# SOÁ 2111

LUAÄN MÖÔØI MOÂN BIEÄN HOAËC

*Thôøi Tieàn Ñöôøng, Sa-moân Thích Phuïc Leã ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän soaïn thuaät,*

*giaûi ñaùp ñieàu xeùt nghi kinh saùch nhaø Phaät cuûa Thaùi töû vaên hoïc Quyeàn Voâ Nhò.*

# LÔØI TÖÏA

Quyeàn vaên hoïc tieáng taêm vang voïng, vaäy maø khi daïo vöôøn phaùp vaãn coù lôøi taø vaïy; caùc Quan lieâu ngôïi ca toát gioûi ñoù, caùc haøng ñaïo tuïc kính troïng ñöùc haïnh aáy, maø vaïch baøy möôøi ñieàu nghi ngôø lieân can ñeán Nhò ñeá nhaø Phaät chuùng ta. Tuaán bieän nhö Coâng Toân Sinh töø xöa khoù ñaùp traû, Huøng taøi tôï Xaù-lôïi-töû cuõng phaûi than nay chaúng nghó ñònh. Ñaâu ñaùng ñieàu nhaân maø khaùng nghò. Thöû noùi chí ñeå thaønh vaên, haún laø chaùnh danh ö? Neân chæ taïm goïi ñoù laø möôøi moân bieän hoaëc. Tuy Kinh Thi noùi: Khuyeân raên môø che ñoù coù theå chaêng moät lôøi, maø phaùp chæ bí maät, thuaät baøy daùm queân chaêng ba chuyeån? Beøn duøng loaïi Quaùn töôïng bieân ghi ñaày pho quyeån, phieàn nhieàu maø khoâng ñaùng thaät theïn vôùi ngöôøi Tri aâm.

1. Thoâng löïc thöôïng caûm
2. ÖÙng hình phuû hoùa
3. Dô saïch khaùc xöù
4. Meâ ngoä thaáy khaùc
5. Baøy thaät ñöôïc nhaän
6. Traùi kinh khen ñaïo
7. Quaùn nghieäp cöùu xaû
8. Tuøy giaùo eùp naâng
9. Hoùa Phaät aån hieån
10. Thaùnh vöông höng suy.

**LUAÄN MÖÔØI MOÂN BIEÄN HOAËC**

*Ñôøi Ñöôøng, Sa-moân Thích Phuïc Leã ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän soaïn.*

# QUYEÅN THÖÔÏNG

1. **THOÂNG LÖÏC THÖÔÏNG CAÛM**

Xeùt nghi raèng: Troäm thaáy Duy-ma coù thaàn löïc chöôûng vaän Nhö Lai chæ quaùn cuûa möôøi ñòa, Nhö Lai coøn caùch la coác. Theá naøo laø trong moät chöôûng coù theå dung caû möôøi hieäu toân quyù ö? Chaúng rieâng ñem thaáp heøn ñoåi thay toân quyù ñoái vôùi Lyù chaúng thuaän. Thaät Phaät vaø Boà-taùt ñaâu khoâng bình ñaúng sai khaùc. Neáu coù bình ñaúng sai khaùc sao coù theå vaän Phaät? Neáu khoâng bình ñaúng sai khaùc thì sao phaûi thaønh Phaät? Neáu Duy- ma laø Nhö Lai hoã trôï Phaät hoaèng döông giaùo hoùa, thì chöa bieát teân laø gì, hieäu gì, kinh naøo, luaän naøo, xin phieàn Thöôïng trí chæ baøy cho keû haï ngu?

Bieän hoaëc raèng: Thöôøng nghe nghòch tình maø laáy, haøng thaát phu tuy laø giaëc maø khoù cöôùp ñoaït. Thuaän lyù mong caàu, muoân thöøa tuy toân quyù maø coù theå giaùng hieän. Nuùi ñaàm thoâng hôi khí, môùi ñaàu ñoàng nhaát quyù heøn, vaøng ñaù cuøng aâm thanh chöa haún ngang baèng lôùn nhoû. Huoáng gì chæ chö Phaät coù theä nguyeän bình ñaúng, nhaân thôøi coù maø öùng vaät. Boà- taùt coù thaàn thoâng hay du hyù, ngoài queân ñaït ñeán xa vôøi, xuùm quanh cuøng aûnh höôûng ñoàng ñeán vôùi cô duyeân thay.

Duy-ma-caät laø baäc Ñaïi só phaùp thaân, ñöùc vöôït treân caùc Thaùnh, môû Quyeàn trí ñeå coù sinh, hieän ôû nhaø maø Hoaèng ñaïo. Hoa sen söùc toång trì ñeán töø phöông khaùc, haït caûi cöûa giaûi thoaùt môû taïi nöôùc naøy. Chöa töøng coù phoøng thaát bao quaùt taát caû khoâng ngoaøi, Ñaïo chaúng theå nghó baøn lôïi ích öùng duïng voâ phöông. Do ñoù, naêm traêm vò Thanh vaên ñeàu choái töø ñeán thaêm hoûi beänh, taùm ngaøn Boà-taùt chaúng theå vaâng maïng. Boà-taùt Di-laëc ôû ñòa vò chæ moät ñôøi boå xöù thaønh Phaät maø ñöôïm phuïc Huyeàn giaûi ñoù, Boà-taùt Vaên-thuø laø baäc thaày cuûa chö Phaät maø töø taï chaân nhaäp ñoù maø nhoùm taäp ôû vöôøn Yeâm-ma-la, Nhaân Tònh Danh maø daáy phaùt, veát cuûa Tònh Danh gaù nôi coõi nöôùc Voâ Ñoäng maø toû saùng. Neân Ñöùc Nhö Lai môùi lieác maét ñeán phöông naøy, cö só kính môøi ôû tay phaûi. Söùc Tam-muoäi coù

caûm haún thoâng. Möôøi hieäu toân quyù chaúng ñi maø ñeán vaäy. Nhöng maø chí thaønh caûm ñeán thaàn, chaúng bieát thaàn lôùn hay nhoû. Hieáu ñöùc ñoäng ñeán trôøi, ai hay trôøi cao hay thaáp. Ví baèng maét tueä xa troâng thaáy Maâu-ni ôû thaät töôùng, thaàn tuùc vöøa môùi vaän, giöõ gìn dieäu hyû ôû traøn hoa maø chaúng theå khuaát Nhaân Toân kia vaøo coõi nöôùc naøy. Haù chæ duï saùnh cuûa La coác maø coù theå thoâng cuõng ñem danh truyeàn cuûa Kim Laät maø coù chöùng cöù aáy vaäy. (Phaùp sö Caùt Taïng noùi: Vieäc Kim Laät ruùt töø kinh Tö Duy Tam- muoäi, vaø töï noùi chöa thaáy baûn kinh aáy. Nay kieåm xeùt danh muïc caùc kinh, khoâng coù teân kinh aáy. Troäm nghó laø ôû Taây Vöùc coù kinh aáy maø taïi Trung Hoa chöa phieân dòch ra vaäy).

# ÖÙNG HÌNH PHUÛ HOÙA

Xeùt nghi raèng: Long nöõ thaønh Phaät chæ trong thôøi gian ngaén. Neáu thaät nhö vaäy thì Phaät ñaïo raát deã, sao noùi laø phaûi caàn khoå voâ löôïng môùi ñöôïc thaønh Phaät? Coøn nhö laø bieán hoùa, thì bieán hoùa töùc laø khoâng thaät, haù ñem khoâng thaät maø giaùo hoùa quaàn sinh ö? Phaät khoâng gì chaúng thaät, côù sao laïi nhö vaäy ö? Vaû laïi, Vaên-thuø laø thaày cuûa Nhieân Ñaêng, Thích-ca laïi laø ñeä töû cuûa Nhieân Ñaêng. Vaên-thuø ñaõ laø meï cuûa chö Phaät, phaûi neân thaønh Phaät tröôùc Nhieân Ñaêng, huoáng gì Di-laëc chöa thoâng maø Vaên-thuø ñaõ ngoä? Long nöõ thaønh Phaät laø do söùc cuûa Vaên-thuø. Nay Long nöõ thaønh Phaät tröôùc, Di-laëc thaønh Phaät sau maø Vaên-thuø laïi chaúng thaønh, sao coù theå khoâng laàm hoaëc? Coøn neáu tröôùc ñaõ thaønh thì thaønh ôû kinh naøo? Kinh noùi theá naøo? Phaät neáu chöa thaønh thì bôûi vieäc gì maø treä laïi? Xin chæ baøy yù treä laïi aáy. Nhö Vaên-thuø chöa thaønh Phaät laø phaûi, thì chö Phaät ñaõ thaønh töùc laø quaáy. Neáu chö Phaät ñaõ thaønh laø quaáy, quaáy thì Vaên-thuø ñaâu coù phaûi. Lyù phaûi quaáy theá naøo, xin vì chæ baøy ñoù.

Bieän hoaëc raèng: Baäc chí nhaân khoâng vì mình, chæ vì vaät maø coù hình, cao thaáp chaúng theå ñem veát tích maø ñònh, aån hieån chaúng theå laáy tình maø löôøng. Long nöõ thaân tuy raûo cuøng trong naêm ñaïo maø ñòa vò toûa saùng ôû Thaäp ñòa. Vaên-thuø tuy danh xöng laø Boà-taùt maø thaät laø Nhö Lai. Laáy gì ñeå chöùng minh ñoù? Caên cöù kinh Phaùp Hoa noùi: “Coù con gaùi vua roàng Ta-kieät-la vöøa môùi taùm tuoåi maø trí tueä lôïi caên, kheùo bieát caùc caên haïnh nghieäp cuûa chuùng sinh. Cho ñeán Bieän taøi voâ ngaïi coù theå ñeán ñaïo Boà-ñeà”. Roõ raøng, phaøm laø trí tueä lôïi caên töùc chaúng phaûi haøng haï thuù maø coù ñöôïc. Bieát roõ caùc caên haïnh nghieäp töùc chaúng phaûi vieäc cuûa haøng Tieåu thöøa. Bieän taøi voâ ngaïi laø ñòa vò Thieän Tueä. Coù theå ñeán ñaïo Boà-ñeà, töùc laø ñaïo cuûa haøng Ñaúng giaùc. Ñoù töùc laø ba A-taêng-kyø kieáp ñaõ xong, nhaân möôøi ñoä ñaõ maõn. Hieán daâng chaâu baùu maø chuyeån nöõ thaân, ngoài

treân hoa sen maø leân quaû vò giaùc ngoä. Nghóa khaùc sôùm tính, söï ñoàng nhö nhaët. Maø keû laàm hoaëc thaáy Long nöõ töùc cho ñoù laø ôû trong ba ñöôøng xaáu aùc maø maéc phaûi naêm chöôùng. Nghe noùi phaùt taâm töùc cho laø töø phaøm vò maø mong caàu quaû Thaùnh. Raát khoâng bieát nguõ ñaïo coù nghóa cuûa Thò hieän sinh, Töù phaùt coù vaên noùi boå xöù. Trí Tích vì vaäy maø hoaøi nghi, Xaù-lôïi- phaát do ñoù maø caät hoûi. Taâm roái bôøi sao quanh co vaäy.

Laïi caên cöù kinh Thuû Laêng Nghieâm noùi: “Vaên-thuø ôû thôøi quaù khöù laø Ñöùc Nhö Lai Long Chuûng Thöôïng Toân ôû nöôùc Bình ñaúng”. Kinh ÖÙng- quaät-ma-la noùi: “Vaên-thuø laø Phaät Ma-ni Baûo Tích ôû theá giôùi Thöôøng Hyû taïi phöông Baéc”. Kinh Vaên-thuø-sö-lôïi Phaät Ñoä Nghieâm Tònh noùi: “ÔÛ trong ñôøi vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Phoå Kieán”.

Troäm nghó, Vaên-thuø trí tueä bao quaùt caû quyeàn vaø thaät, theå gaàn vöøa chaân laãn öùng. Hoaëc thaønh ñaïo ôû ñôøi kieáp tröôùc ñaõ laøm Phaät Long Chuûng, hoaëc löu hình ôû coõi naøy coøn goïi laø con cuûa Ñaáng Phaùp Vöông. Hoaëc Chaùnh vò ôû phöông Baéc töø laâu teân laø Phaät Baûo Tích. Hoaëc döï ghi ôû töông lai seõ xöng laø Phoå Kieán. Bieán hoùa khaép möôøi phöông voâ ngaïi, vaân du khaép ba thôøi maø chaúng ñoäng. Khoâng thuû khoâng ñaéc maø thaønh quaû, chaúng ñi chaúng laïi maø thaáy thaân. Haù coù theå duøng moät töôùng maø mong caàu, chöa theå duøng moät teân goïi maø xaùc ñònh. Neân gaëp Nhieân Ñaêng maø kính thaày, gaëp Thích-ca maø laùnh khoûi toøa. Töø Thò ñeán ñoù môùi quyeát nghi, Long nöõ baét chöôùc ñoù maø tieán ñaïo. Nhöng Long nöõ töï thaân dô baån maø toû saùng nhanh choùng, daãn duï vaät trì kinh, Vaên-thuø ôû nhaân vò maø hieän baøy treä laïi, khuyeân ngöôøi sau mình, ñeàu laø khuùc thaønh phöông tieän thaät vì lôïi ích.

Vaû laïi, ñaïo cuûa Quaân töû trinh maø chaúng löôïng, vieäc cuûa Thaùnh nhaân nhöôøng vì haønh quyeàn, ñoàng höùa xe maø chaúng cho, thuoäc loaïi hoùa thaønh maø laïi tieán tôùi. Ñaõ tin kia chaúng phaûi doái voïng maø laïi nghi ngôø ñaây khoâng thaät. Than oâi! Baûy loãi maø moät coøn chöa thaáu ñaït.

# DÔ SAÏCH KHAÙC XÖÙ

Xeùt nghi raèng: Luùc Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh Phaùp Hoa laø suoát thôøi gian naêm möôi Tieåu kieáp. Chæ ñem saùng ôû thôøi Xuaân Thu töùc laø Ñöùc Thích-ca ñaûn sinh, chaùnh phaùp toàn taïi moät ngaøn naêm, töôïng phaùp toàn taïi moät ngaøn naêm, ñeàu laø sau khi Phaät ñaõ dieät ñoä ñoàng trong moät kieáp ñoù. Neáu ngöôøi ôû Taây Vöùc nghe phaùp do thaàn löïc böùc thuùc neân chæ nhö trong khoaûng böõa aên, coøn ngöôøi ôû xöù naøy khoâng nghe phaùp laø ñaõ caùch xa naêm möôi Tieåu kieáp. Côù sao môùi ñaàu chöa nghe thaàn löïc Phaät ñaâu theâm thaàn löïc, chaúng theâm thì neân thaønh tro taøn. Nay ñaõ chaúng thaønh tro taøn thì laø

ñaõ hôn ngaøn naêm vaäy. Giaû söû bieát hôn ngaøn laø quaáy; sai laàm thì sao coù naêm möôi Tieåu kieáp? Neáu laø tuy chaúng nghe thaàn löïc Phaät cuõng ñöôïc theâm thì Phaät luùc môùi thaønh ñaïo, ñaïi tieåu ñeàu neân chöùng quaû, sao chæ coù möôøi hai vaïn ngöôøi ôû nöôùc Taàn Baø? Gìn giöõ töôùng traïng tình huoáng ñoù chaúng theâm roõ raøng vaäy. (Sa-moân Thích Phuïc Leã noùi: ÔÛ phaåm töïa Kinh Phaùp Hoa noùi: Ñöùc Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh giaûng noùi kinh Phaùp Hoa traûi qua saùu möôi Tieåu kieáp maø cho laø chæ nhö khoaûng böõa aên. Trong phaåm Tuøng Ñòa Doõng Xuaát noùi: “Thôøi gian naêm möôi Tieåu kieáp maø cho laø chæ nhö nöûa ngaøy”. Nay hoûi vaën ôû thôøi Phaät Thích-ca, neâu daãn vaên goàm caû vieäc cuûa Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh, töùc chæ laáy yù maø ñaët thoâng, khoâng y vaên maø hoûi ngöôïc laïi aáy vaäy).

Bieän hoaëc raèng: Phaät coù Chaân thaân vaø ÖÙng thaân, Chaân ñoä vaø ÖÙng ñoä (coõi nöôùc chaân thaät vaø coõi nöôùc öùng hoùa). Chaân thaân vaø Chaân ñoä tuyeät haún danh töôùng maø ñoäc laäp, ÖÙng thaân vaø ÖÙng ñoä tuøy vaät caûm maø coù nhieàu töôùng traïng. Ngöôøi thanh tònh thaáy ñoù cho laø thanh tònh, ngöôøi dô ueá thaáy ñoù cho laø dô ueá. Ngöôøi daøi laâu thaáy ñoù cho laø daøi laâu, ngöôøi ngaén gaàn thaáy ñoù cho laø ngaén gaàn. Moãi moãi ñeàu bò ngöng treä bôûi bít ngaên, hieám thaønh ñaït quaùn. Cho neân Xaù-lôïi-phaát thaáy dô ueá maø meâ laàm thanh tònh, khoâng tieáp thöøa ñaøm noùi veà Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh. Di-laëc chaáp ngaén gaàn maø nghi ngôø laâu daøi, beøn daãn sinh thí duï veà cha con. Ñeán luùc Ñöùc Phaät ñeø aán xuoáng ñaát hieån baøy coõi nöôùc trang nghieâm, maûy traàn saùnh vôùi tuoåi thoï A-taêng-kyø kieáp, thì tình chaáp dô ueá môùi döùt tröø, thaáy bít ngaên ngaén gaàn môùi tröø heát. Nhöng neâu baøy thanh tònh laø vì tröø dô ueá, dô ueá heát maø thanh tònh coù theå löu toàn ö? Noùi laâu daøi vì phaù ngaén gaàn, ngaén gaàn maát maø laâu daøi coù theå coøn ö? Chaúng thanh tònh chaúng dô ueá môùi laø coõi nöôùc vi dieäu, khoâng laâu daøi khoâng ngaén gaàn môùi laø chaân thaân. Vaäy thì thôøi gian hôn boán möôi naêm laø coõi nöôùc dô ueá laø Hoùa thaân; naêm möôi Tieåu kieáp laø coõi nöôùc thanh tònh laø Baùo thaân. Hoùa thaân ñoåi thay chuyeån ñoäng, töï coù theå laáy naêm thaùng maø suy löôøng. Baùo thaân vieân thöôøng haù coù theå ñem thôøi ñaïi maø haïn cuïc? Ñaõ laø Baùo thaân Hoùa thaân phaân khaùc veát. Laâu daøi vaø ngaén gaàn khaùc choã keát quy. Ñem daøi laâu maø caät hoûi ngaén gaàn, haù khoâng sai laàm ö? ÔÛ phaåm Nhö Lai Thoï Löôïng trong kinh Phaùp Hoa, phaåm Phaät Quoác trong kinh Duy-ma-caät, vaên phaùp coù ñuû, nghóa aáy roõ raøng, ñaâu ñôïi phaûi noùi nhieàu.

Hoaëc coù ngöôøi baûo: Ñöùc Phaät Thích-ca lôïi kieán nguyeân laø Hoùa thaân, theá giôùi Ta-baø ñeàu laø hoang daõ voán chaúng phaûi coõi nöôùc thanh tònh. Nuùi Kyø-xaø-quaät laø Linh traán cuûa coõi nöôùc dô ueá. Kinh Phaùp Hoa laø Dieäu ñieån cuûa Hoùa thaân. Nay ñem Baùo thaân maø thuaät noùi veà Hoùa thaân,

ñem coõi nöôùc thanh tònh ñeå laøm roõ coõi nöôùc dô ueá. Ñoù chaúng laø sai laàm quaù laém ö?

Xin giaûi thích raèng: Sao noùi vaäy ö? Sao noùi vaäy ö? Tröôùc haù chaúng noùi sao? Thanh tònh hay dô ueá, laâu daøi hay ngaén gaàn ñeàu phaùt sinh töø choã thaáy. Phaùp sö töø choã thaáy laø tuy ñoàng xöù maø thaáy khaùc; chaúng phaûi khaùc xöù maø thaáy khaùc. Thí nhö Ñöùc Phaät Thích-ca chæ laø moät vò, hoaëc coù ngöôøi troâng thaáy ñoù laø laâu daøi, hoaëc coù ngöôøi troâng thaáy ñoù laø ngaén gaàn. Ta-baø chæ laø moät theá giôùi, maø hoaëc coù ngöôøi thaáy ñoù laø thanh tònh, hoaëc coù ngöôøi thaáy ñoù laø dô ueá. Daøi laâu cuøng vôùi thanh tònh laø choã thaáy cuûa Boà-taùt thöôïng nhaân, ngaén gaàn vaø dô ueá laø choã thaáy cuûa phaøm phu haï thöøa. Neáu vaäy, dô ueá ñaõ laø Ta-baø, maø thanh tònh ñöôïc chaúng phaûi ö? Ngaén gaàn töùc laø Thích-ca maø laâu daøi ñöôïc khaùc ö? Maø noùi Thích-ca chæ laø Hoùa thaân, Ta-baø chæ laø coõi nöôùc dô ueá, nghóa phuø hôïp vôùi thieân leäch chaáp tröôùc, Lyù khaùc huyeàn ñoàng, huoáng gì vaøi phaåm kinh Phaùp Hoa, moät taäp Linh sôn. Môùi ñaàu thì Hoäi nhoùm caû ba keát quy veà hai, xoay Tieåu ñaïo ñeå vaøo Ñaïi thöøa; tieáp ñeán thì ba bieán taùm phöông, daãn taâm dô ueá maø quaùn coõi nöôùc Thanh tònh. Ñaïi thöøa ñaõ vaøo, khoâng tranh luaän Tieåu thöøa; coõi nöôùc Thanh tònh ñaõ quaùn sao coù coõi nöôùc dô ueá? Neân trong kinh môùi ñaàu töï nhoùm taäp caùc Phaät phaân thaân, cho ñeán noùi veà thoï löôïng ñeàu ôû trong coõi nöôùc Thanh tònh maø dieãn giaûng nghóa thöôøng thaân. Neân trong kinh noùi: “Ñuùng thaät nhö vaäy, töø khi ta thaønh Phaät ñeán nay ñaõ laâu xa, thoï maïng voâ löôïng A-taêng-kyø kieáp, thöôøng truù chaúng dieät”. Laïi noùi: “Thöôøng ôû taïi nuùi Linh thöùu vaø caùc truù xöù khaùc, chuùng sinh luùc thaáy kieáp taän, löûa lôùn thieâu ñoát, maø coõi nöôùc ta ñaây vaãn an oån, trôøi ngöôøi thöôøng ñoâng nhieàu”. Neân bieát, Thaùnh thoï laâu daøi, chaúng phaûi buïi traàn coõi nöôùc coù theå tính löôøng ñöôïc; caûnh giôùi vi dieäu beàn chaéc, ñaâu phaûi kieáp löûa coù theå thieâu ñoát. Sao laïi suy taàm môùi ñaàu phaùt khôûi töø thôøi Xu- aân Thu, laáy naêm möôi Tieåu kieáp laø coù nghieät ngaõ? Chöa traûi qua nöôùc löûa laáy hôn ngaøn naêm laø chæ thaät. Ngöôøi khoâng thaáy söông phuû, haún nghi baêng cöùng chaéc.

# MEÂ NGOÄ THAÁY KHAÙC

Xeùt nghi raèng: Luùc giaûng noùi kinh Phaùp Hoa, aùnh saùng Thaàn soi chieáu xa ñeán coõi nöôùc khaùc. Luùc giaûng noùi kinh Nieát-baøn, loïng baùu roäng che khaép Ñaïi thieân. Chöa bieát phöông naøy bôûi côù gì maø khoâng thaáy? Neáu laø voâ duyeân chaúng ñöôïc thaáy, thì voâ duyeân laø ngöôøi toäi, coøn coù duyeân laø ngöôøi phöôùc. Ñeà-baø-baït-ña gieát cha vaø meï, ñaâu phaûi laø ngöôøi phöôùc maø höùa cho xuaát gia? Vua A-xaø-theá haïi cha giam tuø meï ñaâu phaûi

laø ngöôøi phöôùc maø soi chieáu nguyeät quang Tam-muoäi? Xöù naøy muoân daëm laø töôùng coõi nöôùc Hieàn trieát, haù khoâng moät ngöôøi coù duyeân sao rieâng caùch bieät? Chaúng noùi röøng phoùng traùi laïi hôn nuùi Thaùi ö?

Bieän hoaëc raèng: Trôøi xanh tin roäng, gaø giaám ñi quanh huû maø chaúng thaáy; maët nhaät toûa che, chuoät tieân nuùp ngaøy maø sao thaáy. Ñaâu voán môùi ñaàu coù ngoaøi maø soi chieáu ñoù chaúng ñeán ö? Haún do vaät gaàn vì ñoù ngaên che thì khoâng theå xa xeùt, tình ñieân ñaûo vì ñoù maø meâ hoaëc thì khoâng theå thuaän bieän. Giaû söû noùi ñoù laø coù trôøi, coù maët nhaät, trôøi bao roäng ba traêm ñoä maø che xuoáng maët nhaät thaúng ngaøn daëm cao maø chieáu ngoaøi. Troâng nhìn ñoù, hai truøng haún ñieân cuoàng maø chaúng tin vaäy. Nay ngöôøi chöa vaïch baøy nghieäp chöôùng thì naøo khaùc ñi quanh huû ö? Ngöôøi chöa môû maét tueä, haù chaúng nhö nuùp ngaøy ö? Tuy loïng baùu töøng treo treân traêm öùc Töù thieân, haøo quang roäng chieáu trong vaïn taùm ngaøn coõi nöôùc maø haøng höõu laäu giöõa ñeâm khuya vöøa rong ruoåi moäng lôùn. Voâ minh che phuû, theàm caáp naøo thaáy suoát. Neáu chaúng thaáy thì laø khoâng, nhöng trôøi xanh maët nhaät coù theå laø khoâng ö? Neáu chaúng thaáy maø coù thì loïng baùu haøo quang chaúng phaûi coù ö? Traùi laïi, töôùng che phuû roõ raøng noùi maø ñuû vaäy.

Huoáng gì Söû Loã vieát ngay, ghi ñieàm laønh toûa saùng nôi ñeâm maõo; Khoång Quaân hieåu bieát nhieàu, suy Thaùnh ñöùc ôû phöông Taây. Thaûy ñeàu phaân luaân maø coù chöùng cöù, ñaâu phaûi hoang tòch maø khoâng ñieàm. Neân bieát, Quaân töû hoaëc im laëng vì roõ raøng maø caûm thoâng. Trung só nhö coøn chuoäng Haø Haùn maø kinh sôï. Ñoù, caùc haøng coù söùc trí baèng laêng, boïn Hoaøi ngu hoãn ñoän saép voã tay maø cöôøi lôùn. Hoaëc tuyeät söùc löïc maø töøng huûy phaù chaúng phaûi ngöôøi aáy. Ñaïo coù theå hö haønh ñoù ö? Neân Troïng Ni roõ thaáu khoâng hoùa ñoù maø tröôùc giaãm traûi nôi höõu. Quyù Loä hoûi vieäc cheát, traùi laïi ñem vieäc soáng maø hoûi vaën ñoù. Nhaân nghóa hôi kieåm taùnh linh aáy. Ñaïo ñöùc vöøa roõ dieäu trieät ñoù. Sau ñoù, öùng chaân daáy khôûi ôû phöông Taây.

Töôïng giaùo löu truyeàn ñeán phöông Ñoâng, taùm möôi ngaøn (80.000)

phaùp moân nuoát troïn chín phaùi maø nhoû baøy, ba ngaøn (3.000) thaùp baùu ñaày khaép boán bieån maø toûa saùng. Nhö tröôùc laø raùng maø sau laø maët nhaät, thuoäc loaïi môùi ñaàu laø maây maø sau cuøng laø möa. Giaùo phaùp coù tieäm haù chaúng thích nghi ö? Nhöng maø, coù duyeân hay voâ duyeân laø taùnh cuûa haøng Tam thöøa Boà-ñeà. Ngöôøi phöôùc ngöôøi toäi laø nghieäp sinh töû trong saùu loaøi. Nghieäp coù naëng ngheï. Taùnh coù sinh thuïc (soáng chín). Taùnh coøn soáng, phöôùc tuy nhieàu maø khoù môû; duyeân ñaõ chín, toäi tuy naëng maø coù theå hoùa chuyeån. Phöôùc coøn khoù môû, huoáng gì laø toäi ö? Toäi coøn coù theå chuyeån

hoùa, huoáng gì laø phöôùc ö? Neân coù xa chöùng ñaéc Töù thieàn kieâu caêng coâng nhoû ít maø traùi doái, laøm ñuû ba ñieàu nghòch. Bieát ngaøy tröôùc sai quaáy maø hoài höôùng. Hoài höôùng phaùt sinh chaùnh giaûi. Chaùnh giaûi sinh thì toäi coù theå dieät. Traùi doái daáy khôûi taø kieán. Taø kieán daáy khôûi thì phöôùc töï maát. Phöôùc maát thì troïn kieáp maõi traàm luaân, toäi dieät töùc töï thaân naøy maø giaûi thoaùt. Neân noùi, giaãm böôùc ñöôøng ñaïo thì laø Quaân töû, traùi laïi ñoù töùc laø tieåu nhaân. Ñöùc nhaân xa vôøi vaäy thay! Thöïc haønh ñoù töùc laø möôïn ñeå saùng roõ nghóa. Ai baûo khoâng nhö vaäy?

Laõo Töû noùi: “Thöôøng hay cöùu ngöôøi neân khoâng boû ngöôøi, thöôøng hay cöùu vaät neân khoâng boû vaät”. Laïi noùi: “Ngöôøi khoâng hieàn thieän, coù gì maø boû”. Huoáng gì laø ñaïi bi bình ñaúng maø coù choã boû ö? Thí nhö ngöôøi thôï kheùo gioûi bieát ñöôïc töôùng caây goã, thaày thuoác taøi gioûi thaêm trò beänh. Coù theå duøng maø duøng ñoù, chaúng phaân choïn goã xaáu toát. Coù theå trò lieäu maø trò lieäu ñoù, chaúng phaân bieät beänh naëng nheï.

Hoaëc coù ngöôøi hoûi raèng: Y Lan laø caây goã xaáu, sao oâng laáy duøng ñoù? Cu-ma laø chöùng beänh naëng, sao oâng laïi trò lieäu ñoù? Nhaân töôùng ñoù laø hoûi phaûi hay laø hoûi quaáy ö? Haún cho laø hoûi quaáy vaäy.

Ñöùc Nhö Lai kheùo phaân bieät caên cô, gioûi bieát thuoác beänh. Tuy Ñeà- baø-ñaït-ña laøm ñieàu xaáu aùc hung taøn, vua A-xaø-theá coù toäi sôû muïc, nhöng vì töøng ñaõ phaùt taâm Boà-ñeà coù theå duøng, nay daáy nieäm hoái giaûi coù theå trò lieäu vaäy. Coù theå trò lieäu maø trò lieäu ñoù, coù theå duøng maø duøng ñoù, daãn daét khieán quy taâm, giaùo hoùa khieán vaøo ñaïo, môû ñöôøng ñoù cuøng tieán tôùi, bít nguoàn kia laøm loaïn. Giuùp ngöôøi coù toäi töï laøm môùi vôùi Hieáu töø, ngöôøi khoâng loãi quaù giöõ troïn thuaàn chí. Thieän quyeàn phöông tieän, lôïi aáy roäng lôùn thay! Nhöng vua A-xaø-theá hoûi ñaïo maø traùi laïi meâ laàm töï ñoàng nhö ôû röøng phoùng. Phuû Töû bieát caên cô maø kính ngöôõng Thaùnh coù theå saùnh ví vôùi nuùi Thaùi. Hieàn trieát cuøng ñoù, tuy ba laàn trôû laïi maø khoâng maát, sao laø rieâng caùch bieät? Xin tö duy laïi maø coù theå bieát vaäy.

# BAØY THAÄT ÑÖÔÏC NHAÄN

Xeùt nghi raèng: Ñeà-baø-ñaït-ña laø em cuûa Phaät, khuyeân vua A-xaø- theá haïi Phaät maø vaãn ñöôïc laøm Thieân vöông Nhö Lai. Thieän Tinh laø con cuûa Phaät, coù toäi khinh thöôøng Ñeà-baø-ñaït-ña vì sao laïi sinh vaøo ñòa nguïc? Ngöôøi huûy haïi ñaùng toäi naëng, ngöôøi chæ phæ baùng ñaùng toäi nheï. Nay ngöôøi toäi naëng thì thaønh Phaät Nhö Lai, coøn ngöôøi toäi nheï thì ñoïa vaøo ñòa nguïc. Laáy ñoù maø chæ baøy cho ngöôøi sau sao ñöôïc thoûa ñaùng ö? Neáu Thieän Tinh laø bieán hoùa, sau ñoù seõ thaønh Phaät thì ñaõ coù döï ghi hay khoâng döï ghi? Neáu coù döï ghi thì xin chæ noùi ñoù, coøn nhö khoâng döï ghi

thì sao ñöôïc laø bieán hoùa ö? Neáu cho raèng Thieän Tinh laø chaân thaät thì côù sao chaúng ñoàng ñoù? Con quyù leân cung trôøi vì daãn duï ñoù. Vaøo ñòa nguïc vì lo sôï ñoù. Nhaãn nhuïc vaøo ñòa nguïc ñoù haù laø töø bi, chæ cöùu giuùp Thoï Ñeà ôû trong löûa döõ, bay ñaù lôùn treân trôøi xanh, sôï quyû thaàn nôi ñoàng troáng, nhieáp phuïc say cuûa vua A-xaø-theá, côù sao ñoái vôùi Thieän Tinh chaúng nhö ñoù maø cöùu giuùp ö?

Bieän hoaëc raèng: Thaàm nghe, Ñöùc Nhö Lai thieát giaùo coù hai thöøa Ñaïi Tieåu, haønh vi cuûa Ñieàu Ñaït (Ñeà-baø-ñaït-ña) coù hai söï Quyeàn Thaät. Ñaïi thöøa thì xieån döông veà Thaät, Tieåu thöøa giaûng noùi veà Quyeàn. Neáu môø toái veà Thaät luaän baøn Quyeàn thì coù toäi nghòch haïi Phaät chuoác laáy khoå ñòa nguïc; neáu pheá boû Quyeàn baøn Thaät thì khoâng toäi phaù Taêng, neân thoï nhaän döï ghi laøm Phaät Thieân vöông. Vôùi Quyeàn, coù quaû baùo cuøng Thieän Tinh coù theå ñöôïc khaùc chaêng? Vôùi Thaät, khoâng toäi öông cuøng Thieän Tinh coù theå ñöôïc ñoàng chaêng? Khoâng ñoàng thì chaúng coù nôi thieát baøy naïn, khoâng khaùc thì laïi khoâng naïn coù theå thieát baøy. YÙ chæ nghi ngôø ñeán luaän baøn do ñaâu maø xeáp ñaët ö? Huoáng gì phæ baùng hay huûy haïi naëng nheï laïi khaùc vôùi baøn nghò cao. Taïi sao? Phaøm haïi tuy laø toäi nghòch nhöng coù theå chaúng huûy hoaïi choã thaáy, phæ baùng thì huûy hoaïi choã thaáy maø chaúng thaønh toäi nghòch. Thaønh toäi nghòch chæ maéc nghieäp chöôùng, gaàn thì chuoác laáy öông luïy voâ giaùn. Huûy hoaïi choã thaáy ñoù laø ñoaïn maát thieän caên môùi nhaän chòu teân goïi laø Xieån ñeà. Do ñoù, Phaät quôû traùch Ñieàu Ñaït chæ noùi laø ngöôøi ngu si, coøn goïi Thieän Tinh laø keû taø kieán. Xeùt ñoaùn ñoù coù theå bieát vaäy.

Laïi hoûi: Thieän Tinh laø chaân thaät hay laø bieán hoùa?

Phaøm bieán hoùa ñoù laø lyù, haún phaûi duøng laãn loän chaân thaät laøm dieäu. Chaân thaät ñoù laø söï, töï nhieân duøng tôï bieán hoùa laøm thöôøng. Chaân thaät vaø bieán hoùa cuøng laãn loän nhö ngö loã khoù phaân. Nhöng maø daây ngaén muùc nöôùc saâu, suoái trong khoâng theå giuùp ôû treân. Trí nhoû möu lôùn, thöùc aên ngon haún döøng ngay trong vaïc. Khinh thöôøng maø baøn nghò ñoù thì toâi ñaâu daùm. Haõy trôû laïi khaûo xeùt ôû Thaùnh ñieån, chaúng phaûi goïi laø ñaùnh phaù dò ñoan ö? Thöû luaän baøn ñoù laø moät ñôøi cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni, kinh Nieát-baøn ñöôïc giaûng noùi sau cuøng, Ca-dieáp laïi thænh caàu. Thieän Tinh laø ngöôøi ôû döôùi aáy, chuoàng tieâu dô ueá than ñoù troïn sa ñoïa, khoå nguïc thaáy ñoù sinh vaøo. Laïi nöõa, baïn aùc laøm vieäc aùc, baùo aân ñaõ roõ ñoù laø quyeàn, Thieän Tinh ñoaïn maát thieän caên, kinh Nieát-baøn khoâng noùi ñoù laø bieán hoùa, ñaâu phaûi khoâng laø lyù cuûa bieán hoùa, taèng khoâng laø vaên cuûa bieán hoùa. Laáy ñoù maø suy, chaân thaät cuõng coù theå vaäy. Ñeán nhö roäng trì caùc boä, giöõ nôm maø haù ñöôïc caù, taäp hoïc khaép caùc Thieàn laøm nuùi maø ñaõ

töøng chieáu. Gioáng nhö chuoät ñaù ñaùnh troåi nhaïc, tôï chim bay maø hay noùi. Tuy phuï moân nhaân laïi nhö Baù Lieãu, khoâng xöng Phaät töû laïi raát thöông öôùc. Nöûa ñeâm vaïch aùo phaùt sôï tieáng noùi cuûa treû con, giöõa ñöôøng queùt daáu veát dieät baøy töôùng cuûa ngöôøi lôùn, gaëp ngöôøi aên baû röôïu noùi ñoù laø chöùng ñaïo, thaáy quyû aên ñoà oùi nhaû goïi laø ñaõ sinh leân trôøi. Kia laø ngöôøi gì maø ngu xuaån quaù laém vaäy? Phaøm, bieän taøi ñeä nhaát coøn chuoác söï deøm cheâ cuûa aùnh löûa ñom ñoùm, trí tueä khoâng ai baèng, chöa khoûi laàm laãn cuûa thaày vaøng. Neân bieát, ngöôøi coù caên löïc giaûi löïc chieáu xöa chieáu nay gi- uùp giaùo hoùa chaúng theå troán laùnh chaân thaät ñoù, ngöôøi ngu chaúng theå aån khoûi trí ñoù. Ñoù laø phaàn cuûa Ñaïi Thaùnh, chaúng phaûi choã ngöôøi thöôøng coù theå kòp. Than oâi! Phaøm ngoïc haøo ñaõ che khuaát, kim khaåu chaúng tuyeân noùi, chæ coù theå baåm thoï giaùo phaùp maø vì giaûi hieåu dung ngu boû vaên maø sinh yù, nhö vaäy maø thoâi ö? Phaøm ngöôøi coù theå cuøng laøm laønh chaúng theå cuøng laøm aùc laø baäc Thöôïng trí, ngöôøi coù theå cuøng laøm aùc maø chaúng theå cuøng laøm laønh laø haøng haï ngu. Ngöôøi cuøng gaëp laønh maø laønh, gaëp aùc maø aùc laø ngöôøi baäc trung. Noùi raèng: Chæ coù baäc Thöôïng trí vaø haøng haï ngu laø chuyeån ñoåi, roõ raøng laø baäc trung laø coù theå chuyeån ñoåi vaäy. Neân Tuyeân Phuï laø baäc Chí Thaùnh chaúng xoay ñoåi taâm cuûa Ñaïo chích, Thanh haø laø baäc Trung Hieàn coù theå bieán tieát khaép nôi. Nay Nan-ñaø v.v... laø haïng ngöôøi baäc trung, coøn nhö ñoàng baïn vôùi Thieän Tinh laø haïng chí ngu, neân coù theå daãn duï coù theå eùp thuùc, nhaân ñoù maø hoïc ñoù môùi thaønh A-la-haùn. Phæ baùng nhaân, phæ baùng quaû, ngöôøi ñoù laø baäc haï coù theå laøm thaønh Xieån ñeà. Haù ñöùc Ñaïi Thaùnh nhaãn khoå aáy ö? Bôûi vì ñoù laø haøng haï ngu khoâng theå cöùu vaäy. Thí nhö thöûa ruoäng thöôïng thöôïng haù coù theå khieán ñoát chaùy gioáng sinh maàm, coù thaám ñaãm laïnh leõo, chaúng theå tìm caønh khoâ traûi laù, ñaâu coù theå lieân quan vaäy? Khi aáy möa coù troâng laïi ôû ruoäng toát ö? Kòp ñeán luùc löïc só khinh maïn coù theå haøng phuïc, treû con maéc nguy aùch coù theå cöùu giuùp, Thaàn ôû ñoàng troáng coù theå chuyeån hoùa, voi nôi cung ñieän coù theå neùp phuïc. Cuøng loaïi nhö vaäy tuy laém nhieàu, coù theå laáy moät maø xuyeân suoát ñoù. Môùi ñoái vôùi Xieån ñeà haún khoâng ñaúng caáp. Neân trong kinh noùi: “Gieát haïi loaøi truøng kieán thì coù toäi, maø gieát Xieån ñeà thì khoâng loãi quaù”. Laïi coøn daãn daét khieán xuaát gia ñaët ñeå ñoù beân caïnh. Thí nhö ngöïa giaø suy chöa theå cöôõi chaïy tröôùc, ñoàng nhö ruoäng gai goùc sao queân gieáng sau. Bieát hieän taïi noù khoâng ích lôïi, mong töông lai coù ñöôïc gieo nhaân, roát cuøng haøng Haï thuù maø höôùng ñeán ngöôøi trôøi, phaùt taâm roäng lôùn maø thaønh phöôùc trí. Vaäy bieát lôùn cuûa töø bi, kheùo leùo cuûa phöông tieän, ñaát trôøi chaúng ñuû saùnh ñoàng, aâm döông khoâng duøng löôøng ví. Ngöôøi bieát hoài höôùng nhö con phuïng thôø cha laøm ñieàu chaúng gì lôùn

baèng; keû phæ baùng tôï beà toâi phaûn vua, toäi aùc chaúng theå giaûi, nhöng goác chaúng giaûi dieät döøng chaúng gì lôùn baèng môùi ñaàu töø taâm nhaân. Môùi ñaàu coù nhoû nhieäm ñoù, sau cuøng thaønh ñaém tröôùc ñoù. Then choát phaùt khôûi coù theå chaúng thaän troïng ö?

■