö vaäy, nieäm Ñöùc Phaät A-di-ñaø cuõng phaûi nhö nghó ñeán vieäc qua soâng kia, traûi qua möôøi nieäm nhö theá, hoaëc laø nieäm danh töï cuûa Ñöùc Phaät, hoaëc nieäm töôùng haûo cuûa Phaät, hoaëc nieäm haøo quang cuûa Phaät, hoaëc nieäm thaàn löïc cuûa Phaät, hoaëc nieäm coâng ñöùc cuûa Phaät, hoaëc nieäm trí tueä cuûa Phaät hoaëc nieäm boån nguyeän cuûa Phaät, ñeàu khoâng ñöôïc xen laãn nieäm khaùc, taâm taâm tieáp noái nhau cho ñeán möôøi nieäm, thì goïi laø thaäp nieäm töông tuïc. Noùi toång quaùt möôøi nieäm töông tuïc veà tröôùc, tôï nhö khoâng khoù, nhöng phaøm phu chuùng sinh taâm nhö con ngöïa hoang, yù thöùc döõ doäi nhö vöôïn khæ, boân ba rong ruoãi trong saùu traàn, khoâng taïm döøng nghæ. Phaûi chí taâm tín nieäm luoân luoân nieäm tröôùc, khieán tích chöùa thaønh taùnh thieän caên kieân coá. Nhö Ñöùc Phaät baûo vua Taàn-baø-sa-la, con ngöôøi tích chöùa vieäc laønh, khi cheát khoâng coù aùc nieäm, nhö caây bò nghieâng veà phía Taây, thì chaéc phaûi ngaõ phía taây. Ngoïn gioù ñao moät phen ñeán, thì traêm thöù khoå doàn heát vaøo thaân. Neáu taäp khí tröôùc khoâng chöùa trong loøng, thì nieäm naøo coù theå ñuû. Laïi neân cuøng vôùi naêm, ba ngöôøi ñoàng taâm ñoàng chí keát lôøi giao öôùc, neáu coù ngöôøi saép laâm chung ñeàu cuøng nhau

ñeán hoä nieäm, xöng danh hieäu cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø, nguyeän sinh coõi An laïc. Moãi aâm

thanh phaûi noái tieáp nhau thaønh möôøi nieäm. Thí nhö khuoân daáu saùp ong in xuoáng ñaát buøn, daáu veát tuy bò hoaïi nhöng vaên thì ñaõ thaønh. Khi maïng naøy ñoaïn, töùc thôøi sinh veà An laïc, moät phen nhaäp Chaùnh Ñònh Tuï, ñaâu coøn gì lo laéng?