

# TRUNG TÂM TƯ LIỆU PHẬT HỌC VIỆT NAM DẠI SU TİNH AM 

# KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ 

DIỄN Bồ PHÁP SƯ GIȦNG

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-23951198, Fax: 886-2-23913415

E-mail: overseas@budaedu.org
Website: http: //www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale. KINH ÂN TỚNG KHÔNG ĐỰ̛̣C BÁN

## LỜI TỰA

Làm thế nào để được thành Phật? Nhờ hành đọo Bồ Tát mà thành Phật. Đạo Bồ Tát làm sao mà hành đượ? Là do đã phát tâm Bồ Đề. Do vậy, phát tâm Bồ Đề là động lực độc nhất vô nhị của nhân hành Bồ tát và quả chíng Như Lai. Không có động lực đó, nhân hành Bồ Tát không có ai hành, qủa chứng Như Lai cüng không al chứng.

Nhu vậy, phát tâm Bồ Đề quan trong nhu thế nào trong Phật pháp Đại thừa phải là điều mà ai cunng có thể nhận thúc đulượ. Là một hành giả Phật pháp Đại thưa mà nói là không cần phát tâm Bồ Đề là không thể tuởng tượng được.

Chẳng qua, phải nói là nguời thực sự tu hoc Đại thì̛a xưa nay chưa ai bỏ qua việc phát tâm Bồ Đề cả.

Vê việc phát tâm Bồ Đề nhu thế nào, bài "Văn khuyến phát tâm Bồ Đề" của Tỉnh Am đại su đã chỉ ra rốt rõ, trong bài giảng này cũng thuyết minh tỉ mỉ, đọc rồi khắc rō, ở đây bất tất phải nhiều lời. Tóm lại, người có thể phát tâm Bồ Đề là nguời đa̛ng được chúng ta tôn kinh.

Phát tâm Bồ Đề không tính thời gian, lúc nào cũng có thể được. Thờ đức Phật Đà tại thế, cốnhiên là được. Để Phật pháp tru lại ở thế giann, việc phât tâm Bồ Đề trong thờ đa̛i Phật pháp suy vi cực độ lại càng đơng quý hon.

Đạo Phật lưu hành ở Trung Quốc xưa nay không chi là Phật pháp Đại thừa, mà còn là Nhất thượng thư̌u. Hành giả Phật pháp nói chung, đúng lý đều là Bồ Tát
và đ̂̂̀u đã phá̛t tâm Bồ Đề. Nhưng nếu hỏi rằng phải chăng đơo hữu đã phá̛t tâm Bồ Đề thì tôi dám nói rằng đọi đ̛a số Phột tứ sẽ không biết trả lời ra sao.

Những hành giả Phật pháp Đại thừa nhuc vây, quả là không đủủ tuc cách được goi là Bồ Tát. Vi vậy mà hoạt đông thể hiện ở hành vi không có phong cách Bồ Tát: cho nên trong bài "Từ ngũ Pa li nói với Bồ Tát hạnh ngày nay", đ̛̣i su Thái Hu nói: "Phật giáo Trung Quốc, giáo lí là Đại thữa, nhưng hành vi lại là Tiểu thữa Y chính là ở đôy.

Chính vi người tu họ Phật nói chung không biết phá̛t tầm Bồ Đề như thế nào, không thực hiện Bồ Tát đại hạnh, cho nên nền Phột giáo lâm vào hiện trạng ảm đạom trời chiều, và đa số nhân quần xã hội cho rà̀ng Phật giáo là không cần thiết cho ngày nay, thậm chí chể bai là tiểu cực yếm thế. Thử hỏi điều đơ là một tổn thất to lớn biết chừng nào cho Đạo Phật.

Người có tâm với Đạo Phật chúng ta không thể ngồi nhin Đạo Phật cứ thế mà đa̛m chiêu, không chút động tâm. Cho nên cần phả̛ dựa trên tinh thần cã̛n bản cưa đưúc Phật Đà, nêu cao những đ̛̛̣̣c chất vi phơp vi ngườ của Đạo Phột, làm cho Đạo Phật hoạt động tich cực trở lại trong thế giới ngày nay. Vậy, phải làm sao? Chỉ có một cách duy nhất là phat tâm Bồ Đề, thực hiện Bồ Tát đạ hạnh mớ được.

Năm 1966, nhân dịp tôi về nước hoằng đao, Pháp su Ân Hải mời tôi giảng bài "Văn khuyến phât tâm Bồ Đề" ở giảng đường Tuệ Nhật, hy vọng sể nhờ đó mà khích lệ ngườ hoc Phất pháp phât tâm Bồ Đề, để tích cực thực hiện Bồ Tát đợi hậh, phât huy tinh thần đọi vô úy cứu, người cứu đời của Đọo Phật, chứng minh Đ̣ạ

Phật là cần thiết cho nhân quần ngày nay.
Khi tôi giảng "Văn khuyến phát tầm Bồ Đề" cư sĩ Tạ Tịnh Đức từ xa đến nghe pháp đã lập tức phât tâm ghi lại những điều tôi giảng thành văn bản và đã ghi rất tỉ mí, trinh bày rất mạch lạc, lời văn lại trong sáng lưu loát không có câu rườm lời thǐ̛a. Thật là một việc đ̛áng quý.

Sau đó, theo yêu cồu của cu sĩ Chu Phỉ, biên tộp viên của báo "Bồ Đề thư", cho đăng tải dần trên báo, đến năm ngoáa thì đăng hết toàn văn. Cu sĩ Tịnh Đíćc quả là người đã phát đại tâm Bồ Đề để làm cho những ngườ hoc Phật muốn phât tâm mà chưa phất tâm có thể thực sự phát tâm, để đợi chúng phàm phu quảng đại hành Bồ Tát, cho nên đã phát tầm cho ấn hành bản ghi giảng thành sách đ̛̂̉ phố cập. Hơn thế nữa "Thiện dũ nhân đông" (việc thiện cùng môi người chia sẻ) không chi riêng minh làm công tác đó, mà ông đã khuyên thân phụ là Ta Thường Nhu cùng các cu sĩ Ngô Khoan Tính, Đinh Thường Thực cùng phát tâm, cho nên bả̉n ghi giàng này dược ra mắt bận đọc thuận lợi. Không thể không cảm ơn cu sĩ Tạ Tịnh Đlúc.

Bản ghi giảng dược đa̛ng trên "Bồ Đề thụ" là công đức củacư sī Chu Phỉ, được ấn hành thành sách là công dức của cu sĩ Hoài Khiêm, được xuất bản phát hành rộng rãi là công đức của những thi chủ đõ tài thí. Vi vậy ở đây tôi xin chân thành gửi đến chư vị cu sĩ đã bỏ tiền, bỏ sû́c lời cảm ơn cao cả nhất. Xin chúc chuc vị tuệ nghiệp nhật tiến.

Chùa Huyền Trang
Ngày 5 tháng tư năm 1969

## VÀı LỜI TRUỨC CHÍNH VĂN

TUỆ NHẬT giảng đường đã từng tổ chức pháp hội Dược sư, nay lại tổ chức pháp hội giảng kinh. Pháp hội Dược sư trọng ở hành, pháp hội giảng kinh trọng ở giải. Có thể nói đó là biểu hiện coi trọng cả hành và giải. Pháp hội Dược sư trọng ở hành lấy tự lợi làm chính. Pháp hội giảng kinh trọng giải, lấy lợitha làm đấu. Đây lại là biểu hiện của tinh thần tự lơi, lợ tha.

Chư vị hẳn đã biết, thế giới ngày nay có nhiều biến động. Trước tình hình đó, những Phật tử chúng ta phải phát đại tâm Bồ Đè̉. Không chỉ vì Đạo Phật suy vi mà phải phát tâm Bồ Đồ, mà chính là phải phát tâm Bồ Đề để cứu khổ nhấn loại. Vì lẽ đó, là một tín đô Phật giáo, việc phát tâm Bồ Để là việc không thể trì hoãn. Những đệ tử của Phật đang sống trong trời đất tự do, nếu không phát tâm Bồ Đẻ̉ thì tî̀n đồ của Đạo Phật sẽ không thể nào tưởng tượng được.

Tôi trở vè Tổ quốc ần này, được pháp sư Ấn Hải mời tới đây thuyết giảng Phật pháp với chư vị mấy ngày. Sau nhî̀ùu lần bàn bạc, rốt cuộc chúng tôi đã quyết định chọn giảng bài văn Khuyên phát tâm Bồ Đề của đại sư Tỉnh Am. Nghe đê mục này, chư vị có thể hiểu ngay rằng, điểu sẽ giảng lân này không phải là kinh của Đức Phật nói ra, cũng không phâi là luận điểr cuaa các bậc Thanh Văn hoặc Bồ Tát, mà chỉ là một bài văn ngắn, hơn nữa lại là tác phẩm do bậc hiền triết thời xưa của

Trung Quốc soạn ra. Những người đã quen nghe kinh có thể sê không được thỏa mãn về điểu này. Tuy vậy, tôi xin thưa rằng bài văn Khuyên phát tâm Bồ Đề tuy là của bậc cổ đức 'Trung Hoa, nhưng nội dung mỗi câu mổi chữ của nó đều bắt nguồn từ Thánh giáo của Như Lai, đặc biệt là về nhân duyên phát tâm Bồ Đè, chỉ ra hết sức rõ ràng tường tận. Vì lẽ đó, chúng ta nhất thiết không thể vì nó là bài văn của một vị cổ đức Trung Hoa mà bô qua, thậm chí xem nhẹ nội dung của nó. Đây là điều tôi phải thưa rõ trước với chư vị.

Phát tâm Bồ Đè là cái gốc của việc tu học Phật pháp. Ở những nơi lưu hành Phật pháp Đại Thừa, nhất là ở Trung Hoa, những người học Phật, ai ai cũng biết câu "Phát tâm Bồ Đề". Hơn nữa cầu nói phát tâm Bồ Đè̀ này, hầu như đã thành câu nói đâu lưỡi cưa đệ tử Phật, thường xuyên nói ra miẹ̀ng. Còn như Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đè̀ là gì? Làm thế nào để phát tâm Bồ Đề? E rằng nhiều người chưa thật hiểu lắm. Nghe giảng bài văn Khuyên phát tâm Bồ Đề này rò̀i, tôi tin rằng sẽ hiểu rõ chính xác.

Phát tâm Bồ Đề quyết không phải là việc bình thường mà là cực kỳ hiếm có rất khó đạt được. Một hành giả Phật pháp, nếu đã thực sự phát tâm Bồ Đè̀ thì địa vị cûa người đó trong Phật pháp sẽ rất cao cà, ngay cả công đức mà người đó có được cũng sẽ rất là rộng lớn. Bởi vì người đã phát tâm Bồ Đề, ngay lúc đó đả có thể dược tôn xưng là Bồ Tát. Bồ Tát sở dĩ trở thành Bô Tát chính là ơ chổ đã phát tâm Bồ Đè̀. Người đã phát tâm Bồ Đề, tuy hãy còn là một phàm phu nhưng cunng đã
không còn là phàm phu bình thường nữa, mà đã trở thành một vị phàm phu Bổ Tát rò̀i. Có điểu là, việc nảy sinh ra tâm Bô Đè cố nhiên là cực kỳ khó, nhưng lại rất dễ thoái chuyển. Một người đã phát tâm Bồ Đè̉, nếu không chịu được những gay go phức tạp, mà một khi đã để mất đi cái tâm Bồ Đề, thì cái tư cách Bô Tát của người đó cũng sẽ vì vậy mà mất theo. Vì lẽ đó, là Bơ Tát hay không phải là Bồ Tát, mấu chốt quan trọng nhất không ở đâu khác, mà hoàn toàn quyết định ở chổ đã phát tâm Bồ Đè̀ chưa? Có thể vīnh hằng giữ lấy, không để mất cái tâm Bô Đè̀ ấy hay không:

## I- SƯ TỢN QUÝ ĐĂC BIÊT CỦA TÂM BÔ ĐỀ VA CÔNG ĐỨC CƯA NÓ.

Trước hết xin nói về sự tôn quý đặc biệt của tâm Bô Đề: Muốn nói đến sự tôn quý của tâm Bồ Đề phải dùng so sánh hoặc ví dụ mới nói rõ ra được. Những câu chữ chính thức nói vè̀ sự tôn quý của việc phát tâm Bồ Đè có rất nhiêu, rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa cùa đức Phật Đà. Ở đây chỉ xin cử ra mấy điêu đơn giân.

Trong kinh nêu ví dụ: Có một Đại Long vương trên đâu đội cái vương miẹ̀n Nhuy ý Diệu Bảo lớn. Vì cái vương miện đó mà mọi loài cừu địch đều không dám xâm phạm Đại Long vương đó, càng không phải nói là điều không dám tỏ ý dọa nạt. Ví dụ đó muốn nói rằng: Một vị Bô Tát đã phát tâm Bồ Đề đội trên đâu một cái vương miện

Diệu bảo tâm Bồ Đề và tâm Từ Bi , vì cái vương miện đó mà mọi loại hữu tình trong ác thú (ác thú còn gọi là ác đạo, chi tam đô: địa ngục, quỉ đói và súc sinh-ND) đêu không dám xâm phạm vị Bô Tát đó. Ngay cả các loại thiên ma, ngoại đạo muốn xâm phạm vị Bồ Tát củng đành chịu bất lực. Phát tâm Bà Đẻ tôn quý như thế nào, từ đây có thể rõ.

Trong kinh lại nèu ví dụ: Vật báu của người đời cho là quí giá nhất, không gì hơn ngọc kim cương. Một viên kim cương hoàn chinh không sứt mẻ, không tì vết gì, cố nhiên là có giá trị bằng cả mấy tòa thành, không thể tính đếm hết được. Ngay khi viên kim cương đó vỡ ra, không còn hoàn chỉnh nữa, nó vẩn có giá trị hơn hẳn mọi loại châu báu khác. Mọi thứ châu báu khác đều không thể quý báu và có giá trị như nó được. Không những thế, cái tên gọi kim cương cũng không vì sự tàn khuyết không trọn vẹn của nó mà mất đi, kim cương vẫn là kim cương. Đem những mảnh kim cương vỡ đó đi cứu giúp vô số người nghèo đói thiếu thốn, thì nó vẩn có giá trị cứu tế.

Đây là lấy kim cương để ví tâm Bồ Đ̉̉, lấy viên kim cương hoàn chỉnh không khuyết tật để ví tâm Bô Đè quảng đại viên mãn. Vị Bô Tát đã phát tâm Bồ Để quảng đại viên mãn, cố nhiên là cao cả nhất, vĩ đại nhất trong mọi giới chúng sinh. Ngay cả một hành giả Phật pháp chì có phần ít tâm Bồ Đề, thì công đức, trang nghiêm của hành giả đó cũng đã vượt xa công đức, trang nghiêm của mọi Thanh văn, mọi Duyên giác. Đồng thời cũng không vì chỉ có phần ít tâm Bồ Đè̀ mà mất đi cái tên gọi
$B O ̂$ Tát. $B O \not O$ Tát vẫn cứ là Bô Tát. Hơn nữa vị Bô Tát chỉ có ít phần tâm Bồ Đẻ đó cũng có thể đi cứu giúp những chúng sinh bần cùng thiếu thánh tài Phật pháp, khiến cho những chúng sinh không có thánh tài Phật pháp đó nhờ sự hóa độ của Bô Tát mà có được thánh tài Phật pháp, đân đần bước lèn con đường giải thoát của Phật giáo, cuối cùng thân tâm đêu đạt được sự giải thoát tự tại. Giá trị tôn quý của tâm Bồ Đề cũng được chứng minh qua những ví dụ này.

Trong kinh lại nêu ví dụ: Có nột người xách một ngọn đèn đi vào buồng tợi. Cái hắc ám trong buồng tối đó không phải mới có một hai năm nay mà đã đôn nén tích tụ từ mấy trăm mấy ngàn năm. Thế mà, khi xách ngọn đèn vào, ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra lập tức xua $\tan$ mọi hắc ám. Nên hiểu người xách đèn đó là vị Bô Tát đã phát tâm Bô Đè̀, còn ngọn đèn là bó đuốc Đại quang minh soi sáng mọi tâm trí mà Bồ Tát cầm, hắc ám trong buồng tối là cái hắc ám vô minh trong lòng chúng sinh. Một vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề cầm ngọn đuốc Đại quang minh soi sáng mọi tâm trí, đi vào cái buồng tối của tâm ý chúng sinh, làm cho mọi phiền não chướng, mọi nghiệp chướng cho đến mọi hắc ám vô minh tích tụ từ trăm ngàn kiếp nay tất cả tiêu trừ sạch sành sanh. Tữ đây có thể hiểu được việc phát tâm Bô Đè̀ là quý giá đến mức độ nào trong việc tu học Phật pháp.

Căn cứ vào Phật pháp mà nói, một người trên thế gian, bất luận làm việc tốt gì, ăt hẳn sẽ có công đức. Phát tâm Bồ Đè̀ cũng sẽ được công đức tương ứng. Công đức do phát tâm Bồ Đề mà có được sẽ quảng đại vô cùng, thù
thắng trang nghiêm không gì so sánh được. Rốt cuậc, quảng đại thù thắng đến như thế nào, chỉ có thể làm sáng to được qua sự so sánh công đức. Ví dụ như sông Hằng của Ẩn Độ, sông đó có rất nhiêu, rất nhiều cát. Giả sử một hạt cát là một thế giới Phật, số thế giới Phật nhiều như số cát sông Hằng. Giả sữ có người chất đây đồ thất bảo khắp cả bấy nhiêu thế giới Phật để cúng dường Phật Thố Tôn, các vị có thể tưởng tượng đưọ̣c rằng công đức mà người có được là to lớn đến mứe không thể nào tả hết.

Nhưng Phật cho chúng ta biết rằng, nếu có một người khác, có lòng khẩn thiết chí thành chắp tay lại, niệm phát tâm A-nộu-đa-la Tam-diểu Tam Bò-Đẻ, thì công đức của người ấy sê vượt rất xa công đức của người đã chứa đầy thất bảo trong hết thảy thế giới Phật để cúng dường chư Phật. Từ đây chúng ta có thể hiểu được công đức phát tâm Bồ Đề rộng lớn đặc biệt như thế nào.

Trong kinh vì sao phải nói rō sự tôn quý và công đức đặc biệt rộng lớn của việc phát tâm Bồ Đề? Nên biết rằng chư Phật mười phương, bất luận là Phật đã thành ngày xưa, hay hiện nay đang thành Phật, tất cả đêu là nhờ phát tâm Bồ Đề. Nhờ phát tâm Bồ Đè mà được thành Phật. Thế thì tôn quý và công đức đặc biệt rộng lớn của việc phát tâm Bồ Đè̉ không phài nói cũng đủ̉ rõ.

Các vị có thể tự hỏi: Mục đích cuối cùng của việc học Phật là gì? Phải chăng hị vọng sau này mình sẽ thành Phật? Nếu đúng như vậy thì phát tâm Bô Đè. Nếu
không phát tâm Bồ Đề mà muốn thành Phật thì tuyệt đới không thế được. Tiếp theo, hãy xin tự hôi: Phát tâm Bô Để là để thành Phật, thế thì vì sao nhất định phải thành Phật? Thành Phật se được có nhiều tướng hảo trang nghièm, viên mãn mọi công đức. Nhưng đây chưa phải là mục đích chủ yếu. Mục đích chân chính lớn nhất của việc thành Phật vẫn là để hóa độ chúng sinh. Như kinh đã nói: "Để lợi chúng sinh, nguyên thành Phật". Trong Kinh Vô Tận Ý, đức Phật dạy chúng ta: "Nếu không vì hóa độ chúng sinh, ta không phát tâm Bồ Đ̉ề này", cho nên phát tâm Bồ Đề không chí là để hy vọng sau này mình sẽ thành Phật, mà quan trọng hơn vẫn là để ngay bầy giờ có thể hóa đọ̀ chúng sinh, thâm nhập xã hội, tiếp cận nhân quần, tùy phận tùy sức mà mở lối cho chúng sinh ra khôi đường mê. Nói theo cách nói thông thường: Phát tâm Bồ Đề có hai mục tiêu: Hướng lên, thành Phật là mục tiêu cuaa chúng ta; hướng xuống, hóa độ chúng sinh là mục tiêu cûa chúng ta. Cho nên nói "'Trèn cầu Phật dạo, dưới hớa độ chúng sinh" chính là ý này.

## II- TÂM BỒ Đ̀̂̀, BẤT NHỊ PHÁP MÔN ĐỂ VÀO ĐẠO ĐẠI THỪA

Phật pháp có sự sai biệt giữa Đai Thừa và Tiếu Thừa. Đó là điều ai cũng biết, không cần phaii nói. Vào Tiêu Thừa có đường vào Tiểu Thừa, vào Đại Thừa có đường vào Đại Thừa. Con đường duy nhất đế vào 'Tiếu Thừa là
phải phát tâm yếm $l y$, không phát tâm yếm ly, tuyệt đới không thế bước lên con đường giải thoát của Thanh văn. Còn Bất nhị pháp môn vào Đại Thừa là phải phát tâm Bồ Đề mà chúng ta đang nói đảy. Nếu không phát tâm Bô Đề tất nhiên không thể bước lên con đường Bô Đề của Bồ Tát. Và tâm Bồ Đề một khi đã nảy sinh trong thân tâm, thì mặc dù chưa phát sinh công đức khác, cūng tức là đã bước vào cửa Đại Thừa rồi. Nhưng cũng cân phải nói, đã phát tâm Bồ Đề mà lại để thoái chuyển, thì trong Phật pháp, cho dù đã có đủ các loại công đức thông hiểu về tính không, vẩn cứ rơi xuống các hạng Thanh văn địa, mất tư cách làm hành giả Đại Thừa. Vì vậy, đã vào cửa Đại thừa hay chưa, hoàn toàn quyết định bởi việc đā phát tâm Bồ Đề hay chưa.

Ve việc này, trong Kinh Hoa Nghiêm đức Phật đã từng nói: "Tâm Bồ Đè̀ là hạt giống của hết thảy các Phật pháp". Hạt giống là chỉ cái nhôn. Trong thế gian, hạt giống gì thì kết quả ấy. Hạt giống có đủ loại khác nhau, như giống lúa mạch, giống ngũ cốc, giống loài đậu v.v... là bốt cộng nhân (nhân không chung riêng biệt) của từng loài riêng biệt khác nhau. Vì bất luận hợp với duyên gì, hạt giống lúa thường cuối cùng không thể nào thành ra nhân của giống lúa mì, hạt giống lúa mì không thễ thành ra nhân của giống lúa thường. Nhưng đất, nước, không khí, nhiệt độ, phân bón v.v... thì lại là cộng nhân (nhân chung) của tất cả, vì chúng hợp với giống thở sẽ thành ra nhân của mầm cây lúa, hợp với giống lúa mì sê thành ra nhân của mầm cây lúa mì. Chúng không chọn riêng biệt đối tượng gì, hợp với hạt giống nào thì giúp cho sự sinh trưởng cuaa giống cây ấy. Nên hiểu rằng,
cái tâm Bồ Đè̀ vô thượng nói ở đây là bốt cộng nhân trong mầm cây Phật, sẽ thành ra nhân tố chû yếu của Phật cũng như hạt giống riêng biệt khác nhau cưa các giống lúa thường, lúa mì v.v...

Bảo tính luận nói: "Tín giải Đại thừa là hạt giống, Tuệ là mẹ sinh ra mọi Phật pháp". Hai câu này có nghiaa là: Tâm Bồ Đè̀ do tin hiểu Đại Thừa mà phát ra cũng như hạt giống làm cha, trí tuệ ưu việt thông đạt các pháp vô ngã, cũng như bà mẹ hiền từ. Cha là hạt giống, nếu như thuộc vè̀ Hán tộc, thì con sinh ra, tất nhiên cũng thuộc vè Hán tộc, tuyệt đối không thể sinh ra con là người Tạng hoặc người Mông. Cho nên, cha là cái nhân quyết định con thuộc giống người nào, còn như mẹ bất luận là người Tạng hay người Mông, nếu như kết hợp với cha là người Hán, thì see sinh ra con thuộc giống người Hán; nếu kết hợp với cha là người Mông sẹ dè ra con thuộc giống người Mông. Do đó, mẹ là cộng nhân sinh con. Từ đây có thể hiểu rằng: Trí tuệ Bát nhā tuệ vô ngã là mẹ chung của thánh giả Tam thừa - Chư Phật cố nhiên đêu dựa vào Bát-nhã ba-la-mật, Thanh văn, Duyên giác cūng dựa vào Bát-nhã Ba-la-mật. Như Tán tuệ độ của Long Mãnh Bồ Tát nói: "Chu Phột Bích-chi-Phật, tịnh chư Thanh văn nhân, giải thoát duy y tuệ, quyết định vô hữu du." Nghiia là: Chư Phật, cho đến các Thanh văn, đêu chî dựa vào tuệ mà giải thoát, không có gì khác ngoài cái đó. Vì vậy, chî dựa vào trí tuệ Bát nhã chứng chư pháp không tính thì không thể phân biệt Đại Thựa, Tiểu Thừa được, phài lấy tâm Bồ Đề và hạnh quảng đại thì mới làm sáng tô được Đại

Thừa khác với Tiểu Thừa. Như vậy Tuệ Bát Nhã chứng chư pháp không tính còn chưa phải là con đường riêng của Đại Thừa, các Đạo phẩm khác ngoài Tuệ Bát Nhã ra, hẳn không còn phải nói nữa. Do vậy, nếu muốn vào cửa Đại Thừa, không truyè̀n dạy tâm Bô Đề là không được. Ngoài ra, không có con đường nào khác để vào Đại Thừa.

Lại lấy ví dụ để tổng kết: Như việc sinh con đẻ cái ở thế gian, phải có đủ hai thân phụ mẩu; không cha, cố nhiên không thể sinh, không mẹ càng khỏi phải nói. Đạo chi viên mãn của Phật pháp Đại Thừa thì phải coi phương tiện là cha, trí tuệ là mẹ. Cha phương tiện là gì? Là phát tâm Bồ Đè̀. Mẹ trí tuệ là gì? Là tuệ chứng tính không. Một hành giả Phật pháp, nếu như tự nhận là Đại Thừa, thì phải phát tâm Bồ Đề. Không có ai không phát tâm Bồ Đề mà được coi là Đại Thừa cả. Khi nào tâm Bồ Đề phát sinh trong thân tâm ta thì khi ấy ta vững vàng trở thành hành giả Đại Thừa. Người tu học Phật pháp ở nước ta vẩn tự nhận là Đại Thừa, nhưng đã phát tâm Bô Đề hay chưa, còn phải chờ tự hỏi mình.

## III- NÓI SƠ QUA VÈ̀ ĐỀ MỤC BÀI VĂN NÀY

Nói Tam Tạng trong Phật pháp, thì Kinh có đê Kinh, Luật có đề Luật, Luận có đê Luận. Các bậc Đại thiện tri thức hoằng dương Phật pháp, bất luận nói về Kinh nào hay Luận nào, trước hết cũng nói về đê Kinh,
đê Luận ấy, hoặc sơ qua hoặc tì mỉ, vì đề mục của Kinh, Luận là con mắt của toàn bộ Kinh, Luặ̣n. Có nhận thức đại thể về đề mục thì cūng nắm được đại cương của nội dung. Bài văn đem ra thuyết giảng hôm nay tự chỉ là một bài văn ngăn, nhưng văn cūng có đê mục của văn, cần phải nói rõ. Hiểu rõ được đêe văn thì cuñg có thể hiểu được đại ý của bài văn. Giải thích đê mục Kinh Luận, chúng ta thường phân biệt thông đ̛̣̂̀ và biệt đ̛e. Bài văn này cũng có thông đê, biệt đê. Chữ "văn" là thông đê, nghiia là đê chung của các bài văn khác. Bài này gọi là "văn", bài văn khác cũng gọi là "văn" như "Văn Tây phương phát nguyện" (Tây phương phát nguyện văn), "Văn giới sát phóng $\sinh$ " (Giới sát phóng sinh văn), tất cả đêu có cái đè mục chung là văn". Năm chữ "Khuyến phát Bồ Đề tâm " là biệt đề, chỉ rô chỉ có bài này có tên gọi như vậy, không thể chung cho các bài khác. Gọi là "biệt đê" là như vậy. Chữ "văn" là thông đẻ, ở Trung Quốc là chữ "văn" trong từ "văn chương", còn trong tiếng Phạn ở Ấn Độ có câu "danh cú văn thân". Nhưng chữ văn trong "danh cú văn" khác hẳn nghĩa chứ "văn" ở nước ta là gom chữ thành tên, gom tên thành câu, gom câu thành bài thì mới thành "bài văn", hoặc như hiện nay góp chữ thành bài gọi là "văn" trong "bài văn". Còn chứ "văn" trong "danh cú văn" tiếng Phạn là chỉ chứ cái. Nhiêu chữ cái ghép thành từ, nhiêu từ ghép thành câu, cho nên chữ "văn" trong "danh cú văn" là đơn vị cơ bản cấu thành từ, thành câu, khác hằn nghĩa chữ "văn" trong "bài văn". Có người lấy chứ "văn" trong "danh cú văn" để giải thích chữ "văn" trong đề mục bài này, tôi cho là không thỏa đáng, cho
nên phải điểm sơ qua.
Dưới đây, điều cần phải giảng là biệt đề của bài văn này. Trong biệt đề trước hết hãy nói bốn chữ "phát tâm Bô Đề", có thể chia thành ba lớp:

1- Bồ đề : là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc thì có hai cách, cách dịch cũ và cách dịch mới. Cách dịch cũ trước đời Đường là "Đạo", dịch mới sau đời Đường là "Giác". Nếu so sánh ý nghĩa thì: nói về những diệu lý do chư Phật thánh giả thể hội được và những trí đức đã thành tựu được mà dịch Bồ Đề là "Dạo" thì không có gì là không được. Nhưng cách dịch mới là "Giác" thì xác đáng hơn. Chữ "Giác" và chữ "Ngộ" trong "Giác ngộ" là gần nghĩa nhau, "giác" tức là "ngộ", "ngộ" tức là "giác", nhưng thường ghép với nhau mà thành ra "Giác ngộ". Chữ "Giác" nghĩa là Bồ Đề khác nghĩa với chữ "Giác" trong "cam giác", "tri giác", "ó giác" thường gặp. Như trong câu thường nói "giác kim thị, nhi tạc phi", (Biêt ra rằng nay đúng mà trước đây sai) thì chữ "Giác" cũng có nghïa là "biết ra", nhưng so với chữ "Giác" dịch nghĩa chử Bô Đêe thì vẩn còn một khoảng cách. Căn cứ vào những diều được chî dẫn trong kinh Phật, thì chữ "Giác" nghĩa là Bồ Đề "thuà̀n chính giác", trái nghĩa với mê hoặc, là "thanh tịnh giác" khác với mê hoặc, vì "Giác" sở dĩ gọi là "Giac" vốn là đối lập với mê hoặc. Người phàm đối với sự vật này kia không hiểu được chính xác, không thể gợ là "Giác", đ̉gay cả trong trường hợp tưởng rằng mình đã hiểu rồi, nhưng cái "hiểu" đó đã thật "thuần chính" chưa thì vẫn còn là vấn đề lớn. Vì tất cả những sự "hiểu" thông thường đó, phần lớn
đêu còn lẫn thành phần ô trọc trong đó mà chưa "thanh tịnh". Cho nên chữ "Giác" nghỉa là Bồ Đề chân chính là phài "thuần chính", "thanh tịnh", không lẩn một mảy may vẩn đục hay mê hoặc trong đó, nếu không thì chưa đúng nghỉa "Giác" của chữ Bồ Đề. Trèn đây là giải thích giản lược, nghiaa của chư "Bồ Đè"

Tiếp theo điều cần nói là "loại biệt của Bô Để. Nói là loại biệt, chứng tô rằng không phải chỉ có một loại "Bô Đề . Bồ Đề đã có nghĩa là giác ngộ, đương nhiên là không còn một mảy may mê hoặc nào nữa. Do đó "giác ngọ" và "mê hoặc" là trái hẳn nghīa nhau; khi đä hiện diện sự giác ngộ thì mê hoặc đã tiêu tan hết rời, hai cái đó không thể cùng song song tồn tại, cũng như quang minh và hắc ám không thế cùng song song tồn tại, cái lẽ của nó cūng như vậy. Quang minh xuất hiện thì hắc ám tiêu tan, trái lại hắc ám bao trùm thì quang minh biến mất. Lại như bạo ác và chính nghĩa không thể cũng song song tồn tại, khi chính nghĩa ngững cao đâu dậy thì bạo ác bị xéo nát. Chữ "Giác" của Bồ Đề cùng với "bất giác" của mê hoạ̣c cùng cái đạo lý như vậy. Phải đạt đến trình độ như thế nào thì mới gọi được là "Giác ngộ"? Phải đến được cái mức không còn mê hoặc thì mới nói là Bô Đề. Ở địa vị phàm phu, do còn có mè hoặc, chưa thành tựu được Bồ Đè̀. Chỉ có những thánh nhân xuất thế, vì đã dứt được mọi mê hoặc, nên đả thành tựu được giác ngộ, mới có thể nói là đạt được Bổ Đề. Cùng với thánh nhân xuất thế, nhưng về trình độ khác nhau chia làm tam thừa khác nhau. Cái mà các vị Thanh văn thành tưu
được là Bô Đề Thanh văn, cái mà các vị Duyên Giác thành tựu được là Bô Để Duyèn Giác, cái các bậc Phật Đà Vô thượng thành tựu được gọi là Bô Đề vô thượng. Nói về ý nghĩa của giác ngộ, tuy rằng cùng là giác ngộ, nhưng tùy theo mức độ sâu nông khác nhau mà chia thành ba loại B Ô Đè̀, mà Bồ Đè̀ Vô thượng là cứu cánh nhất, viên mãn nhất, cũng là cái Bô Đề mà người phát tâm Bò Đ角 muốn chứng quả.

Bồ Đề không chỉ cố danh nghĩa của nó, mà lại còn có tự thể của nó. Cái gì là tự thể của Bồ Đề? Đó là điểu chúng ta sê bàn tiếp dưới đây.

Phật pháp có sự phân biệt Tam thừa cộng giáo và Đại thừa bất cộng giáo: Tự thể của Bô Đề từ Tam thừa cộng giáo là chî Tuệ thanh fịinh vô lậu xuất thế. Tuệ này không phải cái gì khác, mà tức là Tuệ tâm sờ trong ngũ biệt cảnh, chỉ có biệt cảnh tuệ thông với lậu và vô lậu, mà đây là chuyên chì tuệ tâm sở vô lộu. Tự thể của Bô Đè̀ xuất từ Đại thừa bất cộng giáo thì chỉ tứ trí Bô Đề thanh tịnh. Tứ trí Bô Đề thường được nói đến'trong duy thức học, tức là tứ trí chuyển bát thức mà thành tứ trí - thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đä̉ng tính trí và đọi viên kính trí. Đại thừa coi tứ trí này là tự thể cûa Bồ Đề. Trên lập trường đó, Bồ Đề mà thánh giả tam thừa đạt được, vẩn chưa đủ tư cách gọi là Bò Đề, vì tứ trí của nó chưa viên mãn, giác ngộ còn chưa cứu cánh, phổ biến. Như giác ngộ mà các thánh giả Thanh văn, Duyên giác đạt được chỉ là bộ phận, chưa thể biết khắp hết tất cà, cho nên không được gọi là Bồ Đè̀; giác ngộ của các thánh
giâ Bồ Tát đạt được, phổ biến thì cố nhiên đã phổ biến, nhưng vẫn chưa đạt đến vô thượng, cho nên cũng không thể gọi là Bô Đè̀.

Giác ngộ cuia thánh giả tam thừa, đã đêu không thể gọi là Bồ Đề, thì tại sao kinh nói có ba loại Bô Đề cûa Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát? Nên biết rằng đây là đứng trên tuớng binh đẳng của Bô Đề mà nói, vì Bô Đề tức là giác ngộ, thánh giả tam thừa đều đã được giác ngộ, cho nên có thể gọi chung là Bô Đè̀. Nhưng theo ý nghĩa thù thắng, thì chỉ có vô thượng Bồ Đề mới có thể chân chính gọi là Bô Đè̀. Vì chị có chứng được vô thượng Bô Đề thì mới hoàn thành được tứ trí. Khi chưa thế hoàn thành viên mãn. Vì thế, gắn với ý nghiả thù thắng của Bồ Đề, chị lấy tứ trí làm thể. Diệu quan sát trí trong tứ trí, nhị thừa có thể đạt được thành tựu từng bộ phận. Còn như Thành sở tác trí, Binh đẳng tính trí, Đại viên kính trí, nhị thừa căn bân không thể thành tựu. Chân chính hoàn thành tứ trí Bò Đè̀ duy chỉ Phật và Phật mới có thể cứu cánh viên mãn. Vì thế cho nên, chỉ có giác ngộ mà Phật Đà tối cao hoàn thành tứ trí mới chân chính gọi được là Bồ Đè̀. Mà vô thượng Bô Đè̀ này lấy tứ trí làm thể. Giác ngộ của nhị thừa, do đó không thể gọi là Bô Đề.

Bô Đề là giác ngộ, lấy Vô lậu tuệ làm thể. Vô lậu tuệ tức là tuệ tầm sở trong biệt cânh, cho nên Bô Đè̀ cũng có tâm sở tương ứng cûa nó, cũng tức là tâm sở tương ứng với tứ trí. Trên vị hữu lậu, nói đến hoạt động tâm thức của người ta, có cái gọi là ťơong ứng tâm sở: như dệ bát thức có năm tương ứng tâm sờ, đệ thất thức có

18 tương ứng tâm sở, đệ lục có 51 tương ứng tâm sờ, năm thức trước có 34 tương ứng tâm sở. Đến tứ trí do Bô Đề Phật quả hoàn thành là do bát thức chuyển thành. Bát thức hữu lậu đả có tâm sở tương ứng thì tứ trí vô lậu cung có tâm sở tương ứng của nó. Cho nên bất luận một trí nào trong tứ trí, cũng quyết không phâi là cô đơn biệt lập. Tàm sờ tương ứng của bát thức hữu lậu có sự khác nhau hoặc nhiều hoặc ít. Tâm sở tương ứng của tứ trí vô lậu thì lại cūng có 21 tương ứng tâm sở, tức là ngũ biệt cảnh: dục, thắng giải, niệm, định, tuệ; ngũ biến hành: tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư, thêm vào đó mười một thức tâm sở: tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tiến, khinh an, bất phóng dật hành xả, bất hại. Tương ứng với Bồ Đề tứ trí, khóng ngoài 21 tâm sở nói trên, đó là nghỉa tương ứng Bồ Đề.

## 2- Tâm Bồ Đề:

Ý nghĩa của Bồ Đề, còn có nhiều điều có thể nói. Nay hãy tạm dừng ở đây, để nói về Tâm Bô Đề. Cái tâm nói ở đây hơi khác với cái thương nói, tâm không phải là cái cục thịt do máu thịt tạo thành, cũng khòng phải là hu vọng phân biệt tâm thường nói mà là hy vọng, nguyện vọng, tham muôn. Phật pháp thông thường nói đến "dục" (tham muuốn) đêu là nói cái không tốt, có ý chê trách. Nhưng nếu nói đến lòng tham muốn thiện pháp (thiện pháp dục) thì không phải là không tốt, mà là điều không thể thiếu được đối với người tu học Phật pháp. Nếu không có thiện pháp dục thì sẽ không đi tìm sự giải thoát, khíng trung cầu Vô thượng Bồ Đề. Khi đã có thiện pháp dục rồi thì sẽ nhiệt liệt theo đuổi những mặt nói
trên. Cho nên, chữ "tâm" trong Tâm Bổ Đ̉̉ có nghía là hy vọng, dục cầu, cũng có nghĩa là lập chí. Chúng ta bất luận làm việc gì cūng phải có nguyện vọng, dục cẩu, lấy nó làm động lực thì mới có thể hoàn thành được việc ta muốn làm. Việc thông thường trong thế gian mà còn như vậy, huống gì chúng ta muốn hoàn thành Vô thượng Bồ Đè̀, nếu không có nguyên vọng cao cả, dục cầu nhiệt liệt thì làm sao có thể đạt được mục đích thành Phật? Vậy tự thể này tức là dục tâm sở trong ngũ biệt cảnh. Cái dục tâm sở này giải thích chính đáng chữ "tâm" trong phát Bồ Đè̀ Tâm. Nhưng còn phải biết rằng, chính cái dục tâm sở trong biệt cảnh, trên địa vị phàm hữu lậu thông với tam tính: thiện, ác, vô ký, duy cái chi nguyện dưc Bồ Đề này, khi bắt đâu khởi phát, tức là tùy thuận vô lộu pháp của thiện pháp hữu lậu. Nên biết rằng, để cầu được vô thượng Bồ Đề mà phát sinh nguyện dục này, dựa trên nguyện dục này mà tiến lên theo hướng mục tiêu muốn đạt tới, công đức pháp vô tận mà Đại thữa Phật quả đã có đêu do cái dưc tẩm này sinh ra. Vì vậy chữ "tâm" trong "tâm Bồ Đè", chúng ta không thể coi thường được.

## 3- Phát tâm Bồ Đề:

Tâm đã nói rời, bây giờ nói tiếp đến "phát tâm Bồ Đè". Trung tâm của bốn chữ này là chữ "phát". "Phát" có nghĩa là "phát sinh", "phát khở", tức là phát sinh, phát khởi cái Bồ Đề Tâm ấy. Nghĩa chư "phát tâm" rất rộng, như phát tâm niệm Phật, phát tâm trì chú, phát tâm tụng kinh, phát tâm tham thiền. Đây là nói về phương diện tu trì Phật pháp. Nếu nói vè̀ phương diện thế tục, có thể nói phát tâm cầu tài, phát tâm làm quan,
phát tâm cầu danh, phát tâm cầu trí. Mà phát tâm gì, ăt phải làm việc đó. Cho nên Luận nói: "Như người tham công danh, phát tâm cầu công danh, tu hành đặng công danh, nếu tham tài bảo, phát tâm cầu tài bâo, tu hành đặng tài bảo. Phàm người muốn cầu thiện cầu ác, đêu trước hết phát cái tâm rồi sau thực hiện cái chí cûa mình. Cho nên, người càu Bồ Đề thì phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Đe".

Cái tâm nguyện cầu chứng vô thượng Bô Đề này, làm sao mới có thể phát khời được? Nói kỹ, thì có thể nói từ nhiêu mặt, ờ đây chỉ nói sơ qua hai loại: Một là phát tự tính nội tại: Trong lòng ta vốn đã có giác tính Bồ Đè̀, nhưng khi nó bị phièn não che mất, sức mạnh của giác quá mông yếu, không thể có tác dụng mạnh. Như người ta khi đang có bệnh, tinh thần vận động hẳn không thể nâng lên được. Tuy trong trạng thái phîèn não mê hoặc động loạn bất an, nhựng giác tính Bồ Đề vẫn tồn tại, chưa vì đau mà mất đi. Muốn rời bỏ cái tướng động loạn bất an đó, trừ phi chứng được Bồ Đề Phật quả thì không chê. Khi nói có cái tâm thành Phật ấy rò̀i thì nên biết đây tức là đã phát tâm Bồ Đề tự tính nội tại. Hai là phát tư trợ ngoại tại: có thể có người nói: nội tại đả có thể phát tâm Bồ Đè̀, thế thì tại sao nay không thấy chúng sinh tự phát? Đó là vì không được ngoại duyên tư trợ. Thế nào là sự tư trợ ngoại duyên? Tức là thiện hữu và thánh giáo. Như nghe Đại thừa thánh giáo, dựa vào huấn tập thường xuyên của thánh giáo ấy, thế là tự mình phát đại tâm Bô Đề. Đây là phát tự trợ bằng lực thánh giáo. Hoặc xem thấy thần thông, đạo lực của Phật, Bồ Tát, khiến cho tự mình phát đại tâm Bô Đè̀. Đây là phát tư
trợ bằng lực thiện hữu.
Bốn chữ "phát tâm Bồ Đè" đả đân lượt giảng rời, trước nó còn chữ "khuyến" cũng cần phải nói qua. Sự phát khởi tâm Bò Đề có khi là tự phát tự động. Có thể được như vậy là tốt nhất, nhưng có người, mặc dù có tu học Phật pháp, nghe giảng Phật pháp mà vẫn không thể phát tầm Bồ Đè̉. Không thể phát tâm Bồ Đè thì không thể hớa độ chúng sinh. Mà Phật pháp thì lấy hoóa độ chúng sinh làm gớc. Trong tình hình đó, cân phải khuyến dẩn, khích lệ đề có thể phát tâm Bô Đề. Vì vậy bài này gọi là văn Khuyên phát tâm Bô Đè". Nguyên nhân là căn tính nhân loại khác nhau, có người nếu không có sự khuyến dẫn, khêu gợi, khai thị thì căn bản không hiểu được thế nào phát tâm $\mathrm{B}_{\mathrm{o}}$ Đề. Nếu đem cổng đức, diệu dụng, lợi ích của việc phát tâm Bồ Đề giảng cho chúng sinh nghe, làm cho họ hiểu được tầm quan trọng của việc phát tâm Bồ Đề thì tự nhiên họ sẽ có thể bắt đâu phát tâm Bō Đ'è.

Căn cứ những điều đã nói trên đây, chúng ta có thể biết rằng: người tu học Phật pháp Đại thừa chân chính, không những phải tự mình phát tâm Bồ Đè̀, đông thời còn khuyến dẩn người khác phát tâm Bô Đè. Chỉ có người đều phát tâm Bồ Đề, thì Phật pháp mới có thể tiếp tục hoằng dương, chúng sinh mới có thể phổ đọ! Đại sư Tînh Am hiểu sâu sắc điều đó, nên người đã viét bài văn này để khuyến khích mỗi một người tu học Phật pháp chúng ta, bất luận tăng tục, nam nữ đều phải phát tâm Bồ Đè. Đặc biệt trong thời thế hoang loạn ngày nay, phát tâm Bồ Đề quà là một việc cấp bách trước mắt của hành giā Đại thừa.

## IV. GIỚI THIỆU GIẢN LƯỢC TIỂU SỬ TÁC GIẢ BÀI VẮN

Kinh luận Phật giáo được truyền dịch từ Ấn Độ, vì vậy giảng thuyết Kinh luận, tất nhiên phải nói đến lịch sữ người dịch Kinh Luận. Bài văn Khuyên phát tâm Bồ Đề này của một Tổ sư Trung Hoa, không phải là dịch từ Ấn Độ, do đó cũng phâi giới thiệu giản lược tiểu sử của tác giả.

Tác giả bài văn, pháp danh là Thực Hiền, tự là Tư Tê, biệt hiệu Tỉnh Am nên nói chung người ta thường chî biết gọi ngài là Đại sư Tỉnh Am. Trong dòng Tịnh Độ ngài vẩn được suy tôn là một tổ sự. Tôi đã từng đọc hai bộ truyện tổ sư dòng Tịnh Độ, một bộ nói ngài là Tổ sư đời thứ chín. Một bộ nói là Tổ sư đời thứ mười một. Vì tôi không chuyèn nghiên cứu về dòng Tịnh Độ, cũng chưa đi sâu nghiên cứu lịch sứ chư vị tổ sư dòng Tịnh Độ, nên không thể khẳng định ngài là tở sư đời thứ mấy, chỉ có một điều có thể khẳng định ngài đúng là một trong những tổ sư dòng Tịnh Độ.

Đại sư Tỉnh Am người huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô. Khi còn tại gia, ông bố là người có học, bà mẹ họ Trương là một người đàn bà hiên tuệ. Đêêu đặc biệt nhất là ngay từ khi còn nhỏ ngài đã có thói quen ăn chay. Cha ngài mất sớm, nhưng bà mẹ của Đại sư hiểu rằng con mình vốn có túc căn, vì vậy khi ngài lên bảy tuổi, bà mẹ bèn đưa ngài đến am Thanh Lương huyện Thường Thục xin thu nhận ngài. Đến 15 tuổi thì chính thức thế
đọ, 24 tuổi thụ giới cụ túc ở chùa Chiêu Khánh Hàng Châu bấy giờ. Đại sư thông tuệ hơn người, kinh điển đọc qua là thuộc hết. Trong khi học chữ, không những có thể làm thơ mà còn giôi thư pháp. Tiếp đó nhân ở chùa Phổ Nhân có một vị sư mất, Đại sư thống niệm vô thường, cho nên sau khi thụ đủ luật nghi đại sư nghiêm trì tịnh giới, tinh tiến tu đạo, ngày chỉ ăn một bữa, không đặt lưng xuống chiếu vẫn coi là thường. Về sau Đại sư hiểu ra rằng một người xuất gia tu hành mà không thông giáo lý là không được, do đó đã theo pháp sư Cừ Thành nghe giảng Phớp Hoa huyền nghĩa, theo Pháp sư Thiệu Đà̀m học Duy thức, La̛ng nghiêm, do đó mà tinh thông cả hai tông Tính Tướng. Mục đích cua học là để thực hành, mà không phải chỉ để nắm học vấn trí thức. Sau khi thông hiểu nghĩa lý, Đại sư lại đến chùa Sùng Phúc, thân cận Hòa thượng Linh Thựu tham cứu phép hướng thượng, chỉ qua thời gian ba bốn tháng thì bừng giác ngộ. Linh Thịu thiền sư thấy người dînh ngộ phi phàm, nên hết sức coi trọng, muốn truyèn y bát cho ngài, nhường ngài trụ trì chùa Sùng Phúc, nhưng ngài không tiếp nhận, bất đắc dĩ đành phải rời bỏ Thîen sư Linh Thịu.

Rời chùa Sùng phúc, Đại sư đến chùa Chân Tịch cấm túc ở đó, giải hành cùng tiến bộ. Ban ngày đọc Tam Tạng, ban đêm trì niệm Thánh hiệu Phật A Di Đà. Măn hạn cấm túc ba năm, tăng chúng mời ngài giâng kinh Pháp Hoa, Đại sư thăng tòa khai diển, lời tuôn chảy như suối phun sông cuộn, tăng chúng nghe giảng không ai không thụ Pháp ích sâu sắc. Thế là đại sư bắt đâu hành
hóa.
Sau đó, để được chiêm ngưỡng xá lị Phật Đà, người đến chùa A Dục Vương. Nguyên nhân là người cảm thấy không được diện khiến Như Lai là một nghiệp chướng. Vậy mà chùa A Dục Vương có chân thân xá lị của Phật Đà, nếu được nhìn thấy xá lị chân thân của Phạt Đà cűng không phải hổ thẹn là một đệ tử của Phật. Thế là mùa xuân năm Kỷ̉ hợi, người đến chùa A Dục Vương trîeu lễ xá lị Phật Đà. Theo truyền tụng, xá lị Phật Đà chùa A Dục Vương hết sức linh nghiệm, màu sắc của xá lị trong tháp tùy theo mức độ thành tín cưa người trî̀u bái mà khác nhau. Người thì thấy xá lị màu trắng, người lại thấy màu đô, thậm chí có người thấy xá lị màu đen. Đại sư Tỉnh Am triểu lể xá lị, do lòng chí thành của người, nên người đã được thấy màu sấc tớt đẹp nhất của xá lị, lại được thấy xá lị tỏa sáng. Vì được sự cảm ứng đó, Đại sư càng phát tâm hơn. Ngày Phật nhập Niết bàn 15 tháng 2 , người tập hợp rất nhiều tăng ni cư sĩ, cử hành Pháp hội Niết bàn, quảng tu cúng dường, bản thân người trước sau năm lân cầm hương cúng Phật, lại định lể hàng năm đến ngày Phật nhập Niết bàn thì diễn giải hai kinh Di giáo và Di Đà, biểu thị tôn chỉ tâm tức Phật.

Đại sư đá khời xướng Pháp hội Niết bàn ở chùa A Dục Vương, cùng đại chúng phát 45 nguyện và lî̀n thấy cảm ứng thù thắng, riêng người càng cảm thấy quý hơa hiếm có, nên mới viết bài: "Văn khuyến phá̛t tâm Bồ Đề" này, khích lệ tứ chúng cùng phát tâm Bồ Đè, trụ trì Như lai chính pháp, hớa độ chúng sinh đau khổ phiễn
não. Bài văn này viết rất sinh động, dễ cảm động lòng người. Người đương thời đọc bài văn này, ai cũng cảm động nước mắt như mưa, nguyện cùng phát tâm Bồ Đề, cùng hướng theo Vô thượng B'̂̀ Đè cùng tế dộ những chúng sinh đau khổ ở tam đô.

Đại sư sinh vào ngày mồng 8 tháng tư năm thứ 24 niên hiệu Khang Hy nhà Thanh, tịch vào ngày 14 tháng tư năm thứ 12 niên hiệu Ung Chính, chî sống ở thế gian 49 năm, tăng lạp chii 25 năm. Lúc sinh thời, đại sư đã trụ trì rất nhiêu chùa chiền, không chỉ hòa hợp với tăng chúng trong chùa, mà còn đã hóa độ rất nhîeu người. Người không chì chuyèn việc trụ trì lo liệu công việc trong chùa như nhîèu tăng ni hiện nay. Sau cùng người trụ trì chùa Phạn Thiên, đóng cữa trong thôn Hương Trai chuyên tâm niệm Phật, dứt tuyệt mọi chuyện thế tục, lại hạn định mỗi ngày đêm niệm Phật 10 vạn tiếng. Quả là công phu đến đảu, thành tựu đến đấy. Ngày Đức Phật thành dạo tháng 12 năm thứ 11 nièn hiệu Ung Chính, Đại sư nơi với tăng chúng rằng: khoảng tháng tư sang năm tôi sẽ đi. Ngày 12 tháng tư niên hiệu Ung Chính thứ 12 , Đại sư lại nói với tăng chúng: 10 ngày trước, ta đã nhìn thấy Tây phương tam Thánh giáng lâm trong không trung, không ngờ hôm nay ta lại thấy, có lẽ ta sắp vãng sinh 'Tịnh Độ rò̀i. Nói xong, một mặt người bàn giao mọi việc trong chùa, một mặt vào thành cáo từ chư vị ngoại hộ. Lúc đó có một thị giâ (người giúp việc) xin Đại sư để lại lời kệ. Đại sư liền viết kệ như sau: "Thân tại Hoa trung Phật hiện tiền, Phật quang lai
chiếu Tử Kim liên. Tâm tùy chư Phật vãng sinh khứ, vô khứ vô lai sự uyển nhiên" (nghỉa là: Thân đang ở Trung Hoa thấy Phật hiện về, hào quang của Phật chiếu rộng tòa sen vàng. Tâm theo chư Phật vãng sinh Tịnh Đồ, vô khứ vô lai sự uyển nhiên). Đọc xong bài kệ. Đại sư tắm rựa, thay quần áo và không ăn uống gì nữa. Đúng giờ ngọ ngày 14 , người hướng về phía tây niệm Phật rồi bình thản mà tịch. Một đời đại đức bỗng chốc lìa bỏ thế gian, những người thân cận Đại sư xưa nay và mọi tăng ni tin đô ai ai cũng đau buî̀n. Giữa lúc mọi người đang đau buôn thì Đại sư chợt mờ mắt nói với mọi người rằng: Cac dạo hưu dững buồn, ta đi một lát sẽ lại về. Nay có mọ̀t dieuu quan trọng cần nói với chư vị đạo hữu: "Sinh tử sự đại, các tự tịnh tâm niệm Phật" (nghĩa là: việc sinh tử là việc lớn, ai nấy hãy tịnh tâm mà niệm Phật). Đây quả thực là một câu nói quan trọng. Trên lập trương Phật pháp mà nói, bất cứ viẹ̀c trọng đại nào ờ thế gian đêu không lớn bằng việc sinh tử. Trong thế gian bất luận việc to việc nhỏ, việc khó việc dễ, đều có thể nghĩ cách giaii quyết, chî có việc sinh tử là không thể thương lượng được, cung tức là việc đại sự sinh tữ, không thể có người khác đến thay thế cho ta. Bình thưtr, nếu không tu hành đúng phép, thì việc sinh tử không thể hiểu hết được. Phương pháp giaii quyết đại sự sinh tử, tuy nói là vô lượng vô biên, nhưng quan trọng nhất là niệm Phật. Vì vậy khi lâm chung, Đại sư Tỉnh Am đả dặn lại mọi người hãy tịnh tâm niệm Phật.
"Sa môn" là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Hoa
là "cần tức", nghỉa là như câu thường nói "cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si" (chăm chỉ tu giới định tuệ để đoạn trừ tham, sân, si). "Sa môn" là tên gọi chung những người xuất gia tu Phật. Đại sư là người xuất gia tu hành, cho nên gọi là sa môn Thực Hiễn. Sa môn Thực Hî̀n cuối cùng trụ trì chừd Phạn Thiên ở Hàng Châu, chùa ở mé ngoài núi Phượng Sơn Hàng Châu. Chùa này khởi sáng từ đời Tống, khoảng giửa đả_có một thời kỳ suy vi, đến đời Minh lại trung hưng. Chùa Phạn Thièn lúc đầu có lẽ là Đạo tràng trọng tham thiên hoặc niệm Phật, sau đởi thành một giảng viện (Phạn Thiên giäng tự), trở thành một tự viện trọng về giảng dạy Phật pháp cho các môn đô.

Đại sư Thực Hiền tự là Tư Tè, từ Pháp danh và tự hiẹu này, có thể thấy rằng sư phụ cûa ngài đặt tên định hiệu cho ngài là căn cứ vào câu "Kiến hiền tuc tề, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh dã" (Nghỉa là: thấy người hiên thì mong cho bằng người ấy, thấy người không hiên tự mình kiểm tra lại mình). Quả vậy, Đại sư Tỉnh Am đã không phụ kỳ vọng của sư phụ ngài, vì trong hành trạng cả cuậc đời cua người, mọi việc người đã làm đều thực sự phù hợp với tền và hiệu của ngài, không phải là hữu danh vô thực.

## GIẢI THÍCH CHÍNH VĂN

## A- LỜI DẪN

## I- TÂM NGUYỆN LÀ CÁl GỐC CỦA TU HÀNH

Kẻ phàm phu ngu hèn bất tiếu là tăng Thực Hiền nàv, rỏ lệ máu dập sát đầu, đđou buồn ngỏ lờ với chu vị có mật tại đây cùng các Phột tử nam nữ tịnh tín hiện thời, xin hãy mở lượng từ bi mà lưu y nghe và xét cho.

Với mấy câu này, Đại sự đặc biệt biểu thị sự khiêm tốn của mình trước khi ngỏ lời với đại chúng, đ̛̀n ng thời biểu thị lòng thành khẩn hết sức cûa mình. Sự thành khẩn có thể cảm động lòng người, sự khiêm tốn có thể thuyết phục người. Vl vậy mấy câu này rất quan trọng.

Mấy chữ "bốt tiếu ngu hạ phàm phu tăng Thực Hiền" có thể dọc ngược lại, đặt hai chữ "Thực Hî̉n" lên trước. Thực Hiên là pháp hiệu của Đại sư, như đã nói ở trên. Trước chử "Thực Hî̀n" đặt chữ "tăng" để nói rõ thân phận của Đại sư, nói rõ ngài đã xuất gia tu hành. Chữ "tăng" ờ Ấn Độ là "tăng già" dịch ra tiếng Trung Quốc là "hòa hợp chúng" (một tập thể sống hòa hợp). "Tăng" nói trong kinh Phật vốn rất nhiều loại, đại thể có thế chia làm hai loại lớn: Một là̀ hiền thánh tăng, chî những người đã dứt hết mọi mê hoặc, chứng được chân
nhứ. Một loại nữa là phàm phu tăng ờ thế gian. Nói chung người ta coi hiên thánh tăng là đấng sùng kính, còn phàm phu tăng thì kém hơn. Do đó ngày nay có nhiều người tu hành vẫn tự xưng là cao tăng để nâng cao giá trị của mình. Nhưng Đại sư Thực Hiền không những khiêm tốn tự xưng là tăng phàm phu, mà trước đó lại thèm hai chữ "ngu hạ" để nói rằng mình rất ngu muội. Ngu hạ đảo lại là "hạ ngu" (thấp hèn ngu dốt). Trong sách "Luận ngư" của Nho giáo có câu "Duy thượng trí dũ hạ ngu bốt di" (chî bậc thượng trí và những kè hạ ngu là không thay đồi được). Lấy thượng trí đối lập với hạ ngu, kê hạ ngu đương nhiên không thé bằng bậc thượng trí. Hạ ngu tuy không bằng thượng trı. nhưng cả hai hạng người đó có một điểm chung, đó là khó thay đổi. Bậc thượng trí không thay đồi vi co trı tuẹ cao sièu, nhận thức chính xác mọi sự lý, quyé́ khong thể quay gót theo người, mà có thế dựa vào trí tuẹ̀ cua mình, kiên định hành động theo điều mình hiều, minh nhận thức; không lay chuyển ý chí, thay đồi phương hướng của các bậc đó được. Đó là cái "bất di" của bậc thượng trí. Còn kẻ hạ ngu, tuy trí tuệ thua kém các bậc thượng trí, nhựng cũng có sức kièn trì, khó thay đôi. Đó là tính cách thuà̀n phác cua họ. Một khi đả được người khác hướng dẩn, bảo họ làm thế nào thì họ kiên định làm theo như thế. Như nhiều bà già không hề biết chữ, xem ra rất ngu đân khờ khạo, nhưng nếu nói với họ rằng bảo bà ta chân thành niệm Phật thì có thể vãng sinh Tây phương, thì họ sẽ tin tường giữ chặt cái tôn chi ấy, không ai lay chuyển hoặc thay đổi được. Đó là cái "bất
di" của kẻ hạ ngu. Với những người "hạ ngu" như vậy, thật là hiếm hoi đáng quý biết bao. Kẻ dễ dàng thay đổi nhất, bấp bênh nhất, không phải là bậc thượng trí, cũng không phải là kẻ hạ ngu, họ là những kẻ mà lòng dạ như cây cỏ ngọn tường, theo gió mà lay động, hôm nay nghe nói đạo Phật tốt thì tin thờ đạo Phật, ngày mai nghe nói đạo khác tốt lại thay đổi tín ngưỡng. Những kẻ như vậy rất khó mà hóa độ.

Đại sư tự nhận là kẻ hạ ngu chẳng qua chỉ là tự khiêm, quyết không phải là người ngu muội không biết gì. Cái "ngu hạ"" mà Đại sư tự nhận, chúng ta có thể hiểu là "đại trí nhược ngu" (bậc đại trí xem ra như người ngu đân).

Trên chữ "ngu hạ" còn có hai chữ "bất tiếu": "Tiếu" có nghỉa là "giống" là "nhu". Ở ngoài đời kẻ làm con vẫn thường tự xưng là đứa con trai bất tiếu, đưa con gái bất tiếu, ý nói mình không được như bố mẹ. Nói một người nào đó "khốc tiếu kỳ phụ" thì có nghĩa là anh ta rất giống cha anh ta. Hai chữ "bất tiếu" ở đây, nếu đặt vào sau nó một cái dấu ngừng thì sẽ trở thành một từ ngữ chuyên dùng để chì vào "tôi". Và câu đó có nghĩa: Tôi là một "tăng bất tiếu, tăng ngu hạ, tăng phàm phu". "Tăng bất hiếu, tăng ngu hạ, tăng phàm phu" có thể hiểu là tôi tuy là một tăng nhân đã xuất gia, nhưng không giống một kè xuất gia tu hành đúng phép, chưa có đủ những phẩm cách hoàn mỹ của một kẻ tu hành. Nói sâu hơn: tôi tuy là người xuất gia tu hành nhưng không phâi là bậc tăng hiền thánh, thật đáng hổ thẹn!

Đại sư tự nhận là một tăng nhân bất tiếu, ngu hạ, phàm phu, tất cả chỉ là nhún mình tự khiêm. Trên thực tế, người được vãng sinh Tây phương mà được tôn xưng là tổ sư của một dòng Thî̀n thì ăt hă̆n không thể là tăng phàm phu bình thường. Vãng sinh Tây phương, được gặp đức Di Đà mà giác ngộ, thì ắt không phải là tăng ngu hạ. Lúc sinh thời Đại sư giứ gìn luật thanh tịnh, giáo lý tinh thông, tu trì tinh tiến, có thế nói Đại sư là một vị tăng nhân mẩu mực, sao có thể nói là không ra một vị tăng? Tóm lại, bất luận về mặt nào, Đại sư Thực Hî̀n cũng là một vị Đại đức cao tăng xuất chúng, không hổ thẹn là một bậc tổ sư của Tịnh Độ tông. Ỡ đây có thể có người nói: Người ta kiêu ngạo là không được, nhưng khiêm tốn cūng bất tất phải khiêm tốn đến mức ấy. Chư vị nên biết rằng Đại sư viết bài văn này là để tuyên đọc trước đại chúng trong Pháp hội Niết bàn, cũng tựa như phải tuyèn giảng trước Phật. Một đệ tử của Phật, làm sao có thể nói năng thiếu khiêm tốn trước mặt đức Phật? Hơn nữa, Phật pháp là không thể nghĩ lường, thường thường trong Pháp hội, biết đâu có Phật, Bồ Tát hiện vè̀, chẳng qua chî vì chúng ta người phàm mắt thịt không thấy được mà thôi. Đương thời Đại sư đọc bài văn này, có thể nghĩ rằng, trong những người có mặt tại chỗ có thể có những Đại đức cao tăng, những Đại thiện tri thức, cảm thấy mình thua kém về các mặt học vấn, đạo đức, tu trì, làm sao có thể không khiêm tốn? Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Đại sư phải nhún mình tự khiêm.

Sau khi nói rõ thân phận cùa mình, Đại sư bắt đâuu
ngỏ lời với đại chúng. Để tỏ rõ sự đau buồn của mình, Đại sư nói: "Khấp huyết khể tang". Khấp huyết tức là khóc. Khóc có hai loại, khóc to thành tiếng là "khốc", không thành tiếng mà chî rơi nước mắt gọi là "khấp", khóc thút thít rất nhỏ tiếng cuñng là "khấp". Nói "khấp huyết" là nói đau đớn cực độ. Vì mình, vì nhân quần, vì Phật pháp, bất giác đau buồn rơi lệ, huyết lệ chan hòa. "Khể tang" là rập đâu lễ bái, gần nghĩa với "khể thủ" hoặc "khể lẽ". "Khể thủ" là khi bái lạy rập đâu chạm đá́t, "khể tang" hàm ý thành khẩn hơn, muốn nói khi bái lạy không những rập đâu chạm đất mà còn áp sát đầu xuống đất lâu hơn.
"Ai cáo hiện tiền đ̛̣ai chúng cập đương thế tịnh tín nam nüu đẳng".
"Ai" là đau thương, buî̀n thương. Khi có đî̀u đau buồn lộ với người khác gọi là "ai cáo". Đai sư Tỉnh Am thấy đạo Phật suy bại, chúng sinh đau khổ thì buông thương khôn xiết. Để cứu vãn Đạo Phật đang suy vi, cứu vớt chúng sinh đang đau khổ, Đại sư đau đớn thồ lộ lòng mình, nầu mong mọi người phát tâm Bô Đề, trên thì hoăng dương Phật đạo, dưới thì hơa độ chúng sinh, cho nên gọi là "ai cáo". Cáo với ai? Cáo với mọi người đang tham dự Pháp hội Niết bàn tại chùa A Dục Vương, cho nèn nói "hiện tiên đại chúng". Ngoài "hiện tiền đại chúng" ra, Đại sư còn muốn ai cáo với "đương thế tịnh tín nam nữ đẳng". Hai chữ "đương thê" có hai cách giài thích, một là "đương thời chi thê"" (thế gian đương thời, những người trên đời lúc bấy giờ), vì ngoài những người
hiện có mặt tham dự Pháp hội Niết bàn ra, đương thời còn rất nhîèu rất nhiều tín đồ khác không đến đự hội. Đại sư cŭng mong muốn họ cùng phát tâm Bồ Đè, hành đạo Bồ Tát. Hai là "đương lai chi thế" (đời đang đến, người đời sau). Vì những lời đại sư sắp nói, không những cần tác động đến những tín đồ Đạo Phật đương thời, mà còn mong muốn những lời đó tác động đến những tín đô tương lai, hy vọng họ cunng phát tâm Bồ Đề như thế. "Nam nữ" là chỉ những người tu hành tại gia. Tất cả những tín đô học Phật tại gia, bất luận nam nữ, trước hết cần phải có lòng tin đới với Tam bảo. Nếu không có lòng tin, thì không những họ không tín phụng Phật pháp, mà có thể phản đối Phật pháp. Vì vậy, đới với tín đô Phật giáo, lòng tin là vô cùng quan trọng. Tuy vậy, cũng vẫn là lòng tin nhựng thanh tịnh hay không khác nhau xa. Gọi là "tịnh tín" là nói lòng tín ngưỡng Phật pháp rất thuuân khiết, trong đó không nhiễm một li bụi bặm nào. Tín phụng Tam bảo nếu như còn tạp nhiểm không thuần khiết, thì rất khó mà tu hành Phật pháp, củng tức là khó thể hiện được sự cung kính chân chính. Kinh nói: " Tín vô trọc nhiễm, linh tâm tịnh. Khi trừ ngã mạn cung kính bả̉n" (lòng tin không nhuốm đục làm cho lòng thanh tịnh, trừ bỏ sự kiêu mạn của cái tôi, là gớc của sự cung kính). Kinh Thộp pháp lại nói: "Tín vi tối thắng thừa, vận tả̛i thành chînh giác, thị cố tín đả̉ng sự, trígiả ưng thân cận. Nhược nhân vô tín cănn, bất sinh nhu bạch phơp, thi nhut tiều cốc chủng, diệc bất sinh nha kính. (Lòng tin là cố xe tốt bậc nhất để chuyên chở chúng sinh đến chốn giác ngộ chân chính.

Vì thế lòng tin là điều mà bậc trí giả phải thân gần. Người ta nếu không có gốc lòng tin thì không thề nẩy sinh bất cứ thiện pháp ${ }^{(1)}$ nào, cũng như hạt giống thóc cháy, không thể nấy mầm thành cây được). Vì lẽ đó, chúng ta phải cung kinh phụng Tam Bảo tiếp thụ lời răn dạy của Tam Bảo với một lòng tin tinh thành thuần khiết nhất.

Khi đau bưồn ngô lời với đại chúng, Đại sư sợ rằng địa vị của mình thấp kém, lời nói không được coi trọng, người ta không chịu nghe theo, cho nên đã khách khí nói "duy nguyện từ bi, thiểu gia thính sát" (cà̀u mong mọi người mở lượng từ bi, lưu ý nghe và xét cho), ý nói cầu mong mọi người có mặt tại chỗ lúc đó và các thiện nam tín nữ trong đời hãy mờ tâm từ bi, đừng vì tôi địa vị thấp hèn mà không thèm nghe lời tôi nói, hãy lưu ý nghe và xét cho. Chúng ta bất luận nghe gì, nếu chỉ nghe mà không xét thì cũng bằng không nghe, cho nên nghe ròi phải xem xét. Theo Phật pháp, nghe là văn tuệ, xét là tuc tuệ. Chî có nghe rò̀i phâi nghĩ thì mới tiếp thụ được Phật pháp. Thực rä, ngoài nghe và nghĩ ra, còn phải hành, cho nên trong doạn trên có đủ cả tam tuệ: văn, tư, tu. Trong kinh thường có những lời như: Đế thính! Dếthính! Thiện tư niệm chi" (hãy lắng nghe! hãy lắng nghe! Hãy suy nghĩ và ghi nhớ!) Đại sư Tinh Am đương nhiên không thể nói với giọng nói ấy cûa Đức Phật, cho nên đã đặc biệt tô ra khiêm tốn, cầu mong mọi người mở

[^0]fựụf từ bi, lưu ý nghe và xét những lời ngài nói, hơn nữa theo thế mà làm. Có thể thấy, nghe Phật pháp một cách thực sự thì phải dùng cả ba tuệ văn, tự, tu. Nếu có thế nghe Phật pháp với cả ba tuệ thì sẽ tiếp thụ được Phật pháp.

Tìng nghe: cưa chính vào $Đ a ̣ o$, phát tâm làm đồul; Việc cần kip của người tu hành, trước hêt phải lập nguyện. Nguyện lộp thi độ đươoc chúng sinh; phát tầm thì Đạo Phật sẽ thành. nếu như không phát tâm quảng đ̛̣ư, lập nguyện vững chắc thi bao trần kiếp vẫn không thoát khỏi luân hồi, tuy có tu hành, vẫn cú́ uổng công vất vả.

Tự-đây cho đến cuối bài là lời cûa Đại sư Tînh Am muốn nói với mọi người. Tuy là lời của Đại sư nhưng không phải do Đại sư phát minh ra mà là do hấp thụ được từ trong kinh Phật. Do đó có thể thấy rằng những lời dưới đây tuy không phải nói ra từ miệng Phật, nhưng thực ra đêu có căn cứ từ trong kinh Phật, Đại sư chỉ sắp xếp lại mà viết ra.
"Thường văn" tức là thường nghe được trong kinh Phật. "Nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thư". Nhập Đạo đây là vào Đạo Phật. Phàm những người tu học Phật pháp, tất là đều muốn đi vào đạo Phật. Nhưng muốn đi vào Đạo Phật thì nhất định phài qua một cái cửa. Như muốn đi vào con đường lớn giữa giảng đường, ắt phäi qua một cái cửa của giảng đường. Cưa thì có cửa chính, cữa bên. Một ngôi nhà, cữa lớn là cửa chính, cửa nhỏ là cửa bên. Cái cửa chủ yếu phải đi qua để vào Đạo Phật
tức là phát tâm. Chỉ có phát tâm mới vào được Đạo Phật. Vì vậy bất kể trong kinh điển Đại thừa hay Tiểu thừa, Phật Đà đêu chỉ dạy cho chúng ta phát tâm là số một. Chúng ta muốn vào con đường giải thoát, cố nhiên phải phát tâm, muốn vàc đường Bồ Đè̀ càng phải phát tâm. Cho dù là theo thiên đạo và nhân đạo cưa thế tục đi cũng càn phải phát tâm. Nếu như không phát tâm, thì dù cho cữa rộng mỡ, đường đi bằng phẳng, ta vẩn không thể qua cái cửa ấy đế bước lên con đường lớn mà ta hy vọng bước lên. Theo đó, có thể chứng tỏ rằng phát tâm quả là hết sức quan trọng. Nói nghiêm túc, không chỉ muốn đi lên con đường lớn của Phật pháp cần phải phát tâm, mà muốn hoàn thành bất cứ một việc gì ờ thế gian cũng phâi phát tâm. Không phát tâm thì bất cứ việc lớn việc nhò gì cunng không thể thành công dược.

Sau khi phát tâm rồi, việc phải làm tiếp theo là theo cái tâm đã phát mà thực hiện. Từ điểm khởi đâu cho đến điềm kết thúc, mọi việc phài lièn tiếp không gián đoạn, bước này tiếp với bước kia mà tiến lên, như vậy mới có thế gọi là tu hành. Mà việc gắp nhất trong tu hành là gì? "Lập nguyện cư tiên" (trước hết là lập nguyện). Khi ta muốn bước lên bất cứ một con đường lớn nào của Phật pháp, thì trước hết là lập chí nguyện vững bền. Với cái chí nguyện vững bền không thể chuyền lay ấy, ta có thể từng bước tiến mạnh đến mục tiêu, không ngừng không nghî. Vì vậy, chúng ta muốn tu hành có thành tựu, thì lập nguyện là tuyệt đối không thể thiếu được, hơn nữa là một trong những điêu kiện tiên quyết. Vê vấn đê này
như chư vị đêu biết, muốn làm bất cứ việc gì ở thế gian, nếu không lập nguyện trước thì không thể hoàn thành được sự nghiệp muốn hoàn thành. Sự nghiệp thông thường ở thế gian còn như vậy, huống gì việc lớn tu học Phật pháp? Huống chi là việc lớn hôa độ chúng sinh? Huống chi là việc lớn ở chốn trang nghiêm Tịnh độ. Nếu không lập được nguyện lớn kiên định, làm sao có thể hoàn thành được những việc lớn đó? Vì vậy, trong Kinh, đức Phật nhiêu lân chỉ dạy cho chúng ta: Việc cấp trong tu hành trước hết phải lập nguyện.

Như trên đã nói, phát tâm và lập nguyện có tầm quan trọng ngang nhau trong Phật pháp. Vì sao nói vậy? Bây giờ tiến thêm một bước, có thể nói rõ thêm: Lập nguyện sở dĩ quan trọng là vì: "nguyện lập tắc chúng sinh khả đọ" (lập được nguyện thì có thể hớa độ được chúng sinh). Chúng ta biết rằng, bất cứ việc gì trên đời, nếu không xác lập được ý nguyện kiên định bất di bất dịch còn khó có thể hy vọng hoàn thành", huống gì việc lớn học Phật, hớa chúng sinh độ? Nhiệm vụ của hành giả phát tâm Bồ Đè̀ không có gì trọng yếu hơn là hớa độ chúng sinh. Mà nói hóa độ chúng sinh không chỉ chúng sinh nhiều đến vô lượng vô biên mà còn rất cương cường khó mà hóa độ. Hành giả Bồ Tát họ́a độ được chúng sinh cương cường, hay không, mấu chốt không phải ở chỗ chúng sinh nhîêu và cương cường mà là ờ chỗ hành giả có lập được chí nguyện kiên định hay không. Nếu lập được chí nguyện kiên định, dựa vào cái nguyện lực kiên nghị đó, bền bỉ nhẩn nại hóa độ chúng sinh, thì sẽ có ngày chúng
sinh sẽ được ta hơa độ. Vì vậy nói "nguyện lập, tắc chúng sinh khã đọ"".

Vì tầm quan trọng của việc lập nguyện, trong kinh, Đức Phật đã từng khai thị chúng ta: "Nhu lai đọi chí tôn, hiển thuyết công đức chứng, nhẫn tuệ phúc nghiệp lực, thệ nguyện lực tối thắng" (Bậc Đại trí Như Lai tôn kính đã từng nới rõ công đức chúng. Nhẩn lực, trí lực, phúc lực, nghiệp lực, nguyện lực thù thắng nhất). Ý nói bậc đại trí đại bi Như Lai đả từng chi̛r rō công đức chúng cho chúng ta:

1- Nhẩn lực: tức là sức nhẫn nhục chịu đựng. Kinh nói: "Năng hành nhẫn giả, nãi khảdanh vi hưau lực đại nhân" (Người nào chịu nhẫn nhục được thì có thể gọi người đó là bậc đại nhân có sức mạnh lớn) Xem một người có sức mạnh hay không thì phài xem công phu chịu đựng nhẫn nhục của người đó đạt đến mức nào. Người có thể nhẩn nhục thì rớt cục sẽ thành công, có thể thấy rõ sức mạnh của nhẫn lực đó là rất lớn.
$2-T u e ̣ ̂ ~ l u ̛ ̣ c: ~ t u ̛ ́ c ~ l a ̀ ~ s u ̛ ́ c ~ m a ̣ n h ~ t r i ́ ~ t u e ̣ ̂ . ~ C o ́ ~ t h e ̂ ̉ ~ p h a ̂ n ~ b i e ̣ ̂ t ~$ trái phải, quyết định tà chính được hay không, hoàn toàn là do có trí tuệ hay không. Người không phân biệt được đúng sai, tà chính là người trái phâi không phân, tà chính không rõ. Do đó, trí lực là không thể coi nhẹ được.

3- Phúc đức lực: người ta nếu làm theo điêu thiện thì phúc đức sau này sẽ rất lớn. Phúc đức đó sē tạo ra một sức mạnh trong thân tâm ta mà không một ai có thể
cướp đoạt được của ta cái sức mạnh ấy.
4- Nghiệp lực: là sức mạnh tạo nghiệp. Bất luận chúng ta tạo ra nghiệp thiện hay nghiẹp ác thì nó cũng tạo ra một sức mạnh thúc đầy, khiến cho ta phải tất tả chạy ngược chạy xuòi. Không một sức mạh nào có thể sức gì địch nổi nghiệp lực. Vì vạ̀y nói: "nghiệp lực là sức mạnh không thể nghí bàn".

Sau khi nói đến các loại sức mạnh đó, Phật Đà chỉ rõ cho chúng ta biết: "Thẹ nguyện lực tối thắng", nghia là nguyện lựe sức mạnh hơn tất câ các loại lực nói trên. Các vị thử nghí: mọi viẹ̀c chúng ta muốn làm trong thế gian này, cho đến việc liễu ngộ sinh tứ, được giải thoát, hoá độ chúng sinh, thành tựu Phật đạo, có việc nào cua chúng ta không căn đến sức mạnh của nguyẹ̀n lực? Không có nguyện lực thì việc gì cũng khòng thành. Cho nên trong các Kinh Luận thường có lời khuyên chúng ta phát nguyện. Vì khi đă thực sự phát nguyện, thì dựa vào nguyện lực đó, ta sẽ không lười biếng, lui bước trèn con đường tiến đến mục tiêu và nhất định sẽ có thể đạt đến mục tiêu cuối cùng.

Trong sự tích cuaa chư Phật Bồ Tát, chúng ta có thể tìm thấy những tấm gương lập nguyẹ̀n lớn hớa độ chúng $\sinh$, với niềm tin chúng sinh sẽ được ta hóa dộ. Chư Phật Như lai sờ dĩ có thể hóa độ những chúng sinh cần phải hóa độ, nguyên nhân là nhờ có sức mạnh cuaa chí nguyện lớn, rhư 48 nguyện Phật A-Di-Đà, 28 nguyện cûa Phật Dược Sữ. Các vị Đại Bô-Tát tuy đang ở trong vòng sinh tứ mà có thể hóa độ dược chúng sinh, chính
là nhờ có sức mạnh cúa nguyện lực lớn. Như 12 đại nguyện cưa Dại Sĩ Quan Âm, 10 đại nguyện của Bồ tát Phố Hiên. Quả thật nói hớa đọ̀ chúng sinh trong bể khỗ sinh từ, nếu không có nguyện lớn kiên định bất di bất dich thì không thể nào làm nổi. Mỗi vị Bô Tát phát tâm đêu phài phát bốn thề nguyện lớn là vì thế. Chư Phật Như Lai, Đại tâm Bồ Tát đêu có chí nguyện riêng biệt, cũng chính là vì thế. Vì lê đó, xin khuyên nhứng ai học Phật, trước hết hãy lập nguyện vững bền.

Tiếp đây nói về tàm quan trọng của việc phát tâm. Vô luận làm gì, không phát tâm thì thôi, một khi đã phát tâm thì làm gì cūng có thể thành công. Như làm việc bình thường ờ thế gian, đã phát tâm thì cuối cùng rồi cunng sẽ có thể thành công. Trên lập trường Phật pháp, lấy việc tu học Phật pháp Đại thừa mà nói, chúng ta đêu hy vọng cuối cùng dược thành Phật. Để chứng được Phật quả tối cao vô thượng, trước héŕt ta phải phát tâm Bò Đè̀. Đã phát tâm Bô Đề rồi thì dù a̛ường Phật xa đến mấy, dù đường Bồ Đề khó đi đến mấy, dù trên đường gạ̣p bao nhiêu ma chướng, chịu bao nhiêu đä kích, thì nhờ đã có cái tâm mong muốn thành Phật, ta cung có thể tinh tiến không mệt môi trên đường Phật, tìm được cách gạt bỏ mọi khó khăn, phá trừ mọi ma chướng trên đường Bô Đề, cố gắng không ngừng, vấp váp không nän bước tiến trên đường Phật. Khi chưa đạt được Phạt quà, thì quyết không dừng bước. Như vậy, đân đân tất nhiên sẽ thành Phật. Do đó, Đại sư Tỉnh Am nói: "Tâm phát, tắc Phật đọo kham thành".

Tầm quan trọng của việc lập nguyện và phát tâm, trên đây đã trình bày chính diện. Dưới đây sẽ trình bầy phản diện. Đại sư Tỉnh Am khai thị tiếp cho chúng ta: "Cẩu bất phát quảng dọi tâm, lập kiên cố nguyện, tắc túng kinh trần kiếp y nhiên hoàn tại luân hồi. Tuy hưau tu hành, tổng thị đồ lao tân khổ" (Nếu không pliát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố, thì dù trải bao trần kiếp, vẫn không thoát khöi luân hồi, tuy có tu hành, cũng vẫn uổng công vất và). Đây là một lời chì giáo cực kỳ trọng yếu, đáng được chú ý lắn vậy.

Chữ "cẩu" ở đây là có ý giả định. Còn nói phát tâm là nói cái tâm thành Phật, tâm độ sinh. Nên biết rằng, cũng gọi là phát tâm, nhưng có lớn có nhỏ khác nhau rất nhiều: phái tâm vì mình, vì gia đình, thôn xóm, quốc gia, cho đến vì cả thế giới mà phát tâm, đều không thể gọi được là phát tâm quäng dại. Thế nào là tâm quâng đại? Phát tâm tận hư kkhòng, khắp pháp giới, mới gọi là tâm quảng đại. Như chúng ta thường dọc được trong kinh Phật, hư không vô tận, chúng sinh vô tận. Tâm ta nguyện cùng vô tận. Chì có phát tâm như vậy mới đủ tư cách là phát tâm quảng đại. Vì phải có tâm quảng đại như vậy, thì mới có thế hóa độ hết thảy chúng sinh.

Nói lập nguyện, lấy người thế gian mà nói, mặc dù mỗi người đêu lập nguyện riêng, nhưng dại thể là ai cũng có chí nguyện của mình. Có người lập nguyện rồi, có thể thành được sự nghiệp mà minh kỳ vọng, hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nhưng cűng có người lập nguyện rò̀i, kết quả cũng không nên việc gì, không đạt
được nguyện vọng của mình. Cūng là lập nguyện, vì sao có người thành công có kẻ thất bại? Vấn để là lập nguyện có kiên cố hay không. Có người lập nguyện rồi, không thể kiên định chí nguyện của mình, hơi bị trắc trở, hơi bị đả kích là lung lay chí nguyện. Thế thì làm sao mà thành công được? Đã lập nguyện rồi thì phâi kiên định bất di không vì trắc trở mà dao động, không vì đả kích mà sợ hãi, không vì khó khăn mà lùi bước, không vì trở ngại mà nản lòng. Lập nguyện kiên cố như vậy thì không có việc gì là không làm nồi. Cho nên lập nguyện không chỉ để mà lập nguyện, mà phải lập nguyện kiên cố, quyết không vì bất cứ khó khăn nào mà để mất bản nguyện của mình, phải có quyết tâm, sinh mệnh ta có thể hy sinh, chí nguyện ta quyết không dao động, mới được.

Giả định không phát tâm quảng đại như vậy, không lập nguyện kiên cố như vậy, thì hậu quả của nó sẽ ra sao? Bây giờ tôi xin thưa với chư vị đạo hữu tu học Phật pháp: nếu khòng đạt được sự phát tâm quảng đại như đã nói trên thì cho dù các vị có tu hành trong ba đại a tăng kỳ kiếp, cung không thể nào thoát khỏi vòng luân hồi $\sinh$ tử. Tức là, cho dù đạo hữu tu trì đúng phép trong thời gian dài vô số kiếp vi trần, thì cũng vẩn cứ đắm chìm trong bể khổ tử sinh không thể giải thoát. "Trần kiếp" là chữ thường nói đến trong kinh Phật. Hãy lấy cái thế giới Sa bà mà ta đang sống đây để nói: đem cái thế giới này chia nhỏ mãi ra thành những hạt bụi nhỏ li ti, lấy mỗi hạt bụi như vậy làm một kiếp, có
bao nhiêu hạt bụi như vậy là có bấy nhiêu kiếp. Tu hành trong thời gian bấy nhiêu kiếp vi trần, mong thoát khỏi luân hồi sinh tử, kết quả vẩn ở trong vòng sinh tử ấy, không sao thoát được. Nguyèn nhân là ở đâu? Chính là vì không phát tâm quảng đại, không lập nguyện kiên cố. Chư vị hãy nghĩ xem, quan trọng đến như thế nào? Không chỉ như vậy, nói theo quan điểm chung, tu hành Phật pháp không ngoài hy vọng đạt dược thành tựu vè̀ Phật pháp. Nhưng nếu không phát tâm quảng đại, không lập nguyện kiên cố, thì dù có tác dụng công tu hành, kết quả vẫn là vất vả vô ích, không đạt được lợi ích thực tế của Phật pháp. Như thế gian tu phúc hạnh là để kiếp sau được sinh lên trời, sẽ được hường phúc trời. Đến một ngày nào đó khi hết phúc rơi xuống, hậu quả sê không tưởng tượng được. Như thế không phài là uổng công vất vả sao? Cho nên cūng là dụng công tu hành, mà phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố thì thành tựu sẽ lớn; không phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cớ, thành tựu sê nhỏ, thậm chí là uổng phí công lao vất vả. Vì vậy, phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cớ là hai điều kiện không thể thiếu được của việc tu hành Phật pháp.

Cho nên kinh Hoa nghiêm nói: "Quên mất tâm Bồ Đề mà tu các thiện phóp gọi là ma nghiệp" Quên mất còn nhu vậy, huống gì chưa phát tâm? Cho nên muốn học Nhu Lai Thừa, á̛t truớc phải phát nguyện Bồ Tát, không thể chộm trễ.

Phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố, nói khác đi
là phát tâm B ồ Đè̛, lập nguyện B ổ Tát. Phát khời tâm Bồ Đẻ, lập nên nguyện Bồ Tát, lấy cái tâm nguyện đó mà tu mọi thiện hạnh, mới có thể thành Phật nghiệp, Bô Tát nghiệp, cûng tức là thiện nghiệp vô lậu xuất thế gian. Nếu không phát tâm Bồ Đè̀, không lập nguyện Bô Tát, thế thì mọi thiện pháp đã tu, có thể tương ứng với Phật pháp hay không cūng thành vấṇ để lớn. Không thể có thế, theo Kinh Hoa nghiêm: một hành giả dù đã phát tâm Bờ Đè̀, động cơ phát tâm lúc đâu, tuy nói là để hóa độ chúng sinh, nhưng lâu đân, trên đường đạo Bô Đề, hoặc vì bận xử lý việc đời, hoặc vì không chịu được thử thách, hoặc vì cảm thấy chúng sinh khó hớa độ, thế rồi tự nhiên quên mất tâm nguyện Bồ Đề đả phát lúc đâu. Vê việc này Đức Phật đã nói cho chúng ta biết: quên mất tâm Bô đê thì tu mọi thiện pháp cũng thành ma nghiệp". Gọi là quên mất tâm Bồ Đề, không nên nghĩ là chưa từng có tâm ấy. Kinh nói: Xưa có một vị Bô-Tát gặp được một đấng Như Lai, liền phát tâm Bò Đè̀. Như vậy đáng lẽ là rất tốt, nhưng về sau trong tu hành ờ thế gian, quên mất cái tâm Bồ Đề đã phát, cứ như là chưa hề xãy ra chuyện đó.

Hành giả quên mất tâm Bồ Đề như vậy, mặc dù vẫn tu hành mọi thiện pháp ở thế gian, như tu ngũ giới, thập thiện, tứ thîen, bát định, nói thông tục hơn, như bắc cầu, rài đường, cho áo, cho ăn, cho thuốc v.v... đều có thể gọi là thiện pháp. Tóm lại, phàm việc gì có ích cho nhân quần xã hội, thế giới, nhân loại, đủ các loại việc từ thiện như vậy, đêu có thế gọi là thiện pháp. Nhưng mọi thiện
pháp đã tu, nếu tương ứng với tâm Bồ Đề, tự nhiên sẽ trở thành tư lương thành Phật. Còn nếu không tương ứng với tầm Bồ Đè̀ thì tất cả đều thuộc ma nghiệp.

Cái gọi là ma nghiệp ấy là gì? Ma , như mọi người đều biết, tức là ma vương, tác dụng duy nhất của ma vương là cản trở chúng ta hướng lên, hướng về cái thiện, hướng về quang minh. Không nên nghĩ chỉ có ma vương trên trời Lục dục mới là ma. Phàm những cái gì ngăn trở chúng ta trên con đường xuất thế đều có thể gọi là ma. Lấy thiên ma mà nói thì tà dục chỉ mong chúng sinh trong tam giới đều làm con ma cháu ma, trở thành quyến thuộc của nó. Vì thế khi có một người muốn vượt ra ngoài tam giới, là ma vương phát hoảng, sợ rằng quyến thuộc của nó lại thiếu đi một. Thế là nó thi triển mọi chước quỷ mưu ma, cản trở lưu giữ người muốn xuất tam giới ấy, không cho ra khỏi tam giới. Do đó, quên mất tâm Bồ Đề mà tu mọi thiện pháp, thì nhiều nhất cũng chî cảm thấy được quả phúc báo sinh lên côi trời mà thôi, không thể thoát ra khôi bàn tay ma vương, vẩn nằm trong sự khống chế của ma vương, ngoan ngoãn làm họ hàng thân thuộc của ma vương.

Nói là tu các thiện pháp, không phäi là chuyên chỉ cái thiện pháp thế gian, mà bao gồm cả các thiện pháp xuất thế gian. Ờ đây có thể có người hôi rằng: quên tâm Bồ Đề mà tu các thiện pháp thế gian, cố nhiên có thể nói là ma nghiệp. Quên tâm Bồ Đề mà tu các thiện pháp xuất thế gian, chả lẽ cūng nói là ma nghiệp sao? Trong Kinh Lăng Nghiêm đem cả Thanh văn, Duyên Giác
cũng liệt vào trong 50 loại ấm ma, thì nói tu cái thiện pháp xuất thế là ma nghiệp có gì là không được? Hơn thế nữa ma vương ở trong nhân địa, không nhựng tu thập thiện nghiệp, cũng tu cả vị đóo định. Chỉ vì không phát tâm Bồ Đè̀, cho nên báo sinh vào cõi trời dục giới mà trở thành ma vương nhiểu loạn thế gian, khiến cho mọi chúng sinh ở dục giới đêu thành quyến thuộc của nó.

Lại nói thêm, phát tâm Bồ Đề rồi mà lại quên mất tu các thiện pháp còn là ma nghiệp, huống gì căn bản không phát tâm Bô Đè̉, không lập nguyện Bô Tát? Những loại người như vậy tu các thiện pháp thì càng không phai nói. Cho nên nói "quên đỉ còn như vậy, huống gì là chưa phát". Từ đây có thể thấy rõ hơn phát tâm Bò Đ’è quan trọng như thế nào.

Căn cứ vào những diều kiện nói trên, có thể hiểu rõ, một người tu học Phật pháp, nếu như tự nguyện tu thiện pháp Nhân thiên thừa, hoạc chí muốn tu pháp Thanh Văn, Duyên Giác thừa thì không nôi, còn nếu như muốn "học Như Lai thừa" thật, thì thế tất "trước hết phải phát nguyện Bô Tát", mà điêu đó là "không thể chậm trễ". Như Lai thữa, có nơi cūng gọi là Phật thừa. Như Kinh Pháp Hoa nói: "chî có một Phật thừa". Phật thừa cũng tức là Như Lai thừa, hai Thừa đó không có gì khác nhau. Cũng có kinh gọi Như Lai thừa là Nhất thừa. Nói Nhất thừa là đế phân biệt với Tam thừa. Tam thừa là chî Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Nhất thừa là chì vô thượng Phật thừa. Nhất Phật thừa
lấy thành Phật làm mục đích tối cao. Đứng trên lập trường Phật pháp Đại thừa mà nói, tam thừa không phải là cứu cánh, chỉ có Nhất Phật thựa là cứu cánh. Phật thừa hoặc Như Lai thừa lại là để phân biệt với Bô Tát thừa. Thông tục nói, Bồ Tát thừa và Như Lai thừa đều có thể gọi là Đại thừa. Trong Kinh vì vậy có khi gọi là $B$ Bô Tát thừa, có lúc lại gọi là Như Lai thừa, cũng còn có chút phân biệt: Nói Bô Tát thừa là nói vè̀ nhân vị, nói Như Lai thừa là nói quả vị. Chúng ta tu học Phật pháp, hy vọng sau này thành Phật, mà Như Lai thừa tức là mục đích cuối cùng của việc tu học. Nhưng Như Lai do tu học Bồ Tát mà thành. Không có một đức Phật nào không qua con đường tu học Bôo Tát mà thành được Phật Đà tới cao. Vì thế. Bơ Tát thừa, là để nói vè̀ người đã phát tâm Bồ Tát. Có nhân tu Bồ Tát hạnh thì sê từng bước tiến đến Phật quả. Còn nói Như Lai thừa là nói chúng ta đã đạt tới mục tiêu. Bồ Tát thừa là nhân, Như Lai thừa là quả, thế gian có quan hệ nhân quả. Bất luận là Bô Tát thừa hay là Như Lai thừa, khi muốn bước lên con đường lớn Bồ Đè̀ này thì trước hết phải có một điều kiẹn, tức là phát nguyện Bô Tát. Phát nguyện Bô Tát, không những là đîêu kiện không thể thiếu được, hơn nữa còn không thể nào trì hoãn. Người ta thường có cái tật là cứ rề rà trì hoãn, việc gì cũng muốn để đến ngày mai: không biết rằng ngày mai là không bao giờ đến, qua cái ngày mai này, lại đến cái ngày mai khác, thử hỏi chờ đến cái ngày mai nào? Nước ta có 4 câu nói: "Ngày mai lại ngày mai, ngày mai sao nhiều thế? Việc việc đợi ngày mai, đời ta chiều đã xế". Cho nên chúng ta không
những phải phát tâm $\mathrm{Bô}$ Đ ̊̀, mà còn phải phát tâm $\mathrm{B}_{\text {ô }}$ Đè̉ thật sớm, phải phát tâm Bồ Đè̀ ngay lập tức, không thể đợi đến ngày mai. Nếu như ngày mai rồi lại ngày mai, qua mấy cái ngày mai thì ta đả già lão rồi, thậm chí sắp xuống huyệt rồi. Đến lúc đó, chưa nói không thể phát
 quá muộn mất rò̀i. Vì thế, Đại sưTỉnh Am khuyến khích chúng ta rằng: Không thể trì hoãn. Quả vậy, việc gì cũng có thể từ từ, riêng việc học Phật, đặc biệt là học Phật pháp Đại thừa, phát tâm Bồ Đề là tuyệt đối không thể từ từ, phải bắt đẩu ngay lập tức. Thời gian không đợi chúng ta.

## II- TÂM NGUYỆN LÀ TIÊU CHUẨN LẬP HẠNH

Nhưng tâm nguyện khác nhau, tướng trạng rất nhiều, nếu không chỉ rõ, biết đô̂u mà theo? Nay vì đại chúng mà nói sơ qua. Có tám tuớng trạng: tà, chính, chân, ngụy, đọai, tiểu, thiên, viên.

Trên, đã nói tính chất quan trọng của tâm nguyện. Dưới đây, lại nói vè̀ hành tướng khác nhau cuaa tâm nguyện, chỉ rõ tiêu chuấn của sự tu hành. Phát tâm, đã nói trong đê bài trên kia, phạm vi của nó rất rộng, bất luận làm việc gì cűng có thể dùng hai chữ phát tâm, không phân chia thiện ác. Như phát tâm xu cầu Bồ Đề gọi là phát tâm Bồ Đề; như phát tâm yếm li thế gian thì gọi là phát tâm yếm li. Như nay đang mùa đông giá lạnh,
rất nhiều người nghèo khổ, trong những ngày đông giá lạnh này vừa đói vừa rét, phải vật lộn để sinh tồn. Tín đô Phật giáo chúng ta vốn sẵn lòng từ bi, trước tình cảnh buồn khổ đó, muốn phát tâm cứu tế, thì gọi là phát tâm cứu tế, cho nên phát tâm là rất rộng. Phát tâm là như vậy, lập nguyện cũng vậy. Nói vè̀ mặt tốt trên thế gian, có người lập nguyện kinh doanh buôn bán, lấy việc mưu lợi làm tôn chî, có người lập nguyện làm quan to. Lập nguyện và lập chí, đại thể là giống nhau. Nhớ lại, Tôn Trung Sơn tiện sinh từng nói: "Phải lập chí làm việc lớn, đừng lập chí làm quan to". Nhưng, trên đời người lập chí làm quan rất nhiều, lập chí làm việc lớn lại không nhiêu. Cho nên, lập nguyện cũng khác nhau. Nói về mặt Phật pháp, tướng trạng của phát tâm lập nguyện cũng rất nhîeu. Vì thế, dại sư Tînh Am nói "Nhưng tâm nguyện khác nhau, tướng trạng rất nhiều, tức là tướng trạng của phát tâm lập nguyện là khác nhau nhiểu".

Tướng trạng của phát tâm lập nguyện đã nhî̂̀u như vậy, thì lập tâm gì phát nguyện gì tất nhiên sê là một vấn đê. Vì thế, đại sư Tīnh Am đặc biẹt chì ra cho chúng ta, để chúng ta biết mà theo. Cho nên nói: Nếu không chi ra, biết theo thế nào? Đây quả là một lời chỉ dạy rất trọng yếu. Nhưng, nếu không có công phu và nhận thức tớt trong việc tu hành Phật pháp thì khó mà chỉ rõ ra được sự khác nhau của tướng trạng phát tâm lập nguyện. Muốn chî rõ sự khác nhau của Tâm nguyện một cách chính xác, còn phải nhờ các bậc thiện tri thức chân chính. Nếu không có một vị đại thiện tri thức như vậy
chỉ vẽ cho chúng ta hành tướng khác nhau của tâm nguyện thì chúng ta sẽ không biết phát tâm lập nguyện ra sao. Nên biết rằng gọi là phát tâm lập nguyện là phải có một mục tiêu để mà theo. Nếu không chỉ rõ tướng trạng của tâm nguyện thì sẽ vấp đông vấp tây, mờ mịt không rõ mục tiêu mà theo.

Đại sư Tỉnh Am là một vị đại thiện tri thức rất cao minh hiểu rất rõ hành tướng khác nhau cûa phát tâm lập nguyện, cho nên ngài từ bi nói: "Nay vì đại chúng mà nói sơ qua". Nói sơ qua là đối với đây đủ tường tận mà nói. Nói cho đây đư thì hành tướng cûa tâm nguyện là rất nhiều. trong bài văn ngắn này, tất nhiên không thể nói kỹ, chi nói mấy loại chung chung mà thôi.

Đại sư nói sơ qua "hành tướng tâm nguyện có tám loại". Tám loại nào? Đó tức là: tà, chính, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên". Tám hành tướng này cuaa lập tâm phát nguyện có thể quy nạp thành bốn cặp là tà chính, chân ngụy, đại tiểu và thiên viên. Bốn cặp này là để nói về hai loại người: Hai cặp tà chính và chân ngụy là nói về người phàm phu thế gian; hai cặp đại tiểu và thiên viên là nói về các bậc thánh giả xuất thế. Nhưng vô luận là nói vè̀ phàm phu hay nói về thánh giả, thì mục đích của nó cunng là để chî thị mục tiêu tu hành cho chúng ta.

Ở đây, chúng ta cũng có thể được gợi y y cho thấy, phát tâm lập nguyện, tuy nói rằng ai cũng có thể làm được, nhưng phâi được một bậc đại thiện tri thức chî rõ. Theo sự chỉ ra của bậc thiện tri thức mà phát tâm lập nguyện, thì có thể tiến lên theo mục tiêu chính xác. Nếu gặp tà
sưác hữu chĩ vẽ cho ta phát tâm lập nguyện, thì chúng ta không những không có mục tiêu chính xác để theo, mà tî̀n đồ của chúng ta cũng rất nguy hiểm. Đîêu này không thể không đặc biệt chú ý.

Thế nào là tà, chính, chân, ngụy, đụi, tiểu, thiên viên vậy?

Trên đây đã chì ra tám loại hành tướng của phát tâm lập nguyện, nhưng chưa giải thích gì. Rổt cuộc thế nào là "tà", thế nào "chính", thế nào là "chân", thế nào là "ngụy", thế nào là "đai", thế nào là "tiểu", thế nào là "thiên", thế nào là "viên"? Tất phải nói rô, mới có thể làm cho người ta biết mà chọn lựa, cho nên nêu ra câu hôi như thế. Dưới đây sẽ giaii thích tám loại hành tướng ấy.

Tôi thường nói: cái $\beta$ hát tâm thường nói đến trong Phật giáo, tức là động cơ như người ta vẫn nói. Động cơ có thuần chính hay không, có quan hệ rất lớn đối với tiên đồ của ta. Nếu đọ̀ng cơ không toót, không ngay thẳng thì chí nguyện lập ra cũng ăt là tà ngụy. Phát tâm lập nguyện đã tà ngụy, thì hành vi ắt sé thiên lệch, kết quả đương nhiên sẽ không thể tốt được. Nhưng ngày nay người ta phát tâm lập nguyện thực sự đề giaii thoát tự sinh thì ît lắm, phần lớn phát tâm lập nguyện đêu lệch lạc.

Ở đời có kẻ tu hành, vẫn là tu hành đấy, nhưng không suy ngẫm tụ̂ tâm, chỉ lo việc ngoòiu: Hoặc cồu lợi duỡng, hoặc chuộng hut danh, hoặc tham dục lạc ở đờ này, hoặc mong quả báo kiếp scuu. Phát tâm nhu thế goi là phát tà tâm.

Trong tám loại phát tâm lập nguyện, trước hãy nói về hành tướng của loại thứ nhất: tà tâm tà nguyện. Đại sư nói: Trên đời có một loại người tu hành, tuy nói là phát tâm tu hành, nhưng họ chỉ biết tu mà khòng biết suy ngẩm tự tâm. Người tu học Phật pháp chân chính thì điểu quan trọng nhất là tu tâm. Vì thế, trong kinh Phật có lúc gọi tu hành là tu tâm. Trong toàn bộ Phật pháp, tuy không thể nói toàn bộ là thuộc tư tưởng duy tâm luận, nhưng về đại thể, Phật, pháp rất coi trọng tâm linh. Cho nên trong tác phẩm Tông kinh lụcc, Diè n Thọ Thiền sưở Vĩnh Minh nói: "Thiên kinh vạn luận, tất minh duy tâm" (Muôn Kinh nghìn Luận, tất cả đều làm cho rõ cái tâm). Trước đây tôi đã nói: Nhiêu người vẫn cứ coi mình là tài giôi hơn người mà trên thực tế là rất tội nghiệp. Vì sao? Chưa nói cái khác, chỉ riêng cái tâm cûa mình. Không nói là không hiểu rõ, thì cũng không kiềm chế được tâm minh. Đã thế thì còn gì là tài giỏi? Các vị có thể thử xem mình có kìm chế được tâm của mình không? Cái tâm của ta, suốt ngày như vượn như ngựa, khi lao về đông, lúc chạy về tây, đâu có chịu nghe theo sự khống chế của ta. Đã không thể khống chế được tâm, đương nhiên cũng khòng thể hiểu rô nó. Như ta, lúc bình thường, cái tâm rõ ràng là chạy theo hướng ác, mà vẫn cứ nói tâm ta thiện. Chằng phải đây là một hiện tượng tồn tại phố biến hay sao? Cho nên đức Phật từ lâu đã nói cho những người tu hành Phật pháp biết rằng phải từng giờ từng phút ngẩm về cáitâm của mình. Khi tu hành ta phâi luôn tự hôi: Tâm ta giờ này đây thế nào, ơ trong, ở ngoài, hay ở giữ, là thiện là ác hay là vô
ký. Người tu học Phật pháp, sở dĩ dụng công học đạo, không ngoài suy ngẩm lòng mình, khi đā thật sự suy ngẩm ra lòng mình, tức là việc lớn đã xong, tất cả thành công viên mãn.

Điều đáng tiếc là, người phát tâm tu hành hiện nay, mặc dù ngày ngày đêu tu đấy, ngày ngày đang học đạo đấy, nhưng đâu có suy ngẩm rõ lòng mình, cũng đâu có nhận thức được tâm mình là gì. Vì thế cho nên nó không thể đạt được mục đích học đạo. Cái tâm của ta từ xưa đến nay phãi chăng là cái tâm phân biệt hư vọng như hiện nay? Bên trong cái tâm hư vọng phân biệt này phải chăng còn có một cái tâm không phân biệt? Khi tu hành chúng ta phải suy ngẩm như vậy. Nếu có thể khi tu hành chúng ta phăi suy ngẫm nhự vậy. Nếu có thể mò mẩm lâu dài như vậy, trường kỳ suy ngẩm như vậy, cho đến một lúc bỗng nhiên sáng bừng lên, tìm ra chính mình, thấy được thực chất vốn có cua mình, lúc đó vấn để đã được giải quyết. Trên đời có người tu hành, không những không thể suy ngẫm lòng mình mà lại "chî việc lo việc ngoài". Cái gọi là "ngoại vụ" (việc ngoài), dưới đây sẽ giâi thích riêng, ở đây có thể tổng quát thành một câu, là để cho cái tâm của mình rong ruổi việc ngoài, khi chạy về đông, lúc theo về tây, không có cách nào kìm giữ được. Chính là vì cái tâm suốt ngày rong ruối bên ngoài không một phút giây ngừng rong ruổi, cho nên việc tu hành trước sau không tương ứng dược.

Cái tâm chî biết lo việc ngoài ấy lo cái gì? Nói ra thì rất nhiều, ờ đây chi vắn tắt nói mấy điều quan trọng.
"Hoặc cầu lợi dưỡng", đây là một đới tượng của "ngoại vụ". Lợi dưỡng tức là tài lợi cúng dường. "văn khuyến phát tâm Bồ Đề" là cốt nói cho người xuất gia tu hành. Ta vứt bô tài vật thế tục để vào chùa sống cuộc sống của người xuất gia, mọi thứ cần cho cuộc sống hàng ngày đều là dựa vào sự cúng dường từ bên ngoài. Trên lập trường Phật pháp, vốn dĩ là có một phần tu hành, tất nhiên sẽ câm ứng một phần cúng dường. Vấn đề là xem ta có phải thật thà tu hành không. Thật thă tu hành học đạo, không lo không có cúng dàng. Nhưng trong thực tế, đa số người tu hành vẩn cứ thấy lo sợ rằng sự cúng dàng cua mình có thể gián đoạn, do đó không ngừng chạy theo sự cúng dàng bên ngoài để mong nuôi sống bản thân cûa mình, duy trì cuộc sống hàng ngày cûa mình. Thời Phật tại thế và ở các quốc gia Phật giáo phương Nam, người xuất gia chỉ cần bát đi khất thực mà duy trì sự sống, không cần phäi lo dự trữ cua cai gì cà. Nhưng Phật giáo truỳèn đến Trung Quốc, chịu ảnh hưởng của bản vị gia đình Trung Quốc, người xuất gia sống ở chù̉a không thể thực hành chế độ cầm bát đi khất thực. Nhưng có ngôi chùa thì cũng như có gia đình, không khôi lo tích trữ lương thực để dùng cho đời sống. Thế là nhiêu loại tệ hại phát sinh. Người này lo chạy theo lợi dưỡng, người kia cũng lo chạy theo lợi dưỡng,có lúc đụng đâu với nhau vì lợi dưỡng, thậm chí như thế tục vẫn nói, xẩy ra tranh giành cướp đoạt. Diễn ra tranh đoạt lợi dưỡng thì sẽ tất nhiên dẫn đến con đường phá họai lẫn nhau, làm cho trong nội bộ Phật giáo không được thanh tịnh!
"Hoặc chuộng hư danh" là đới tượng thứ hai của "ngoại vụ". "Hư danh" là cái danh hão huyền, tức là cái tiếng tăm như thế tục nói. Tiếng tăm là sinh mệnh thứ hai của người. Một người có tiếng tǎm tốt, không những là dễ dàng sống hờa hợp với người khác, mà trong việc lập thân xử thế, đây cũng là một nhân tố rất quan trọng. Như ta làm một việc gì đó, có thành công được hay không, hoàn toàn là xem tiếng tăm của ta thường ngày ra sao mà quyết định. Vì thế mọi người phải lo sao cho có tiếng tăm tốt. Điều đố vốn không có gì là không tốt. Nhưng một hành giả xuất gia tu hành, dụng công tu hành sao cho tinh tiến là phận sự của người xuất gia, không cần gì mà phải rêu rao ngoài miệng, càng không cần gì mà phải đem điều đó ra để tỏ rằng mình là người tu hành. Nhưng trên thực tế, chúng ta có thể thấy ờ mọi nơi mọi lúc, có rất nhîèu người tu hành chuyên khoe khoang công phu của mình ra sao, để cho mọi người biết anh ta tu hành ra sao, xét nguyên nhân và mục đích không ngoài ý muốn được người khác khen ngợi mình, để cho tiếng tăm cuaa mình được lan truyền đi. Như vạy tức là tham cầu hư danh. Một người tu hành chân chính, đã không nên cầu lợi dưỡng, lại không nên chuộng hư danh, vì đî̀u đó là không phù hợp với việc tu hành. Do đó phàm là những người tu hành chân chính, phần lớn trốn vào núi cao rừng sâu, không muốn cho người khác biết.

[^1]xua đuổi ngũ dục. Nếu như không thể xua đuổi dục lạc đời nay, trái lại còn tham tiếc, thì việc tu hành không thể đạt được mục đích. Nên biết rằng năm thứ dục lạc thanh, sắc, huoong, vị, xúc có một sức mạnh rất lớn, thường làm mê hoặc những người phàm tục ở thế gian, nó làm cho người ta mê đắm. Không biết rằng tham tiếc dục lạc bây giờ thì tương lai sẽ thành năm sợi dây ràng buộc vào trong địa ngục. Vì mồt khi ta sà vào cái bẫy của ngũ dự thì chỉ có ngày ngày lún sâu vào hố sâu của ngũ dục, khác nào lưa cháy chất thèm cûi, ngon lửa sẽ cháy to hơn. Nói thực, ngưởi ta từ vô lượng kiếp, thường ở trong năm đạo luân hồi, tự sinh không thể độ thoát chính là vì tham tiếc ngũ dục trước mắt. Chư Phật bảo cho chúng ta: Bất cứ một hành giá Phật pháp nào, nếu muốn lìa bô đường mê mà lên bờ giác, chuyê̂n phiền não thành Bô Đề, thì chì có một cách duy nhất là từ bo ngũ dục. Cho nên vô luận là tại gia hay xuất gia, nếu muốn phát tâm tu hành thực sự thì phäi thờ ơ với dục lạc thế gian hiện thời. Không nên có một chút tham tiếc hoặc theo đuổi. Giả định vẫn còn tham tiếc, thì cái tâm của ta hiện nay tất nhiên sê vẫy vùng trong cảnh giới ngũ dục, khi thì chạy theo sắc đẹp trước mắt, khi thì lao theo thanh hay nghe thấy, cho đến lúc theo đuổi xúc giác của thân thế. Trong tình hình đó, cái tâm cưa ta làm sao có thể để yên ổn trên đối tượng quan sát, tu hành đúng pháp được? Cho nên tham cầu dục lạc kiếp này là một đọng lực lớn làm cho tâm ta chạy theo việc ngoài.
"Hoặc mong quả báo kiếp sau" là dạng "ngoại vụ"
thứ tư. Mục đích chân chính của việc tu học Phật pháp, tất nhiên là để giải thoát khỏi từ sinh, không nên có hy vọng cầu tìm cái gì khác câ, càng không nên trông mong phúc lạc quả báo vị lai. Nhưng phần lớn người tu hành, nhất là người tu tại gia, thường thường học Phật tu hành chî là để tìm cầu phúc lạc quả báo vị lai. Như vậy quả là sai. Nên biết trông mong quả báo vị lai tốt hơn hiện thế, dù ta có tìm được thì ta vẫn trong vòng luân hồi sinh tữ, chưa giải quyết được vấn đê. Thự hỏi tu hành như vậy, phỏng có ý nghĩa gì? Hơn nữa, nếu phát tâm như vậy, vì chỉ một dạ tìm quả báo kiếp sau, lúc nào cũng chỉ tính toán phúc lạc kiếp sau, cho nên tâm ta tự nhiên lo tính việc ngoài, không thể đặt yên trên cõi Phật, tu hành đúng pháp. Vì vậy trông mong quả báo vị lai cũng là không được.
"Phát tâm như vậy thì gọi là phát tà tâm". Đây là lời tồng kết. Như thế, các loại phát tâm đã nói trên đây tức là phát tà tâm. Dựa vào cái tà tâm đó mà lập nguyện là tà nguyện. Nói theo Phật pháp một cách chính xác, phát tâm lập nguyện như thế thì thà rằng không phát tâm lập nguyện còn hơn, vì làm như vậy không những không thể nào tương ứng với Phật pháp mà còn có hại cho mình. Cho hay, bất cứ người nào phát tâm lập nguyện nếu không theo chính lí, không đi vào chính quỹ, tham câu những lợi ích lớn thế gian, ham muốn tiếng tăm ở thế gian, tập nhiểm dục lạc thế gian, trông mong quà báo vị lai, không thể gọi là phát tâm lập nguyện chân chính, chỉ có thể gọi là tà tâm, tà nguyện.

Nói đến đây,không thể không nhân tiện nói thêm, những đường ngang ngõ tắt ở thế gian, tất cả mọi thứ phát tâm lập nguyện đêu là tà tâm, tà nguyện. Mỗi Phật tử chân chính nhất thiết phải để ý phân biệt, nếu sơ ý đi nhầm vào tà giáo thì đối với ta có trăm điều hại mà không một đî̀u lợi. Xin thưa với chư vị, trong thời đại mạt pháp này, tà sư tà giáo đảy rẩy, chính hơi sơ suất một tí là bị sa ngay vào đó. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Sau khi Phật diệt độ, trong thời mạt phát, tà sư thuyết pháp Hằng hà sa số, làm cho người tu chân chính thành quyến thuộc ma". Hãy nghĩ xem, đáng sợ biết bao? Trong bài "Hiển chính biện ngộ", Đại sư̂̂́n Quang nói: "Ngoại đạo ngày này khắp thế gian đều thấy". Như các giáo môn Tiên thiên, Đại đạo, Phổ độ, Đồng thiện,Vô vi, Trường sinh, Di Lặc, Đại thừa, Long hoa v.v.. đều là tà đạo, đêu không đáng để sùng phụng. Nhưng đáng ghét nhất là những ngoại đạo ấy, dựa vào Phật pháp, giả thác Phật môn, dụ dỗ đô chúng, tạo tác phi pháp, cuồng hoặc vô tri, đi vào ngoại đạo, nhầm theo đường tà, kẻ không biết còn cứ tưởng là chính pháp!

Trong những ngoại đạo dựa vào Phật pháp ấy, hãy lấy Đòng thiện xã mà nói: Bất cứ một người nào nhập xã, khi mới cầu đạo, trước hết phải do một giáo thụ gì đó, lâm thời thay người cầu đạo kính thỉnh Thánh Phật Tiên Chân âm đàn, lại đòi người cầu đạo phài tự mình nhặt một cái lá thăm vo viên bỏ trong chén, nếu mờ ra thấy chữ "chuấn" thì mới cho phép nhập xã. Đã cho nhập xã rồi, còn bắt phải thề không được đem những
mật ngữ truyè̀n dạy trong đạo nói với người khác chưa nhập đạo, ngay đới với bố mẹ, anh em, con cháu, chồng vọ cũng không được để lộ. Nếu vi phạm lời thè̀, thì xin bị sét đánh, chết cháy, đuới hoặc bất cứ một cái chết bất đăc kỳ tử nào. Phát tâm lập nguyện như vậy, tức là tà tâm tà nguyện đã nói trèn. Không riêng Đồng Thiện xã như vậy, mọi đường ngang ngõ tắt đều bí hiểm như vậy. Những giáo môn không chính đáng như vậy có đáng để chúng ta học tập, sùng phụng hay không? Người có chút ít trí thức, đểu biết rõ cái xằng bậy của nó, không gàn gưi nó. Những chúng ta là những đệ tữ Phật phụng hành chính pháp, làm sao có thể theo chúng mà xoay chuyển?

Đã không cồu lợ dưỡng tiếng tăm, lại không tham dục lạc quả bóo, chỉ vì giải thoát sinh tứ, vì giác ngộ Bồ Đề mà phá̛t tâm: Phát tâm nhuc vậy, gọ là "chính".

Phát tâm tà tướng đả nói xong, bây giờ nói về phát tâm chính xác. Phát tâm nói ở đây và phát tâm nói ở trên, hoàn toàn trái ngược nhau. Ở trên xuất phát từ tham cầu lợi dưỡng, thích được nổi tiếng; Loại phát tâm nói dưới đây, đã không tham cầu lợi dưỡng, lại không thích tiếng tảm; ở trên xuất phát từ tham cầu dục lạc hiện thế, quả báo vị lai, ở dưới, đã không tham cầu dục lạc hiẹ̀n thé, lại không mong chờ quả báo vị lại, một lòng một dạ, chî vì giải thoát sinh tữ, vì giác ngộ Bô Đề mà phát tâm tu hành. Phát tâm như vậy, gọi là "chính".

Phát tâm để liễu sinh thoát tữ, mới nhìn, hình như chî để giâi thoát chínih mình, nhưng thực ra mục đích
duy nhất của việc học Phật, là để giải quyêt vấn để lớn vể sinh tử. Chúng ta nên biết: trong dòng xoáy $\sinh$ tử, sinh mệnh này tiếp theo sinh mệnh khác, hình thành một dòng chảy sinh mệnh tiếp nối nhau không ngớt. Dòng chảy sinh mệnh này chìm nổi trong bể khổ tử sinh. Đó chính là nỗi thống khổ cực lớn! Chỗ khác nhau lớn nhất giửa Phật giáo và các tôn giáo khác, chính là ở vấn đê lớn này. Bất cứ một tôn giáo nào khác, trong giáo lí của họ, xưa nay chưa từng chỉ cho người ta cách giải quyết vấn đề sinh tử như thế nào, thậm chí dạy nguời ta cầu trường sinh, như Đạo giáo ở Trung Quốc, hoặc dạy người ta cầu vỉnh sinh bất tữ, như Đạo cơ đớc hiện nay. Theo chính nghỉa Phật pháp, chúng sinh ở thế gian này, trừ phi không sinh, chứ đã sinh thì không thể không tử. Nếu muốn không chết, trước hết phải không sinh. Cái gọi là trường sinh, vĩnh sinh, nói thẳng ra chỉ là lưa dối người ngu mà thôi. Từ xưa đến nay có ai đã từng thấy người nào trường sinh hoạ̣c vĩnh sinh? Vẫn cứ là sinh rời tử, tử rồi sinh, sinh tử không ngừng. Vi vậy, người học Phật chân chính, tuyệt đôi không phải là để cầu trường sinh, vĩnh sinh, chỉ phát tâm để giải thoát sinh tử, chỉ phát tâm để cầu chứng Vô thượng Bồ Đê. Ngày nào chưa đạt mục tiêu đó thì ngày đó còn không ngừng theo đuồi mục tièu đã nói trên.
"Một lòng trên cầu đọo Phật, một dạ dưới hóa chúng sinh. Nghe đường Phật dài xa, không sinh lùi khiếp; thấy chúng sinh khó độ, không sinh chán mỏi. Nhut trèo núi cao muôn nhẫn ắt phải trèo đến đỉnh; như lên tháp
chin tầng, ắt phải lên đến ngọn. Phá̛t tâm như thế, gọ là "chân".

Đúng là có sự khác nhau giữa phát tâm thật và phát tâm giả. Bây giờ chúng ta hãy nói thế nào là phát tâm chân chính: "Một lòng trên cầu Đạo Phật, một dạ dưới hớa chúng sinh". Như đã nói trèn, phát tâm Bô Đè có hai nhiệm vụ lớn: một là trên cầu Đạo Phật để tự lợi, hai là dưới hóa chúng sinh đẻ̉ lợi tha. Một lòng trèn cầu Đạo Phật là nhiệm vụ thứ nhất khi muốn hoàn thành nhiệm vụấy, thì mọi ý nghĩ trước sau đêu phải tập trung tất cả vào Đạo Phật không một giây phút lāng quên, càng không thể giữa đường lùi bước. Một dạ dưới hớa chúng sinh là thuộc nhiệm vụ thứ hai. Khị muốn hoàn thành nhiệm vụ đó, thì phải một lòng một dạ hóa độ chúng sinh, quyết không một chút lòng nào vị kỷ.

Có điều là, khi đã phát tâm, phải.tiến tới làm cho nó kiên cường, cho dù có lúc "nghe nói đường Phật dài xa, không sinh lòng lùi âtiếp "trước hết phâi thữa nhận mình vẩn là một phàm phu khố não, bắt đâu từ điểm là phàm phu cho đến cái điểm cuối chứng được Phật quả, ở giữa là một con đường xa vời gian khổ. Nói "Đường Bồ Đè̀ xa lắc" là như vậy. Kinh Pháp Hoa so sánh con đường Nhị thừa và Bồ Tát: Đường Nhị thừa chï có ba trăm do tuà̀n, đường Bồ Tát là năm trăm do tuần. Không cần phải nói, năm trăm do tuần là dài hơn ba trăm do tuần. Đây chỉ là cách hình dung tương đối, trên thực tế, con đường Bồ Đè̉ đi từ Phàm phu đến Phật quả là rất dài, không thể đi hết trong thời gian ngắn. Người phát tâm

Bồ Dè, không thể vì nghe nói đường Bô Dề xa dài mà sinh löng khiêp sơ lùi bước, mà phài có một dũng khí vô tỉ, phát huy tinh thần dũng mãnh vô úy, khắc phục mợi khọ́ khăn, bài trư mọi chuớng ngai, với ý chí chuả đạt muc đích chưa thôi, đi hết cái lộ trình Bò Bè xa lăc đó.

Côn nữa, "thấy chúng sinh khó độ, khồng sinh lòng chán nan mởi mệt". Chúng sinh nói về số lượng là vô lượng vổ biển, nhiều không sao tỉnh xuể, nôi vè mặt căn tính, thì mỗi người tố một căn tính khác nhau. Chúng sinh thưẫn lương, có nhiên dễ đô hóa, nhựng đa số là cưong cương ngang ngạnh. Gặp những chưng sinh cương cườing ngang ngạnh ấy, không những không tiếp thụ sự giáo hớa clia ta, mà lại con có thể buống lời lăng nhục. Thậm chí chân đá tay đấm, gặp nhưng chưng sinh nhu vậy, ngườ hảnh dạo Bồ Tát phải chịu dựng dược thử thách, quyết khòng những khổng vì thế mà náy sinh lòng chán nần moi mệt, mà còn phải sỉnh lòng thương xốt. càm thấy nhữg chúng sinh này ngu si thái quá, tà khơng câm hơa thi con ai đến càm hốa cho? Tự đó mà tìm phương ké đế giáo hơa, phải làm đề cho chúng sinh đó chịu sự giáo háa mà đi lên con đuơng Phạt thì mớl thoi. Gia dịnh vì cháng sinh khó hóa đọ̀ mà sinh lòng chân mồ, thậm chí kłờng giáo hóa chúng. sinh nữa thì ta không thể nào hoàn thành dựéc cái bân nguyện hóa độ chú ${ }^{\sin } \mathrm{inh}$ của ta. Với một hành già phát tâm độ sinh, đó là điều vô cùng đáng tiếc.

Trong Kinh Bcio Tich từng nói vế mợt vị Bồ Tát tinh tiến gặp phảl một chû́ng sinh cương cường ngang
ngannh, qua thơi gian dài đến vô lượng kiếp, cứ bám sát chúng sinh đó, không buông loi một khăc một giây. Nhưng chúng sinh đó vẫn không nhận sự giáo hóa. Vị Bỏ Tát tinh tiến kia vấn không nỡ lia bỏ, vẫn bền bỉ giáo hóa không mệt mỏi. Vị Bô Tát đó đã phát nguyện không bô mọt chúng sinh nào. Gạ̣p chúng sinh dể hớa đ̣̂, co nhiên là vui vè đi hớa đọ, gạp chúng sinh khó độ hóa cưng dùng mọi cách để hớa đọ. Người hành dạo Bô Tát chân chính, không những không lìa bỏ chúng sinh ngang ngạnh mà lại còn ưu tiên hóa độ chúng sinh ngang ngạch đó trước, để chúng sinh đó đỡ đau khổ lớn hơn vì vô trí mà tạo ác. Đây là chỗ ví đại của tinh thần Bỏ Tát, cưng là nguyên nhân đã khiến cho một hành giả đã phát tâm Bô Đề thấy chúng sinh khó hớa đọ mà không chán nản mỏi mệt. Phát tâm Bô Đ̉̂ mà không có tinh thần đơ thì không thể hớa độ chúng sinh trong vòng sinh tử.

Để kiên định tâm nguyện, bây giờ xin nêu một thí dụ: "Như trèo núi cao vạn nhẩn ắt phải trèo đến đỉnh cao" Vạn nhẩn là để nói độ cao của núi. Theo cách xưa ở nược ta, tám thước là một nhẩn, vạn nhẩn là tám vạn thược. Núi cao vạn nhẩn là nûi cao tám vạn thước. Như chúng ta trèo núi, không thể vì thế núi cao vút mà nảy sinh lòng khiếp sợ lùi bước. Để có thể mở rộng tẩm măt, phải lên đỉnh núi cao, thì mới có thể nhìn được tờn cảnh bơn ben. Gia dụ trèo lèn lưng chừng núi rôl lưi xuóng, thì muôn vàn cảnh sác, làm sao thưởng thức được. Lại "như lên tháp chín tầng, ăt phải lên đến ngọn", không
thế chỉ lên hai ba tâng rồi xuống. Nước ta có hai cau thơ: "Dục cùng thiên lý mục, cánh thướng nhất tăng lâu" (nghîa là: Muốn trông xa nghìn dạ̣m, lên thêm một tâng Iau" Hãy lấy hai câu thơ đó: "Dục cùng thiên lý mục, cánh thướng nhất tằng tháp" chỉ có trèo lên tâng tháp cao nhất, thì những cánh giới nhìn tháy dược khác xa mấy tâng dưới.

Phát tâm như trên, thì mới có thể gọi là phát tâm chân chính. Ngươi phát tâm chân chính là cực kỳ qứ hóa.

Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong duc ngodi trong, trước chờm sau biếng. Tuy có tâm tớt, phân nhiều bị danh lợi lấn chen, tuy có phợp thiẹ̀n, lại bị ac nghiệp nhuốm bẩn. Phất tâm như thế, goi là "nguy".

Phát tâm, có phát tâm chân chính, cũng có phát tâm hư ngụy. Trên đã nói rõ tướng mạo của phát tâm chân chính, nay phân biệt tướng mạo của phát tâm hư ngưy. Phát tâm hư ngưy, tức là tâm nguyện không thật. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Nhân địa bất chân, quả chiêu vu khúc" nghĩa là: nhân địa không thật, thì quá chiêu cong veo. Từ đấy có thể thấy, phát tâm trong nhân đja, phải phát thật thà, không thể có một tí chút giả dới xuyên tạc nào, giả sử phát tâm giả dơi, xuyên tạc, thì kết quả sê không thể tốt đẹp được.

Thế nào là phát tâm giả dới? Trong đoạn văn này đã nói rō. Điều trước hết phải hiểu là: người ta sinh tồn trong thế gian, bất luận là ai cũng khó tránh có nhîèu
í lỡi lâm. thậm chị có tội ác. Trong kiếp này đả vậy trong kiếp trứ̛c càng không thể phủ nhận đã từng có tôi nghiêp, có dîêu chúng ta không nhớ được mà thôi. Tội và lổi đã khó tránh, mà nay muốn bướe lèn con đường lợn Bô Điè, thì phại sám hối tợi lỗi trong kiếp này và kiếp trước، Nếu không sám hối đúng phép, thì dù ta có phát tâm, cũng rất dễ dẫn đến nghiệp chướng hiện tièn, không thể bước lên đường Bô Đề đưng pháp, do đó phàm những người tu học Phật pháp đều phải sám hối nghiệp chướng như đọc bài văn sám hối bốn câu: "những ác nghiệp đã gay ra trước kia"...haặc Bài văn sám hối trường thiên "Đẹ̀ tử mỗ mỗ, từ khi vô thử, cho mãi đến nay...". Nên biết rằng thân tâm của ta, nếu không sám hới thanh tị̀nh, thì rất khó tiếp thu dược sự hun đúc của Phật pháp Nêu một thí dụ rổ ràng: Như đem một mảnh vải trắng nhuộm thành màu vàng hoạ̣c màu lam. Mánh vải ấy nếu trăng sạch không tì vết, đương nhiên dễ nhuộm thành vàng hoặc lam. Già thiết mánh vải đã có những vết đen thì trước khi nhuộm, phải tẩy sạch vết đẹn đã, làm cho vài trắng trở lại màu trắng sạch rồi mới đem nhuồm thì mới có thể nhuộm thành màu vàng hay màu lam thuần khiết. Nếu không như vậy, dù có đem nhuộm thành màu khác, vết đen vẩn cứ tồn tại. Dem mảnh vài đó cắt may quần áo hay dùng vạ̀o việc gì khác, thì vô luận thế nào cunng sẽ mất mý quan. Vết đen trên vải trắng cũng ví như tội lỗi trong thân tám ta. Nay ta đem thân tầm ta tắm gội, hun nhuộm trong Phật pháp, lằm cho thần tâm thanh tịnh, thì trước hết phải sám hồi tội ác hoặc lỗi lầm mà ta đã phạm trong kiếp trước
hoặc kiếp này. Đây là một bước cần thiết và không thể thiếu để bước vào Phật pháp. Giả như chúng ta bước vào cửa Phật, không thể bộc lộ, sám hối trước Tam Bảo những lỗi lâm mà ta có, thì ta sẽ rất khó thu được thực ích của Phật pháp, và cái tâm Bổ Để mà ta đã phát cũng hẳn thành vấn để. Tội và lỗi, thường là gắn lî̂̀n với nhau, như người ta vẩn nói tội lổi. Thực ra, tội và lỗi ít nhiều có sự khác nhau: nói tội là nói cố ý tạo ra. Phàm là tội ác đều là có sự sắp đạ̣t cố ý. Ví dụ như muốn đi trộm cướp tài vật của người khác, hoạ̣c đi giết hại kẻ mà mình thù ghét là phâi qua sự trù̀ hoạch rồi mới biểu hiện trèn hành động, sau đó mới tạo ra tội ác, và tội ác gây ra này là tương đối nặng. Còn lỗi là nói không có tâm gây ra, tức là nói lỗi lâm thường thường gây ra không cố ý, không qua trù hoạch gì. Lỗi lầm vố tình gây ra này so với tội ác cố ý gây ra đương nhiên là nhẹ hơn. Vì vậy Phật pháp nói đến phạm tội ác là muốn nhấn mạnh động cơ. Nếu như cố tình theo động cơ xấu mà làm thì không thề tha thứ được, còn nếu như vô tâm, không có sự trù bị, chỉ gày ra trong vô tri vô giác, tuy rằng cũng là một sai lâm, nhưng vẫn có thể lượng thứ. Đày là sự khác nhau giữa hai chữ tội và lỗi.

Chúng ta đã thừa nhận thân tâm ta có tội lỗi, thì phải sám hối mà tiêu trừ đi. Nếu có tọi mà không sám hới, có lỗi mà không diệt trừ thì tất nhiên sẽ thành ra: "Trong đục ngoài trong, trước chăm sau biếng". "Trong đục" là trong nội tâm vấn đục, không trong sạch; "ngoài trong" là biểu hiện bên ngoài cố làm ra vẻ trong sạch, rất đúng đắn. Trong thời đại mạt pháp ngày nay, hiện
tượng này rất phổ biến. Như một số người nào đó, đầy bụng độc ác nham hiểm, tham sân phiễn não, thế mà bề ngoài thì lại biểu hiện một phong độ quân tử tốt đẹp, làm cho ta cảm thấy quả là phi phàm. Không biết rằng, chính đó là "trong đục, ngoài trong" mà người ta thường bị cái vẻ bề ngoài kia lừa bịp. Tục ngữ nói: "ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, đấy bụng giặc trai đĩ gái" là nói về hiện tượng đó. Đối với người tu học Phật pháp, nếu như trong lòng tham muốn không biết chán, hoạ̣c bày trò kia nọ để đối phó với người khác, thế mà bề ngoài thì làm ra vẻ như người tu hành tot́t. Đó cũng là thuậc loại nguy trang trong đục ngoài trong. Hiẹn tượng này nảy sinh ra, là do không chịu thật thà sám hối tội ác và lổi lâm của mình, và trong quá trình tu hành, lúc đầu rất chăm chỉ, nhưng kết quả là cuối cùng hết sức biếng nhác. Đây là cái bệnh chung của nhîeu người, tức là có trước không có sau. Bất luận lúc đầu tinh tiến như thế nào, nhưng dân dà vè̀ sau, cái tập tính quen lười biếng lại nổi dậy. Rất nhî̀ùu người học Phật, khi mới bắt đầu học Phật hoặc mới bắt đâuu qui giới, lòng Đạo rất tớt, đến khi lâu ngày rồi, Đạo tâm suy thoái đânn, có người thậm chí dứt khoát không tu nữa. Người xưa nói: "Học Phật như khi đầu, thành Phật có thữa sức", quả là một danh ngôn khiến ta phải xét mình một cách sâu sắc. Quả vậy, người phát tâm học Phật, nếu có thể từ đầu đến cuối, cố găng như khi mới phát tâm, không một giờ khắc xa lìa chính niệm, từng giờ từng khắc nhắc đến lòng Đạo, thế thì có thừa khả năng thành Phật. Ngày nay người học Phật nhiểu vậy, vì sao không thành Phật, người niệm Phật nhiều thế, vì sao không thể vãng sinh Cực lạc Tịnh
đọ? Suy tìm nguyên nhân căn bản của nó, thì là ở chỗ trước chăm mà sau lười, không thể thủy chung như nhất.

Thế là, có rất nhiểu người học Phật, tuy gọi là "có hảo tâm", lại muốn làm ít nhiều việc thiện như cứu giúp kẻ bần cùng, thương xót người cô quả, tặng thuốc cho thang, làm cầu đắp đường, cho đến làm đủ việc có ích cho nhân quần. Chúng ta không thể nói là không tốt. Nhưng khi làm những việc đó, trong lòng họ chỉ cầu mong có tiếng tăm, thậm chí còn hy vọng nhờ cái danh nghĩa ${ }^{\text {º nitut làm việc thiện đó mà mưu đô lợi ích cá nhân }}$ bất chính. Những "hảo tâm" như thế "phần nhiểu chen lẫn lọ̣i danh". Không thể coi là thanh tịnh. Với một cái tâm không thanh tịnh, làm việc từ thiện ở thế gian, thoạt nhìn thì tớt thật, thực chất thì không thể nói được. Vấn đề là ở đâu? Vẩn là ở chỗ "có tội không sám hới, có lôi không trừ bỏ".

Trên đây nói có lòng tớt làm việc thiện mà bị danh lọ̣i chen lẩn nhưng vẫn chỉ là một ý niệm nội tâm, chưa biểu hiện thành hành động thực tế ở thân khẩu, cưng chưa có thể hoàn thành công đức việc thiện. Bây giờ nói "Tuy có thiện pháp, lại bị tội nghiệp nhuốm bẩn" là nói đã quen thân khẩu mà hoàn thành công đức thiện pháp. Nên biết chữ "thiện pháp" nói ở đây là bao gồm ngũ giới, thập thiện, tứ thî̉n, tứ không, tứ vô lượng tâm v.v... những thiện pháp này, nếu không bị tội nghiệp nhuốm bẩn, mọi công đức thiện pháp ấy đều trở thành vô lậu, cũng tức là trở thành tư lương thành Phật. Nhưng đáng
tiếc là, tuy tu tập bao nhiêu thiện pháp chî vì tội lỗi quá khứ và kiếp này chưa được sám trừ, lại còn thêm phiên não tham sân chưa dứt, đến nỗi khiến cho mọi thiện pháp đã tu, bị các phiền não và các tọi nghiệp nhuốm bẩn, đều thành ra hữu lậu, không thể thành vô lậu thanh tịnh. Có một số người không hiểu rõ cái lẽ này, cho rằng mình dụng công tu hành như vậy mà vẩn cứ tâm địa bất tịnh thế nào? Không biết rằng đó là do hoặc nghiệp nhuốm bẩn.

Hữu lậu thiện và vô lậu thiện khác nhau ở đâu? Không thanh tịnh, bị phiền não tội nghiệp nhuốm bẩn là hữu lậu thiện. Thanh tịnh, không bị phiền não tội nghiệp nhuốm bẩn là vô lậu thiện. Người học Phật, không thể phủ nhận rằng, ít nhiều đều có tu một số công đức thiện pháp, sở dĩ khòng thể giâi thoát sinh tử sinh tử là do ở chỗ mọi công đức thiện pháp bị phiền não tội nghiệp nhuốm bấn. Nếu không vì cái nguyên nhân đó, theo công đức thiện pháp đã tu, tất nhiên có thể giải thoát sinh tử.

Một người học Phật, nếu với cái tâm hư ngụy không thực mà phát tâm Bô Đề, lập nguyện Bồ Đề, nhự thế không những không thật thà, không thành khẩn mà còn có phần nào giả mạo trong đó. Phát tâm như thế, tất nhiên "gọi là ngụy". Phát tâm như vậy mà muốn chứng quả đại Bồ Đề tối cao vô thượng, là tuyệt đối không thể được. Do đó, chúng ta nếu không muốn phát tâm thì thôi, nếu muốn phát tâm thì phải phát tâm thật thà, trước hết phải sám hối tiêu trừ mọi tội ác lỗi lâm của minh.

Mọi giới chúng sinh hóa độ hết, nguyện ta mới hết, Đạo Bồ đ̂̂̀ thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như thế gọi là phât tâm rộng lớn.

Đây là tướng trạng phát tâm thứ năm, cũng tức là phát tâm quảng đại. Trong tình hình như thế nào mới có thể tỏ rỗ là phát tâm quảng đại? Mấy câu này dạy cho chúng ta, nếu có thể theo lời chỉ dạy này mà làm, thì gọi là phát tâm quảng đại.

Trên đã nhiều lân nói, gọi là phát tâm Bồ Đ̉̀̉, không ngoài hai nhiệm vụ lớn: trên càu Phật Đạo, dưới độ chúng sinh. Nói dưới hóa độ chúng sinh thì chúng sinh quả thật là rất nhiều, số lượng không thể nhî bàn. Như "Đệ cửu hằng thuận chúng sinh nguyện" trong "Phổ Hîen hành nguyện phẩm" đả nơi: "Tận pháp giới, hư không giới, thập phương sát hải, sở hữu chúng sinh, chủng chưng sai biệt' (nghĩa là tận pháp giới, hư không giới, sát hải mười phương, tất cả chúng sinh thảy đều sai biệt). Nói cách khác: hư không không cùng tận, chúng sinh cũng vô tận. Chúng sinh tuy là nhî̂u vô cùng vô tận, nhưng tất thảy đểu là đới tượng độ hóa của hành giả phát tâm $B$ Bò Đè̀. Vì thế chúng sinh mà Bò Tát cần phải hớa độ là vô cùng nhiểu.

Trên cûng đã nơi: người tu hành phát tâm Bồ Đê, tuyệt đối không thể bó hẹp trong một phạm vi nhỏ để hóa độ chúng sinh. Phải mở rộng lòng dạ đi cứu độ phổ biến tất thảy, không phân chủng tộc, thân sơ, địch bạn, khó dễ. Không nhửng nhân loại toàn thế giới phải hơa độ, mà hết thảy chúng sinh trong tam giớingũ thú cũng
đều cần được hớa độ ; không những chúng sinh trong Sa-Bà thế giới cần hơa độ mà chúng sinh tận hư không khắp pháp giới cũng thề phải hóa độ. Phải nguyện vô lượng vô số chúng sinh thảy đều hơa độ hết, thì nguyện của ta trong kiếp này mới hết. Câu nói trong "Địa Tạng Đại sĩ bản nguyện" rằng: "Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đê" (hóa độ hết chúng sinh, mới chứng quả Bồ đè̀) cung có nghĩa như câu nói ở đây "Chúng sinh giới tận, ngã nguyện phương tận" (Chúng sinh trong mọi giới hóa độ hết thì nguyện ta mới hết). Câu nói của A-nan Tôn giâ trong hội Lăng Nghiêm: "Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn" (nếu một chúng sinh chưa thành Phật, thì không lên Niết-bàn) cũng tức là cái ý "Chúng sinh giới tận, ngã nguyện phương tận" ở đây. Nói ngược lại tức là: chúng sinh giới bất tận thì nguyện của tôi cunng theo đó mà bất tận, ăt phải theo đại nguyện Bồ đê đã phát mà dũng mãnh tiến lèn, lúc nào cũng tâm niệm hơa độ chúng sinh.

Nói vè̀ "trên cầu Đạo phật", tôn chỉ của người tu hành khi phát tâm Bồ đê lúc đâu là trên cầu Đạo Phật, mà con đường của Đạo Phật rất dài, không phải ngày một ngày hai mà đi đến tận cùng, phải tu hành trong thời gian dài lâu thì cuối cùng mới đạt mục tiêu, Phật đạo-Đạo lớn Bô đê, một khi chưa hoàn thành thì nguyện của ta cunng chưa thể coi là hoàn thành. Cho nên người tu hành phát tâm quảng đại, trong quá trình tiến lên Đạo lớn Bồ đê, tuyệt đới không thể thỏa mãn một tí chút nào, dù có chứng được Bồ đê Thanh Văn, hoặc chứng được Bô đê

Duyên Giác, cho đến sau khi đăng địa, hoàn thành Bô đê Bô Tát, cũng đều chưa thể coi đó là viên thành tâm nguyện quảng đại, phải chứng được Bồ đê tới cao vô thượng.

Phát tâm như vậy mới có thể gọi là phát tâm quảng đại. Cho nên chúng ta không phát tâm thì thôi, đả phát tâm thì phải phát tâm quảng đại.
"Nhin tam giới nhu nguc tù, coi sinh tư như oan gia, chỉ mong tụ độ, không muốn độ người. Phát tâm nhu thế, gọ là phát tâm nhỏ bé".

Đây là tướng mạo phát tâm thứ tư, cũng tức là phát tâm Tiểu thừa. "Nhìn tam giới như ngục tù, coi tử sinh như oan gia" là hai câu nói ta thường nghe thấy. Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có kinh cũng gọi tam giới là "tam hữu": dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Kinh Luận giải thích rằng gọi là hữu vi hưuu nhân hữu quả. Chúng sinh trong "tam giới luân hồi quay đi trở lại, có nhân như vậy, ắt có quả như vậy, cho nên gọi là "tam hữu". "Hứu" có nghĩa là tồn tại, mà sinh mệnh của chúng sinh tam giới là tồn tại thực trong thế gian này, không ai phủ nhận được. Còn chữ "giới" có nghĩa là giới hạn, như dục giới không phải là sắc giới, sắc giới không phải là vô sắc giới, tất cả đều có phân chia giới hạn rạch ròi, không thể lẫn lộn một tí nào.

Phạm vi của tam giới, nói theo quan điểm Phật pháp là rất lớn. Cho nên trong tam giới đó, chúng sinh có thể đi lại tự do không chút vương ngại, cũng tức là thấy tam giới đó rất rộng lớn. Sinh tồn trong tam giới đó, có vẻ
như rất tự do, xưa nay không nghĩ đến phải thoát ra ngoài tam giới. Nhưng với người tu hành Phật pháp Tiểu thừa, tam giới không những không thể nói là rất lớn, mà lại còn cảm thấy rất là nhỏ hẹp, nhỏ hẹp chẳng khác gi trong tù ngục, không thể tự do hoạt động, không thể sống tự tại. Ai cũng biết, một người tù bị trói trong nhà tù, không giờ phút nào không muốn thoát khỏi nhà tù, quyết không có người tù nào nguyện suốt đời sống trong tù. Hành giả có căn tính nhị thựa, thấy cảnh khổ trong tam giới cũng như cảnh khổ phải chịu trong ngục tù. Vi vậy nóng lòng muốn thoát ra ngoài tam giới, không muốn một phút một giờ lưu lại trong tam giới. Chúng sinh bị bao vây trong lưới khổ đau quả là có thể thấy tảm giới cũng như ngục tù bất kể ai cũng đều muốn làm thế nào để thoát rời cái ngục tù đau khố đó.

Thế nhưng trên đời có một số người, khi phạm pháp mới bị nhốt vào tù, cảm thấy bị giam trong tù đủ loại mất tự do, hận không thể lập tức mọc cánh để bay ra ngoài. Nhưng lâu đần lâu đần, không những không thấy khổ, mà lại coi ngục tù như nhà mình. Đîeu đó cūng giớng như chúng sinh lưu chuyển trong tam giới, rõ ràng là đau khổ khôn xiết kể, thế mà lâu ngày quen đần, coi là thường, nhất quyết không nghĩ đến thoát ra ngoài tam giới nữa. Kinh A hàm nói: có rất nhiều bậc thánh giả đã chứng quả A-la-hán, vì cảm thấy "sự bức bách của đau khổ tam giới, không kịp chờ đến lúc có thể lên Niết-bàn đã muốn lìa bỏ, hoạ̣c cầu xin sự che chở của uy lực thần thông của Đức Phật để cầu xuất thế, hoạ̣c dùng cách tự sát không chính đáng để mong lìa thoát". Như
kinh Tạp A hàm 13.311 nói: co đệ tử chư Thế Tòn khi chán nân: hoặc dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoạc dưng thừng thắt cổ, hoạ̣c đâm đâu xuống hố sâu". Đó tưy là đ̛̉êu khơng được Phật Đà cho phép, nhưng nếu không cảm thấy thấm thía nỗi khổ đau trong tam giới, thl làm sao tại có sự đòi hơi cáp thiết phải lìa bỏ cái ngục tù tàm giớ ấy.

Vê câu "co sinh tử nhưoon gia". Trong cuậc đời hiện thực này, ngươi và người sống với nhau, giả sử ý hợp tâm đâu, ̛̛̆́t sể nảy sinh quan hệ thắm thiết. Quả vậy, tri ky gạ̣p nhau, cùng dớc bầu tâm sự thì thật là niêm vui sướng lớn. N gược lại, ý kiển trái nhau, sống với nhau lâu ngày, ăt sẽ trở thành oan gia đối nghịch, thậm chí không thể đung nhau. Nôi "oan gia thấy nhau tức đỏ cả măt" Nḥư thẻ̛ thì thực là một đî̀u đau khổ lớn. Ta nên biểt răng, tfền đời, khồng cở thân gia vīnh viễn, cũng không có oan gia vĩnh viễn. Trong cái quy luật "nhân chi thuậ̣n nghịch vô hữu định tính" (thuận nghịch của người, đẫu có địnnh sẫn bất biến), thân gia hôm nay, vốn là oan gia hôm qua; oan gia ngày nay, biết đâu ngày sau không là thân gia? Đîêu đó trong thế gian hiện thực là thường thấy. Trên thực tế, chúng ta cũng có một đại oan gia chung, vinh viễn theo sát ta không rời một bước, đó tực là sinh tử. Cho nên người Nhị thừa "coi sinh tử như oan gia" chỉ hận không thể lập tức cắt đứt mọi quan hệ với sinh tử.

Nên biết, oan gia sở dĩ là oan gia là vì nó có thể đem lại cho ta nỗi khổ đau rất lớn. Mà trong mọi nỗi khổ thì nỡi khổ lớn nhất là sinh tử. Kinh nói "sinh tử đại khổ"
(nỗi khổ lớn sinh tữ) là ý đó. Chúng ta mồt ngày chưa giải quyết vấn đđ̉̉ lớn sinh tử thỉ chẳng khác gi ngày ngày chung sống với oan gia. Chư vị thử nghỉ xem, đî̀u đó đau khổ biết bao. Vạ̀y mà chúng sinh ngu si, ngày ngày chung sống với oan gia sinh tử mà tê liệt cảm giác nào đó có biết gì đâu, thậm chí còn lưu luyến không nghĩ đến việc lìa xa oan gia đó. Đương nhiên ngươi đời không có ai lưu luyến cái chết, còn lưu luyến sự sống thỉ lại rất nhîêu. Không biết rằng, cách suy nghĩ đó là một đî̀u u điên đảo lớn. Theo Phật pháp, tử là do sinh mà ra, giả sử không có sinh, thì làm sao có tử? Đại sư Gia Tường lúc lâm chung để lại bài kệ rằng: "Hàm xỉ đới mao giá, vô ái sinh bất bố tử. Tử y sinh lai, ngô nhược bất sinh, nhân hà hữu tử? Nghi kiến kỳ sơ sinh tri chung tử, ưng đè sinh vật bố tử" (Kẻ có răng có tóc, không thích sơng không sợ chết. Tự theo sinh mà tới, nếu ta không sinh, thì ăt không tử. Nên thấy sinh ra mà biết là sê chết đi nên khóc sinh, mà đừng sợ chết). Có sống à̛ có chết, nếu muốn không chết, trước hết phải không sống.

Chỉ có khồng sống, mới có thể không chết. Đó là định luận của Phật pháp. Chúng ta nếu biết tử sinh là oan gia thực sự của ta, thì cái tâm câu xuất li tự nhiên sê muôn phần bức thiết, hơn nữa, ât sẽ chuyên chú đến yêu cầu ở chỗ cầu giải thoát cho chính mình, mà không rổi đâu đi độ hớa cho người khác cūng được giải thoát. Do đó, Phật gọi người Nhị thừa là "kẻ tự giải thoát", chỉ lo cho mình, không doái hoài người khác.

Phát tâm như thế, chỉ có thể "gọi là nhỏ bé". Phát tâm của người Nhị thựa, Kinh gọi là phát tâm yếm li
(do chán ghét mà mong lìa bỏ). Trên phương diện tự giải thoát minh mà nói, yếm li tam giới, yếm li sinh tử là không thể phê phán nặng. Vì họ biết khổ mà cầu lia b , không những là rất quý hớa, hơn nữa hẳn là một con đường tốt cần đi. Hãy nhìn thế gian này, có mấy nguời chịu lia xuất tam giới, lia xa sinh tử? Phần lớn là mơ mơ màng màng cùng nỡi chìm với đời, không biết đại sự sinh tử là cái gi. Ở đây sở dĩ nói nó là "tiểu" là nhằm vào chở họ không nghĩ đến chúng sinh, không lo hóa đọ̀ chúng sinh.

Nếu coi chúng sinh cùng là Phật Đọo ở ngoài tâm minh, thề nguyền hơ độ chúng sinh viên thành Phật đ̛o mà không quên được công đức của minh, không tri̛ dược câi tri kiến của minh. Phát tâm như thế goi là phớt tôm thiên lệch.

Đây là tướng mạo phát tâm thứ bảy, cūng tức là phát lệch một phía tâm thiên mà không tràn đây. Phật pháp Đại Thừa nói đến Bő Tát tu hành đạo Bồ tát, vẫn chia làm hai loại: Bồ Tát quyè̀n giáo và Bồ tát thực giáo. Các Bo Tát đều phải thực hành 6 pháp Ba-la-mật, nhưng Bô tát quyè̀n giáo là sự lục độ, sử hành của $\mathrm{B}^{\text {on }}$ tát thực giáo là lỉ lục độ. Hành sự lục độ, có sở chấp cho rằng ta có thể hành lụ̣c độ, lục đọ̣ là sở hành của ta, không thể đạt được không vô tự tính của sở hành có thể hành. Hành lí lục đọ, khẩng khởi chấp, không thấy ta có thể hành lục độ, không thấy lục độ là sở hành của ta, thể đạt sâu sắc vô tự tính không cử sở hành có thể hành. Từ đây có thể biết sự phân biệt của cái gọi là quyền và thực, căn bản chỉ ở một điểm có sở chấp hay không có sở chấp. Không
nói cưng rõ, Bô tát quyè̀n giáo còn có chấp trướ là kêm hơn $\mathrm{B}_{0}$ tát thực giáo khòng còn chấp trước.

Bồ tát quyè̀n giáo và Bô tát thực giáo, theo ky luận của các nhà thiền học Thiên Thai tông phân chía tứ giâo thì các Bồ tát của Tạng giáo, Thông giáo và biệt gráo dêu lả Bô tát quyền giáo. Chỉ có Bô tát Viên giâo mớl la Bò tát thực giáo. Sự phân biệt quyền và thực cô nhiên lă ô chỗ còn có hay không còn cô chấp trước, nhưng không phải là có thể cách tuyệt hoàn toàn. Gọi là quyền chi là sự phân biệt xảo thiết, thực ra là thuôc vè̀ thực, cûng tức là dựa vào thực mà lập nên. Gọi là thực túc lả cứu cánh chứng được, thực ra cŭng thuộc vè quyyền, cũng tức là theo quyền mà làm tỏ̉ rṑ. Nói như vậy có thể biết răng quyền của Tam thừa cung quy vào thực cua Nhất thữa. Rời quyền không có thực, rời thực không có quyè̀n, quyền và thực có quan hệ mật thiết với nhaut. Phắt tâm Bờ Tát cûa Nhất thừa chân chính, như Kinh đã nói: "Ngã kim phát tảm, bất vị tự cẳu nhân thiễn phúc báo Thanh Văn, Duyèn Giác nãi chí quyè̀n thừa chư vị Bọ̀ tát, duy y tối thượng thựa phát Bồ đẹ tâm. Nguyèn dữ pháp giới chúng sinh, nhất thời đông đắc A-tậu. Da la Tam diểu Tam-Bô-đè" (nay ta phát tâm không vì cà̀u phúc báo của trời người cho riêng tạ. Các vị Thanh Văn, Duyên Giác cho dến các vị Bờ tát quyền thừa, chỉ phát tâm Bồ đê theo tới thượng thừa. Nguyện cùng chúng sinh trong Pháp giới cùng một lúc chứng được $A=n a ̣ u$ Đa-la Tam-diểu-tam Bò-đè).

Phát tâm của Bò tát Đại thưa, phải là như vậy Tuyệt
đối khòng thể phát tâm vì cá nhân hoặc vì số ít người.
Vậy, trong tình hình nào là phát tâm quyè̀n thừa Bô tát. Tỉnh Am dại sư nói cho chúng ta biết: "Nếu coi chúng sinh cho đến cả Phật Đạo ở ngoài tâmcủa mình mà nguyện thệ nguyện hơa độ chúnh sinh, thệ nguyện nên thành Phật đạo". Đây chính là phát tâm của quyèn thừa Bồ tát. Chúng sinh, theo đạo giáo Nhất thừa Vièn giáo và Đốn giáo là chúng sinh trong tâm Bồ tát, Bồ tát là BÔ Tát trong tâm chúng sinh, có thể thấy, chúng sinh và Bồ Tát vơn là nhất thể. Chúng sinh và Bồ Tát đã là nhất thể, thì chúng sinh của Bô tát hớa độ phải là chúng sinh trong tâm Bồ tát. Nhưng Bồ tát quyè̀n thừa thấy mọi chúng sinh được hớa độ, đêu là ở ngoài tâm, vì thế mà thành ra nguyện độ chúng sinh ngoài tâm, nếu Bô tát cho rằng chúng sinh là chúng sinh ngoài tâm thì đau khổ của chúng sinh không có quan hẹ̀ mật thiết gì với mình, cũng không dính dáng gì đến mình. Có quan niệm như vậy, có thể một lúc nào đó nảy sinh tâm lý hà tất phải hóa độ chúng sinh? Như vậy tâm Bồ Đề thì rất dễ thoái chuyến. Rất nhiều Bồ tát thất bại thoái lui cũng có thể nói là do không coi đau khổ của chúng sinh là đau khổ của chính mình.

Nếu hiểu được rằng chúng sinh là chúng sinh trong tâm mình, thì tình hình sẽ khác hẵn: thấy sự đau khổ của chúng sinh, cüng như sự đau khố của chính mình, giữa mình và chúng sinh có quan hệ mật thiết không thể chia cắt được, tự nhiên see quảng độ chúng sinh nhiều hơn. Nếu thấy chúng sinh là chúng sinh ở ngoài tâm mà phát tâm hóa độ chúng sinh, thì không được viên mãn.

Lại nói về hướng lên cầu Phật đạo: Vô lượng Phật Đạo vốn cũng ở trong tâm của ta. Kinh nói: "Tức tâm thị Phật", "tâm tức thị Phật", có thể thấy Phật đạo không phải ở ngoài tâm của ta. Bô Tát quyè̀n thừa, không những coi chúng sinh là ở ngoài tâm, mà cūng cho rằng Phật Đạo cũng ở ngoài tâm. Do đó, khi phát nguyện nguyện thành vô thượng Phật Đạo, Chỉ chuyên tâm cầu tìm Phật Đạo ờ ngoài tâm, không biết rằng, ngoài tâm, căn bản không có Phật Đạo nào để mà cầu. Nếu thực sự muốn viên thành vô thượng Phật Đạo thì chỉ có tìm trong tâm của ta. Một khi phủi sạch phiền não bùn nhơ trong tâm ta, hiển hiện ra quang minh trong tâm ta, thì lập tức chứng được Phật Đạo vô thượng. Mà đây lại là vô thành mà thành, thành cái vô sở thành.

Nếu cho rằng chúng sinh và Phật Đạo đêu ở ngoài tâm, thì khi hóa độ chúng sinh ngoài tâm và tu hành Phật Đạo ngoài tâm, mọi công đức của cả cái quá trình tinh tiến tu hành đó sê từng giờ từng khắc ghi trong lòng mà không quên được. Nói khác đi: sẽ chấp trước công đức hóa độ chúng sinh của mình, và mọi pháp môn tu hành Phật Đạo của mình, "Tri kiến" là chỉ tri kiến phân biệt. Nói vè̀ hóa độ chúng sinh: khi người tu hạnh Bô tát hóa độ chúng sinh, nghĩ rằng ta là kẻ hớa đọ chúng sinh. Chúng sinh là đối tượng hơa độ cûa ta, cái tri kiến phân biệt có thể hóa độ đổí tượng hơa độ ấy không thể diệt trừ. Nói vè̀ việc thành Phật Đạo, một Bồ tát cầu Phật Đạo, nếu cho rằng ta có thể cẩu chứng Bô Để vô thượng, Bồ đề vô thượng là cái ta cầu chứng, cái tri kiến phân biệt có thể cầu chứng cái cần cầu chứng ấy không
thể diệt trừ. Quyền thừa Bồ tát không thể dùng trí tuệ của tự tính không vô để diệt trừ tri kiến phân biệt, để quên đi cái công đức hơa độ chúng sinh, viên thành Phật Đạo. Phát tâm như vậy, tuy rằng có thể hoá độ chúng sinh thành Phật, vẩn gọi là "thiến" (lệch). Ở đây, thiên là thiên chấp một bên chứ không đúng vào trung đạo.
"Nếu biết tự tính là chúng sinh, vì thế mà thệ nguyện hóa độ cho giởi thoát. Nếu biêt tự tính là Phật Đạo, vì thế mà thệ nguyện thành tựu. Không thấy một pháp nào ngoài tâm mà riêng có. Lấy cái tâm hưkhông, phất cái nguyên hư không, hành cái hành hu không, chứng cái quả hu không cüng không có sư stự̂́n hu không nào có thê đá̛c được. Phát tâm nhu vậy gọi là phát tâm tròn đ̛̂̀y (viên).

Đây là tướng mạo thứ tám của phát tâm, cũng tức là phát tâm tròn đây không thiên lệch Hiểu được thế nào là tâm thiên lệch phíŕthinn nói trên thì cunng dễ hiểu phát tâm tròn đây mà không thiên lệch ở đây. Trong doạn văn này, quan trọng nhất là hai chữ "tự tính". "Tựtính" có thể giải thích là bản tính tự tâm của con người, cũng có thể giải thích là tự tính chân như, cũng tức là tính Diệu chân như mà ta thường nói. Thời phóng Mông Sơn có hai đoạn thứ nhất là "Chúng sinh vô biên thề nguyện đọ, phî̂n não vô tận thệ nguyẹ̣n đọan, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành". (thệ nguyện hóa độ chúng sinh vô biên, thệ nguyện dứt hết phiền não vồ tận, thề nguyện tu học Pháp môn vô lượng, thề nguyện viên thành Phật Đạo vô thượng). Đây có thể nói là "tứ hoàng thệ nguyện" của

Bô tát quyền giáo, cũng có nghĩa là ngoài tâm thấy có chúng sinh có thể hóa độ, ngoài tầm thấy có Phật Đạo có thế viên thành; thứ hai là: "Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn; tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật Đạo thệ nguyện thành" (thề nguyèn độ hơa chúng sinh tự tính, thề nguyền đoạn tuyệt phiền não tự tính, thề nguỳ̀̀n tu học Pháp môn tự tính, thề nguyè̀n viên thành Phật Đạo tự tính). Đây có thể nói là "tứ hoăng thệ nguyện" của Bồ tát thực giáo, cững có thể coi là cước chú của doạn văn này "nếu biết tự tính là chúng sinh, nên nguyè̀n đọ̀ thoát", cüng tức là "thề nguỳ̀̀n độ thoát chúng sinh tự tính". Nếu biết "tự tính là Phật Đạo, nên nguyè̀n vièn thành" cũng có nghĩa là "thề nguyè̀n viên thành Phật Đạo tự tính". Kinh Hoa Nghiêm nói: "Tâm Phật cập chúng sinh, thị tam vô sai biệt" (Tâm, phật và chúng sinh là ba cái không có sai biệt), cho nên, chúng sinh vốn là chúng sinh đã có từ trong bản tính chúng ta, vi vậy, đau khổ của chúng sinh, chúng ta làm sao có thể không phát nguyện cứu giúp và độ thoát. Vi vậy phải phát nguyện, nguyện độ hớa mọi chúng sinh vốn có của tự tính Phật đạo vốn có sẳn trong tự tính của ta. Nói khác đi: Tự tính vốn là Phật. Chúng ta muốn thành tựu Phật Đạo chẳng qua chỉ là khôi phục bộ này vốn có của Phật Đạo. Vi Phật tự tính vốn có bị lớp lớp phî̀n não, lớp lớp nghiệp chướng che khuất, không thể hiện ra. Nay gọi là viên thành Phật Đạo, vốn không phải là ngoài tự tính có một Phật Đạo khác có thể viên thành, mà chỉ là không ngừng mài luyện cái lớp trần cấu tự tính che phủ lên tự tính là Phật Đạo để khôi phục thanh tịnh
vốn có của nó, là thành Phật. Giả sử ngoài tự tính riêng có một Phật Đạo có thể thành, thì không những việc thành Phật trở nên muôn vàn khó khăn mà căn bản là không thể được. Chính là vì chúng sinh và Phật Đạo đêu không dời bản tính của mình, cho nên người phát tâm hớa độ chúng sinh thành tựu Phật đạo cần phải không thấy một Pháp nào khác có riêng ngoài tự tính của mình, nếu thấy chúng sinh và Phật Đạo là pháp ngoài tâm, thì đó không phải là chính kiến mà Phật pháp nói.

Theo Phật pháp, bất luận là Pháp thế gian hoặc Pháp xuất thế gian, không có một pháp nào rời tự tính của ta mà có. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Hư không đại địa, Giác thị diệu minh chân tâm tự tính trung vật" (Hư không và đại địa đêu là vật ở trong Diệu Minh, tự tính chân tâm màu nghiệm sáng láng. Lìa khỏi chân tâm, đâu có vật? Nếu có người cho rằng ngoài tâm có vật có thể thấy, thì đó là tà kiến ngoại đạo, không phải Phật pháp. Chúng sinh sở dĩ thấy ngoài tâm có pháp, thực ra là vì cái lang thang ở ngoài không thể tự mình xem xét bản thân mình. Nếu có thể vận dụng trí tuệ Bát nhã để soi suốt, thì ta có thể phát hiện ra rằng sơn hà đại địa không có cái nào là không ở trong tự tính của chúng ta. Thiên Thai gia nói: Thập pháp giới y chính đêu ở trong một giây nghĩ, trong một giây nghĩ có đủ thập pháp giới y chính. Hết thảy mọi pháp đều ở trong một giây nghĩ, thế thì còn một Pháp nào lìa tâm mà có? Cho nên bài văn này nói: "Không thấy một pháp nào ngoài tâm mà

Thế thì, chúng ta nên phát tâm lập nguyện ra sao? Lại nên tu hành chứng quả thế nào? Tỉnh Am Đại Sư cho ta biết bốn câu sau: "Lấy cái tâm hư không mà phát cái nguyện hư không, hành cái hành hư không, chứng cái quả hư không". Dưới đây xin giải thích sơ qua:

Cái tâm của ta, tuy nói rằng không một Pháp nào là không ở trong đó, nhưng do tự tính không vô, nó không có tự thể thực tại có thể thấy được. Trong một giây nghĩ của cái tâm tự tính hư không đó, không một pháp nào đủ sức hình dung cái vô lượng vô tế của nó, chỉ có thể thí dụ như là hư không. Tâm niệm là như thế, nguyện lực cūng là như thế. Người phát tâm lập nguyện, nếu chấp trước nguyện Bô Đề của mình đã lập, thì cái nguyện đó sê thành ra hữu hận hữu lượng, không thể quảng đại như hư không. Chính vì không chấp trước nguyện Bồ đê đã lập, cho nên cái nguyện ấy mới quảng đại như hư không.

Phát tâm lập nguyện là thế, tu hành cũng nên là "hành cái hành hư không", không nên chấp trước mình đã hành cái hành Bô đề như thế nào. Lấy việc bố thí làm ví dụ: Bố thí nhất định phải làm được tam luân thể không, tức là không có người bố thí thực tại, không có vật bố thí thực tại, không có người nhận bố thí thực tại. Hành bố thí như vậy, tức là hành cái hành hư không. Tuy không có ba mặt bố thí thực tại, nhưng có thể
thường xuyèn bố thí rộng rãi. Kinh Kim Cương nói: "Bố thí không trụ sắc; không trụ thanh hương, vị xúc" Không thể vì tam luân có thực thể không mà không hành bố thí. Không chỉ bố thí như vậy, mọi thiện pháp tu hành cũng đêu nên như vậy, đó là hành cái hành hư không. Người tu hành dựa vào hạnh Bô đè đã tu, cuối cùng chúng được quả Bô đê tới cao vô thượng mà được thành Phật. Đây là điều ai cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng cái quả Bồ đề vô thượng chứng được này cũng không vô tự tính, không có tự thể thực tại của nó. Như Kinh Kim Cương đã dẫn trên nói: "Vô hữu định pháp danh A-nậu đa la Tam diểu Tam- B º̂ Đễ". Không có một định pháp nào có thể là A-nậu-da-la Tamdiểu Tam-bồ-Đề có thể thấy quả Bồ Đè đã chứng như hưchăng có cái gì có thực thể để mà đăc (được). Vị vậy nói: "Chứng cái quả hư không". Tuy nói chứng cái vô sở chứng nhưng vẫn phải cầu chứng Bồ đê. Nếu vì nó là cái không vô sở đắc mà không cầu Bô đê vô thượng, thì lại hét sức sai lâm.

Laỉ có thuyết nói, hư không là để hình dung sự quảng đại. Rằng, dựa vào cái tâm quảng đại, phát nguyện quảng đại, tu hạnh quảng đại, chứng quả quảng đại, tất cả đểu lấy hư không để hình dung. Chỉ có hư không quảng đại mới có thể hình dung được tâm, nguyện, hành, quả Bồ tát. Thuyết này cũng có lý của nó, vì tâm nguyện Bồ tát quả là quảng đại như hư không, hành chứng Bồ tát cũng quảng đại như hư không.

Ở đây có thể có người sẽ nảy ra nghi vấn: nếu nói
như trên, tất cả đêu không vô tự tính, hành nguyện là không, quả chứng cũng không, tất cả không gì không không vô, chúng ta cố nhiên có thể thừa nhận, nhưng cái không tính của không vô tự tính, vẩn không thể nói cũng là không vô, nếu cũng là không vô thì hà tất phải cầu chứng không tính? Không biết rằng cách nghĩ đó lại là sai đâm, cho nên Đại sư Tỉnh Am đặc biệt chỉ rõ: "cũng không thể được cái tướng hư không" nếu cho rằng có cái tướng hư không có thể được, thì lại thành ra chấp trước. Cho nên không chỉ hành nguyện, quả chứng là không, không cũng lại là không, không tướng cũng là cái không thể chứng đắc được. Kinh Kim Cương trước nói: "ngã không", tiếp đó nói: pháp không, cuối cùng nói: "không không". Nếu chấp có tâm Bồ Đề đã phát, nguyện Bồ Để đã lập, hành Bồ Đề đã tu, quả Bô Đề đã chứng, cố nhiên là sai đâm. Nhưng nếu chấp trước có cái không tính có thực thì cũng là sai lâm. Phải hiểu tâm, nguyện, hành, quả là không vô tự tính không cũng là không, mà không thể có thử trước đạt được trình độ ấy mới thực sự ngộ chứng chư pháp không tính. Có thể Phát tâm tròn như thế thì có thể gọi là "Viên" (tròn đây). "Viên" có nghĩa là không thiên lệch. Với phát tâm "Viên" này, giải thích viên lý, làm sáng tỏ viên hành, giác ngộ viên chỉ, khởi phát viên tín, chứng viên quả, tất cả không có gì là không viên, cũng tức là phát tầm của Viên thừa Bô tát.

Biết sụ̂ khác nhouu của tớm loại tuớng trạng phát tâm
đó thi sẽ biết xem xét ; biết xem xét thì sẽ biết theo gì, bỏ gì, biết theo gì,bỏ gì thì có thể phớt tầm.

Tướng trạng tám loại phát tâm, trèn đây đã giải thích sơ lược từng loại một. Hành giả tu học Phật pháp Đại thừa, nếu thực sự biết rõ sự sai biệt của tướng trạng tám loại phát tâm ấy, thì tất nhiên sẽ biết xem xét chúng, qua sự xem xét đó mà sáng tỏ được tà, ngụy, tiểu, thiên là không lý tưởng lắm. Chân, chính, đại, viên là lý tưởng nhất. Loại nào là lý tưởng, loại nào không lý tưởng, đã biết xem xét đương nhiên sẽ biết rõ cái gì nên bô, cái gì nên theo, thì có thể phát tâm đúng phép, không đến nỗi sai lầm.

Thế nòo goi là xem xét? Tức là phải xem xét sự phát tâm của ta, trong tám loọi (tướng trạng) đó là tà ? là chính ? là chân? là ngụy? là đại $u$ ? là tiểu ? là thiên? là viên.

Thế nào là xem xét? là nói người phát tâm xem xét cái tâm mà ta đã phát rốt cuộc là thuốc loại nào trong tám loại (tướng trạng) đó, là tà hay là chính? là chân hay là ngụy? là đại hay là tiểu? là thiên hay là viên? chỉ cần tự phản vấn mình là lập tức rõ hết.

Bỏ, giữ (theo) nhu thế nào? Tức là bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên; theo chinh, theo chân, theo đại, theo viên. Phát tâm nhut thế mới có thể gọi là phát tâm Bồ Đề chân chính vậy .

Thế nào gọi là bỏ, (giữ) theo? hành giả phát tâm Bô
đê chân chính, đới với tà tâm, ngụy tâm, tiểu tâm, thiên tâm phải bỏ đi không chút bảo lưu. Gọi là "khử tà, khử ngụy, khử tiểu, khử thiên" chính là chỉ đî̂̀u đó. Nói ngược lại:

Đối với chính tâm, chân tâm, đại tâm, viên tâm phải theo vô đî̀u kiện. Nói "thủ chính, thủ chân, thủ đại, thủ viên" là chỉ vậy. Chỉ có qua chọn bỏ hay theo mà phát tâm $\mathrm{B}^{\text {Bo }}$ đề như thế, mới có thể được gọi là phát tâm Bô Đề chân chính.

## B- CHÍNH THUYẾT

Tâm Bồ đê này là vua trong các thiện pháp; phải có nhân duyèn mới phát khởi được. Nay nói nhân duyên, đại lược có mười loại. Những gì là mười loại? Một là, niệm trọng ân Đức Phật. Hai là, niệm ân bố mẹ, ba là niệm ân sư trưỡng; Bốn là niệm ân thí chủ; Nǎm là niệm ân chúng sinh; Sáu là niệm nỗi khổ sinh tử; Bảy là tôn trọng tính linh của mình; Tám là sám hối nghiệp chướng: Chín là cầu vãng sinh tịnh độ; Mười là để niệm chính pháp có thể trụ lâu..

Lời dẫn của bài văn đả giảng hết, bây giờ nói nội dung chính của bài văn. Cái gọi là nội dung chính, tức là nói rõ nhân duyên phát tâm Bồ đê, cũng tức là nói cho ta biết lấy nhân duyên gi để phát tâm Bồ đê. Theo Phật pháp, bất luận làm gì cũng đêu có nhân duyên của nó. Có nhân duyên rò̀i, sau đó mới có thể làm được việc gì ta muốn làm. Phát tâm Bồ đề, tất nhiên cũng không thể
thiếu nhân duyên. Nếu không có nhân duyên, không thể phát tâm Bô đê.

Trước khi nói nhân duyên phát tâm, hãy ca ngợi sự thù thắng của tâm Bô đêe. Hai câu đâuu là ca ngợi tâm Bô đê, hai câu tiếp là nói tâm Bô đề phải có nhân duyên mới phát được.
"Thử Bồ đề tâm, chư thiện trung vương" (tâm Bô đê này là vua của các thiện pháp). Vua có nghĩa là tự do, tự tại. Như vua đời xưa, có thể tự do, tự tại thống trị tất thảy trong nước, không có ai có quyền lực hơn vua, cho nên gọi là vua. Tâm Bồ đê trong mọi thiện pháp, quả thật có nghĩa là tự do, tự tại, không một thiện pháp nào vượt được nó, cho nên gọi là vua. Sở dĩ gọi là vua là nói cái ý nghía đặc biệt thù thắng của nó. Trong mọi thiện pháp thế gian, phải coi tâm Bổ đê là thù thắng nhất, cao siêu nhất. Chữ thiện, khỏi phải nói, là bao hàm rất nhiều thiện pháp, nhưng trên đại thể, có thể phân chia thành thiện pháp thế gian và thiện pháp xuất th ế gian. Thiện pháp tuy là rất nhiều, nhưng sau khi ta đã phát tâm Bồ đê, mọi thiện pháp thảy đêu chịu sự thống soái của tâm Bô đê này. Nói cách khác, tâm Bồ đề có thể lănh đạo mọi thiện pháp, còn mọi thiện pháp đều không thể lãnh đạo tâm Bồ đê. Đây là ý nghĩa của câu nói: "Tâm Bồ đề là vua của các thiện pháp".

Trong kinh điển cüa Đại thừa thường nói đến tâm Bồ đê là do sự kích thích của Tâm đại bi mà phát, do đó hai tên này có quan hệ gắn bó không thể chia cắt được. Quan Âm đại sĩ đã từng một lân bạch với Phật Đà rằng:
một hành giả Bồ tát, bất tất phải quảng tu mọi pháp môn, chỉ cần tu học pháp môn Đại bi, mọi pháp môn khác đều sễ theo tâm Đại bi mà chuyển. Vì ta có thể có cái tâm Đại bi để nhìn chúng sinh một cách bình đẳng, do sự xui khiến của tâm Đại bi, mọi thiện pháp tự nhiên sẽ đến theo. Hãy nói về bố thí: nếu có tâm Đại bi, mặc dù tự tâm ta rất khó khăn, nhưng vì không chống được động lực của tâm Đại bi, ta sẽ hành biện pháp bố thí một cách tự nhiên. Lại nói về trì giới: nếu có tâm Đại bi, thấy chúng đau khổ, ta sẽ tự nhiên thủ giới không sát sinh, không trộm cướp. Nói về nhẫn nhục cững vậy. Nếu ta có tâm Đại bi, thì dù có bị chúng sinh lăng nhục, hoặc chịu đủ loại đả kích, nhưng vì trong lòng sẵn tâm Đại bi, ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng được sự lăng nhục và đả kích đó. Có thể thấy, mọi thiện pháp đều theo tâm Đại bi mà chuyển. Nếu không có tậm Bồ đê Đại bi, thì dù có tu thiện pháp, cũng sễchật hẹp, không rộng rãi, sẽ gián đoạn mà không vỉnh hằng; từ đây có thể hiểu, tâm Bồ đê trong mọi thiện pháp là người lãnh đạo có thể thống lĩnh chư thiện. Mọi thiện pháp hết thảy đêu được sự thống lĩnh của tâm Bồ đề mà hoàn thành được, cho nên gọi là vua trong chư thiện.

Phải có nhân duyên mới phât khởi được là nói vè̀ sự phát khởi tâm Bò đê, không thể khòng có nhân duyèn. Pháp không phát khới cô lập, phải dựa vào hoàn cảnh mới sinh thành đưự̛ . Đó là cốu nói chúng ta thường nghe được. Sự nảy sinh mọ sự moi vật, tất phải có điều kiện của chúng, lại phân biệt điều kiện chủ yếu, và điều kiện thứ yếu dựa vào sự phối hợp của các nhôn tố chủ
yếu thứ yếu đơo, nhiên hậu ṃ̣i sự vật mới nẩy sinh đưự̛̣. Điều kiện chủ yếu thức yếu đó, theo Phột pháp, tức là nhần duyên. Nhân là hạt giống Bồ ta̛t, nếu không có hạt giống Bồ tât, dù có ğ̣̣p ngọ̣i duyên, cũng không thể phát tâm Bồ đ̣̂̂. Vì nội tại có hạt giống Bồ tát, cho nên một khi tiếp xúc với ngoại duyên, lập tức phât tồm Bồ đề kinh Pháp Hoa nói: "Hạt giớng Phật theo duyèn mà khởi phát". Càng thấy rō, nhân duyên phát tâm Bô đè là không thể thiếu được.

Nới nhân duyèn phát tâm Bồ để thì rất nhiều, nếu nhất nhất nói ra, thì thực không sao nói hết được. VI thế Đại sư Tỉnh Am mới khái quát sơ lự̣c thành mười loại: "Nay nói nhân duyên, đại lược có mười loai". Trong mười loại nhân duyên đó, năm loại đâu là nhân duyên ngoại tại, năm loại sau là nhân duyên nội tại. "Những loại nào là mười? Đấy là câu hớí. Dưới đó liệt kê ra mười loại nhân duyên, mà mười loại nhân duyên này tất nhiên là có thứ tự của chúng, khồng thể có sự hỗn loạn điên đảo.

Đệ tử Phật tu học Phật pháp, bất luận là tại gia hay xuất gia, quan trọng nhất không gì hơn là luôn luôn tư niệm, đức nặng ơn sâu của Phật Đà đã mang lại cho ta và phải nghĩ cách báo đên. Cho nên "một là niệm ơn nạng của Phật" mà phát tâm Bồ đẻ được liệt vào thứ nhất.

Mươn báo đên ân đức Phật, đương nhiên phải vận dưng sinh mệnh của ta, mà sinh mệnh này là do cha mẹ ta mang lại. Ần đức của cha mẹ, cựng không thể không báo đên, cho nên "hai là niệm ân đức cha mẹ" mà phát
tâm Bô để liẹt vào thứ hai.
Sinh mệnh của ta do cha mẹ cho, nhưng có được tri thức, hiểu được ít nhiều Phật pháp là nhờ có sự dạy bảo đẫn dắt của sư trưởng. Không có sự dạy bảo dắt dẫn đó, ta sẽ không biết gì. Cho nên "ba là niệm ân đức sư trưởng" mà phát tâm Bô Để được liệt làm thứ ba.

Với người xuất gia học Phật mà nói, cha mẹ sinh ra ta, sư trưởng dạy bảo ta, cố nhiên không sai. Nếu như không có sự cúng dường tài vật của thí chủ, thì ta không thể yên tâm học Đạo, trụ trì Phật pháp, độ hớa chúng sinh. Do đó, người xuất gia học Phật, ắt phải luôn luôn tưo niệm ơn thí chủ. Cho nên "bốn là niệm ơn thí chư" mà phát tâm $\mathrm{Bơo}$ đè được liệt vào thứ tự.

Giữa người với người có quan hệ dựa vào nhau mà sinh tồn, cho nên nhân loại thế giới đan vào nhau thành một mạng lưới quan hệ hết sức mật thiết, chúng sinh. hình như không có quan hệ gì với ta, nhưng từ vô thűy cho đến ngày nay, nhìn thời gian dài ấy, cūng là có quan hệ thân thuộc, cho nên "năm là niệm ơn chúng sinh" mà phát tâm Bồ để liệt vào thứ năm.

Năm loại ân đức đã nói trên là đî̃u mà những người tu học Phật pháp phải ghi nhớ. Nhưng mục đích cuối cùng của việc tu học Phật pháp là giải thoát nỗi khổ lớn sinh tử. Nếu không vì cái mục đích cuối cùng ấy thì hà tất phải học Phật, học Phật có ý nghĩa gì? Cho nên "sáu là niệm nỗi khổ sinh tử" mà phát tâm Bồ đề liệt làm thứ sáu.

Hiểu rõ sinh tử là một nỗi khổ lớn, muốn giạ̉i quyết
đại khổ đó, tất phải tôn trọng tính linh của mình, cũng tức là tự mình tôn trọng mình. Giả sử như một người không tôn trọng tính linh của mình, thì ở thế gian anh ta sẽ tạo ra đû loại tội lỗi, sống bất thiện, làm sao có thể giải thoát sinh tử được? Cho nên "bẩy là tôn trọng tính linh của mình" mà phát tâm Bổ đê liệt làm thứ bẩy.

Tôn trọng tính linh của mình là nhằm để lìa khỏi sinh tử, mà lìa khôi nỗi khổ sinh tử thì phải tu hành đúng phép. Trong quá trình tu hành, muốn tiến lên thuận lợi vô ngại, phải sám hới tiêu trừ nghiệp chướng. Vi sự chướng là chướng ngại lớn trên đường tu hành, phải sám hối tiêu trừ đi - Cho nên "tám là sám hối nghiệp chướng" mà phát tâm Bồ đề liệt làm thứ tám. Tu hành ở thế gian ác độc này, những nhân duyên cản trở đạo là rất nhiều, nếu muốn được hoàn cảnh thanh tịnh lý tường, giải thoát sinh từ một cách thuận lợi, lại học được rất nhiều phương tiện độ sinh, như vậy chỉ có cầu vãng sinh tịnh độ. Vì trong tịnh độ là dễ tu hành nhất. Cho nèn "chín là cầu vãng sinh tịnh độ "mà phát tâm Bồ đê liệt vào thứ chín.

Trước khi vãng sinh tịnh độ, nếu hiểu được Phật pháp, thì không những có lợi ích cho mình, mà còn có lợi ích cho nhân loại, thậm chí cũng có lợi ích mọi chúng sinh trong tam giới ngũ thú. Như Lai có thể vînh hằng trụ lại ờ thế gian. Cho nên "mười là để niệm chính pháp trụ lâu ở thế gian "mà phát tâm Bổ đê liệt làm thứ mười.

Mười loại nhân duyên trên, nhìn ra như đôi lập với nhau, thực ra có quan hệ mật thiết với nhau, không cho
phép chúng ta thay dổi thứ tự trước sau. Đại sư Tỉnh Am từ trong kinh điển, rút ra mười loại nhân duyên phát tâm. Có thể thấy rõ đức từ bi và trí tuệ sâu rộng của người.

## III- BIỆT THÍCH (Giải thích riêng biệt)

"Niệm Phật trọng ân phât tâm Bồ đûe"
1- Nièm ân đức sâu dày của Phật mà phát tâm Bồ đ̛̣.
$V i$ sao niệm ân đức sấu nựng của Phật? là vì đức Phột Thich Ca Nhu Lai của ta trước hết phát tâm. vi chúng ta mà hành đọo Bồ tât; trải qua vô lượng kiếp, chiu đủ moi nỗi khổ. Khi ta tạo ra nghiệp chương, Phột rất thucơng ta, tim moi phương tiện dạy bảo hóa độ ta, nhưng ta ngu si không biết tín thu. Ta sa xuống địa ngục, Phột rất đou buồn, muốn chiu khổ thay ta, nhưng nghiệp chưỡng ta quá nợng, khồng thể cứu vớt ta ra khỏi địa ngục. Ta đầu thai làm ngươi. Phật dùng phicoong tiện, bảo ta trồng gây thiện căn, đờ đđ̛i kiếp kiếp Phật theo sât ta (để gia̛o hóa) tâm người không lúc ndo lìa bỏ ta.

Đây là nhân duyên phát tâm Bồ đê thứ nhất. Từ đoạn văn này có thể thấy ân đức của Đại thánh Thích Ca Mâu Ni đới với chúng sinh trong vòng sinh tử là sâu nặng như thế nào. Một đệ tử Phật tu học Phật pháp chân chính nếu không biết nhớ và đáp đên ơn sâu đức nặng
của Đức Phật Đà mà mình tin thờ, thì không đủ tư cách là một Phật tử chân chính.

Nhưng vì sao phải niệm ân đức sâu nặng của Phật? câu hỏi này được trả lời rằng: "Đức Thích Ca Như lai làbậc phát tâm trước hết". Thích Ca Như lai nói đây là chỉ Đức giáo chủ Sa Bà. Nói rộng ra, chư Phật mười phương, vị nào cũng có ân lớn đới với chúng ta, nhưng chúng ta hiện nay sinh ra trong Sa Bà thế giới, sở dĩ có thể biét tu học Phạ̀t pháp, hoàn toàn do thầy chúng ta là Thích Ca Mâu Ni dạy bảo. Nhưng Đức Thích Ca Như Lai có ân đối với ta, không phải là sau khi thành Phật hai nghìn năm trăm năm trước, rò̀i hóa độ chúng ta mới có ân, ngay từ khi người phát tâm hành Đạo Bô tát lúc đâu là đă có ơ độ hóa chúng ta rồi.

Thích Ca Như Lai là tên của Thánh như các vị vånn thường nghe. Thích Ca là họ, là một tộc của dân tộc Sát Đế Lợi. Lúc đâu vốn là họ Cù Đàm, sau phân chi mới gọi là Thích Ca, có nghia là Năng nhân (có thể làm việc nhân). Việc phát tâm đâu tiên của Phật Đà Thích Ca, theo Như Lai tự giới thiệu trong kinh điển là bắt đâu từ thời Phật Thích Ca cổ, nói theo thời gian ba đại A tăng kỳ kiếp, là từ trước ba đại $A$ tăng kỳ kiếp; nói theo thời gian vô lượng $A$ tăng kỳ kiếp, là từ trước kiếp vô lượng A tăng kỳ. Thời đó, có đức Phật xuất thế, tên là Phật Thích Ca - để phân biệt với Phật Thích Ca mà ta tín phụng ngày nay cho nên trong kinh gọi là Thích Ca cồ. Khi Thích Ca cố xuất hiện ở đời, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta còn là một thợ cả làm gốm. Thích Ca cổ quan sát bằng thiên nhân, biết rằng nhân duyên học Phật của người thợ cả làm gốm đã chín mùi, thế là người dem thêm lốn vị đại đệ tự (bốn đệ từ lớn) là Xá Lợi Phất,

Mục Kiẹ̀n Liên, Tu Bô đê, Phú Lâu Na đến nhà người thợ gốm và ngủ nhờ một đêm. Người thợ gốm thấy Phật Đà trang nghiêm và bốn đại để tự uy nghi thì hết sức vui mừng, sinh lòng cung kính tín phụng, rất vui vẻ cúng dường các vị. Thích Ca cổ ngay lúc đó thuyết pháp cho người thợ gớm. Người thợ gốm nghe được Phật pháp thì phát khởi tâm Bồ đê, và trong lòng thầm nghỉ: "nguyện sau này thành Phật, ta cũng như Thích Ca Như lai", Lúc đó bên cạnh người thợ gốm có bốn người làm công, thấy tình cảnh ấy cuñg sinh lòng hoan hỉ, và cung thầm cầu nguyện: nguyện sau này khi người thợ gốm thành Phật, chúng ta làm bốn đại đệ tử. Vi thé, khi người thợ gốm trở thành Phật Thích Ca, bốn người làm công cũng thành ra bốn đại đệ tử dưới bệ người. Đó là các vị Xá lợi Phất, Mục Kiện Liên, Tu Bổ Đê, Phú Lâu Na . Từ đó có thể biết rằng, nói phát tâm đầu tiên ở đây là nói Phật Thích Ca phát tâm Bồ đê trước Đức Thích Ca cổ.

Nếu theo khai tích hiểu bản của kinh Hoa Nghiêm, thì Phật Đà sớm đā phát tâm sẽ vì không chịu được sự đau khổ song trùng về xác thịt và tinh thần mà dễ thoái thất tâm Bồ đê. Nhưng một Bồ tát chí nguyên kièn nghị không coi khổ là khổ, vẫn tinh tiến dũng cảm đi hành nguyện độ hớa. Sở dĩ Bồ tát độ sinh phải chịu đủ loại khổ, còn vì công tác độ sinh, về mặt thời gian là không thể chọn biệt, bất luận lúc nào, có chúng sinh đáng độ hóa thì nóng lạnh, gió mưa cũng mặc vẩn phải làm sự nghiệp cứu sinh cần làm, không thể do sợ khổ mà lùi bước. Vè không gian cunng thể chọn biệt, bất luận ở đâu, mà ở chố càng gian khổ thì càng phải đến đó mà độ hớa chúng sinh đau khổ, không thể sợ khổ mà không đi. Tóm lại, chỉ cần ta là hành giả Bô tát, thị ta không thể
sợ khổ mà không độ hớa chúng sinh. Cho nên, trong quá trình hành đạo Bồ tát, Bô tát phải chịu khổ đau vô lượng vô biên.

Khi hành đạo Bô tát ở nhân địa, Phật thấy chúng ta làm ác tạo nghiệp thì sinh lòng thương xót cảm thấy chúng sinh chúng ta quả là đáng thương quá: Vì Phật biết rõ nhân quả không diệt, tạo ra cái nhân ác nghiệp nhất định không tránh khỏi cái quả ác báo. Vì thế, do sự xui khiến của tâm Đại bi, không thể không vận dụng đủ loại phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh ngu si chúng ta, mong ngăn chặn không để chúng ta tạo ra ác nghiệp để phải chịu ác báo khôn lường. Nhưng chúng sinh cương cường ngoan ngạnh không dễ gì giáo hớa, tuy Đức Phật môi miệng nhọc lòng, trăm phương nghìn kế giáo hóa chúng ta, nhưng chúng ta ngu si, không biết tin theo những lời răn dạy của Như Lai, cho rằng đó là mê tín làm mê muội nhân quần - như rất nhîeu nhân vật mới chịu ảnh hường của thời đại, nghe lý luận của Phật pháp, không những không chịu tiếp thu mà còn dè bỉu là truyền bá mê tín, có người còn cho là ngăn trở sự tiến lèn của thời đại. Những người ngu tới ngoan cớ ấy, không phải là ngu si điên đảo thì còn là gi?

Chúng sinh đã tạo ra ác nghiệp trên thế gian hiện thực, tất nhiên phải gánh chịu quá báo ứng với nhân đó, tương lai ắt phải sa vào tam ác thú ba nẻo ác như địa ngục chẳng hạn. Khi chúng ta sa vào địa ngục chịu ác báo, Phật đau buồn, muốn chịu khổ thay ta. Như Kinh Bát đại nhân giác nói i"Nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ". Đây hầu như là tâm nguyện chung của mọi hành giả Bô tát. Phật trong khi hành đạo Bô tát ở
nhân địa, tuy dựa vào lực uy đức thần thông không thể lường được muốn chịu khổ thay ta, nhưng nghiệp lực của chúng sinh cûng không thế lường hết, Phật Đà dù đại từ đại bi muốn chịu khổ thay ta như vậy, chỉ vì "nghiệp chướng chúng ta quá nặng", mình gây ra nghiệp tự mình phải chịu quả báo, không ai có thể chịu khổ thay ta, Phật "không thể cứu vớt" chúng ta ra khỏi địa ngục. Muốn thoát khỏi địa ngục, không chịu khổ trong địa ngục, phải chờ khi nào nghiệp báo chịu hết. Một ngày nghiệp báo chưa hết thì còn phải chịu khổ một ngày, còn chưa được rời địa ngục một ngày.

Chúng ta chịu hết nghiệp báo, nhờ nhân duyên trì giới hành thiện kiếp trước, lại được "đâu thai làm ngườ". Phật lại đại từ đại bi, dùng đủ loại "phương tiện" thiện xảo, khai đạo giáo hóa chúng ta, "bảo chúng ta gây trờng thiện căn". Thiện căn nói ở đây là rất rộng rãi, có thể là nhân thiên thiện cǎn, cũng có thể là thiện căn giải thoát, có thể là thiện căn thành Phật. Để khiến chúng ta gây trò̀ng thiện căn sâu dày, sợ chúng ta có lúc quên mất, nên Phật đã "đời đời kiếp kiếp theo sát chúng ta", tâm người không một giây một khắc "tạm lìa bỏ" chúng ta. Quả vậy, Phật Đà từ khi phát tâm, đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng ở cạnh chúng ta, dùng mọi cách khác nhau dẫn dắt cảm hớa chúng ta, hy vọng chúng ta ra khỏi bể khổ sinh tự. Xưa nay chưa từng vì chúng ta khó giáo hóa mà lìa bỏ không quan tâm đến chúng ta.

Trái lai, chúng sinh càng ương bướng khó dạy, thì càng có nhîêu khổ não, càng là đối tượng cần độ hớa của Bồ tát. Vî trong quan niẹ̀m của Bồ tát, những chúng sinh như vậy càng thực sự cần được tế độ. Giả sử vì chúng sinh ngu tối ương bướng mà xa bỏ không giáo hớa,
thì khòng phù hợp với tinh thần từ bi. Nèn biết một chúng sinh biết hướng lên, tạm thời chưa giáo hóa thì cũng chưa đến nỗi sa vào địa ngục. Một chúng sinh không biết hướng lên mà lại đang tạo ra tội ác, ta không giáo hóa, thì tîen đô của chúng sinh sẽ hết sức bi thảm. Vì thế Phật, Bồ tát đặc biệt chú ý độ hóa những chúng sinh có tội nghiệp sâu nặng, hy vọng những chúng sinh đó sữa mình hướng tới thiện, hướng tới giải thoát. Từ đây càng thấy rũ ân đức của Phật Bô tát đới với chúng ta sâu nặng đến thế nào. Trên thế gian, cha mẹ đối với con cái cũng vậy, những đứa con thông minh nhanh nhẹn có thể tự lập, cha mẹ cố nhiên là thương, những đứa con ngu tối ương bướng không tiến bộ, cha mẹ càng thương, luôn luôn để tâm săn sóc dạy bảo, mong cho chúng thành người. Cha mẹ đối với con cái như vậy, Phật Bồ tát đới với chúng sinh cũng vậy.

Khi Phật mới xuất thế, ta còn trầm luân. Nay ta có thân người thì Phật đã diệt độ. Tồi gì mà sinh vào thời mạt pháp? Phúc gì mà sớm xuốt gia? Nghiệp chướng gì mà không được thấy Phật? May mắn gì mà thấy xá lị Phật? Mấy câu nói đọc lên thật đau lòng nhức óc. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa trong đó, ăt sẽ khóc to tuôn lệ. Trên lập trường một đệ tử Phật đang tu học Phật pháp, nếu được tận mắt thấy Phật Đà thì thật là phúc đức không gì hơn. Trong kinh điển Đại Tiểu thừa, có thể thăy rõ: Khi Phật tại thế, bao nhiêu người được giải thoát, bao nhiêu người chứng được quả A-la-hán, bao nhiêu người phát tâm quảng đại, hành đạo Bô tát. Vì vậy, là một đệ tự Phật, ai cũng mong được sinh vào thời đại đức Phật xuất thế, mà không muốn sinh vào trước thời Phật hoặc sau Phật. Trước Phật sau Phật là một trong bát nạn, tu học Phật pháp không dễ dàng gì.

Trong kinh Đại thừa thường nói đến thân cận Phật, cũng tức là được cùng Phật ở một chỗ thì viên mãn nhất. Nhưng điểu bất hạnh là: khi Phật xuất hiện ở thế gian, thì chúng ta "còn trâm luân" trong tam đô, không có cơ họi thấy Phật, nghe Pháp, đẹ́n hôm nay, chúng ta "có thân người" (được làm ngượi) thì " Phật đã diẹt đọ", lại không có nhân duyên thấy Phật nghe Pháp. Thử nghĩ xem, nghiệp chướng chúng ta sâu nặng biết bao? Nói thật, nếu chúng ta sống vào thời đại hai ngàn năm trăm năm trước, khi Phật xuất thế, chúng ta có lẽ đã được giải thoát, đâu còn trầm luân trong sinh tử? Nên biét lực uy đức thần thông của Phật là không thể tưởng tượng được, chỉ cần chúng ta được trông thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, được nghe giọng nói vi diẹ̣u của Phật, thì ngoài mong đợi, chúng ta sẽ được Phật cảm hớa, theo Phật tu hành đúng pháp để chứng quả. Vi thế, Phật tử thường phát nguyện sinh trước mặt Phật, phát nguyện đến mười phương thế giới để thân cận chư Phật. Kinh Di Đà nói: "Chúng sinh trong nước Phật, thường vào lúc sáng sớm tất cả ai nấy ăn mặc đẹp đẽ, cúng dường mười muôn ức Phật, mà đến giờ ăn đã vè đến bản quốc". Đîâu đó cho thấy, phải thường ở trước Phật, phải được thấy Phật nhiều.

Ngày nay chúng ta sinh vào thời mạt pháp, không may mắn nhưu sinh vào thời Phật trụ thế, cũng không may mắn như sinh vào thời chính pháp và thời tượng Pháp. Nhưng điều đó trách ai? Chỉ có thể trách nghiệp chướng mình sâu nặng, còn biết nói gì hơn? Vi tội chướng gl mà chúng ta "sinh vào thời mạt pháp"? Đương nhiên là vì chúng ta chưa gây trờng được thiện căn thấy Phật, mà trái lại đâ tạo ra nhî̀u tội ác cho nên mới sinh vào thời mạt pháp. Sinh vào thời mạt pháp,
bất luận về mạ̣t nào cuñg đû̀u là không hay. Không chỉ nghiệp chướng nặng, mà phúc đức cũng mỏng, trí tuể nông, khó khăn nhiều, muốn làm gì cunng khó có thành tựu, tu hành thì càng chướng ngại trùng trùng. Cho nên hành giả Phật pháp, khi nghĩ đến đây, không khỏi tự khiển trách, trách hỏi mình vì tội chướng gi mà sinh vào thời mạt pháp? Câu nói này có thể nói là một sự khiển trách mình nghiềm khắc.

Đúng vậy, sinh vào thời mạt pháp là không may, nhưng nhân quần cùng sinh vào thời đại mạt pháp, có người mê đăm trong dục lạc, không hay biết Phật pháp là gì, càng không biết thế nào là tu hành học Phật. Chúng ta nay không những có thể học Phật, mà còn biét theo Phật xuất gia tu hành, có thể nói là đại hạnh trong bất hạnh. Vi thế tự vui mừng mà nói: trong thời đại mạt pháp, ta có "phúc đức" sâu dày gì mà "sớm được xuất gia" làm một Phật tự xuất gia tu hành đúng phép? Theo Phật pháp mà nói, xuất gia không phải là dể dàng, không có thiện căn phúc đức sâu dày thì không có nhân duyên xuất gia. Xuất gia không chỉ là việc đại trượng phu , mà còn là việc đại công đức. Kinh nói: "cái lọi xuắt gia, cao hơn núi Tu Di , sâu hơn biển lớn, rộng hơn hư không!" Sở dĩ như vậy vì xuất gia mới thành Phật được, chư Phật tam thế không có ai không nhờ bỏ nhà xuất gia mà thành Phật được. Vi thế, hành giả Phật pháp, được xuất gia trong Phật pháp đểu nên vui mừng sâu sắc, đều nên được dự vào số tăng luân Tam bảo mà mừng vui.

Sinh trong thời mạt pháp, được dự vào hàng ngũ xuất gia, tuy là đáng vui mừng, nhưng Phật đã diệt độ hơn hai nghìn năm trăm năm rồi, chúng ta không được tận
mắt trông thấy Đức Như-lai thân vàng, không thể không coi là điều đáng tiếc lớn, không thể không nói là do nghiệp chướng của ta mà đến nỗi như vậy.

Mình Phật gọi là mình vàng, là theo sách Truyền đ̛ơng lưc. "Tây phương có Đức Phật, thân cao trượng sáu, màu hoàng kim". Cho nên Phật xuất nhân gian, tuy cũng như mọi người, nhưng thân hình Phật không những cao lớn mà thuần sắc hoàng kim. Thế là vẫn có chỗ khác người thường. Nếu được mắt thấy Như-lai mình vàng, khỏi phải nói, đây là phúc đức lớn. Nay không thể tận mắt thấy thân vàng của Như Lai, đương nhiên là do nghiệp, chướng ta nặng. Nhưng cuối cùng là "vì nghiệp chướng gì mà ta không được thấy Như Lai mình vàng".'Tự hỏi mình như vậy cũng là hàm cái ý tự khiển trách mình. Chúng ta không được thấy Đức Phật mình vàng thì đừng trách Phật không từ bi hiển hiện ra cho ta thấy mà chỉ nên trách mình nghiệp sâu chướng nặng.

Đúng vậy; không được mắt thấy Như Lai mình vàng thật là đáng tiếc. Nhưng Phật tuy đả diệt độ hơn hai nghìn năm nay mà xá lợi của người vẫñ lưu lại nhân gian, chúng ta vẫn còn cơ hội bái lạy xá lợi Phật Đà thì vẫn còn là may mắn. Vì vậy mừng vui nói: Hôm nay Phật ở Niết bàn, ta may mắn sao còn được tự mình gạ̣p được xá lợi Phật? Xá lợi (hay xá lị) còn gọi Thiết-lợi-la, hoạac thất lợi la, tiếng Trung Quốc có nghỉa là kiên cố, là nói xác thịt sinh mệnh của người sau khi chết được đem đốt bằng lửa mạnh, cái còn lại gọi là "xá li", thông thường gọi là linh cốt hoặc hài cốt, vì lửa mạnh không thể đớt cháy hết, cho nên nói là kiên cố. Trong đó có một loại "chất đạ̣c hình tròn, long lanh, màu sắc chen lẫn,
xán lạn lạ kỳ, chỉ có những đại đức cao tăng định tuệ trang nghiêm, thì mới có thể có được, khòng phải người thường mà có được. Vì thế người người học Phật đặc biẹt trân quý, hơn nữa còn coi đó là sự khảo nghiệm xem có công đức tu hành chân thực hay không..."Kim quang minh kinh xả thân phẩm nói: "Xá lợi này được hun xày bằng hương vô lượng giới định tuệ" có lẽ là chî loại xá lợi này "xá lợi Phật Đà, vẫn nói là có hai loại: một là sinh thân xá lợi, tức là vô lượng xá lợi đốt ra sau khi Phật tịch diệt, hai là pháp thân xá lợi, tức là mọi kinh điển Đại tiếu thừa ghii lởi Phą̀t nói: "Cung phùng xá lợi" (tự mình được tận mắt thấy xá lợi) nói ở đây là chỉ sinh thân xá lợi, vì đương thời đại sư Tinh Am đă được lể bái xá lợi ở chùa A Dục Vương, cho nên mới nói như vậy.

Suy ngẩm nhu vậy, xưa nay nếu không gây trồng thiện căn, làm sao có thể đượ nghe Phột pháp? Không nghe Phật pháp thi đôau biết thường chiu on Phật? An ấy đữc ấy, đồ núi khó bi.

Theo những điều đã nói trên mà "suy ngẫm như vậy." Giả sử trong kiếp trước chưa từng khiến mình "gây trồng thiện cǎn" trong cựa 'Tam Bảo, thì trong kiếp này ta làm gì có nhân duyên được nghe chính pháp của Phật Đà. Nếu không "được nghe Phật pháp" thì "đâu biết thường chịu" ân sâu của Phật? Ơn Phật là chỉ phương tiện giáo hóa, thay ta chịu khổ, sai tròng thiện căn như đã nói trên. Mà ơn đức ấy của Phật cao to đến mức gò đôi núi non ở nhân gian không thể so được; "gò núi khó bì", "gò" là gò đời, núi là núi cao. Bất luận đồi thấp núi cao, nếu so với ơn đức Phật Đà đã ban tứ cho chúng sinh, khác nhau một trời một vực, không sao sánh nổi.

Như đấng Thích Tôn sinh thời đem mình cho hổ đói:

Theo truỳ̀n thuyết, xưa có ba vị hoàng tử cùng ra ngoài thành du ngoạn, hoàng tử bé nhất tức là Thích Ca . Họ cùng đi qua một đám rừng, trông thấy một con hổ me đẻ 7 hổ con, đã 7 ngày không có gì ăn. Thích Ca thấy vậy trong lòng không nỡ bỏ qua, lî̀n trỡn hai anh, cời hết quằn áo trên người, tự đi đến trước mặt hổ đói, cho hổ ăn thịt. Hổ cảm động không dám ăn. Người dùng tre khô đâm cổ, máu tươi trào ra hổ đói thấy máu mới chịu ăn. Lúc đó trời rung đất chuyển, hoa từ trên trời tuôn xuống như mua.

Ngoài tinh thần hy sinh đem mình cho hổ đooi ra lại còn như móc mắt cho người, cắt đâu cho người, xẻo thịt cứu bồ câu, tự nguyện thay hươu cái cung hiến cho vua, tá́t cả đều xả thân vì chúng sinh, tất cả đêu tỏ rõ từ bi, tất cả đừu có ơn đức sâu nặng đơi với chúng sinh. Ơn đức của Phật đới với chúng sinh nói không hết, khen không cùng.

Trù̀ phi phát tâm quảng đại, hành đạo Bồ Tát, kiến lộp Phột phơp, cứu độ chúng sinh ra, thỉ dù nât thit tan xương há dễ đền đớp (ơn đưức Phột). Ây là nhồn duyên phớt tâm Bồ đề thứ nhất nhuc vậy.

Ơn sâu đức nặng mà Như lai ban cho chúng ta, nếu ta không biết, nên không lo đên đáp thì còn cć thể lượng tình tha thứ. Giả sử biết ơn Phật trọng đại mà không báo đèn, thì không những không đủ tư cách làm Phật tử, ngay cả tư cách làm một con người thông thường cũng không đủ, vì người đời phần nhiều đều có thể biết ơn, đền ơn. Cho nên là một Phật tử, ta nên luôn luôn nhớ ân đức của Phật và nghĩ cách báo đên. Nhưng làm sao báo đên ơn đức Phật? Cúng dường lễ bái, tán tụng ngợi ca, không thể báo đên ơn Phật trong muôn một.

Báo đên ơn Phật một cách chân chính nhất thiết phải phát tâm quảng đại, hành đạo Bô tát, kiến lập Phật pháp cứu độ chúng sinh.

Phát tâm quảng đại tức là phát tâm Bô đề; hành đạo Bô tát tức là theo tâm Bô để mà hành động. Thiết thực làm bất cứ việc gl mà bồ tát nên làm. Trong quá trình hành đạo $\mathrm{Bô}$ tát, hai nhiệm vụ quan trọng nhất, không gi hơn kiến lập Phật pháp và cứu độ chúng sinh. Chố chưa có Phật pháp, phải ra phức đê xương Phật pháp; chỗ đã có Phật pháp, phải tận lực hộ trì. Như vậy là kiến lập Phật pháp. Phật pháp kiến lập rời thì phải cứu vớt, độ thoát chúng sinh, làm cho chúng sinh thoát khổ được vui, giải thoát tử. Nếu như không phát tâm quảng đại, thì không thể hành đạo B © tát; không hành đạo B ô tát thì không thể kiến lập Phật pháp; không kiến lập Phật pháp thì làm sao mà cứu độ chưng sinh? Đîeu Phật hy vọng nhất ở chúng ta là làm sao cho cái chính pháp mà người đả vất vả chứng được trong thời gian dằng dạ̣c tam đại $A$ tăng kỳ kiêp, lưu truyè̀n không ngừng ở thế gian, khiến cho chúng sinh khổ não lưu chuyển trong bể khổ sinh tử nhận đự̛̣c giáo hớa của Phật pháp mà đi lên con đường lớn giải thoát.

Hai chữ "tự phi" trong bài là lời phản diện, tức là giả sử không như thế, chưa nới chúng ta hương hoa cúng dường không thể báo đên ơn Phật, "cho dù tan xương nát thịt" cuñ k không thể báo đên muôn một ơn đức Phật Đà, cho nên nói "há dễ đáp đên". Kinh Hoa Nghièm nói: "giả sử đâu đội kinh trần kiếp, thân làm giường bẹ biến Đại thiên, nếu không thuyết pháp độ chúng sinh, rốt cuộc không thể đền ơn Phật". Vê thời gian, đâu đội Phật Đà lâu dài như vậy, về khồng gian, thân làm giường làm bệ ngồi của Phật phổ biến đến thế, thì nói chung,
không thể không nói là đã báo ơn sâu của Phật. Nhưng nói theo Phật pháp, thì như thế không phải đên ơn chân chính. Đèn ơn Phật chân chính chỉ có thuyết pháp đọ̀ sinh. Không đi tuyên thuyết chính Pháp Như lai, không đi độ hóa chúng sinh khổ não, thì đù ta làm thế nào, chung quy vẫn không thể báo đền ơn sâu Đức Phật. Vì chỉ có thuyết pháp độ sinh mới phù hợp với bi tâm từ ý của Như lai. Hởi các Phật tử: Các đạo hữu có muốn đên đáp công ơn Phạt không? Giả sử các đạo hữu muốn, xin hãy bắt đâu từ việc thuyết pháp độ sinh, không nèn buôn bán gia nghiệp của Như Lai nữa! "Đây là nhân duyên phát tâm Bồ đê thứ nhất".

## 2- Nhớ công ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ đề

Rằng sao phải nhớ công ơn cha me? Đou biồn cho cha me, vất vả sinh ta, muời tháng mang thai, ba năm bú mớm, nhường khô bỏ uớt, nuốt đ̛á̛ng nhả̉ ngot, ta mới thành người, những mong nối döi tông đường cung thì̛a tế tư.

Đây là nhân duyên phát tâm Bồ đê thứ hai, tức là nhớ ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ đê. Trung Quốc xưa nay có câu nói: "Bách thiện hiếu vi tiên" (trăm điều thiện thì đạo hiếu đứng đẩu). Đạo hiếu, trong văn hóa cổ truyè̀n Trung Hoa, là một đức hạnh rất được coi trọng. Nhưng mỹ đức đó lâu nay đã đân đân bị coi nhẹ. Ở Trung Quốc ngày nay, đang nhiệt liệt phục hưng văn hóa cổ truyèn.

Nói đến đây, những người tin Phật lại ít nhiều hiểu Phật lí chíng ta đương nhiên không còn hoài nghi gì vè̀ việc Phật pháp coi trọng đạo hiếu. Những ng̣ười không tin Phật hoặc không hiểu Phật lí có thể nảy sinh nghi
hoặc: chỉ có nhà Nho mới đặc biệt đê cao đạo hiếu chứ đạo Phật đ̛âu có nói đạo hiếu? Còn như nói bất hiếu, thì giáo chủ Phật Thích Ca Mâu Ni có thể coi là đệ nhất bất hiếu trong trời đất, vì người đã trái lời phụ vương bỏ trốn đi xuất gia tu hành. Không chỉ người thường có hiểu lâm như vậy, ngay cả một số văn nhân học sĩ cũng hiểu lâm vì bất minh Phật lý. Họ lấy các lí luận của Nho gia: "Thân thể da tóc ta nhận từ bố mẹ, không thể hưy hoại thương tổn, đó là bước đầu của đạo hiếu". Người xuất gia thế độ, đã cắt bô tóc khi thụ giới, đốt hương làm bỏng da, đấy không phải là trái với hiếu đạo của Nho gia ư? Nay tôi có thể nói với những nhân sĩ cho rằng Đạo Phật khòng chủ trương hiếu đạo rằng, Phật pháp không những không trái đạo hiếu, mà lại chủ trương hiếu đạo một cách chân chính, triệt để. Cổ đức nói: "Đại hiếu Thích Tôn lịch kiếp báo thân ân" (Đức Thích Ca đại hiếu, hểt kiếp này đến kiếp khác báo đền ơn cha mẹ). Nói chặt chẽ ra, đạo hiếu của nhà Nho và đạo hiếu của nhà Phật khác nhau một trời một vực, làm sao nói dạo Phật không nói đạo hiếu? Đạo hiếu mà Phật pháp chủ trương là siêu việt, không thể đặt ngang hàng với các tôn giáo hay học thuyết khác.

Vậy thì nên nhớ ơn sâu cha mẹ như thế nào? Đại sư Tīnh Am mở đâu dẫn hai câu thợ Nhĩ nhã trong Kinh thi: "Ai ai phụ mẩu, sinh ngã cù lao" (đau buồn cha mẹ, vất vả sinh ta). "Ai ai" là tữ để hình dung, hình dung tiếng bi thương của kẻ làm con khi nghĩ đến ơn nặng đức sâu của cha mẹ, bất giác lòng dọi lèn từng dợt đau buồn. Tại sao nhớ ơn cha mẹ mà bị thương? Vì có thân ta hoàn toàn là do cha mẹ, mà nối chua cay nhọc mệt của cha mẹ khi sinh ta không phải là điêu mà ai cuang tưỡng tượng hết được, cho nên nói: "Sinh ngã cù
lao" (vất vả sinh ta). Chỉ cần chúng ta nghĩ kỹ một tí, hãy nghĩ xem thân này ai sinh ra, ta see thấy ngay ơn bố mẹ, không giờ phút nào quên. Sau khi ra đời rồi, cái thân này của ta lớn lển như thế nào? Nhờ ai chăm sóc nuôi nấng? Hãy nghĩ kỹ thêm một tí nữa sẽ thấy rõ ơn đức cha mẹ. Không giờ khắc nào quên. Chúng ta lớn lên ít nữa, biết được nam bắc tây đông là nhờ ai dạy bảo dắt dìu? Nghĩ thêm càng thấy rõ ơn đức cha mẹ không giờ khắc nào quên. Người xưa ví ơn đức cha mẹ với trời cao đất dày quả là không sai tí nào, cho nên làm người phải biết hiếu thuận với cha mẹ là người tốt hạng nhất trong đất trời, việc hiếu thuận với cha mẹ người hiếu thuận với cha mẹ là việc tốt hạng nhất trong đất trời. Từ đây có thể biết, hiếu thuận là quan trọng như thế nào.
"Thập nguyệt tam niên, hoài thai như bộ" (mười hai tháng ba năm, mang thai bú mớm) hai câu này tách ra, ghép lại sẽ là "mười tháng mang thai, ba năm bú mớm". Đây là nói ơn mẹ. Một cái phôi thai trong lòng mẹ, dân đân trở thành một sinh mệnh mới, phải qua thời gian mười tháng. Trong thời gian đó, sở dĩ có thể lớn dân thành $\sinh$ mệnh mới là nhờ chất nuôi dướng từ cơ thể mẹ cung cấp. Tình hình đó cũng như khi đã sinh ra, phải ăn uống để duy trì sinh mệnh là cùng lý lẽ đó. Cái thai trong bụng mẹ, mọi thứ ân uống đêu là từ huyết dịch của mẹ. Vô luận là máu mẹ có đủ hay thiếu thì vẫn phải chia ra một phần để nuôi con, để tránh cho cái thai thiếu dinh dưỡng mà chết trong bụng mẹ. Chính vì như vậy, một bà mẹ mang thai, bất luận trong ăn uống, hoạt động, đêu phải hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn cho cái thai. Sự khổ của một phụ nữ mang thai khó tưởng tượng.

Mười tháng mãn kỳ thai nghén, đứa con xuất hiện trên thế gian. Người làm mẹ, bắt đâu giai đoạn vất vả nhọc mệt thứ hai. Trong Phật pháp nói đến tứ sinh hửu tình: thai, noãn, thấp, hóa, có quan hệ mật thiết nhất với cơ thể mẹ, không gì thai sinh hữu tình. Mà nhân loại thai sinh là phụ thuộc vào mẹ rõ rệt nhất. Các hữu tình thai sinh khác như lợn, ngựa, bò, dê, rời cơ thể mẹ không lâu là có thể sống độc lập đượ̛̣, không hoàn toàn dựa vào sự săn sóc của mẹ như người. Nhân loại thai sinh, không chỉ trong ba năm phải nhờ sự nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, ngay sau khi cai sữa, vẫn chưa thể thoát li sự sǎn sóc, dưỡng dục của mẹ, qua từng ngày từng tháng, từng năm, cho đến khi lớn lên thành người. Trong ba năm bú mớm, sứa mẹ nuôi con thực ra là tinh hoa của máu mẹ. Làm mẹ, đem tinh hoa huyết dịch của mình nuôi con, đứa con có đủ dinh dưỡng lớn lên béo mập đáng yêu, người mẹ nhìn thấy, trong lòng mừng vui vô hạn.

Trên thế giới này không một ai làm mẹ mà không trông mong con mình lớn lên khoẻ mạnh, hoạt bát, do đó mà cũng không có một người mẹ nào hà tiện đến mức không cho con bú mớm. Không chỉ thế, bất luận là trong ngày đông giá rét đến đâu, chỉ cần nghe tiếng khóc đói của con là người mẹ không nghĩ đến cái rét, phải chịu, lập tức cởi áo cho con bú, con ìa đái, mẹ lập tức thay tã ướt tả bẩn bằng tã khô tã sạch, để tránh cho con nỗi khổ ướt lạnh bẩn thỉu. Sau khi con cai sữa, phải lo cho con ăn thức ăn đặc, mẹ lại phải nếm trước, gạ̣p đắng mẹ nuốt, thấy ngọt mẹ nhả nhường con: "yến khố thổ cam" (nuốt đắng, nhả ngọt): Tình yêu của mẹ, có thể nói là không một cử chỉ tế vi nào không thể hiện ra. Tóm lại, trong giai đoạn anh nhi, người mẹ không biết phải chịu bao
nhiêu gian nan vất vả, gánh chịu bao nhiêu kinh hãi lo âu. Xin hãy nghĩ xem, ơn sâu đức nặng của bố mẹ, há lē quên được sao?

Đến đây có thể dẩn lại một đoạn văn nói về đạo hiếu "Phàm người ta lúc sơ sinh, một khắc không thể rời cha mẹ; nửa năm đây tư̂̉i, nhận được mặt người, trong lòng bố mẹ thì vui, người khác bế đi thì khóc; từ ba bốn tuổi đến mười bốn mười lăm tuồi, đói thì theo bố mẹ đòi ăn, rét thil theo bố mẹ đòi áo" còn bố mẹ "thấy con cười, lòng bố mẹ xiết bao vui sướng; thấy con khớc, lòng bố mẹ xiết bao não phiền. Mình chưa từng ăn, trước lo con đói; mình chưa mặc áo, trước sợ con rét, thời thời phòng con ốm bệnh, việc việc mong con yên lành. Chờ đến lúc lớn dậy thành người, vội tìm thầy dạy dỗ, không tiếc bạc tî̉n, dựng vợ gả chồng, tốn bao tî̀n của, chî mong con cửa nhà yên ổn, mong con lập trí thành người. Thấy con ốm đau, không nghî con yếu khó nuôi, tự trách nuôi con không chu đáo, ngày đêm cháy ruột cháy lòng, vội vàng chạy thuớc tìm thầy, hận không chỉ ốm thay mệt dở, nếu như con ngoài đi xa, cha mẹ lo âu thấp thòm, giấc ngủ không yên, con đi sớm về khuya, mẹ cha tựa cưa trông ngóng. Nói tóm lại, lòng cha mẹ, suốt đời raãn kiếp lo toan tính toán, có việc gì không phải vì con? Nếu dạy được nên người, lòng cha mẹ biết bao vui sướng, nếu chẳng may dạy chẳng nên người, thì cha mẹ chết không nhắm mắt. Đáng thương thay tinh thần tâm huyết cha mẹ, hao phí cả cho con cho cái. Kịp đến khi tuổi con khôn lớn, có hay chăng bố mẹ yếu già. Ớn nặng dường kia, kịp lo báo đáp, vẫn e rằng ơn đức vạn phần báo đên không
được một. Phận làm con các bạn, ai nấy hãy nghĩ xem, không kíp mà hiếu thuận hay sao"? Bài văn viết tiếp: "Người nào không rõ ơn cha mẹ, hãy xem mình nuôi dạy con mình, cüng vậy cả thôi; thấy cái vất vả nuôi con, sẽ thấy được ơn sâu cha mẹ, thấy lòng mình muốn dạy con trưỡng thành thế nào thì hiểu được ý bố mẹ muốn giáo dục mình như thế. Thường nói: "Nuôi con phòng lúc già yếu, trữ thớc phòng khi đói kém". Cha mẹ chịu đủ muôn vàn cay đắng chỉ mong con hiếu thuận để trông nhờ về sau. Ta thấy người đời nay, coi cha mẹ sinh dưỡng minh, dạy dỗ mình, dựng vợ gả chồng cho mình chẳng qua chỉ vì nghĩa vụ, cho nên không biết hiếu thuận. Hãy nhìn chim, quạ còn biết, dê, cừu cũng biết quỳ bú, cầm thú còn biết báo đên, làm người không biết lẽ phải hiếu thuận hay sao? Làm người không hiếu thuận, lo với cầm thú hơn gi!"'.

Làm cha mẹ không biệ̂t trải qua bao nhiêu năm tháng khổ tâm bồi dục con mới từng bước "thành người" chờ con thành người rời, bố mẹ lại "trông mong" con cái có thể "nối được gia phong". Nước ta, từ xưa nền nếp nhà tốt đẹp, nời đời này qua đời khác rất được coi trọng. Vì vậy làm cha mẹ không những hy vọng con cái nôi tiếp mình giữ được gia phong mà qua cố gắng, đời sau, gia phong càng được phát huy rạng rỡ hơn. Nêu kẻ làm con mà bại hoại gia phong, thì cha me sẽ coi đó là điều hết sức nhục nhã. Chúng ta thường nghe bố mẹ đòi hỏi con cái, làm gì thì làm, nếu trái với nền nếp nhà thì quyết không cho phép. Có thể thấy rõ, thừa kế môn phong là quan trọng như thế nào.

Làm cha me, không nhứng mong con cái nối tiếp được gia phong mà còn mong con cái "cung thừa tế tự", "cung thừa" là nói khi cha mẹ còn sống, "tế tự" là nói khi cha mẹ đã mất.

Nói "cung thừa" là nôi cung đốn phụng duỡng cha mẹ, làm bố mẹ vui lòng. Như nói: "phụng dưỡng cha mẹ thế nào? người ta giâu nghèo, sang hèn khác nhau, ai tùy sức nấy, ai hết sức nấy, cha mẹ đói, dâng cơm, cha mẹ rét, dâng áo. Có cái ăn ngon, muốn cha mẹ cùng ăn, có cái áo đẹp, nghĩ cha mẹ cũng có mặc, có nhà ở tốt, muốn cha mẹ cùng ở, có đô dùng tốt, muốn cha mẹ cùng dùng. Đông hè sớm tớí, phải thành tâm săn sóc; phàm mọi việc phải cẩn thận cung kính, luôn luôn vui vẻ, gạ̣p lễ gặp tết, dùng lễ lạy mừng; gạ̣p sinh nhật, dùng lễ chúc mưng... phải làm cho cha mẹ vui vé, tức là hết lòng... cha mẹ đi, đứng, nằm, ngồi phải chăm nom dắt, đỡ, chỉ mong cha mẹ yên ồn, thoải mái, sống ngày nào vui ngày ấy, tức là hết lòng. .. " Hết lòng cung đốn phụng dưỡng, là con có hiếu.

Còn "tế tự", tức là thờ cúng. "Tự" có nghĩa là "giống như" nhà Nho có câu: "Tế thần như thần tại", tức là khi tế thần, mặc dù không trông thấy thần như thế nào cả, nhưng phài như có thần trước mặt, không thể có một tí cẩu thả. Chưng ta tế tự tổ tièn, cũng nên "tế tổ như tổ tại", thái độ phải cung kính nghiêm túc, không được qua loa tùy tiện, bất kính. Có thể thực sự làm được như vậy, thì việc tế tự không phải không có ý nghĩa của nó. Nơi đến đây, tồi xin nói rõ với chư vị một câu, tức là kẻ làm con cháu, đới với cha mẹ hoặ tở tiên đā qua đời, dùng cúng tế để kỷ niệm và nghî lại là việc tuyệt đới hợp tình hợp lý, nhưng, như thế tục đốt vàng mã, tiền giấy, áo giấy, hòm giấy, nhà giấy, ô tô giấy v.v...
để cúng dường tố tiên là hoàn toàn không hợp với Phật pháp là hoàn toàn không có một tí ý nghĩa gì, càng có thể nói là xằng bậy. Không những trong dân gian thường thấy việc này, mà ngay trong một số Phật tử, cũng không cần biết vì sao, bắt chước làm theo, thực là không thể chấp nhận được, phải xóa bỏ tục lệ hû lậu này.

Ngoài việc "cung thừa" khi sống, "té tự" khi mất, đặc biệt khi cha mẹ ốm đau, "kè làm con phải chú ý điều nhiếp, thận trọng phù trì, mời thày chạy thuốc. Khi ốm sắc chế thuốc thang, chảo cơm ăn uống đêu phải tự tay mình làm lấy, không được ủy hết cho nô tìn, nhất thiết không thể biếng lười trễ nải. Chỉ cần nghĩ khi ta còn nhơ dại, nhỡ gặp ốm đau, cha mẹ kîông biết bau nhièu vất vả, ngày nay lý nào ta khôrng tận tâm? Hãy trông Hán văn đế ngày xưa, mẫu hậuó́m, nhà vua phâi tự mình nếm thuốc. Cha mẹ ốm ngộ nhỡ làm bẩn chăn đệm, kẻ làm con phải chăm chỉ giặt giư thay thế nhất thiết không dược ngại. Chî cần nghĩ khi ta còn ắm ngửa, đái ia khai thối, cha mẹ vì ta giạ̣t giũ đổi thay không biết bao nhiêu lân. Ngày nay lý nào ta ngại? Hãy trông Du Kièm Lân ngày xưa làm quan huyện Triên Lăng, nhân bố ốm, tự minh nếm phân. Việc chạy chữa thuốc men cho cha mẹ, kẻ làm con phải tạc dạ ghi lòng "Kinh Phật nói": Trong tám loại ruộng phúc, ruộng phúc chửa bệnh là ruộng phúc thứ nhất", cha mệóm làm sao có thể không chăm sóc?

Nay chúng ta đã xuất gia, lạm xung Thich tử, then nhận danh hiệu sa môn. Bùi ngọt không dâng, tế tự không có. Khi cha me sống không thể phung duỡng,
khi cha me chêt không thể dẫn linh. Đối vơi thế tục đã là tổn thât lớn cho cha me, mà cüng không được ich gì để giúp cha me ho hàng giải thoât tử sinh, siêu thăng Tịnh độ. Cả hai đằng đều sai, tội nặng khó trốn.

Đoạn văn này là nhằm nói về tăng chúng đã xuất gia. Nhà Nho nói: "sinh, sự chi dĩ lể; tử, táng chi dî lể, tế chi dĩ lể" (nghĩa là: Khi cha mẹ còn sống thì lấy lễ mà phụng dưỡng; khi cha mẹ chết thì lấy lể mà chôn cất, lấy lễ mà tế tự). Một người con hiếu tiêu chuẩn, phải làm đúng như vậy. Nay chúng ta đã xuất gia "lạm xưng Thích tứ". Thích tử là tên gọi chung những người xuất gia tu hành, tức là phàm nhửng Phật tử dưới bệ Phật Thích Ca Mâu Ni đêu có thể gọi là Thích tử. Kinh A Hàm Kinh nói: "Tứ hà nhập hải, đồng nhất hàm vị; tứ tính xuất gia, đồng xưng Thích tử" (bốn sông vè̀ biển cùng một vị mặn; bốn họ xuất gia, cùng xưng Thích tữ). Những hành giả xuất gia theo Phật, bất luận vốn dòng họ gì, khi xuất gia nhập vào tǎng đoàn thì đêu mất dòng họ mà lấy họ Thích. Người xuất gia làm đệ tử Thích Ca Mâu Ni , nếu như tu trì đúng phép đúng luật, giới đức trang nghiêm, hành vi đoan chính, thì không hổ thẹn là một Thích tử biết an phận thủ thường. Nếu trong hàng ngũ Thích tử mà không tu hành theo phép, chỉ mang cái hư danh người xuất gia tu hành, thì đành phải nói là lạm xưng Thích tử, không đủ tư cách là một Thích tử chân chính. Vì, làm một Thích tử chân chính thì nhất định phải tu hành đúng phép.

Lại nữa, hành giả xuất gia tu đạo, gọi là Thích tữ, còn gọi là Sa môn. Được gọi là Sa môn, nói nghiêm cách,
thì không phải là dễ dàng, như nói "chăm tu giới định tuậ, dập tặt tham, sân si", phải làm như mọ̀t Sa môn chân chính nên làm. Như Kinh Tứ thộp nhị chương nói: "Thức tâm đạt bản nguyện, cố hiệu vi sa môn". Thế thì không phải ai cúng dễ dàng làm sa môn được. Không làm được như vậy, thì là "thiểm hiệu sa môn" (hổ thẹn mang cái danh hiệu sa môn), không phải là sa môn chân chính. Như có những "sa môn làm ô Đạo", "sa môn phá hoại Đạo". Nên biết ở đây nói "thiểm hiệu sa môn" ý tứ là hổ thẹn gọi cái tên sa môn, thực tế là không đư tư cách gọi là sa môn. Một sa môn chân chính, danh thực phù hợp nhau chỉ có thế là những "thắng đạo sa môn", "thị đạo sa môn" "mệnh đạo sa môn" trước hết như những người bẩm Phật xuất gia, có thể diệt phiễn não mà chứng thắng đạo, thứ nữa như những người xuắt gia có thể đoạn hoặc chứng chân, tuyên thị chính pháp mà làm cho nhî̀u người nhập đạo, sau nữa như những người xuất gia khắc phục phî̀n não, chăm tu các thiện pháp làm cho mệnh trí tuệ tăng trương. Xem thế có thể hiểu, làm một sa môn chân chính, thực ra là không đơn giản. Đại sư Tỉnh Am hiểu rõ những người xuất gia đương thời, đã không thể tu hành đúng phép lại không thể cầu tu tam học, cho nên mới nói "lạm xưng Thích tử, thiểm hiệu sa môn" một cách không khách khí như vậy.

Nếu không xuất gia, sống với cha mẹ thì còn có thể thực hành đạo hiếu ở thế gian. Nay đã xuất gia, rời bỏ quê hương, cha mẹ, trong tình hình đó, đương nhiên là "bùi ngọt không dâng, tế tự không có". Cha mẹ còn mà không thể dâng miếng ngon miếng ngọt, như thế gọi là
"cam chi bất cung" (không cúng dường miếng ngon miếng ngọt). Nói hành đạo hiếu: "Việc ăn uống, kẻ làm con ai mà không kiệt lực tận tâm dâng hiến của ngon vật lạ? Nếu là nhà giàu có, nào khó gì đâu? Nếu là gia nghiẹp đạm bạc, ăt sê lòng có thừa mà sức không đủ. Người xưa nói phải "thúc thủy thừa hoan" (rau cháo cùng vui). Đây là nói nhà nghèo hèn. Chỉ có rau canh thường ngày, nhưng mặn nhạt vừa phải, sống chín hợp vị, không dám sơ sài qua quít, xong đâu đấy dâng lên cha mẹ. Có miếng gi ngon, dâng cha mẹ trước, còn mình thì thế nào cũng xong, chỉ cần cha mẹ vui lòng, đó là tận tâm. Nới chung người già lão, tì vị hư bạc, ăn uống khó tiêu hóa, cho nên cái ăn dâng lên phải chín phải nhừ, phải thơm ngon thì mới có ích. Phàm những cái gì sống, lạnh dai, ngấy, khó tiêu hóa, không thể đem cho bố mẹ ăn: gạo mới mỳ mới thương tổn tì vị, cửng không thể cho ăn. Số bữa ăn lại phải nhiễu hơn, vì không thể ăn nhî̀u một lúc quá no. Việc ăn uống thuốc thang, kẻ làm con phải khắc ghi trong dạ"Nhưng kẻ đã xuất gia thì khi cha mẹ còn, không thể cũng dường cái ngon cái ngọt. Như vậy chẳng phải trái với hiếu đạo sao? Đương nhiên, là một Phật tử chân chính, thì phải bàn lẽ khác. Đến khi cha mẹ qua đời, vì đâ xuất gia nên không thể cúng tế đúng lẽ, cũng là bất hiếu. Nói khác đi, dù cha mẹ còn hay mất, đêu không thể lo tròn trách nhiệm kẻ làm con, nói ra trong lòng xiết bao hổ thẹn.

Nói thêm, đả không thể cung đốn cha mẹ miếng ngọt miếng bùi, đương nhiên không thể bổ dưỡng cơ thể cha mẹ, cho nên nói: "sinh bất năng dướng kỳ khẩu thể"
(khi bố mẹ sống, không thể nuôi dưỡng bố mẹ). Người xuất gia lìa cha mẹ, khi cha mẹ chết, phần lớn đều không thể trông nom tại chỗ, tất nhiên cũng không thể dẩn linh cha mẹ về nẻo thiện, cho nên nói "tử bất năng đạo kỳ thần linh" (khi cha mẹ chết, không thể dẫn linh). Chữ "thần linh" nói theo thế tục, chỉ linh hồn, nói theo Phật pháp là chỉ thức thứ tám là thức A-lai-da. Người chết rời thì A-lai-da thức của người ấy lia khỏi thể xác mà tìm chỗ đẩu thai nơi khác. Lúc đó nếu có người con có đạo tâm mà lại có công tu hành ở bên cạnh mà trợ niẹ̀m theo Phật pháp, thì có thể dắt dẩn đệ bát thức tìm chố đầu thai lại vào nhân gian, hoạc lên thiên thú, thậm chí có thể dẫn đến Tây phương cực lạc. Người con xuất gia, nếu như không biết tu trì Phật pháp đầy đủ thì không thể có sức mạnh có thể dắt dẩn thần thức cha mẹ đến nẻo thiện.

Kẻ làm con, lẽ ra phải cung đốn cho cha mẹ miếng ngon miếng ngọt, để nuôi dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ vui vẻ lúc tuổi già, nhưng vì chúng ta không thể làm được như vậy, xét về phía cha mẹ, có đứa con "cam chi bất cung, khẩu thể bất dưỡng" thì cái hy vọng nuôi con những ước trông cậy lúc tuổi già chẳng phải là một tổn thất ư? Vì thế nói: "Ư thế gian vi đại tởn" (đới với thế gian là một đại tổn thắt lớn).

Làm con, theo lẽ, phải tế tự cha mẹ, dẩn dắt linh hồn cha mẹ, để hai thân được tái sinh vào chỗ thiện hoặc giả được giải thoát, nhưng vì chúng ta tu trì không đủ, không thể làm được "nhất tử xuất gia, cửu tổ siêu thăng cảnh giới" (một đứa con xuất gia, chín đời tông tổ được
siêu thăng Tịnh độ), đối với cha mẹ không có ích gì. Vl vậy nói: "Đối với sự giải thoát xuất thế cunng không có ích lợi thiết thực gì cho cha mẹ).

Hai đường đêu sai, tội nặng khó trốn, ý nói hai quan niệm về đạo hiếu ở thế gian và xuất thế, người con xuất gia đều không lo tròn được trách nhiệm, cho nên cái trọng tội bất hiếu khó tránh đâu cho thoát. Từ đó có thể biết, dù là đã xuất gia, kẻ làm con vẫn không thể từ chối trách nhiệm sinh dưỡng tử táng đối với cha mẹ. Như đạo hiếu ở thế gian, không thể thừa hoan dưới gối, không thể hầu hạ cung phụng, thì đạo hiếu xuất thế, bổn phận phải làm tròn như khuyến dẩn cha mẹ tin thờ Tam Bảo, ăn chay trì giới, li ác hướng thiện, làm cho cha mẹ từng bước đi lên chính đạo Phật pháp. Với một người xuất gia, nếu điểu đó không làm được thì là quá kém. Thử nghĩ xem, cái thân xác này của ta, nhờ cha mẹ mà có. Nếu không có cái thân này thì làm sao xuất gia được? Không xuất gia thì làm sao có thể dụng công học đạo mà được giải thoát? Từ đây có thể suy ra mà thấy rõ ơn đức của cha mẹ quả thật là sâu nặng; Ơn đức cha mẹ sâu nặng như vậy, kẻ làm con đương nhiên phải biết báo đên. Một Phật tữ chân chính, ắt phải hiếu kính cha mẹ. Nếu nói rằng ta đã lìa bỏ bố mẹ để xuất gia thì cha mẹ không còn quan hệ gì với ta nữa, thì thật không đủ tư cách làm con cháu Thích Ca .

Là một Phật tử, hãy noi gương Phật. Hãy xem Đức Phật đã báo đền công ơn cha mẹ như thế nào: Đức Thích Tôn thành đạo không lâu thì trở về tổ quốc thuyết pháp cho phụ vương. Phụ vương được nghe Phật pháp, lập
tức được hơa độ mà chứng được sơ quả. Đến khi Phật sắp vào Niết bàn, để đèn ơn đáp nghĩa của mẩu hậu, đã đến Gao lợi-thiên thuyết pháp ba tháng cho mẩu hậu, làm cho mẩu hậu cũng được thực ích của Phật pháp. Cuối cùng, khi vua Tịnh Phạn sắp mất, mặc dù đã chứng được sơ quâ, nhưng vẩn nặng tình phụ tử, hết sức mong nhờ người con trưởng đã thành Đạo, hy vọng Phật Đà có thể trở về để thấy mặt lân cuoúi. Lúc đó, Phật Đà đang hớa đọ nơi xa, vì phụ vương mong nhớ người quá, nên tâm linh người cảm thòng được. Phật Đà vội đem theo A-nan, La hầu la, Uu Ba-ii v.v... gấp trở về tổ quốc để nhìn mặt Tịnh Phạn Vương â̂n cuối cùng, khiến cho Tịnh Phạn Vương thỏa mãn mỉm cười mà mất. Phật là Đấng Đại giác ở nhân gian, tuy không có tình cảm thế tục thông thường nhưng vẫn giữ đúng đạo làm con. Chúng ta là gì? Há lẽ vì cớ đã xuất gia mà không báo đên ơn sâu cha mẹ?

Tịnh Phạm Vương băng hà rồi, Phật cùng ba Tôn giả tùy tùng đã túc trực trước linh sàng Tịnh Phạn vương, cho đến khi xuất quan, Tôn giả A-nan với tư cách là em Phật đã xin được khênh quan tài bác, Tôn giả La Hâu La cūng với tư cách là cháu trưởng của Tịnh Phạn Vương cũng xin được khênh quan tài ông nội. Đức Phật một mặt đã uyển chuyển từ chối thỉnh cầu của hai tôn giả, mặt khác đã khai thị cho hai tôn giả: hiếu hạnh của các ngươi là rất đáng khen, ta cung rất vui. Nhưng để làm gương cho chúng sinh hung ác tàn bạo thời mạt pháp, hôm nay ta phải tự mình khênh quan tài của phụ vương ta, để người đời khỏi hiểu lầm rằng đã xuất gia
thil không quản gl cha mẹ nữa. Kết quả Phật Đà đã thân hành khênh linh cữu cha đến nơi hơa táng. Phật là bậc thầy của tam giới, là từ phụ của tứ sinh, thế mà cha chết thân hành khênh linh cữu. Ai nói Đạo Phật không có hiếu? Nơi Phật giáo không nói hiếu đạo là không hiểu gi vè Phật giáo, đáng coi chỉ là một lời bình nông cạn vô căn cứ, thực không đáng để cho bậc thức giả phải chê cười.

Đời Đường, 'Trung Hoa có một học giả lớn là Hàn Dũ là người cực lực chủ trương bài Phật. Về sau vì có việc phải biếm quan vè Trî̀u Châu, ở đó đã gạ̣p Đại Điên hò̀a thượng, trong khi nói chuyện, vẩn phê bình Phật giáo. Đại Điên hòa thượng hỏi Hàn Dũ: Ông có đî̀u gì bất mãn với Phật giáo?" Hàn Dũ đáp "Nguyên nhân làm cho tôi bất mãn và phản đối Phật giáo là Phật giáo không chủ trương đạo hiếu. Làm người mà không nói đạo hiếu sao được?" Đại Điên hòa thượng nghe xong hôi thêm: "Ông nói Đạo Phật không chủ trương đạo hiếu, vậy xin hỏi, các hạ đã thấy trong bộ kinh Phật nào những lời nói chứng tỏ Phật Đà không coi trọng hiếu đạo?" Hàn Dũ đã bị câu hỏi đó làm cho ngớ ra, không biết trả lời thế nào. Vì ông ta căn bản là người chủ trương đốt hủy kinh Phật, cho nên chưa bao giờ đọc sách kinh. Không đọc sách kinh, đương nhiên không thể hiểu rằng kinh Phật nói gì. Hàn Dũ sau khi bị Đại Điên hòa thượng giáng cho một đòn như vậy, mới như người sực tỉnh mộng, nhận ra rằng phản đới Phật giáo là sai lâm, từ đó nảy sinh lòng tin đối với Đạo Phật.

Từ sự thực này, chúng ta được gợi ý: Khi chúng ta
muốn bình bác một tôn giáo, một học thuyết nào, trước hết phải nghiên cứu một cách khiêm tốn tôn giáo hoặc học thuyết đó, sau đó nhằm đúng một hay nhị̂u u vấn đê của nó mà bác thì mới có thể thực sự bác được nó. Thái độ chủ quan mù quáng như vậy của Hàn Dũ, không những làm mất phong độ của một học giả, mà còn để lại một trò cười cho lịch sử, không thể gây được tổn hại gi cho Phật giáo, nhưng với danh dự của một học giả thì lại bất lợi lớn.

Trên đây nêu một thí dụ về hiếu hạnh của Phật Đà, nay lại lấy ví dụ về hiếu hạnh của một cao tǎng Trung Hoa thời xưa: Đời Đường là thời đại cực thịnh của Thiễn tông, có một vị hòa thượng là Hoàng Nghiệt thî̂n sư, xuất gia năm 20 tuổi. Xa mẹ hơn 30 năm, đến 50 tuổi vẩn chưa về thăm mẹ một fân, nhưng bà mẹ thì từng giờ từng phút thương nhớ con. Vì mong mãi không gạ̣p được con, nên bà cụ khớc nhîêu, đến nỗi mù cả mắt. Tuy hai mắt đã mù, nhưng lòng bà cụ vẫn không nguôi thương nhớ con vẫn từng giờ từng phút đợi chờ, mong mỏi, và đã nghĩ ra một cách đặc biệt mong thỏa tâm nguyện gạ̣p con. Phương pháp của bà cụ là: hễ có người xuất gia tu hành nào qua làng, bà cụ biết là mời ngay về nhà cúng dường, cúng dường xong, lại múc một chậu nước rửa chân cho người tu hành. Bà cụ làm như vậy, vì trên bàn chân trái của con trai bà có một cục thịt thựa, bà muổn nhân cơ hội rửa chân để tìm ra người con của mình. Nếu phát hiện được thịt thừa thì biết ngay người xuất gia tu hành đó là con trai bà. Cứ thế suốt mấy chục năm vẫn chưa gặp được con trai đến thu cúng dường. Bà
cụ không khỏi thất vọng, nhưng không vi thế mà bỏ cái tâm nguyện tìm con, hể có người tu hành qua làng, vẩn cứ mời cho được vè̀ nhà, vẩn cúng dường, rựa chân như cũ. Một thời gian sau, một hôm Hoàng Nghiệt Hy Vân Thî̀n sư qua làng cũ thật. Thiền sư muốn học Đại Vũ trị thủy, qua cửa mà không vào nhà, nhưng bà cụ nhất quyết không buông, cố mời cho được người con làm hòa thượng, vè̀ nhà, cúng dường như thường lệ. Cơm nước xong, bà cụ múc nước rửa chân cho hòa thượng. Hoàng Nghiệt Thî̀n sư biết dụng ý của mẹ, đã nhanh trí đê cho bà hai lần chỉ rửa chân phải. Bà mẹ trúng kế, rửa xong chân vẩn không phát hiện được con mình. Bà cụ sau mỗi lân thất vọng như vậy, vẫn ân thiết thổ lộ với người tu hành vựa nhận cúng dường: là có một người con xuất gia làm hò̀a thượng, không biết viển du miên nào. Nếu sư phụ gặp được con lăo, xin giúp lão nhắn một tiếng, mời nó về gạ̣p lại lão một fân. Lần này gặp con, bà cụ lại lạ̣p lại một tân nữa nhứng lời ân thiết đó. Người con thực của bà cụ trả lời: tôi biết con bà hiện nay ở Ngũ Đài sơn tỉnh Sơn Tây. Bà cụ tha thiét mong con đó nghe vậy, năm lân bảy lượt van nài hòa thượng nếu gạ̣p con thì nhắn giúp một lời, nhất thiết mời con về một tận. Hoàng Nghiệt Thiền sư vâng vâng dạ dạ rồi cáo từ ra đi. Nhưng, khi Thiên sư ra khỏi nhà được một quảng ngắn thì gạ̣ một người làng nhận được mặt thiên sư, người đó vui mừng vội chạy đi báo với bà cụ, hôi bà rằng gạ̣p lại con sau mấy chục năm xa cách sao không giữ lại chơi vài ngày. Bà cụ nghe nói vậy mới biết rằng vị hờa thượng vừa nhận cúng dường chính là đứa con là con mình, mà mình ngày mong đêm nhớ. Thế là bà củng
bất chấp mù lòa, lập tức chạy như bay đuổi theo. Thiền sư phát hiện ra rằng mẹ mình đang đuổi theo, không những không dừng bước đợi mẹ mà còn đi gấp hơn. Khi đến bờ một con sông, bà mẹ vì mắt lòa, chẳng may sảy chân rơi xuống sông. Thiền sư trông thấy vội quay lại cứu mẹ nhưng không kịp, bà mẹ đã chết đuối.

Người chết rồi không thể sống lại. Thî̀n sư đành phải lo liệu hậu sự cho mẹ và hết sức đau đớn đọc câu kệ rà̀ng: "Nhất tử xuất gia, cửu tộc sinh thiên, nhược bắt sinh thiên, chư Phật vọng ngôn" (một người con xuất gia, chín đời tổ lên trời. Nếu thật không được lên trời thì là chư Phật nói sai). Từ đây có thể thấy thî̀n sư tự tin đến mức nào, ông tin chắc rằng mẹ mình chắc chắn sê được lên trời nhờ sức mạnh xuất gia tu hành của mình, sẽ được phúc báo lên trời nhờ sức mạnh xuất gia tu hành của mình, sê được phúc báo lên trời sau khi chết, nếu không như vậy chẳng hớa ra chư Phật nói sai sao. Chúng ta đều biết, chư Phật chẳng bao giờ nói sai, do đó bà mẹ của Thiền sư chắc chắn sẽ được lên trời không nghi ngờ gì cả. Từ đây cũng có thể thấy thî̀n nư không phải là một người xuất gia bình thường, mà là tu hành đã có sở ngộ. Điều đó càng được chứng minh khi thiền sơ hỏa táng mẹ và đọc kệ: "Mẹ ta nhiều năm mê tự tính, hôm nay hoa nở rừng Bô đê, năm nào tam hội nếu được gạ̣p, quy mệnh Đại bi Quán Thế Ãm"Đọc xong kệ, quần chúng xem lễở hai bên bờ sông tận mắt thấy rô bà mẹ Thî̀n sư trong ngọn lửa rực sáng biến hớa thành một người đàn ông bay lên trời. Sau đó bà còn báo mộng cho Thî̀n sư rằng: "Trước đây năm xưa may mà không gặp
được con, nếu gặp con nhận của con một hạt gạo cúng dưỡng thì nay mẹ đâ sa vào địa ngục rồi, đâu có ngày hôm nay được sinh lên trời. Nói xong bà bái lạy Hoàng Nghiệ̣ Tơiền sư rồi đi. Đương nhiên, hiếu hạnh như vậy, người đời thường cho là bất hiếu, không biết rằng như thế mới thật là có hiếu.

Qua hai thí dụ về hiếu hạnh của Phật và của Hoàng Nghiệt Thî̀n sư, có thể thấy đạo hiếu của thế tục không thể so sánh được với đạo hiếu mà Phật giáo chủ trương. Đạo hiếu của Phật giáo là triệt để, viên mãn, đâu có phải chỉ có sớm viếng khuya hầu và cho ăn uống nuôi dưởng mà thôi.

Lại như người trong gia đình của người xuất gia, nếu gia cảnh bần hàn, song thân không người phụng dưỡng, thỉ kẻ làm con xuất gia cũng không thể bỏ mặc cha mẹ, vẩn phải gánh lấy trách nhiệm phụng dưỡng. Như Ngọc Lâm quốc sư đời Thanh đã từng đón mẹ vào chùa nuôi nấng hầu hạ. Quốc sư đã đem số tî̀n của cải thí chủ cúng dường cho riêng người chia làm năm phần: một phần cúng Phật, một phần lưu thông pháp bảo, một phần phụng dưỡng mẹ già, một phần mình sử dụng và một phần để kết duyên với chúng sinh, hợp tình lý bao nhiêu? Cho nên Phật tử xuất gia vẩn có thể hiếu kính, phụng dướng cha mẹ.

Trong Di Sa Tá̛c bộ ngū phận luật, nói vè̀ ơn đức cha mẹ đới với con cái có đoạn như sau: "Nếu có người suốt cả trăm năm gánh cha trèn vai phải, gánh mẹ trên vai trái, cúng dường cha mẹ bàng những vẫn chưa có thể
đên đáp công ơn cha mẹ. Từ nay các Tỳ Khưu phải tận tâm tận thọ cung dưỡng cha mẹ. Nếu không cúng dường, là bị trọng tội". Không chỉ có thế, trong khi gánh cha mẹ trên vai mà bố mẹ đại tiểu tiện lên vai cũng không được tỏ một chút ngại ngần gì. Cứ theo thế tục nói: "Ốm lâu không có con hiếu" thì cái vĩ đại của đạo hiếu mà Phật gia chủ trương thưc không tôn giáo nào, học thuyết nào có thể sánh kịp. Kmh Bản sinh tôm địa quán của Đại thừa nói: "Nếu các Tỳ Khưu có người đặt cha trèn vai trái, đặt mẹ trên vai phải, cho đến muôn nghìn tuổi, chăm lo áo chăn,ăn uống, giường chiếu nằm ngòi, bệnh tật thuốc thang, thì để cha mẹ ỉa đái trên vai cũng chưa thể báo đèn ơn đức. Tỳ Khưu phái biết ơn sâu của cha mẹ... Vì lẽ̃ đó, các Tỳ Khưu nên cúng dường cha mẹ, phải luôn luôn hiếu thuận, không kể thời tiết nào". Lại như kinh Tăng nhất A-Hàm của Tiểu thừa cũng nói: "Thiện nam tự! Trên thế gian ai là giàu nhất? Ai là nghèo nhất? Người có Mẹ hiền còn sớng là kẻ giàu nhất; người không còn mẹ là kẻ nghèo nhất. Khi mẹ còn sống là giứa buổi trưa, khi mẹ mất rồi là lúc xé chiều, khi mẹ hiển còn là lúc trăng sáng, mẹ hiền mất rời là giữa đêm đen. Vì thế các người hấy chăm lo tu tập, hiếu dưỡng cha mẹ, như người cúng Phật, công đức khác gì. Nên báo đển ơn cha mẹ như vậy".

Nhưng Phật lại răn dạy chúng ta, chỉ có thế thì chưa thể coi là đã đên đáp ơn sâu cha mẹ. Khi cha mẹ đang sống, cha mẹ chưa tin Tam Bảo thì hây làm cho cha mẹ tin, cha mẹ chưa giữ giới đây đủ, phải ôn tồn khuyên bảo cha mẹ giữ cấm giới Như Lai, cha mẹ bủn xỉn tîèn của,
thì hãy khuyên cha mẹ phát tâm bớ thí; cha mẹ mê muội chưa thông sự lý phải khuyên cha mẹ tu học trí tuệ; cha mẹ niệm Phật pháp mà chưa sinh lòng tịnh tín, thì hãy tìm cách khuyên cha mẹ niẹ̀m Phật để được vãng Tịnh đọ. Nếu có thế làm được nhưu vậy thì có thể gọi là con hiếu tiêu chuẩn. Đại sư Liên-trı̀ nói: "Người ta đới với cha mẹ, phải phục lao phụng dương để tỏ bày lòng hiếu thảo, lập thân hành đạo để sáng tỏ đạo hiếu; khuyên niệm Phật pháp môn, cầu mong vãng sinh tịnh độ, đó là hiếu trong đại hiếu" Như vậy là đạo hiếu chân chính, nhất định phải làm cho cha mẹ thoát khổ được vui, chứ không phải là ở chỗ bày đạ̣t và thể hiện bên ngoài.

Nên biết rằng đạo hiếu ngày xưa rất quan trọng, trong rới loạn như bòng bong ngày nay càng quan trọng hơn bao giờ hết, cho nên trong gia đỉnh, trong trường học, phải giáo dục những mỹ đức trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghỉa, hòa, bình v.v... cho thanh niên, thiếu niên, nhi đờng, đặc biệt phải dạy cho họ biết hiếu thuận với cha mẹ như thế nào. Đây mới là việc quan trọng nhất trong việc khôi phục văn minh, tiến bộ. Bỏ qua đî̀u đó, cái gọi là phục hưng vǎn hớa sê không còn ý nghĩa gì.

Suy nghĩ nhu vậy, chỉ có luôn hành Phật đọo suốt trăm kiếp nghin đ̛̛̛i, phổ độ chúng sinh khá̛p thập phương tam thế, thi không chi cha me đời nay mà cha mẹ kiếp kiếp đều được cứu vơt, không chỉ cha me một ngườ mà cha me mọi ngươi, thẩy được siêu thăng. Đây là nhân duyên phá̛t tâm Bồ đ̛̣̂ thứ hai vậy.

Là một người xuất gia, nghĩ đến câu "lưỡng đồ ký
thất, trọng tội nan đào" (hai đằng đều trái, tội nặng khôn dung) á̛t phải hết sức đau lòng. Nếu như vẩn không chút động tâm, thì như Mạnh Tử nói: "Con người khác với cầm thú có bao nhiêu". Không những không đủ tư cách là người xuất gia tu hành, mà cũng không xứng đáng là một con người bình thường. Người xuất gia, chỉ có cách tuân theo lời dạy của Thích-ca, phát tâm Bô đề thì mới thực sự có thể đễn ơn cha mẹ. Sau khi suy nghĩ như vậy, cảm thấy "chỉ có" suốt trăm kiếp nghìn đời luôn hành Phật đạo. Trong quá trình hành đạo đó, phải "khắp thập phương tam thế phổ độ chúng sinh", thế thì "chẳng riêng cha mẹ kiếp này mà cha mẹ kiếp kiếp xưa kia "đêu được cứu vớt," nhờ cái công đức phát tâm Bồ đê, hành đ̛̣o Bồ tát của ta, "không chỉ cha mẹ một minnh ta, mà cả cha mẹ mọi ngườ" trên khắp thế gian "thảy được siều thăng" khỏi phải đắm chìm trong sinh tữ. "Cứu vơt" và "siêu thăng" nói ở đây không phải chuyên chỉ lọi ích trần gian, mà là chỉ sự liễu thoát sinh tử. Liên Trì đại sư nói: "Ơn dày cha me, vượt cả núi cao, ngũ đỉnh tam sinh chưa đủ báo đên, (chỉ khi nào) song thân thoát rời bụi bẩn (thì), đạo con mới thành". Ở đây có thể nói cái cao cả của đạo hiếu mà Phật giáo chủ trương đã được diễn đạt đây đư. Cho nên người xuất gia thờ Phật có phát tâm quảng đại thì mới có thể thật sự có ích cho cha mẹ, cũng mới có thể báo đền trong muôn một công ơn cha mẹ. Giả sử sau khi xuất gia, chỉ biết suớt ngày xuôi ngược tụng kinh sám hối, thì không những không ích gì cho cha mẹ, mà cũng chẳng có ý nghĩa gì với bản thân.

> Chính vì vậy mà nói rằng niệm ơn cha mẹ, "là nhân duyên phát tâm Bô đđ̂ thứ hai".

## 3- Niệm ơn sư trưỡng mà phát tâm Bồ đè:

$V i$ sao nhơ on suc trưởng? Cha me tuy có thể sinh ra thân ta, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thi không biết lể nghĩa; nếu không cô su trưởng xuất thế, thi không hiểu Phật phợp. Không biết lễ nghĩa thi giống như dị loại, không hiểu Phột pháp thì chả̛ng khác người trần tục.

Đây là nhân duyên phát tâm Bâ đề thứ ba: niẹ̀m ơn sư trưởng mà phát tâm Bô đê. Ơn đức của sư trưởng, theo Phật pháp, chỉ kém ơn cha mẹ. Đúng vậy, cái thể xác sống này, là do cha mẹ vất vả sinh thành nuôi nấng, mới có thể lớn lên thành người. Nhưng, "cha mẹ tuy sinh ra thân ta", khi chúng ta đến tuổi đi học, phải tiếp nhận sự giáo dục tri thức và kỹ năng. Mà giáo dục là nhờ sự chỉ dẩn và truyền thụ của sư trưởng. Không có sự giáo dục của sư trưởng, sể không có tri thức và kỹ năng. Do đó nay nói thêm về ơn đức của sư trưởng.

Ngày nay, theo diễn tiến của trào lưu, Nhà nước thực hiện giáo dục cuỡng bức, trẻ con đến tuổi, đêu phải đến trường học tập. Ở những nước tiên tiến, giáo dục nghĩa vụ thực hiện cả bậc trung học. Thời xưa, trình độ giáo dục cao hay thấp là phụ thuậc vào cha mẹ. Không ai làm cha mẹ mà không mong muốn con mình có tri thức sâu rộng và kỹ năng tài giỏi, vì chỉ có như vậy thì mới có tî̀n đồ tốt đẹp, mới có thể làm vẻ vang tông tổ. Do đó, người ta ở thể gian càng không thể thiếu được sự chỉ bảo dạy dổ của thằy tốt. Thế giới này hôm nay có thể nói là
đang ở trong thời đại cạnh tranh tri thức. Hãy xem giải thưởng Nô-ben, nước nào cũng coi việc công dân nước mình được nhận giải thưởng này là vinh dự. Cũng không có nhà khoo học, nhà văn học nào không cầu khẩn cố găng đêm ngày không mỏi mệt để mong được nhận cái giải thưởng mà toàn thế giới chăm chú theo dõi này, coi đó là vinh hạnh của cả cuộc đời. Đîêu này cho thấy loài người ngày nay coỉ trọng tri thức đến mức độ thế nào.

Người truyền thụ kiến thức và hướng dẫn khả năng có thể gọi chung là sư trưởng, nhưng ở đây nghiêng nặng vè̉ giáo dục. Sư trưởng, theo cách nói của nước ta thời xưa, là người truyền đạo, thụ nghiệp. Theo Phật pháp, sư trưởng có hai loại: sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế. Sư trưởng thế gian là người dạy ta biết lễ nghĩa. "Nếu không có sư trưởng thế gian" dạy bảo chúng ta, thì chúng ta sẽ là người không có học thức, thô bỉ và "không biết lể nghĩa". Sư trưởng xuất thế là người khai thị cho chúng ta hiểu Phật pháp. "Nếu không có sư trưởng xuất thế" khai thị chúng ta, thì chúng ta sẽ "không hiểu Phật pháp" là gì. Đây là nói tín đô Phật giáo, dặc biệt là nói người xuất gia tu hành. Sư trưởng của người xuất gia cũng có nhiều loại, như thế phát (lúc cắt tóc), hòa thượng thuyết giới lúc thụ giới, hòa thượng yết ma, hòa thượng giáo thụ v.v... lại còn có y chỉ sư là người mà ta theo để tu học Phật pháp. Tuy là nhiều loại khác nhau, nhưng tất cả đều góp phần làm cho ta hiểu Phật pháp.

Người sở dĩ khác với dị loại là ở chỗ người có năng lực và trí lực, tiếp thụ được sự giáo hóa của văn minh.

Trong sự hun đúc không ngừng của văn hóa, người ta sế biết lể hiểu nghĩa. Người mà không biết lể nghĩa "thì có thể nói không sợ quá đáng rằng "giống như dị loại , còn gil là sự tôn nghiêm của con người? Trong thiên $A i$ công vấn của sách Lể ký, Khổng Tử đã luận vè̂ lễ như sau: Khổng tử nôi: trong nhửng cái con người dụ̣a vào đó mà sinh tờn thil lễ là lớn hơn cả. Không có lẽ thì không thể có mức độ hợp lý trong việc thờ thần của trời đất; không có lẽ thì không có gì để phân biệt địa vị cao thấp của vua tôi trên dưới, không có lê thì không có gì để phân biệ́t mức độ thân sơ của nam nứ, cha con, anh em". Sự phân biệt tôn ti trên dưới ở thế gian hoàn toàn phải dựa vào lễ. Thièn Trọng Nê yến cư sách Lể ký lọi nói: "Khổng Tử nói: kinh mà không truing lê thi goi là dã, cung mà không truing lễ gọi là cốp, dũng mà không truíng lể goi là nghich". Thiên Tha̛i Bádật sách Lụ̣̂n ngữ cūng nói: "Khổng Tử nói: cung mà vô lễ thì mệt, thận mà vô lễ thì sự, dũng mà vô lễ thì loạn, trực mà vố lể thì nóng nảy". Với người, lễ quan trọng như thế nào, ở đây có thể thấy rō. Lại nói chổ khác nhau giữa người với câm thú, càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của lễ. Sách Lể ký nói: "Vi lẽ đó, thánh đã làm ra lể để dạy người, khiến người ta nhờ biết lễ khác với cầm thư" Mạnh Tử nói: "Cái dùng để phân biệt người với dị loại có mấy? Kẻ thứ dân bỏ đi, người quân tử giữ lấy. Thuấn soi ở vạn vật, xét ở nhân luân do nhân nghĩa mà làm, không phải làm nhân nghĩa". Làm người phải biết lễ và nhân nghiaa, nếu không biết lể và nhân nghỉa thì nhân luân đạo đức bại hoại, còn khác gì cầm thú. Diện mạo là ngươi, lòng dạ. là cầm thú, đâu còn đáng gọi là người?
"Nhân luân đạo đức, không có lễ thì không lấy gì làm tăng tiến các quan hệ thân nghỉa tự biệt tín. Trîen dã xã hội, không có lễ thì không thể căn cứ vào cái gì đẻ̛ hình thành cái nghi văn cát hung quân tân gia. Cho nên định thân sơ, quyết hî̀m nghi, biẹt đồng dị đêu phải dựa vào lễ, kinh quốc gia, định xã tắc, tự dân nhân, lọi dịch tự cũng dựa vào nghĩa. Lể là kinh của trời, nghïa của đất, gốc của mình, nè̀n của thần, bánh xe của chính trị" lễ quan trọng như vậy, làm người không biết lể sao được? Làm sao có thể coi thường lễ.

Biết lể cố nhiên là quan trọng, hiểu nghĩa cũng cực kỳ quan trọng. Chương thứ hai quả truyện Dịch thuyết nói: "Cái đạo thành người chỉ có nhân với nghĩa". Nhân và nghĩa là cái căn bản làm người, làm cơ sở của nhân luân. Không có nhân nghĩa, thil không đáng là người. Thơ Tôn Minh Phục viết": "Nhân diệc thiên địa nhất vật nhì, cơ thực khát ẩm vô thời hưu. Nhược phi dạo nghĩa sung kỳ phúc, hà vị tiểu thú an tu mi? (người cũng là một vật trong trời đất, đói thì ăn khát thì uớng đâu có nghỉ Nếu như trong lòng không có đạo nghỉa, thì khác gì câm thú, đâu đáng mặt mày râu, ; có thể thấy, làm người không thể không có nhân nghĩa. Trong Thiên Hiếu vấn sách Luận ngữ, Tư Lộ luận vè̀ làm người như sau: "Thấy lợi thì nghĩ đến nghĩa, thấy nguy hiểm thi dâng tính mệnh mãi mãi không quên lời nói lúc bình sinh, cūng có thể lấy cái đô để nên người vậy. Trái lại, nếu thấy lợi mà quên nghỉa thì không còn là người nữa. Vỉ thế, người quân tử, thà hy sinh thân mình để lấy nghiaa, không thèm quên nghĩa". Dương Thị nói "Quân tử có người bỏ mình để lấy nghia", chính là biểu hiện
của tinh thần đó. Ai cüng biết, không ai thích chết, mà ai cüng muốn sống, nhưng vì chính nghỉa có thể hy sinh thân mình, quyết không làm việc phản chính nghĩa. Nghỉa là cái gị? "Nghĩa là việc nên làm" đây là cách giải thích xác đáng nghĩa của chữ nghỉa. Có ngươi nói: "Mạnh Tử cho rằng tích góp nghỉa có thể thành cái dûng khí hạo nhiên; Hàn Dũ nói làm việc gì nên làm là nghĩa; Tớng Nho cho rằng nghĩa là cái chế ngự cái tâm, là cái nên làm của việc. Phàm sự vật trong vū trụ, nếu cớ cái tâm thân với người thân, nhân với dân, có cái ý yêu vật cho vật được sống, lại có thể tích nghĩa để phát ra dūng khí họa nhiên đê ứng sự tiếp vật, sửa mình trị nguüi, không chỗ nào là không thơa đáng thích hợp. Thì đi đâu làm gì cũng thảy có nhân có nghỉa, ngươi được hờa thuận, việc được trật tự, tự nhiên chí nghĩa tận mà đạo người nên "Nghĩa là có lúc đôi với lọ̣i. Khổng Tử đã từng phân biẹt: Quân tử hiểu ở nghĩa, tiểu nhân hiểu ở lợi. Sự phân biệt nghĩa với lợi cũng là cái ranh giới giữa quân tử với tiểu nhân. Lục Tượng Sơn nói: "Vè việc này, người có học nên biện cái chí. Con người ta hiểu là do cáa người ta quen, cái quen là do cái chí. Chí ở nghĩa, thì cái quen cūng ở nghĩa. Quen ở nghĩa thì sê hiểu ở nghia. Chí ở lợi thì quen cüng ở lợi, quen ở lợi thì sê hiểu ở lợi". Vi thế, làm ngươi nên chí ở nghĩa mà không nên chí ở lơi. Đây ra điểu rất quan trọng.

Tỳ Khưu sở dî khác với người tục, là do Tỳ Khưu có thể dựa vào tinh thần cầu Pháp, trong học tập, hiểu được Phật pháp. Là một người xưất gia, nếu "không hiểu Phật pháp" thì nói thật "khác gl̀ ngươi tưc"? cũng tức là so với hạng người tẩm thường ở thế gian có hơn gi? Phật
pháp là do những người giác ngộ sáng tạo, nó không những bảo cho ta biết nèn làm ngươi như thế nào, mà cūng dạy ta hiểu nhân quả mà theo pháp tắc của luạt nhân quả mà đi lên con đường giải thoát, hoạ̣c là tiến lên đường Bồ đê là con đường đúng mà người xuất gia chúng ta phải theo. Phải hiểu Phật pháp thì mới không đi sai đường. Cho nên, người xuất gia không biết những tri thức thông thường của thế gian thì còn lượng thứ được, chứ nếu không hiểu chính pháp Như Lai thì khó mà có thể lượng thứ. Vi lẽ đó, khi đức Phật còn tại thế, làm Tỳ Khưu trong tǎng đoàn. Người đã quy địhh ra mấy năm giáo dục cưỡng bức, buộc những ngưỡi xuất gia phải tiếp nhận sự giáo hớa của Phật để tránh tình trạng do không hiểu Phật pháp mà va đồng vấp tây, thậm chí sa hầm sẩy hớ.

Nay lũ chưng ta bởi biết lễ nghĩa, hơi hiểu Phột phợ, cà-saphủ thân, giới phởm che minh, cái ơn nợng đó đêu là nhờ su trưởng mà có.

Đại sư Tỉnh Am nói: "Nay lũ chúng ta" có thể "biết ít lễ nghĩa", lại có thể "hơi hiểu Phật pháp" còn được "mặc cà sa, giữ giới phẩm" đó là nhờ ơn nghĩa của sư trương. "Hơi biết lễ nghĩa" là nhờ sư trương thế gian, "Hơi hiểu Phật pháp" là nhờ sư trưởng xuất thế.

Nói "biết sơ qua lễ nghĩa" là nói biết chưa kỹ càng, tinh xác. Như vậy là vi lế nghĩa rất phî̀n toái, đạ̣c biệt là lễ, không nghiên cứu kỹ, không thể biết ký chính xác dược. Thế gian bất cứ làm gì cung không khỏi dính líu đến lễ. Các loại nghi lễ trî̀̀u cận (chầu hầu vua mùa xuân mùa thu), lể sính vấn (thăm viếng ngoại giao), „ễ tang tế
(lễ đám ma), lễ hôn nhân (lẫ cưới hỏi), lễ hương ẩm (thờ cúng nghi thức hội họp ở làng xãa) v.v... thật không dễ dàng nắm được, rõ ràng, tỉ mỉ. Vl vậy nói là "thô tri" (biết sơ qua).
"Lược giải Phật pháp" (biết qua loa Phật pháp) là nói biết chưa tường tận. Phật pháp sâu rộng không bờ bến như biển cả, chưa nói các tông phái Đại thừa, Tiểu thừa, chúng ta khó mà hiểu kỹ, ngay giáo điển ghi lời dạy của Phật chúng ta dớc hết sức cả đời cung có thể nói là chưa nghiên cứu hết. Nói tinh thông Tam Tạng, đâu có dễ dàng? Việc học tập một kinh, một luận chỉ có thể biết một li một hạt trong biển Pháp minh mông. Do đó nói là "lược giáa".

Cà-sa là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc gọi là hoại sắc y, hoạ̣c dịch là xích sắc $y$, bất chính $y$, là áo quần mà mọi người xuất gia mặc. Thông thường cũng gọi là "giải thoát phục" (áo quần giải thoát). Cà sa chia làm ngũ y, thất y và đại y."Phật định ra lệ Tỳ Khưu.Tỳ Khưu ni chỉ giữ ba áo, không giữ nhiểu hơn. Đó là một quy định thích ứng với khí hậu Ấn Độ. Tam y thường đem theo bên mình, đêm ngủ làm chăn đăp, khi thức làm ão mặc, đến chết không rời, nếu rời bỏ áo là phạm giới". Mạc áo tam y không chỉ là biểu tượng của việc xuất ly thế tục, hơn nửa cái đức của nó có thể là phúc đức thế gian và tiếp nhận sự cúng dường của tín đ̛ơ. Cho nên gọi là "phúc đî̀n y". Được mạ̣c cà-sa không phải là chuyện dể, phải có thiện căn lớn mới được. Nhưng, làm sao ta có cà-sa mà mặc? Áo cà-sa là do thụ giới sư ban cấp. Không có giới sư thụ giới cho ta, ta không được mặc cà sa, còn "giới phẩm triền thân" (giới phẩm che minh)
có nghĩa là đắc giới. Bất luận là thụ giới sa-di, sa-di-ni, tỳ khưu, tỳ khưu ni, khi ta thụ giới thể đó, trong sinh mệnh của ta sẽ có sức mạnh phòng ngừa việc sai, việc ác, làm cho ta có thể giữ giới, không hủy phạm. Làm sao được giới thể? Phải do thụ giới, giới sư ban cấp. Không có giới sư chứng minh ta đä thụ giới thì không thể được giới thể. Như vậy, ơn đức của sư trưởng xuất thể không sâu nặng sao? Không có cách nào khác, chỉ có phát tâm Bồ đề mới có thế đền ơn sư trưởng. Vì sao? vì:

Nếu cồu chî́ng tiểu quả, thì chỉ có thể tư lợi. Nay muốn thành đạo Đại thi̛cu, phải phât nguyện lợ khá̛p moi người. Có như thế thi hai loụi sut trương thế gian và xuất thế đều đ̛ược lợi. Ây là nhân duyên phát tâm Bồ dê thứ ba

Nghĩ việc báo đền ơn đức sư trưởng, giả sử chỉ muốn cầu thánh quả Tiểu thừa Thanh Văn, Duyên Giác, thì dù ta có đạt được mục đích, nhiều nhất chỉ có thể xuất tam giới, chỉ có thể "tự lợi" mà thôi, không thể lợi té quảng đại quần sinh, tất nhiên khó mà đên đáp được ơn đức nhîêu đời của sư trưởng. Nay phát tâm xu cầu Đại thừa, nguyện lợi tất phổ biến mọi người, mọi chúng sinh từ vô thỉ đến nay, tất thảy trong bi nguyện của ta, diều được độ hóa. Như vậy thì, hai loại sư trưỡng thế gian và xuất thế bao đời bao kiếp nay đêu đ̛̛̉ợc chịu sự cứu tế của ta, và ơn đức của hai loại sư trưởng cũng nhờ đó được báo đần xứng đáng. Cho nên làm đệ tử, không muốn đền ơn thì khỏi phải nói, nếu muốn đền ơn thì phải phát tâm Bô Đề: "Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ đê thứ ba".

## 4- Niẹ̀m ơn thí chủ mà phát tâm Bồ đê

Thế nào là niệm ơn thí chủ? Đó là nói bọn chúng ta ngày nay thức ăn vật dụng hàng đ̛̉ủu không phải do ta mà có. Cháo cợm ba bữa, quần áo bốn mùa, những khi ớm đau, tôn phí để nuôi thân nuôi miệng đều là nhờ ở sức lao động của người khác cung cấp cho chúng ta chi dùng. Đây là nhân duyèn phát tâm Bồ đệ thứ tư, tức là niệm ơn thí chủ mà phát tâm Bồ đê. Thí chư, tiếng Ấn Độ là Đàn-na, tiếng Trueng Quốc dịch là tín thí, cûng gọi là thí chủ. Có lúc phới hợp tiếng Hoa tiếng Phạn gọi là đàn tín. Nhớ ơn thí chủ rõ ràng là chỉ về nhị chúng xuất gia học Phật. Trên kia nói đẻn ơn Phật, là thông với tứ chúng học Phật; báo ơn cha mẹ, không những thông với tứ chúng học Phật, ngay cả người không tin Phật cũng phải nhớ ơn cha mé; báo ơn sư trưởng, ngoài tín đô Phật giáo, người xuất gia, không những phải báo đền ơn sư trương xuất thế, mà ngay cả ơn sư trưởng thế gian cũng cần phải tư niệm, báo đáp. Người tại gia, cố nhiên nên báo đền ơn sư trưởng thế gian, mà càng phải báo đền ơn sư trưởng xuất thế. Vì người học Phật tại gia, muốn có ít nhiễu hiểu biết về nghỉa lý Phật pháp thì phải theo học những sư trưởng xuất thế. Còn ở đây nói nhớ on thí chủ, là nói về chuyện nhị chúng xuất gia, vì chî có nhị chúng xuất gia mới cần sự cung dưỡng của thí chủ.

Theo Phật chế, người xuất gia không được tích lũy gia tư, cûng không được buôn bán, không được làm ruậng, không được làm thọ̣ v.v... Di giáo kinh vừa mới mở đâu đã nói rõ với những người xuất gia trì giới rằng, có mười một loại công việc không được làm.1- Không
được bán, 2-Không được mua, 3-Không được đổi chác, 4- Không được tậu ruộng tậu vườn, 5 - Không được nuôi người, 6-Không được nuôi nô tỳ, 7-Không được nuâi gia súc, 8 - Không được cấy trò̀ng, 9- Không được tích lưy tîen của, 10-Phải xa lánh chọ̣ búa, 11-Không được đăn chặt cây cỏ, mở đất, đảo đất. Đây là những việc thông thường của thế tục. Còn có năm việc nữa tương tự như tà thuật ngoại đạo, nhờ đó mà tích tụ tài vật, người xuất gia cuñg không nên làm: 1 - Không được hợp chế thang dược, 2-Không được bói toán cát hung, 3-Không được xem tinh tú, 4 -Không được suy tính thiệt hơn, 5 -Không được tính toán lịch số. Vô luận là việc thế tục hay tà thuật ngoại đạo đêu có hại cho nhân duyên tu học chính đạo, cho nên Phật quy định Tỳ khưu không được làm việc sản xuất mà người thường vẩn làm, chỉ có thanh tịnh khất thực để sống.

Tỳ khưu không được sản xuất buôn bán mưu sinh, mọi phí dụng của đời sống hàng ngày, đương nhiên phải trông cậy vào thí chủ phát tâm cúng dường. Vi nhiệm vụ duy nhất mà Phật Đà giao phó cho người xuất gia là làm sao trụ trì chính pháp Như lai để có lợi cho chúng sinh ở thế gian, nhiẹ̀n vụ duy nhất mà Phật đà giao phó cho tín đồ tại gia là hộ trì chính pháp Như lai để phát tâm cúng dường Tâm Bảo. Nói khác đi là người xuất gia trọng Pháp thí, người tại gia trọng tài thí, là chỗ khác nhau vè̀ nhiệm vụ của tăng tục nhị chúng phải gánh vác. Người tại gia hộ vệ đời sống của người xuất gia, làm cho người xuất gia có cuậc sống ổn định mà yên tâm tu đạo hoạ̣c hoằng hóa. Thí chủ tại tục đương nhiên là có ơn với
tăng chúng xuất gia. Có ơn phải được báo, cho nên Tỉnh Am đại sư khuyên các tăng ni phải nhớ ơn thí chủ.

Hành giả xuất gia học Phật, bất luận là trọng ở tự lợi hay trọng ở lợi tha thì đời sống của họ cung phải được giải quyết hợp lý, nếu không thì khi tự tu cũng như khi hơa độ người khác cuñg khó tránh việc lo lắng cho đời sống phía sau mà ảnh hưởng đến kềt quả tu hành. Trong ngũ duyên của Thiên thai giảng tu chỉ quán, có một trợ duyên quan trọng là "y thực cụ túc" (có đủ ăn mặc).Vi ăn mặc và những nhu yếu phẩm sinh hoạt khác là tư lương trợ đạo, nếu như ăn mặc không đủ, tất nhiên đói rét không yên thân, làm sao có thể tu hành hoằng đạo? Vi thế mới nói: "Thân yên tắc đạo long" (thân yên thì đạo thịnh). Trong quá trình tu hành, muốn cho đạo tâm tăng tiến, dạo nghiệp hưng thịnh thì phải thân an târn thái, nếu không cà ngày chỉ lo nghĩ về đời sống, không thể tảng tiến đạo nghiệp, hơn nữa còn có thể làm cho người ta thoái tâm. Người tự tu còn phải đủ ăn đủ mặc, người hoằng pháp càng không thể thiếu áo đỏi cơm. Nói "pháp luân vị chuyển, thực luân tiên chuyển" (Bánh xe Pháp chưa chuyển thì bánh xe ăn đã chuyển trước) là ý như vậy. Vì nhiệm vụ một người hoằng pháp phải gánh vác là hết sức nặng nề khó khăn, ngoài việc đem giáo nghĩa của Phật Đà truyè̀n bá cho chúng sinh hiểu, làm cho chúng sinh mà quy tín Phật giáo, y pháp tu hành. Đồng thời, ngoài giờ hoằng pháp, ta còn phải tiếp tục nghiên cứu giáo lý, chỗ chưa hiểu phải hiểu, chỗ hiểu rời đi truyèn bá cho chúng sinh. Nhờ đó, người hoằng pháp khỏi phải lo nghĩ vè̀ đời sống. Nếu còn phải lo âu vè̀ đời
sống thì làm sao có thể đi khắp nơi để hoằng dương Phật pháp? Lại còn đâu thời gian để nghiên cứu Phật lý? Đương nhiên càng không thể thêm công phu cho việc tu trì của bản thân.

Cho nên, một hành giả xuất gia học Phật, vô luận là tự lợi lợi tha, muốn khỏi phải lo nghī cho đời sống, phải có thí chủ phát tâm cúng dường, nhờ sự phát tâm cúng dường của thí chư, mà có thể thành tựu được đạo nghiệp xuất gia hoạ̣c hành nguyện độ sinh. Như vậy, ơn đức của thí chủ đới với nguời xuất gia là rất lớn. Nhưng ở đây cần phải nói rổ, thí chủ cúng dường tăng bảo phải có cái tầm thật thuần khiết, không thể lấn vào đấy một động cơ phụ nào cả thì mới thực sự có công dức lớn. Nếu không như thế, thì dù phát tâm cúng dường tăng ni công đức cũng chẳng được là bao, thậm chí không có cong đức gi.

Hãy xem trong làng Phật ngày nay, người chân thành khẩn thiết phát tâm cúng dường Tam Bảo không thiếu mà người cúng dường không thuần khiết, có mang theo động cơ phụ cûng không phải là không có. Có người mượn danh nghĩa hộ trì Tam Bảo, mà thực ra là lợi dụng Tam Bảo để mưư cầu danh vị cá nhân. Với những người cúng dường như vậy không thể lấy lòng họ. Người xuất gia chân tu thực học không tham lam mà hưởng thụ sự cúng dường như vậy lạ̀ bị lợi dụng. Kẻ bị lọi dụng, phần lớn là những người xuất gia không có nhân đức thực học. Họ tài năng thấp kém mà lại muốn leo lên đụa vị cao trong Phật giáo, thế là bị những tục nhân có dụng ý thừa cơ lợi dụng, làm cho Phật giáo mịt mù chướng
khí. Thật là bất hạnh cho Phật giáo. Thái Hư đại sư, trong bài: "Trình tự học Phật của những sĩ nữ cư gia" đã từng phê bình những người học Phật tại gia như sau: "Người học Phật gần đây, hoặc nhắm mắt theo người để phụ họa, không có chủ đích trong lòng, họ hiếu kỳ xu thời để tự biểu dương, thả vọng tình sai bảo, hoạac hòng mượn Phật để trớn đời, hoặc mượn danh Phật để mua tiếng".

Nghe nói gần đây có một vị nữ cư sĩ, thường làm ra vẻ đắc đạo, thấy người khác đến thì vờ như đang nhập định, nói người này kiếp trước có thiện căn thế này, người kia kiếp trước không có thiẹ̀n căn, làm ra vẻ như thật, ra vẻ ta đây có tuíc mệnh thông hoạ̣c thiên nhãn thông, có thể giải quyết được những đî̉̀u người khác không giải quyết được. Nhưng bản thân bà ta thì trước khó khăn của mình đành bó tay, không biết làm gì. Cho nên, người có tri kiến chân chính quyết không thể tin vào những lời ma quỷ của bà ta. Chỉ có những kẻ ngu suẩn vô trí mới đi tin những lời xằng bậy như vậy. Hành giả Phật pháp thực hành chính đạo quyết không làm những đîàu dung tục quái đản như thế, vì nó là trái với chính đạo. Thí chủ phát tâm cúng dường tăng bảo vốn có ơn đức lớn, nhưng không thể trái với đạo thường, nếu không thì không còn là chính pháp, hoặc giả còn có tác dụng phụ khác, như thế thì càng xa lìa Phật pháp hơn nữa. Trong thời đại này, kẻ xa lìa Phật pháp rất nhî̀u.

Dựa trên những điều nói trên, chúng ta có thể hiểu rằng, người xuất gia phải tư niệm ơn đức thí chủ, đó là đîeu hợp thiên kinh địa nghĩa, không được hoài nghi.

Thí chủ cúng dường tăng bảo, cũng nên thuần chính trong sáng, đứng vững trên lập trường hộ trì Tam Bảo, tuyệt đối không được có dụng ý khác, hoặc để cho động cơ phụ khác xen lẩn vào. Được như vậy, người trụ trì chính pháp chịu trách nhiệm của người trụ trì chính pháp, người hộ trì chính pháp chịu trách nhiệm của người hộ trì chính pháp, thì từ nay vè̀ sau Phật giáo sẽ phát dương quang đại. Không như vạ̀y mọi người đều đi theo đường thần kỳ quái đản, đua nhau phát triển theo hướng đó, thì Phật giáo sẽ biến thành thiên ma ngoại đạo, đâu có còn bản chất phác thực của Phật pháp?

Nay chúng ta höi: "Niệm ơn thí chủ̉ thế nào? "Tỉnh Am đại sư nói "Chúng ta nay cái dùng hàng ngày không phải ta có". Chữ "ngã" (ta) là Tỉnh Am đại sư tự xưng, chữ "đẳng" là chi tất cả các đồng đạo xuất gia. Tất cả những gì chúng ta dùng hàng ngày, không có cái gì là do lao động của ta làm ra, hoàn toàn là do các thí chủ bố thí cho chúng ta. Lại còn "cháo cợm ba bữa, quần áo bốn mùa", tất cả cũng là do thí chủ cúng dường. Chư "tam thời" (ba bữa) có bản ghi là nhị thời (hai bữa), chỉ bữa ăn sáng và bữa ăn trưa. Sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, ấy là "cháo cơm hai bữa". Sở dĩ không nới đến bữa ăn tối là vì Phật chế, quy định Tỳ khưu xuất gia, sau giờ ngọ không ăn, cho nên mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa. Nay nói "ba bưa" là để thích ứng với phong tục Trung Quốc. Cái quy định sau giờ ngọ không ăn của Phật chế, chưa được chấp hành ở Trung Quốc. Cho nên bất luận ở các chùa nhỏ trong rừng, người xuất gia đềuăn cơm tối "Bốn mùa" là chỉ xuân, hạ, thu, đông. Khí hậu bốn mùa ở nước
ta rất đî̉u hò̀a đều đặn, cho nên quần áo bốn mù̀a hợp với khí hậu nóng lạnh khác nhau của bốn mùa. Mùa hè có quần áo mùa hè, mùa đông có quần áo mùa đông, xuân thu có quẫn áo xuân thu. Hai chữ "y thường" (xiêm áo) có nghĩa hơi khác nhau: Aó mặc phẩn trên mình gọi là "y", xiêm mặc phần dưới gọi là "thường". Sách cổ nói: "thượng viết y , hạ viết thường" (trên gọi là y , dưới gọi là thường) không kể áo trên xiêm dưới, đêu là để che thân, cũng là để bảo vệ thân tránh nóng lạnh.

Ngoài cái ăn cái mặc cần dùng trong cuộc sống hàng ngày, còn có "thuốc thang khi ớm đau", cũng là do thí chủ cúng dường. Người ta ở đời thân thể là máu thịt khó mà tránh được tật bệnh ốm đau. Có ốm đau ắt phải có thuớc thang chữa trị, bệnh nhỏ chữa nhỏ, ớm to chữa to, không có kinh tế, làm sao được? Người xuất gia không lao động sản xuất, lại không có tài sản tích lũy gl, nhỡ khi đau ớm nằm xuống, không có thí chủ phát tâm bố thí thì thuốc thang chi dùng ta lấy đâu ra?
"Xiêm áo bốn mùa" là nói cái dùng trên thân thể; "cháo cơm ba bữa" là cái dùng trong miệng, "thuốc thang khi đau ốm" là nói chung cái dùng cho cả thân, miệng. Áo quần, ăn uống đồ dùng để nằm ngồi, thuốc thang tất cả bốn thứ "dùng cho thân miệng" ấy không có cái nào là do ta vất vả làm ra. Đ̉̉̀u do thí chủ lao động làm ra rồi mang đến cung cấp cho ta dùng. Cho nên nói "Tất cả là do sức người khác làm ra đem đến cho ta dùng". Chúng ta làm sao có thể không báo đền ơn thí chủ? Làm sao có thể không tu hành theo đúng Phật pháp?

Kẻ kia dốc sức cấy cầy, khó lòng đủ miệng. Ta đây ngồi không nhận hưởng, còn chả̛ng vừa lòng.

Trong thí chủ, có người giàu đủ, cúng dường chút ít, không ảnh hưởng gì đến sinh kế. Nhưng trong thể gian hiện thực, thường có hiện tượng, kẻ càng có nhî̀u tiền càng không chịu bố thí cúng dường, người càng thiếu thớn khó khăn lại càng phát tâm bố thí. Trong thời đại mưu sống không dễ dàng gì, bản thân đại đa số thí chủ đời sống rất khó khăn. Những thí chủ nói dưới đây, đêu là những người nghèo khó. Sở dĩ đặc biệt nêu ra những thí chủ nghèo khó là để chúng ta phải biết hổ thẹn mà đên ơn.

Trước hết nói đến những thí chủ cày ruộng: những người làm ruộng kia, suốt ngày tận tâm "dốc sức" tự mình ra ruộng "cấy cầy", cấy lúa, bón phân, làm cỏ, cày bừa, gặt hái... đi sớm về khuya, mưa đầm nắng đốt, chịu đựng bao nhiêu vất vả cực nhọc? Đợi đến ngày gặt hái, nào giống, nào công, nào tô thuế, bao thứ phải chi. Phần còn lại, không đủ miếng ăn trong miệng. Cho nên nói: "Khó lòng đủ miẹ̀ng" đây không phải là nói quá, từ trong thực tế gia đình nông dân có thể thấy rõ như vậy. Ngoái lại nhìn "ta ở đây" những người xuất gia, "ngôi không" trong chùa, "nhận hưởng" cái ăn cái uống có sẵn, thế mà có lúc còn chẳng vừa lòng" vừa ý, thấy không ngon, không hợp khẩu vị. Thử hỏi ta có phúc đức gì như vậy? Đặc biệt là chúng ta, những tăng ni trong tu viẹ̀n "mười ngón tay không chạm nước, trăm công việc không quan tâm, đũa đến tận tay, cợm và vào miệng" nếu vẩn không vừa ý, thì thực là tội lỗi vô biên.

Kẻ kia kéo sợi dệt vải không ngừng, còn thấy gian nan. Ta đâây mợc đủ còn thṛ̛a, biết đốu tiếc của?

Thứ đến nói những thí chủ kéo sợi dệt vải. Khi xưa công nghiệp chưa phát triển, ở làng quê, thấy những phụ nữ "kéo sợi dệt vải" suốt ngày không ngừng, không nghỉ, thế mà họ vẩn "còn thấy" cái mặc của họ "gian nan" lắm, thường vẫn áo chẳng kín thân, hoạ̣c là vá đụp vá chằng. Tuy thế họ vẫn dành ra một phần vải để cúng dường người xuất gia. Còn "chúng ta đây", không những không phải bỏ ra một tí sức nào, mà xiêm áo bốn mùa "mặc đủ có thừa", "biết đâu" xiêm áo ấy là đáng quý, đáng tiếc? Theo Phật chế, người xuất gia chỉ được "tam y nhất bát" nếu có quần áo thừa thì là "trường vật" (vật quá thừa) phải làm nghi thức "tác tịnh" (làm cho thanh tịnh) đem áo quần đó biếu tặng cho tăng ni khác, rồi sau đó người tăng ni ấy lại giao lại cho ta cất giữ. Không làm nghi thức "tác tịnh" là phạm giới. Phật giáo truyè̀n vào nước ta, do khí hậu, phải có quần áo dày mỏng khác nhau cho bốn mùa để thích ứng với khí hậu nóng lạnh khác nhau. Nếu chúng ta ngòi không ăn sẳn, mà lại không biết tiếc của giữ gìn thì thử hỏi có tội hay không?

Chu Bách Lư đã nói trong "Trì gia cách ngôn": Bát cháo chén cơm, nên nghĩ có được chẳng dễ dàng, sợ to sợi vải, hằng nhớ ky̆ vật này khó được". Câu cách ngôn muốn nói đời sống không dễ dàng, làm người, đới với áo cơm phải luôn nghĩ như vậy, người xuất gia chúng ta, càng phải luôn luôn nghĩ như vậy, không được có thái độ không vừa, cũng không được có thái độ không biết tiếc của. Như nói vè ăn uống, Phật bảo chúng ta khi ăn
phải nhớ Ngũ quán. Đệ nhất quán trong Ngũ quán nói "kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ" (Lượng cái ta ăn đây, có được nó tốn bao nhiêu công sức). Có thể thấy, Phật dạy các Tỳ khưu phải quý trọng cái ăn cái mặc như thế nào.

Kẻ kia cửa liếp nhà tre, tốt bột suốt đời. Ta thì cửa cao nhà rộng, quanh năm nhàn rỗi.

Dưới đây nói những thí chủ nghèo hèn. Trên là nói vè̀ ăn mặc, bây giờ nói về chổ ở. Nói gộp lại, ăn, mặc, ở là ba vấn đề lớn của nhân sinh. Người sống trèn thế gian này, không phải chỉ cần có ăn có mặc là đủ, lại phải có một chổ ở yên thân, nếu không khó mà tiếp tục sinh tồn. Từ hiện thực nhân gian, có người ở âa cao nhà rộng, có người ở nhà cỏ cửa liếp khác nhau rất lớn. Như ở nhiều thành phố ngày nay, cạnh những nhà đâu chọc trời, là những khu nhà tre gỗ chỉ tạm che mưa nắng hình thành một sự tương phản rất gay gắt. Không chỉ một nơi như vậy khắp nơi đêu vậy cả.

Hai chữ môn, hộ thường nói lî̂̀n với nhau, như nói chú ý môn hộ (chú ý nhà cửa) hoạ̣c môn hộ tiểu tâm (nhà cửa phải cẩn thận). Cung còn nói môn. Kỳ thực, môn và hộ là hơi khác nhau, cửa hai cánh là môn, cửa một cánh là hộ. Nhà ở của những thí chủ nghèo hèn, thường là "cửa cỏ tất", "cửa cỏ bồng". Bồng và tất đêu là cỏ, nói cửa nhà họ đêu chỉ lợp lá lợp rạ. Có thể qua đây thấy họ rất nghèo khổ. Họ đã phải sống trong nhà lá tồi tàn như vậy, nếu đời sống ổn định thì còn tạm được, đằng này họ lại phải "tất bật suốt đời" đâu có thời gian rỗi rãi mà
nghỉ ngời. Tuy vậy mà vẫn nhịn ăn bớt mặc, phát tâm bố thí.

Quay lại nhìn những người xuất gia "chúng ta" ở thi "nhà rộng cửa cao" đi lại trong nhứng hành lang vâng lặng, nhàn nhã quanh năm, đâu có nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó của những người sống trong nhà rơm cửa cỏ. Thử xem, bất luận Phật giáo phát triển đến vùng nào, tất cả chù̀a chî̀n đêu trang nghiêm đường hoàng. Nhưng chúng ta đều biết chùa chiền đạo Phật gọi là "đạo trường" hoạ̣c "đạo trường hoằng hơa", hoặc đạo trường tu hành, không phải là chổ để chúng ta đến hưởng phúc. Một ngôi chùa Phật, nếu không phải là chỗ hờng hớa tu đạo, thì thật phụ công bố thí tịnh tài của thí chủ. Đến ngày nay, những chùa lớn nói chung cố nhiên đều đã trở thành nơi doanh nghiệp, suốt ngày đánh đánh gõ gõ làm việc chết người, những chùa nhỏ cũng thành nơi cá nhân hưởng lạc, không khác gì nhà ở của người thế tục, còn mấy chùa đang chân tu thực học? Nhìn những khu nhà gỗ, nhìn những khu nhà lá, chúng ta có thể không hổ thẹn được không?

Lấy ca̛i lao động của người kia để cho chúng ta nhàn dật, trong lòng yên cha̛ng? Dem cái lợ của người khác để nuôi béo chưng ta, với lý có thuận chăng?

Đây là mấy câu nói bình thường, thông tục mà khẩn thiết, xiết bao cảm động lòng người. Thật đáng cho mỗi một Phật tữ xuất gia phải khăc ghi vào lòng mà ngẩm nghī.

Nên hãy nghĩ xem, đem cái thành quả lao động
quanh năm suốt tháng của những người làm ruộng, người dệt vải của những đại chúng nghèo khổ kia đem đến cho chúng ta để chúng ta được sống thoải mái an nhàn, nếu chíng ta không dụng công hành đạo, hoằng pháp lợi sinh, giữa đêm thanh vắng để tay lèn bụng tự hỏi, lòng ta yên chăng? Người có ít lương tâm lương tri, tôi nghĩ khòng thể nào yên lòng được, trừ phi những kẻ không còn tri giác.

Hãy nghĩ xem: đem những của cải của những nông phu, chức nữ, của đại chúng nghèo khổ kia để về nuôi béo thân ta, làm cho chúng ta không biết gì là nỗi khổ đói lòng rét cật, nếu ta không tạc gia tu chân, thuyết pháp độ sinh, thì có thuận lý không? Người biết chút ít lê hẳn phải thấy là nói không xuôi được. Đã thế thì làm sao còn có thể nhàn nhã suốt năm, chơi rỗi cả ngày?

Trong Phật giáo có câu "Ngũ quán nhược tồn kim dị hớa, tam tâm vị liễu thủy nan tièu" (ngũ quán nếu còn thì vàng cũng dễ chảy, tam tâm mà chưa hết thì nước cūng khó tiêu). Ngũ quán là: 1 . Kể công đa thiểu lượng bỉ lai xứ (tính công nhiêu u ít xét nơi nó tới); 2 . Thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng ( $n$ gẫm xem đức hạnh mình toàn hay khuyết nhận cúng); 3 . Phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông (phòng tâm tham sân là tông chî); 4. Chính sự lương dược, vi liệu hình khô (việc phải là thuốc tốt đã chữa thân hình khô gày); 5. Vị thành đạo nghiệp ưng thụ thử thực (để thành đạo nghiệp, nên nhận thức ăn này). Tam tâm là: 1 . Tham tâm; 2 . Sân tâm; 3. Si tâm, cũng tức là Tam độc phî̀n não. Cho nên Tỳ khưu xuất gia đã tiếp nhận cúng dường của thí chủ
thì phải dụng công hành, hoằng pháp lợi sinh thì mới có thể tiêu hóa được. Nếu không, dù chỉ uống một giọt nước thì cái tội lỗi không làm mà ăn cũng khó mà tránh khỏi. Hãy nói việc ăn cơm: khi đang ăn uống không nên thèm muốn nhứng mĩ vị thế gian, mà phải luôn luờn giữ chính niệm. Cố nhièn đây là một đî̀u kiện không thể thiếu được, đông thời còn phải nguyện cho chúng sinh" làm cho "Thiên duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn". (Nî̀m vui thiền tâm là cơm ăn, niềm vui Phật pháp làm no bụng)

Nếu không phải Bi trí song hành, Phúc Tuệ nhi nghiêm, bố thí được ơn, chúng sinh nhận thưởng, thi hat gạo tấc vải cũng có phận phả̛i đền, ác quả̉ khó thoát. Ấy là nhân duyên phát tâm bồ đề thứ tư vậy,

Đây là nói phải báo đ̣̂n ơn thí chủ như thế nào. Đương nhièn không phải là hôm nay mời thí chủ ăn một bữa cơm chay, ngày mai lại biếu thí chủ một chút lễ vật, ngày kia làm cho thí chủ việc gi, thì coi là đền ơn thí chú. Thí chủ chân chính không cần những cái đó. Người ta nói: "Vì pháp mà đến, không phải vì ăn mà đến". Do đó, đên ơn thí chủ một cách chân chính, phải là phát tâm Bô Đề, dùng Phật pháp chỉ dẩn thí chủ, làm cho họ theo pháp mà tu hành, từ đó thân tâm được giải thoát. Giả sử không phải là "bi trí song tu, phúc tuệ nhị nghiêm" nghĩa là nếu không phát tâm $\mathrm{Bồ}^{\mathrm{D}}$ Đ̂, hành đạo Bồ Tát, thì không những không đền được ơn thí chủ mà còn khó thoát khỏi tội lỗi.

Bi trí song tu là hai đại hạnh môn mà hành giả tu
hạnh $\mathrm{Bơo}$ Tát phải tu trì. Bi có công dụng để hơa độ chúng sinh, trí có đặc năng thượng cầu Phật đạo. Hành giả không phát tâm Bô Đề thì thôi, đã phát tâm thì tất nhiên phải không ngừng tiến bước trước hai con đường thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Phúc tuệ nhị nghiêm là hai đại trang nghièm, chứng được Phật quả, cũng tức là phúc đức trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm như vẩn thường nói, hai đại trang nghiêm phúc tuệ ấy thực ra là do bi trí song hặnh mà có. Vì không ngừng hạ hóa chúng sinh, cho nên tích tạo được phúc đức vô lượng; vì không ngừng thượng cầu Phật đạo cho nên tích tập được trí tuệ quảng đại. Thường nói Bồ Tát phải quảng tu lục độ. Việc tu học, bố thí, trì giới, nhẩn nhục trong lục độ là tích lập phúc đức, cuối cùng việc tu học thiền định và trí tuệ là tích tập trí tuệ, còn độ tinh tiến là thông với phúc tuệ nhị nghiêm. Tu phúc đức cố nhiên phải tinh tiến không ngừng, mà tu trí tuệ cũng phải tinh tiến không mệt mổi, không lười biếng uể oải thì có thể được phúc tuệ nhị nghiêm. Đến khi lục độ tu học viên mân, thì có thể hoàn thành phúc tuệ lưỡng túc mà trở thành Phật Đà tối cao chính giác vô thượng, cho nên Phật được gọi là phúc tuệ luỡng túc tôn. Túc, tức là viên mãn, tức là phúc đức và trí tuệ đêu đả được viên mãn.

Bi trí song tu là mới nói về tu học Bồ Tát hạnh ở nhân địa. Phúc tuệ nhị nghiêm là nói vể quả vị đã được vô thượng chính giác. Bất luận là vận dụng bi trí đi độ hóa chúng sinh ở nhân địa hay là đạt được Phật quả vị tối cao, hoàn thành hai đại trang nghiêm, đều có thể làm.
cho thí chủ được hưởng ân huệ Phật pháp, cũng có thể làm cho mọi chứng sinh nhận được sự ân tứ của Phật pháp.

Đàn, và đàn-na, tức là thí chủ như nay-ta nói, tín là tín tâm, tức là tín ngưỡng Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo. Vi hành giả phát tâm Bồ Đ̉e đi hóa độ chúng sinh, thí chủ cũng là chúng sinh, qua sự nghe Phật Pháp mà tin nhân quả, cải ác hướng thiện, quảng chủng phúc đîen, lại hành chính đạo theo Phật pháp, hoạac là được thiện quả nhân thiên, hoạ̣c là được giải thoát nhị thừa, hoặc là được Bồ Đồ vô thượng. Đây là chứng minh lớn nhất việc thí chủ chỗ Bồ Tát phát tâm Bồ Đ̉̂̉ mà được ân trạch. Không chỉ đàn tín được chịu ân, mà chúng sinh nói chung cũng được ân tứ là được Bô Tát hóa độ.

Tì khưu xuất gia nếu làm được như vậy, thì vô luận nhận cũng đường bao nhiêu của cải của người cũng không những không có tội gì, mà còn có công đức lớn. Giả sử không như thế thì dù chỉ nhận của thí chủ một hạt gạo, một tấc vải cũng có phận sự tương lai phải , trả lại. Họ̣ kiếp trước mà còn không thể trốn thoát được ác quả. Cổ đức nói "Thập phương nhất lạp mễ, đại như Tu di sơn, nhược hoàn bất liểu đạo, phi mao đới giác hoàn" (Một hạt gạo thập phương, to như núi Tu di; nếu không trả hết đạo, mang lông đội sừng vè̀).Nói "mang lông đội sừng" là nói biến thành trâu ngựa để trả nghiệp kiếp trước.

Vấn đề này, có thể kể một chứng minh thực tế: Xưa kia có một người xuất gia tu hành, rất có đạo tâm, một
lòng dụng công ở lêu cỏ. Ở lều cỏ tu hành, không thể không sống. Hồi đó có hai mẹ con nhà nọ cúng dường cơm áo cho người xuất gia kia, để ông ta có thể yên tâm tu đạo, khỏi phải xuống núi đi mộ hóa. Vị sư này tu liền 20 năm trong núi, nhựng trước sau không ngộ được. Thî̀n lý, cảm thấy hổ thẹn, và thường nghĩ: ta nhận sự cúng dường của người ta như thế này mái, công phu lại không tương ứng, sáu này biết trả ơn người ta thế nào? Vì nghî rhhư vậy nên định đi khắp nơi tẩm sư học đạo. Mong được minh tâm địa. Một hôm vị sư nói đî̀u đó với tín đô và từ giã tín đồ để đi, tín đô khần thiết lưu giữ tỏ ý nguyện sẽ cúng duờng suốt đời, bắt tất phài đi nơi khác.

Người xuất gia nói thật ý nghĩ của mình với tín đô: Tôi không phải không thích nơi này, nhưng vì chưa minh được tâm địa, nhận mãi sự cúng dường cửa quý đạo hữu thế này thì nuốt không trôi được, không thể không đi chỗ khác tu học, để mong giải thoát đại sự sinh tử. Tín đô thấy sư đã quyết định như vậy thì không cầu xin nữa mà chỉ mời lưu lại mấy ngày, may biếu cho nhà sư một chiếc áo ấm.

Sư thấy tín đô khẩn thiết như vậy, đã nhận lời. Mẹ con nhà kia đã tận dụng mấy ngày ngắn ngủi, cắt may chiếc áo ấm cho nhà sư, cứ may một mũi kim thì niệm một câu thánh hiệu A Đi Đà Phật. May xong, gói bốn đĩnh bạc chân ngựa biếu sư làm lộ phí. Một hôm hai mẹ con thành tâm đưa đến cho nhà sư, nhà sư cũng thật thà nhận lấy định sáng hôm sau lên đường, đêm đó cũng tinh tiến tọa thiền như thường lệ.

Nửa đêm thấy có một đồng tử thanh y tay cầm một lá cờ, cùng mấy người theo sau trống dong cờ mở đi vào, lại còn mấy người khách khênh một tôa sen lớn đến trước mặt sư nói: kính mời lên tò̀a sen. Thî̀n sư nghe xong nghỉ bụng: ta tu thiên định chưa bao giờ tu Tịnh đọ, làm sao lại đón ta vãng sinh Tây phương? Đây không phải sự thực, hẳn là ma đến quấy rầy ta. Nghĩ vậy nhà sư mặc kệ, không để ý. Nhưng đồng tử kia vẩn một mực khuyên mời, xin nhà sư đừng chần chừ lâu.

Trong tình hình đó nhà sư cầm một cái dẩn khánh cắm vào trong tòa sen. Đến giờ, đông tử lại dẫn đoàn người trớng dong cờ mở mà đi.

Sáng sớm hôm sau con ngựa cái nhà tín đô kia bỗñ đẻ ra một cái dẩn khánh. Phu ngựa trông thấy rất lấy làm quái lạ vội đi báo với chủ. Mẹ con nhà kia chạy ra xem thì thấy cái dẫn khánh vốn là của nhà sư, không rõ nguyên nhân gì mà lại có thể vào bụng ngựa, bất giác vố cùng kinh hãi, lập tức vào chỗ nhà sư, thì sư sắp sửa lên đường. Hỏi sư có mất gì không thì nhà sư nói không mất gì. Mẹ con nhà kia đem cái dẫn khánh cho nhà sư xem và nói là của sư, không rõ vì sao lại đẻ từ bụng ngựa ra. Nhà sư nhìn cái dẫn khánh. Nghe nói vậy cưng sợ hãi mồ hôi đâm lưng, bèn làm bài kệ rằng: "Nhật tập nạp y nhất trương bì, tứ cá nguyên bảo tứ cá đê. Nhược phi lão sư định lực túc, cơ dữ chữ gia tác mã nhi" (một nếp áo sư là một bộ da, bốn đĩnh bạc là bốn móng chân ngựa, nếu không phải lão tăng này có định lực mạnh, cơ hô đã trở thành con ngựa con nhà bà rồi). Đọc hết bài kệ, nhà sư đem chiếc áo và bốn đĩnh bạc trả lại cho mẹ con nhà
kia, rò̀i dứt khoát lên đường đi học đạo.
Từ câu chuyện này có thể hiểu rằng, Tỳ Khưu xuất gia, nếu không tu hành đúng phép của bố thí của tín đô khó mà tiêu hớa được. Có đîeu là, trong thời mạt pháp ngày nay, những người xuất gia trong sạch biết tự trọng không nhiều, đa số là hạng cơ hội tùy tiện thả mình trôi theo dòng nước, thậm chí có người cam tâm bỉ tục. Nhưng trên lập trường những tín đô hộ trì Chính pháp thì không nên chê cười lỗi lâm cûa người tu hành, vì như vậy vô ích cho Phật giáo lại có ảnh hưởng bất lợi cho Phật giáo.

Trong Phật giáo vẫn lưu hành câu nói: "Tîen đến sơn môn, phúc về thí chủ". Người xuất gia có dụng công tu hành đúng pháp hay không, đó là việc của người xuất gia. Là một nhà sư có đạo hẳn có công đức, là một hờa thượng vô đạo thì phải có lỗi. Thí chủ phát tâm cúng dường là theo đạo không theo người. Người có thể có chố chưa thật tớt nhưng pháp thì vĩnh hằng là chân lý, cứ làm theo pháp, không thể sai lâm. Bớ thí người nghèo khổ thì có công đức bố thí người nghèo khổ, cúng dường Tam Bảo thì có công đức cúng dường Tam Bảo, và công đức này chỉ thuộc về bản thân người bố thí và cúng dường, không ai được chia sẻ một li một tí, cho nên một Phật tử tại gia, nên đứng trên lập trường bản thân, mọi cái khác có thể không quản, để tránh mang tiếng chê bai tăng ni. Người tu tại gia cố nhiên nên như vậy, người xuất gia tu hành nên thể niệm tấm lòng xuất thế của Phật Đà, qua bi trí song hành của việc phát tâm Bồ Để mà báo đền ơn thí chû, thành tựu hành công đức tu kỷ hơa tha. Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đè̉ thứ tư.

## 5- Nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề:

Nhớ on chúng sinh thế nào? Ta với chúng sinh, tì nhiều kiếp triơơc đến nay, đ̛ờ đời kiếp kiếp đã từng là bố me của nhau, có on đức với nhouu. Nay vì khác kiếp hôn mê không nhận ra nhouu, theo lý mà suy, há không báo đóp?

Đây là nhân duyên phát tâm Bổ Để thứ năm, tức là nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm Bồ đê. Danh từ chúng sinh thường thấy trong Phật pháp, là tèn gọi khác của hữu tình. Nói vè̀ ý nghĩa của nó: chúng duyên hòa hợp mà sinh ra gọi là chúng sinh. Vi sinh mệnh cơ thể này cûa ta, vốn không phải là thể độc nhất mà là thể kết hợp, do nhiều điều kiện tổ chức nên. Có thuyết nói thú siñh không ngừng gọi là chúng sinh. Vì hữu tình ở trên thế gian này, không phải cứ hết một kiếp là hết, còn có sinh mệnh khác kế tục đến. Sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh, sinh sinh mãi không ngừng, cho nên gọi là chúng sinh, theo nghĩa chữ mà nói, chúng sinh là rất nhiểu sinh mệnh có hoạt động tình thức. Không chì lục phàm ở thế gian gọi là chúng sinh, mà tứ thánh xuất thế cūng gọi là chúng sinh. Trí luận nói: "Chúng sinh vô thượng, ấy là Phật", Cho nèn cái tên gọi chúng sinh là thông với Thập pháp giới. Nói phân biệt ra, trên trời là chúng sinh trước lạc, ở tu-la là chúng sinh sân si, ở tam đồ là chúng sinh chịu khổ, ờ nhân gian là chúng sinh hỉ lạc tham bán, nhị thừa là chúng sinh tự liễu hán: Bô tát là chúng sinh đại đạo tâm; Phật là chúng sinh vô thượng.

Nhớ ơn chư Phật, vì Phật độ thoát chúng ta ra khỏi
bể khổ; nhớ ơn cha mẹ, vì cha mẹ đã sinh ra thân ta; nhớ ơn sư trưởng vì sư trưởng đã dạy bảo chúng ta hiểu lể nghĩa; nhớ ơ thí chủ, vì thí chủ cung cấp cái ăn cái mặc, đô dùng cho chúng ta. Tất cả những cái đó, mọi người đều phải biết đền ơn. Riêng việc đên ơn chúng sinh là khó lí giải, vì không biết giữa chúng sinh ta có quan hệ ân đức gì không. Hơn thế, Nho giáo và Đạo giáo ở Trung Hoa căn bản không đệ cập vấn đê này. Nói đền ơn chúng sinh, chỉ có đạo Phật chúng ta. Trong kinh Phật thường nêu lèn luận đề báo đên ơn chúng sinh vì Phật đã dùng thiên nhẫn thông mà nhìn thấu quan hệ mật thiết giữa chúng sinh với nhau. Đây là một luận thuyết rút ra từ thực ngniệm, chứ không phải là nói ra tùy tiện. Vi thế chúng ta phải coi trọng việc đên on chúng sinh.

Vậy thi, "nhớ ơn chúng sinh thế nào?". Trong kinh Phật dạy chúng ta rằng: "Ta và chúng sinh từ vô thủy đên nay, đời đời kiếp kiếp làm cha me lẫn nhau, có ơn với nhau", sự thực là như vậy. Chúng ta từ vô thủy đến nay, không ngừng sinh tử, luân chuyển làm cha mẹ con cái lẩn nhau không biết bao nhiêu lân. Người kiếp này là con ta, xưa kia rất có thể đã là bố mẹ ta; ngược lại, người kiếp này là bố mẹ ta, kiếp trước đương nhiên củng có thể đã là con ta. Cho nên Phật nói: Từ vô thủy cho đến nay, mọi chúng sinh từng là cha mẹ ta, ta cũng từng là cha mẹ của mọi chúng sinh", Từ đây suy ra, có thể chứng tỏ chúng sinh đời đời kiếp kiếp đã từng làm cha mé, làm con cái của nhau, có ơn đức với nhau. Cái gọi là đời đời kiếp kiếp (thế thế sinh sinhjtheo cách giải thích
thông thường là chỉ thế hệ và đời người: 30 nǎm là một thế hệ (thê), 100 năm là một đời (sinh), hoạ̣c một lân từ lúc sinh đến lúc chết gọi mà một đời.

Đã như vậy thì tạt sao hiện nay ta không nhận ra nhau? Nền nhớ rằng, đó là do chúng ta đã cách một đời hoạc nhî̀u kiếp. Hơn nữa, lực trí tuệ của nhận thức chúng ta đã không đạt tới được trình độ như thế, cho nên chúng sinh kiếp này và kiếp khác không nhận ra nhau. Không riêng cách kiếp, ngay trong kiếp này, chúng ta cüng thường thấy một sự thực là: một người đột ngột kinh hãi qua, hoặc bị va đánh mạnh, hoạc rơi từ trên cao xuớng, thần kinh não bị tổn thương, mất trí nhớ, đến nỗi không còn nhận ra cả những người thân thuộc hoạ̣c bạn bè gẫn gũi nhất nữa. Tình hình như vậy rất nhiều; chúng ta có thể hiểu rằng, cái lý lê về sự hôn mê cách kiếp là hợp với cái lý vè̀ sinh lý học, tuyệt đới không phải là chuyện hoang đường.

Kinh nói: "La-hán có cái mê cách âm, Bô -tát có cái hôn xuất thai". Một hành giả tu hạnh Bồ Tát, mà sau khi chết chuyển $\sinh$ vào thế gian vẩn còn bị mê muọi; một La-hán chứng quả, sau khi chuyển hớa làm kiếp người cuñ qu:ên mất quá khứ, nhưng họ khác với phàm phu là, hễ gạ̣p cơ duyên hơi gợ nhắc thì lập tức có thể khôi phục ký ức. Bọn phàm phu chúng ta, sinh ra rò̀i chết, chết rồi lại sinh, đời đời kiếp kiếp thay đầu đổi mặt, tất nhiên là giữa kiếp này và kiếp khác không nhận ra nhau. "Nay tuy cách thế hôn mê", kiếp này kiếp khác "không nhận ra nhau" nhưng thực sự đã từng là quyến thuộc
của nhau, quả thực đả có ơn đức với nhau. Ngẩm tình suy lý, làm sao có thể không báo đên? Cho nên "theo lý mà suy, há không báo đáp?" Nếu như có thể hiểu ra hoạc tin chăc rằng giữa chúng sinh với nhau đả từng có quan hệ thân thuộc, mà ta lại có đạo hiếu ta tất nhiên sê tự niệm ơn sâu của cha mẹ bao kiếp trước, muốn báo đên ơn đức chúng sinh. Lý luận Phật pháp vượt qua các học thuyết tôn giáo khác một trong những nhân tố chủ yếu là coi trọng việc nhớ ơn chúng sinh.

Nay là trấu ngựa mang lông đội sù̀ng, biết đốu trước kia không phải là con ta? Nay là sâu bướm bò trườn bay lươn, biết đ̛̛u xưa chà̛ng tùng là cha ta?

Trong ngũ thú, bất luận là thú nào, đều có cha mẹ của ta. Đîeu này đã chứng minh ở trên. Nay hãy suy luận vè nẻo súc sinh: khoác lông đội sừng là chỉ các loại súc sinh như trâu, ngựa, cũng tức là gia súc trong dộng vật nói chung. Ngoài ra, còn những hổ báo, sơn dương v.v... cüng thuộc loại này. Những loài "khoác lông đội sừng" này không thể coi là không có quan hệ gì với ta: Rất có thể đã từng là con cái của ai đó, cho nên nói "biết đâu xưa kia không phải là con tả: Đî̀u này được ghi chép rất nhî̀u trong Nhân quả luôn hồi lục, không cần thiết phải dẩn ra ở đây. "Bò trườn bay lượn" là chỉ những động vật nhuyễn thể, như các loài sâu bướm. Những loài này chỉ là những động vật nhỏ bé, nhưng ta làm sao có thể biết rằng trước đây chưa từng là cha mẹ ta cho nên nói "Nay bò trườn bay lượn, biết đâu chẳng từng là cha mẹ ta? "Những việc như thế này, trong luật nhân quả của Phật
pháp không thể nào kể hết được. Suy nghỉ một tí, chúng ta có thể giật mình sởn gáy!

Thường thấy, trẻ nhỏ rời xa cha me, lơn lên dung mạo thả̛y đ̛̣̂̀u quên. Huống givthân duyên kiếp trươc, mà nay khó rô họ Triơng hay ho Vucong.

Cha mẹ con cái xưa kia mà nay nhận không ra. Hãy nêu thêm thí dụ nói về việc đó. Trong hiện thực hiện nay, thường thấy có người xa cha mẹ từ thời thơấu, đến sống ở một nơi khác, đến khi trường thành trở về quê cũ, dung mạo đởi thay, cha mẹ không nhận ra con, con không nhận ra cha mẹ. Đó là vl dung mạo thân xác của cả hai bên cha mẹ vè con cái đều đả khác đi. Trung Quốc xưa có bài thơ "Thiếu tiểu ly gia lâo đại hồi, Hương âm vô cải mấn mao suy. Nhi đông tương kiến bất tương thúc, tiếu vấn khách tòng hà xứ lai? " (Từ thời thơ ấu xa quê hương, đấn già mới trở lại, giọng nói quê hương chưa đổi, nhưng đâu tóc đã bạc. Trẻ nhỏ trông thấy không nhận ra, cười hôi: ông khách từ đâu đến)? Bài thơ có thể là cước chú cho hai câu vừa nói. Trong một đời hiện nay còn thế, huống gi là đã từng có uthân duyên kiếp trước", đến kiếp này, nó là họ Trương họ Vương họ Lý họ Triệu, đương nhiên làm sao mà nhớ được, cho nên nói: "Nay là họ Trương hay là Vương khó mà nhớ được".

Kẻ kia gào khóc dưới địa ngục, vật vã trong ngã quỉ, đ̛ou khổ ai hay, đói rét ai tỏ?

Trên đây nói chúng sinh trong đạo súc sinh. Nay nói chúng sinh ở địa ngục và ngả quỉ. Những thân duyên quyến thuộc chúng ta trong kiếp trước, có thể vì đã gây
ác nghiệp bị đẩy xuống địa ngục hay xuống đạo ngả quỉ. chịu đủ loại đau khố.

Nói vè̀ địa ngục. Trong Địa ngục danh hiệu phẩm của Kinh Địa tạng nói có nhî̀u loại địa ngục khác nhau, thường nói có Bát hàn địa ngục, Bát nhiệt địa ngục v.v... Bất luận rơi vào địa ngục nào thì sự thống khổ cung không sao nói hết được̣. Từ sự miêu tả trong kinh, có thể thấy rõ: Trong hai dại địa ngục Vô gián và A tì, còn có "Địa ngục kêu là". Địa ngục này, là Địa ngục kêu la, Địa ngục thứ tư, Địa ngục đại kêu la là Địa ngục thứ năm trong Bát nhiệt địa ngục ( 8 địa ngục nóng). Ngục tốt bắt tội nhân ném vào một cái chảo lớn, đun nấu bằng nước sôi, rồi lại xách ra ném vào Đại ngao bàn, rán đi rán lại, làm cho tội nhân đau đớn kêu khóc thảm thiết", thậm chí gào thét to. Cha mẹ kiếp trước của ta, nay bị đun nấu, rán đốt trong địa ngục đau đớn không chịu được, kêu van khớc lóc thảm thiết. Những bi thàm ấy, đau đớn ấy, chúng ta là những quyến thuộc ở nhân gian nào có hay biết gì. Vì thế nói: "kẻ kia kêu gào dưới địa ngục, đau khổ ai hay?"

Lại nói ngà quì, trong kinh miêu tâ chúng sinh trong địa ngục ngǎ quỉ khó mà chịu đựng nổi nỗi khổ vì đói. Vì là quỉ đoi (ngã quỉ) thường thường là trăm nghìn năm không được nghe đến tên hồ, cháo, nỗi khổ sở bi thảm của họ có thế tương tượng mà biết. Đây không phải là nói thế gian không có hồ, có cháo, có cợm, mà chỉ vì nghiệp chướng, họ không sao ăn được, thí dụ như rõ ràng là cái ăn uống rất ngon rất tốt thế mà qui đói chì thấy là than hồng cháy bong hoặc chî là sắt nung đỏ,
nếu không phải như thế thì lại là vì những hữu tình tay cầm giáo căm gươm lăm lăm giữ không cho ăn. Giả sữ muốn uống thì nước trong vắt bỗng hóa thành máu mủ không sao uống được. Vì vậy chúng sinh ngã quỉ luôn luôn khổ sở và đói khát. Cha mẹ kiếp trước của ta, nay vật vã vi đói khát trong ngǎ quỉ, những bi thảm đau đớn đó biết giải bày tỏ rō với ai trong những thân quyén thế gian chúng ta? Thật là không biết kêu khóc van xin cửa nào. Vì vậy nói "vật vã trong ngá quỉ, đói rét tỏ với ai?".

Ta tuy không thấy không nghe, nhưng kẻ kia á̛t đang cầu xin cứu vớt. Ngoài kinh ra không ai kể đưỡ việc này, ngoài Phật ra không ai nói được lời nòv. Lũ người tà kiến kia, độu có thể biết đư̌ợ?

Những phàm phu khổ não chúng ta, vì không có thiên nhān thông, thiên nhĩ thông, cho nên không thể thấy, không thể nghe tinh trạng đau đớn của địa ngục và ngá quî. Tuy không thấy không nghe được tình hình thực tể ấy, nhưng chúng ta không thể phủ nhận được thực tế đó, mà nên tin rằng: Những thân quyến kiếp trước đó của ta hẳn đang khẩn thiết cầu xin cứu vớt từ địa ngục và ngǎ quỉ để làm cho họ thoát khôi cânh khổ nước sôi lữa bōng của địa ngục. Đó là những điều ta không thể thấy, không thể nghe được, chỉ có kinh Phật mới có thể thuậ̣ kể rõ ràng việc đó, và ngoài Phật Đà có đủ mọi tuệ ra thì không thể nói ra việc đó. Nhựng kinh điển kể lại những viẹ̀c đó là kinh A hàm, kinh Đại nhật, kinh Pháp hoa, kinh Địa tạng v.v... những đîêu thuật lại trong các kinh ấy là từ miệng Phật Đà nói ra. Phật sở dĩ có thể nói ra tiếng gào khóc trong địa ngục, cảnh
vật vã của ngä̉ quỉ, không phải là do tưởng tượng, mà là nhờ có thièn nhãn thông, túc mệnh thông nên tận mắt tận tai thấy rõ, nghe hết. Những lời kể lại từ mắt thấy tai nghe đó, chẳng lẽ lại là giả dối? Hơn nữa "Như Lai là người nói thật, người nói đúng, người nói như thực tế, người không nói dối, người không nói khác", quyết không thể lựa dối chúng ta. Chúng ta phải thực sự tin rằng có thực tế đó, không thể hoài nghi tí nào.

Mọi người đêu biết rô câu chuyện Mục Liên tôn giả cứu độ mẹ. Hồi đó, Mục Liên tôn giả nhờ thiên nhãn thông mà thấy được mẹ rơi vào ngã quỉ chịu khổ, lập tức vận dụng lực thần thông dâng cơm cho mẹ, mong mẹ đỡ đói. Ai ngờ, khi bà mẹ nhận được cơm vào tay thì cơm đã biến thành than hồng, không thể nào ăn được. Thấy tình hình đó, Mục Liên tồn gia rất buồn, liền đến xin Phật cứu giúp. Phật khai thị Tôn giả rằng: mẹ ngươo tội nghiệp quá nặng, sức ngươi không thể cứu được, phải nhờ lực chúng tăng thì mới cứu được mẹ ngươi. Vì vậy trong Phật giáo có Pháp Vu lan bồn cứu mẹ.

Trong kinh còn có một chuyện khác: Xưa có một quī đói bất ngờ nhìn thấy Phật, khẩn thiết kêu khổ với Phật: "lạy Phật con đói khát không sao chịu nổi, cúi xin Phật mờ lượng từ bi cứu vớt con". Phật trả lời: Ở đây chẳng phải không có nhiêu nước, sao ngươi không uống? Quỉ lại nói: Mắt Phật thấy là nước trong, nhưng mắt con nhìn thì đâu phải là nước mà là máu mủ, vựa bẩn vừa thối, con uống sao được?" Phật thương xót liền dùng lực thần thông cho quỉ thấy nước uống đến no thì thôi. Uống xong quî đói cảm tạ Phật. Phật khai thị quî rằng: kiếp
trước ngươi tham lam bủn xỉn cho nên mới rơi vào ngã quỉ, từ nay phải sửa lỗi tự đổi mới. Quỉ nghe Phật nói mới biết rằng kiếp trước mình tham lam bủn xỉn là sai fâm, phát nguyện thống thiết xin sửa đổi.
"Lũ người tà kiến kia, làm sao mà có thể biết được đî̀u này? " Đây là lời phê bình thống thiết những người không tin luật nhân quả. Theo luật nhân quả của Phật pháp, kẻ nào gây ra nhân gì thì phải chịu quả đó, tuyệt đồi không thể khác được. Nhưng những kẻ tà kiến, do phủ định nhân quả, dương nhiên không biết là mê hoặc tạo nghiệp, theo nghiệp mà chịu quả báo, khổ sướng chìm nồi hoàn tcà̀n là do nghiệp lực thiện ác khác nhau. Tu thiện nghiệp sẽ được hướng thượng cao thăng mà nhận quả háo vui sướng; tạo ác nghiệp thì phâi chìm sâu địa ngục mà chịu quả báo khổ đau. Nhân quả phân minh như vậy, lũ người tà kiến kia làm sao biết được? Người tà kiến có nhiểu loại, chủ yếu có loại thường kiến và đoạn kiến. Người đoạn kiến nói: Người ta trèn thế gian chỉ có một kiếp, một khi sinh mệnh kết thúc là vĩnh viễn đoạn diệt, tức là đã chết là hết. Người ta chết cũng như ngọn đèn tắt, làm gì có kiếp khác. Không còn kiếp khác thì làm gì có chuyện thiện ác quả báo? Người thường kiễn cho rằng: Nói người chết là hết là không đúng, vì sinh mệnh là liên tục không dứt. Nhưng người ta không nên sợ chết, vì hết sinh mệnh này có thể có sinh mệnh khác tốt hơn, trở lại sống làm người trên thế gian, người sê đời đời kiếp kiếp làm người. Còn súc sinh thì muôn đời muôn kiếp vẩn là súc sinh, muốn đổi mệnh vật thành mệnh người là tuyệt đối không thế được. Vì quan niệm
của họ là như vậy cho nên họ không thừa nhận có luân hồi quả báo thiện ác. Vô luận là thường kiến hay đoạn kiến, Phật pháp cho rằng đó tất cả là tà kiến.

Tà kiến, nói theo cách nói ngày nay là tư tưởng sai, thời Phật Đà trụ thế, người đã bài xích nhiều tư tưởng khác nhau đương thời, nhưng bài xích kịch liệt nhất không chút thương tình là tà kiến. Vì tư tưởng tà kiến sai lâm ấy, ai tiếp nhận nó thì phải chịu độc hại của nó, mà trở thành người có tội ác cực lớn ở thế gian, tất nhiên sê làm cho xã hội bất an, nhân tính mất sạch. Vì thế, là đẹ̣ tử Phật thì phải tin chắc ở nhân quả, không nên để trúng độc tà kiến, vất bỏ quan niẹm nhân quả. Tôi thường nói: anh có thể nghi ngờ tất cả, nhưng không thể không tin nhàn quả, vì đó là một thực tế trên thế gian này, tuyệt đới không thể xóa bổ đi được.

Vi lẽ đó Bồ tát thấy sấl kiến đêu là cha me ta xưa kia, là chu Phật sau này cho nên luôn luôn nghĩ cách mang lại lợi ích cho sâu kiến, luôn luôn nghĩ cách bao ơn sâu, kiến. Ấy là nhân duyên phât tâm Bồ đệ̂ thứ năm.

Vì đã phân tích như trên, cho nên Bồ tát phát tâm Bô đề sau khi có được trí thế tục, đã vận dụng trí tuệ đó mà thấy sâu kiến ở thế gian, không phải là sâu kiến như người thường vẫn thấy, mà là cha mẹ mình kiếp trước, cũng là chư Phật tương lai. Chữ "lâu" là "lâu cô" tức là sâu hại lúa, hại mạch, "nghị" là "mã nghị" tức là con kiến như thường thấy. Những sinh vật nhỏ bé hèn kém đó còn là cha mẹ ta xưa kia, là chư Phật sau này, thì các
loại chúng sinh khác, tất nhiên không cần phải nói nữa.
Có người cho rằng, coi sâu kiến là cha mẹ ta xưa kia còn có thể được, chứ coi là chư Phật sau này thì khó tin quá. Nghĩ vậy là không đúng. Trong kinh, Phật Đà từng nói nhî̂u đân: "mọi chúng sinh đểu có Phật tính. Phàm loài gì có tâm thì đêu có thể thành Phật". Làm sao có thể không tin. Nên biết rằng nay tuy là sâu kiến, nhựng không thể mãi mãi là sâu, kiến. Khi mệnh sâu mệnh kiến kết thúc, chuyển thành người, tu học Phật pháp ở thế gian, há không có khả năng thành Phật hay sao? cho nên Bô tát coi sâu, kiến là chư Phật tương lai là xuất phát từ quan điểm Phật tính vốn đồng nhất cho mọi sinh vật, chúng ta không thể không tin.

Vì thế, nếu chúng ta làm tổn hại sâu kiến thì cung nhưàm hại cha mẹ xưa kia của ta, cüng như làm hại chư Phật sau này. Chúng ta là người có nhàn tính, chẳng lẽ lại nở lòng tàn hại cha mẹ ta hay sao? Chúng ta là Phật tử tôn phụng Phật, chẳng lê dám tàn hại chư Phật tương lai hay sao? Tôi tin rằng không ai nỡ, không ai dám, nếu làm hại cha mẹ hoạ̣c làm chảy máu Phật thì sẽ phạm trọng tội ngũ nghịch mà rơi vào địa ngục Vô gián để chịu khổ vô lượng. Quan điểm cưa Phật giáo là dựa trên nền tảng tư tưởng đồng thể đại bi. Chính vì như vậy, cho nên Bồ tát phát tâm Bồ đề thường nghĩ cách làm sao mang lại lợi ích cho mọi chúng sinh, luôn luôn tìm cách đển đáp ơn đức chúng sinh. Mà lợi ích của chúng sinh và đền ơn chúng sinh bằng cách tốt nhất là phát tâm Bô đê. Chî có phát tâm Bồ đề mới có thể thực sự đền ơn chúng sinh. Nếu không phát tâm Bồ để thì không thề
hớa độ chúng sinh khỏi vòng khố, không thể đền ơn chúng sinh. Nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm Bồ đê, ấy là nhân duyèn phát tâm Bô Đ̉̉̉ thứ năm

## 6- Nhớ nỗi khổ sinh tử mà phát tâm Bồ đè .

Thế nào là nhớ nỗi khổ sinh tư? Đó là nói ta và chưng sinh từ nhiều kiếp đến nay, luôn luôn trong luân hồi sinh tư, chưa được giải thoát. Côi người, trên trờ, giới này phương khać, biển đối muôn mối, thưng trầm chốc lát. Chốc ở trên trờ, chốc ở cõi người, chốc ở địa ngục, súc sinh, nga quí.

Đây là nhân duyên phát tâm Bô đề thứ sáu, tức là niệm nỗi khổ sinh tữ mà phát tâm $B$ Bò đê. Trên đã nói về năm nhân duyên phát tâm B ồ đè̀, và đều nặng về mặt báo đên ơn nghĩa cũng tức là do ảnh hưởng ngoại tại mà kích phát tâm nội tại, à̀m nẩy sinh tâm Bồ đê. Năm loại nhân duyên phát tâm Bồ đê dưới đây thì lại nặng về mặt bản thân, nhưng trong đó cũng có liên đới đến quan hệ với chúng sinh. Như niệm nỗi khổ sinh tử. Sinh tử của mình, cố nhiền là phài tư niệm sâu sắc, từ nổi khổ sinh tữ cûa mình mà suy ra nỗi khổ của người khác, cho đến nỗi khổ của mọi chúng sinh, ai ai cũng chìm nổi trong bể khổ sinh tữ, do đó mà nghĩ đến làm sao độ thoát mình và mọi chúng sinh khồ não ra khỏi nỗi khổ lớn sinh tử. Thế là tâm Bổ đề tự nhiên khời phát. Giả sữ ta chì nghī đến nỗi khổ sinh tữ của bản thân mình mà không quan tâm gì đến nỗi khổ sinh tử mà các chúng sinh khác đang phải chịu, thậm chí cho rằng không chút liên can gì với mình, thì tự nhiên không thế nảy sinh tâm Bồ đê. Vi
nếu chỉ nghĩ đến nỗi khổ sinh tử của mình mà muốn thoát ra, thì chỉ phát tâm yếm li, tức là phát tâm "tiểu" trong tám tướng trạng phát tâm:

Tiểu thừa Đại thừa đều do khổ mà phát tâm, cái khác nhau là chî lo độ thoát cho riêng mình hay là ngoài việc độ thoát bản thân ra, còn thấy được chúng sinh pháp giới cũng khổ như ta, không chỉ cần giải thoát cho mình ta mà còn muốn cứu vớt mọi chúng sinh để tất cả cùng được giải thoát thì tất nhiên chỉ phát tâm yệ́m li. Nếu từ bản thân mà nghỉ đến chúng sinh, bản thàn tuy vẫn chưa được giải thoát, nhưng chúng sinh đông đảo đang lưu chuyển nổi chìm trong bế tử sinh, sinh say tử mọ̀ng, mờ mờ mịt mịt, không nhựng không càm thấy được nỗi khổ tử sinh, mà trái lại còn thấy ở thế gian là vui sướng, một mực suốt đời chạy theo dục lạc. Coi khổ là sướng như vậy, thật là điên đảo. Những chúng sinh đièn đảo ngu si như vậy, ta làm sao khoanh tay ngồi nhìn mà không cứu vớt? Ta không cảm hóa họ thì chờ ai cảm hớa? Từ đó mà phát tâm Bồ đê cho nên niẹ̀m nỗi khồ sinh tử, tuy lấy mình là chủ thể nhựng cũng bao hàm hết thảy chúng sinh.

Vậy thì thế nào là nhớ nỗi khổ sinh tử? Nói đến khổ, kinh Phật phân biệt thành ba khổ, tám khố và nhiều vô lượng khổ. Trong rất nhiều thứ khổ đó nỗi khổ sinh từ là lớn nhất. Giả sử không có sinh thì làm sao có thân? không có thân, thì trong diễn hóa sinh diệt, khồ từ đâu tới? Mọi thứ khố đều có nguồn gốc từ cái thân sống này, cho nên căn nguyên của các khổ là sinh tử, nếu dùng dao đem cái còng đại khổ sinh tử này chặt hết từ gốc rễ,
chặt nhô triệt để thì mọi nỗi khổ cành ngọn sê không cần giải mà tự nhiên đã diệt trừ hết.

Kinh Phật miêu tả nỗi khổ cûa sinh, nhất là khi mới xuất thai, vì từ lâu sống trong bụng mẹ ấm áp, quen với độ ấm trong bụng, một khi ca oa chào đời, tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài hoặc va vào vật rắn thì da thịt non nớt của thai nhi sẽ khó mà chịu nối, khác nào muôn dao chém vào thân. Cái nỗi khố lúc $\sinh$ đó, chúng ta tuy đả quền đỉ rồi, nhưng rō ràng là chúng ta ai cũng đã từng chịu, mọi người đêu phải chịu. Chì cần xuất hiện trên thế gian này, ai cũng tránh không khöi nồi khổ lúc sinh dó.

Sau khi ra dời, qua tuổi ấu thơ, thiếúu niên, tráng niên cho đến lúc già, nếu không chết yểu thì trong chặng đường nhân sinh mấy chục năm đó, phải chịu bao nhiêu ưu tư khố não, thậm chí suốt đời lận đận vấp váp, mà kết cục cuối cùng, cung không sao thoát khôi được cái chết. Khi cái sinh mệnh thân thể này kết thúc, mọi nỗi khổ do nó gây ra, ai ai cũng sợ, nhưng ai ai cũng phải chịu. Người già chết, cố nhiên là rất khố, người đang ở tuổi thiếu niên, tráng niên, lúc chết càng khổ hơn. Kinh nói khi người ta chết, cúng như rùa lột xác, hoặc như trâu bò bị lột da. Hơn nữa, cái thân xác ta, là do tứ đại tổ hợp mà thành, khi chết, tứ đại phân trương, khác nào núi lớn sạt đổ. Từ đó, có thể tưởng tượng, nỗi khổ của sự chết là như thế nào.

Hơn nữa cái gọi là sinh từ không phải chỉ có một giai đoạn nào, kết thúc một kỳ là xong, mà là sinh rồi tử, tữ
rồi lại sinh, cứ thế lưu chuyển mãi trong cơn xoáy sinh tử mãi mãi không ngừng, dưới mắt Phật, thật là đáng thương. Nhưng chúng sinh mê muội, không những hay quên nỗi khổ lớn $\sinh$ tử của quá khứ, mà coi sinh tử như việc ăn uống hàng ngày, quen quá hóa thường, không còn thấy khổ nữa.

Trong bất cứ kinh điển Tiểu thừa Đại thừa nào, Phật Như Lai của chúng ta đều ân thiết khai thị chúng ta, phải thống niệm nỗi khồ lớn sinh tữ, phái cầu giài thoát. Nhưng người thế gian có mấy ai nhận thức được cái chân lý đó. Tuyệt đại đa số người, không những không thể nhận được nỗi khổ lớn sinh tự, ngay cạ những nỗi khố cành ngọn do sinh tử đem lại cūng không thể nhận được nguồn gốc của nó.

Những lời dạy bảo phát tâm Bô đê có rất nhiều trong kinh Đại thừa. Trong bài văn này, đại sư Tỉnh Am tuy cūng khai thị mười loại nhân duyên phát tâm Bồ đề, nhưng thông thường nói phát tâm Bồ đê chủ yếu có hai loại nhân duyên tức là niệm nỗi khố sinh tử mà phát tâm Bồ đê và thấy Phật pháp suy mà phát tâm Bồ đê. Về nhân duyên sau, sẽ nói dưới đây khi nói nhân duyên thứ mười, để Phật pháp trụ mãi nhân gian. Nay nói nhân duyên niệm nỗi khổ sinh tữ mà phát tâm Bò đề trước.

Chữ "ta" nói ờ đây là chỉ bản thân Tỉnh Am đại sư, đông thời cũng chî mỗi một người chúng ta. Ngoài chúng ta ra, tương đối với chúng ta, bất luận là loài người, loài súc và tất cả các loại hữu tính khác đêu báo gòm trong
hai chữ chúng sinh . "Từ khoáng kiếp đến nay" có thể nói là từ những kiếp xa vời trước đây đến nay, cũng có thể nói là từ vô thỉ đến nay, chúng ta và mọi chúng sinh, sinh rồi tử, tử rò̀i sinh đời đời kiếp kiếp không ngừng, đã hình thành một dòng sông dài sinh mệnh "luôn luôn ở trong luân hồi sinh từ" bị vây hảm trong đủ loại khổ đau mà "chưa được giài thoát". Gỉai thoát là nói đối lập với trói buộc, chúng sinh lưu chuyển trong bể khổ sinh từ, cho nên không được giải thoát, nguyèn nhân là ờ hai sợi dây vô hình trói chặt chúng ta lại, nhốt chặt chúng ta trong ngục tù sinh tử, không thể dãy dụa được, đó là vô minh và tham ái. Hai sợi dây vô hình mà bền chặt đó, không một loại dao thép sắc nhọn nào của thế gian chặt đứt được, chỉ có thể dùng con dao trí lực của ta mà cắt bỏ.

Vì vậy, mỗi một hành giả tu học Phật pháp chúng ta, phải không ngựng tu tập trí tuệ; chư vị có mặt tại đây có lẽ thường nghe người ta nhấn mạnh tính chất trọng yếu của giới và đợnh trong việc tu trì Phật pháp. Quả vậy, giới định là rất quan trọng, một hành giả Phật pháp mà không "trì giới" không "tu định" thì còn ra cái gì? Nhưng theo kinh Phật, dám nói dứt khoát với chư vị rằng giới định không thể chặt đứt sợidây trói buộc sinh tử. Cái có thể chặt đứt sợi dây sinh tử đó chỉ có thể là trí tuệ vô lậu thanh tịnh. Hành giả Phật pháp nếu chī coi trọng giới định mà bỏ qua việc tu tập trí tuệ, thì hiệu quả thu được, nhîeu nhất cûng chî là được hường phúc lạc nhân thiên mà thôi, không thể giải thoát được sinh tử. Mà học Phật không ngoài mục đích giải quyết vấn
đê lớn sinh tử, do đó, không tu học trí tuệ không được.
Chúng ta từ vô thủy đến nay, trầm luân mãi trong bể khổ sinh tử, chỉ vì chưa có thể khai phát trí tuệ vốn có của ta, đến nỗi không thể nào phá vỡ cái lưới sinh tữ. Cân nói thêm, mục đích học Phật của chúng ta ngoài việc giải quyết vấn đê lớn sinh tử cûa bản thân ta, còn mong giải thoát chúng sinh mà đạt được mục đích thành Phật. Đã thế, phải tinh tiến dũng mãnh tu học trí tuệ, để mong đạt được mục đích tối cao của việc học Phật. Không thế thì không những cái mục đích thành Phật không đạt được mà việc liễu thoát sinh tự cunng không thực hiện được.

Chúng sinh luân chuyển trong sinh từ, chưa hẳn có́ định là sinh ở nhân gian, mà do sự khác nhau của ác nghiệp đã tạo ra, hoặc là ở "cõi người, trên trời" hoặc là ở giới này, phương khác, không cố định. Nói ngũ thú thiên, nhân... là nói trục dọc, nói "giới này phương khác" là nói trục ngang.
"Giới này" (thử giới) là chỉ cái thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay, "phương khác" (tha phương) là chì thế giới tha phương ngoài giới này. Theo kinh Phật, những thế giới như thế giới chúng ta ở đây là nhiều đến vô biên vô lượng. Cái ý này, ngày xưa, khi thiên văn học chưa phát triển là rất khó tin. Từ khi thiên văn học do sự quan sát thiên văn mà phát hiện ra vô lượng vô số hành tinh, thì có thể chứng minh được rằng điều kinh Phật nói là sự thực không sai.
"Giới này phương khác" nói trong bài này là nói
chúng ta và chúng sinh, không phải chỉ lưu chuyển không ngừng trong sa bà thế giới này, mà do sự dẫn lới đưa đường của nghiệp lực, cũng có thể lưu chuyển đến thế giới phương khác, nhất là chúng sinh địa ngục. Kinh nói: khi thế giới này từłoại kiếp đi vào không kiếp, thì địa ngục cūng bị hủy diệt theo sự hủy diệt của thế giới. Khi địa ngục sắp hủy diệt, thì những chúng sinh đang chịiu khổ báo ở địa ngục, nếu quâ báo ác nghiệp của họ chưa hết, sẽ tùy nghiệp lực của họ mà bị dắt dẫn đến địa ngục của thế giới khác tiếp tục chịu quà báo ác nghiệp. Mãi cho đến khi thè giới ấy từ không kiếp đến thành kiếp, thì nhứng chứng sinh địa ngục ấy lại từ địa ngục của thế giới tha phương chuyển vè̀ địa ngục của thế giới cū. Nói "giới này phương khác" là như vậy. Quán chúng sinh nghiệp duyền phẩm của kinh Địa tạng nói: "Qua nghìn ức kiếp, không có kỳ ra, khi giới này hủy, ký sinh giới khác. Giới khác hủy theo, chuyển sinh phương khác, phương khác hüy diẹ̀t, chuyển gữi loanh quanh, giới này thành rồi, lại vè với giới cū".

Chúng sinh đã qua lại không dứt giữa trên trời cói người, giới này phương khác, đương nhiên sẽ là "biến đổi muôn mối" (xuất một vạn đoan) mà sinh tử vô lượng, đâu này ra đâu kia vào, lặp đi lạ̣p lại mãi. Trong đó hoặc là lên "thiên thú" nẻo trời, của nhân thiên, hoặc là rơi chìm vào ác thú nẻo ác của tam đô, không cần nhî̀u thời gian mà là thoăn thoắt rất nhanh, chì trong chốc lát mà thôi. Vì vậy nói "chốc ở trên trời, chốc ở cỡi người, chốc ở địa ngục, súc sinh ngạ qui"; "chốc" (nga nhiên) tức là bỗng chốc, chỉ thời gian rất ngắn. Nói rô hơn, tức là lúc
thì sinh ra ở trên trời bỗng chớc lại thành người, bỗng lại rơi xuống địa ngục, hoạ̣c đi làm súc sinh, hoạc trở thành quỉ đơi, luân chuyển trong ngũ thú năm nèo không có cách nào dừng lâu. Cổ đức nói: "Chui bụng ngựa, vào thai lừa, vừa mới qua điện Đế Thích, lại rơi vào chảo Diêm Vương "là ý như vậy. Sinh tữ việc lớn nhanh chóng vô thường cũng là nói ý đó, trên thế gian này, sinh tử quả là vấn đề lớn.

Hắc môn sớm ra mà chiều về, hang thép tạm rời mà lại nhộp. Lên núi dao, khá̛p minh không còn mảnh da lành; trèo cây kiếm, từng mẩu nhỏ thit xương cüng nát; sắt đỏ không thể đỡ đói lòng, hễ nuốt vào ruột gan đều nhừ nát. Đồng chả̉y khó uống cho đở khât, uống vào xương thịt đều tan. Cưa sắt sẻ thân, đứt rồi lại nối, nghiệp phong thổi nhe, chết rồi lại sinh.

Dưới đây nói rõ nỗi khổ địa ngục: Hắc môn và Thiết quật đêu chỉ địa ngục. Địa ngục ở phía dưới địa cầu ta sống, hoàn toàn hắc ám tới om, cho nên gọi là "hắc môn". Sớm ra mà chiêu về là tả chúng sinh gây ác, vừa mới thoát ra khôi địa ngục lại gây ác nghiệp, nên lại phải quay trở vè địa ngục chịu khổ. Phật nói: "Được thân người như hạt bụi trên móng tay, mất thân người như đất trên mặt đất", chúng sinh trên thế gian này, muốn lên thiên thú, quả là rất khó, cơ hội để lên chẳng khác gì hạt bụi trên móng tay, rất ít, nhưng rơi xuống ác thú thì lại rất dễ, cơ hội nhî̂u như đất trên mặt đất. "Hễ mất thân người, muôn kiếp khôn trờ lại" nghĩ kỹ, thật đáng sợ! "Thiết quật" (hang thép) là chỉ địa ngục được vây bằng tường thép. Kinh Địa Tạng nói: "Thánh nữ
hôi: "Ta nghe nói trong tường vây bằng thép là địa ngục, có thật vậy không?" Vô Độc đáp: Thật là có địa ngục". địa ngục vây trong núi thép, chẳng khác gì cái hang bằng thép. Tạm rời mà lại nhập cùng nghĩa như "sớm ra tối lại vè". Trong nhân gian hiện thực, thường có bọn trộm cắp quen tay, vì phạm tội trộm cắp, bị nhốt vào tù, hết hạn được ra, đáng lẽ sữa tội làm người, từ đó rửa tay không tái phạm mới đúng. Nhưng vì tính trộm cắp khó sửa, ra tù rồi lại tái phạm, lại bị bắt vào tù. Bọn chúng vào tù ra tù, nếm đủ mùi vị cửa song sắt, hầu như không thấy chán mỏi. Đó chẳng khác gì những chúng sinh gây nghiệp ác, ác tính khó chữa, chịu đủ ác báo, vẫn không hới câi, vẫn gây ác nghiệp như xưa, cho nên lại phải vào địa ngục chịu khồ. Quả đúng như Quan chüng sinh nghiệp duyên phẩm cûa kinh Địa tạng đã nói: "Như cá mắc lưới ở giữa sông dài, thoát ra, rồi lại vướng lưới". Một bức tranh đáng sợ biết bao!

Địa ngục, có đủ loại hình thức khác nhau để trừng phạt chúng sinh đã gây ra những ác nghiệp khác nhau. Trong kinh Địa tạng và nhiều kinh khác đã miêu tả địa ngục rất tường tận. Như có địa ngục gọi là "Đao sơn" (núi dao) hoặc gọi là "phi đao" hay "đao luân". Chúng sinh địa ngục, do ác nghiệp, khi núi dao xuất hiện trước mặt, tội nhân nhìn ra không phải là núi dao, mà là núi xanh như họ đả từng du ngoạn, hoặc là một núi gì khác mà họ thích trèo lên chơi, thế là hớn hở trèo lên. Nhưng trèo lên rồi, thì lập tức biến thành một núi dao đáng sợ, hơn nữa, do nghiệp lực của tội nhân, những mũi dao sắc nhọn trên núi dao đó, tùy theo cách leo trèo của tội nhân
mà thay đổi mũi dao hoặc trò̀i lên tụt xuống. Thế là tội nhân trên núi dao bị những mũi dao nhọn đâm cắt, xẻo xé, tất nhiên là "khắp mình không còn mảnh da lành". Có chỗ nói bốn bề đều là núi dao, trên không trung có tám trăm vạn ức bánh xe dao, quay tít lao xuống như mưa, chạm vào da thịt tội nhân, tọ̀i nhân lập tức rơi đâu lìa chân, thịt xương nhừ nát, không còn một mảnh da lành.
"Cây kiếm" cùng là một dạng địa ngục khác. Tất nhiên do sự nghiệp gây ra mà lúc đâu nhìn không ra cây kiếm, mà là một cây ăn quả mà mình thích ăn, hoặc là một loại cây gì khác mà mình thích, thế là hớn hở trèo lên. Nhưng sau khi trèo lên thì ra không phải cây ăn quả mà là một cây kiếm có thể gây chết người. Thế là thân xác tội nhân "một mẩu thịt xương cüng bị xé nát" ("một mẩu" nguyên văn: "phương thốn", nghĩa là một mẩu, một tắc ND) ý nói rất nhô, củng tức là nói không còn một mẩu thịt nhỏ nào không bị cắt vụn xé nát. Từ đây ta có thể tưởng tượng ra thảm cảnh máu thịt nhoè nhoẹt của chúng sinh chịu khổ trên núi dao cây kiếm: ở địa ngục là như thế nào.

Lại còn có địa ngục "cục săt", những cục sắt đêu nung đô. Khỏi phải nói, những cục sắt nung đỏ căn bàn không thể ăn cho đở khát đói, thế nhưng chúng sinh chịu khổ trong địa ngục nhìn những cục sắt ra những cục thịt hoặc cục rau có thể ăn đở đói lòng, thế là vò̀ lấy cho vào miẹ̀ng nuốt ngay. Hoặc có lúc tội nhân không biết rằng mình nuớt cục sắt. Khi tội nhân dang đơi, ngục tốt dùng kìm sắt banh miệng ra, liệng vào đấy nhựng cục sắt
nung đô, làm cho môi, lưỡi, răng lợi đêu cháy bỏng, qua tiểu trường, cục sắt vẫn cháy đủ, ruột gan đương nhiên cũng nhừ nát: "nuốt vào gan ruột cūng nát nhừ".

Lại còn địa ngục đồng nung chảy. Chữ "dương" có nghĩa là nóng chảy, đông nung trong nhiệt độ cao sẽ chảy thành nước đông, biến thành chất lỏng. Khỏi nói, đồng nung chảy căn bản không thể chữa khát, nhưng tội nhân trong địa ngục nhìn nước đông nóng chảy tưởng là thứ đô uống hảo hạng, lập tức uống vào, mong đở khát. Nào ngờ uống vào không nhựng không khôi khát, trái lại xương thịt chịu không nôi, nóng mà tan nát. Hoặc có lúc không biết rằng mình đã uống nước đông nóng chảy, vừa thấy khát thì ngục tốt dùng kiếm sắt banh miệng ra đổ nước đông nóng chảy vào, làm cho môi, lưỡi, ruột, dạ dày cho đến cả xương thịt đèu nát bét: "uống vào thì xương thịt đêu tan"!

Chúng sinh chịu ác báo trong địa ngục còn có một loại quả báo tội ác khác, tức là ngục tốt dùng cưa sác cưa xẻ thân thể tội nhân ra từng mảnh, chịu bao đau đớn, hơn nữa sau khi đã cưa ra rồi, vấn đề chưa phải đã giải quyết, vì sự thúc đẩy của tội nghiệp, nhứng mảnh cơ thể đã căt rời lại liền lại, sau đó ngục tốt lại cưa rời, cho nên nói: "cưa sắc xè thân, đứt rồi lại nối "Những cơ thể đã bị căt rồi, đương nhiên không thể sống nữa, nhưng "xảo phong", cũng tức là "nghiệp phong" thổi nhẹ một cái, người chết rồi lại sống lại để phải chịu tội một lân nữa: "xảo phong thồi nhẹ, chết rồi mà lại sống". Có thể thấy, chúng sinh một khi vào địa ngục, phải chịu khổ vô tận muôn chết nghìn sống. Kinh nói: "một ngày đêm, muôn
chết vạn sống, cần một lát tạm ngừng đâu có được". Chư vị thử nghĩ, đó là cảnh gi?

Trong thành lửa cháy, không nỡ nghe thảm thiết tiếng gào; trên chộu rán quay, chỉ vang lại tiếng kêu thống khổ.

Đây là tả nỗi khố trong Bát nhiệt địa ngục. "Địa ngục ở dưới lòng đất, tức giửa ruột quả đất, ruột quả đất đúng là rực cháy lửa nóng"; "địa ngục là cái mà mọi tôn giáo đêu thừa nhận, kinh Phật nói chủ yếu là Bát nhiệt địa ngục, đạo Co đốc cũng nói trong địa ngục chî có lửa "Trong địa ngục có cái gọi là "mãnh hỏa địa ngục" (địa ngục lữa mạnh) hoạc "lưu hỏa địa ngục" (địa ngục lửa cháy) trong đó khắp nơi lửa đốt, tội nhân bị vây trong "thành lửa cháy" bị lữa đốt cháy thân thể muốn trốn khỏi thành lửa, tuyệt đối không có lối thoát ra, vì vậy lừa cháy to trong thành thiêu đốt nhưñ́g hữu tình có tội, làm cho chúng không còn cách gì khác, chî có thể kêu gào thàm thiết, do đó biết rằng trong lựa cháy to vẩn còn tồn tại những hữu tình và tiềng kêu gào của họ, thật đã đến mức thanh á lực kiệt, thê thảm không nỡ nghe: "không nỡ nghe tiếng gào thét nếu nghe được tiếng kêu thảm thiết của họ, thật không nỡ nghe!

Trong Dát nhiệt địa ngục, còn có địa ngục thiêu nhiệt và địa ngục cực thiêu nhiệt, hoặc là bắt hữu tình có tội đặt vào trong một cái chảo sắt lớn đa du thiện đã đốt cục nóng để rán như rán cá, hoặc là đem hữu tình có tội ném ngược vào trong thùng sắt lớn chứa đầy nước xám nóng bông sôi trào, chờ lúc nào thịt da nhừ nát chî còn xương
vụn thì vớt ra, đặt lên nền sắt, làm cho da thịt liên lại rò̀i lại cho vào chảo mà ninh. Làm tội tội nhân như thế, tội nhân chỉ còn phát ra tiếng kêu rên đau đớn, có thể tưởng tượng được đó là tình huống như thế nào? cho nèn nói: "trên chậu rán quay chỉ vang la tiếng kêu thống khồ". Trên thế gian, đặt cá tôm tượi sống vào nồi, lên chảo mà ninh mà rán. Nối thống klícủa tội nhân trong bát nhiệt địa ngục cūng như vậy.

Băng lạnh vừa ngưng, thì hình trạng (tội nhân) nhu sen xanh kết nhưuy; máa thịt nứt vở, thì thân thể (tội nhân) nhu sen đỏ nở hoa.

Đây là tả nỗi khổ ở Bát hàn địa ngục:
1- Át bộ đà, dịch là phőng (rộp) 2 - Nè thích bộ đà, dịch là nốt phỏng nứt vỡ. Hai ngục này lấy tên từ tác hại cùa giá lạnh: do lạnh quá, da phỏng rộp rồi nứt vỡ ra. 3 - A sá sá; 4 - A ba ba; 5 - A hầu. Đây là tiếng kêu đau khổ do giá rét mà phải phát ra; 6 - Ôn bát la, dịch là thanh hôn, 7-Băt đâu na định la hồng liên; 8 - Ma kha bát đâu ma, địch là đại hồng liên. Ba địa ngục này là nói do quá giá lạnh mà màu săc thân thể biến thành màu sen xanh, sen đỏ.
"Băng lạnh vừa ngưng đọng" thi "hình trạng" tội nhân giống như "thanh niên két nhụy", theo kinh, da thịt tội nhân nứt vỡ ra như sen xanh. Đó là vì gặp gió to, làm cho da thâm tím như ứ máu, rồi nứt vỡ thành năm mảnh hay sáu mảnh. Trong dịa ngục băng giá, "máu thịt nứt vỡ" thì "thân thề" tội nhân sẽ "như sen hồng nở hoa". Kinh nói: da thịt tội nhân như sen đõ,
tức là nói da tội nhân, từ thâm tím chuyển thành màu đỏ, nứt thành mười mảnh hoạc nhiều hơn nữa. Nếu nứt ra như hoa đại hồng liên, tức là nói da của tội nhân biến thành màu cực đỏ, vỡ thành trăm mảnh hoặc nhî̀u hơn số đó. Xin chự vị hãy nghĩ xem, nỗi khổ ở Bát hàn địa ngục là như thế nào?

Một đêm địa ngưc, tư sinh đã trải muôn lần, một sáng khoỏ đau, nhân gian đã qua trăm tuổi.

Thời gian nói trong Kinh luận, ở trên trời và nhân gian khác nhau rất lớn. Thời gian ở trên trời, ở nhân gian và ở địa ngục càng tuyẹt đối khác nhau, trước hết nên biết rằng tuổi thọ của hữu tình ở địa ngục là cực dài, không những dài hơn ở nhân gian chúng ta mà cưng dài hơn cả lục thiên ở Dục giới. Năm mươi năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày đêm ở Tứ thiên vương thiên, tuồi thọ ở Tứ thiên vương thiên này là năm trăm tuồi. Hãy tính sơ qua: Một ngày đêm trên trời là năm mươi năm ở nhân gian, mười ngày đêm là năm trăm năm nhân gian, một tháng bằng một nghìn năm trăm năm nhân gian, một năm tổng cộng là một vạn tám nghìn năm nhân gian. Năm trăm tuổi ở trời Tứ thiên vương thiên, tính theo năm tháng nhân gian sẽ là chín triệu năm. Tính lèn trên nữa, một ngày đêm ở Đ̉ao Lợi thiên bằng một trăm năm nhân gian, mà tuổi thọ ở trời này là một nghìn tuổi. Tính theo nåm tháng của loài người sẽ là mười tám triệu năm. Suy lên nữa, đến Dục giới đệ lục tha hóa tự tại thiên, tuổi thọ cao đến một vạn sáu nghìn tuổi. Nếu tính theo ngày tháng nhân loại sẽ là hai trăm tám mươi tám triẹ̀u năm.

Nhưng thời gian ở nhân thiên và địa ngục như thế nào? Câu xá luận cho ta biết: Chín triệu năm ở nhân gian, tức là năm trăm tuổi ở Tứ thiên vương thiên, là một ngày đêm ở Đẳng hoạt địa ngục. Vì vậy nói: một đêm địa ngục, tử sinh đã trải muôn đân, một sáng khổ đau, nhân gian đã qua trăm tuổi. Cũng tức là ở trên đã nói: "biến hớa muôn mối, nổi chìm phút giây" mà tuổi thọ của hữu tình ở Đẳng hoạt địa ngục là năm trăm tuổi. Nếu tính ra năm tháng nhân gian thì thật là một con số kinh người, cho nên kinh nói: "Đã mất thân người, muôn kiếp khôn quay lại". Đây thực là điều đáng để chúng ta suy ngẫm sâu sắc!

Trên đây đều là miêu tả thảm trạng trong địa ngục, mà lại là lời nói ra từ miệng vàng của Phật. "Ngoài kinh ra không thể kể việc này, ngoài đức Phật không ai có thể nói lời này". Tînh Am đại sư muốn cảnh tỉnh hành giả Phật pháp đã đạ̣c biệt theo kinh Phật mà sơ lược chỉ ra cho chúng ta. Người đời nếu biết nhân quả, đạạc biệt là đệ tử Phật chúng ta, cái gì không tin còn có thể, còn những nỗi khổ địa ngục mà Như Lai nói: "Như Lai là người nói thật, là người nói đúng, là người nói như thực tế, là người không nói dối, là người không nói khác". Mục đích của Phật là vì thương xót chúng ta, mà không phải là để hù dọa chúng ta, cho nên chúng ta phải tin theo một cách kiên định, không nên sơ suất để đến nỗi rơi vào địa ngục.

Nhiều lần phiền ngục tốt vất vả, ai tin lời răn dạy của Diêm vương. Chịu tội biết khổ, dù hối hận cūng muộn rồi, đ̛ã thoát lại quên, vẫn nhut xưa gây nghiệp
ác.
Ngục tốt trong địa ngục, cũng như ngục tốt ờ nhà tù nhân gian. Chúng sinh có tội trong địa ngục chịu sự quản thúc của ngục tốt, lại bị ngục tốt thi hành hình phạt. Ngục tốt trong địa ngục, tức là loại đâu trâu mặt ngưa như thường nói. Có thật là có những ngục tốt có hình dạng như vậy không? Theo Duy thức luận, đây là nghiệp lực của bản thân hữu tình trong địa ngục cảm nhận, cũng tức là nghiệp thức của hữu tình có tội biến hiện ra, căn bản không có ngục tốt thực. Giá như có người cho rằng có ngục tốt thật, thế thì, địa ngục là thuà̀n khổ vô lạc, chúng sinh đi vào địa ngục, tất nhiên chịu đủ mọi thứ khổ. Như vậy ngục tốt trong địa ngục, phải chăng cūng chịu khổ như thế? Ngục tốt vốn là kẻ bắt tội nhân chịu khồ, nếu bản thân ngục tốt cũng chịu khổ, thì bản thân đã không chịu nỗi khố, còn sức đâu mà bắt tội nhân chịu khố? Giả thiết bản thân ngục tớt không chịu khổ, thế thì chúng vì nghiệp lực gì mà rơi vào địa ngục để đi làm cái công việc ấy? Cứ như vậy mà suy, thì có thể chứng tỏ ngục tớt là không có thật. Nhưng những học giả cùa Tiểu thừa Đại chúng bộ và Chính lượng bộ không thừa nhận ngục tốt chỉ là giâ mà cho rằng là những hữu tình có thật. Vì vấn đè này có tranh luận trong Duy thức nhị thập luận, ờ đây tạm không bàn.

Nói về chuyện ngục tốt hành tội tội nhân, nó cũng dùng các loại hình cụ: hoặc dùng chày sắt cối sắt đốt nóng để giã thân thể tội nhân, hoặc dùng cối xay xay tội
nhân, hoặc dùng cưa để cưa, dùng đục để đục, hoặc ném tội nhân vào vạc mà nấu, hoặc dùng lưới sắt nung đỏ mà quấn thân thể tội nhân v.v.... Vì vậy, những chúng sinh có tội ờ địa ngục, một đêm trải muôn lân sinh tửấy quả là phải nhiều lân làm nhiều ngục tốt phải vất vả, làm cho chúng nhọc mệt, cho nên nói: "Nhiều lân phiền ngục tốt vất vả" hành tội. "Diêm ông" tức Diêm vương, hay Diêm la vương như mọi người vẩn nói. Diêm vương thường cho sứ giả lên nhân gian tuần sát thiện ác của người, ghi cả vào sổ công tội, sau khi chết phải đến trước mặt Diêm vương, nghe Diêm vương phán xử. Sự phán xử này không chút nể tình, cŭng không có cách gì chối câi. Vì trên lập trường mình, Dièm vương vốn không muốn chúng sinh gây tọ̀i ác, mà chỉ muốn mọi người làm việc thiện. Cho nên với người đời, Diêm vương thường răn dạy bằng nhîeu cách. Như người già lão thì rụng răng, bạc tóc, hoa mắt còng lưng, đó là những tín hiệu Diêm vương thúc gọi, cũng tức là bảo cho biết không còn bao nhiêu ngày tháng nữa, nên làm sao để đừng gây tội ác, hãy chăm việc thiện, để sau này khoio phải bị trị tội. Thế nhưng nào có mấy ai chịu tin, cho nên nói: "ai tin lời Diêm vương răn dạy". Trên lập trường đệ tử Phật, càng phải gắng công tu trì.

Tục ngữ nói: "Ớm rò̀i mới biết thân là khổ, khi nhàn những bận rộn cho ai". Lại nói: "Mắt thấy người ta chết, ruột mình nóng như thiêu, không phải nóng cho ai, thấy mình rồi đến lượt". Mình ớm cũng vậy, người khác chết cũng vậy, đấy đêu là những lời răn dạy bằng thực tế của Diêm vương. Thế nhưng chúng sinh ngu muội, khi sống
không hiểu những cái đó, gây ra đủ loại tội ác, đến khi rơi vào địa ngục chịu tội rồi mới biết khổ là khó mà chịu đựng nổi. Khi đó mới hới hận rằng hồi nào đáng lẽ không nên gây ra tội, nhưng hới hận thì đã muộn rồi: "Khi chịu tội biết khổ, dù hới hận cūng muộn rồi". Đến khi chịu đủ ác báo, được thoát khỏi địa ngục, trở lại nhân gian làm người thì vội quên những thảm trạng đã từng chịu ở địa ngục, lại tiếp tục gây ra nghiệp ác như xưa: "Thoát rò̀i lại quên, vẫn như xưa gây nghiệp ác". Lọi ich tồn vong phẩm trong kinh Địa tạng viết: "Ta xem ra chúng sinh Diêm phù, suy nghí tính toán đđùu là tội hết. Khi được thoát tội, phần lớn thoái chất sơ tâm, nếu gạ̣p ác duyên, tội tâm tăng thêm". Bài Diêm la vương chứng tán thán phẩm lại viết: "Vậy mà chúng sinh, thoát được tội báo chẳng bao lâu sau, lại rơi vào ác đạo". Lại nói: "Từ đấy Diêm phù chúng sinh, kết ác càng nặng thêm, thoăt ra thoăt vào. Chính vì chúng sinh thoăt ra thoăt vào ác đạo, cho nên Bô tát Địa Tạng phải gian lao vất vả làm việc cứu độ những chúng sinh đó qua bao nhiêu số kiếp.

Đánh lừa bật móúu, ai hay cực nhục me ta? Dắt lợn vào lò, đâu biết cha ta đ̛au đơnn. Ăn thịt con mà không biết, Văn vương còn vậy, ăn thịt cha nào có hay, giống phàm đêu thế.

Trên đây nói nỗi khổ địa ngục, phần dưới nói nỗi khổ của súc sinh, cũng là để chứng minh thuyết luấn hồi của Phật pháp là đúng, cùng làm sáng tỏ báo ứng nhân quả chẳng sai tí nào. Cho nên nỗi khổ của súc sinh nói trong
đoạn này cũng rất đáng để chúng ta cảnh giác.
"Đánh lừa bật máu, ai hay cực nhục mẹ ta". Đây là một sự thật nói lên báo ứng nhân quả. Xưa kia ở miền Bắc Trung Hoa, dân quê thường cho lừa chở hàng hóa đi chợ bán. Lừa đi chậm, chủ nhân suốt ruột dùng roi vụt lấy vụt để, có lúc đánh lừa bật câ máu. Trên quan điểm nhân quả, ai có thể biết con lừa bị đánh chính là mẹ mình kiếp trước? Về việc này, có thể kể một câu chuyện: ở huyện Kim Canh thành phố Nam Kinh có một người nuôi lừa. Bà vợ anh ta sinh được một đứa con trai vừa lên ba thì mẹ mất. Bà mẹ đó sinh thời không chịu làm việc thiện, sau khi chết phải làm kiếp lựa, mà lại đâu sinh vào chính nhà bà ta xưa. Mười sáu năm sau, một hôm người con trai cho lừa chở thóc về nhà. Vì lừa đã già yếu, đi quá chậm, người con tức giận, cầm roi đánh mãi làm cho lừa rách da bật máu. Con lừa nhìn con mình buồn khóc thảm thiết, nhưng người con nào có biết con lựa chính là mẹ mình, cho nên mặc cho lừa nước mắt ràn rụa, vẫn cứ đánh không chút thương xót. Đêm hôm đó, thần hồn lừa thác mộng cho người con trai nói: "Con không nên đánh mẹ tàn nhẩn như vậy, ta chính là mẹ đẻ của con. Vì mẹ trót ăn trộm của cha con bốn lạng bạc, nên kiếp này phải làm lừa để trả nợ. Nay nợ đã hết, mẹ cũng đã thoát khổ. Từ nay vè̀ sau có bắt lừa chở gì thì đừng đánh đập tàn nhẫn như vậy nữa để mẹ đở khổ. Người con trai nghe vậy tỉnh giấc, biết con lừa chính là mẹ mình xưa, không những không đánh đập nữa, chăm sóc cẩn thận.
"Dắt lợn vào lò (giết thịt) đâu biết cha ta đau đớn". Đây cunng là một chuyện nói về nhân quả báo ứng. Khi người nuodi lợn hay đô tể giết lợn dắt lợn vào lò giết thịt, cho rằng chẳng qua chỉ là con lợn, giết thịt ăn thì có quan hệ gì? Biết đâu rằng con lợn đó có thể là cha mình kiếp trước. Ở đây cunng có thể kể một câu chuyện. Kinh nói: "Đời xua có một tay đồ tể, mua được một con lợn vưa to vía béo. Khi anh ta định đem giết thịt, thil lạ thay, anh ta hết sức kéo mà kéo không nổi con lợn, nhờ nhiểu người kéo giúp cũng không nổi. Trong lúc mọi người chưa biết làm thế nào thì Bồ tát Văn Thù hiện ra làm một người bình thường nói với tay đô tể: anh nhờ bao nhiêu người, tốn bao nhiêu sức lực mà không kéo nổi con lợn. Chi bằng để một mình tôi kéo cho. Tay đồ tể mừng rỡ, cho rằng người này có lẽ là khoẻ lắm. Ngờ đâu, người đó không dắt mà chỉ nhè nhẹ gọi tên con lọn, con lợn vui vẻ bước đi theo Bồ tát Văn Thù. Lúc đó, tay đô tể ném dao đi, nước mắt lã chã, vì cái tên con lợn mà Bô tát Văn Thù gọi anh ta nghe được không phải ai khác mà chính là người cha đã chết của anh ta. Như thế là, khi giết lợn mố dê, sao chỉ thấy là dê là lợn? Sao không nghĩ đó là cha hay mẹ đã quá cố của ta: "Đâu biết cha ta đau đớn".

## Ăn thit con mà không biết. Văn vuơng còn vậy.

Đây cunng là một sự thật ờ thế gian. Cuối đời Thương nước ta đời xưa, Trụ vương tàn khốc vô đạo, lòng dân hướng cả vào Tây Bá Hâu sau là Văn vương nhà Chu. Văn vương là một nhân vật hiền năng nồi tiếng, được
trăm họ suy tôn làm thiên tử. Cái tin đó truyè̀n đến tai Trụ vương. Trụ vương nổi giận lập tức băt Văn vương giam ở Dĩu lý. Một bầy tôi Trụ vương tâu: Văn vương có thực là thánh nhân hay không, có thể thử mà biết, nhà vua bất tất phải lo nghĩ. Xin đại vương bắt con ông ta, nấu làm thức ăn đem cho ông ta ăn, giết ông ta biết đấy là con mình, thì ông ta là thánh nhân. Trái lại nếu ông ta không biết là con mình thì không thể gọi là thánh nhân. Trụ vương cho là có lý, nghe theo và ra lệnh thi hành ngay. Thế là con Văn vương là Bá Ấp Khả bị giết thịt, nấu canh đem cho Văn vương ăn. Văn vương không biết, cho là món ăn tốt, ăn rất ngon lành. Văn vương tuy là hiền năng và được lòng dân, nhưng vẫn là một phàm phu, ăn thịt con mình mà không hề hay biết. Trụ vương thấy vậy, cho là Văn vương không phäi là thánh nhân, nên đã thả Văn vương ra. Văn vương mà còn thế, huống chi người bình thường khác? Vì vậy, cha mẹ kiếp trước, kiếp này làm súc sinh, người đời đương nhiên là không biết, thế là giết ăn thịt, coi là thường: "Ăn thịt cha nào có biết, giống phàm đều thế cả". Nghe mà dựng câ lông! Làm sao có thể không ăn chay? Càng làm sao có thể tùy tiện giết súc vật ăn thịt?

Bây giờ xin kể một chuyện thật: Đời Đường xưa có một ông quan rất danh vọng, tên là Vi Khánh Thực. Ông có một cô con gái xinh đẹp, do thói quen, thường ăn cắp tiền của cha mẹ để ăn quà. Không may chưa đến tuổi trưởng thành thì cô gái chết non, rơi vào đám súc sinh, làm kiếp con dê. Mùa đông một năm nọ, Vi Khánh

Thực muốn thết tiệc tân khách, đã dặn nhà bếp giết thịt con dê đâu xanh nhà đang nuôi. Đêm trước khi mời khách, con dê lông đâu xanh đến thác mộng cho Vi phu nhàn: Con vốn là đứa con gái đã chết của cha mẹ, đẩu thai làm con dê, vì khi còn sống con đã ăn cắp tî̀n của bố mẹ, nay phải trả nợ. Ngày mai cha bày tiệc định giết con thết khách. Van lạy mẹ cứu mạng con, ngày mai xin đừng giết con, mẹ vốn thương con gái, con tin rằng mẹ sẽ y cho lời cầu xin của con. Phu nhân tỉnh dậy, sáng sớm hôm sau vào chường dê xem, quả nhiên thấy có một con dê màu lông đâu và thân giống hệt màu quần áo và đồ trang sức của con gái mình trước kia. Do đó đã dặn dò người hầu hạ không giết thịt con dê đó. Hôm đó, Vi Khánh Thực từ công đường về thấy nhà bếp chưa giết dê, liền quát mắng, dục phải giết thịt, nấu nướng ngay. Hâu bếp không dám trái lời chủ, vội làm như chủ dạy. Khi hầu bếp vừa treo con dê lèn để chọc tiết thì quan khách lục đục đến, ai cũng thấy treo trên móc không phải là con dè mà là một tiếu thư trẻ tuổi, tướng mạo hệt như cô con gái ngàn vàng của Vi Khánh Thực. Thế là ai nấy nhìn nhau, lấy làm kinh dị, khi tiệc bày ra, người hầu bê lên một mâm thịt dê thơm ngon, thế mà Vi Khánh Thực mời mọc thế nào mọi người vẩn không ai dám thò đũa vào. Trước tình hình đó, Vi Khánh Thực không biết có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra, mới hỏi khách vì sao không ăn? Quan khách cùng trả lời: hôm nay quan lớn mời chúng tôi ăn thịt dê, sao không giết dê cho chúng tôi ăn, mà lại giết thịt con gái cho chúng tôi ăn. Vi Khánh Thực nghe vậy, biết việc không bình thường, lập tức lao đi hôi phu nhân. Phu nhân kể
lại chuyện trong mộng. Vi Khánh Thực biết mình đã giết con gái mình, xúc động, khớc ngất đi. Từ đây có thể suy ra, người thế gian ăn thịt con mà không biết, ăn thịt cha mẹ cũng không hay, quả là nhiều lắm. Trong thế gian này, chúng tôi dám nói: Trừ một số it tín đô Phật giáo đã ít nhiều tuân theo lời dạy bảo cưa Phật mà ăn chay có thể biết rằng các giống trâu bò dê lợn trong đạo súc $\sinh$ không ít là cha mẹ, con cái mình. Còn những người khác thì khắp thế gian không ai biết, như bài văn đã nói: "giống phàm đều thế cà". Đây là đîeu đáng nèu lên và nhắc nhở người đời.

Ân ái năm nào nay hóa ocan gia, giặc thù ngày xưa nay thành cốt nhuc. Xưa là me mà nay là vợ, trước là cha mà nay là chồng. Có túc mệht thông biết đươoc thì hổ nhuc xiết bao. Có thiên nhãn thông thấy được thi thật đáng cluời đóng thương.

Trên là nói quan hệ nhân quà giữa người với súc sinh, ở đây nói quan hệ nhân quá giữa người với người. Chữ "năm nào" trong "ái ân năm nào" là chî kiếp trước. Kiếp trước có thể là một cặp vợ chồng ân ái, yêu thương quấn quýt không thể chia lìa, thế mà đến kiếp này lại hớa thành oan gia, có thể vẩn là chồng vợ, nhưng là một cặp chồng vợ đầy oán hận, nhẹ thì cãi cọ suốt ngày, nặng thì ra tòa ly dị, thậm chí coi nhau như không thể đội trời chung, hoặc tuy chưa là chồng vợ, chỉ có quan hệ khăng khít với nhau thế mà lại không thể tha thứ cho nhau, thậm chí thù ghét nhau như chúng ta thường thấy ở đời. Vì thế nói: "nay hớa oan gia". Thử hôi đây là cuộc đời thế nào?

Ngược lại trong kiếp trước vốn là kẻ thù của nhau, thế mà đén kiếp này lại thành ra con cái của mình "giặc thù xưa mà nay thành cốt nhục". Nói cốt nhục ở đây trên lập trương Phật pháp là đến để đòi nợ hay để trả nợ. Tục ngữ nói "đòi nợ trả nợ, không nợ không đến". Thường thấy trên thế gian, những người làm cha me ngu si, con cái đứa nào càng hư thì lại càng thương yêu. Không riêng trong xã hội hiện tại có thể thấy hiện tượng này, mà trong lịch sữ cūng có thể tìm được nhiểu ví dụ như vậy.

Còn có hiện tượng, người đã từng là mẹ mình kiếp trước, đến kiếp này đổi dạng thay hình, lại trờ thành vợ mình, ta thấy biến hớa ghê chưa? Xưa từng là bố, là ông thế mà nay khi lại là người, lại thành ra chồng.

Tiếc rằng ta không có túc mệnh thông. Nếu có túc mệnh thông mà biết được những sự thật trái ngược ấy, thì bất luận là ai, hẳn cũng sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn: "nếu có túc mệnh thông mà biết được, hằn là hố thẹn biết bao"? cũng may chúng ta không có thiên nhãn thông. Có thiên nhãn thông mà thấy được những sự thật xấu xa ngu muội ấy, thì hẳn ta cùng như người đời sẽ thấy đáng cười đáng thương biết mấy: "có thiiên nhân thông thấy được thì thật đáng cười đáng thương"!

Vè những sự thực nói trên, những người có đâu óc mới nghe được, thì không những không tin, thậm chí cho là quái đản; nhưng với những người có túc mệnh thông, thiên nhãn thông, biết được thấy được những sự
thực này thì hẳn là không nghi ngờ gì. Ngày nay chúng ta làm người, có biết bao điêu không thấy khòng biết, nhưng xin đừng vì không thấy không biết mà không tin. Đặc biệt là đệ tử Phật, chúng ta phâi thật sự tin theo những sự thực về nhân quả mà Phật đã thai thị. Xin kể câu chuyẹ̀n dưới đây:

Xưa có một người giàu có, hai vợ chồng sinh được một đưa con trai. Chẳng bao lâu người chồng chết. Đứa con trai được mấy tuối, hết sức thông minh linh lợi, người mẹ thương yêu khác thường. Nhưng chẳng bao lâu sau người mẹ cũng chết mà đâu thai vào làm con gái một nhà giàu khác trong làng, lớn lên lấy chồng lại lấy đúng đứa con trai kiếp trước cuia mình. Vì tình thương yèu con trai kiếp trước chưa dứt, nên kiếp sau trờ thành chồng vợái ân. Vế sau sinh được một đứa con trai, quý yêu như hạt ngọc trên tay. Một hôm vợ chồng giết gà làm thịt, uống rượu với nhau, thật là một gia đỉnh hòa vui.

Vợ chồng đang ăn uống vui vẻ thì bỗng có một vị sư từ ngoài đi vào thẳng trong nhà. Vợ chồng thấy nhà sư rất kinh ngạc, hơn nữa vì chưa từng quen biết nhà sư, nèn quát đuổi không chút khách khi: là người xuất gia tu hành, sao nhà sư lại tùy tiện xông vào nhà người ta? Không giữ nề nếp xuất gia như vậy, thật là quá đáng, không còn đạo lý gì! Nhà sư vẫn không khách khí gì, đáp lại: các người không có đạo lý lại mắng ta không có đạo lý, thật kỳ quặc! Vợ chồng kia nói: Là người xuất gia, ông vô cớ xông vào nhà người ta, đả không nhận sai
lại còn mắng người ta là không có đạo lý. Vậy cái lý của ông là gì, hãy nói thử nghe.

Nhà sư chỉ vào người chồng nói: Mày giết bố, hiếp mé, lại còn nuôi một oan gia trong nhà mà dám nói là có đạo lý u? Người chồng nghe nhà sư vô cớ mắng chựi thậm tệ như vậy, bừng bừng nởi giận gọi giai nhân đầy tớ đòi đánh nhà sứ. Nhà sư thấy tình hình như vậy nói: Ta không tùy tiện nói xằng, làm sao đòi đánh ta? Nay ta nói thật cho ngươi biết: con gà mà ngươi đang ăn là cha ngươi kiếp trước, vợ ngươi trước mắt chính là mẹ ngươi kiếp trước, còn đưa con của nhà ngươi lại chính là oan gia kiép trước. Dù ngày nay nhà ngươi thương yêu nó thế nào, nó lớn lèn chắc chắn cũng se giết ngươi.

Vợ chồng nghe nói vậy, đương nhiên không tin ngay. Nhà sư nói thêm: nếu ngươi không tin lời ta, ta có thể cho nhà ngươi mượn túc mệnh thòng và thiên nhãn thông để tự ngượi thể nghiệm, ta nói sai nhà ngươi đánh sau cûng chưa muộn. Vợ chiòng nghe theo lời nhà sư mượn thiên nhãn thòng nhìn thì thịit gà trong đĩa chính là cha mình, người vợ bên cạnh, quả nhiên là mẹ mình, đứa con trước mắt quả nhiên là túc thế oan gia. Đến lúc đó, họ mới tin lời nhà sư, cảm tạ nhà sư và xin đi theo vị cao tǎng học đạo, để giải nỗi oan kiếp trước.

Lẫn trong bọc phân, mười tháng nằm co tù túng! máu ối tanh hôi, đờu lộn chui ra lộn ngược! Thơ dại mà hay, đông tây chả̉ng biết, đến khi khôn lơn, tham dục liền sinh. Chẳng mấy chốc già ốm tìm theo, trong nháy
măt, vô thường lại đốn!
Dưới đây nói rõ hiện tượng sinh, lão, bệnh, tử của chúng sinh. Khi nói về việc nhớ ơn cha mẹ, đā nói ơn mẹ, mười hai tháng thai, cũng tức là chúng ta đã nói sơ qua vè̀ hiện tượng thụ sinh. Theo kinh Phật, khi cha mẹ kết hợp, nghiệp thức của ta hiện ra thành lưông ánh sáng mà chui vào trong bụng mẹ, đi vào cái thai trong bàn thai, chố ở của rió là trong sinh thục tạng cuia cơ thể mẹ, bao bọc quanh nó toàn là những thứ bẩn thỉu. Do đó, vào thai, chẳng khác đi vào trong đám phân ô uế. Loài người, bất luận là nam hay nữ, là sang hay hèn, vi nhục thể đều bọc trong một lớp biểu bì, cho nê̂n bao nhiêu thứ bấn thỉu đệu không thoát ra ngoài được, trên thực tế, phần bên trong nhục thể là rẩt ò uế. Chúng ta thường gọi thân thể là "xú bì nang" (cái túi da thới) nghĩ kỹ, thật đúng.

Mặc dù cái thai sống trong bào thai bẩn thîu, nhưng phải chờ đến khi thành thục, tức là phải qua mười tháng, mới có thể thoát ra ngoài. Trong thời gian "mười tháng trong thai" đời sống cûa cái thai hết sức gian nan. Theo kinh Phật, ở trong thai cũng như ở địa nguc: khi người đàn bà có mang ăn vật cay nóng, cái thai như cảm thấy ở trong bát nhiệt địa ngục; khi người đàn bà ăn vật lạnh cái thai như ơ trong địa ngục hàn băng; khi người đàn bà ăn vật rắn, cái thai như ở trọng địa ngục giáp sơn, khi người mẹ đi bộ, cái thai nhưở trong địa ngục đội đảo (giã cối), khi người mẹ khom lưng xuống, cái thai như ở trong dịa ngụe áp sơn. Phôi thai sơ kỳ, thể tích nhò,
diện tích cái thai chiếm cũng nhỏ, cho nên còn có chỗ hoạt động. Nhưng cùng với ngày tháng, cái thai trong bụng mẹ to đânn vì thể tích của nó lớn đân, diện tích nó chiếm cūng trở nên chật chội, do đó mà hoạt động bị hạn chế. Theo đó, nỗi khổ của cái thai trong thai ngục như thế nào có thể suy ra mà biết.

Cái thai trong bào thai, trong thời gian mười tháng, tùy theo từng tháng mà thay đổi khác nhau. Đủ mười tháng, đến khi sắp đẻ, toàn thân cái thai đâu chân lộn ngược, cho đến khi qa oa rở xuống, đâu xuống trước. Từ đây có thể thấy, người ta khi sinh ra thật đáng thương: "Máu ối tanh hôi, đâuu chúc chui ra lộn ngược đáng thương biết mấy". Đîều này chứng minh rằng kinh Phật nói chỗ sinh bẩn thỉu quả là không sai, vì sinh ra là theo niệu đạo.

Một sinh mệnh ra đời, khi thơ ấu, cái gì cüng không biết, phương hướng đông tây nam bắc không phận. Đây là chuyện phổ biến, ở đâu cũng thấy: "Thơ dại biết gì, đòng tây không phân biệt". Nguyên nhân là trong thời kỳ này, tri thức chưa khai phát, cái gì cũng cần người lớn dạy bảo. Vì thế, sau khi sinh, phải qua một thời kỳ ấu trĩ khá đài, không những không thể tồn tại độc lập, mà phải dựa vào sự nuôi dạy của cha mẹ mới đân đân biết nói năng, có tri thức, có kỹ năng.

Khi lớn lền, tức là lúc sinh mệnh thành thục, khoâng 15,16 tuổi, tri thức bắt đẩu phát triến, căn và cảnh tiếp xúc, tâm thức biết phân biệt, thường thường nảy sinh
cái tâm tham dục. Lúc đó tức là xúc duyèn ái trong thập nhị duyên khởi. Cho nên bất luận tiếp xúc với cảnh giới gì, chỉ càn thá̛y yêu thích là sinh tham dục, muốn được cái mà mình thích. Đồng thời, trong giai đoạn này, bất luận là nam hay nữ cũng đêu thích chải chuốt, trang điểm, mong được người khác giới ưa thích, và trong nội tâm cũng bắt đâu nảy nở tình yêu đối với người khác giới, thậm chí tham cầu đủ ngũ dục: "Lớn lên hiểu biết, tham dục liền sinh". Do nảy sinh lòng tham dục, cho nên muốn hành động đễ cướp lấy cảnh giới khách quan bên ngoài. Đó tức là ái duyên thủ trong thập nhị duyên khởi. Khi đã hành động thì sê tạo ra nghiệp lực, bất luận là thiện hay ác cũng đêu là động lực của sinh mệnh tương lai. Đạ̣c biệt là trong thẽ́ giới ngày nay, thanh thiếu niên ngông cuoùng vô tri chìm đắm trong vật dục và nhục dục, sức tạo nghiệp của chúng hơn xa mọi người bình thường khác. Sự bắt đâu tạo nghiệp, trong thập nhịduyèn khởi là thủ duyên hữu. Hữu tức là tên khác cưa nghiệp, nhờ đó mà cảm sinh mệnh vị lai.

Người ta nói chung, phần lớn đêu có cái cảm giác sai lâm là sinh mệnh xuất hiện trên thế gian này, từ khi sinh đến khi chết phải trải qua một lịch trình dài thậm chí cảm thấy năm tháng dằng dặc, không biết sống thế nào cho qua. Không biết rằng sinh mệnh là rất ngắn ngủi, đúng như người xưa nói: "Quang âm như bạch câu quá khích" (thời gian như ngựa trắng chạy qua khe cửa), đâu có sinh mệnh lâu dài? Vì vậy nói "chẳng bao lâu mà già bệnh tìm theo". Người ta, sau khi ra đời, qua các giai
đoạn nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, đi rất nhanh vào giai đoạn tuối già. Đã vào tuởi già thì tật bệnh cūng đến theo, vì lúc đó té bào trong cơ thể đả thoái hớa, mọi quá trình tân trần đại tạ (quá trình trao đổi vật chất) cunng suy thoái, không những là vì sức sống kém đi, càng về sau suy thoái của cơ năng mà bệnh tật càng nảy sinh nhî̀u. "Khan khan kê bì hạc phát, tiệm tiệm lão thái long chung" (hãy xem da gà tóc hạc, đân đần lọm khọm già nua). Câu ấy chính là chứng minh cho sự già nua dang đến "Thân nhục tiêu sầu, bi can khô đắng" (da thịt tiêu gày, da dè khò héo), chẳng phải là chứng minh tật bệnh sắp đến ư? và, lão bệnh tương xâm, thống khổ khôn cùng, đời người có gì đáng lưu luyến?

Sinh mệnh xuất hiện trên thế gian này, không những chẳng bao lâu già bệnh đến theo, mà vô thường cûng đến theo "thấm thoăt mà vô thường lại đến". Vô thường nói đây là sự chết. Sinh mệnh của loài hữu tình, bất luận là ở đâu, bao giờ rồi cuối cùng cüng bị tử thần hủy hoại. Mà khi tử thần đến thì dù có trốn chạy với tốc độ nào, dù có huy động đến thế lực, tài lực cunng không thể nào trốn thoát được. Vì sinh mệnh tồn tại trong thời gian, mà thời gian thì không bao giờ ngừng tiến vè̀ phía trước, cho nên bất luận tuổi thọ cưa ai, trong năm tháng thoi đưa, tiến nhanh đến chỗ hủy diệt, quyết không thể trì hoãn lâu dài. Trong kinh ví với con vật bị giết, khi bị dắt đến lò sát sinh, chî còn cách từng bước từng bước đi tới, đâu có khả năng thoát khỏi? Thử hôi, trong thế
gian này, có sinh mệnh nào có thể vĩnh cửu không kết thúc, có thể vînh cữu bảo tồn? Đã thế, vô thường làm sao có thể không đến?

Gió lửa thét gào, thần thức ở trong tón loạn; tinh huyết đã kiệt, da thịt ở ngoài héo khô. Không một sơi lông không bị kim chich, không một huyệt khiếu không bi dao đâm, Con rùa dem ninh, lột mai nó dễ. Thần thức sắp tắt, khó lìa xác hơn.

Sinh mệnh kể từ khi vào thai, không một phút giây ngừng tiến đến tự vong; có thể nói, bắt đẩu sinh cūng là bắt đâu tữ, từ sinh như hình với bóng khó mà tách rời, khi nào một hơi thở không còn, thì lúc đó trờ thành vinh quyết! Nhưng, khi chết như thế nào? Mấy câu này là miêu tả nỗi thống khổ cua người ta khi chết. Có thể thấy chét khòng thể nào thanh thản nhẹ nhàng mà rất là đau khố.
"Gió lựa thét gào" là nói hàn nhiệt tương bức lúc chết. Phong và hơa là hai thứ trong tứ đại (tứ đại, chî thưy, thô, phong, hơa - ND), tính cûa nó đều hướng lên, nhưng höa là có phân hơa, có công năng ly tâm, còn phong là khinh dộng, có công năng biến động. Hởa mạnh thì phong nồi, gió lựa thiêu đốt. Khi người ta sắp
chết, nếu bình thời không có công tu trì Phật pháp đến mức độ nào đó, thì tất nhiên "thần thức từ trong tán loạn". Ý nói lúc đó, thần trí hôn mê, tâm thức hổn loạn, không có cách nào mà giữ yên được cái tâm của mình, đối với cái gì cũng mơ hồ không rõ. Lúc bình thời nhấn thức có thể phân biệt người vật, nhĩ thức có thể phân biẹt âm thanh, nhưng lúc sắp chết, do tứ đại phân trương, phong hòa thiêu đớt, thần thức sẽ theo đó mà sụp đổ, có trạng thái hônn loạn, âm thanh vào tai không phân biệt được, người vật trước mắt cũng không thể nhận ra. Đồng thời, do ảnh hưỡng cûa phong hỏa, tinh huyết trong cơ thể cŭng bị thiêu đớt đến khồ kiệt" thì bì nhục bên ngoài đương nhiên cūng héo khô, không còn tươi nhuần như khi sống. Đîèu đó có thể thấy rõ trong hiện thực thế gian, không riêng người gầy khô héo khi chết, mà cả những người béo tốt, đến khi chết cũng gây dơ xương như củi, cơ thể bị co rút lại chỉ bằng một đứa trè con. Đày là do phong thổi hởa vượng lên, hơa nhờ thế phong mà rực cháy, thûy phần trong cơ thể bị bốc hơi, cơ thế vì vậy khô héo đi.

Lại còn, người ta khi sắp chết, vì tứ đại phân li, nỗi đau khố khó mà nói hết, chỉ có thể nói sơ qua: lúc đó, trên cơ thể khòng một sợi lông sợi tớc nào không dau buốt như kim châm: "không một sợi lông không bị kim châm". Đồng thời trên cơ thể vốn có rất nhiều huyệt, như trên mặt có 7 huyệt, trên mình có 9 huyệt, cho đến mọi khớp xương cũng đêu có huyệt, toàn thân, chỗ nào cũng đau như dao cắt. "Không một huyệt nào không bị
dao đâm". Kim châm dao cắt, không phải người bình thường nào cũng chịu được. Thường thấy trên thế gian, dùng kim hơi châm nhẹ vào da thịt, hoạ̣c dùng dao cắt vào da thịt một tí, người ta đều kêu đau ầm lên, huống gì mỗi một sợi lông, mỗi một huyệt khiếu, tất cả cùng bị kim đâm dao cắt: Nỗi khổ khó mà chịu nổi! cho nên khi chết, người ta qua thật là rất khó. Thống thiết nói cho chúng ta biết cái khố cưa sự chết là nặng nè̀ đến thế nào!

Lấy việc lột mai rùa để ví với việc thần thức người rời khỏi xác khi chết. Cho rùa vào nồi đẻ̉ đun, khi rùa chín, cái vỏ của nó sẽ long ra. Rùa phải nấu chín rồi mới lột được vỏ, nhưng lột vỏ ra còn dễ: "con rùa đem ninh, lột mai còn dễ". Nhưng người tax khi chết thần thức rời khỏi xác khó khăn hơn lột mai rùa gấp bội "thần thức sắp tắt khó lìa xác hơn! "Thần thức nói ở đây là thức thứ tám trong bát thức là A -lai-da thức. Theo duy thức học, người ta khi vào thai thì đệ bát a-lại-da thức vào trước. Nhưng khi chết lại rời xa sau cùng. Khi đệ bát thức sắp rời nhưng chưa rời, người sắp chết vô cùng đau đớn. Nỗi đau đớn ấy lớn gấp bội nỗi đau cưa con rùa khi bị lột xác. Vì tình thức của người mạnh hơn rất nhiễu các chúng sinh khác, hơn nữa, người ta lúc ấy sống luôn luôn chấp trước nhục thể, sống đến mức quen đi rồi, bây giờ tinh thần và thể xác phài phân li, tất nhiên là khổ đau khôn tả xiét.

Thêm nữa, khi chết có người không muốn rời bô của cải tích góp suốt cả đời; không muốn rời bỏ mà vẫn phải lìa bô; không muốn nỡ rời bô người thân quyến, không
nỡ mà rò̀i vẫn phải lìa bỏ, hoạ̣c không nỡ lìa xa bạn hữu thân yêu, không nỡ lìa xa vẫn phải lìa xa, hoặc không dám bỏ sự sống hiện thực, không dám bỏ vẩn phải bỏ! Lại còn bao lỗi lo âu khi sắp chết! Do đó, nỗi khổ của sự chết là rất nặng nề:

Tâm không chủ định, như con buôn xuôi nglợ̛ nờ nơi; thân chả̛ng định hình, nhu nhà ở thường thường dờ đổi. Như hạt bụ̣i thế giờ đ̛̣a thiên, sao đếm hết bao nhiêu thân qua lại, như mênh mang tứ hả̛i ba đào, ai đếm xuể có bao nhiêu biệt lẹ?? Đống xương khô ngất nghểu vượt cả núi cao, bãa thây xác mênh mông, rộng hơn mạ̣t đất. Giả sử không được nghe lời Phật dạy, sự thực này ai thấy ai nghe? nếu nhu không dı̌ợc học Phật kinh, lý lê ấy sao hay sao biết?

Nói vè̀ thân và tâm: một cái tâm ta, hình như là của riêng ta, hình như là cûa riêng ta, nhưng thực ra không có ai làm chủ, cũng tức là chúng ta hoàn toàn không làm chủ được tâm mình. Nơi "tâm vô thường chư" (tâm không có chủ cố định bất di) là ý đó. Tại sao vậy? Vì nó thường tùy cảnh mà chuyển đổi, leo khắp cảnh giới lục trần, từng phút từng giờ chạy khắp đông đoài nam bắc, không phải là lòng vượn ý hươu, thì cūng là rối loạn vọng tưởng, khác nào là kẻ buôn bán chạy ngược chạy xuôi đây đó, không một phút giây ngừng nghi: "Như con buôn xuôi ngược nợi nợ". Nói nghiêm túc, tâm ta rất khó ngự, hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của ta. Chưa nói người bình thường, ngay cả những người tu trì Phật pháp đến một mức độ nhất định cũng khó
mà giữ cho tâm ở yên một chỗ. Tuy vậy, giữa hai loại người (người thường và người tu hành) cũng có chỗ khác nhau: những người chưa tu học Phật pháp, hoàn toàn mờ mịt tâm mình, còn những người đã có công tu trì Phật pháp thì thấy tâm mình như con ngựa bất kham, không có cách gì thưân phục được. Ta muốn nó đứng ờ cânh giới này thì nó nhấy đến cảnh giới khác. Ta muốn giữ nó lại ở cảnh giới kia thì nó quay vè cảnh giới này, chẳng khác nào một thương nhân hám lọi mà tất tà ngược xuôi, không một phút giây yên ôn.

Còn cái thân ta? Thân cũng không thể vinnh viển giữ được định hình, như nói không thể tin ở cái thân đã có, vì không ngừng xá thân, nển không ngừng đởi thân mình. Hây nói vè̀ con người, kiếp sau chưa hẳn là người. Người đứng thằng đi thẳng, sau khi đồi dạng thay hình, có thể sê thành một giống đi ngang, hoặc giả kiếp sau vẫn trờ lại nhân gian làm người, nhưng lại chưa hẵn giữ lại giới tính như xưa. Nói khác đi, trước là trai nhưng lại biến đổi thành gái, trước là gái lại biến đổi thành trai. Theo luân hồi lục đạo, thì chưa hẳn giữ được thân hình cũ, hoặc lên trời để thành thân trời, hoặc rơi xuống để thành thân rồng, thân hố, vẫn là đồi hình thay dạng. Nói "thân chẳng được hình" là vậy. Cũng như cái nhà ta ở, khi là gác tía lâu son, khi lại là nhà tre mái lá, luôn luôn dời đồi không thế ở yèn mãi trong cùng một ngôi nhà: "như nhà ờ luôn luôn dời đổi" "Tân tân" là luôn luôn.

Chúng sinh, từ vô thủy đến nay, luân chuyển trong
sinh tử đã trải qua không biết mấy nghìn lận sinh tử, mỗi lần sinh tử là một lân thay đởi thân hình. Thân hình đã đổi thay đương nhiên cũng không biết bao nhiêu. Như đem ba ngàn đại thiên thế giới mài thành những hạt bụi rất nhỏ, sau đó rải xuống một hạt bụi, cứ rải từng hạt như vậy cho đến hết. Chư vị hãy tưởng tượng, những hạt bụi như vậy đương nhiên là rất nhîèu, lấy số hạt bụi vô cùng nhiều đó mà tính, mỗi hạt bụi là một thân hình, cũng khó mà tính cho hết đã có bao nhiêu thân thể qua lại trong lục đạo "như hạt bụi thế giới đại thiên, khó đếm hết bao nhiêu thân qua lại". Lại lấy lượng nước trong bốn biển lớn để nôi, từng giọt từng giọt nước như vậy, có bao nhiêu giọt, khó mà tính cho hết. Nên nhớ, chúng sinh từ vô thủy đến nay, bỏ thân rồi lại nhân thân, qua lại lục đạo, từ biệt sinh ly đã để rơi bao nhiêu nước mắt? Số nước mắt ấy so với nước biển, chỉ có nhiều hơn mà thôi, căn bản không ai có thể đếm được bao nhiêu giọt lệ "như mênh mang tứ hải bạa đào, ai đếm xuế bao nhiêu biệt lệ".
"Nga nga" (ngất nghểu) có nghĩa là cao vút,. tả núi cao. Từ vồ thūy đến nay, chúng sinh lưu chuyển trong sinh tữ, sinh rối lại tử, từ rời lại sinh, mỗi một lân sinh tử để lại một bộ xương. Nếu chất những xương đó thành đống, thì độ cao của đống xương sẽ vượt quá trái núi cao nhất: "ngất nghểu đống xương khô vượt cả núi cao". Theo kinh Phật, trong thế giới mà chúng ta sống dây, núi cao nhất, không núi nào cao hơn núi Tu Di , cũng tức là núi Hu Mả Lạp như thường nói. Núi này quả là cao
hơn bất cứ núi nào. Nhưng đống xương mà đời đời kiếp kiếp chúng ta đã để lại, nếu chất thành đống thì còn cao hơn cả núi Tu Di . Chư vị thử nghĩ: cái thân $\sinh$ tử mà ta đã nhận nhiều đến bao nhiêu? "Mang mang" (mênh mông) là tả độ nhiều của cô, từ vô thủy đến nay, chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử, qua mỗi lân $\sinh$ tử thì có một thân xác. Những thân xác mà chúng sinh đời đời kiếp kiếp đã để lại, còn hơn mặt đất. Nếu xếp những xác ấy thành bãi, thì mặt đất này chứa không hết: "Bãi thây xác mênh mông rộng hơn mặt đất".

Tất cả những sự thực, những việc nói trên, đều là do Phật nói cho chúng ta nghe trong kinh Phật. Đệ tử Phật chúng ta, nghe Phật nói, đương nhiên tin tự đáy lòng. Nhưng những người thường trên thế gian, phần lớn là ngu si, đặc biệt là trước mắt, bất luận làm gì cũng đòi phải có chứng minh thực tế thì mới chịu tin, mà không chịu suy luận từ lý luận. Mọi tôn giáo, mọi tư tường trèn thế giới này, trừ những kẻ theo thuyết đoạn diệt luận không ai không tin sinh tữ, lưu chuyền, không ai không tin lục đạo luân hồi, không ai không tin nhân quà ba đời. Vì đây cung là sự thực của thế gian. Ta không nhìn thấy được nhưng Phật thì thấy rô ràng. Phật đã đem những sự thật trông thấy mà nói cho ta nghe, đâu phâi đế lừa dới chúng ta? Giâ sữ xưa nay ta không được nghe Phật nói, thì sự thật này ai thấy ai nghe? Giả sữ ta không đọc kinh Phật thì lý lê này đâu biết đâu hay. Vì vậy người được nghe lời Phật, được đọc kinh Phật thì không thể không thừa nhận mọi điều Phật nói là đúng và không thể không tin.

Có nguời vẫn tham luyến như xưa, si mê như cũ, chi e trăm kiếp nghìn đ̛ời, một lần trăm lỡ. Thân người khó được mà dễ mất, giờ lành khó đến mà dễ để qua Đường sá mịt mờ, ly biệt dài lâuu. Ác báo chốn tam đô, vẫn phải tư ta gánh chiu. Đou iòng không nói được, nào ai thay được cho ta? Nói đến điều này há không lạnh gáy?.

Chúng sinh quanh quẩn mãi trong tử sinh, chủ yếu chỉ do hai nguyên nhân là vô minh và tham ái. Như nói: "Tử sinh từ vô thûy chỉ tại vô minh, tham ái buộc vào, luân hồi mãi mãi, không hay bờ bến khổ đau". Lại nói: "Vô minh là cha, tham ái là mẹ", tất cả nhửng cái đó cộng lại với nhau thành ra mệnh khố của hữu tình. Cho nên chúng sinh từ vô thưy đến nay, dù qua bao nhiêu tân sinh tữ, cunng hoàn toàn do tham si gây ra. Không chặt đứt được sợi dây tham, si, thì vĩnh viễn không liễu thoát được từ sinh. Vì vậy, muốn giải thoát sinh tử, thì bài học đâu tiên là phäi vận dụng lực trí tuệ mà chặt đứt sợi dây tham, si để giâi phóng thân tâm bị trói buộe. Giả sử nếu chúng ta không tin ở luân hồi sinh tử mà vẩn tham luyến thế gian như xưa, vẫn si mê như xưa, thì thật là sai lầm lớn. Cho nên nói: "hoặc vẫn tham luyến như xưa, si mê như cū" thì vấn đè sê rất lớn như thế nào? "Chï e trải muôn kiếp nghìn đời, một lân trăm lỡ khó mà thoát khỏi ngục tù sinh tử. Hãy nói làm người, sai lâm lân này lân khác thì tiền đô sẽ khó mà tương tượng nổi, huống gì vấn đè lớn sinh tữ? Làm sao có thể sai lâm một lân, trăm lân? Nếu chúng ta không muốn thoát ly sinh tự thì không nói làm gì, còn nếu muốn
thoát ly sinh tử phải từng bước theo Phật pháp mà làm, để mong giâi quyết cái gớc của sinh từ. Nếu cứ sai lâm lẫn này lân khác, cho đến trăm lân thì làm sao ra khỏi luân hồi sinh tữ.

Kinh nói: "Mất nhân thân nhiều như đất của mặt đất, được nhàn thân như hạt bụi trên móng vuốt". Cái nhân thân "hạt bụi trên móng vuốt" ấy "khó được mà dễ mất" phâi cầm chặt cái nhân thân cúa kiếp này, lợi dụng cái nhân thân khó được ấy để tu học Phật pháp. Nếu không như thế, chờ đến lúc mất cải nhân thân quý báu ấy, thì hối hận cuñg muộn mát rồi. Nói "đã mát nhân thân, muôn kiếp khó lấy lại" là ý như vạ̀y. Bây giờ có cái nhân thân này, có vẻ như không báu gì, nhưng khi mất nhân thân thì mới thấy quý. Cho nèn phái giữ gìn cái rhân thân này cẩn thận lăm mới được.

Khòng chỉ cái nhân thân quý báu khó được mà có duyên tốt cũng khó gặp. Do đó, được làm người trên thế gian này, phải nắm chặt lấy cái thì giờ đáng quý, nhất là "giờ lành" càng phải trân trọng quý tiếc. Thực ra, bản chất của thời gian không có gì gọi là "lành" hay không lành, cái khác nhau là ở chỗ ta có khéo dùng nó hay không. Trong quá trình nhân sinh, nếu có thể tận dụng tốt thời gian, thì thời gian se được ta chi phối. Nên biết rằng, biết dùng thời gian thì thời gian ấy sẽ là "Giờ lành" không thể cứ để cho thời gian lặng lẽ trôi qua trước mặt ta, thì thời gian quý báu của đời người sẽ bị chúng ta chà đạp lãng phí vô ích.

Cái gọi là "giờ lành" trong bài này, còn một ý nghĩa
đặc thù nữa, tức là những người gặp cái cơ duyên được nghe Phật pháp, thì cơ duyên nghe Phật pháp ấy là "giờ lành", phải biết nó là đáng quý mà coi trọng nó. Nên biết: "Quang âm một đi không trở lại", nó đã qua đi, không có cách nào đuổi theo níu lại. Đúng như một học giả I-Ran ngày xưa đã nói: Thời gian qua đi không thể giữ, cơ hội qua đi không thể giữ". Quả là một danh ngôn chí lý, đáng để chúng ta coi trọng. Cho nên sinh ra làm người ở thế gian, không những phải quý tiếc thời gian, mà còn phải coi trọng cơ duyên, nhất là cái cơ duyên tốt có thể tạo ra một bước ngoặt không gi lớn hơn của đời người. Câu "giờ lành khó níu giữ mà dễ qua đi" của bài này là ýa ấy.
"Đường sá mờ mịt" là chỉ đường ở chín suối sau khi chết, tối om không chút ánh sáng. Một khi rơi vào ác thú, nếu muốn trở lại làm người thỉ quà là xa vời vô tận, không biết phải qua bao nhiêu thời gian, cho nên nói "li biệt dài lâu". Khi còn sống ân ái thế nào thì bây giờ cũng hoàn toàn thành không, không còn cái gì là của ta nữa. Đồng thời, không rơi vào tam ác đạo thì thôi, đã rơi vào đó thì mọi khổ đau ta phải chịu: "Ác báo chốn tam đô, vẩn phải tự ta gánh chịu". Mức độ đau khổ của ác báo tam đô, ngôn ngữ người không thể nào nói hết. Nỗi khổ đó, không ai có thể chịu thay ta, ngay cả Phậ Đà đại từ đại bi, có muốn chịu thay ta đến mấy cüng không thay được. Sức mạnh của Phật cố nhiên là không thể tưỡng tượng được, nhưng nghiệp lực chứng sinh cũng không thể tưởng tượng được, cho nên Phật cung khó mà cứu vớt được ta. Cả đến Phật thần thông còn không thay
được thì còn ai thay được? Cho nên nói: "Đau lòng không nói được, nào ai thay được cho ta". Nói đến đîèu này há lẻ ta không lạnh gáy?" Há ta không cảnh giác? Thật vậy, cái gì cũng có người thay được, chỉ có nỗi khổ, nhất là nỗi khổ sinh tử là tuyệt đối không thể ai chịu thay được cả. Hòa thượng Sư Tự Phong đã thống thiết răn dạy: Ví thừ vợ con thương tiếc, không kế giữ chàng, cho dù con cháu đầy nhà nào ai thay được! Người sống luống khóc than thống thiết, người chết cūng thần thức rới bời, tiên đố chỉ thấy tối tăm, ngước mắt nào đâu bạn lứa? Qua bến Nại Hà, trông thấy thảy đêu thê thảm, vào ải Quỷ Môn, đến đảy ai cũng bi thương !

Vî lẽ đơ, nên dứt lòng sinh tứ, rời bể ái dưc, tư cía, cíau ngườ kiêm đủ, cùng lên bờ bến Niết Bàn. Công hư̂n khoáng hậl không tiền, chỉ một việc này là đủu. Ấy là nhân duyên phá̛t tâm Bồ đề thứ sáu vậy.

Vì nỗi khổ sinh tử, trèn đây đại sư Tỉnh Am đã phân tích ky̆ cho chúng ta. Bày giờ đại sư lại cổ vũ chúng ta, cầu mong chúng ta xa rời bể khổ sinh tữ. Hai chữ "thị cô"" (vì lẽ đó) là đón ý trên, mở ý dưới, ý nói vì cái lẽ sinh tử là khổ đau như thế, cho nên những kẻ đang lưu chuyển trong sinh tử chúng ta, được gặp pháp môn lìa xa sinh tử, thì phải tìm cách "dứt lòng sinh tữ", để mong rời khỏi "bể dục ái" khổ đau. Cái dòng sinh tữ ấy làm sao mà dứt được? Chỉ có tu học chính pháp của Như Lai, vận dụng cái chính đạo ấy để bịt chặt dòng sông sinh tử. "Bể dục ái" là sao mà rời khỏi? chỉ có chèo lái con thuyè̀n Bát nhã, dùng nó chờ chúng ta rời khỏi bế khổ
dục ái. Như vậy thì knông chỉ chúng ta được lợi, mà cũng lợi cho cả chúng sinh, cho nèn nôi "tự cứu cứu người gò̀m đủ" không chỉ làm chúng ta rời bến sinh tử, để lên bờ Niết bàn, mǎ cūng giúp được chúng sinh rời bén sinh tử, lên bờ Niết bàn. "Cùng lên bờ bến Niết bàn". Muốn "tự cứu, cứu người, gồm đủ cùng lên bờ bến Niết bàn" thì đêu phải vận dụng trí tuệ chiếu rọi mọi bản tính không tị̣ch của chư pháp, không điên đảo si mê nữa, không tham ái si mê nữa, thì tự nhiên có thể dứt dòng $\sinh$ tử, rời bể dục ái. Vî thế, mọi công đức đả có từ vô thưy đến nay đều khơng thể sánh với công đức vĩ đại thù thắng và cao câ này. Mà cái "công huân khoáng hậu không tiên" này khòng phải ở đâu khác, chỉ ở cái việc "niệm nổi khổ sinh tữ" này mà ra. Đây là nhân duyên phát tâm, Bồ đê thứ sáu.

## 7- Tôn trọng tính linh mình mà phát tâm Bồ đế

Vi sao tôn trong tính linh của minh? Rầng cái tâm hiện nay của ta cùng cái tâm của Phột Thích Ca Nhu lai là vô nhị vô biệt, vi sao Đhíc Thế tôn từ kiếp vô lượng đến nay đả sớm thành chính giác, còn chúng ta hôn mê điên đảo vẫn làm phàm phu?

Đây là nhân duyên phát tâm Bô đê thứ bảy, cũng tức là tôn trọng tính linh của mình mà phát tâm Bô đê. Vì sao tôn trọng tinh linh của mình"? Đáy là nêu câu hôi: "Tính linh cûa mình" giaii thich theo mặt chữ là tính linh mà mỗi một người đều có. Nếu nói theo ý nghĩa sâu hơn tức là tính Phật mà mỗi chúng sinh đêu có như Phật pháp nói. Theo Phật pháp Đại thừa: "Mọi chúng sinh
đêu có Phật tínin", theo Phật pháp Tiểu thừa: "Người người đểu có phận giải thoát, lại đều có Phật tính" thì làm sao không tự tôn trọng mình? nếu như tự biết được tôn nghiêm của nhân cách, thì không nên tự khinh rẻ vứt bỏ mình mà cam chịu trụy lạc.

Nèn biết cái tâm hiện có của ta nay không phải là cái tâm vọng tưởng hư vọng phân biệt, mà là cái chân tâm thanh tịnh linh linh bất muội, liểu liễu thường tri, "so với cái diệu tịnh minh tâm của Đức Thích Ca Như Lai là vô nhị vô biệt. Đã rằng tâm và Phật là không có khác biệt gì, thì lý ra "kẻ kia trượng phu thì ta đây cunng thê" mới đúng; tại sao Thích Ca Thé Tôn từ kiếp vô lượng đến, đã sớm thành chính quả, còn ta thì ở trong hôn mê đièn đảo, vẫn là một phàm phu khố não? Như vậy không phải là đáng hổ thẹ lắm sao? Ờ đây có một vấn đê phải giải quyết, chúng ta đã là phàm phu khố nâo, vì sao lại nói so với Phật là vô nhị vô biẹte? Đ̂êeu này có thế dùng lý lự̂n Lưc tícc Phột cûa Thiên Thai gia để giái thích. Đức Thích Ca Nhu lai từ vô lượng kiếp đến đã sớm thành chính quả là cứu cánh Phạt, còn phàm phu điên đảo từ vô thưy cho đến ngày nay vẫn còn tràm luân trong bể khổ luân hồi cunng gọi là Phật, đó là nói theo lý tức Phật.

Chúng ta đã là lý túc Phât, dương nhiên chỉ là tương dẳng với Phật vè̀ lý tính mà thồi. Như nay tôi nói với chư vị rằng: "Các vị đêu là Phật" thì có phải các vị đêu là Phạt không? Dương nhiên vẫn là phàm phu, không phải là Phật. Đã là phàm phu thì vì sao lại gọi các vị là Phật? các vị nghe nói mình là Phật, đã không còn lý túc Phật nưa mà đả nhạy lên chỗ tên g̣̣i tức Phật ròi, nhưng
cũng chỉ là tên gọi tức Phật mà thôi, còn xa lắm so với cứu cánh tức Phật. Từ đây tiến lên bước nưa, phải qua các giai đoạn quán hành, tương tự, phận chứng, rồi sau mới đến quả vị cứu cánh tức Phạt, mới thật sự bình đẳng với Phật. cho nên sự bình đẳng vô nhị vô biệt với Phật là nói trên ý nghĩa lý tính còn trên phương diện còng hành và thời gian thì chúng ta khác với Phật một trời một vực, căn bản không thể nào so sânh được. Không thể nghe nói là Phật thì tường rằng mình là Phật thật.

Phàm phu sở dī hôn mê điên đảo, ngoài việc không chịu tin rằng mình có Phật tính ra, những cái khác như vô thường cho là là thường, vô ngã cho là là ngã, bất tịnh cho là là tịnh, phi lạc cho là là lạc v.v... cung đêu thuộc loại hôn mê điên đảo, còn nữa, như iấy cán làm thàn, coi thân là cán v.v... nói trong nhân duyên thứ sáu cũng là hòn mê điên đảo. Tóm lại, cái điên đảo của phàm phu là không thể nối hết được, không phải nới một lần là đủ. Cho nên, nếu thật sự nhạ̀n thức dược nỗi khố sở trong tràm luân sinh tử, mà đêm ngày mộng tưởng đến Phật Đà đã sớm thành Phật từ trước kiếp vô lượng, để tay lèn tim suy nghĩ sê có thể khóc to rơi lệ đâm đìa: Phàm phu hôn mè điên đảo, không những chưa thành Phật mà còn bị sinh từ trơi chặt không thể giải thoát, nhọc lòng Đức Thế Tôn Thích ca không thể không quay buồm từ bi xuất hiện ở nhản gian, mỏi miệng nhọc lòng thuyết pháp để hóa độ chúng ta. Nói giản đơn, Phật và phàm phu chì khác nhau ờ chỗ ngộ và mê, giác ngộ thì là Phật, si mê là phàm phu. Ngày nay, mục đích trị học Phật pháp của chúng ta là mong đ̛ược chuyển mè khai ngộ mà thôi.

Lại nữa, Đức Phột Thế tôn thi có thần thông, trí tuệ, công đức trang nghiêm vô lượng, còn chúng ta thì chỉ cónghiệp hệ, phiền não, trói buộc sinh tự vô hương. Tâm tính là một mà mê ngộ vực trời. Nghî lại suy đifi, há không hổ then?

Đoạn này vẫn dùng đối chiếu phàm phu với thánh nhân. Lại nữa, Phật Thế tôn thì có thần thông, trí tuệ, công đức trang nghiêm vô lượng". Thần thông, nghía là biến hớa tự tại. Như "Trên thân phun nước mà dưới thân phun lửa, đi trên mặt nước mà như đi trèn đất bằng, đi trèn mặt đất như đi dưới nươc", đã nói trong kinh, tức là cho thấy sự biến hơa vô cùng, tự tại vô ngại của phép thần thông. Sự tự tại vô ngại này, không phâi là giải thoát thì là gì? Vì nghia cùa chữ giải thoát cungg tức là không chịu sự trở ngại và trói buọ̣c nào. Cho nên thần thông vô lượng là đưc giải thoát trong ba đức cua Phật Đà. Mà đức giải thoát là đới lập với sự trói buộc nghiệp chướng cuaa phàm phu.

Phật Thế tôn lại có trí tuệ vô lượng. Tri tuệ tức Bát nhã, là đức Bát nhã trong ba đức của Phật. Phàm phu vì bị phiền nâo che lấp, cho nên trí tuệ Bát nhã không thể hiện rõ ra. Một khi trừ bỏ được phî̂̀n não đang che lấp, thì trí tuệ Bát nhã lập tức hiện ra: Vì thế, đức Bát nhã là đối lập với chướng phiền não của phàm phu. Nói trí tuệ của Phật, thì chủ yếu nói hai loại, tức là hai trí quyền và thực. Quyền trí là nói sự, mà sự là vô bất chu biến (không chỗ nào là không khắp), thực trí là nói lý, mà lý là vô bất minh triệt (không chỗ nào là không sáng tỏ thấu trệ̀t). Cả hai trí này đêu thuộc Bát nhã đức.

Phật lại có công đức trang nghièm vô lượng, tức là nhờ đủ loại công đức làm trang nghiêm pháp thân Như lai. Pháp thân Như lai là do công đức vô lượng làm cho trang nghiêm, cho nên đầy là Pháp thân đức trong ba đức của Phật đà. Chúng sinh đã có Phật tính, thì cūng có Pháp thân, nhưng Phíp thân trong phận chúng sinh, như Thiên thai gia nói, là tố pháp thân. Tố tức là phác tớ vô hoa (thuần phác không hoa lá). Pháp thân vốn có của phàm phu vì không được tô điểm trang nghiêm bằng các loại tu đức, cho nên hết sức thuần phác. Nếu được công đức vô lượng làm cho trang nghiêm thì sẽ giống như Pháp thân mà Như Lai đả thành tựu được.

Nhìn trở lại, "chúng sinh chúng ta", không những không có thần thông vơ lượng, mà "chî có nghiệp chướng vô lượng", không những không có "trí tuệ vô lượng", mà chỉ cỏ "phiên não" vô lượng; không những không có "công đức trang nghiêm vô lượng", mà chỉ có "sinh tử trièn phọc" (sự trói buộc sinh tử) vô lượng. Nghiệp hệ, phiền não, sinh tử triè̀n phọc, nói chung lại là tam chướng hoạạc, nghiệp, khố, mà chúng sinh có.

Nghiệp hệ vô lượng là chï các hữu lậu nghiệp hoặc ác hoạ̣c thiện máa chúng sinh đã gây ra, vì nghiệp đã tạo ra là nhiều đến vô lượng vô biền, cho nên gọi là nghiệp hệ vô lượng. Nghiệp tức là sức hoạt động của nhân sinh, bất luận chúng ta có hoạt động gì, dù hoạt đọ̀ng đó đem lại kết quả có ích hay có hại cho người thì nó cũng để lại một thứ lực gọi là nghiệp lực, có thể tạo ra khổ báo hay lạc báo sau này. Nghiệp lực có thể vỉ nhỉ̛ một sợi dây
trói buộc chúng sinh giữ lại trong lục đạo chịu khổ, không cho thân tâm tự do giải thoát, cho nèn gơi là nghiẹp chướng. Nghiệp chướng là ngự̛̣c với giải thoát đức của Phạt Đà.

Phiên não vò lượng là chî các dạng các loại phiền não khác nhau của chúng sinh. Theo Tiếu thừa, có kiến hoạc và tư hoặc. Kiến hoặc là do ác kiến làm chû thế, gây ra đủ các loại suy tính so đo bất chính, về sinh mẹ̀nh thân thể thì chấp hữu cái tự ngâ thực tại, hoặc là vợng chấp sinh diệt (sinh ra và mất đi) đoạn thuờng (gián doạn và trường tồn), nhất dị (đờng nhất và dị thể), lai khứ (dến và đi) v.v... mà cản trờ việc chưng ngộ bốn chàn lý của việc kiến đạo. Kiến hoặc chia nhỏ làm bát thạ̣ bát sứ. Tư hoặc là các loại tư niêm của phàm phu, về sự vật khách quan, là nây sinh cái hoạ́c cảm tham, sân, si, cản trở sự quán chiếu của tư duy tu đạo. Tư hoặc chia nhỏ làm bát thập nhất phẩm. Phî̀n não có tác dụng công năng phát ughiệp nhuận sinh, trói buộc bữu tình lưu chuyển trong tam giới ngũ thú, vào sinh ra tữ đế cân trờ việc chứng quâ chân lý Niết bàn. Hoạc chướng là ngược với Bát nhä đức của Phật Đà.

Triên học sinh tử vô lượng chî các lợi khố quả mà chúng sinh phải chịu đụng trong luân hồi sinh tử, cũng gọi là khổ chướng. Chúng sinh do sự dẫn dắt cüa nghiệp quả bị đưa đến thế gian này, bất luận là sự thể sinh mệnh hay hoàn cânh sống đêu không tốt đẹp như lý tương mong muốn, do đó mà đủ loại khồ đ̉au trói buộc chúng ta, làm chúng ta lúc nào cũng thấy như ngạt thở. Những
ba khổ, tám khổ, vô lượng khổ v.v... như vẩn nói, tất cả đểu làm khổ não thân, tâm ta. cho nên có thể nói cái đại chỉnh thể tam giới, tất cả chỉ là một bể khổ. Kinh nói: "Tam giới vô an, do như hỏa trạch" (khắp tam giới như một tòa nhà lửa, không có chỗ nào yên), quả không sai tí nào. Khố chướng là ngược với đức Pháp thân của Phật Đà.

Qua so sánh như vậy, tam chướng của phàm phu, tam đức của Như Lai là khác nhau rất lớn. nếu chúng ta muốn chuyển tam chướng thành tam đức thì phải tu tập đúng phép như Như Lai đã chỉ rö, sau đở có thể dứt trừ tan chướng mà hoàn thành tam đức, thực hiện được địa vị bình đẳng vô nhị vô biẹ̉t với Phật Đà.
"Tâm tính" của ta và của Phạt vốn "là một". Phật có tâm tự tính thanh tịnh, cái tâm của chúng ta cūng tự tính thanh tịnh. Thế mà cái "mê" của phàm phu và cái "ngọ" của Phật thì lại khác nhau "trời vực". Phàm phu sở dĩ làm phàm phu chỉ vì "mê", chư Phật sở dĩ là Phật chỉ vì "ngộ". Chỉ một điểm nhỏ như vậy mà Phật và chúng ta cách xa nhau lắm. "Suy đi ngả̉m lại", "há chẳng hổ thẹn" hay sao? Người có chút huyết tính, nghĩ đến Phật đả thành chính giác đã có đủ tam đức, còn mình thì vẩn trong vòng luân hồi, có đủ tam chướng, còn gl hổ thẹn hơn trên đời này nữa không? Vì vậy, đã sinh ra làm người, nên tự tôn tự trọng, không được tự bạo tự khí. Nếu tự bạo tự khí, tự cam trụy lạc mà thiếu quyết tâm vươn tới tự cứu, thì dù với lý do gì cũng khó mà lượng thứ. Vl chúng ta vốn có phận được giải thoát,
vốn có Phật tính, biết tu tập theo phương châm tôn trọng tính linh cûa mình thì cuối cùng sẽ có ngày siêu thoát.

Vt nhu chấu bớu vô giá mà vùi trong bùn đọng, coi như ngói uụn, không quý tiếc trân trọng.

Đây là ví dụ. Chúng sinh vốn có "tâm tính" thanh tịnh "ví như châu báu vô giá", hoạt động phiễn não của chúng sinh hiện nay cũng ví như "bùn đọng" ô uế. Đem hạt châu vô giá mà "vùi trong bùn đọng "ô uế", "coi như ngói vụn", không biết "quý tiếc trán trọng", thì sai lầm đến thế nào? Mọi người chỉ biết đó là sai đâm mà không biết rằng mình có tâm tính bị vùi trong bùn nhơ, cam tâm làm phàm phu trong sinh tử, suốt ngày vọng tưởng phân biệt, mà không tôn trọng tính linh của mình, không cố gắng vươn lên cà̀u giải thoát, không tinh tiến ngộ chứng Phạ́t tính, thì còn sai lâm hơn nhiểu.

Vì lẽ đó nên dùng thiện phá̛p vô lượng mà đối trị phiền näo, tu đức có công, thì tînk đức mới khai hiển. Như chôa bóu đ̛ược rửa sạch, đính treo lên cờ cao sẽ tỏa sáng soi rọi khắp nơi, làm lu mờ hết thảy mô thứ ánh sâng kha̛c. Như thể thì có thể nói là không phụ công gíoo hóa của Phật, không phụ tính linh của minh. Ây là nhân duyên phát tâm Bồ dề thứ bảy vậy.

Tóm tắt những điêu nơi trên, đả làm người đệu có Phật tính, thì "vì lẽ đó" nay làm ngươi, lại may gặp được Phật pháp, "nên dùng thiện pháp vô lượng mà đối trị mọi phîenn não". Phát tâm tu họ̣ Phật pháp, bài học duy nhất đâu tiền là đối trị phiền não. Vì chúng sinh sờ dĩ
lưu chuyển trong luân hời sinh tử là do sự dẩn dắt của nghiệp lực, mà đưng đâu nghiệp lực là phiền não dang không ngừng phá rời. Nếu có thể diệt trừ sự phá rới của phiên não thì sé có thể không tạo ra nghiệp hứu lậu nữa. Không có sự thúc đấy của nghiệp hữu lậu, thỉ tự nhiên không phải chịu nổi khổ tử sinh. Thiện pháp vô lượng, nói rộng là tám vạa bốa nghìn pháp môn. Dùng tám vạn bốn nghìn pháp môn đó đới trị tám vạn bồn nghìn phîên não. Nói giản dơn đó là 6 phép ba la mật mà Bà tát tu. Tu như thế đến trình độ hoàn mã̃n thì chỉ có thể đối trị sạch mọi phiền não.
"Tu đức có công thì tính đức mới khai hiển". Đây là làm sáng tỏ tính đức và tu đ̛ức. Tính đức là công dức vốn có trong Phật tính, cūng gưi là tính đức thiên nhiên. Nhiêu kinh điển Đại thừa Chân thường đêu từng nói dến, chúng sinh có tạng tính Như Lai, mà tang tính Như Lai lại có hàng hà sa só́ công đức. Vì thế trong bän tính chúng sinh sẳn có một cách thiên nhiên mọi công đức, chỉ có điêu là tính dức thiên nhiên ấy từ vò thûy đến nay chưa từng hiện ra. Sở dĩ nó chưa thể hiện, là vì chúng ta chưa có công phu tu dức. Tu đ̛̛̉́c, tức là công đức do tu mọi thiện pháp mà thành được. Chỗ khác nhau giữa tính đức và tu đức là tính đức là vốn có, còn tu đức là do tu tập mà thành. Nếu kbòng cố gắng tu đức hậu thiên đến mức độ có công, thì tính đức tiên thiên sẽ không thể hiện hiện. Vì hai khái niệm tính đức và tu đức, trong Kinh Luận hệ Chân thường đã luôn luôn đẻ cạp đến.

Lại ví dụ: Nếu hạt châu báu vồ giá bị vùi trong bùn nhơ, được lấy ra khỏi bùn, rưa sạch bằng nước. Sau khi rửa sạch, đem hạt, châu báu vô giá đã rửa sạch ấy lèn trên bờ cao, thì hạt châu long lanh sáng đó sê tổ ra quang huy vô hạn, chiếu rọi khắp nơi, nó không chỉ sáng quắ đẹp đê mà còn có thể làm lu mờ mọi thứ ánh sáng khác. "Chiếu rọi khắp nơi, làm lu mờ hết thảy". Tính đức vốn có ví như chấu báu vô griá, được cọ rựa mài dũa bằng tu đức thiện pháp vô lượng, thể là tính đức vốn có được khai hiển nà phát ra ánh sáng rạng rỡ chiếu rọi khắp nới. Ánh sáng cưa nó không nhựng có thể xua tan cái hắc ám vô minh, mà còn xua tan mọi thứ hắc ám của thế gian, chiếu tỏa khắp thế gia $n$ vô biền vô lượng. Đồng thời còn có thể nói, thứ ánh sáng tôa ra từ tính đức là sáng hơn hẳn bất cứ ánh sáng nào cưa thế gian.

Phật tữ chúng ta biết rô tính linh sẵn có của minh vốn là sáng quắc rực rỡ và có tính đức thiên nhiên, thì nay, nếu có thể trên cơ sở tôn trọng tính linh cüa mình mà tu đức một cách thiét thực, thì có thể nới là "không phụ công" Phật Đà quay buồm từ bi xuất hiện ở nhân gian môi miệng, nhọc lòng "giáo hóa" chúng ta. Vî Phạt hiện về nhân gian thuyết pháp là đê giáo hớa chúng ta. Nay theo lời dạy của Phật Đà mà làm, đương nhiên không phụ lòng từ bi giáo hóa nhân loại của Phật Đà. Đồng thời ta tu hành theo lời giáo huấn cúa Phật, làm cho tính linh ta hiển hiện, không còn bị vùi lấp trong bùn dơ, thì không những không phụ công giáo hớa của Phật, mà cũng "không phụ" tính linh vốn có của mình. Từ vô thưy dến nay, chúng ta điên dảo mê hoặc, tạo
nghiệp chịu khổ, cố nhiên phụ công giáo hóa của chư Phật, thực ra còn phụ cả tính linh của mình. Cûa nhà quý báu vốn có trong tính linh của mình không đem ra dùng mà cam tâm luân lạc làm kể hành khất bần cùng, đó là đî̀u Phật thương xớt chúng ta. Nay hiểu rõ tính linh mình là quý báu, lấy việc thành Phập làm mục đích.

## 8- Sám hối nghiệp chương mà phát tâm Bồ đề

Vì sao pha̛i sám hối nghiệp chương? Kinh nói phạm một tội cát-la, nhu Tữ Thiên vương tuổi tho nừm trăm tuổi xuống nê lê đ̣̂a ngục . Cat́-la là tội nhỏ mà còn khổ báo nhut ihế, huống gì tội nặng? Khổ bđoo khó mà nói hết!

Đây là nhân duyên phát tâm bồ đê thứ tám: sám hối nghiệp chướng mà phát tâm Bò Đề. Phàm là đồ đệ Phật, hẳn là rất quen với hai chữ "nghiệp chướng". Nghiệp có ba loại khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp, nhưng thứ nghiệp cần sám hối để tiêu trừ thì nặng vè ác nghiệp, do gây tội ác mà có. Người ta một khi tạo ra ác nghiệp thì sẽ gặp những chướng ngại trong quá trình tu hành, cản trở việc tu hành tinh tiến thuận lợi. Đîêu này đã nói sơ qua trèn kia, chỉ khi nêu ra mười nhân duyên phát tâm bồ đê.

Khi chúng ta gặp chướng ngại do ác nghiệp tạo ra thì phài làm thế nào? Theo Phật pháp, chỉ có một cách duy nhất là sám hới để trừ bỏ, làm cho tàm địa chúng ta thanh tịnh trỏ lại. Đó là biện pháp thích đáng nhất. Như muốn đi qua một con đường nào đó mà trên mặt đường có một tảng đá to vướng lối đi, thì tất nhiên và
trước hết phải vần tảng đá đó đi thì mới có thể đi được.
Nên biết rằng tảng đá lớn cản trở đường cũng giống như nghiệp chướng. Hành giả Phật pháp có nghiệp chướng tội ác, bất luận đi con đường nhân gian, đường giải thoát hay dường lớn $B$ Bo Đê đẻu sê gạ̣p nhi̛ng chương ngại ở những dạng thức khác nhau, làm cho cảm thấy không thuận lợi trên dường tiến tới.

Nghiệp chướng ai ai cũng có, không ai phủ nhận được, chỉ có nặng nhẹ khác nhau mà thồi. Đâ là người đêu có nghiẹ̣p chướng thì khi muốn buớc lên con đường lớn Bồ Đè, không sám hối sao được! Cho nèn trong Pháp môn của Phật Đà có môn sám hối. Pháp uyển cha̛a lâm nói: có một loại người ngu si thuờng nghĩ rằng: chỉ cần ta không làm ác thì đó cűng tức là làm điêu thiện rò̀i, có gì phải sám hối? Người đời nghĩ như vậy không phải là số ít. Lai thường nghe có ngtơoi nói ràng: chỉ càn tâm tớt là được, cần g̀̀ phải tin Phật niệm Phật? Thậm chí còn có người nói: tâm tốt còn hơn ăn chay. Những cách nói như vậy đều sai, không những có hại cho mình, mà còn gây hại cho những người không phân rõ trái phải tà chính. Những người như vậy, không biết có cái gì tác quái trong tâm họ mà khi thấy người chay tịnh tin Phật họ không những không thích, không khen mặt thiện của người, mà còn không chút xấu hổ, chỉ lấy mồm miệng che đậy lỗi lâm.

Trong kinh Phật đã phê phán những người như thế: nếu nói chưa làm ác tức là làm việc thiện, thì chưa làm việc thiện phải chăng cưng là làm ác? Nếu cái lý luận
chưa làm việc ác cüng như làm việc thiện cuang có thể đứng vững được, nếu không thừa nhận chưa làm việc thiện tức là làm điều ác, thì cũng không thể thừa nhận chưa làm ác tức là làm việc thiện. Từ cái lý mà Phật đã gợi ra này, có thể thấy cái lý luận chưa làm đỉ̉u u ác tức là làm việc thiện là hoàn toàn sai lâm, không thể coi là lý do được. Vê điều này, Phật còn nêu thí dụ để làm rõ: nếu chưa làm dîeu ác cūng như làm việc thiện, thì các loại súc vât nhân gian như lợn, ngựa, bò, dẻ có làm các đî̀u ác như giết chóc, trợm cắp vè nhựng tội khác mà loài người thường phạm đâu phải chăng các loài súc vật đó có thể coỉ như viẹ̀c thiẹ̀n? Nếu phủ định điều này, thì những quan niệm sai tâm đêu phải diệt trừ tận gốc mà không chút nhân nhự̛̣ng. Không như vạ̀y thì người ta së đi đến nhứng ý nghỉ không đưng, còn ai tu hành thiện pháp?

Đá là người thì ai cung có nghiệp chướng, đương nhiên phải sám hối: "Vì sao phai sám hối nghiẹ̀p chướng? "Về vấn đẻ này, xin kể một câu chuyện: Khi Phật còn trụ thế có một người đàn bà tại tục, tên gọi là Đè̉ Vi, bà ta nhà nghèo lại gúa chồng, dả thiếu sự an uii cuaa chồng lại gặp khó khăn quẫn bức trong đời sống, đến nỗi bà ta thấy cuộc sống không còn lạc thú gì, cảm thấy tội nghiệp của mình rất sâu nặng, muốn đi con dường tự hưy diệt, cho rằng chết đi thì mọi nghiệp chướng cūng không còn, thân tàm sē hoàn toàn giải thoát.

Khi bà ta đang do dự bên miệng hố sinh tữ thì một Tỳ khưu xuất hiện trước mặt. Biết được dụngý s của người
đàn bà, Tỳ khưu khai thị bà ta rằng: con bò già kéo một chiếc xe đi tới, cảm thấy xe nặng, khốn khố, muốn xéo gảy nát chiếc xe đang kéo, che rằng xe gây thì nó không phải vất vả kéo xe nữa, thân tâm sê knôi khồ. Nó biết đâu rằng chiếc xe này bị xéo nát, chiếc xe khác sẽ được tròng lèn cổ nó, hơn nữa chiéc xe mới sé còn nặng hơn, làm nó khố sở hơn. TYư đó có thể thấy rằng, hủy chiếc xe trước Ehông phả là biẹn pháp giải thoát.

Con bò già mà Tỳ khuts nói là dế ví với agười, chiếc xe bò kéc là ví như thân thê người. Nhị̛ng người ngu si ở thế gian, câm thấy cuụ̣c dừ dau khồ, muốn hưy diệt một cách không chinh đáng sirih mènh của minh, cho rằng ché́t là xong tất cáa, mọi cái đêa trở thành quá khứ. Không biết rằng như vạ̣y là haìn toào sai. Nên biết rằng, khi một sinh mệnb kết thúc, do nhân duyên nghiẹ̃p chướng, một sinh mệnh mới khác seê tiếp dến. Mà cái sinh mệnh mới tiếp đến này, không ai có thể đâm bảo, không ai có thể nắm chăc là sé tốt hơn sinh mệnh cũ. Thế thì, hà tất phải hy sinh cái sinh mệnh đáng quý này?

Tỳ khưu sau khi đưa ra cái thí dụ trên cho Đ̉̉ Vi lại nói tiếp: Như mặt trăng trèn trời vốn là sáng, vì bị mây den che khuất, cho nên ánh sáng bị che chắn. Cái mặt trăng tâm chúng ta, vốn cûng sáng, chỉ vì cái nghiẹ̀p kiếp trước, ánh sáng tâm người bị tội nghiệp che khuất, vì thế cảm thấy cuộc sống đau khổ. Muốn khôi phải chịu khổ quả, trước hết phải trừ bỏ khổ nhân, trừ bỏ tội nghiệp của khổ nhân, cái biện pháp duy nhất vô nhị là
chí thành sám hối. Nếu biết sám hối thì sê như bó đuốc xua tan bóng tối, mọi hắc ám của tội nghiệp,
hhờ ngọn đuốc lớn chiếu rọi se tự nhiên trờ thành không có.

Từ sự gợi ý của Tỳ khưu, chúng ta có thể biết rõ: Sống làm người trên thế gian này, không sợ thừa nhận có nghiệp chướng, chỉ sợ không sám hối trừ bỏ nghiệp chướng. Không cố gắng về mặt này mà sợ, khớng dám thừa nhân nghiệp chướng, thì mới thực sự là không phương cứric chửa. Người ta học Phật pháp, nên thừa nhận nghiệp chướng của mình là nặng, tiến lên theo phương pháp sám hối mà Phật đã dạy mà sám hối một cách chí thành khẩn thiết.

Bây giờ xin giải thích từ "sám hối"
1- Sám là tự thú, hới là phục. Như người thế gian đắc tội với vua, ngoan ngoản thuận phục, không dám trái. Không trái tức là phục, thuận phục tức là tự thứ. Người tu học Phật pháp cũng vậy, phư phục dưới chân Tam Bảo, thuận phục đạo lý chư pháp, từ dó không dám làm sai trái, thì gọi là sám hối. 2 - Sám là tu việc tới, hối là sữa việc đã quả, việc ác bất thiện đã làm ngày trước, bây giờ biết rõ là không đúng. Thế là ghét bỏ, xa lánh điều không đúng đã làm gọi là hối. Còn những thiện pháp trước đây đã bị dứt bỏ thì nay biết là phải làm, và từ nay về sau, tinh tiến dũng mãnh tu tập, cho nên gọi là sám. Nôi chung lại "khí vãng cầu lai" (vứt bỏ quá khứ, tìm đến tương lai) gọi là sám hối. 3- Những điểu sai đã làm đem bày ra, mọi tội lỗi đem bộc lộ hết, không chút che
đậy, giấu giếm gọi là sám, từ bỏ dứt trừ cái tâm làm ác, dứt bỏ mọi ý nghĩ làm ác, thì gọi là hới. Như thế, dứt bỏ hết cái tâm làm ác, cái việc làm ác gọi là sám hối.

Sám hối không thể tùy tiện mà được, phải có chỗ thích đáng, chỗ sám hới lý tưởng nhất, khòng gì hơn là dựa vào pháp tính, đây là chỗ sám hối tối diệu, tối thượng, là chỗ sám hới cao hơn hết thảy. Hành giả sám hối nghiệp chướng. nếu như thật sự hiếu cái ý nghĩa đó, trước hết nên tìm đạo lý pháp tính làm chỗ sám hối. Tìm được chỗ đó rời thì làm gì tiếp theo? Phổ Hiền quán nói: "Ngồi ngay ngăn niệm thực tướng, các tội như sương móc, mật trời trí tuệ có thể tiễu trừ. Tâm ta tự không, phúc tội vò chư, thế gọi là đại sám hối, thế gọi là trang nghiêm sám hối, thế gọi là vô tướng sám hối". Hành thực tướng sám hối chỗ y pháp tính, thì những tội ác ta quán sê không còn là tội ác, tội ác lúc đó sẽ thành thựe tướng, phúc đức mà ta quán cūng không còn là phúc đức, phúc dực lúc đó sé thành thực tướng. Mọi tội phúc thuần là thực tướng, ngcài thực tướng ra không còn tội phúc gì khác cả, thế gọi là chân thực sám hối. Mấy câu thường nói: "Tội sinh từ tâm, đèn tâm sám hối, khi tâm diệt thì tội cŭng không, tâm mất tội diệt thảy là không, sám hới như vậy là chân" cūng chính là biểu hiện cua tinh thần sám hới đó.
"Kinh nói: phạm một tội cát-la, như Tứ thiên vương thọ năm trăm tuổi phài đày xuống địa ngục nê-lê". Nói đến tội ác, khỏi phải nói, có tội nặng nhẹ khác nhau. Tội nặng nhất là 4 tội ba-la-di; tội nhẹ nhất lă tội Đột-cát-la,
cũng tức là tội cát-la đã nói trong bài này. Đột-cát-la là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là ác tớc, ac thuyết (việc làm ác lời nói ác). Ác tác là chỉ tọ̀i do thân gây ra; ác thuyết là tội do miệng gáy ra. Bất luận là do thân phạm hay miệng phạm, chỉ cần thuộc loại tội cát-la thì nới chung đêu là tội nhỏ, nhẹ nhất. Hãy nói một T'y Khưu khi khoác áo, phải khoác cẩn thận lên mình, nếu vấn áo lèn cổ, hoặc trùm áo lên đâu thì đêu là phạm tội đột-cát-la. Lại như đi đường không để ý đến uy nghi của mình mà tỏ ra khinh suất coi thường thì cû̃ng phạm tội dột-cát-la. Tuy nói rằng đi đứng không đén nỗi gì ảnh hưởng đến người khác, nhưng đä là Tỳ Khưu thì vẩn phải đẻ̉ ý giữ gìn. Còn nữa, Tỳ Khưu mà tư thái ngồi không ngay ngắn nghiêm trang, cûng tức là phạm tọ̀i đội-cát-lc. Trên đây là nói tội do thân phạm. Còn tội do miẹng phạm thì thí dụ như nói năng khinh bạc cười cợt, khi đang ăn, vửa ăn vưa nói, hoạc noói với người khác mà không dùng lời lê đúrig phép v.v... ựu do là phạm tội đọt-cát-la.

Phạm tội đột-cát-la thì dễ dàng sám hối, chỉ cần sau khi phạm không lâu thì bộc lộ với người khác, tỏ ra sám hối là tọ̣i có thể tiểu trừ; còn như nấu đã phạm mà không sám hối, thì dù chỉ phạm một tội cớt-la rất nhô sau khi chết cung see bi đày xuống nê-lè địa ngục. Một khi đã bị đây xuống nê-le địa ngục thì sẽ phải chịu tội ở dưới đó trong mệt thời gian dài dằng dặc, không thể thoát ra sau mọ̀t thc̆̀i gian ngắn. Trên kia đã nói, tuổi thọ cûa người ở Tứ thièn vương thiên là năm trăm tuổi, tuổi thọ cûa ngtuời nhấn gian không thể sánh được. Một ngày
đêm ở'Tứ thiên vương thiên bằng năm mươo năm ờ nhân gian. Cứ ba mượi ngày tính là một tháng, thì một tháng ở Tứ thièn vương thiên dài bằng 1 nghìn năm trăm năm nhân gian. Cứ mười hai tháng tính là một năm, thì một năm Tứ thiên vương thiên dài bằng một vạn tám nghìn năm nhân gian. Tuổi thọ ở Tứ thiên vương thiên là năm trăm tuồi, cứ thế mà tính, năm trăm năm ở đây dài bằng chín triệu năm ở nhân gian. Chư vị thử nghỉ xem: phạm một tội nhỏ cát-la mà phâi chịu khổ báo lâu dài như vậy, có đáng sợ không?

Đột cát-la là tội nhẹ, bình thường có thể bỏ qua. Thế mà "phạm một tội nhỏ cát-la, khổ báo đén như vậy, huống gì phạm trọng tội thì khổ báo đến mức nào, thật khó nói hết".

Đến đây, có một vấn đê cần nêu ra thảo luận:
Phạm tội nhò cát-la có thể sám hới, thế thì phạm tội nặng ba la la di có thế sám hối không? Vì vấn đê này, quan niệm cỉa các bộ phái khác nhau. Có phái cho rằng, phạm trọng tội không thể sám hối được, vì phạm trọng là đã mất giới thè̉. Một Tì khưu đã mất giới thể thì cūng mất luôn cả tư cách Tì khưuu. Có phái lại cho rằng, dù đả phạm trọng tội cüng vẫn có thể theo pháp mà sám hới thanh tịnh, mà trở thành một tỳ khiêu đúng phép. Hai quan niệm này đều có thể tìm được căn cứ trong kinh. Có kinh nói không thể sám hối, có kinh nói có thể sám hối. Quan niệm trước nói chung có thể hiểu, còn quan niẹ̀m sau có người không cho là như vậy. Ở đây xin căn cứ vào kinh mà trình bày như sau:

Một lân Phật nói với Xá Lợi Phất rằng: trước kia có một Tì khưu tên là Hân Khánh đã từng phạm tứ ca̛n bởn giới, sau đó vào tăng đoàn tự bộc lộ với mọi người, qua chín mươi chín đêm không nghi, khòng ngủ, xin được sám hối một cách khẩn thiết chí thành, thế là "giới căn vẩn sinh như lúc đalu mới thụ giớ". Tự đây có thể nói, đã phạm bốn giới luật căn bản, vấn có thể sám hới được, nhưng phải chí thành khẩn thiết phát lộ sám hới thì mới có thể sám hối thanh tịnh, không phải qua quít mà có thể lại sinh giới căn được.

Một bộ kinh khác có $\quad$ quan niẹ̀m hơi khác. Phật bảo Tỳ khừu: Phạm bốn giớ cẵn bởn, cố nhiên có thể sám hối, nhưng phải nói cho người khác biết ngay sau khi phạm tội, không được che giấu chút nào, nếu che giấu tội đã phạm thì không những không thể sám hối tiêu trừ mà còn phạm thêm tội che dấu tội lỗi.

Theo những điều đã nói trên, có thể hiểu rằng bất cứ tội gì cunng có thể sám hới, vấn để chỉ là tội nặng hay nhẹ mà phải vận dụng phương pháp sám hới khác nhau. Phương pháp sám hới phải đúng phép và cái tâm cầu xin sám hối càng phải khẩn thiết chí thành. Như vậy, không có tội gi không thể sám hời thanh tịnh.

Nay chüng ta trong sinh hoạt hàng ngày, nhất cử nhất động luôn luôn phạm giơi luật, ăn cơm uống nước phacm thi-la.

Tứ chúng Phật tử chúng ta ngày nay, trong đời sống hàng ngày, nhất cử, nhất động cùng luôn luôn phạm vào giới luật của Như Lai. Các vị chớ nên nghĩ rằng đây là
nói quá sự thật là như vậy, vì giới luật là rất tỉ mỉ chi tiết, chỉ hơi không lưu tâm một tí là trái với giới luật. Như Tử Bách đại sư rất nổi tiếng, hơn bốn chục năm trời lưng không chạm chiếúu, vẩn tự nhận rằng chưa thể trì giới thanh tịnh đúng phép, không giám thụ giới sa di, Tỳ khưu cho người khác. Khi bất đắc dĩ không thể thoái thác được cũng chỉ thụ ngũ giới mà thôi. Lại như Ngẩu Ích đại sư tuy đã thụ giới Tỳ khiệu, sau đó cảm thấy mình chưa đủ tư cách một Tỳ khiêu đã tự đọ̀ng rút xuống bậc tam quy, về sau tinh tiến dũng mãnh tu chiếm sát sám, cầu được quẻ thẻ B Bo-Tát, mới tự nhận là B 0 Tát sa di. Tỳ khiêu giới cực kỳ tỉ mỉ, trong đời sống thường ngày nếu không chú ý thật chật chê thì khó có thể thủ trì thành tịnh. Thái Hư đại sư từng khiêm tớn nói: "Tỳ khiêu không phải là Phật vị thành", Hoăng Nhất luật sư cũng khiêm tớn nói" "Nói ngay như tôi, về Bô Tát giới chỉ có danh không có thực, sa di giới và Tỳ khiêu giới quyết hẳn là chưa được, chính ngay ngũ giới cūng không dám nói là hoàn toàn, chỉ có thể nói là ưu bà tắc (thiện sĩ) xuất gia mà thôi."Đây là nói thật có thể thấy muốn làm một Tỳ khưu dúng phép, còn khó hơn làm một Bồ Tát!

Không chỉ nhất cử nhất động thường vi phạm giới luật Như Lai, cả đến "Ăn cơom uống nước" cũng "luôn phạm thi-la". Thi-la là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc là "thanh lương" (trong mát), cung là một tên khác của "giới". Đại thừa nghĩa phương nói: "cái gọi là thi-la, cũng tức là thanh lương, cũng tức là giới. Cái sai
trái tam nghiệp thiêu đốt hành giả. Sự và nghiệp như nhiệt, giới có thể dập tắt được nên gọi là thanh lương." Cái tên thanh lương là trái nghĩa với nó (chỉ nghiệp ND). Ví có thể phòng, ngăn, nên gọi là giơi, Đ̣ai tṛ̛ độ lụ̣̂n đả giải thích từ thi la như saựThi la tiếng Tần (các nước tây vực xưa gọi Trung Quốc là Tân - ND) là tính thiện. Thích ca làm việc thiện, không tự buông thả mình gọi là thi la. Có người thụ giới làm việc thiện, có ngươi không thụ giới mà làm viẹ̣c thiện đêu gọi là thi là". Nhut vậy: Thi la thông nghĩa vớ thiện hanh. Người có thể xa lia tội ác mà làm các việc thiện, tốit nhiên sẽ cảm thấy yên tồm, thoải mái và phải đạo. Nhin min m nhìn ngườ đều không cógi phải hổ thẹn, đưương nhiên lòng không nóng náy sầu não mà cảm thấy thanh thản, tự tại, liaxa mọi thứ uế ác, cho nên lọi gọi là tinh thiện.

Ån cơm uớng nước hàng ngày vì sao cûng nỏi là phạm thi la? Đó là vi trong khi ăn cơm uống nước không thể tránh được việc thương tổn tàn hại bao nhièu sinh vật nhỏ bé. Nói "Phật nhìn một bát nước, bốn vạn tám nghìn con trùng" là vậy. Đây cưng có thể coi là tá chứng của việc phạm thi la trong ăn uống. Ấn Thuận đạo sư đã từng nói: "Thụ giới dễ mà giữ giới khó". Thụ giới dể dàng bao nhiêu! chỉ cần làm những nghi thức cần thiết trước chúng sư truyè̀n giới thì có thể coi là đã thụ giới ròi. Nhưng thụ giới rò̀i, muốn trì thụ thanh tịnh thì lại khá khó khăn. Vi thế Phật nói: ở Diêm phù đề phương nam này nễu có năm Tỳ khưu thành tịnh đúng phép, thì chinh pháp có thể trụ thế rời. Trong thời mạt pháp
ngày nay, chưa nóı là khó tìm được năm người Tỳ khiêu thanh tịnh đúng phép, dù chỉ muốn tìm một thanh niên phát tâm xuất gia cững đã không dễ dàng rò̀i. Vốn dĩ, thế tục nól: "Người ta không phải thánh hiên, ai có thể không có lỗi lâm? Phật pháp nói: "Người chưa chứng quả, ai có thể không phạm giới"? Vấn đê là có thể sửa chữa lỗi ầm và sám hối hay không. "Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên" (có lỗi mà sửa được, thì đó là việc không đî̀u thiện nào lớn hơn) "Phạm tội phải sám hới, sám hối có thể trở thành thanh tịnh". Trèn lập trường Phật pháp mà nói: có thể không phạm giới đương nhiên là tốt nhất, nhựng một khi đã phạm giới thì nên thấy hổ thẹn, thấy đó là nghiẹ̀p chướng cửa mình, luôn luân đòi hôi sám hới thanh tịnh. Còn nếu đã phạm giới mà vẫn cho là đúng, thì đó là tọ̣i lỗi không thể tha thứ.

Tội lỗi phạm trong một ngày cüng đã là vô lượng, huống gì tộ lŏi đã phạm suốt dòi suöt kiếp, thi thật không thể nới hết.

Tội lỗi mà thân tâm, hành vi hoạt động của ta đã phạm trong một ngày từ sáng dến tối đả là vô lượng vô biên. huống gì tọ̀i lỡi đâ phạm cả đời, suớt kiếp? Độ nhiều của những tội lỗi đó thật quả là không thể nói hết. Tọ̀i lỗi cưa chúng sinh đ̉ã gây ra không thể tính. Nếu như nó có thể tính, thì như Phật nôi trong Phổ Hiền hònh nguyện phû̉m: tận hư không biến pháp giới cưng không chứa hết tội lổi đã gây ra. Thữ nghĩ có bao nhiêu là tội?

Hây lấy ngū giới mà nói, muơơ người thì chín người pham, lộ ra thì it che giốu thì nhiêu. Ngũ giới goi là ưu
bà tá̛c giớ, còn chuca thể thủ tri đầy dử, huống gi sa di giớt, tỳ-khuu giớ, Bồ Tát giofi v.v... thì càng bất tất phải nói.

Phật đã quy định giới luật khác nhau cho thất chúng đệ tử, nay "hãy lấy ngũ giới mà nói". Ngũ giới là giới luật giành riêng cho những Phật tử tại gia gôm: không sát sinh (bất sát), không trộm cắp (bất đạo), không tà dâm (bất tà dâm), không nói dối (bất vọng ngữ) và không uống rượu (bất ẩm tửu). Người thụ ngũ giới rất nhî̀u, nhưng mười người thụ giới, thì có lẽ đã có chín người phạm giới. Người có thể thủ trì thanh tịnh là rất ít, rất ít, đã thế những tội lổi phạm giới phát lộ ra thì ít mà che giấu đi thì nhiểu. "Ngũ giới gọi là ưu bà tắc (thiện nam, thiện sĩ) giới, mà còn khó trì thủ đầy đủ, vièn mản huống gì sa di giơi, tỳ khiêu giới, Bồ Ta̛t giới khó giữ hơn nhiểu thì bất tất phải nói nựa. Sa di phải giữ mười giới, Tỳ khiêu phải giữ 250 giới, Bâ Tát có ba tụ tịnh giới, hoặc Phạm võng kinh nói mười giới chính và bốn tám giới phụ, hoặc như Uu bà tớc giới kinh nói 6 giới chính loại tám giới phụ. Các loại giới nói trên đêu khó giữ cho được thanh tịnh đúng phép. Nhất là Bâ Tát giới so với Tỳ khiêu giới, thì về đại thể, Bồ Tát giới không khắt khe vè tiểu tiết, nhưng trên thực tế thì khó giữ hơn nhiểu, Bởi vì Tỳ khiêu giới thì phải qua việc làm và lời nói thì mới coi là phạm giới, còn BO Tát giới thl tính từ tâm, chỉ cần nói có một chút ý nghĩ bất chính đã coi là phạm giới rồi. Lấy những việc bình thường hàng ngày mà nói: một người đã thụ giới Bờ Tát, tuyệt đới không
được nói lời của tứ chúng. Xem ra, ngày nay số người thụ giới Bồ Tát rất nhiều nhưng đã có mấy người giữ được đîeu giới này? Thụ giới khó khăn thế nào, từ đây có thể thấy được. Nhựng chư vị khòng nên vì thấy giữ giới khó khăn mà không dám thụ giới, nên biết rằng thụ giới có công đức của thụ giới, thụ giới mà có thể giữ giơi, công đức của nó cũng là vô lượng.

Hỏi danh nghĩa thì nói rầng tôi là Tỳ khiêu. Nhıng thực chất thi chusa đ̛áng là ưu bà tắc, há không đ̛anng hổ then sao.

Mấy câu này là nhằm vào Ty̌ khiêu. "Hôi danh nghĩa thì trả lời là Tỳ khưu, nhưng hởi thực chất thì vẫn chua xứng là ưu bà tax́c tại gia học Phật. Hữu danh vô thực, danh thực không phù hợp nhau nhự thé, chắng lē không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Hiện tượng này vẩn tờn tại trong Phật giáo từ xưa, nhưng nay nghiém trọng hơn xưa mà thôi. Phật giáo đến ngày nay, có thể nói là suy bại đến cùng cực! Tìm căn nguyên của hiện tượng này, thì căn bản là do tăng lữ ngày càng kém cỏi, mà sở dĩ tăng lứ ngày càng kém, thực ra là vì giới học bị buông lỏng. Kéo dài mãi hiện tượng này thì tiễn đồ của Phật giáo thật là khó mà tưởng tượng nổi.

Nên biết đươơc rằng không thu Phật giớr thì thôi, đã thu giơi thì không được phạm giơi. Không pham giơi thì thôi, khi đã phạm giới thì cuối cùng ăt phải roi vào tam ac đooo.

Anh lạc bả̛n nghiệp kinh nói: "Mọi chúng sinh khimới vào biển Tam Bảo, phải lấy lòng tin làm gốc;
xuất gia tu Phật, phải lấy giữ giới làm gớc". Cho nên làm một đệ tử Phật, nhất là Phật tử xuất gia tu hành thì phải thụ giới, trì giới. Điều này cưng như ra nhập bất cứ một đoàn thể xã hội nào thỉ đểu phải tuân thủ đuêu lệ của đoàn thể đó. Hơn nữa, trong Kinh Di giáo, Phật đã đặc biệt răn dạy chúng ta: "nếu như người ta có thể trì giới thanh tịnh thì tất sê có thiện pháp. Nếu không trì giới thanh tịnh thì mọi công đức thiện đêu không thể nây sinh; vì thế nên biết rằng giới là chỗ trú ngụ yên ổn thứ nhất của công đức". Phật Đà sờ dị nhiều lân răn dạy đẹ tử phải thụ giới, trì giới "nên biết rằng "những giới cấm của Phật", không thụ giới thì thôi một khi "đả thụ giới" thỉ không thể phạm giới. Vì đây là căn bản cuaa mọi thiện pháp, là cánh cửa lớn đông chặt ác thú, là chố xuất phát đề người ta vươn lên, là chính nhân để hướng vè̀ giải thoát. Nếu đã thụ giờ mà lại phạm giới thì cuối cùng átu phải "rơi vào tam ác đạo" để hứng chịu khố quả của tam ác đạo, vĩnh viển khó mà thoát ra.

Trí độ luộn kể câu chuyện như sau: có một người nghèo khó, vì đói khổ không biết dựa yào đâu, nên ngày ngày cầu trời xin của cai, trước sau đả cầu khẩn mười hai năm. Thời gian mười hai năm đâu có ngắn ngủi gì, do đó đã làm trời cảm động. Một hôm thiên thần bỗng hiển hiện trước mặt người nghèo khổ kia và hỏi rằng: "Ngày nào ngươi cũng thành kính cầu xin ta, ngươi muốn xin cái gl?" "Con từ nhô đến nay nghèo khổ, cho nên đîêu cầu xin duy nhất của con là làm sao từ nghèo chuyển thành giàu để con được hưởng chút vui sướng". Người nghèo khổ trả lời thiên thần như vậy. Thiên thần
nghe rơ lời cầu xin của người nghèo lîen n ban cho nguời ấy một cái lọ quý ki diệu. Cái lọ quý kì diệu ở chỗ nó có thể biến hớa vô cùng, trong lòng muốn gì thì cái lọ quý lập tức biến ra cái đó, cầu gì được nấy, chưa bao giờ người nghèo kia phải thất vọng. Thế là cái người nghèo gặp vận may đó, chẳng mấy chốc khóng nhựng có nhà đẹp lai có cả áo đẹp, thất bảo, thật đúng như người trời đã nói, nghĩ áo được áo, nghỉ ăn được ăn, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, nhờ đó lập tức trỡ thành một phú ông giàu có. Sự giàu lèn đột ngôt của ong ta làm bạn bè ông ta chú ý, mọi người đêu kinh ngạc hòi ông ta có cái nguyên nhân gì đảa giúp dng ta giàu lên trong mệt thờ gian ngán. Ông ta cũng vui về kế lại đâu dưaii việc thièn thần ban cho ông cái lọ quý, lại còn đác ý đứug trên cáa lọ quý hoa chân múa tay. Ngò dâu khi ông ta dang cao hứng nhảy múa rihư vậy, cái lọ bỡng vớ ra, nhà đẹp áo đẹp và mọi cüa cài khác trong khoảng kliác không thấy đâu nữa, giấc mộng đẹp cila ông ta vụt tan biến. Câu chuyện nà̀y muốn nói: Inột người đã thụ giới thì mọi công đức, pháp tài có thể tư đó mà nảy $\sinh$, nhưng một khi đã phạm giới, tất cả công đức sẽ vì vậy mà mất hết. Cho nên, sau khi dã thụ giới mà lại phạm giới thì tất nhiên sẽ rơi xuống ác đạo. Trị giới khó khăn như vậy, ai cũng không thể nắm chắc là không phạm giới chút nào. Thế thì, khi đā phạm giới phải bổ cứu thế nào?

Nếu không tự mẫn mẩn tha, tự thương thương tha thuơng minh thương ngườ, tư xót minh xót người, thân khẩu khẩn thiết miệng khốn lệ rờ, cùng khắp chúng sinh cồu xin sám hối,thì ác báo nghìn đời muôn kiếp
khó thoát; Ấy là nhân duyên phât tâm Bồ Đề thứ tá̛m vậy.

Thụ giới rồi mà lại phạm giới thì biện pháp bổ cứu duy nhất là cầu xin sám hốí, chỉ có đau buồn cầu xin sám hời thì tội nghiệp mới có thể tiêu trừ, nếu không thể thì rất khó đạt được thanh tịnh. Vậy sám hới thế nào? Trước hết phải tự mình thương minh vì sao đã gây ra nhiêu tội nghiệp đến thế? Từ mình suy ra người khác, thương người khác tại sao cung gầy ra nhî̀ùu tội ác như mình. Tiến tới đau lòng cho minh vi sao mà mê hoặc đảo điên như vậy? Từ mình suy ra người khác, đau lòng suy ra người khác, đau lòng cho người khác vì sao cūng mê hoặc điên đảo như mình. Vì minh, vì chúng sinh trong mê hoạ̣c điên đảo đã đời đời kiếp kiếp tạo ra tội ác, nay phải quỳ trước Tam Bảo kính thành lể bái, miẹ̀ng thi bộc lộ tội lỗi, thân khẩu hai nghiệp cùng khẩn thiết như vậy, miẹ̀ng khấn lệ rơi, cùng khắp mọi chúng sinh "đau bươn cầu xin sám hới". Thân và miẹ̀ng cùng khẩn thiết là biểu thị tam nghiệp cùng khẩn thiết đồng thời, vì hoạt động của hai nghiệp thân và khẩu, tất phải do sự thôi thúc của ý nghiệp, cho nên trong thân khẩu là bao hàm cả ý nghiệp. Miệng khấn lệ rơi là tỏ trạng thái chí thành khẩn thiết. Hai chư "nếu không" (nhược phi) trong bài là biểu thị ý giả định. Giả định không cầu xin sám hới như vậy, thì tội nghiệp không tiêu trừ được, thì như Kinh nói: "Giả sử qua trăm kiếp mà nghiệp đã gây ra không mất, thì khi nhân duyên gặp nhau, quả báo vẩn tự mình gánh chịu". Như vậy, "muôn đời nghìn kiếp" rơi vào trong néo ác, mãi mãi chịu mọi "ác báo", muốn
trớn cũng không thể trớn thoát được, thân thể trên thế gian này, trớn sự trừng trị của phép nước còn có thể được. Chỉ có nghiệp báo là không có cách nào trốn tránh được, "chỉ có sám hối có thể tiêu trừ nghiệp chướng". Chỉ có khi nào nghiệp chướng tiêu trừ, thì mới có thể không phải chịu ác báo. Vì như thế cho nên, trong rất nhîeu kinh, Phạ́t dạy mọi người phải sám hối, không chỉ vì mình mà, còn phải vì chúng sinh mà sám hối làm cho mình và chúng sinh đều sám hối thanh tịnh, từ đó mà thâm tâm được giải thoát. Đây là nhân duyên phát tâm Bô Đề thứ tám.

## 9- Cầu vãng sinh Tịnh độ mà phát tâm Bồ Đề.

Vì sao phải cầi väng sinh Tịnh độ? Vì tu ở uế độ này, thành đạo khó lắm, vãng sinh Tịnh độ kia, thành Phật sẽ dễ. Vì dễ nên một đờ có thể thờnh, vi khó nên nhiều kiếp cūng chıza thò̀nh.

Đáy là nhân duyèn phát tâm Bồ Đê thứ chín, tức là cầu $\sinh$ Tịnh độ mà phát tâm Bồ Dè̉. Tịnh độ là đối lập với uế độ của chúng ta đang ở hiện nay. Theo kinh điển Đại thừa "Thế giới mười phương đêu có Tịnh độ". Nhưng Tịnh độ nói ở đây là chuyên chỉ Tây Phương cực lạc Tịnh độ. Nói chung cho rằng cầu sinh Tịnh độ là tự mình giải thoát, không càn phải phát tâm Bồ Đề. Nghĩ vậy là sai fâm. Nên biết rằng ý nghỉa chân thực của việc cầu sinh Tịnh độ tuyệt nhiên không phải là tự liễu, mà chứa đựng tinh thần tích cực của Đại thừa. Ấn Thuận dạo sư nói: "Thoát ly Tịnh độ thì không có Đại thừa", Tịnh độ là kết hợp chặt chẽ với tư tưởng Đại thừa". Đã
vậy thì tu học Tịnh đọ sao có thể không phảt tâm Bô Đè? Cho nên hành giả Tịnh độ, nếu thực sự muốn cầu sinh Tịnh độ thì phải coi phát tâm Bô Đê là nghỉa thứ nhất.

Trong Kinh Quán vô lương tho Phật. Phật Đà từng dạy rồ rằng: người muớn vãng sinh đâát ấy (chỉ Tịnh độ - ND) thường tu tam phúc: một là hiếu dưỡng phụ mẫu (nuôi cha mẹ với lòng chí hiêu), phụng sự sư trường (tôn kính thờ thầy), từ tâm bất sát (có lòng từ bỏ không sát sinh), tu thập thiện nghiệp (tu mười nghiẹp thiẹn), hai là thư trì tam quy (thụ tam quy và giữ tam quy), cụ túc giới (giữ nghièm các đî̀u g giới cấm), bất phạm uy nghi (không vi phạm nghi vệ tôn nghiêm), ba là, phát tâm Bồ Đê, tin vào nhàn quă, học kinh Đại thữa, khuyến khích hành giả tinh tiến. Ba việc như vậy gọi là Tịnh nghiệp (Phát tâm Bồ Fiè là một trong ba yếu tố lớn của viẹc tu tịnh nghiệp. Từ đây có thể thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc phát tâm Bồ đê. Triệt Ngê Thiền sư cung nói: "Thật sự vì sinh tử, phát tâm Bồ Đè, để củng cố lòng tin và chí nguyện, chuyện tậm trì niệm danh hiệu Phật. Bấy nhiêu chữ là cương lĩnh lớn cûa pháp mòn niệm Phật". Trong bài "Phât nguyện hồi hướng" Lièn Trì đại sư nói thấu triệt hơn "Phổ Hî̀n vì tứ ân tam hữu, pháp giới chúng sinh mà càu xin chư Phật đạo Bồ Đè̉ vô thượng nhất thừa, chuyèn tâm trì niệm hồng danh vạn đức Phật A-Di-Đà, nhằm đạt vảng sinh Tịnh độ... mọi công đức thảy đều thành tựu, sau đó không trái đạo an dưỡng quay vè thế giới Sa Bà, phân thân vô số, đi khắp chùa chî̀n mười phương, dùng thần lự tự đại
không thể tưởng tượng dược và mọi phương tiện để độ hơa chúng sinh, làm cho tất câ đêu rời khỏi nhiểm tràn
 vào bất thoái địa". Nèn biết đây là phát tàm Bồ đê, làm cho khắp mọi chúng sinh đểu rời khổ được vui, làm cho đêu rừi bỏ nhiếm trần mà trở nên thanh tịnh. Vi vậy, phát tâm Bō Đè là điéu kiẹ̀n tuyẹt đới không thế thiếu
 thì không chỉ không thé tu thành Tịnh nghiẹp, mà lại con khơng đự̛̣c thương phầm thự̛̣g sinh.

Hãy nói về tinh hình hiện thực: ngày nay thế giới đang nhiếu nhương; quớc gia lấm nạn, thân loại rơi vào một giai đoan đau khổ cực độ. Gạt the giới ra mợt bèn chưa nói, chỉ nói ve quôc gia: phục hưng qứe gia, kiên thiết quốc gia, làm quốc gia giàu mạnh, đưong nhiên bức thiết đòi hoỏi người trong nước phát tâm nổ lự, tích cực vì quốc gia mà gánh vác nhiệm ṿ̣ cứu nước cứu dân. Nhưng đảy không phải là một câu khả̉u hiệu mà là đồ hôi nhiêuu nhân tài, và thế là rất nhíêu học tử thanh niên xuất dương du học cầu học sâu học cao. Chúng ta không thể coi là họ trốn tránh hiện thực, vì một khi họ đả học thành tài sẽ trở về tổ quốc để phục vụ đồng bào. Và, đến lúc đó, cống hiến của họ cho quốc gia cho đờng bào sẽ lớn hơn, thiết thực hơn. Cho nên chúng te không thể vì họ ra nước ngoài mà trách họ trốn tránh trách nhiệm vì nước vì dân.

Đîèu đó cunng như cái uế độ Sa bà này có ntifêu chỗ không lý tưởng, trong kinh gọi là ngũ trọc ác thế đây rẫy uế ác. Nếu muốn trở thành uế độ thành Tịnh độ, cải
biến hoàn cảnh khòng như ý thành hoàn cảnh lý tưỡng, trên thế giới này là bất lực. Chỉ có vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, gần gũi giáo chủ Di Dà, từ Phật A-Di-Đà học tập bản lĩnh nghièm độ thực sinh. Khi học đến một trình độ khá rồi, sẽ mang theo cái bản lĩnh nghiêm đọ̀ thực sinh đã học được ấy, với tâm nguyện đại bi, quay trở lại thế giới Sa bà này, một mặt hoằng pháp độ sinh -một mặt chỉnh đốn trang nghiêm quớc độ sa bà. Với một tư tưởng thuần khiết chính đáng như vậy mà cầu vãng sinh Tịinh dộ, không những không vi phạm thực nghĩa Đậi thựa, mà là biểu hiện tích cực của tinh thần Đại thừa, cho nên niệm Phật cầu sinh Tịnh độ, quyết không thể coi là tièu cực yếm thế. Chúng ta tu học Tịnh đọ, nên làm cho ánh sáng từ bi của Phật pháp Đại thừa chiếu rọ̣ lên cái thế giới loài người nhîeùu khổ nhî̉u nạn này.

Nhưng đî̀u nên nhớ là: niệm Phật cầu sinh Tịnh độ không phải là vì sự yèn vui của cá nhân mình mà là đẻ̉ độ hóa mọi chúng sinh, cūng tức là để khôi trái đạo an dưỡng nà trở lại thế giới Sa bà. Phải thực sự làm được: tuy sinh ở Tịnh độ mà không bỏ Sa bà, tuy ở Sa bà mà nguyện cùng chúng sinh cùng sinh ờ thế giới cực lạc. Phát tâm như thế, là chân Đại thừa.
"Vì sao phải sinh sang Tịnh độ? Nên biết, tu hành ở uế độ này không phải là không được, có đî̀u là trong quá trình tu hành có trùng trùng ma chướng, thành đạo được là hết sức khó khăn. Nếu như có thể vãng sinh Tịnh độ kia, không những không có ma chướng cản trở mà còn có hoàn cảnh thù thắng khác tạo đîeu kiện giúp
đỡ chúng ta tu hành, như vậy thì sé thành Phật dể dàng. Hơn nữa tu hành ở uế độ, do hoàn cảnh không tốt, chưa nói là khó thành, ngay cả khi tu hành rồi cũng rất dễ thoái thất. Còn vãng sinh Tịnh độ, thì vì hoàn cảnh thuận lợi, mỹ mãn, không những tu hành dễ thành, mà thành rò̀i thì không thể thoái chuyển. Sở dĩ như vậy, vì một khi đâ sinh ở Tịnh độ cực lạc, thì cái gớc cây sinh tử kia sẽ vĩnh viễn dứt hết. Thử nghĩ, dễ dàng bao nhiêu? Chính vì cái cớ dễ ấy mà " một đời có thể thành", chỉ tu một đời là sê thành Phậit. Tu hành ở uế độ Sa bà này do thiếu duyên trợ đạo, sẽ rất khó. Chính vì cái cớ khó đô, mà dù cho tu hành hết kiếp này đến kiếp khác cũng chưa thể thành tựu được đạo nghiẹp p, so sánh Tịnh độ với uế độ, sự khác nhau đầu chỉ có trên trời dưới đất! Vì lẽ đó, hành giá Phật pháp nên chuyên tu Tịnh nghiệp, cậy nhờ lực từ bi của Phật, mang theo nghiệp vãng sinh Tịnh độ, thấy Phật nghe pháp mà ngộ vô sinh nhān.

Vì thế cở bậc thánin hiền nuto người người hướng theo, nghìn kinh muôn luận chỗ nào cũng có chỉ quy. Tu hành thờ mạt thế không sao uượt được pháp môn tịh $\begin{aligned} & \text { dộ này. }\end{aligned}$

Pháp mòn Tịnh độ là một pháp môn đặc biệt mà Phật Đà đã lập ra cho chúng ta, chỉ thị chúng ta coi việc phát nguyện vãng sinh Tịnh độ làm tòn chỉ. Sau khi Phật khai thị pháp môn này thì thời Phật tại thế, các vị Văn thù, Phổ Hiễn cố nhièn là hướng theo. Sau khi Phật diệt độ các vị Mã Minh, Long thụ cũng hướng tới. Ở Trung Quốc, các vị đại sư Khuông Lư, Thiên Thai,

Thanh Lương, Vĭnh Minh, Liên Tri, Ngẩu Ích đêu coi Tịnh độ cực lạc là mục tièu hướng tới. Vì thế bài này nói: "Vi thè́ các thánh hiền xưa người người hướng theo". "Các bậc Bộ tát Đại sĩ hàng trăm hàng nghìn năm trước đã sớm vì chúng ta mà nghiên cứu rộng khắp các Kinh Tạng, đặc biệt chọn ra những bộ không đoạn hoặc nghiệp mà Phật dự bử, những bộ ngay trong đời này có thể thoút ra ngoài rọ ngoài đông, những bộ viên đốn nhất, giản dị nhất, nông sâu quyè̀n thực, những bộ bao quát Thî̀n giáo luật mà cao hơn Thiền giáo luật, đặc biệt vượt lên trèr diệu pháp thiên nhiên". Không tu pháp môn thù thắng như thế này còn tu pháp môn nào? Lại nữa "nghìn Kinh muôn Luận chỗ nào cũng có chî quy" làm sao thấy được? như có người nói: "các kinh Đại thừa cùng tán dương, duy chî ba kinh Tịnh đọ (kinh A-Di-Đà, kinh Vô lương tho, kinh Qutin vô lượng tho Phạt) chuyên làm sáng tó cái khả năng thành đạo của nó, các kinh Ban Chu, Bi How, Bảo Tích nói càng sát hơn, đ̛ó là khởi nguyèn của pháp môn này. Trong Đại thi̛̛a khởi tín luận, Mã Kinh Bồ Tát khuyên sinh Tịnh đọ, Long Thụ Bio Tát viết thập nhị lể hờa dị hành phẩm v.v... Thế Thân Bô Tát viết vãng sinh luận v.v... đều là dòng hoằng truvè̀n Tịnh đọ̆". Đạc biệt là Hoa nghiêm kinh xưa nay đươ tôn xưng là chúa chư kinh, Phổ Hiên Đại sĩ lấy Thập đại nguyện vương dẫn đường về cực lạc, càng đáng dược chúng ta coi trọng. Chúng ta là phàm phu, thánh giáo của Phật Bô Tát chủ để làm gương, các bậc thánh hièn xưa đều là những mẫu mực tốt để chúng ta học tập, tu hành. Trong thời mạt phát này, bàn việc tu hành đúng phép, quả là chıta có gi vượt được pháp
môn Tịnh độ này. Vì vậy, nói: "Tu hành thời mạt pháp không sao vượt được", bời vì pháp môn Tịnh độ là phương tiện thù thắng trong mọi phương tiện, là đường thẳng tốt nhất trong mọi đường thẳng. Chỉ cần sớm tới tùy phận tùy lực mà lễ bái trì niệm trước Phật, hồi hướng phát nguyện là được. Hơn nữa, pháp môn niẹ̀m Phật không cần có đàn tràng đặc biệt gì, mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, khi nói khi im, khi động, khi tĩnh, khi mặc áo ăn cơm, tất cá đèu có thể niệm Phật. Quả vậy thống niệm đại sự sinh từ, vô thường tấn tốc, mà việc niệm Phật phải dụng tâm chân thiết, trong ồn ào tĩnh mịch vội vã nhàn rỗi, sướng khổ thuận nghịch cūng đêu có thể niệm Phật được. Đó không phải là phương tiện thù thắng hay sao?

Nhiong kinh nói thiện căn it không thể vãng sinh Tịnh độ, nhiều phúc đức mới đến được Tị̂nh độ. Nói phúc đực nhiều, không gì bồng chấp trì danh hiệu A-Di-Đà Phật, nói thiện căn nhiều, không gì bằng phát tâm Bồ Đề quảng đợi. Vì thế trì niệm thánh hiệu chốc lát còn hơn bố thí trăm năm, phát tầm quảng đại một lần vượt hơn hẳn tu hành trọn kiếp.

Cái thù thắng của pháp môn Tịnh độ cố nhiên là tốt lắm. Nhựng trong kinh Di Đà có câu rằng: "không thể dựa vào ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh đất ấy "Từ đó ta thấy: thực sự muốn sinh Tịnh đọ̀ cực lạc, còn phải tu nhiều các thiẹ̀n phúc để làm trợ duyèn cho việc vãng sinh Tịnh đọ̣: "Nhưng kinh nói, thiện căn ít không thể vãng sinh Tịnh độ, nhiều phúc đức mới
đến được". Kinh đây là kinh Di Đà. Nói thiện căn phúc đức thì rất nhiêu. Trì ngũ giới, hành thập thiện cố nhiên là thiện căn phúc đức, tu nhẫn nhục, hành bố thí cũng là thiện căn phúc đức, thậm chí việc thiện chỉ cần giơ tay lèn cũng thuộc phạm vi thiện căn phúc đức. Nhưng việc trò̀ng cấy bất cứ phúc đức nào cūng không thù thắng bằng chấp trì thánh hiệu Phật A-Di-Đà: "Nói nhiều phúc, không gì bằng chấp trì thánh hiệu". Việc gây trồng bất cứ thiện căn nào cũng đêu không thù thắng bằng phát tâm Bồ Đè̀ quảng đại: "Nói nhîèu thiện, không gì bằng phát tâm quảng đại".

Nên biết rằng một câu niệm Phật hiệu bao hàm vạn đức, mà cái hồng danh vạn đức ấy, không có đức nào không đến, không có phúc nào không có. Nếu có thể chuyên tâm chấp trì danh hiệu, thì không chî là tu được phúc, mà còn tu được công đức chân thực, vĩnh viển không bao giờ trụy lạc nữa. Thế nào gọi là công đức chân thật? Công đức cũng có thể gọi là thiện căn, thiện căn là phải trồng trước Phật. Nếu chúng ta luôn mồm niệm Phật, lễ bái không ngừng thì đó là đại công đức chân thực. "Kinh Quán vô lượng thọ Phột nôi, chí chí thành thành, khẩn khẩn thiết thiết, niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật. thì có thê̂ trừ được tọ̣i khồ sinh từ tám mươi ức kiếp. Mười vạn là một ức, tám mươo ức kiếp tức là tám triệu kiếp. Một lòng một dạ niệm Phật có thể trừ sạch tội nghiệp đã tạo ra trong tám triệu kiếp. Tội nghiệp đã tiêu trừ sạch, tất nhiên không còn phải chịu những nỗi khố não của luân hồi sinh tữ. Công đức như
vậy, còn chưa lớn ư? Huống nứa còn có thể nhờ cậy lực đại nguyện tâm cüa Phật A Di Đà, cólý nào không thành công", cho nên chấp trì danh hiệu tức là quảng tu phúc dức.

Còn nói đến phát tâm thì không ngoài mục đích trừ khố được vui. Nếu chii phát tâm cho riêng mình dứt khổ được vui, chi phát tâm để rièng mình bò uế lấy tịnh thì đó là phát tâm yếm li của hàng nhị thừa, tâm lượng nhỏ hẹp, không đáng để nói là nhiều thiện. Nói nhiều thiện thì phải phát đại tâm Bô Đề vô lượng. Như đoạn trước bài này đã nói: "Cái tâm Bỏ Đề này là chúa cưa chư thiện" chỉ một cái đại tàm Bô Đề ấy có thể bao quát mọi thiện pháp, mọi thiện pháp đều xoay quanh đại tâm Bồ Đề. Hồi đâu, Phật A Di Đà phát nguyện sáng tạo Tịnh độ cực lạc là do động tâm Bô Đề, ngày nay nếu chúng ta muốn sinh vào thế giới cực lạc, chỉ có phát tâm Bô Đè̀ quảng đại, thì mới có thể tương ứng với bi nguyện cuaa Phật A Di Đà. Vì thế, hành già Tịnh độ, ně́u có thể một mặt chấp trì thánh hiệu Di Đà, mặt khác phát tâm Bồ Đề quảng đại chân thực khẩn thiết, thì chắc chắn được vãng sinh Tịnh độ không nghi ngờ gì cả.

Đã muốn nhiêu phúc đức, phải lấy việc chấp trì thành hiệu Di Đà là hơn, thì hành gia Tịnh Độ, "dù chì chấp trước thánh hiệu trong chốc lát, công đức có được cũng dã hơn hẳn bố thí trăm năm". Bố thì dù là có phúc, đó là điều ai cūng biết, nhưng trong suốt một trăm năm làm việc bố thí mà phúc đức có được, so với phúc đức có dược do niệm Phật trong chốc lát, như kinh nói, trăm
phần không được một, nghìn phần không được một, trăm ngàn vạn ức phần... không được một. Vì phúc đức có được do bố thí, nếu không hiểu đựoc cái tâm luận thể không của nó chẳng qua chỉ là phúc báo nhân gian mà thôi, căn bản không thể liễu sinh thoát tử; nhưng chí thành niệm Phật A Di Đà một tiếng, có thể diệt trừ trọng tội sinh tử tám mươi ức hiếp. Hai cái đó làm sao có thể so sánh được?

Nhiều thiện, không gì bằng phát tâm Bợ Đề quảng đại, thì hành giả Tịnh Độ, dà chỉ "phát tâm quảng đại một lân" thiện căn có được đã "vượt quá tu hành vạn kiếp". Vô luận tu pháp môn nào của Phật pháp đểu có thể trờng được thiện căn. Những thiện căn gây trồng được do phát tâm quảng đai vượt quá thịen căn có được trọn kiếp tu hành. Thầy Ấn Thuận nói: "Vãng sinh Tây phương Tịnh độ là pháp môn Đại thừa. Pháp môn Đại thừa xây dựng trên cơ sở phát tâm Bồ Đè̉, rời bỏ việc phát tâm Bồ Đề thì không còn là Đạị thừa nữa: Cho nên Tịnh độ luận cûa Thế Thân Bô Tát nói: "Nhị thừa chủng bất sinh" (nhị thừa trồng không được) Tây phương cực lạc thế giới là Tịnh độ nhất thừa; người đã vãng sinh vào thế giới cực lạc đều không thoái chuyển: Bồ đê vô thượng" có thể thấy phát tâm Bồ đề quan trọng đến mức nào.

Niệm Phột vốn là mong thành Phật, không phát đại tầm thì niệm Phật để làm gì? Phá̛t tâm nguyện là để tu hành, không sinh đurợc Tịnh độ, thì tâm đãphát cüng dếthoai.

Niệm Phật để làm gi? Mục đích của việc niệm Phật vốn là hy vong sau này thành Phật. Đã muốn thành Phật thì phải phát tâm Bồ Đè̀, không phát tâm Bô Đề thì không thể thành Phật. Vì chư Phật thập phương, chưa có một vị nào không phát tâm Bô Điề, hành đạo Bô Tát mà thành Phật câ. Vì thế, hành giả Tịnh độ ngày nay nếu "không phát đại tâm" thì niệm Phật để làm gì? "Niệm Phật thì có thể vãng sinh Tịnh thố cực lạc, sinh vào thế giới cực lạc thì chắc hẳn có thể thành Phật. Như Phật A Di Đà trước khi thành Phật đā từng phát đại nguyện: giả sữ sau này ta thành Phật, mọi chúng sinh của thế giới mười phương, nếu xưng niệm danh hị̣̂ucủa ta, dù chî niệm mười tiếng, nếu không dược sinh vào quốc thố của ta thì ta sẽ nguyện không thành Phật. Phật A Di Đà có tâm nguyện lớn như vậy cho nên mới được thành Phật, cho nên người niẹ̀m thánh hiệu Phật A Di Đà tự nhiên có thế sinh vào thế giới cực lạc. Sau khi dến thế giới cực lạc, tiếp tục tu trì tinh tiến không ngìng. thì có thế dạt mục đích thành Phật.

Vì sao phải phát tâm quảng đại? Mục dích phát tâm vốn là đễ tu hành. Giã sự tu hành không dược sinh về Tịnh độ, thì dù ta đã phát tâm Bồ Dề quảng đại, thì tâm đó cũng dễ thoát thất. Cho nên nói: "không sinh về Tịnh độ, thì dù đã phát tâm cunng dễ mất". Trên đây đã nới, tu hành ở thế giới sa bà này, ác duyên chướng đạo quá nhiều, nhưng hành giả mới phát tâm nói chung, trong quá trình tu hành, hơi gặp khó khăn vấp váp thì dễ dàng thoái lòng nän chí, mà đề thoái mất đạo tâm. Xá Lợi Phất
xưa kia đã phát dạo tâm, sau đó vì nghịch duyên xả nhãn, bỏ đại tâm hướng về tiểu tâm, đó là một chứng minh tốt nhất, ở Tịnh đọ, không những khòng có một tí chướng duyên nào, trái lại có rắt nhiều thiện duyên chủ quan và khách quan, tự nhiên và nhân tạo, nhờ vậy có thể từng bước tu hành tiến lên, tuyệt đối không có khả năng lui bước. Cho nên kinh Di Đà nói: "Chúng sinh những ai đã sinh vào Tịnh độ đêu là A-tì-bạt-trí", A-tì-bạt-trí có nghỉa là không thoái chuyển, vì vậy, hành giả phát đại tâm phải câu sinh Tịnh độ, chỉ có sinh được Tịnh độ thì mới có thể duy trì được đại tâm không để thoái chuyển.

Vậy thì gieo hạt Bồ Đ'ề, cày bằng cái cày niệm Phật, quả đọo sē tư nhiên täng truởng, cuỡi con thuyền đại nguyện, di vào biển lớn Tịnh độ, ắt hả̛n sẽ vâng sinh Tây phương cưcc lạc. Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ chín.

Phát tàm vãng sinh Tịnh độ đã quan trọng như vậy, thì muốn lợi trong Phật pháp, phải kịp thời gieo hạt giống Bồ Để". Thế nào là hạt giống Bồ Đề? đó là phát tâm Bô Đè̉ Đại thừa, coi đó là hạt giống thành đạo Bô Đề, cho nên gọi là hạt giống Bồ Đề". Hạt giống Bồ Đề một khi đã đưực gieo vào mảnh ruộng tâm ta, tiếp theo đó là "cày bằng cái cày niệm Phật" nói khác đi là một lòng một dạ niệrn Phật cầu sinh tịnh độ. Như vậy ngày lại ngày, năm lại năm, tinh cần niệm Phật không mệt mỏi, "quả đạo" Bồ Đè̀ vò thượng tự nhiên sẽ tăng trưởng từng ngày, cuối cùng sẻ viên thành đạo quả. Ở đây cần nói rõ: Phát tâm Bồ Dề và niệm Phật cầu vãng sinh là thuận nhau, không trái nhau. Có người cho rằng đã phát
tâm Bồ Đè̀, thì cứ theo thế mà hành đạo Bồ Tát, tiến lên trên con đường lớn Bồ Đề là đư, việc gì còn phải niệm Phật. Đây là một quan niệm sai lâm, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nên biết rằng hành giả Phật pháp, dù đã phát tâm Bồ Để quảng đại, dã gieo hạt giống Bồ Đề vẩn phải tinh thành niệm Phật, thì đạo quả sẽ khó mà tăng trưởng lành mạnh được. Đạo quả không thế tiếp tục lớn lên không ngì̛ng, mà muốn dạt được mục đích thành Phật, thì tất nhiên là mờ mịt lắm. Dỏ vậy, tôi thiết tha hy vọng mọi hành giả đã phát tâm Bô Đề phải tinh tiến dũng mãnh niệm Phật, nhàt thiết không thế nghĩ rằng việc đó không có quan hệ gì với việc phát tâm Bô Đè̀.

Niệm Phật đã lấy việc vãng sinh Tịnh đọ̣ làm bản nguyện, thì nên "cưỡi con thuyền đại nguyện đi trên biển lớn Tịnh độ thì mới có thể yên ổn vững vàng sinh vào thế giới cực lạc - cho nên nói: "Đi vào biển lớn Tịnh độ, ăt hẳn sẽ vãng sinh Tây phương cực lạc", Thuyèn đại nguyện, nói vè̀ Phật A Di Đà là thuyèn bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà: nói vè̀ hành giả, là thuyè̀n đại nguyện vãng sinh Tịnh độ của mình. Cưỡi hai con thuyền đại nguyện đó, đi vào lãnh hải của Tây phương Tịnh độ, cưới gió đè sóng dũng mânh tiến lên, cuối cùng ắt se đến Tay phương cực lạc thế giới. Có thể thấy rô tâm nguyện của chúng sinh và tâm nguyện của Phật A Di Đà là tương nhiếp tương thành. Vì vậy mới cơ câu nói: "Nên biết Phật A Di Đà nhờ đại nguyện mà thành Phật. Nếu như nguyện ta đã phát còn hợp với nguyện Phật nhiếp sinh, thì vãng sinh Tịnh độ khó gì? Vô
lượng trước kiếp, Phật đảa vì chúng sinh chịu khổ khắp thế giới mà phát bốn mươi tám đại nguyện, theo nguyện đó trài bao kiếp lâu dài, tu Bồ Tát hạnh... Nên hiểu đại nguyện đại lực cửa Phật A Di Đà cũng ví như một con thuyè̀n lởn bắt cứ là ai, chï cần lên thuyè̀n là sẽ tới bến bên kia, không lo đắm chìm mà là thuận nước, thuận gió. Đó là viẹ́c sau khi lên thuyền. Nếu ta không chịu lên thuỳ̀̀n, thì sẽ như thế nào? Cho nên vẫn phái tự mình phát nguyện ià việc trước hết. "Cưới thuyè̀n đại nguyện có thế vãng sinh Tịnh độ, thì tức là sé vượt ngang qua sinh tự, lướt nhanh đến bến Bô Đè̀ vô thượng". Ây là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ chín".

Vi soo phải làm cho Chính pháp tru lâa ở thế gian? Đức Thếtôn chúng ta từvô lượng kiếp, đến nay vì chúng ta mà tu dọo Bồ Đ这, làm dượ nhüng việc khó làm, chịu đự̛̣c nhữğ đièu khoschịu, nhân quả viên mãn, thế mới thành Phật.

Đây là nhân duiyên phát tâm Bồ Đề thứ mười, cūng tức là để̉ cho Chính pháp trụ lâu (ở thế gian) mà phát tâm Bô Đè̀. Đức Phật Như Lai thành đằng chính giác dưới gốc cây Bỏ Đè̀, không phải là chính giáccái gì khác mà là chính giác đượe Chính pháp duyên khởi, cūng tức là chính giác được chân lý cứu cánh để tính vĩnh hằng, tính phổ biếr tính tất nhiên. Hơn nữa Chính pháp duyèn khởi mà Phật giác ngộ đâu tiên này "không phải người cũng không phải trời, ma, phạm (thần của tôn giáo Ấn Độ) có thể chuyển được. Vì nó khó khăn, cho nên cái tâm ái hộ nó cũng đặc biệt quan thiết. Vì vậy, phát hiện được lỗi làm cuaa người xuất gia Phật bèn
làm việc tổ chức tăng chúng, ý nghĩa đâu tiên của việc thành lập tăng đoàn là đế trự trì Phật pháp". Mà trách nhiệm trụ trì Chính pháp này. Phật trịnh trọng ủy thác cho nhựng người xuất gia. Tăng đoàn hòa hợp tồn tại tức là Chính pháp Như lai tồn tại.

Chính pháp Như lai là đới lập với thế gian hiện thực hắc ám, cựng như một ngọn đèn sáng, chổ nào tồn tại Chính pháp Nhu lai sẽ như có một ngọn đèn sáng chiếu tơa ra ánh sáng xán lạn vô hạn, xua tan hắc ám của thế gian. Chính pháp nếu bị hủy hoại hết, thì cunng như dập tắt ngọn đèn ở thế gian, với chúng sinh trên thế gian là hết sức bất lợi, do đó, mỗi một đệ tự tứ chúng tin Phật, khi phát hiện Chính pháp bị hüy hoại phải gánh lấy trách nhiệm hộ đạo, làm cho Chính pháp Như lai trụ mãi ờ thế gian, chî dẫn cho chúng sinh đi lên con đường lớn giái thoát sáng sủa. Đây là công việc quan trọng đến bậc nào? Chúng ta há lại bô qua?

Vậy thì "vì sao phäi làm cho chính pháp tru lâu ớ thế gian? Điều nên biết trước hết là Chính pháp của Phật đä khai thị cho chúng ta không phải dễ dàng mà có được, trước hết phài thế ngộ được Chính pháp, sau đó đem cái Chính pháp đã thể ngộ được tuyên phát cho mọi người nghe. Thể ngộ chính pháp tức là thành Phật. Phật sở dí thành Phật, không phải vì mình mà thành Phật, mà là vì chúng sinh chúng ta mà thành Phật. Vì thế mới nói: "Đức Thế Tôn ta, từ kiép vô lượng đến nay, vì chúng ta mà tu đạo Bồ đê. "Trong quá trình tu đạo Bồ đê, không phâi Phật đã có thể tiến lên phía trước một cách thuận lợi không gặp khô khăn trờ ngại gì, mà là
làm được những việc khó làm, chịu được những điều khó chịu làm việc hóa độ chúng sinh. Khó làm mà làm được, nói như việc bố thí, bề ngoài thí tiền tài, đối với tiển tài người có chút hiểu biết, không phải đến nỗi khó thí xả, bề trong thí sinh mệnh, có lúc phải thí đâu mắt, tủy, não, chân tay, thậm chí toàn thân, thế thì thật không còn giản đơn nữa rò̀i. Kinh nói, trong ba nghìn thế giới đại thiên, không một chở nhô như cái lá cỏ là chỗ Phật không thí xả đầu, mắt, não, tửy. Một sự "nan hành năng hành" vî đại biết bao nhiêu? khó chịu mà chịu được (nan nhẫn năng nhẩn). Hãy nói việc nhẩn nhục. Căn tính của chúng sinh rất khác nhau, ta thật lòng thật dạ vì sự tốt đẹp của chúng sinh, hy vọng dẩn dắt chúng sinh lèn đường sáng của nhân sinh, họ không những không lỉnh tình và cảm ơn, trái lại dùng đû thư đoạn không chính đáng để đới phó với ta, chửi bới ta, lăng nhục ta, đánh đập ta, làm cho ta chịu không nổi. Nếu không có một sức nhẩn nhục nào đó, ta ắt sẽ thoái tâm, không tiếp tục tiến lên trên đường Bồ đê nữa. Vậy mà Đức Phật của chúng ta, bất luận bị dày vò, đả kích đến mấy cũng vẫn chịu đựng được những điều người khác không thể chịu đựng được, cốt sao đạt được mục đích hớa đọ những chúng sinh cương cường ngang ngạnh khó giáo hóa, hơn nữa, trước sau không bỏ một chúng sinh nào. Đây là một tinh thần "nan nhẩn năng nhẫn" vĩ đại biết bao!

Phật đã không từ gian khổ xả kỷ lợi tha như vậy, thậm chí chịu khố vô lượng thay cho chúng sinh, cho mãi đến khi nhân hành đáng tu ở nhân địa Bồ tát được
tu đến mức viên thành, phúc tuệ được tu đến mức hoàn mãn, thế mới thành được Phật". Từ đây có thể thấy thành Phật không phải dễ dàng, mà phải trải qua đủ loại khổ luyện trong thời gian rất dài thì mới có thể ngôi dưới gớc Bồ đê, nhìn sao sáng ban đêm, phá tan mọi ma quân mà thành Chính giác vô thượng.

Khi đã thành Phột rồi, hóa độ khá̛p hết, vào côi Niết bàn, Chính pháp, Tượng pháp đêu đã qua đi, chỉ còn mạt pháp. Giáo pháp còn đó, nhưng không người hoc, tà chính không phân, phải trái không rõ, chỉ lo tranh canh, thảy theo lợi danh. Ngıtớc trông thao thao, khắp thièn hạ đêu thế, không biết Phật là ai, Chính pháp nghĩa là gì, su tăng là danh hiệu gi? Suy tàn đến nhu thế, đ̛ou lòng không nỡ nói, mỗi khi nghĩ đến, bất giác lê rơi!

Đây là những lời nói đau đớn của đại sư Tỉnh Am khi tận mắt trông thấy thực tình của Phật giáo hồi bấy giờ, mà cũng là thực trạng Phật giáo ngày nay.

Sau khi đã thành Phật rồi, Thích ca Mâu Ni không phải vào ngay Niết bàn để hưỡng thụ những diệu lạc ở đấy. Phật đã bôn ba khắp hai bờ sông Hằng trong cái thế gian khổ não này, đi giáo hóa những chúng sinh cần hóa độ, đem Chính pháp của người đã chứng ngộ được trình bày tất câ những phương thức khác nhau, hy vọng mỗi một chúng sinh đêu có thể chứng ngộ Chính pháp như Người, nhờ đó mà thân tâm được tự do giải thoát. Cho đến khi hớa độ hết khắp lượt những chúng sinh cần hóa độ, sau đó mới "vào Niết bàn". Nói hóa độ hết khắp
lượt chúng sinh ở đày không phải là hóa độ hết mọi chúng sinh mà là hóa độ hết những chúng sinh có duyên với Phật, cần được Phật hớa. Với những chúng sinh mà thiện căn chưa thành thục, thì Phạ̀t đêu tạo cho họ nhân duyên được hóa đọ.

Trong Kinh Phật đã cho chúng ta biết: sau khi Phật diệt độ, giáo pháp của Phật để lại nhân gian có thể chia làm ba thời kỳ. Một là thời kỳ chính pháp, khoảng một nghìn năm, hai là thời kỳ tượng pháp, cuang khoảng một nghìn năm, ba là thời kỳ mạt pháp, thì khoảng một vạn năm. Hiện nay Phật giáo thế giới công nhận Phậ̣t diệt độ đã hai nghìn năm trăm mươi năm, đã đi vào thời kỳ mạt pháp. Vì vạy nói: chính pháp tượng pháp đêu đã qua chỉ còn mạt pháp" Phật giáo đén thời dại mạt pháp thì đủ loại hiện tượng không đung pháp lục tục xuất hiện. Trong kinh Phật fãa có những lời than thợ vè thời mạt pháp, các bậc đại đức cổ kim cûng đă tỏ nỗi đau bừn mạt pháp. Mạt pháp đúng là thời đại pháp yếu ma mạnh.

Hiện tượng thứ nhất của thời đại mạt pháp là tuy vẩn còn giáo pháp cưa Như lai, nhưng không có người hành tín giải tu chứng (tin, hiếu, thực hành và chứng ngộ). Hoặc có thể vẫn còn người tin, hiểu Phật pháp, nhưng người tu chứng chân chính đặc biệt hiếm có. Người lý giải Phạ̀t pháp có thật sự khòng làm rối nghĩa không? Có thật khế hợp với kinh khòng? Có hợp với luật diển không thì vẫn còn là vấn đê. Cho nên trong thời kỳ mạt pháp nhứng cái tương tự Phật pháp lưu hành nhiều, Phật pháp chân chính lưu hành ît. Thế là người học Phật, phàrı lớn "tà chírh không phân, phải
trái không rô". Đem cái tương tự Phật pháp coi là Chính pháp Như lai, không biết chân diện mục của Phật pháp là thế nào, thế thì Phật pháp làm sao mà khỏi suy? Không phải đại sự Tỉnh Am nhắm mắt nói mò, mà sự thật đúng là như vậy. Đại sư sống vào thời vua Khang Hy nhà Thanh, cách ngày nay khoảng ba trăm năm. Thời gian đó Phật giáo đả như vậy. Ngoái đầu trông lại, Phật giáo ngày nay ra sao? May mà hồi đó còn có đại sư lớn tiếng kêu lên. Ngày nay phài chăng dám nói rằng những con người bệnh thái Phặt giáo không còn chẳng có vấn đề gì đáng coil là phải trái không phân biệt?

Hiện tượng thứ hai của thời dại mạt pháp là giữa Phật tữ với nhau "chỉ lo tranh cạnh, chạy theo lọi danh" và đây đâu phải là hiện tượng cá biệt, cưc bộ, mà là "ngước mắt thao thao, khắp thièn hạ đâu cunng thế cả". Nới khác đi, phóng mắt nhìn ra, chổ nào cûng nhìn thấy tranh cạnh và truy danh trục lọi, dâu còn một chút không khí học Phật. Như những rắc rới dân sự của Phật giáo thường thấy, cứ là phân chia thành hai trận tuyến địch ta rõ rệt, người này trợ uy cho phái này, người kia cổ vũ cho phái kia. Thêm vào đó những nhân sỉ Phật học tại gia kích động, xúc xiểm từ bên ngoài, làm cho sự thế càng thêm phức tạp: Như hai nhà sư $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ tranh chấp với nhau, có khi có những cư sĩ can thiệp vào, bên ngoài ra vẻ hòa giải vô tư, nhưng thực ra là giúp sư A công kích sư B. Như vậy thì còn gì là công chính? Tăng, Ni sa vào những cuậc tranh chấp trièn miên khó thoát mình ra khỏi, cả đến những cư sĩ tại gia tự coi mình là người bảo vệ Đạo mà cũng rơi vào cái vực sâu tranh chấp
đó không vượt lên được. Phật giáo đi đến chỗ cả đệ tữ tứ chúng cũng tranh cạnh không ngớt thì đâu còn thuốc gì cứu chữ?

Những sự tranh cạnh lẫn nhau giữa tín đồ phật giáo nếu là tranh luận tư tưởng giáo lý thì hãy còn nói được là do những sự bất đồng về tư tưởng giữa các bộ phái, Phật giáo và các dòng Đại thừa mà ra. Nhưng đêêu tranh cạnh ngày nay, đâu phải như vậy, mà hoàn toàn chỉ là vấn đê lợi danh, cho nên thînh thoâng vẩn nghe được những tiếng cướp chùa tranh của. Nhửng tảng già. không biết Phật pháp lại còn làm nhục cho Phật pháp nói chung, hoàn toàn là vì tham danh trục lợi. Vì truy trục lợi danh cho nên chùa chiền trang nghiêm biến thành chỗ mua thần bán Phật, thậm chí tìm trăm phương nghìn kế kiếm tiên. Kè này như vậy, kẻ kia như vậy học theo nhau, truyè̀n cho nhau, càng ngày càng tệ hại, làm cho chính pháp không ngóc đâuu lên được, của Phật suy to! Đại Tình pháp sư nói: "Theo giới luật của Phật, tăng ni thật không nên kinh doanh tướng số, buôn bán Phật giáo để kiếm sống! Phật giáo truyền đến nước ta, từ khi mở cửa phương tiện tướng số độ sinh, tệ hại đến mức không thể nói hết! Tóm lại, cái hại của nó ảnh hưởng lớn, làm cho toàn bộ Phật giáo chì bó hẹp trong màu sắc quỳ thần, mê tín, tà vọng đến mức độ không thể phân rõ đâu là chính pháp, đâu là tà đạo, như thế thì làm cho nhân cách tăng ni mất sạch, thân tuy xuất gia, tâm thì chỉ biết danh lợi, đến mức độ không phương cứu chữa". Ngày nay có người bằng những thủ đoạn không chính đáng nhất, với những trò hề vô liêm sĩ nhất
đuồi những cao tăng đức độ đi, chiếm đoạt chùa lớn dùng để kinh doanh thần phật, trở thành đại thương gia. Những hành vi bại hoại cửa Phật như vậy, chúng ta thật không thể hiểu được. Thế thì họ xuất gia cuối cùng là để làm gì? Họ có biết gì là liêm sĩ nữa không?

Phật giáo vốn nhằm mục đích cứu đời, xuất gia là để làm thầy nhân gian, nhưng Phật giáo ngày nay đã không thể lợi nhân sinh cứu đời, tăng chúng xuất gia thì tự tự tự lợi, thế tục còn không thể chịu được, nói gi làm thầy nhân gian? Tăng chúng đã mất hết cái tâm tự giác, không thể theo đạo Phật làm lợi cho nhân thế, thi thế gian làm sao còn quí trọng tăng chúng? Nói đến đây, bất giác buồn cho tiền đô của tăng chúng. Nhưng như thế không thể nói là xã hội vô tình mà phải tự kiện toàn bän thân. Nếu như chúng ta không thể nâng cao chúng ta mà muốn dược xã hội tôn trọng thì hoàn toàn chỉ là ào tưởng. Vì thế chúng ta hi vọng tăng ni phải tích cực tu học Phật pháp để nêu cao Chính pháp của Như Lai.

Tăng chúng xuất gia vốn lấy việc trụ trì Phật giáo làm thiên chức, nhưng thiên chức đó, những tăng ni một chữ không biết, một bài kinh không thông làm sao có thể làm tròn được. Mờ mắt nhìn kỹ tăng chúng ngày nay, phần lớn không biết Phật pháp là gi? Chưa nói không hiểu những giáo pháp sâu xa, ngay cà những điểu nông cạn nhất cũng không rõ, thậm chị "Không biết Phật là ai, pháp nghîa là gì, tăng là danh hiệu gi". Xin chư vị hãy nghĩ xem, như thế thì còn ra người xuất gia nữa không? Ngày nay quốc gia đã thực hiện giáo dục bắt buộc 12 năm, những nhà sư làm thầy có người vẩn
không biết một chứ nhất là một, vẩn còn những người xuát gia không biết Phật pháp, tăng, Tam bảo là gl. Thế thì thử hỏi Phật pháp làm sao mà lưu hành ở thế gian được? Thế gian còn quý gl những người xuất gia như thế? Chưa nói nhứng tăng-già phổ thông như vậy, ngay cả những người thuộc loại trụ trì, cūng phần lớn đểu là nhứng nguời chưa hề tu học Phật pháp. Như nói ngũ uẩn là kim mộc thủy hôa thổ, tứ đại là tửu, sắc, tài, khí, trong những người nắm thực quyền Phật giáo, không ít kẻ như vậy! Như vậy, những tăng già sống yên ổn trong các chùa chiền có người không có thể đem lại lọi ích cho xã hội, chỉ có xã hội đem lại lợi ích cho họ, thế thì còn biết nói sao!

Ve Phạt là người nào? có hai cách giải thích: một là Phật là người như thế nào? là người phàm? là thánh nhân? Ta cứ đi hỏi tảng-già, sẽ có người không trả lời được. Một nữa là Phật là người địa phương nào? Là người Trung Quớc? là người Ấn Độ? T'a cứ đi hỏi tǎng già, sẽ có người trâ lời không rõ ràng. Phật là bậc Đại thánh nhân Ấn Độ, gọi là Phạt Đà, dịch nghĩa là Người giác ngộ (giác giảa) tức là người giác ngộ chân lý vū trụ nhân sinh, cũng tức là người từ trong duyên khởi quan trung dạo mà hoàn thành chính giác viên mãn. Phật là bậc thánh ở nhàn gian, tuyệ̣t đối khác với thần chí cao vô thượng mà thần giáo vấn nói. Nhưng bất hạnh là trong tín đồ Phật giáo ngày nay, vô luận là người tại gia hay người xuất gia, có rất nhiều người coi Phật là thần, coi thần là Phật, thần Phât không phân, lễ phật nói là lễ thần, lễ thần nói lả lể Phật, làm cho nhiểu người trong
xã hội không hiểu Phật pháp, nhất là tầng lớp trí thức muốn chống mê tín cho rằng Phật giáo và thần giáo đểu là mê tín đêu cần phải phá trừ. Đîeu này có thể chỉ trách nhân quần trong xã hội chăng? Chẳng lẽ chúng ta không chịu mọ̀t phần trách nhiệm làm cho thần Phật không phân sao?

Vê vấn đê Pháp là nghía gì, nói ra thì dài lắm. Nhưng nói tôm tắt những cái quan trọng nhất: "Pháp là định nghĩa chữĐạt ma của tiếng Phạn, c̣inh nghĩa chính xác là quỹ trì, tức là quy luật bất biến... Vốn dĩ pháp không phải Phật làm ra, cũng không phải những người khác làm ra" vốn dĩ như vậy mà được gọi là "pháp tính pháp nhī" (bản tính của pháp là pháp mà thôi) có tính bản nhiên ( ính vốn vậy), tính an định (tính bất biến), tính phổ biến, mà được goi là pháp tính, pháp trụ, pháp giới", cái pháp quy luật vĩnh cửu phổ biến như vậy, dùng thuật ngữ hiện đại là chân lý vĩnh hẳng. Phật Đà sở dĩ thành Phật là do phát hiện được cái pháp chân lý ấy. Phật Đà sau khỉ giác ngộ cái pháp chân lý đó, đả khéo léo tài giỏi nói ra được cái không thể nói, làm cho chúng sinh được nghe pháp âm, từ đó vè̀ sau pháp được lưu truyè̀n ờ nhân gian. Nói là "Phật là gớc của Pháp, Pháp là Phật mà ra" gọi là Phật pháp. Nói vè̀ Phật đâu tièn giác ngộ pháp ấy, gọi là chứng pháp, nói về Phật tuyên thuyết cái pháp ấy gọi là giáo pháp. Cốu Xá tưng nói: "Phật chính pháp hữu nhị: vị giáo chúng vi thể, hữu trì thuyết hành giả, thử tiện trụ thế gian" (Chính pháp Phật có hai loại là giáo pháp và chứng pháp; có hành giả trì pháp và hành giả thuyết pháp, nhờ vậy Phật pháp mới trụ ở thế gian
được). Nhưng không may là cả hành giả thuyết pháp và hành giả trì pháp đêu quá ít.

Vè vấn đê tăng là danh hiệu gì? Vấn đê này đa số người xuất gia cūng không hiểu. Tăng-già là tên gọi chung những người xuất gia, không chỉ người xuất gia Phật giáo gọi là tăng-già, người xuất gia của bất cứ tôn giáo nào cūng gọi là tǎng-già. Như tín đô đạo Bà-la-môn Ân Độ gọi là tăng lứ Bà-la-môn, như linh mục đạo Thiên chúa ngày nay gọi là tǎng lứ đạo Thiên chúa. Tăng già nói trong Phật giáo tiếng Trung Quốc dịch là hơa hơp chúng, là đại biểu tăng đoàn chứ không phải chỉ một người xuất gia cá biệt nào càng không thể dùng chữ đó để làm họ của người xuất gia. Phật Đà đương thời tồ chức tăng đoàn là để dựa vào đó duy trì chính pháp. Vì sư trụ trì chính pháp không thể là sức lực cá nhân nào có thế làm được, phâi có tăng đoàn hòa lạc, thanh tịnh mới có thể gánh vác được. Vì "Tăng đoàn xây dựng trên nguyên tắc kiến hòa, giới hò̀a, lợi hòa, thì mới có sự đoàn kết bình đẳng, hòa hài dân chủ, tự do, mới có thể phù hợp với bản ý của Thiền tôn, gánh vác trách nhiẹ̀m trụ trì Phật pháp". Nhưng bất hạnh là trong Phật giáo ngày nay chỉ có chủ nghîa cá nhân tự tư tự lợi, không có tăng đoàn hòa lạc, hòa hợp, kiện toàn. Không chỉ như vậy, cả đến tǎng là danh hiệu gì cũng không biết, còn nói gì đến chuyện trụ trì Phật pháp? "Thích tôn đã lấy luật pháp nhiếp thụ tăng chúng, phó thác trách nhiẹ̀m trụ trì Phật pháp cho họ. Tăng đoàn là yếu tố duy nhất là Phật pháp trụ lâu, cho nên đã cùng với Phật Đà, Đạt-ma, tạo thành thế chân vạc mà gọi là Tam bảo". Tăng bảo, một
trong Tam bảo hiện nay ở đâu? Tôi bất giác muốn đốt hương cầu đảo cho sự thực hiện của nó!

Nói như trên, có thế phát hiện rõ ràng: Phật giáo ngày nay đã "suy tàn đến thế" chúng ta nỡ nào còn nói gi? Cho nên trong bài nói: "Đau đớn không nỡ nói" Đại sư Tỉnh Am "mỗi khi nghĩ đến" hiện tượng Phật pháp suy bại đến mức độ đó, "bất giác rơi lệ". Nay tôi mới đến đây, nhìn lạı Phật giáo hiện nay, việc tranh cạnh lẫn nhau không những không thấy giảm, mà chỉ có trở nên nghiêm trọng hơn hẳn xưa kia, hiện tượng tranh quyền đoạt lợi không những không thấy giảm mà còn vượt xa thời đại sư 'Tỉnh Aim! Những nhân sĩ đại tâm có lòng với Phật giáo có thể không mắt thấy lòng đau mà dùng cất lên một tiếng khớc? Nhìn thấy cơ nguy của Phật giáo ngày nay, giả sữ vẫn không chút động tâm thì thật quả là đã tê liệt không còn cảm giác nưa.

Tôi là Phợi tử, không thê đên on Phật. Trong không ich gi cho minh, ngoài kihông ích gì cho người: sống không ich gì cho đ̛ơi, chết không ich gì cho mai hậu. Trời dù cao không che đưự̛ tôi, đốt dù dày không chở được tôi. Người có tội cực nựug, không pha̛i tôi thi còn la ai?

Trên lập trường đẹ̉ tử tứ chúng của Phật mà nói, làm sao để Chính pháp trụ lâu là một nhiệm vụ cựe kỳ quan trọng. Trong đoạn văn trước "Niệm nổi khổ sinh tị̛ mà phát tâm Bô Đè" đã nói: Nhân duyên phát tâm Bô Đè nói trong kinh điển Đại thừa tuy là rất nhiểu, nhưng chủ yếu nhất không ngoài hai nhân duyên, tức là "nhìn
chúng sinh khổ mà phát tâm Bô Để" và "nhìn Phật pháp suy mà phát tâm Bồ Đề: CFî́nh pháp của Phật Đà, là qua tu hành trong thời gian dài ba chại A tăng kỳ kiếp, hy sinh vô số đầu, mắt, não tủy, chịu đựng vô số đau khổ dày vò mới chứng được, quả là không chút giản đơn. Như Lai đả vất vả chứng được Chính pháp, lại đại từ đại bi vận dụng bao nhiêu phương tiện khéo léo tài giỏi tuyên thuyết cho chúng sinh Chính pháp mà minh đã chứng được như vậy. Phật nói chính pháp cūng không phải là việc dễ dàng. Theo kinh Pháp Hoa, Như lai sau khi chứng được chính pháp, quan sát căn cơ của thế gian, cảm thấy chúng sinh nói chung trí tuệ nông cạn, không thể tiếp thụ được đại Pháp Như Lai - đã định không thuyết pháp mà đi vào Niết bàn. Kinh đã nói: "Vất vả ta chứng pháp, nôi rô chỉ uổng công. Ta thà không thuyết pháp, vào nhanh nơi Niết bàn" một lời nói đau đớn biết bao! Lúc bấy giờ Đai Phạn thiên vương biết được ý định cua Phật nghĩ rằng mình đả bất lực, không cứu vớt được nhân gian, thì tại sao lại không mời Phật thuyết pháp để hóa độ thế gian? Thế là Đại Phạn thiên vương đã khẩn thiết mời Phật thuyét pháp cho chúng sinh. Phật đà nhận lời mời đã tuyèn thuyết chính pháp, làm cho ánh sáng chính pháp tỏa chiếu vào nhân gian, nhân quần theoánh sáng đó mà được giải thoát, có người thậm chí đã thành Phật. Chính pháp trụ lại lâu ở thế gian, đối với chúng sinh nhân loại có quan hệ trọng đại biết bao nhiêu! Cho nên hành giả Phật pháp, nếu có chút ít lý trí thì đều nèn tìm mọi cách làm cho chính pháp trụ lại ở thế gian. Muốn thế, phải bắt đẩu từ việc hiểu chính pháp. Nếu bân thân không hiểu Phật là người
nào, pháp là nghfa gì, tăng là danh hiệu gì thì làm sao có thể trụ trì chính pháp được.

Vỉ lẽ đó, chúng ta "thân là Phật tự" dừ sao cũng phải coi việc hoằng pháp lợi sinh, kế tục mệnh tuệ cưa Phật là nhiệm vụ duy nhất thì mới có thể báo đên trong muôn một ơn đức sâu dày của Phật. Nếu không làm được như vậy thì không thể đền đáp ơn sâu của Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói: "Giả sử đàu đội (Phật) suốt kiếp trần sa, thân làm giường ghế (cho Phật nằm ngời) khắp ba nghìn đại thièn thế giới, mà không thuyết pháp độ sinh thì chung quy vẩn không báo đền được ơn Phật". Có thể thấy roo chỉ có một cách duy nhất để báo đền ơn Phật là thuyết pháp, khuyèn dạy chúng sinh phát tâm Bồ Đẻ.

Là Phật tử mà "không thể báo đên ơn Phật" thì "bên trong không ích gì cho mình". Vi Phật pháp coi trọng thực hành, vì chỉ có thực hành thl mới được thực ích của Phật pháp. Nhưng nôi đến thực hành chính pháp thì trước hết phải hiểu rō ý nghĩa thật của Phật pháp, nhận thức một cách chính xác ý nghỉa của Phật pháp, thì sau đó mới có thể thực hành đúng pháp mà khòng đến nỗi tu luyện mù quáng, rợi vào con đ̛̉ường sai lâm. Nếu không biết Pháp là nghỉa gì thì Phật pháp làm sao có lợi cho mình được? Bền ngoài cūng "không có ích gì cho người" Tự tu cố nhiên là phải hiểu Phật phę́p, hớa tha (hớa độ người khâc) càng phải hiểu Phật Pháp. Nếu mình không hiểu Pháp là nghĩa gì thì làm sao dùng Pháp để là̀m lợi cho nhân quần? Là một Phật tử mà không ích cho mình không lợi gì cho người thì làm sao có thể đền ơn sâu cua Phật? Đîeu Phật chờ trông ở chúng
ta là, đối với mình thì tu hành đúng Pháp, đới vơi ngươi thì thuyết Pháp giáo hóa, chỉ can có ích cho mình cho ngươi thì Phật Đà đã đủ tháy vui sương, như vậy tức là biết báo đèn on Phạt.

Là Phật tử, mà không thế theo Pháp tu hành, thuyé̛t Pháp độ sinh để báo đên on Phật, thì "sơng không ích gì cho đời" mà "chết cüng chầng ích gì cho mal hậu". Vl, không tu hành theo pháp, thì sơng cüng phí hoài năm tháng, sớng chỉ là "đi qua nhân gian môt vòng" không có ý nghĩa gì. Chưa nói là ngườ tu hành họe Phât, ngay cả nguơoi thương của thế tục cuing phải có oơng hiến gì cho dời khi sông ờ thế gian thì mới khôi phí hoài dờ người thì mợi khởi phụ nhân sinh, nếu sơng phí sớng hoài môt đờ nguời thì không chỉ phụ ơ Phật mà cüng phụ tính linh của minh. Nếu dựa vào chính pháp Như Lai mà tự lọi lợ tha, thi không chỉ khōi hoài phi kiép này mà kiêp sau cūng nhờ có công đức ấy mà yên ón bưóc lên đường thiện ở nhân thiện, thậm chí có thể bước lèn đường lơn glải thoát, đường lớn Bo me. Học Phạt dat trình độ như vậy thì không chỉ không hổ danh Phật tử mà còn báo đáp đự̛̣ ơn sâu của Phât.

Nếu như chúng ta không tự tôn tự trọng, làm một đệ tử đúng Pháp thì vó ích cho mình, vó ích cho ngươi, sống mà mờ mờ nhạt nhạt vố ích cho đời, chết mà mù mù mịt mịt vô ích cho hậu thế, chỉ theo nghiệp mà nỡi chìm trôi giąt trong bể khổ tử sinh, thi "trời dù cao cūng không thế che ta, đá̛t dù dày cüng không thế chở ta", chúng ta tuy sống giữa đất trời mà chẳng đự̛̣ trờ dát dung tha. Một người trời đất không dung không phải là
ngươi oó trọng tội thì còn là gì? Cho nên Tỉnh Am đai sư khiêm tơn nờ: "Ngươi có tội cực nặng, không phải ta thi còn là ai? "Thạt vậy, phàm nhứng kẻ̉ không thành dự̧̣ tứ ích (cho mình, cho ngươi, cho thơi, cho hậu thế - ND) đúu là nguơi có trọng tọi.

Do vậy đơu lòng khôn chịu nởi mà vố kế khả thi, khoởnh khđ̛c quên minh bi lợ, bống nhiên phát khởi dọi tốm, tuy không mong vã̃ hồi vộn mạt ở thơi nay, quyết mong hộ tri chinh phơp trong kiếp tới.

Là người, đạ̣c biệt là nguời xuắt gia, nếu không biết rằng tội nghiẹ̣p của mình là sâu nạng thì không nói làm gì, nếu biết mình là tội nhân cực nặng, thì phải tìm cách hơi cải thơng thiết, làm cho minh vuoun lên, vươn tớr thiện, vươn tới quang minh, không thể để mặc cho tội mình tiếp diễn và phát triển, phải khẩn thiết chí thành lâp công chuậc tọi, mưu câu sự nghiệp tự lợi tự tha. Chì có như thế, ta mới có tî̀n đồ tươi đẹp. Không như vậy, chỉ mp̂t mựe tự cam truy lạc, thì chưa nói ngươi thường không cứu được ta, mà cả Phật cūng bát lực không độ hớa dự̛̣c ta. Vi thế cho nên, người hơi còn chút tính ngườ và lòng biết xấu hổ, một khi phát hiện ra tộ nghiẹp của minh đ̂̉u không nỡ để cho bèo trôi nước chảy.

Đại sư Tînh Am không phải là người có tọi nặng, mà là một đại đức cao tăng chân chính có thể tự lợi lợi tha, vi tháy Phật pháp suy tàn đến thể nên tự trách cứ minh chưa tròn đự̛̣ trách nhiệm trụ trì Chính pháp, trờ thành một người có tội lớn với Phạt giáo. Nghĩ đén tội bỏ̀i của mình "do đ6"" bất giác càm thấy "dau lơng khôn
chịu nổi". Tại sao ta không phải với Phật Đà đến thế? Tại sao ta không thể hoằng dương chính pháp? Nhưng muốn xoay chuyển tình thế, sửa đổi lỗi cứu mình thì cảm thấy "vô kế khả thi". Biết làm sao đây? Trong "khoảnh khắc quên mình bỉ lậu, bỗng nhiên khởi phát đại tâm" quên bỉ lậu mà phát đại tâm, "tuy không mong vãn hồi vận mạt ở thời nay" nhưng tin "quyết hộ trì chính pháp trong kiếp tới". Đại sư nói "quên bî lậu" là nói khiêm. "Phát đại tâm" là nói bi nguyện của đại sư. Phàm là đệ tử của Phật, thấy Phật pháp như vậy, đêu nền học tập tinh thần của đại sư "quyết mong hộ trì chính pháp trong kiếp tớ", làm cho ánh sáng của chính pháp Phật Đà vĩnh viển chiếu rọ̣ vào nhân gian tå̀n tối, chỉ dẩn nhân quần đi lên giác lộ.

Nói đến đây, tôi muốn nói thêm một tí, nhìn quanh Phật giáo ngày nay, quả là có nhî̀u hiện tượng không như ta mong muốn, làm chúng ta vô hạn bi thương, đau buồn không chịu nổi. Nhưng Phật pháp rớt cuộc vẩn cứ là chân lý vô thượng, mặc dù đẹ̣ tữ Phật xưa nay đêu có những biểu hiện không tốt, nhưng Phật pháp vẩn cứ lưu hành ở thế gian chưa bao giờ dứt. Có thể thấy rằng Phật pháp không vì Phật tử không như pháp mà chìm đắm ở đời. Trạng thái bệnh hoạn "tà chính không phân, phải trái không rō tranh cạnh lẩn nhau, chạy theo danh lợi" không phải đến nay mới có. Hãy dọc bài văn này của đại sư Tỉnh Am thì thấy rằng, ngay từ thời đại ấy Phật giáo đã suy bại nặng nề lắm rò̀i. Nhìn vè̀ trước nữa, trong tác phẩm của Liên Trì đại sư, trong Mộng du tộp Hám Sơn đại sư cũng đều có những lời than thở vì sự suy tàn
của Phật pháp, đều có nỗi buồn đau về sự sa sút của tư cách tăng ni, thế mà Phật pháp vẫn lưu truyè̀n cho đến ngày nay. Đây cũng là một thực tế rõ ràng. Truy cứu nguyên nhân của nó, có thể nghĩ đến công lac trụ trì hoằng dương của các đại đức cao tăng, nhưng chủ yếu nhất vẩn là giá trị tồn tại của bản thân Phật pháp.

Nói thật ra, nguồn gớc đệ tử Phật rất rộng lớn phức tạp, khó mà mong rằng mờị mợt đệ tự Phật đều có thể tu hành đúng phép. Vi thiện căn và tuệ tính của mỡi người khác nhau, mổi một Phật tử đêu như pháp như luật đương nhiên là lý tưởng nhất rời. Nếu như không thể làm được như vậy, it nhất cũng hy vọng rằng mởi thời đại có năm ba vị đại đức cao tărg, đạo cao đức trọng, học vấn cao siêu trụ thế thì chính pháp Như lai sẽ được duy trì. Thí dụ như từ đầu sau thời phong kiến đén nay, Phật giáo sở dĩ còn được như ngày nay, khờng thể không quy công cho sự trụ trì cua các vị đại đức Thái Hư, Ấn Quang v.v.. Tôi thường nói: Phật giáo thời cạ̣n đại, giả sử không có sự duy trì của các đại đứ Thải Hư, Ẩn Quang, thì quyết không có bộ mặt như ngày nay. Thế nhưng các vị đại đức ấy đêu đã qua đời, uhìn tî̂̀n đô Phật giáo người ta không thể không cảm thấy ngày càng sa sút. Đây không phải là vấn đề của bản thân Phật pháp, mà là vần đề người trụ trì. Nếu như tứ chúng của Phật giáo có lòng bước lên con đường ngay của Phật, thì tî̉n đô của Phật giáo vẩn huy hoàng xán lạn. Nếu mọi người không mong mỏi như vậy, thì còn cách gì khác?

Vì cớ đó, cùng các đạo huĩu đến đọo truờng đây, mở
phơp hội này, sám hối tu pháp, phát bốn mucoi tám đọi nguyện, nguyện ndo cüng nhà̛m hơa độ chuíng sinh, mong trăm ngàn kiếp phớt tâm, tâm tâm dêu thành phat.

Đê mong hộ trì chính pháp trong kiếp sau, cho nên ta cùng các đạo hữu tới đạo trương xá lọi Phạt Đà của chùa $A$ dục vương này, tập họp mọi ngươi mở Pháp hội Niét bàn, sám hới tu pháp. Ngoài sám hới tu pháp ra, còn học tập giáo chủ A-Di-Đà Phật của thế giới Táy phương cực lạc. "Phát bốn mươi tám đại nguyện" mỡi một tâm nguyện đều nhằm nua độ chúng sinh, đồng thời "trồng mong trăm ngàn kiếp phát tâm, tâm tâm đêu thành Phật". Ớ đây cần phải nói rō với chư vị rằng: tuy tấm tâm niẹ̀m niệm sau này thành Phật, nhưng quyêt không thể nhanh chóng thành Phật, "Dục tớc tắc bất đat" muôn nhanh chóng có thể không thành dạt được gì. Theo Phật pháp, muốn thành Phật phải trải qua lịch trình gian khổ ba đại a tăng kỳ kiêp. Đại su Tỉnh Am hiểu sâu sảc đổu u đó nên mong phát tâm kiên định trăm ngàn kiếp. Trên tinh thần đại vô úy, vấp váp không sờn lòng, khó khăn không nản chí, kiên trì düng mảnh tiến lên trên đường thành Phạt.

Tì̀ ngày hồm sou, mãi mãi về sau, hết cả kiếp này, thề quy hutơng Tôy phương mà an dưỡng, khi đâ lên tò a sen ciờ phẩm lại xin về thế gian sa bà. Mong sao mợt trờ Phợt lại tỏa sáng, cưa phợ lọi xiển droong, biển tăng trong suốt ở cơi này, khợp đông phucơng chuing sinh đêu đọ hóa

Ta đã tâm tâm niệm niệm mong được thành Phật, nhưng thành Phật đâu có phải là việc ngày một ngày hai, cho nên "từ ngày hôm nay, mãi mãi về sau" phải hương theo mục tiêu thành Phật mà tiến tơti, chưa thành Phật quyết không thôi. Trong thời gian dằng dặc đó, đé tu tập tư lương thành Phật, trong thế giới sa bà ngũ trọc ác thế này không dễ dàng tu tập, cho nên, "cho đến hết kiếp này" thè "quy hướng quốc thổ tây phương cực lạc mà an dưỡng, gần guii người cha hiền từ. Di Đà mà tu học phúc đức, trí tuệ "khi đã lên tòa sen cửu phẩm" côi Tịnh độ cực lạc rời, mà được chứng ngộ vô sinh pháp nhản, lại theo nguyện lực mà "trở lại thế giới sa bà" để dộ hớa mọi chúng sinh trầm luân trong bể khổ.

Vè lại thế giới Sa bà, lấy việc hớa độ chúng sinh làm mục đích chính, lại phải hoằng dương chính pháp. Mặt trời Phật xưa kia đả từng soi rọi thế gian, và phải chịu bao nhiêu trà đạp phá hoại mà mất đi cái ánh sáng rực rỡ chói ld̀a. Nay do sự trở lại sa bà của tôi mà chấn hưng hoàng dương trở lại "mong sao mật trời Phạt lai tởa sáng" soi rọi cho chúng sinh bước lên đương Phạt. Không chỉ thế, Pháp môn vô lượng của Như Lai cúng do sự hoăñg dương của tôi mà có thế xiểm dương (sáng tỏ nêu cao) trở lại, nguời ta nói: "Nguơoi có thể hoằng dạo, không phải đạo hoằng người". Đại sư Thái Hư cũng nói: "Phật pháp được hoằng dương là nhờ tăng ni". Có thể thấy Phật giáo có thể phát huy sáng tỏ hay không, vấn đả không phải ở bản thân Phật pháp mà là ở chổ chúng ta có thể thưc đẩy bánh xe Phật pháp hay không. Nếu mỗi một đệ tử Phật đêu có thể tùy phận tùy lực mà góp
sức đẩy bánh xe Phật pháp, thì chính pháp của Phật Đà tự nhiên sẽ trụ mãi ở thế gian. Đ̣̣̆̆ biệt là những tăng ni xuất gia càng phải coi hoằng pháp là nliiệm vụ của chính minh sự nghiệp chung nhất của mình. Đây là trách nhiệm của ta, không được phép thoái thac.
"Biển tång ni trong suốt ơ giới này" "Tǎng" đây là tăng đoàn, là đoàn thể tập hợp đông đảo tỳ khưu vì vậy đại sư Tỉnh Am gọi là "bể tăng". Biển tăng phải thanh tịnh. Ấn Thuận đạo sư nói: "Tăng chúng đông đảo, tuyy ngu hî̀n khác nhau, nhưng đá có luật trị tăng đoàn, thì những kẻ phạm giới không biết xấu hổ sẽ không thể không chịu sự ràng buộc. Không chịu được sự ràng buộc thì không được phép ký sinh trong Phật pháp. Còn những người biểt hổ thẹn và thật lòng vì đạo, thì yên tâm dưới sự bảo đảm cûa pháp luật tăng đoàn, cũng có thể yên tâm mà hành đạo, hộ pháp, không thể vì những rác rới nhân sự mà thoái tâm. Phải "loại bỏ những kẻ không biết hổ thẹn", thì "người biết xấu hổ được yên ổn tu trì". Như vậy, thi có thể đạt được sự kiện toàn của các thành viên, tác phong kỷ luật nghiêm túc, thế là thanh tịnh". Tăng đoàn quản lý theo luật đáng lẽ thanh tịnh nhưng thời gian dài lâu, một số phần tử không thuần chính trong tăng đoàn, không thể dựa theo luật thế mà hành động đúng phép, thế là trong tăng đoàn có tình trạng "rồng rắn lẩn lộn", không còn hò̀a lạ̣c thanh tịnh như thời Phật tại thế. V1 sự không hò̉a lạc thanh tịnh cuaa tarng đoàn, cho nên Phật giáo suy đôi đến cực điểm như vậy. Nay ta từ thế giới cực lạc trở lại sa bà, không chỉ làm cho mặt trời Phật tỏa sáng trở lại,
pháp môn xiển dương trở lại, mà càng phải tổ chức một tăng đoàn hòa lạc thanh tịnh, làm cho tăng đoàn một thời $\partial$ uế nhuốm bẩn của thế giới này khôi phục bộ mặt trong sạch của nó : "Biển tăng trong suốt ở cõi này".
"Mặt trời Phật sáng trở lại, là chỉ Phật bảo, pháp môn xiển dương trở lại, là chỉ Pháp bảo, biển tăng trong suốt ở giới này, là chỉ Tăng bảo. Anh sáng tam bảo rực chiếu thế gian, đương nhiên khắp Đông phương chúng sinh đều độ hóa" Đông phương ở đây là chỉ thế giới sa bà, tức là đối chiếu với Tây phương cực lạc thế giới mà nói. Chúng sinh ở thế giới sa bà", Do không được ánh sáng từ bi của Tam bảo soi rọi, phải mò mẩm trong thế gian hắc ám, không tìm được lới ra chính đáng. Nay Tam bảo trở lại trụ thế, mọi chúng sinh của thế giới Sa bà sẽ nhận được sự đức hóa của Tam bảo, dưới sự chỉ dẩn chính xác của Tam bảo bước lên con đường ngay của Phật pháp mà hướng vè chỗ giải thoát.

Vận hội nhờ đó mà dài thêm, chính phóp nhờđó mà tru lại thếgioun. Đây là tấn lơng khu khu chân thực khổ đouu. Ấy là nhồn duyên phát tâm Bồ Đề thứ mười vậy.

Các đệ tử của Phật, nếu thực sự làm được như đã nói trên thì "vận hộ" của Phật pháp sé có thể nhờ đó mà dài thêm", "chính pháp" Như Lai cüng có thể "nhờ đó mà trụ lại" lâu hơn ở thé gian. Chữ vận hội nói đây là vận hội của Chính pháp. Theo như xưa nay vẩn nói, thời gian chính pháp trụ thế chì một nghìn năm mà thôi. Nhưng đây chỉ là lời Phật cảnh tỉnh đệ tử, thực tế không nhất định là như vậy. Khi nào có những Phật tử chân
tu thục chứng thì khi đó chính pháp có thể trụ thế, như thời đại này ngày nay, nói chung cho là thời dại mạt pháp, nhưng nếu ngày nay có người thực tu thực chứng, thì ngày nay sẽ là thời đại chính pháp, đâu cứ nhất định phải là mạt pháp? Nay Tỉnh Am đại sư nói vận hội nhờ đó mà dài thêm, cūng tức là nói chính pháp không nhất định chỉ có nghìn năm, mà i-: -̇̉ kéo dài đến vạn năm, vạn vạn năm. Vấn đêe xem có sười trụ trì Chính pháp hay không.

Bất luận ở thời đại nào, việc lớn trong Phật giáo không có việc gì lớn hơn trụ trì chính pháp. Chỉ có chính pháp trụ thế, thì Phật pháp mơi phát huy được tác dụng lớn lọ̣i sinh. Tỉnh Am đại sư tạ̀n mắt nhìn thấy sự suy tàn của Phật pháp. Không cilm được phár khời tâm nguyện đại bi, coi việc trụ trì Chính phát là nhiệm vụ của mình, cho dù trong kiếp hiẹ̀n sinh, không thể cứu vãn được mạt vận cưa Phật pháp, nhưng muốn làm cho Chính pháp sē dược trụ thế trong tương lai. Một bi nguyện vī đại bao nhiêu? Nếu như mỗi Phật tử chúng ta đêu có cái bi nguyện của đại sư Tīnh Am, thì tin rằng chính pháp sê trụ lâu ờ thế gian. Để cứu khổ chúng sinh, để chính pháp trụ thế, "đây là tấm lòng khu khu chân thực khổ đau". Chúng ta cũng nên phát tâm như vậy. "Đây là nhân duyên phát tâm Bó Đ'̀̀ thứ mười".

## C- LỜI KÊT

## 1- Tự kiểm tra mình

Nhu thế mucời duyên biết đủ, tóm phát hay đều, thi tiên lên có, khai phát có nơi. Cùng nhou đã adực làm
nguời, sống đât Hoa Hạ, lục căn đầy ảủ, tú đai nhe yên, đã có lòng tin, không bị ma chướng.

Lời dẩn và nội dung chính cûa bài văn này đã giải thích rồi, dây là lời kết toàn văn. Phần này chia làm bốn đoạn đây là đoạn mẹt: tự kiểm tra mình.

Như vậy, mười loại nhân duyên phát tâm Bồ Đê, chúng ta đã nhận thức đước, thit từ nay vè sau đã có "đất" để phát tâm Bồ Đè. Như vạ̀y, "tám pháp", tà, chính, chân, ngụy... chưng ta cũng đã biểt đû thì từ nay đã có cửa đúng dẩn chưng ta hương đến Niết bàn cực lạc. Tiến lên có cửa (xu hướng hữu môn) tức là không đến lỗi sai hướng lạc đ̛ròng, khai phá có nơ (khai phá hữu địa) tức là biết rõ phát tâm Bổ Đề như thế nào. Đă phát tâm Bô Đè, tất nhiên see có thể chứng được quả Niết bàn.

Đồng thời, chúng ta lại đều may mắn "cùng được làm người" "nhân thân nan đắc kírn dị đắc" (Thân người khó được nay đã được) được làm kiếp người quả là không dể gì, phải tận dụng tớt cái kiếp người này mà làm được một việc gì có ý nghỉa trong Phạ̀t pháp, cũng tức là trong kiếp này giải thoát cái thân người mỏng manh bại hoại này, đừng để cái thân này kéo lụy mà gây ra tợi lớn vô biên. Kinh nói "kè mất kiếp người (nhiều) như đất bự trên mặt đất, kẻ được kiếp người (hiếm) như hạt bụi đâu móng vuốt" chúng ta há lại không biết mượn cái thân người này mà làm việc gì tự lợi lợi tha có ý nghĩa hay sao? chúng ta há lại hồ đồ phí phạn cái thân người trong kiếp này chăng?

Chúng ta không chî được ờ kiếp người, mà lại cùng
"ở đất Hoa Hạ": Hoa Hạ là chỉ đất Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc nói trong kinh Phật, không phải là nước Trung Hoa. Nơi nào có Phật giáo lưu hành thì ở đó gọi là Trung Quốc. Ở những nơi có Phật pháp lưu hành, được nghe Phật pháp, ta không thấy Phật pháp là đáng quý, nhưng một khi sinh ra ở nơi không có Phật pháp muốn nghe Phật pháp không được nghe, lúc đó ta sẽ thấy cầu được Phật pháp không dẽ dàng gi. Cho nên sinh ra ở đất Hoa Hạ, được nghe Phật pháp thì phải mừng vui mới phải. Càng phải tận dụng cái thời cơ và hoàn cảnh tốt đẹp đó mà tu học Phật pháp tích tập tu lương thành Phật.

Sinh ra làm người ở Trung Quốc cố nhiên là rất tớt rời, nhưng nếu về sinh lý có nhiều khuyét tật, thì không thật là mĩ mán. Nay ta may mà "lục căn đây đủ" (mắt tai, mũi, lưỡi, thân ý đẻ̉u tớt - ND) thì càng phải lợi dụng tấm thân có lục căn hoàn bị đó mà tôi luyện trong Phật pháp, để cầu được lợi ích thiết thực của Phật pháp. Trong kinh nói lục căn không hoàn bị là một trong bát nạn, không thể xuất gia thụ giới. Có thể thấy lục căn hoàn bị là một điều kiện hết sức quan trọng để tu học Phật pháp, không thể coi thường.

Lục căn hoàn bị là pháp khí tu học Phật pháp, có nhiên là rất tốt, nhưng nếu tứ đại (đất, nước, gió, lửa ND) không đîeu hò̀a, thân thể dễ đau ớm thì vẩn là một chướng ngại lớn của việc tu hành. Nay chúng ta không chỉ lục căn hoàn bị, mà "tứ đại" cũng "nhẹ yên", it ớm ít đau. Nếu không được thực sự phát tâm học Phật thì
làm sao phải với chính mình: có người nới, thân thể khoẻ mạnh là cái gốc cûa mọi sự nghiệp. Học Phật cũng cần có thân thể khoẻ mạnh, nếu không thì khó mà được cái công việc lớn lao tự lợi lợi tha.

Có đủ những đî̀u kiện ưu viẹ̀t nói trèn, nhưng giả sử thiếu lòng tin vào Phật pháp thì cūng nhất định không thể học Phật thành công được. Kinh ví lòng tin cũng nhự cái tay. Vào núi châu báu, nhờ có đôi tay có thể lấy được châu báu vô lượng. Nhưng nếu không có tay thì dù châu báu trên núi nhî̀u bao nhiêu, ta cũng không được gì cả. "Nơi vào cửa Phật, lấy lòng tin làm gốc" không có lòng tin kính, dù có pháp bảo vô lượng, ta cūng không được gì cả̉. May sao chúng ta "có đủ lòng tin" dương nhiên chúng ta sẽ học Phật đúng phép.

Dựa vào lòng tin để học Phật quả thật là quý hóa, nhưng trong quá trình học Phật lại phải có thêm một đîeu nữa mới thật thuận lợi, đó là không gạ̣p ma chướng. Gặp ma chướng thì ta khó tu học đúng Pháp, mà còn dễ thoái thất đạo. Chúng ta đả từng thấy nhiều hành giả thoái thất đạo tâm mà khòng phải tự mình muốn thế, chỉ vì gặp ma chướng mà nên nông nỗi ấy. Chúng ta nhờ túc căn sâu dày, từ khi bắt đầu học Phật đến nay, may sao không gặp ma chướng quấy nhiểu. Vi thế ta càng phải tinh tiến tu học, không được lười biếng trễ nải.

Huống nay chúng ta vìua được xuất gia, vì̛a thụ Phột giới, vừa gạ̣p đọo truờng, vừa nghe Phật pháp, vừa xem xá lợ, ví̛a tu sám hối, vừa gặp bạn lành viưa có thắng
duyên, không phât tâm lớn Bồ Đề hôm nay thì còn đợ đến ngày ndo?

Được làm kiếp ngưởi quý báu, cố nhiên là đáng mừng rồi, được xuất gia thụ giới lại càng là may mán lớn nhựng đị̂u may mắn. Vi người xuất gia thụ giới, không phải ai cūng gạ̣p hàng loạt tám điểu may mắn như thé.
"Vừa được xuất gia" là nói người được làm người không it, nhưng được xuất gia thì không nhîeu. Nên biết rằng "xuất gia là việc đại trượng phu, không phải việc mà công hầu khanh tướng làm được". Xem ra, xuất ra rất giản đơn, nhưng thật ra không dể dàng gi. Theo Phật pháp: một người thật lòng xuất gia phài là người có thiện căn nhất đinh. Nay chúng ta đã được xuất gia "không phát tâm lớn Bò đê hôm nay", thì thử hôi "còn đợ đến ngày nào?"
"Vừa thụ Phật giới", có nhân duyên xuất gia không nhất đinh đã được thụ giới. Vì thụ giới thì phải có đủ mười sư. Nếu sinh ra ở một nớ Phật giáo không được thịnh vượng lắm mà đức tăng đủ tư cách thụ giới lại thiếu thì ta muốn được xuất gia, lại có thể có đủ đại giới tỳ kheo là điễu may mắn lớn. Như vậy "không phát đại tâm hôm nay thì chờ đến ngày nào?". Bỏ lỡ cơ hội này há chẳng đáng tiếc lắm sao?
"Vừa gặp đạo trường". Đạo trường đây là chùa $\mathrm{A}-$ Dục vương, có xá lợi Phật. Chỗ có xá lợi Như Lai là chỗ có Phật Đà. Gặp được một đạo trường như vậy đâu có để dàng? Vì chùa chiền các miền không it nhưng có quy
mô như chù̀ A -Dục vương, có xá lợi Phật, thật ra là không nhiêu. Nay chúng ta gặp được đạo trương tốt hiếm có như thẻ̛ này mà "không phát đại tâm Bồ Đ'ê hôm nay" thử hòi "còn đợi đến ngày nào?".

Vừa nghe Phật pháp "Phật pháp lưu hành khắp thế gian, nhưng nếu không có người hoằng dương Phật pháp thì ta muốn nghe Phật pháp đâu có dễ. Nghe pháp là việc đầu tiên của người học Phật pháp. Chỉ có nghe pháp thì mới nhận thức được con đường chính của Phật pháp. Phật pháp khó mà nghe được, nay ta đã được nghe, lại biết được lợi ích của Phật pháp đối với chúng sinh, nếu không phát tâm lớn Bô Đ伦 hôm nay "đem những điều nghe được chuyển đến cho chúng sinh, ngõ hầu có ích cho nhân quần, thử hôi "còn chờ đến ngày nào".
"Vừa xem xá lợ", Xa thân phẩm trong Kim quang minh kinh nói: "Xá lợi này là huân tập của hương vô lượng giởi dịnh tuệ" Vật ngưng dọng hình tròn long lanh tợa sáng mà đốt ra sau khi Phật nhập Niết bàn chính là loại hương này. Nhưng chỉ có Phật Đà giới dức thanh tịnh, định tuệ trang nghiêm mới có thế đớt ra hương này, không phải người thường có được, cho nên người học Phật đặc biệt quý trọng, không những cúng dường có công đức lớn, chî đượe nhìn thấy cūng đã có công đức. Nay ta đã được chiểm ngưởng xá lợi, làm sao có thể "không phát tâm lớn Bồ Đè hôm nay"?
"Vừa tu sám hối" nghiệp chướng tích tụ từ vô thưy đến nay, phâi theo sám pháṭ mà tu thì mới tiêu trừ được. Vi Phật pháp là Phật pháp, xá lợ là xá lợi, nếu ta không
sám trừ nghiệp chướng của bản thân, thì mọi thắng lọi của Phật pháp đều không có quan hệ gì với ta. Đại sư Tỉnh Am nói, nay chúng ta tập hợp ở đạo trương này, cùng tu hành pháp sám ma (tức sám hời - ND) gột rửa mọi tội lỗi, nếu không phát tâm Bồ Đè̉ vào lúc này để trên cầu đạo Phật, dưới hớa chúng sinh, làm việc đáng làm của Phật pháp thì còn chờ đến lúc nào?
"Vừa gạ̣p bạn lành" bạn lành tức là đạo hữu (Pháp lữ) Tu học Phật pháp, đều quan trọng nhất là có đạo hữu tớt, cùng tiến bước trên đường lớn của Phật pháp, thì mới có thể không ngừng tiến theo hướng Bô Đ̉̉, nếu không có bạn lành, thi không chỉ tu học khó tiến mà lại dễ thoái tâm. Bạn lành không phải là dễ gạ̣p. Kinh nói: "Bạn lành khó gặp" là như vậy. Nay ở đạo trường chùa A-Dục wơng, gặp bao nhiêu bạn tớt, nếu không phát tâm lớn $\mathrm{Bồ} \mathrm{Đè} \mathrm{ngay} \mathrm{hôm} \mathrm{nay}, \mathrm{thì} \mathrm{đến} \mathrm{bao} \mathrm{giờ?}$
"Vừa có thắng duyên". Thắng duyên tức là nhân duyên thù thắng. Nhân duyên thù thăng nhất ở thế gian này không gì hơn là gạ̣p được Tam bảo, chỉ có Tam bảo Phật, pháp, tăng mới là nhân duyên thù thắng hơn cả. Nay tuy ở thời mậ pháp, chúng ta vẫn có thể gạ̣p Tam bảo, lại thành kính quy y Tam bảo, như vậy không phải là có thắng duyên là gì? Đã có thắng duyên như vậy, nếu "không phát tâm lớn Bô Đê hôm nay" thì thử hồi "còn chờ đến ngày nào?" Tóm lại, ngay bây giờ là lúc phải phát tâm, không thể để lỡ.

## 2. Khuyèn rộng khắp dại chúng

Kinh mong đ̛̣i chúng: thương tôi ngu dốt, xét tôi
khổ chi, cùng lập nguyện này, cùng phât tấm này, ai chuca phát tâm thì nay phât, ai đã phát tâm rồi thì phát thêm nữa; ai đã phát thêm rồi nay hãy tiếp tục phât tâm.

Đại sư Tỉnh Am sau khi đã nói rõ những thắng duyên trên, lại kêu gọi đại chúng rộng khắp, nay tôi nguyện đại chúng giáo hữu có mặt tại đây, hãy thương sự vụng về và chân thành cưa tồi, xét khổ tâm bi chí của tôi, tại đạo trường chùa $A$ dục vương này, trước tháp xá lọi Phật Đà này, hãy cùng với tôi lập nguyện lớn cầu Bồ Đ̉̉ cùng phát tâm Bồ Đ̉̂e quảng đại. Không thể chậm trễ, ai chưa phát tâm nguyện Bồ Để hãy phát tám ngay hôm nay ai đâ phát tâm nguyện Bỏ Đề rồi, hãy làm cho tâm nguyện Bô Đê ấy lớn thêm theo ngày tháng. Nếu ai đã nêu cao được tâm nguyện lớn thì muòn vàn xin chớ để thoái thất tâm nguyện Bồ Dè̉.

Diing sợ khó mà khiếp hãi rút lui, dìng cho là dễ mà coi thường, đüng nóng vọ̀i mà không kiên trì lâu dài, đưng lườ biếng trễ nải mà không düng mãnh, đừng uể ởi mà không ha̛ng ha̛i, dưng chần chừ mà chờ đợ đến ngày mai, di̛ng vì mình ngu đần mà không dám phât tâm, đi̛ng cho rà̀ng minh căn cơ nông mỏng mà̀ tự nghĩ minh không có phận.

Phát tâm Bồ Để vô thượng rò̀i, phải hành đạo Bô Tát rộng rãi, mà hành đạo Bồ Tát là rất gian nan khốn khổ tuyệt đới không thể nghĩ là nhẹ nhàng. Xưa kia Phật Đà phát tâm hành dạo Bỏ Tát, đã phài qua một lịch trình làm được những việc khó làm, với tinh thần đại vô úy,
đã gạt bỏ mọi gai góc nguy hiềm khó khăn rò̀i mới đạt được mục đích thành Phạt. Nay trong bài đại sư Tỉnh Am đã nêu ra tám điều "đừng" để khuyền chúng ta không được so ý trong khi phát tâm $\mathrm{B}_{0} \mathrm{P}$ Đ).

1- Đưng vi khó khăn mà khiếp sợ lùi bước: Tôi thường nói, vấn để cá nhân dễ giải quyết, công việc của đại chúng khó xử lý. Phát tâm Bồ Dê để độ hớa chúng sinh là mưu cầu hạnh phưc cho dại chúng, nhưng căn tính của từng người khác nhau, khi tiếp xúc với quần chúng không thể tránh khỏi nhîeu việc gai góc khó giải quyết, như sợ khó khăn mạ̀ không dám tiến lên, thế thì tất nhièn sẽ khiếp hãi lùi bước, không còn các dûng khí
 phải không vì khó ktằn mà không dám tiến lèn để tránh cái tâm lý khiếp hải thoái chuyến.
2. "Pừng cho là dễ mà khinh thường" Việc lớn hành đạo Bô Tát cho là gian nan có nhiêr là không được, nhưng cho là dễ dàng cűng không được. Trong đoạn "tôn trọng tinh linh của mình" đả từng nói, chúng sinh vốn có viên ngọc quý Phật tính, phải gia công mài rūa mới sáng dẹp, nếu coi là dễ mà khinh thường thì dể nấy sinh tự mãn. Người tự mãn cuới cùng sẽ tự phá tự bỏ, không thể thành công, thử nghĩ mà xem, làm một việc nhỏ ở thế gian còn khó thành công huống hồ gì việc lớn thành Phật độ sinh?

3- "Đì̛ng nôn nóng mà không kiên trị lâu dài". Đạo Bồ Tát là dài lâu, phải kiên trì làm trong thời gian dài thì mới đến được tận cùng con đường B O F e, do đó không
thể nôn néng mà thiểu lòng kiên trì. Trung Quốc có câu tục ngữ: "Dục tốc bẩt đạt" (muốn nhanh chóng thì sẽ không thàrih công ưược) chúng ta phài nhớ lấy. Ngươi thợ thông thương ở thế gian cởn phải tốn công học tập nhễu năm mới thành nghề được huống gi việc lớn thành Phật độ sinh. Muớn thành công nhanh chóng sao được. Có người nghì rằng mật đờ có thế thành Phật, đó thật là một quan niẹ̀m sai lâm liua ngươi dới mioh. Nói thật việc nhô ở thế tuc coon không thế cḥ̛u may, cầu may trén đường tu hành thanh Phật càng là zai lâm lón mà trí giả không bao giờ làm.

4- "Đì̛ng lười biérig trể nâi nà̀ không có düng khe". con đường Phật là đã dài lâu nhơ ciñ̛́, không tinh tiến düng mãnh không được, tuyệt đối không thể lười biếng trể nải một tý nào. Nhưng dūng mãnh không thể chỉ dũng mãnh nhất thời, cũng không thể dũng mãnh kiểu bạo hổ bằng hà, mà phải dưng mảnh một cách kiên trì, không gián đoạn thì mới là dũng mãnh thực sự, phải tiến lên phía trước bằng những bước đi vứng chăc thi mới là tinh tiến thực sự. Chỉ có tiến tới trèn con đường Phật một cách tinh tiến thì mới tránh khôi được tình trạng nẩy sinh tâm lý lười biếng muốn nghỉ ngơi khi thuận lợi thoải mái. Có nhiểu người học Phật, không thể dạt được B 0 Đ̉̉ tới cao vô thượng nguyên nhân căn bản là do lười biếng trể nải. Vl vậy Đại sư Tỉnh Am mới đặc biệt đòi hôi hành giả Bồ Tát không đượclươii biếng mà không dũng mãnh.

5- "Đì̛ng uể oải mà không hăng hái". Trong thể gian
hiện thực ta có thể thấy rỗ ràng là, phàm làm việc gì mà hăng hái phấn chấn thì dễ có thu hoạch lớn, còn uể oải chây lười thì rất khó thành công. Việc đời còn thế huớng gì việc đạo Phật vô thượng. Vì thế hành giả Bô Tát phải hăng hái phấn chấn, không thể uể oải rụt rè̀, càng không thể chây lười được sao hay vậy. Nên biết rằng sức mạnh tinh thần là lớn hơn cả, một khi tinh thần đâ suy sụp thì không còn cách nào cứu vãn được nửa.

6- "Đừng chần chừ mà chờ đợi ngày mai". Hôm nay phát tâm Bô Đè thì ngay ngày hôm nay bước lên đường B © Tát, đừng mang tâm lý chần chừ chờ đợi mà hao phí thời gian quý báu. Càng không thể trông chờ tương lai, phải làm với tinh thần "việc hôm nay làm xong trong ngày hôm nay" quyết không đợi đến ngày mai, phải biết rẳng ngày mai rời lại có ngày mai khác. Nếu như chần chừ thành nết, việc gì cũng đợi ngày mai thì chưa nói Đạo Phật vô thượng, mà cả việc đời cüng khó hy vọng thành công, cho nên không thể chần chừ qua ngày.

7- "Đừng vì mình ngu đân mà không dám phát tâm" căn tính chúng sinh có sự khác nhau giữa thông minh lanh lợi và ngu đân chậm chạp. Đó là một sự thật không thể phủ nhận được. Nhưng chúng ta nên biết, người căn tính thông minh lanh lợi cố nhiên có thể hướng theo đường Phật, mà người ngu đẩn chậm chạp cũng có thể hướng đến Bồ Đè. Hơn nữa càng ngu đân chậm chạp thì càng phải tu học Bồ Đè. Vì người người đểu có thể tu được, không phân biẹt kẻ trí người đẩn. Cho nên hành giả Phật pháp đừng vì tư chất ngu đân của mình mà cứ
không dám phát tâm tiến thủ trên đường Phật vô thượng.

8- "Đừng nghĩ mình căn cơ mông mỏng mà tự ti cho rà̀ng mình không có juhận". Có thể có người cho rằng Phật đạo vô thượng là để cho người có căn tính sâu dày tu, ta là người căn cơ nông mỏng, không có tư cách tu. học dạo Phật, thế là tự ti tự bỏ cho rằng mình không có phận. Không biết rằng nghĩ thêe là sai lâm. Trong kinh, Phật nhiều fần cảàn dặn chúng ta "mọi chúng sinh đêu có tính Phật". Ta là một chúng sinh vi sao tự phá tự bỏ coi là mình không có duyên phận gì với Bô Đê vô thượng? Mọi chúng sinh đêu co khả năng thành Phật, tại sao ta không có khả năng ấy? Phải tự tin như vậy.

Vỉ như trồng cây, trồng iôuu thì rễ cạn ngày càng sâu; lại như mà̀ dao, mài lâu thì dao cùn hóa sức. Há lê vi rễ nông mà không trồng để cây héo khô, vì dao cùn mà không mài, để dao thònh vô dưng?

Để khuyến khích hành giả Phật pháp phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, đại sự Tỉnh Am nêu ra hai ví dụ nhằm kiên định lòng tin của chúng ta.

1- "Ví với việc trờng cây": khi mới trồng xuống, rễ cây đương nhiên là rất nông, hầu như không chịu được gió lay sương phủ, nhưng nếu trồng lâu trong một thời gian nhất định thì "rễ nông sê ngày càng sâu hơn" vững hơn. "Chẳng lê vì rễ nông mà dừng trồng để nó tự héo khô? Nền nhớ rằng rễ cây Bồ Đ̉̂̉ cūng vậy, khi vừa mới phát tâm Bồ Đ̉̂ thì rễ cây Bồ Để còn rất nông, không thể chịu được sự dày vò chà xát nhựng lâu dần, tưới nước
pháp cho rễ cây $\mathrm{B}^{\mathrm{B}} \mathrm{D}$ Đè, thì rễ cây sẽ trở nên vững chắc, mọi ngoại lực không làm gì lay chuyển được. Do đó, hành giả Phật pháp không thể vi rễ nông mà để cho cây Bô Đè khô héo đi.

2- Laị như mài dao "khi mới mài, mưi dao đương nhiên rất cùn, hầu như không thể dùng làm gi được, nhựng nếu mài lâu, mài trong một thời gian nhất định thil ắt hẳn "dao cùn mà hớa sác" chẳng lẽ vì dao cùn mà không mài, để cho dao trở thành vật vô dụng". Nên biết con "dao trí tuệ"cũng thế, khi mới mài, "con dao trí tuệ" còn rất cùn, không có tác dụng đoạn hoạc, nhưng mài lâu rời thì từ hữu lậu tuệ đân đẫn biến thành vô lậu tự̂, không những có thể dùng "con dao trí tuệdứt hết phiên não, lại còn làm cho thiên ma ngoại đạo không làm gì được ta, do đó hành giả Phật pháp, nếu như vì con dao trí tuệ"cùn mà vứt bỏ không dùng thì thật là hoài phí đáng tiếc quá!

Như trên đã nói, mỗi một đệ̣ tử Phật chúng ta đêu nên bắt đâu từ ngày hôm nay ra sức vun trồng rễ cây Bô Đè, không nên để cho nó mãi mãi không sinh trương được; bắt đâu từ ngày hôm nay, ra sức mài rūa"con dao báu trí tuệ", không nên để cho nó mãi mãi là vật vô dụng.

## 3. So sánh khố vui

Lại nếu cho tu hành là khổ, tức là không biết lườ nhác còn khổ hơn. Tu hành thì vất vả tạm thời, yên vui muôn kiếp; lười nhá̛c chỉ tạm yên một kiếp chịu khổ nhiều đờ.

Tu hành theo Phật pháp, dù là để tự lợi hay lợi tha, đạ̣c biệt là đại hạnh lợi tha, đêu phải tu một cách gian khổ tinh tiến thì mới thành tựu được, tuyệt đối không phải lũ lười nhác trọ̀m yên có thể tu hành thành công được. Chính vì vậy, có người sợ khố, không dám tu hành. Tu hành quả thật là gian khổ, khòng thể coi là vui sướng được. Thực ra, "lại nếu cho tu hành là khổ tức là không hiểu rằng lười nhác càng khổ hơn nhîeu? vì sao? Vì cái khổ mà người tu hành cảm thấy là đo cần lao, nhưng nỗi khổ "cằn lao" chỉ là "tạm thời" hơn nữa cái khổ cân lao tu hành đó có thể đổi lại bằng "yèn vui vĩnh kiếp" thế thì lấy gil làm khổ? "Lười nhác tuy tạm yên một kiếp" nhưng đổi lại là "đau khổ nhîèu đời"; Sao nói vậy? Vi người ta nếu không tu học Phật pháp, chỉ biết gây ra tội nghiệp sinh tửở thế gian, thi khó mà không rơi vào tam ác đạo, một khi đã rơi vào tam ác dạo thì ăt phải chịu đủ mọi luại đau khổ, đời đời kiếp kiếp. Như vạy, so sánh khổ với vui, thì người ta tu hành Phật sê chọn nỗi khổ cân lao tu hành tạm thời hay là sẽ chọn yên vui tạm thời dể chịu khổ lâu dài? Người có chút trí tuệ sẽ biết chọn!

## 4. Đinh ninh dặn lạ

Huống gì láy (phóp môn) Tị̂h đọ̣ làm thuyè̀n chở, thi lo gì thơi chuyển? Lại đượ vô sinh làm nhấn lực thì sợ gì gian nan? Nên biết rà̛ng kẻ có tội ở địa ngục, còn phát tâm Bồ Dề kiếp trước, há lê Phột tử lợi ngıcời, không lập nguyện lớn ở đờ nay?

Đại sư Tỉnh Am nói thêm: chúng ta cươii thuyền đại
nguyện đi vào biển Tịnh đọ "huống gl lấy (pháp môn) Tịnh độ làm thuyè̀n, thì lo gi thoái chuyển"? Vì một khi chúng ta đả vãng $\sinh$ Tịnh độ, thì lập iức được "A-ti-bạt-chí" tuyệt đơi không thể thoái chuyển dược. Chỉ có trong thế giới sa bà mới có thể thoái chuyển. Đồng thời, khi chúng ta chưa có nhẫn lực vô sinh, không có sự giúp đở của sức mạnh trí tuệ, khi gạ̣p những hoàn cảnh khác nhau thì sê cảm thấy khó khăn mà nảy sinh ý định rút lui. Nhưng khi đã sinh vào Tịnh đọ, thì không những không thoái chuyển, mà lại sẽ "có nhẩn lực vô sinh" như vậy thì "sợ gì gian nan" nữa. Nên biết chữ "nhẩn" trong "vô sinh pháp nhẩn" cũng có nghỉa là trí tuệ. Vô luận khó khăn gì, dưới sự nhìn xuyèn suốt của trí tuệ, đều có thể giải quyết dể dàng, cho nên không quản ngại gl khó khăn trùng trùng trên con đường đạo. Trong thế gian rất nhî̂u việc không dễ giải quyết và được coi là kbó khăn, thực ra không phải là thực sự không có cách giải quyết, mà vấn đê ở chỗ chúng ta có trí tuậ cần thiết hay không. Người có trí tuệ, bất cứ vấn đề gì đêu có thể giải quyết. Có thể thấy trí tuệ quan trọng như thế nào. Những hành giả có vô sinh pháp nhẩn sẻ có trí tuệ cac độ, đương nhiền sê không thấy khó khăn gi bày ra trước mặt.

Phát tâm quảng đại, lập nguyện quảng đại thì không những chi nhân loại hữu tình có khả năng ấy, mà nèn biết rằng tội nhân trong địa ngục còn phát đại tâm Bồ Đẻ̉ ở kiếp trước". Nay ta là người, lại là đệ tự Phật "chẳng lê loại ngươi Phật tữ chúng ta lại không lập đại
nguyện Bô Đề ở đời nay"? Nếu như vậy thật, thì chẳng hóa ra chúng ta không bằng tội nhân ờ địa ngục hay sao? Người không bằng tội nhân ở địa ngục thật là oan uổng kiếp người, mà càng hổ thẹn là Phật tự. Vê vấn để tội nhân ở địa ngục, xưa kia còn phát đại nguyện Bô Đ̉̉ được nói đến trong nhî̀u kinh điển Đại thựa. Tức là những người đã phát tâm Bỏ Đ̉̉̉ kiếp trước, vì vẩn còn là phàm phu, cûng tức là thuộc Bồ Tát phàm phu nhưng đã vô ý gây ra tội nghiệp phải rơi vào ác đạo. Đã phạm tội địa ngục, tất nhiên phải chịu quả báo địa ngục, tuy chịu quá báo địa ngục nhưng tâm Bồ Đè̀ chưa mất, cho rền nói: tội nhân địa ngục còn phát tâm Bè̉ Đ Đề ở kiếp trước, không phải là tội nhân địa ngục bắt đâu phát tâm Bô跪.

Hôn mê từ vô thủy việc qua rồi không thể can ngăn, còn nay giouc ngộ rồi, việc tương lai còn khả năng bổ ciáu. Xưa kia mê mà chưa tỉnh, còn có thể thuoong, nay biết mà không làm, lại càng đáng tiếc!.

Chúng sinh từ vô thủy đến nay, lặn lội mãi trong luân hồi sinh từ, điên đảo hôn mê không tỉnh, không biết gì là phát tâm Bồ Đẻ, lập nguyện quảng đại. Đây là sai lâm quá khứ. Quá khứ đã qua rồi, không còn cách gi uốn nắn sữa chữa được nữa: "Việc đã qua không thể can ngăn" có hối hận thì cūng không sao kịp nữa. Nhưng tương lai thì còn có thể chạy theo bổ cứu. Trong kiếp này, được nghe Phật pháp, xuất gia thụ giới, có thể coi là giác ngộ ra, không hôn mê điên đảo như xưa nữa, thì
nên tìm cách bồ ccưu, nếu không gấp chạy đuổi theo thì e mình lại phụ mình nên nay khi đã giác ngộ rời, nên theo sự khai thị của Phật mà phát tầm quảng đại, lập nguyện Bồ Đ危, vì sự guăi thoát thân tâm minh, vì cínu vớt chúng sinh đau khổ mà tiến lèn con đường lón Bò球.

Nhưng xưa kia, vì chưa dược nghe Phật pháp nên hôn mê chưa tỉnh, dưới con mắt từ bi của Phạt Bô Tát, "còn có thẻ̉ thương" tình. Nay đâ biết Phật pháp, nếu "biết mà không làm" thì "lại càng đáng tiéc".

Phật pháp coi trọng hiểu và làrn tương ứng với nhau, vì chî có hiểu làm tương ưng thì mới thu được thực ích Phật pháp. Đặc biẹt Phật pháp đại thừa coi trọng phát tâm Bồ Đ̉̀̉, thuyết pháp đọ sinh. Chỉ có qua thuyét pháp độ sinh mới có thể tích tập dược tư lương phúc trí, mới có thể viên thành Bơ nè̉ vô thượng. Đây là đîeu là mỗi một hành giả Phật pháp đều bièt. Nếu chỉ thơa mãn dừng lại ở chổ biết mà không thực hành thì niêm vui thành đạo Bô Đè̉ vô thượng sẽ không bao giờ đến với ta. Cho nên đả biết tính chất thù thắng của Phạt pháp Đại thựa thì ta nhất định phải thực hành theo pháp mới được.

Nếu sợ địla ngục khổ thì lòng tinh tiến tự sinh; nếu biết vô thường nhaunh thi biếng lười không đến. Lai phải biết lấy Phật pháp làm roi, bạn tốt làm ngucời dắt dẫn, đến vở Phật pháp mà không rời, suốt đời nhờ cậy, thì không còn môi lo thoai chuyển nica!.

Ngượi thương trong thế tục sở di khòng chịu tinh tiến tu thiện pháp cũng chì vì không biết thế gian là khổ, trái lại cho là sướng vui, đẹ tử Phật nói chung, sở dĩ không chåm chi tu học Phật pháp, chỉ vì không sợ nỗi khổ ở địa ngục. Nếu như thật sự "sợ địa ngục khổ", nếu cái cảnh tự̛̣ng núi dao cây kiêm, cắ đđâu chật chân, cắt lự̂i môc mắt, nghin chêt inuôn sống v.v... thuờng xuyên hiện ra trươ ma̛t thì tự nhièn ta sẻ cảnh giác mà tinh tiến không biếng lười nữa, cho nền nói: "lòng tinh tiến tự sinh". Vì phát hiẹ́n dượe nhựng cảnh khổ địa ngục, ta sé tự biết rằng nếu không chắn chi tu thiện thì sẽ có ngày phải vào địa ngục chịu khổ, néu khồng nuốn kết duyên chặt chẽ với đ̛̣a ngục thî chỉ có mọt cách duy nhất là theo Phật pháp thuần chính mà tinh tiến tu cac thiện pháp.

Bình thường người ta sic di không phấn chấn tinh thần chỉ vì không thấy dược ràng vô thường là nhanh chóng lắm, cứ cho rằng hôm nay minh đang sống, ngày mai đang sống, ngày kia nữa vẩn sống, sống mải không chết. Biết đâu rằng cái sinh mệnh tứ dại tổ hợp này (sự tở hợp của bốn nỗi khổ lớn: sinh, lão, bệnh, tự - ND) là hư vô không có thật, là bấp bênh bại hoại, một hooi thở đứt là hai mắt trợn trừng mà thành ra người thiên cổ. Đến lúc đó nếu có hối hận bình sinh lười biếng thì đã muộn rời, chỉ còn theo nghiệp lực mà lưu chuyển không ngừng nghỉ mà thôi. Nếu thật sự quan niẹ̀m được rằng vô thường là nhanh chóng như nước lũ cuốn nhanh thì sự "lười biếng không đến", nó sẽ bị tính cảnh giác khắc phục. Những câu niệm buổi tối mỗi ngày "ngày hôm nay
qua, mệnh củng diệt theo... hãy niệm vô thường, xin đừng buông thả" thật sự có tác dụng thúc dục nhắc nhở. Phật nói "Mệnh người chỉ trong một hơi thở ra hít vào". Nói vậy không phải dể dọ̣a nạt ta mà là sự thật, chỉ cần hơi sau khòng nối được hơi trước, thế là mệnh người kết thúc.

Là đệ tử Phật bình thường ngoài việc phải biết sợ nỗi khổ địa ngục, hiểu được sự nhanh chóng của vô thường, lại "phải coi Phật pháp là cái roi, thúc dục chúng ta giờ khắc nào cũng phâi tắm gội trong Phật pháp để cầu tiến bộ nên biết rằng trong giá trị của nhân sinh, Phật pháp giữ vị trí cao nhất, nếu như có thể thường xuyên đọc, nghe Phật pháp làm cho thâm tâm ta được thấm nhuần trong Phật pháp mà được cái thiện - kinh nói: "Phật pháp như một tấm gương sáng, nếu thường xuyên được soi trong Phật pháp thì ta không những có thể soi thấy được mọi điều đúng sai của ta trong đối nhân xử thế, mà còn có thể soi thấy được cá tâm tính của ta mà tam độc tham, sân, si xâm thực từ vô thủy đến nay đã làm cho nó mất đi cái diện mục vốn có - làm cho nó thoát khôi vết xe khô cạn mà được giâi thoát tự tại. Vì thường ngày làm bạn với Phật pháp, cűng coi như Phật pháp là thầy, lấy Phật pháp khích lẹ̀ mình. Vì thế, nói nghiêm túc Phật tữ chúng ta phâi "đến với Phật pháp mà không rời" phäi "suốt đời cậy nhờ" Phật pháp. Nếu có thể lấy Phật pháp để thúc dục mình như vậy thì tất nhiên "không còn mối lo thoái chuyển" nữa.

Ngoài ra, chúng ta còn cần có "bạn tốt dẫn dắt", làm
cho chúng ta đưự̛̣ săn sớc chiếu cố trên lộ trình tu học Phật pháp mà khòng đến nỗi tụt lại phía sau. Bạn tốt (thiện hữu) nói ở đày có người cho là thiện tri thức, trong đó có hai loại là thiện tri thức giáo thụ và thiện tri thức đông hành. Trong việc tu học Phật pháp, hai loại thièn tri thức này đều không thể thiếu được. Thiện tri thức giáo thụ có thể gợ ý cho chúng ta tiến lên con đường Phật đạo như thế nào, nếu phát hiện chúng ta mất phương hướng thì có thể chỉ dẫn chúng ta trờ lại đường chính. Thiện tri thức đông hành có thế khích lẹ̣ lẫn nhau. Rèn luyẹ̣n lẩn nhau để chúng ta khöi thoái chí, hể phát hiện thấy chúng ta hơi thoái chí thì lập tức nhắc nhở chúng ta tiếp tục tịnh tiến không ngừng. Vì thế hành giả Phật pháp, trong qua trình tu hành rất cần có sự dẫn dắt cûa bạn tốt, hơn nữa phâi "dến với bạn tốt mà không rời" phài "suốt đời nlờ cậy bạn tốt" mãi mái dựa vào nhau, gân gũi nhau. Nếu thự̛c sự được bạn tốt dẩn dà̛t thì tất uhiên khơng còn mối lo thoái chuyển nữa.

Diòng nói tâm niệm là nhỏ, dì̛ng bảo hu nguyện không ich gì, tâm mà thật thi việc sẽ thật, nguyện mà rộng thì hành hả̛n sâu. Huc không chica lơnn, chưa tâm mới thật là lớn, kim croong chưa bền, nguyện lực mới thật là bền nhất.

Tâm Bô Đ̉è nảy sinh, sẽ là cái hạt giống tương lai thành Phật. Tương lai có thành Phật được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâmi Bô Đ̉̂̉ có này sinh hay không, cho nên hành giả phát tâm đừng nghĩ rằng cái
tâm là nhỏ mà không coi trọng "Muôn trượng lâu cao từ đất dậy", nên biết rằng Bồ Đè̀ vô thượng là phát sinh từ cái tâm. Khi bắt đâu phát nguyện, không có nội dung thực chất, nhìn chung, hầu như chî là hư nguyện, không có thực ích gì. Không biết rằng mọi lợi ích của Phật pháp đêu từ phát nguyện lực làm sao có thế trèn cầu đạo phật, dưới độ chứng sinh, cho nên hành già phát nguyện nhất thiết đừng bảo rằng đây chỉ là hư nguyện, không có thực ích. Học Phật, dựng lên chí nguyện cao thượng, thực ra chî là điểm khởi đẩu, cho nên phần trền đả nói: "Việc gấp nhất trong tu hành trước hết là lập nguyện".

Phát tâm Bồ Đề là theo chân tâm mà tu hành. Phát tâm mà thật, thì sau này việc làm cũng sẽ thật. Chî có biểu hiện trong việc làm là thật thì mới co thể chứng tỏ phát tâm là thật. Có thể thấy, phát tâm nhất định phải chân thực, tuyệt đối không thề tà nguy. Kinh nói: Nhân địa không thật thì quả sẽ quanh co" đây là đê̂u mỗi người phát tâm phải chú ý. Lập nguyện phải lập nguyện quâng đại, như tứ hoằng thệ nguyện mà mọi người biết là thuộc nguyện quảng đại. Nếu phát nguyện quảng đại thì hành dựa theo nguyện quảng dại ấy hẳn sẽ là sâu. Chî có tu tập thâm hành thì mới có thể thơa mãn được tâm nguyện quảng đại. Phật pháp thường nói: "hành sơn nguyện hải" (núi hành bể nguyện), nguyện lớn cūng như biển lớn, rộng lớn vô bờ. Không có hành như núi, làm sao có thể thởa được nguyện như biển: Thế nào là hành sâu (thâm hành)? chî có lục độ vạn hanh Bồ Tát mới đủ tư cách gọi là thân hạnh. Vì lẽ đó, mỗi một Bỏ̀ Tát phát nguyện quảng đại, không ai không tu lục độ vạn hạnh,
lý do cũng là ở đây.
Nói chung, thế gian hư không là rậng lớn vô biên, không ai đo được đâu là bờ bến. Tuy vậy, như kinh Phật nói: hư không tuy lớn nhưng chưa thật lớn, mà nó không lớn bằng tâm: "Hư không chưa lớn, chưa tâm mới thật là lớn". Chúa tâm nói ở đây là chỉ tâm Bỏ Đ̉̉̉. Tâm này là chúa trong các tâm. Chúa tâm sở dĩ lớn vự̛̣t hư không là vì cái tâm đó "dọc suốt ba cõi, ngang khắp mười phương", "tâm bọc thái hư lượng cùng sa giới" có thể thấy chúa tâm lớn đến mức đọ không tường tượng được.

Nói chung, ở thế gian, kim cuơng là rắn nhất, bền nhất, nó có thể phá mọi thứ mà khỏng gì hùy dược nó, nhưng kinh Phật bảo với chung ta, kim cương tuy rắn, nhưng chưa phải là rắn nhất, nguyện lực cúa ta còn rắn hơn kim cương, nguyên lực là bèn chắc nhất. Tri dộ luĉ̣n nói: kim cương ở thế gian cỏ thể đảnh vở sừng bò, nhưng người ta nếu lập nguyện bền chắc, thì bất cứ một lực lượng nào cunng không thể lay động dược, ngay cả thièn ma ngoại đạo cũng không thể mảy may lay động được.

Nếu đợ chúng không víct bỏ lời tôi, thì từ đôy quyến thuộc Bồ Đề quấn quít, thề nguyện Liên xã tì̛ nay thăt chặt.

Đại sư Tỉnh Am viết bài văn này là để khuyên đại chúng dự pháp hội Niết bàn đương thời, nhưng trên thực tế cưng là khuyên tất cả chúng ta hôm nay.

Bất luận là đại chúng dự pháp hội xưa hay đại chúng ngày nay - nếu thật sự không vứt bỏ những lời nói mộc
mạc chân thành này của tôi, mọi người cùng nhất trí, theo những nhân duyên khác nhau mà phát đại tâm Bô Đề, thi giữa chúng ta sẽ trở thành quyến thuộc Bô Đè, sát cánh kề vai cùng tiến bước trên con đường Phật đạo: "quyến thuộc Bồ Đề từ đây quấn quít". Liên xã tức là đạo trường niẹ̀m Phật dựa trên chí nguyện chung niệm Phật cầu sinh Tịnh độ, Phật tử các nơi kết thành lièn xã. Phật tử trong liên xã cùng niệm Phật, trở thành lièn hữu. Vi chí đông đạo hợp, liên xã hình như kết một mối thề nguyền "Lièn xã từ nay thề nguyẹ̀n thất chặt".

Sởnguyện cùng vãng sinh Tịnh $\ddagger$ ộ, cùng đi g̣̣̣p Di Đà, cùng hóa a̛ộ chúng sinh, cùng thành chinh giác, thì biết đôú ba mươi hai tướng và bách phúc trang nghiêm saut này không bắt âàu tù̀ việc phát tâm lộp nguyện hôm nay.

Đại sư Tỉnh Am nói, tôi và chư vị hôm nay đây cùng tu sám pháp ở dạo trường này, chỉ có một sở nguyện duy nhất là cùng được vãng sinh Tịnh độ, cực lạc Tây phương, cùng dược bái kiến Như lai Di Đà, nghe Phật pháp mà ngộ được vô sinh pháp nhẩn. Sau đó cùng theo nguyện lực trở lại thế giới sa-bà để cùng độ hóa chúng sinh, đến khi nào hớa duyên khắp hết, "nhân quả viên mãn, cuối cùng chứng thành chính giác chính đẳng vô thượng. Đây là nguyện vọng cao nhất của tôi và cũng trông chờ ở đại chúng tham dự pháp hội và các Phật tử tu học Phật pháp sau này. Nên biết rằng, bốn cái "cùng" nói ở đây đã bao hàm cả hai mặt lớn tự lợi và lợi tha, đến khi đạt được tự giác, giác tha giác hãnh viên mãn, tự
nhiên sẽ thành Phật. Tất cả những Phật Đà đã thành đẳng chính giác, không ai không có đủ ba mươi hai tướng, trăm phưc trang nghièm. Cho nền nói: "Biết đâu ba mươi hai tướng và trăm phúc trang nghiêm sau này không bắt đẩu từ việc phát tâm lập nguyện hôm nay"? Hôm nay phát tâm lập nguyện là nhân, ba mươi hai tướng và trăm phúc trang nghièm sau này là quả, nhân quả thanh tịnh như vậy là nhân quả cứu cánh nhất. Chúng ta phải tu cái nhân như vậy, câu cái quả như vậy thì mới khòi phụ cái chí xuất gia tu Phật.

Ba mươi hai tướng của Phật, nếu nói hết thì rất phiên phức, xin nói vắn tắt mấy loại như nhụ̣ kế tướng trên đâu, bạch hào tướng giữa hai lolng mèy, tướng chữ vạn ở trước ngực, tướng bánh xe nghìn nan hoa dưới bàn chân v.v... là mấy tướng chủ yếu trong ba mươi hai tướng. Ba mươi hai tướng đó phải bồi dưỡng vun trồng bách phúc, làm cho bách phúc trang nghiêm. Bách phúc không phäi là những việc thiện bình thường mà ta làm hàng ngày, những viẹ̀c như cứu trợ kè bần cùng, in kinh, phóng sinh v.v... cố nhiên đêu là việc thiện, nhưng không thể cứ liệt kê từng việc từng việc, mổi việc là một phúc. Theo Đçui tri độ luộn: nếu mọi chúng sinh ở ba nghìn đại thiên thế giới tất cả đả mù hai mắt không thể trông thấy gì nữ, hành giả Bô Tát chạy chữa cho từng người, làm cho mọi chúng sinh đêu sáng mắt trở lại, trông thấy được tất cả, thì đó là một phúc. Như vậy, tu được một phúc không phải là giàn đơn huống gì phải vun tròng trăm phúc? Đây không phải là việc có thể làm được trong thời gian ngắn. Phải trải qua nhiều kiếp tu
hành mới có thể vun trờng bách phúc:
Nguyyện cùng đại chúng cùng cố gáng: May lá̛m thay! May lớm thay.

Viết đến đây, đại sư Tỉnh Am tổng kết: Tôi nguyện cùng chư vị ơ đây khuyến khích cổ vũ lẩn nhau, tự lọi lọi tha, cùng tiến trèn đường Bồ D̛e. Vì mình mà có gáng thì việc tự lợi "may lắm thay"! Vì lọi tha mà tinh tiến, thì chúng sinh "may lắm thay". Nhấn lại hai lân " May lắm thay" là như vạy.

Bài văn "khuyến phát tám Bổ Đê" đến đây đã giảng hết, cuối cùng tôi muốn nóí thêm vài diêu: chư vị có mặt tại dây nếu trước kia chưa nghe bài này, không biết phát tâm là gì, không biết phát tâm thế nào, chưa từng phát tâm Bò Đè thì cuñng không trách đượ: nay đã nghe, đã hiếu nhân duyên phát tâm Bò Đề, hiểu được ý nghía, phương pháp của nó, thì tòi nguyện chư vị, như đại sư Tỉnh Am từng kỳ vọng, từ hôm nay đây lập tức phát tâm, lạp tức lạp nguyện. T̛ứ chúng Phật giáo ngày nay nếu có thể cùng phát tâm Bô Đề, dùng lập nguyện Bô đê, kết thành quyến thuộc Bô đê tiến lên trên đường Phật thì dám tin rằng không chî Phật giáo có hy vọng chấn hưng mà tắt cả chúng sinh trong thế giới sa bà cũng sẽ dược lơi ích. Vi tứ chưng Phật giáo - có thế thực sự khấn thiết phát tám thi thế giới sa bà này sê thành ra thế giới Phật hóa mà trở lên hoòa lạc, tự do, thế thì
còn sợ gì bom khinh khí, bom nguyên tử. Thế giới này ngày nay hỗn loạn đên thế, đâu đâu cưng đằng đằng sát khí chỉ vì Phật pháp chưa truyè̀n bá khắp mọi ngóc ngách của thế giới, chưa thấm được vào trong mọi tấm lòng. Chúng ta phát tâm Bổ Đ̉à nếu như người người đêu hoằng dương Phật pháp, làm cho Phật pháp lưu hành khắp thế gian, chuyển hớa thế giới uế ác này thành ra "Tịnh độ ở chốn nhân gian" như đại sư Thái Hư đã nói.

Cuối cùng nguyện cùng chư vị cùng phát tâm Bồ m ,

VÀı LỜ CHINH VÃN
I - Sự tôn quỵ đạ̣c biệt của tâm Bồ đê và công đức của nó ..... 8
II - Tâm Bồ đề bất nhị pháp môn đê vào đạo Đại thừa ..... 10
III - Nói sơ qua về đề mục bài văn nay ..... 17

1. Bồ đề
2. Tâm Bồ đê
3. Phát tâm Bồ đề
IV - Giới thiệu giản lược tiều sử tác giá bài văn ..... 27
GIẢI THÍCH CHINH VĂN
A. LỜI DẤN
I- Tâm nguyện là cái gốc của tu hành ..... 33
II - Tâm nguyện là tiêu chuần lập hạn ..... 53
B. CHINH THUYÉT
III - Biệt thich (giải thích riêng biệt)
4. Niệm ân đức sâu dày của Phật mà phát âm Bờ đ̛̂ ..... 98
5. Nhớ công ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ đề
6. Niệm ơn sư trưởng mà phát âm Bồ đề ..... 132
7. Niệm ơn thí chủ mà phát tâm Bồ đê ..... 140
8. Nhớ chúng sinh mà phát tâm Bồ đê ..... 158
9. Nhớ nỗi khồ sinh tử mà phất tâm Bồ đề ..... 169
10. Tôn trọng tính linh mình mà phát tâm Bồ dề ..... 210
11. Sám hối nghiệp chướng mà phát tâm Bồ đề ..... 220
12. Câu vãng sinh tịnh độ mà phát tâm Bờ đê ..... 237
C. LỜI KÉT
13. Tư kiềm tra mình ..... 272
14. Khuyên rộng khắp đại chúng ..... 278
15. So sánh khồ vui
16. Đinh ninh dặn lại

# 勸發菩提心文講記演培法師 釋 註 

 KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
## TRUNG TÂM TƯ LIỆU PHẬT HỌC

越南佛學資料中心

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings of Samantabhadra's deeds, I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift, Soon return to the Pure Land of Limitless Light!
~The Vows of Samantabhadra ~
$I$ vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.
~The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ~

# NAMEOF SPONSOR 

助印功德芳名
## Document Serial No ：100339

委印文號：100339
書 名：越文：勸發菩提心文 講記 KHUYEN PHAT TAM BO DE Book Serial No．，書號：VI063

N．TDolars ：
81，000 ：AMITABHA BUDDHIST SOC IETY OF U．S．A．

Total：N．T．Dollars 81，000；3，000 copies．以上合計：新台幣 81,000 元；恭印 3，000冊。

Place to contact and order in North America ：
AMITABHA BUDDHISTSOCIETY OF U．S．A． 650 S．BERNARDO AVE，SUNNYVALE，CA 94087，U．S．A．

TEL：408－736－3386 FAX：408－736－3389
http：／／www．amtb－usa．org

# DEDICATION OF MERIT 

May the ment and virtue accrued from this work adom Amitabha Buddha＇sPure Land， repay the four great kindnesses above， and relieve the suffering of those on the three paths below．

May those who see or hear of these efforts generate Bodhi－mind， spend their lives devoted to the Buddha Dha ma， a nd fina lly be rebom together in the Land of Ultimate Bliss． Homage to Amita Buddha！

【越文：勸發菩提心文 講記】
財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
TheCorporateBody of theBuddhaEducational Foundation
11F．， 55 Hang Chow South Road Sec 1，Taipei，Taiwan，R．O．C．
Tel：886－2－23951198，Fax：886－2－23913415
Email：overseas＠budaedu．org
Website：http：／／www．budaedu．org
Thisbook isstrictly for freedistribution，it isnot for sale．
KINH ẤN TỐNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN
Printed in Taiwan
3，000 copies；October 2011


[^0]:    (1) Nguyên vãn: Bạch pháp, chî hết thày các thiện pháp. Đại tập kinh Hối: "Sau đây nănı trãon năm sinh ra tranh giành dai dẵng, "bạch pháp ̂̂n một" (thiện pháp bị che lấp" (Q.51)

[^1]:    "Hoặc tham dục lạc đời nay", đó là kiều "ngoại vụ" thứ ba. Theo Phật pháp, người tu hành chân chính phâi

