LUAÄN MÖÔØI MOÂN BIEÄN HOAËC

# QUYEÅN TRUNG

1. **TRAÙI KINH KHEN ÑAÏO**

Xeùt nghi raèng: Ñeà-baø-ñaït-ña sau laøm Nhö Lai töùc laø Boà-taùt. Ñaâu coù Boà-taùt maø khuyeân ngöôøi haïi cha ö? Neáu bôûi nghieäp neân ñaùng haïi thì vua A-xaø-theá haún neân töï haïi, sao ñôïi khuyeân môùi haïi ñoù? Neáu ng- hieäp chaúng phaûi haïi, Boà-taùt môùi ñaàu khoâng taâm laøm haïi thì khoâng neân khuyeân ngöôøi laøm haïi vaäy. Thaùnh nhaân thieát giaùo sao nhö vaäy ö?

Bieän hoaëc raèng: Nuùi chaúng phaûi töï cao, sôû dó cao laø coù vì ñaàm thaáp; muøa Haï chaúng phaûi töï naéng noùng, sôû dó naéng noùng vì coù muøa Ñoâng giaù reùt. Neân nöôùc löûa cuøng caùch maø bieán sinh, mô muoái cuøng lôøn quen maø coâng hieån tröôùc. Cuøng lôøn quen laø cuøng khaùc vaäy. Vì coâng laø Ñaïi ñoàng, cuøng caùch ñoù laø cuøng traùi, ôû bieán thì ñeàu thuaän. Neân coù theå khoâng cuøng cöùu teá, toån haïi ích lôïi cuøng thaønh, khaùc ñöôøng maø ñoàng keát quy. Sao chaúng do ñaïo ñoù. Roõ raøng, Boà-taùt ñaïi quyeàn truù ôû chaúng theå nghó baøn. ÖÙng vaät maø vaân du, theo lôïi haïi cuûa ngöôøi, phoùng tình maø ñoäng. Queân ñöôïc maát cuûa chính mình laø lôïi cuûa ngöôøi, mình tuy maát maø thöïc haønh ñoù; laøm haïi cuûa ngöôøi, mình tuy ñöôïc maø traùi ngöôïc ñoù, vaø trí lôùn nhö ngu, lôøi chaùnh tôï traùi. Ngöôøi thaáy ñoù phæ baùng, ngöôøi nghe ñoù nghe loaùng thoaùng. Haïnh cuûa phaøm phu coù khoâng coù taøng, ñaïo cuûa Thaùnh nhaân hoaëc nghòch hoaëc thuaän. Haïnh cuûa phaøm phu nhoû heïp, khoâng taøng chaúng ñuû ñeå daïy raên ôû thôøi cuoäc. Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân roäng lôùn, nghòch thuaän ñeàu coù theå laøm khuoân pheùp vaät. Thuaän maø laøm khuoân pheùp laø nhö Vaên-thuø v.v..., nghòch maø laøm khuoân pheùp vaät laø nhö Ñieàu Ñaït v.v...

Hoaëc coù ngöôøi noùi: Thuaän ñeå giaùo hoùa ngöôøi laâu daøi toân thôø lôøi noùi aáy, nghòch maø chæ daïy tuïc saâu daøy khaùc haún choã nghe. Töôùng laáy taán thaân mong laïi chæ tay.

Xin giaûi thích raèng: Ngöôøi khôûi maâu laø thöông, haõy vì oâng noùi ñoù. Phaøm, thieän ñaém tröôùc thì hieån baøy aùc, aùc ñaém tröôùc thì toû roõ thieän. Phaàn taát nhieân lyù aáy chaúng sai laàm. Neân duïng quyeàn cuûa Thaùnh nhaân laø

ñaïo aùc ñaõ ñaém tröôùc, töùc thieän töï roõ baøy. AÙc ñaém tröôùc giuùp ngöôøi soi xeùt beân trong, thieän roõ baøy khieán vaät tö duy ngang baèng. Tö duy ngang baèng ñeå coù theå khuyeân thieän, soi xeùt beân trong laïi coù theå duøng ñeå döùt aùc. Thuaän maø hoaèng ñaïo cuõng ñeå döùt khuyeân, nghòch maø haønh söï cuõng ñeå döùt khuyeân. Döùt khuyeân ñaõ ngang baèng hôn keùm coù theå ñöôïc chaêng? Maø ngöôøi nghe Sö Lôïi laø Thaùnh nhaân töùc lieàn cuùi ñaàu toû baøy cung kính, cho Ñieàu Ñaït laø Boà-taùt töùc lieàn choáng tay chaúng baèng loøng. Ñoù bôûi saùng ba chieàu boán, nhaän bieát naêm meâ laàm möôøi. Coù theå vì ngöôøi nhaän chòu giaùo hoùa vaäy, sao bieát lyù vì giaùo hoùa ö? Khoång Töû noùi: “Ba ngöôøi cuøng ñi, trong ñoù haún coù baäc thaày cuûa ta”. Choïn ngöôøi toát laønh maø theo ñoù, phaûi bieát ngöôøi khoâng toát laønh maø caûi ñoåi ñoù. Ngöôøi toát laønh laø Thaày, lyù aáy ñaõ laâu hieån tröôùc. Troïng Ni ñaõ xöng thieän maø daãn duï vaäy. Ñieàu Ñaït sao duøng chaúng taøng ö? Neân trong kinh noùi: “Do Ñeà-baø-ñaït-ña laø thieän tri thöùc neân khieán ta ñaày ñuû saùu phaùp Ba-la-maät”, töùc laø nghóa ñoù vaäy. Hoaëc coù ngöôøi laïi noùi: Neáu thuaän ñaïo maø chaúng theå khuyeân thieän,

coù theå traùi kinh maø khuyeân ñoù. Thuaän ñaïo chaúng theå ngaên döùt aùc, coù theå traùi kinh maø ngaên döùt ñoù. Nay thuaän maø vì giaùo hoùa ñaõ ñuû vaäy, sao laïi duøng traùi maø vì giaùo hoùa ö?

Xin giaûi thích raèng: Phaøm, nhò nghi che chôû, boán muøa sinh thaønh. Hôi khí muøa haï phaùt trieån luùa gaày treân goø vaø noùi tieàu tuïy, gioù muøa thu laïnh buoäc thaéc caây queá treân nuùi vì noù phöông phi. Ngaøy Xuaân chaäm raõi, chöa theå khieán hoa cuùc töôi toát nôû xinh, söông Ñoâng reùt laïnh haù coù theå khieán tung trinh lay ruïng? Chæ coù Ñöùc Ñaïi Bi chuyeån vaän vaät nhö söï chôû che cuûa nhò nghi, nhaân cô maø thieát giaùo tôï boán muøa sinh thaønh. Baåm ngoä moãi khaùc tôï moät soá vaät toát töôi hay tieàu tuïy. Ngöôøi coù trí nhaân thí duï maø coù theå roõ hieåu, ngoõ haàu men töø caïn maø daàn ñeán saâu vaäy.

Laïi noùi: Laøm aùc coù theå vì giaùo hoùa ngöôøi. Ngöôøi aùc laøm aùc cuõng giaùo hoùa ö? Ngöôøi aùc neáu ñaõ coù khaû naêng giaùo hoùa, sao phaûi duøng ngöôøi thieän giaùo hoùa laøm gì?

Xin giaûi thích raèng: Ngöôøi aùc laøm ñieàu nghòch, quaû baùo hoaëc xa xoâi maø chöa nhaän chòu. Baäc Ñaïi só thöïc haønh quyeàn xaûo, quaû baùo ôû hieän taïi maø haún öùng nghieäm. Nay thì phaûi coù theå quaùn xeùt vaät khieáp sôï maø hay ñoå loãi xa xoâi thì thaàm im laëng khoù bieát. Ngöôøi kieâu haõnh maø mong thoaùt khoûi, neân ngöôøi aùc chaúng ñuû khaû naêng maø caûm hoùa vaät, haún phaûi ñôïi Ñaïi quyeàn bieán maø vì giaùo hoùa ñoù. Nhöng Ñieàu Ñaït thuûy chung haønh söï, quyeàn thaät song bieän. Trong kinh noùi: “Baïn aùc coøn laø teân Quyeàn”. Luaän noùi: “Khaùch lôùn môùi laø xöng Thaät”. Neân treân hoäi Thöùu sôn, Thieân vöông döï ghi möôøi hieäu toân quyù. Trong kinh Naïi Quoác, ôû choán ñòa nguïc

nhö höôûng laïc ôû coõi Tam Thieàn. Baäc Chí nhaân chaúng boû soùt neân ñoàng vôùi Dónh Thuùc, aùc nhoû khoâng phaïm ñaâu laøm Phan Suøng. Haún vì vua cha coù ñònh nghieäp chaúng ñoåi thay neân gaëp hung nghòch ñoù. Em Phaät nhaân ñoù coù khuyeân baøy nhaän chòu öông luïy thaät vaäy. Môùi ñaàu khuyeân ngöôøi laø quyeàn, khieán ngöôøi thaáy khuyeân. Ñaõ khieán ngöôøi thaáy khuyeân cuõng khieán ngöôøi thaáy öông luïy. Öông luïy sinh ôû khuyeân, khuyeân döøng thì öông luïy döùt. Thaáy khuyeân neân sôï öông luïy, sôï öông luïy maø döùt khuyeân, ñoù laø khuyeân cuûa Ñieàu Ñaït muoán khieán ngöôøi chaúng khuyeân vaäy. Khieán chaúng khuyeân neân khuyeân thì khuyeân laø chaúng khuyeân vaäy, quyeàn coù khuyeân coøn vì chaúng khuyeân. Thaät khoâng khuyeân sao ñöôïc coù khuyeân ö? Ñoù môùi laø nghóa cuûa Tích loaïi voán toaøn veïn ñoàng vôùi nghi aùc coù theå chaám döùt, cöôõi giaù Nhaát thöøa maø thoâng ñaït. Töû Haï ñaõ im laëng nhaän bieát ñoù, Sö Lôïi naøo töøng ñaët ñeå nghi ngôø? Caây goã nhö ñaù, ñaâu ñôïi troïn ngaøy ö?

# QUAÙN NGHIEÄP CÖÙU XAÛ

Xeùt nghi raèng: Vua Taàn-baø-sa-la ñaàu tieân cuùng döôøng Phaät, Phaät thaáy roõ vaøo thôøi cuûa Vi-ñeà-hy, vua Taàn-baø-sa-la seõ bò giam ôû trong nguïc toái maø chöa cheát. Phaät coù söùc thaàn ñaïi bi chæ moät haït caûi coù theå nuoát troïn caû nuùi Tu-di, vaäy côù sao chaúng cöùu vua Taàn-baø-sa-la, maø khieán phaûi maéc haïi? Ñeán khi vua A-xaø-theá bò muït nhoït laïi ñaëc bieät soi chieáu aùnh saùng thaàn, saép vaøo ñòa nguïc beøn ñöôïc keùo daøi tuoåi thoï? Ñoái vôùi con ngoå nghòch may maén gì maø rieâng ñöôïc soáng laâu? Ñoái vôùi cha hieàn töø, toäi khoå gì maø khoâng ñöôïc keùo daøi tuoåi thoï? Chæ vua Taàn-baø-sa-la laø baäc Hieàn vöông chöùng quaû, ñaùng cöùu maø chaúng cöùu ñoù. Vua A-xaø-theá laø keû beà toâi giaëc; laø ñöùa con hö nghòch, chaúng neân cöùu maø laïi cöùu ñoù. Laáy gì ñeå khuyeân töông lai, laáy gì ñeå chæ baøy cho con ngöôøi? Thaáy traùi maø chaúng naâng ñôõ, duøng kia cuøng maëc tình con haïi cha, Phaät sao laøm vaäy ö?

Bieän hoaëc raèng: Phaøm nghóa lyù veà nghieäp raát lôùn, saâu chaúng theå löôøng, roäng khoâng theå cuøng, meânh moâng bieán hoùa tin töùc. Baøy bieän chöø, khoâng hình; mong ngoùng chöø khoâng tieáng; khoâng hình khoâng tieáng caùc loaïi phaùt sinh. Sinh ñeán cuøng goïi ñoù laø maïng, taäp thaønh ñoù goïi laø taùnh. Theå aáy nhö khoâng maø coù, duïng aáy chaúng nhanh maø choùng. Vöøa môùi laïi ñoù chaúng theå baøi baùc, vöøa môùi rôi ruïng ñoù chaúng theå ngaên döøng. Ñeán nhö roäng cuûa ñaát trôøi, linh cuûa aâm döông, nhaät nguyeät trinh minh ôû treân, nuùi soâng tuyeät lyù ôû döôùi. U hieån khaùc ñaët ñeå maø goïi laø laøm, caây gioáng khaùc loaïi maø traûi hoä. Hoaëc coù ngöôøi thaáy nhö vaäy maø chaúng bieát taïi sao nhö vaäy. Neân hoaëc suy ñoù ôû töï nhieân, hoaëc phoù maëc ñoù ôû taïo hoùa, hoaëc

noùi môùi ñaàu sinh ôû nguyeân khí, hoaëc baûo vöøa lôùn töø baûn coå, hoaëc cho raèng beân trong coù thaàn ngaõ beân caïnh daáy khôûi caùc vaät, hoaëc chaáp phía treân coù Phaïm thieân ôû döôùi sinh ra caùc loaïi, hoaëc ñaïo ngaàm laøm töï taùnh, töø khoâng hình maø bieán hoùa coù hình, hoaëc chaáp theå laø vi traàn, töø chaúng bieán hoùa maø sinh choã bieán hoùa. Ñoù ñeàu laø maát goác chính maø meâ laàm ôû ngoïn, môø toái nguoàn maø laàm hoaëc ôû doøng. Do ñoù, dò kieán laãn loän rong ruoåi, khaùc tình tranh cöû ñaâu bieát nghieäp nhaân töø taâm khôûi. Taâm laøm ng- hieäp duïng, nghieäp daãn taâm maø nhaän thoï thaân hình, taâm tuøy theo nghieäp maø taïo taùc caûnh, saùu ñöôøng leân xuoáng cuûa caûi thaønh maø chaúng vöôït. Nhò nghi treân döôùi vaïch moå maø phaân ñoù. Nhöng maø, nhaân nghieäp thoï thaân, thaân laïi taïo nghieäp, töø taâm taïo taùc caûnh, caûnh laïi khieán sinh taâm, voâ thuûy voâ chung, thí duï ñoù ôû luaân chuyeån. Chaúng phaûi khoâng chaúng phaûi coù thí duï ñoù nhö huyeãn hoùa, boán loaøi ñoåi thay daãy ñaày, ba coõi khoù vì quy caên. Nhöng, nghieäp laáy thieän aùc maø phaân doøng, quaû baùo laáy khoå vui maø khaùc öùng. Tích chöùa vieäc thieän coù thöøa an vui, laøm vieäc thieän do ñoù maø ñaït ñeán an vui, tích chöùa vieäc aùc coù laém toäi khieân, taïo aùc do ñoù maø daàn böôùc chòu khoå. Nhö boùng theo hình maø cong thaúng, tuy lìa goác buoäc giöõa chaúng theå so ñònh ñoù. Tôï aâm vang theo tieáng maø lôùn nhoû, tuy baét chöôùc troáng roãng maø ñieàu truïc, chöa theå thí duï noù quaân bình chaúng thaáy hình ngay maø boùng veïo, ñaâu coù tu thieän maø quaû baùo khoå. Chaúng nghe tieáng nhoû maø aâm vang lôùn, haù coù taïo aùc thaønh maø ñöôïc quaû vui. Cuõng nhö quan ñieàn tuaán gaéng chöùc maø thoùc luùa ñaày kho, ngöôøi noâng phu maát muøa, gai tranh ñaày ñoàng, möôùn sai caøy böøa maø caåu thaû, rieâng vieäc aáy maø dieät naùt nghieäp ñoù mong muoán khoâng coû lang coû döõu. Nhö söôøn nuùi nhö kinh ñoâ, tìm Beá leä ôû trong nöôùc, bít Phuø dung ôû treân ngoïn caây vaäy.

Hoaëc noùi: Thieän laø môû ñaàu cuûa phöôùc, aùc laø nguoàn toäi, ñoàng nhö

aûnh höôûng khoâng traùi ngöôïc, tôï canh caøy coù quaû keát. Kinh nghe baûo vaäy, côù sao vua Taàn-baø-sa-la laøm vieäc thieän maø vuït nhieân maéc hoïa cuoái ñôøi, vua A-xaø-theá tích chöùa nuoát maùu theà nguyeàn maø ñöôïc phöôùc cuoái cuøng?

Xin giaûi thích raèng: Cuõng chaúng kheùo thay maø hoûi nhö vaäy. OÂng nghe nghieäp coù quaû baùo, maø chöa nghe quaû baùo coù thôøi vaäy. Phaøm, ng- hieäp keát caûm quaû baùo coù ba thôøi chaúng ñoàng: Coù nghieäp Hieän baùo töùc laø thaân naøy taïo nghieäp thaân naøy töï nhaän chòu. Coù nghieäp Sinh baùo, töùc thaân ñôøi naøy taïo nghieäp qua ñôøi sau môùi nhaän chòu quaû baùo. Coù nghieäp Haäu baùo, töùc ñôøi naøy taïo nghieäp maø ñôøi nay chöa nhaän chòu qua ñôøi sau ñôøi sau nöõa môùi nhaän chòu quaû baùo. Loaïi thöù nhaát tôï luùa ñaäu traûi qua

thôøi gian töùc seõ chín. Loaïi keá tieáp tôï nhö luùa maïch, phaûi qua naêm khaùc môùi chín. Vaø loaïi sau cuøng laø nhö ñaøo lyù phaûi qua nhieàu naêm môùi thaät coù keát quaû. Neân nhö ngöôøi ngaøy tröôùc chaêm chæ maø ngaøy nay bieáng löôøi, ñoàng ruoäng ñeå hoang troáng khoâng laïi mong tôùi maø gaët haùi, nhöng may nhôø trong nhaø coù luùa thoùc tích chöùa nhieàu naêm. Ngöôøi ngaøy tröôùc bieáng löôøi maø ngaøy nay chuyeân caàn, saùng sôùm khoâng coù voán lieáng chöøng vaøi haït thoùc, nhöng chieàu toái löông thöïc tích chöùa coù thöøa. Ñaâu coù theå thaáy ngöôøi chuyeân caàn nhöng khoâng ñuû maø cho laø khoâng ñuû aáy chaúng phaûi môùi ñaàu bieáng löôøi ö? Hay thaáy ngöôøi bieáng löôøi maø coù thöøa laïi cho raèng coù thöøa ñoù chaúng phaûi ngaøy tröôùc chuyeân caàn ö? Mong laáy caûnh töôïng ñeå toû baøy yù, laïi möôïn söï ñeå laøm saùng toû lyù.

Coù hai ngöôøi cuøng ôû gaàn nhau xaây döïng nhaø cöûa, moät ngöôøi tröôùc vuïng veà maø sau kheùo gioûi, moät ngöôøi tröôùc kheùo gioûi maø sau laïi hö pheá. Ngöôøi tröôùc vuïng veà xaây döïng nhaø raát xaáu, ôû maø taäp hoïc ngheà nghieäp, ngheà nghieäp thaønh ñaït laïi nghó suy kheùo gioûi. Ñaõ kheùo gioûi maø bieán ñoåi vuïng veà aáy vaäy. Ngöôøi tröôùc kheùo gioûi xaây döïng nhaø raát xinh ñeïp, ôû maø töï thoï höôûng, thoï höôûng quaù maø ngheà nghieäp pheá hö. Ñaõ pheá hö töùc laø maát kheùo gioûi aáy vaäy. Tuy maát kheùo gioûi aáy nhöng nhaø cöûa ñoù vaãn coøn ñeïp xinh. Tuy bieán ñoåi vuïng veà ñoù nhöng nhaø ôû vaãn coøn xaáu vaäy. Ñeán luùc traûi qua naêm thaùng daøi laâu thay ñoåi, gioù möa maø hö naùt, nhaø cuõ ñaõ hö hoûng, beøn trôû laïi döïng xaây nhaø môùi, töùc thôï vuïng veà xaây döïng, ñeïp xaáu laïi traùi nhau vaäy.

Nhaân ñoù maø baøn luaän thì thaân laø vöôøn cuûa taâm maø laø quaû cuûa nghieäp vaäy. Nghieäp laø duïng cuûa taâm maø laø nhaân cuûa thaân vaäy. Kheùo gioûi hay vuïng veà cuøng thay ñoåi nhau laø do thieän aùc taäp thaønh vaäy. Nhaø cuõ hay nhaø môùi taïo döïng töùc laø thaân tröôùc vaø ñôøi sau vaäy. Vua Taàn-baø- sa-la tuy ngaøy nay khoâng boû soùt haïnh maø xöa tröôùc coù chaúng taøng. Vua A-xaø-theá tuy hieän taïi laø ngöôøi aùc maø xöa tröôùc tu thieän nghieäp chaúng taøng, do ñoù maéc hoïa maø tu thieän, do ñoù maø keùo daøi tuoåi thoï ñeán cuoái cuøng vaäy. Coù theå tìm xeùt, sao laïi laáy laøm quaùi laï!

Laïi neâu luaän raèng: Phaät coù söùc thaàn ñaïi bi, chæ moät haït caûi coøn coù khaû naêng nuoát troïn nuùi Tu-di, côù sao chaúng cöùu vua Taàn-baø-sa-la maø khieán gaëp phaûi tai haïi?

Xin giaûi thích raèng: Phaøm nghieäp coù quyeát ñònh vaø nghieäp chaúng quyeát ñònh. Nghieäp khoâng quyeát ñònh thì deã chuyeån ñoåi, nghieäp aáy coù theå maát. Nghieäp ñaõ quyeát ñònh thì khoù ñoåi thay, quaû baùo aáy haún phaûi nhaän chòu. Vua Taàn-baø-sa-la bò nghieäp quyeát ñònh laøm sao coù theå cöùu ñöôïc ö? Neân thaày thuoác gioûi chaúng theå cöùu ngöôøi maïng taän, meï hieàn

chaúng theå môùm cho con cöùng mieäng. Nhöng maø ngöôøi thì coù nghieäp, vaät thì voâ taâm, voâ taâm thì ngaõ taâm coù theå cheá. Nuùi lôùn hoaëc coù theå vaøo noùi nhoû. Coù nghieäp thì nghieäp aáy laøm chuû, maïng böùc thuùc khoâng theå daãn keùo daøi. Nay môùi ñem voâ taâm maø xeáp baøy coù taâm, ñem coù nghieäp laøm ngang baèng khoâng nghieäp. Baéc vieân vöøa vöôït cuøng ñi cuõng chaúng taïm xa ö?

Laïi noùi: Ñoái vôùi con ngoå nghòch, may maén gì maø ñöôïc keùo daøi tuoåi thoï? Ñoái vôùi cha hieàn, toäi khoå gì maø khoâng ñöôïc keùo daøi tuoåi thoï?

Xin giaûi thích raèng: Caên cöù kinh Nieát-baøn noùi: “Xöa tröôùc vua Taàn-baø-sa-la du haønh saên baén nôi nuùi Tyø-phuù-la, ñi khaép ñoàng troáng maø khoâng ñöôïc gì, chæ thaáy gaëp moät Tieân nhaân ñaày ñuû nguõ thoâng, lieàn sai moïi ngöôøi theo cuøng baét gieát ñoù. Tieân nhaân aáy phaùt lôøi theà raèng: “Trong töông lai ta cuõng seõ haïi maïng ngöôi nhö theá naøy”. Laïi noùi: “Phaät baûo cuøng vua A-xaø-theá raèng: Xöa tröôùc ngöôi ñaõ ôû nôi choã Phaät Tyø-baø-thi môùi ñaàu phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, troäm vì rong ruoåi phaùt cuoàng phoùng tuùng ngoå nghòch ôû treân caûnh haïnh cuûa nguõ thoâng, haïnh döøng môùi quy taâm ôû ñaàu tieân cuûa baûy Ñöùc Phaät”. Hoaëc do ñieàu thieän xöa tröôùc chaúng maát, nhaân ñoù saùm hoái taåy tröø maø keùo daøi tuoåi thoï. Hoaëc bôûi öông luïy dö thöøa chöa heát, gaëp gieát nghòch maø chaúng phaûi maïng, chaúng phaûi maïng do phoùng tuùng ngoå nghòch, haù laø khoâng toäi, keùo daøi tuoåi thoï? Môùi ñaàu quy taâm, sao goïi laø coù may maén, xin theo lyù cuûa ba thöù quaû baùo, seõ laàm hoaëc traùi laïi ôû moät goùc.

Laïi noùi: Vua Taàn-baø-sa-la chöùng ñaéc quaû vua hieàn, ñaùng cöùu maø chaúng cöùu ñoù. Vua A-xaø-theá laø beà toâi giaëc con nghòch, khoâng ñaùng cöùu maø cöùu ñoù.

Xin giaûi thích raèng: Kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï noùi: “Vua Taàn- baø-sa-la bò giam toái trong baûy lôùp phoøng, töï nhieân taêng taán maø thaønh A-na-haøm”. Caùc kinh luaän ñeàu noùi: “A-na-haøm nghóa laø Baát hoaøn, töùc khoâng coøn trôû laïi sinh vaøo coõi Duïc”. Kinh Nieát-baøn noùi: “Vua A-xaø-theá chæ thaáy hieän taïi maø khoâng thaáy töông lai. Vua cha khoâng toäi maø gia taâm nghòch haïi, roài taâm sinh hoái haän noùng böøng khaép thaân theå sinh moïc muït nhoït”. Laïi noùi: “Neáu chaúng thuaän theo lôøi cuûa Kyø-baø thì ngaøy moàng baûy thaùng sau seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø”. Roõ raøng, phaøm u aån böïc töùc maø leân thöôïng quaû, tuy ngoaøi hung xaáu maø trong toát laønh, maét muø maø vöôït coõi döôùi, tuy goïi laø cheát maø thaät laø soáng. Cöùu ñoù töùc bieán thaønh toån haïi, maëc tình ñoù thì töï lôïi ích. Ñeán nhö thaân moïc muït nhoït maø taâm noùng böøng, khoâng bieát ñöôøng xoay trôû laïi, nghieäp saâu maø quaû baùo gaàn, saép ñoïa maø thaønh Neâ-leâ, cöùu ñoù thì laø lôïi ích, maëc tình ñoù thì laø toån haïi. Ñoù

töùc laø quaùn choã ñaùng neân cöùu, cöùu ñoù vì laøm lôïi ích; xeùt choã neân boû, xaû boû ñoù vì laøm ích lôïi. Côù sao noùi ñaùng cöùu maø chaúng cöùu ñoù, chaúng ñaùng cöùu maø cöùu ñoù? Taâm Thaùnh tuy nhoû nhieäm bieát ñoù naøo xaáu heïp. Nhöng quaû baùo quyeát ñònh nhaän chòu ñoù maø ñoåi thay, roõ raøng nghieäp khoù phaïm vaäy. Toäi naëng saùm hoái ñoù maø trôû thaønh nheï. Roõ raøng haïnh ñoù coù theå caùch haïnh coù theå caùch, ngöôøi aùc ñoåi dôøi thieän ôû laïm thöông. Nghieäp khoù phaïm, ngöôøi thieän döøng aùc ôû tham thang. AÙc ñöøng thieän thöïc haønh töùc coù xaáu hoå maø sôï kính. Ñoù bôûi duøng ñöùc maø daãn daét vaäy, ñaâu nhö duøng luaät hình ñeå ngang baèng vaäy. Cha con ñeàu ñaõ tieán nôi ñaïo. Ñieân gì maø chaúng naâng ñôõ ö? Hieàn ngu ñeàu coù theå theo nôi giaùo hoùa, sao laïi chaúng khuyeân ö? Ngöôøi bieát ta, mong caàu thì ta quyù vaäy.

# TUØY GIAÙO EÙP NAÂNG

Xeùt nghi raèng: Nieát-baøn chöông moân bao quaùt caùc phaåm, neáu chaúng y theo Nieát-baøn, sôï khoù thaønh Phaät. Ñaâu laø nôi taùn thaùn coâng ñöùc? Xem nheï ñoái vôùi Baùt-nhaõ, Phaùp Hoa ö? Neáu ñem Baùt-nhaõ xaû boû chaáp tröôùc laøm hôn, thì Nieát-baøn vì nöûa baøi keä maø xaû thaân, ñaâu keùm so vôùi Baùt-nhaõ vaäy. Neáu laáy Phaùp Hoa chöùng Ñaïi thöøa laøm hôn, thì Nieát- baøn laáy Ñaïi khoâng laøm cöûa, ñaâu keùm so vôùi Phaùp Hoa vaäy? Phaùp moân khoâng hai, sao laøm hai aáy vaäy?

Bieän hoaëc raèng: Chaân thaân tòch tónh ñaâu coøn ôû ngoân thuyeát, Chí lyù hy vi voán maát taùnh töôùng. Tuy khoâng ngoân thuyeát nhöng chaúng traùi ñaïo cuûa ngoân thuyeát, tuy khoâng taùnh töôùng maø laø beán bôø cuûa taùnh töôùng. Thí nhö göông saùng khoâng laøm gì, coù hình laïi töùc aûnh töôïng hieåu bieát. Coác hang saâu khoâng vaãy lay, tieáng ñeán aâm vang ñaày. Nhöng maø caùc thöù tieáng saâm sai, khoâng hang coác chaúng theå khieán vang voïng. Caùc vaät tieáp noái, khoâng göng soi laøm sao phaùt sinh aûnh töôïng? Neân bieát, hình tieáng vì ñoù caûm, göông hang vì ñoù öùng, caûm öùng khuyeát thieáu moät thì xem nghe ñeàu maát caû. Troäm vì Ñöùc Nhö Lai coù söùc Ñaïi töø voâ duyeân, theä nguyeän roäng lôùn chaúng theå nghó baøn, laø göông saùng laø hang coác saâu vaäy. Chuùng sinh coù chuûng töû nghe vaø huaân taäp, phaùt taâm Boà-ñeà laø caùc thöù hình caùc thöù tieáng vaäy. Ngoïc haøo toûa saùng vaø ba möôi hai töôùng toát hieån tröôùc laø aûnh töôïng trong göông. Kim khaåu phaùt môû vaø möôøi hai boä loaïi kinh giaùo tuyeân baøy laø aâm vang cuûa trong hang coác vaäy. Töø trong vöôøn Ba-la-naïi giaûng roõ khoå taäp dieät ñaïo, ñeán trong vöôøn kieân coá noùi baøy Thöôøng laïc ngaõ tònh. Suoát trong thôøi gian ñoù, taùm taïng ñeàu xieån döông ba thöøa ñua tranh rong ruoåi. Muøi vò cam loà chaúng khaùc, ñöôïm nhuaàn maøy lôùn khoâng rieâng. Nhöng maø coû lôùn coû nhoû nhaän thoï coù ít nhieàu, coù duyeân khoâng

duyeân ñöôïm phuïc ñoù soáng cheát. Tieäm ñoán ôû nôi traêm nghó löï, Baùn töï maõn töï do ñoù coù laém moân. Voán nguoàn aáy khoâng gì chaúng moät roát raùo, neân töø goác maø quaùn saùt thì thaûy ñeàu bình ñaúng, töø ngoïn maø soi xeùt thì laém nhieàu chaúng ñoàng vaäy. Chaúng ñoàng do ñoù moãi töï giaûi hieåu, bình ñaúng do ñoù maø chæ nhaát aâm (moät thöù tieáng). Nhaát aâm neân phaùp moân vì ñoù maø khoâng hai, moãi töï giaûi hieåu neân giaùo tích vì ñoù maø chaúng phaûi moät. Neáu laø dieãn baøy phaùp Luïc ñoä, ñaøm noùi lyù Töù tuyeät, töùc coù duøng laøm roõ nghóa khoâng, y theo khoâng maø khôûi haïnh. Ñoù töùc laø nghóa cuûa Baùt-nhaõ vaäy. Noùi roõ baûy thöù thí duï, bieän raønh ba phaùp bình ñaúng, phaù hai ñeå keát quy veà moät, xoay Tieåu ñeå theo Ñaïi, ñoù laø yeáu chæ cuûa Phaùp Hoa vaäy. Hoaèng döông aùo nghóa Tam ñieåm, xieån hoùa dieäu chæ töù ñöùc, khaùch laï xuaát phaùt töø nhaø traân quyù ñoù, thuoác môùi duøng vôøi söõa cuõ aáy. Ñoù laø choã roát raùo cuûa Nieát-baøn. Ñoù ñeàu laø Bí phuû cuûa Ñaïi thöøa, Dieäu moân cuûa Phöông Ñaúng, laø nuùi cao cuûa Hieàn thaùnh kính ngöôõng döøng, laø bieån lôùn cuûa kinh luaän Trieàu Toâng. Ngöôøi ñöôïc ñoù ñeàu coù theå ñaït ñeán xa; ngöôøi maát ñoù, ai coù theå cho laø chaúng ñaém chìm.

Laïi luaän raèng: Chaúng nöông töïa moïi ngöôøi sôï khoù thaønh Phaät. Nhaân muoán cho raèng khoâng nöông töïa Phaùp Hoa, Baùt-nhaõ maø coù theå thaønh Phaät ñoù ö? Nhöng maø, Phaùp Hoa laø vua cuûa caùc kinh, Baùt-nhaõ laø meï cuûa chö Phaät. Ai thaáy khoâng meï maø mang thai con, khoâng vua maø thoáng quaûn moïi ngöôøi ö? Nghóa khoâng hôn keùm, ñoaùn coù theå bieát vaäy.

Luaän laïi noùi raèng: Ñaâu laø nôi taùn thaùn coâng ñöùc? Xem thöôøng ñoái vôùi Baùt-nhaõ Phaùp Hoa ö?

Phaøm, nghóa tuøy theo thôøi maø ven nöông, khoâng theå giöõ theo thöôøng aáy, chæ bieán ñoåi vôùi choã thích hôïp. Laáy boû haún quyù coøn ôû Hoäi Hoøa ñoù, rieâng theo beänh maø trao cho thuoác, ban thuøy maëc tình theo vaät maø thí kheùo leùo. Ñaâu phaûi laïnh aám chaúng bieán, quy cuõ coù thöôøng ö? Huoáng tìm tieáp noái thaønh vaên coù khaùc yù chæ vöøa neâu laïi. Trong kinh noùi: “Lôøi noùi baäc Thöôïng cuõng toát, baäc Trung Haï cuõng toát, Kim cang kho baùu ñaày ñuû khoâng khuyeát thieáu”. Laïi noùi: “Nhö trong caùc thöù thuoác, Ñeà Hoà laø baäc nhaát”. Laïi noùi: “Cuõng nhö maët nhaät xuaát hieän toûa phoùng ngaøn aùnh saùng”. Laïi noùi: “Thí nhö caùc doøng nöôùc ñeàu troâi chaûy vaøo bieån”. Laïi noùi: “Tu haønh laø kinh töùc ñöôïc ñaày ñuû möôøi söï coâng ñöùc”.

Phaøm laáy phaân doøng maø baøy hieåm, bieån Nhö Lai vua cuûa traêm hang coác, xeáp ñaët aùnh saùng thaønh vaên, maët nhaät laøm chuû cuûa ba thöù aùnh saùng. Kim cang laø thöù nhaát trong caùc vaät baùu, Ñeà Hoà laø toái thöôïng trong caùc thöù thuoác. Ba lôøi noùi ñeàu thieän nghóa, caâu naøo maø chaúng phaûi Huyeàn? Möôøi söï ñeàu thaønh, coâng nghieäp naøo maø chaúng ñuû? Ñoù laø so

Höng thaïnh nhö kia, ñoù laø xöng döông nhö ñaây. Laëng leõ maø roõ coâng hieäu, roõ roài chaúng xem thöôøng. Ví nhö Nieát-baøn nguyeân Phaïm baûn keä tuïng coù hôn ba vaïn, taïi Trung Hoa phieân dòch môùi hôn möôøi ngaøn, töùc göông phaùp môû maø chöa toaøn, Chaâu huyeàn ñöôïc chæ phaàn nöûa.

Hoaëc laïi noùi raèng: Giaùo tích chaúng phaûi moät, phaùp moân khoâng hai. Bieän giaûi söï coù khoâng cuûa coâng ñöùc, laøm saùng toû söï roäng löôïc cuûa kinh goác, töï nhieân thuaän lyù vaäy. Chæ cao thaáp cuøng nghieâng ngaén daøi cuøng hình. Ñaõ laø kinh Phaùp Hoa noùi: “Kinh naøy laø thöù nhaát”, vaäy caùc kinh khaùc ñöôïc chaúng keá caïnh aáy ö? Kinh Nieát-baøn noùi: “Kinh naøy laø toân quyù öu thaéng”, vaäy caùc kinh khaùc ñöôïc chaúng thaáp keùm ö? Kinh Baùt- nhaõ noùi: “Phaùp moân naøy chaúng theå nghó baøn”, vaäy caùc phaùp moân khaùc ñöôïc chaúng theå nghó baøn aáy ö? Nghóa ñoù khoâng saùng toû, nghi ngôø tröôùc laïi vaïch baøy vaäy.

Xin giaûi thích raèng: Phaøm phu vì lôïi giaãm traûi vaøo soâng lôùn, thuyeàn cheøo laø öu toái chôû rong giöõa ñaát roäng, xe kî laø daãn ñaàu, yeân xöù sieâu nhieân, cung quaùn laø lôùn. Tuy ñaát nöôùc khaùc vò trí, ñoäng tónh khaùc thích nghi, maø muoân nöôùc chaúng döøng ôû moät ngöôøi, chín chaâu chaúng döùng ôû moät xöù vaäy. Neân hoïa maùi cheøo ích phöông rong ruoåi khaép doøng maø chaúng thoâi döøng, cöôõi ngöïa caâu veõ baàu rong ruoåi maø chöa thoâi, cöôõi Phuïng hoa ôû nôi nguõ maø sao pheá boû. Ñoù thì thuyeàn cheøo chöa thöôøng chaúng laø öu toái, xa kî chöa thöôøng chaúng laø daãn tröôùc, cung quaùn chöa thöôøng chaúng laø lôùn vaäy. Ñoù coù haïn cuïc nôi laøng nöôùc, ñöôïc xe töùc phaù ñoù, chuyeân ôû nôi nuùi ñoàng. Cho thuyeàn laø boå ñoù, thaân chaúng xuoáng khoûi nhaø chaúng bieän raønh choã duøng cuûa xe thuyeàn, taâm chuyeân ñi xa vôøi, khoâng bieát choã thích hôïp cuûa nhaø cöûa. Nhöõng haïng ngöôøi nhö theá, sao ñuû ñeå cuøng noùi ôû ñaïo ö? Khoång Töû noùi: “Daïy ngöôøi thaân aùi chaúng gì kheùo so vôùi hieáu, daïy ngöôøi leã thuaän khoâng gì hay so vôùi ñeå”. Laïi noùi: “Phaùp töôïng chaúng gì lôùn so vôùi ñaát trôøi, aùnh saùng toû khoâng gì hôn so vôùi nhaät nguyeät”. Ñoù cuõng laø moãi moãi tuøy theo nghóa aáy ñeå xöùng chaúng gì hay kheùo baèng vaäy. Laïi noùi: “chaúng gì lôùn”, ôû trong caùc kinh noùi laø thöù nhaát, bôûi cuõng töø ñoù maø roõ vaäy.

■