LUAÄN MÖÔØI MOÂN BIEÄN HOAËC

# QUYEÅN HAÏ

1. **HOÙA PHAÄT AÅN HIEÅN**

Xeùt nghi raèng: Ngaøy Raèm thaùng hai, Ñöùc Phaät saép nhaäp Nieát-baøn, thuùc giuïc Thuaàn Ñaø hieán daâng thöùc aên, vì thôøi gian dieät ñoä saép ñeán. Laïi sau ba thaùng môùi öùng kyø haïn ñoù, Thaùnh chuùng khuyeân thænh Ñöùc Phaät laø seõ dieät ñoä, chæ Phaät khoâng lôøi noùi hö doái, thì dieät ñoä aáy cuõng chaúng hö doái. Bôûi côù gì Phaïm Chí Ñoäc Töû hôn moät thaùng môùi baûo, Phaät beøn tôï nhö chöa dieät ñoä. Ñoù laø taïi sao? Neáu Phaät ñaõ dieät ñoä thì Phaïm Chí khoâng neân sai khieán baûo; coøn nhö Phaät chöa dieät ñoä, khoâng bieát dieät ñoä ôû thôøi gian naøo? Kinh naøo noùi veà luùc dieät ñoä, ngaøy dieät ñoä cuûa Phaät? Mong ñôïi tieáp thöøa yù chæ cao vôøi coù ñöôïc nghe chaêng? (Sa-moân Phuïc Leã noùi: kinh Nieát-baøn noùi: “Phaïm Chí Ñoäc Töû luùc ñuû möôøi laêm ngaøy chöùng ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, ôû nôi röøng Sa-la tu haønh hai phaùp, khoâng bao laâu chöùng quaû A-la-haùn”. Sai baùo tin Phaät ñaõ nhaäp Nieát-baøn hôn moät thaùng, noùi vaäy khaùc ö? Toâi nghe theá ñoù).

Bieän hoaëc raèng: Phaät Ñaø laáy Vieân giaùc laøm nghóa, Nieát-baøn laáy chí tòch laøm theå. Vieân giaùc laø ñaïo khoâng gì chaúng cuøng, lyù khoâng gì chaúng chieáu; chí tòch laø luïy khoâng gì chaúng döùt, coâng khoâng gì chaúng queân. Queân coâng vaø döùt luïy khoâng theå cho laø coù, chieáu lyù vaø cuøng ñaïo khoâng theå cho laø khoâng. Nhöng maø coù vì khoâng sinh, khoâng nhaân coù laäp, neáu khuyeát moät ñoù haún maát caû hai. Ñaõ laø chí tòch khoâng theå cho laø coù, maø coù theå cho ñoù laø khoâng ö? Vieân giaùc khoâng theå cho laø khoâng maø coù theå cho ñoù laø coù ö? Khoâng theå cho laø coù maø chaúng cuøng cuûa tòch, khoâng theå cho laø khoâng maø chaúng coù dieäu cuûa giaùc. Hoaûng chöø, hoát chöø, nhö coøn nhö maát! Muø chöø, môø chöø, chaúng dieät chaúng sinh! Phaøm sinh laø môùi ñaàu daáy khôûi cuûa phaùp, dieät laø môùi ñaàu taøn taï cuûa phaùp. Môùi ñaàu taøn taï thì voán coù maø nay khoâng, môùi ñaàu daáy khôûi thì voán khoâng maø nay coù. Nhö Lai chaúng phaûi voán khoâng maø nay coù. Xaáu thay maø cho sinh Nieát- baøn chaúng phaûi voán coù maø nay khoâng. Xaáu thay maø cho raèng dieät coù sinh dieät sau ñoù coù thuûy chung. Coù thuûy chung sau ñoù coù xa gaàn, coù xa

gaàn sau ñoù phaân naêm thaùng. Sinh dieät coøn khoâng, naêm thaùng sao nöông caäy ö? Neân Xaù-lôïi-phaát hoûi ñeán maát sinh, cö só hoûi vaën maø chaúng ñaùp. Ca-dieáp nghi ngôø veà hoaïi dieät, Ñaïi sö quôû traùch maø sau ñoù bieän giaûi.

Vaäy bieát, lyù cuûa giaûi thoaùt, taùnh cuûa Nieát-baøn khoâng theå laáy sinh dieät maø tìm caàu, khoâng theå duøng coù khoâng maø chaáp thuû. OÂng sao laïi laáy taâm haïnh sinh dieät maø hoûi ñeán thaät töôùng Nieát-baøn ö? Nhaân nay laáy ngaøy giôø maø hoûi Nieát-baøn cuõng nhö laáy thöôùc gaäy maø löôøng hö khoâng. Hö khoâng khoâng thöôùc gaäy, khoâng theå duøng thöôùc gaäy ñeå löôøng, coù theå duøng thöôùc gaäy ñeå löôøng vaät chaúng phaûi hö khoâng. Nieát-baøn khoâng ngaøy giôø, chaúng theå duøng ngaøy giôø ñeå ñònh, coù theå duøng ngaøy giôø aán ñònh vôùi phaùp chaúng phaûi Nieát-baøn. Côù sao? Phaøm, thöôùc gaäy sinh töø hình chaát, ngaøy giôø voán ôû thuûy chung. Khoâng hình chaát thì khoâng thöôùc gaäy, khoâng thuûy chung haún khoâng thôøi gian, roõ raøng vaäy. Khoâng maø ñaët ñeå hoûi, sao xa vôøi vaäy ö? Trong kinh noùi: “Nhö Lai laø toái toân toái thaéng trong trôøi ngöôøi”. Ñaâu laø haønh ö? Laïi noùi: “Thaân Nhö Lai laø thaân thöôøng truù, thaân cuûa Kim cang thì laø phaùp thaân. Chaúng phaûi thaân laø thaân chaúng sinh chaúng dieät”. Laïi noùi: “Trong thöôøùng phaùp, hö khoâng laø thöù nhaát. Nhö Lai cuõng vaäy, trong thoï maïng raát laø thöù nhaát”. Phong phuù thay Thaùnh giaùo! Taän cuøng thay dieäu lyù! Töï coù theå laáy chaân thöôøng maø toû ngoä ñoù, sao laïi laáy sinh dieät maø nghi ngôø ñoù?

Hoaëc noùi raèng: Nghe ñöôïc nghóa lyù chaân thöôøng, cam loøng vui chòu toái cheát, nghe ñöôïc teân goïi cuûa Nieát-baøn coøn mòt môø ôû saùng suoát trieät. Neáu Nhö Lai thöôøng truù chaúng dieät, côù sao xöng laø Baùt Nieát-baøn ö?

Xin giaûi thích raèng: Nieát-baøn coù boán thöù, oâng chöa nghe nghóa Voâ truù ö? Phaøm, voâ truù Nieát-baøn laø chaân nhö Dieäu taùnh laøm theå, ñaïi bi Baùt-nhaõ vì hoã trôï. Baùt-nhaõ neân chaúng truù ôû sinh töû. Ñaïi bi neân khoâng truù ôû Nieát-baøn. Chaúng truù Nieát-baøn neân tuy chöùng maø chaúng chaáp thuû; chaúng truù sinh töû, neân trong ôû maø chaúng ñaém tröôùc. Chöùng maø chaúng chaáp thuû neân coù caûm. Sôû dó ngay daáy khôûi ôû maø chaúng ñaém tröôùc neân voâ duyeân do ñoù maø taøn taï. Ñoù töùc laø tòch nhieân baát ñoäng, hình bieán khaép möôøi phöông. Ngaàm vaäy khoâng tö löï, trí cuøng khaép muoân vaät, öùng hieän chaúng nhoïc meät maø tòch dieät. AÅn hieån khoâng haèng maø thöôøng truù. Ñaâu nhö Thanh vaên lìa khoå troïn vaøo Voâ dö, Duyeân giaùc nhaøm chaùn thaân maõi giaû töø Höõu hoaïn. Hình ñoàng vôùi coû caây vuït ñaõ thieâu ruïi, taâm thuoäc loaïi tro cheát töøng nhoû nhieäm suoát roõ, quaân baèng ñoäc thieän cuûa tuyeät Thaùnh, traùi ngöôïc gaàn nhaân cuûa roäng thí ö? Neân kinh Nieát-baøn noùi: “Ta töø laâu ñaõ truù trong Ñaïi Baùt Nieát-baøn, thò hieän caùc thöù thaàn thoâng bieán hoùa”.

Laïi noùi: “Ñaïi Baùt Nieát-baøn hay döïng laäp nghóa lôùn”. Ñoù laø duïng cuûa Voâ truù Nieát-baøn vaäy, ñaâu traùi vôùi nghóa cuûa chaân thöôøng ö?

Hoaëc coù ngöôøi khaùc laïi noùi: Ñaïo cuûa Nieát-baøn neáu laø thöôøng, sao coù söï vieäc ôû Song laâm ö?

Xin giaûi thích raèng: Phaät coù nghóa cuûa ba thaân, ñoù laø Phaùp thaân, Baùo thaân vaø ÖÙng hoùa thaân. Phaùp thaân laáy taùnh tònh chaân nhö laøm theå, nghóa laø vöôït ngoaøi troùi buoäc vaây buûa. Baùo thaân laáy ñöùc thuø ñaùp nhaân quaû laøm taùnh, ngaàm chaân chieáu tuïc laøm nghieäp. ÖÙng hoùa thaân laáy beân trong nöông töïa thaéng trí laøm goác, beân ngoaøi öùng vôùi caùc tình maø laøm töôùng. Phaùp thaân nhö taùnh cuûa hö khoâng, maây uøn thì ngaên che, söông moác tan töùc lieàn toûa saùng. Taùnh noù voán thöôøng vaäy. Baùo thaân nhö maët nhaät cöôõi giöõa hö khoâng saùng röïc leân cao toû roïi, soi chieáu theå aáy thöôøng toàn taïi vaäy. ÖÙng hoùa thaân nhö aûnh soi nöôùc, nöôùc trong laéng thì hieän, nöôùc ñuïc dô laø aån toái. Hieån hieän aån toái chaúng thöôøng, qua laïi khoâng ñònh. Ñeán nhö baûy ñoùa hoa sen naâng ñôõ chaân Thaùnh, nghieäp baét ñaàu môû ñoà, nôi Song thoï yeân thaàn hay troïn vieäc maø döùt giaù. Trong ñoù, hoaëc lìa kinh bieän giaûi chí toái saùng ñoái vôùi haøng sô hoïc, hoaëc nhaän theå hoûi teân ñoàng traàn ñoái vôùi haøng môùi ñaàu leã. Kim luaân ñeán maø giaêng löôùi baûy baùu, toùc chu voït maø ra chín lôùp, tung thaàn löïc maø haøng phuïc ma, hung taø thay ñoåi maët, döông bieän taøi maø nhieáp phuïc chuùng, Thaùnh hieàn cuùi daäp ñaàu. Moãi moãi coõi nöôùc xöù xöù phaân thaân, khaép phöông khaùc maø chaúng cuøng, taän vò lai maø khoâng maát, ñoù ñeàu laø öùng tình maø hieän hoùa. AÛnh cuûa soi nöôùc cuõng naøo thöông toån vôùi nghóa Nieát-baøn thöôøng truù ö?

Hoaëc coù ngöôøi khaùc noùi raèng: Hai thaân thuaàn tuùy maø Vieân Thöôøng, taùm töôùng theo tình maø höng pheá. Nhö vaäy, chaân laø tòch tónh, hoùa laø quyeàn bieán, vieäc cuûa Haïc Laâm, khoâng gì chaúng nghi ngôø cuûa Ñoäc töû maø chôø ñònh quyeát.

Xin giaûi thích raèng: Vöøa roài bieän giaûi chaân hoùa ñoù chaúng phaûi moät. Chöa roõ chaúng khaùc cuûa chaân hoùa. Phaøm, hoùa Phaät ñaâu khaùc ö? Baùo thaân laø duïng cuûa Vieân öùng. Baùo thaân laø theá naøo ö? Bi trí taïo thaønh theå aáy vaäy. Bi laáy roäng cöùu teá laøm lyù, trí duøng thieän quyeàn laøm nghieäp. Do ñoù, nhaân thôøi cô maø giaùng veát tích, tuøy tình vaät maø hieän thaân. Thaân vaø veát tích laø duïng vaäy. Bi vaø trí laø theå vaäy. Theå laø goác ñoù, duïng laø ngoïn ñoù, y cöù theå maø khôûi duïng, gom thaâu ngoïn veà goác. Muoán caàu tìm sai khaùc ñoù, vôùi lyù coù theå vaäy ö? Maø môùi ñònh quyeàn bieán cuûa Hoùa theå, khaùc tòch tónh cuûa chaân thaân, ñoù laø chöa ñaéc vaäy, ñoù laø chöa ñaéc vaäy. Nhöng ñaây taïo roõ Baùo thaân khôûi phaùt hoùa, chöa roõ hoùa thaân töùc laø phaùp. Hoùa thaân töùc laø phaùp lyù aáy nhoû nhieäm tinh vi, laïi möôïn aûnh duï maø thuaät

vaäy.

Phaøm, aûnh maët nhaät trong nöôùc chaúng töø ngoaøi laïi maø töø trong ra.

Chaúng ñaây chaúng kia, chaúng khaùc chaúng moät, chaúng khoâng töôùng troïng aáy chaúng coù hình chaát aáy, chôït nhieân maø coøn chôït nhieân maø maát, caûnh töôïng ñaém tröôùc maø ñoäng, taùnh hö roãng maø yeân laëng. Ngöôøi chaáp thaät laø voïng, ngöôøi bieát voïng laø roõ thaät. Maët nhaät sao coù nghóa vaäy, maët nhaät töø ngoaøi maø laïi, ngoaøi nöôùc sao toàn taïi ö? Neáu töø trong maø ra, trong nöôùc tröôùc voán coù ö? Neáu noùi ôû taïi ñaây, thì ôû kia chaúng thaáy ö? Neáu noùi ôû taïi kia thì ôû ñaây chaúng thaáy ö? Neáu noùi laø khaùc, moät thaáy coù hai ö. Neáu noùi laø moät, hai thaáy ñaâu phaûi moät ö? Neáu noùi laø khoâng, ñoái vôùi thaáy coù theå maát ö? Neáu noùi laø coù, tìm theå töøng ñöôïc ö? Cho raèng ñoù sinh sinh khoâng choã theo, cho raèng ñoù dieät dieät khoâng choã ñi, chaúng sinh vaäy, chaúng dieät vaäy. Taùnh töôùng vaéng laëng, döùt ñöôøng taâm ngoân. Ñoù coù theå goïi laø thaáy thaät taùnh cuûa aûnh nöôùc vaäy. Thaáy thaät taùnh cuûa aûnh nöôùc thì chöùng theå cuûa Phaùp thaân. Laïi noùi: Nhö töï quaùn thaät töôùng cuûa thaân, quaùn Phaät cuõng vaäy. Kinh Baùt-nhaõ noùi: “Neáu thaáy caùc töôùng chaúng phaûi töôùng töùc laø thaáy Nhö Lai”. Laïi noùi: “Lìa heát thaûy caùc töôùng thì goïi laø chö Phaät”. Daãn maø baøy ñoù, xeáp loaïi maø lôùn ñoù, gaàn thì laáy ôû thaân, xa thì laáy ôû vaät, ôû ñaâu chaúng tòch dieät, ôû ñaâu chaúng thanh tònh. Do ñoù nhaác chaân ñaët chaân, ñaïo traøng khaép nôi maø chaúng cuøng. Môû maét nhaém maét, chö Phaät hieän tieàn maø chaúng dieät. Neân Tu-boà-ñeà ngoài yeân maø thöôøng thaáy phaùp thaân. Lieân Hoa Saéc tranh tôùi tröôùc taïm leùn nhìn hình töôùng. Phaàn cuûa meâ ngoä, hôn keùm nhö vaäy, ñaâu theå laáy coù khoâng sinh dieät maø thaáy ôû Hoùa thaân ö?

Phaøm ngöôøi bieát kieám, queân vaät chaát aáy, ñôïi bieát theå sang ñoù. Ngöôøi bieát ngöïa löôïc boû qua hình saéc, troâng xem khaû naêng gioûi khaùc, sau ñoù môùi caét ngoïc tô ñaát buøn, moät ngaøy chaïy ngaøn daëm. Traùi laïi vaäy, ñaâu theå noùi laø Bieát kieám bieát ngöïa ö”? Taùn ngöôõng nôi phaùp moân ng- hieân tinh ôû Phaät söï cuõng nhö theá vaäy. Ñeán nhö nghe xuaát hieän töø phía hoâng beân phaûi thì cho ñoù laø sinh, hoùa ôû goái ñaàu xoay höôùng Baéc thì cho ñoù laø dieät, ngoài nôi hoa sen cho ñoù laø coù, thieâu ñoát ôû goã thôm cho ñoù laø khoâng. Ñoù ñeàu laø haïng taàm thöôøng, saám chôùp ñoàng thaáy cuõng naøo ñuû ñeå choáng ñôõ ôû cöûa cao ö? Trong kinh noùi: “Vò Tyû-khöu trì giôùi khoâng neân ñoái vôùi Ñöùc Phaät khôûi sinh yù töôûng höõu vi. Neáu noùi laø höõu vi laø voïng ngöõ”. Laïi noùi: “Thaø duøng dao saéc beùn ñeå töï caét löôõi aáy chöù troïn khoâng noùi laø Nhö Lai Voâ thöôøng. Laïi noùi: “Khoâng theå tính toaùn thôøi gian Baùt Nieát-baøn vaø chaúng Baùt Nieát-baøn vaäy”. Tuøy ñieàu hoûi maø ñaùp, theo söï maø ñoàng chaáp. Hoäi ñoàng dò cuûa kinh vaên, ñònh xa gaàn cuûa thôøi gian dieät

ñoä, xua hai chöõ Trí ñieác maø chaúng nghe, taùm muøi vò khoaùi mieäng maø töï maát. Than oâi, thaät ñaùng sôï vaäy! Chaúng phaûi choã daùm noùi.

Ngöôøi laàm hoaëc kia ñeán ñaây ñaõ saùng ra, buøi nguøi maø than raèng: Lôøi noùi tröôùc thaät laø sai laàm vaäy! Xe boán ngöïa chaúng theå rong kòp ñaàu löôõi. Thöôøng nghe, eách ôû ñaùy gieáng naèm nôi thaønh gieáng chaúng bieän roõ saâu cuûa ñaát roäng. Chim yeán ñaàm ñaäu caønh daâu haù bieát ñöôïc roäng cuûa trôøi phuû che. Vaät ñaõ nhö vaäy, ngöôøi cuõng coù theå. Ñeán nhö boán cöûa Nieát- baøn khoâng sinh khoâng dieät, ba thöù thaân Phaät chaúng moät chaúng khaùc. So vôùi khoâng taùnh maø khoù löôøng, saùnh vôùi boùng nöôùc maø thöôøng dieäu, ñeáu ñöôïc choã chöa ñöôïc ñoù, nghe ñieàu chöa nghe ñoù. Töø nay maõi veà sau, kính phuïng ñoù khoâng chaùn naõn. Neân bieát, ñoàng phaøm neùp naèm hieän baøy daáu veát caøng löu laïi, xuaát phaùt töø tình cuûa buïi traàn, sao döï theå cuûa kim cöông. Theå chæ moät töôùng, thuûy chung chaúng theå baøy ngoân töø aáy, tình coù laém moái, tröôùc sau chaúng theå ngang baèng thaáy ñoù. Bieát khaép ngaøy cuûa thò hieän dieät ñoä, thôøi kyø cuûa Phaïm Chí sai khieán baùo, toàn taïi maø chaúng luaän, ñaët ñeå maø chaúng ñaùp, cuõng chaúng laø vaäy ö?

Xin ñaùp raèng: OÂng ñaõ ñöôïc ñoù! Toâi khoâng choã aån giaáu gì oâng.

# THAÙNH VÖÔNG HÖNG SUY

Xeùt nghi raèng: Ngaøy Luaân vöông voã vaän hoùa thò khaép töù thieân haï, laïi luùc giaûng noùi kinh Phaùp Hoa, Luaân vöông ñeán döï nghe, chæ Löôõng nghi môû cöûa chôû saùch roõ raøng vaäy. Chæ nghe voøng ngoïc daâng hieán ôû phöông Taây, ñaâu thaáy xe vaøng chuyeån ñeán phöông Ñoâng. Tuy traéng ñen coù khaùc nhöng nghe thaáy khoâng raøng buoäc, khoâng bieát Thaùnh thaân Luaân vöông côù sao chaúng ñeán xöù naøy? Neáu cho laø cöôõi giöõ hö khoâng maø qua laïi, khoâng phaûi choã bieát cuûa con ngöôøi. Con ngöôøi ñaõ khoâng bieát sao duøng laøm vua vaäy? Sao chaúng baøy thaêm haàu Ñoâng haäu tröôùc khu phoùng baù, ngöïa baùu cuøng ngöïa trôøi ñua bay, kim luaân cuøng nhaät luaân tranh toûa saùng, ngaøn cöôõi muoân kî taïp ñaïp tröôùc Thanh Haùn, gioùng troáng khua tieâu raàm ró ngoaøi ñôn Haø, phaùt hieäu leänh voã veà trô troïi, giuùp ñoùi reùt söûa trò oan treä. Khieán Ñeá Hieân Hy ngöûa maët giöõa trôøi tieáp thöøa phong, quaân Nghieâu Thuaán ñoäng trôøi roãng maø kính moä ñöùc. Sau ñoù xuoáng Bích khoâng maø chaàu muoân nöôùc, cöôõi maây traéng ñeå leã traêm thaàn, daát cheùn tieâu nôi röông ngoïc, taáu ñaïi nhaïc ôû Quaân thieân. Haù chaúng phaûi vieäc thaùnh cuûa Thaùnh vöông ö? Laïi nöõa, Si Vöu laøm loaïn ñuoåi gioù vôøi möa, Coäng Coâng chaïm nuùi nghieâng trôøi tuyeät ñaát, taùm naêm chín laõo. Laõo aáy raát lo sôï hoân chaáp. Ñaù cöùng chaûy vaøng, Thaønh Thang coù aùch caét toùc. Cuoái thôøi hai Haùn taùm phöông maây nhieãu, ôû thôøi hai taán muoân phöông

ñaûnh voït. Maø vua xa ñeán Taây Vöùc, khoâng taâm vôùt keû ñaém chìm, xa xem ñeán phöông Ñoâng, khoâng yù ñi tuaàn voã veà. Laøm Thaùnh vöông laø nhö vaäy ö? Beøn khieán taâm nghi ngôø öùc tieäu, maát troâng mong cuûa Thaàn nhaân, chaúng bieát coù vua hay khoâng vua ö? Khoáng Ngöï Thieát Vi maø ba möôi hai töôùng. Ñaïo ñoù hôïp vaäy ö, hay chaúng hôïp vaäy ö? Doác loøng xa laéng ñôïi chôø nghe yù chæ toát laønh.

Bieän hoaëc raèng: Phaøm laáy caâu mang laøm chuû Xuaân, chaúng thaáy giaùng ôû muøa Ñoâng maø phaùt saùng, Hy Hoøa ngöï giöõa ngaøy, chöa töøng trong ñeâm laéng buoâng caûnh. Neân nhö hoa chieáu dieäu, ñem saép sao maø phaân thôøi, gioù lan phaùt thoåi cuøng vôùi söông laïnh maø rieâng khoaûng. Laïnh aám giuùp phuï aáy vaäy, toái sôùm coù khoaûng vaäy, maø vaät ñaõ taøn taï, khoâng theå laáy che tìm, thôøi chöa ñeán, khoâng theå duøng döï thaáy. Huoáng gì xa vôøi cuûa xöa nay ö?

Phaøm, Luaân vöông xuaát hieän, baûy baùu öùng ñoà; möôøi thieän gieo hoùa, ranh giôùi Thieát vi. Quaân vöông thieân haï maø toûa saùng vöôøn nhaø laø nôi kim luaân vaân du, trong thaønh lôùn maø tieän lôïi qua laïi, ngaøn ngöïa cuùi aùch; töø khoâng trung baøy ra baøy laïi, boán roàng giöõ taïng töø trong ñaát maø nhaûy voït ra. Khi saéc ruoäng baùu ñaâu rieâng khaùc luùc laïnh noùng, truï ngoïc toûa saùng chaúng phaân luùc sôùm toái. Nhaø caáp ngöôøi ñuû, tuïc phuï thôøi ung, döôùi coù bieát ôû treân, treân khoâng vieäc ôû döôùi. Ñeán nhö mang döôõng hình chaát traéng laï, boùi naêm caûnh lòch, ba möôi hai töôùng chaúng rieâng ôû Nhaät giaùc chaâu haønh, taùm möôi ngaøn ñaâu goàm ôû quyû thaàn duïng hoùa. Tuy cao vôïi vaäy, meânh moâng vaäy. Vieäc thaïnh cuûa Thaùnh vöông, bôûi ñoù laø ngaøy cuûa kieáp Taêng, raát chaúng phaûi buoåi tuoåi thoï giaûm, tìm caàu xöa ôû nay, nghe ñoù khoù ñöôïc (caùc phaùp caùc kinh luaän noùi ba ngaøn coõi nöôùc ñoàng thôøi maø thaønh, thaønh roài truï, ñoàng thôøi maø hoaïi, hoaïi roài khoâng. Thaønh truù hoaïi khoâng, moãi moãi coù hai möôi kieáp, tuaàn hoaøn nhö vaäy, chung cuøng maø trôû laïi töø ñaàu ôû trong kieáp Truù. Töø Dieâm-phuø-ñeà con ngöôøi coù tuoåi thoï voâ löôïng naêm cho ñeán taùm möôi ngaøn (80.000) naêm, trong thôøi gian ñoù coù Chuyeån luaân vöông ra ñôøi. Neân luaän Caâu-xaù noùi: “Chuyeån luaân taùm vaïn naêm xuaát hieän”. Luaän Taïp Taâm noùi: “ÔÛ kieáp Taêng, Luaân vöông xuaát hieän” vaäy). Neáu laø Baûo Hy keát löôùi, Hoaøng ñeá ruû aùo, Coäng Coâng loaïn thöôøng, Si Vöu laøm hung baïo, ñeàu troâng mong xöa coå chaúng phaûi ñôøi daøi laâu. Hình nay laø khoaûng thôøi gian aáy. Neân Hoaøng vöông noái goùt chaúng gaëp ngöïa baùu tuaàn thuù. Cöôùp lôùn baøy vai khoâng gaëp lính thaàn cheùm gieát. Töø Ñöôøng Ngu trôû xuoáng chieáu theo ñoù maø coù theå bieát vaäy.

Luaän xeùt laïi noùi: Luùc Phaät giaûng noùi kinh Phaùp Hoa, Luaân vöông ñeán döï nghe.

Xin giaûi thích raèng: Troäm nghó, Thaùnh vöông laøm muoân vaät thaáy, chö Phaät xuaát hieän möôøi phöông nhoùm tuï. Vaäy bieán boán binh hoå theo, Yeân Phi Hoaøng cuûa coõi naøy, ngaøn oâng tieáp ñi laø Thaùnh ñeá cuûa phöông khaùc. Neân kinh aáy coù baøi keä tuïng raèng:

*“Laïi ngaøn muoân öùc nöôùc, Chuyeån luaân Thaùnh vöông ñeán Xin nguyeân thuûy yeáu chung.*

*Mong ñöôïc nghóa aáy vaäy”.*

Luaän nghi laïi noùi: Löôõng nghi môû cöûa chôû saùch roõ raøng vaäy. Chæ nghe voøng ngoïc daâng hieán ôû phöông Taây, ñaây thaáy xe vaøng chuyeån ñeán phöông Ñoâng.

Xin giaûi thích raèng: Phaøm phaùt khôûi cuûa chôû saùch voán ôû Thö Kheá, Thö Kheá laøm ra nguoàn goác töø Dòch töôïng. Nhaân Tam taøi maø hoïa veõ Quaùi, duøng truøng haøo maø traûi saùu vò. Ñöôïm treân ôû trôøi, haäu Thaùnh laáy maø thaønh khuoân pheùp. Chim ñi nôi ñaát, tieàn trieát ñoà hình töôïng ñeå laøm vaên. Ñoù môùi laø Thö Kheá, chaúng phaûi ôû Hoaøng Huøng, vaên töï thaønh ôû Thöông Hieät. Neân noùi: “Dòch, töø thöôïng coå goïi laø Hy Haøo”. Saùch ôû ñaàu Thieân chaúng gì qua Nghieâu Ñieån. Saùch vôû xa gaàn hieån nhieân khaù roõ, maø môùi cho laø vaên cuûa kinh söû roõ raøng vieäc môû cöûa, lyù chaúng nhö vaäy. Neáu roäng tìm xeùt Ñoà Ñieäp beân caïnh vaãn coøn Töû Kyù, thì nguyeân thaàn laø choã kheá hôïp cuûa Cöï Linh. Coân laêng laø choã ôû cuûa Ñaïi Ñeá. Hoa tö, Truï chaâu, Y hy ñöôïc ñaát ñoù, dung thaønh Thaùo thöôïng phaûn phaát ñeán ñaïo ñoù maø vaên vaät ñeáu khuyeát chaúng luaän. Thaùnh chính luaän baøn sô maø chaúng ñuû, chæ ngaøy taøn cuûa Long sö trôû xuoáng, kinh caùo ñaày xe maø chöa khaép. Naêm nhieàu cuûa Nhaân Hoaøng trôû leân, Ñoà thö vaøi quyeån maø beøn heát. Laáy thôøi gian maø so söï vieäc nghóa coù theå thoâng ö? Nhöng maø xöa kia coù Thaùnh vöông xe vaøng töøng chuyeån ñeán phöông Ñoâng ñoù, gaàn khoâng Trieát Haäu, voøng ngoïc beøn ñem daâng hieán ôû phöông Taây. Ngöôøi theo thôøi maø höng suy, vaät theo ngöôøi maø ñi laïi, laáy loaïi thuyeàn roãng, khaùc ôû truï keo daùn aáy vaäy.

Hoaëc coù ngöôøi noùi: Neáu luaân vöông chæ sinh ôû thôøi ngöôøi thoï taùm möôi ngaøn (80.000) naêm. Côù sao ngaøy Ngoïc Haøo ôû nhaø baûy baùu ñeàu ñeán, luùc Thieát luaân trò vì vuõ truï chæ traêm naêm ñaõ giaûm?

Xin giaûi thích raèng: Coù hoùa maø laøm ñieàm öùng toát laønh, coù giaû laáy laøm teân goïi. Hoùa maø laøm ñieàm öùng toát laønh, Quaân vöông ôû muoân nöôùc; giaû laáy laøm teân goïi, chaúng tröng baøy ôû baûy baùu. Neân Tieân nhaân cuøng chaát nung naáu vaøng, haún thaønh toân quyù cuûa möôøi hieäu. Nhö Lai döï ghi treû con hieán daâng ñaát, chæ laøm vua ñaát ñöôïc moät phaàn. Coøn vieäc cuûa

Thieát luaân vöông, chöa nghe thöïc luïc vaäy. (Hoaëc coù ngöôøi noùi: Phaät döï ghi laøm Luaân vöông moät trong boán phaàn, nghóa laø Kim luaân vöông moät trong boán phaàn. Neáu vaäy, Thieát luaân coù theå chaúng phaûi moät Luaân vöông ö? Chæ noùi laøm Thieát luaân vöông thì roõ vaäy. Côù sao phaûi noùi moät trong boán phaàn ö? Phaøm, Luaân vöông giaùng hieän toát laønh baûy baùu, thöïc haønh phaùp hoùa möôøi thieän. Côù sao môùi ñaàu thöïc haønh möôøi aùc sau cuøng khoâng baûy baùu aáy ö?).

Ngöôøi nghi hoaëc laïi noùi: Hoaøng vöông laø do vì chænh trò ngöôøi, ngöôøi chaúng töï chænh trò neân laäp chuû ñeå chænh trò ñoù. Ñeán nhö môùi ñaàu cuûa hai möôi kieáp truù, taän cuøng taùm möôi ngaøn (80.000) naêm Taêng, tuïc thuaàn hoùa maø coù ñaïo, ngöôøi chaát phaùc maø khoâng tranh. Ñang thôøi kyø aáy sao duøng Thaùnh vöông ö?

Xin giaûi thích raèng: Ba coõi nhaän chòu hình chaát chaúng lìa vöôøn nhaø khoå; möôøi saùu tình xuùc ñoái caûnh, haún chòu ôû löôùi meâ. Phaûi quaáy nhaân ñoù maø laãn traùi nhau, thieän aùc vì vaäy maø choáng ñoái. Giaû söû leân cao treân trôøi Höõu Ñaûnh nôi tam tai chaúng ñeán kòp, vaéng laëng cuûa trôøi Phi töôûng, töù khoâng laø treân. Khoå uaån coøn böùc baùch ñoù, giaû söû phaùp coøn vì rong ruoåi, huoáng hoà ngöôøi ôû coõi Duïc ö? Neáu nghe Thaùi coå cho laø taän cuøng cuûa voâ vi, xöng toaïi lôøi noùi môùi ñaàu roát raùo cuûa Höõu ñaïo. Ñoù bôûi say meâ ôû Ñoàng coát ñeàu vaäy, sao bieát dieäu cuûa Chaân ñeá ö?

Sa-moân Thích Phuïc Leã noùi: Noùi naêng do vì phoâ baøy yù, nhöng chaúng phaûi yù vaäy. Daáu veát do vì laøm roõ goác, nhöng chaúng phaûi goác vaäy. Neân ñöùc Ñaïi Thaùnh ruõ giaùo, hoaëc daáu veát caïn maø goác saâu, hoaëc laøm traùi maø yù hôïp. Ngöôøi chöa ñöôïc moân aáy coù theå khoâng ñöôøng nuùi ö? Chæ chaúng xa maø trôû laïi, ñoù laø thieän vaäy. Ñaøn-vieät ngaøy tröôùc taïo taùc thuaàn nhaân, phöôùc phuû khaép xa maø söû duïng haèng ngaøy. Nay nhôø dò khí trinh khaâm ñeïp xinh maø noåi troäi, ñoâng nhieàu tuøng baùch cuûa Quaân töû, laéng göông nöôùc cuûa nhaân luaân, vaên tröôøng roõ ñeïp, xöùng nhaõ luaän cao taøi aáy. Hoïc baøy anh haøo höùa nghe nhieàu nhôù kyõ ñoù. Sao ñeïp aáy vaäy. Ñeán nhö môû khoùa saâu xa maø tham taàm, vaïch Phöông Haøo maø thaûo luaän. Lyù coøn traùi ngöôïc ôû ñöôïc töôïng, ngoân töø saép giaãm traûi ñeán chaúng phaûi Thaùnh. Neáu nghi ngôø maø neâu thuaät yù, khaùc Tam töû maø naøo haïi thöông. Neáu phæ baùng do vì ngang traùi, chôû moät xe maø coù theå quaùi laï, nhöng kính tìm vaên buùt neâu laïi noùi: “Ngaøy tröôùc môû xem kinh saùch nhaø Phaät, böng quyeàn doác loøng chí thaønh”. Ngoân ngöõ aáy caån troïng chaêng? Cuõng raát aân caàn vaäy. May laém, may laém!

Baàn ñaïo khoâng ngaèn meù hình chaát dö taøn, laïm nhieàu naêm thaùng ôû choán Huyeàn moân, nhö söông moác muøa xuaân nheï ñöôïm, hoïc theïn vôùi roùt

ñoå vaøo bình, ñoàng nhö caûnh ngoïn cuûa aùnh ñoùm muøa thu, nghieäp rôi ruïng truyeàn ñaêng. Phaøm vì nghe thöïc haønh ñeán ñoù, laø sôû thích cuûa Troïng Ni, lìa nôi roát raùo vaäy, chaúng phaûi coù nhö ño hay ñoái ñaùp. Huoáng gì Dieäu nghóa Nhaát thöøa, lôøi huyeàn trong ba taïng aáy ö? Thoû giaãm chöa ñuû ñeå cuøng sau, oâng vuït ñaâu mong ôû Hoùa lôùn!

Baáy giôø laø ngaøy moàng moät thaùng baûy naêm Taân tî, töùc laø naêm Vónh Long thöù hai (681) thôøi Tieàn Ñöôøng vaäy.

# THÖ TRAÛ LÔØI CUÛA QUYEÀN VAÊN HOÏC

Ñeä töû Quyeàn Voâ Nhò kính göûi thö ñeán chuøa Ñaïi Höng Thieän, ñaûnh leã Phaùp sö thò giaû. Xöa tröôùc, Boà-taùt hoûi Nhö Lai ñoaùn ñònh sinh maïng, vì Phaät nhanh dieät ñoä môùi môû mieäng noùi lôøi aáy. Ñaâu coù ngöôøi ôû quaû vò Thaäp ñòa ñoái vôùi Thaùnh maø khôûi yù phæ baùng. Chæ vì Lyù voán saùch aån, nghóa ôû moùc saâu. Tröôùc neâu ñaët xeùt nghi yù cuõng nhö vaäy. Vaû laïi, Troïng Ni ñöùc haïnh gaàn Thaùnh coøn hoûi Laõo Ñam. Töø Thò toân quyù saép laøm Phaät coøn doø xeùt Sö Lôïi. Huoáng gì xaáu teä cuûa haøng Haï ngu môû vaïch vaên cuûa Thöôïng thaùnh, ngaøn nhaø muoân cöûa, xuùc chaïm ñöôøng laém laàm hoaëc! Sôû dó doác heát can ñaûm phoâ baøy môø toái, raát möïc chí thaønh caàu xin cao ñöùc, beøn daãn giaù cuûa ba xe, môû ñöôøng taùm chaùnh, tieáp veát chaân cuûa Thaàn Phuø, soi xeùt loã hoãn ñoän. Nghi ngôø suoát traêm naêm, chæ moät sôùm mai choùng döùt heát, môùi ñaùng troïn tuaân theo ñöôøng giaùc, maõi toû ngoä nguoàn meâ, ñoát cuûi phieàn naõo, aên côm Nieát-baøn. Xin vaâng phuïng theo lôøi aáy ñeå ñeán cuøng naêm thaùng coøn laïi. Kính caån phaùt baøy thöôùc thö, daùm taï khoâng saùng suoát.

*Ñeä töû Quyeàn Voâ Nhò kính baùi.*

(TROÏN BOÄ)

■