LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 166

ÑAÏI THÖØA LUÏC TÌNH SAÙM HOÁI

**SOÁ 1908**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1908

**ÑAÏI THÖØA LUÏC TÌNH SAÙM HOÁI**

# (SAÙM HOÁI SAÙU CAÊN THEO ÑAÏI THÖØA)

*Thích Nguyeân Hieåu soaïn.*

Neáu y phaùp giôùi baét ñaàu du haønh, ôû boán oai nghi khoâng moät ñöôøng du, nghó nhôù ñöùc khoâng nghóa baøn cuûa chö Phaät, thöôøng nghó thaät töôùng tieâu tan nghieäp chöôùng, khaép vì voâ bieân chuùng sinh saùu ñöôøng maø quy maïng voâ löôïng chö Phaät möôøi phöông. Chö Phaät chaúng khaùc maø cuõng phaûi chaúng moät, moät töùc taát caû, taát caû töùc moät. Tuy khoâng choã truï maø khoâng choã naøo chaúng truï, tuy khoâng choã laøm maø khoâng choã naøo chaúng laøm. Moãi töôùng haûo, moãi moãi loã chaân loâng, khaép voâ bieân theá giôùi, heát caû ñôøi vò lai, khoâng chöôùng khoâng ngaïi, khoâng coù khaùc nhau. Giaùo hoùa chuùng sinh khoâng heà ngöøng nghæ. Vì sao? Vì möôøi phöông ba ñôøi, moät traàn moät nieäm, sinh töû Nieát-baøn khoâng hai khoâng khaùc.

Ñaïi Bi Baùt-nhaõ chaúng laáy chaúng boû, vì ñöôïc phaùp Baát coäng töông öng. Nay ôû theá giôùi Lieân Hoa taïng naøy, Phaät Loâ-xaù-na ngoài treân ñaøi hoa sen phaùt ra voâ bieân aùnh saùng, nhoùm hôïp voâ löôïng chuùng sinh, chuyeån baùnh xe phaùp Ñaïi thöøa khoâng theå chuyeån, Boà-taùt ñaïi chuùng ñaày ñuû khaép hö khoâng, nhaän Ñaïi thöøa phaùp laïc khoâng theå nhaän, maø nay chuùng con ñoàng loøng ôû choã Tam-baûo nhaát thaät khoâng loãi naøy, chaúng thaáy chaúng nghe nhö ñui nhö ñieác khoâng coù Phaät taùnh. Vì sao? Vì Voâ minh ñieân ñaûo voïng laøm ngoaïi traàn, chaáp ngaõ, ngaõ taïo ra caùc thöù nghieäp. Do ñoù che laáp chaúng ñöôïc thaáy nghe, cuõng nhö quyû ñoùi ñeán bôø soâng chæ thaáy löûa. Neân nay con raát tuûi theïn phaùt taâm Boà-ñeà, thaønh taâm saùm hoái. Con vaø chuùng sinh töø voâ thuûy ñeán nay do voâ minh khieán cho say meâ maø taïo voâ löôïng toäi, naêm nghòch möôøi aùc khoâng gì chaúng taïo, töï laøm xuùi giuïc ngöôøi laøm, thaáy laøm vui theo. Nhö theá caùc toäi chaúng theå keå heát. Chö Phaät, Thaùnh

Hieàn ñeàu chöùng bieát toäi ñaõ laøm neân caøng raát hoå theïn, vieäc chöa laøm thì chaúng daùm laøm. Caùc toäi naøy thaät khoâng heà coù, caùc duyeân hoøa hôïp giaû goïi laø Nghieäp, töùc duyeân khoâng nghieäp, lìa duyeân cuõng khoâng, chaúng trong chaúng ngoaøi, chaúng ôû khoaûng giöõa. Quaù khöù ñaõ maát, vò lai chöa sinh, hieän taïi khoâng truï. Cho neân vieäc laøm vì khoâng truï neân cuõng khoâng sinh.

Tröôùc coù chaúng sinh, tröôùc khoâng thì caùi gì sinh. Neáu noùi xöa khoâng maø nay coù, hai nghóa hoøa hôïp goïi laø sinh, khi xöa voán khoâng thì khoâng coù nay coù, caùi nay ñang coù chaúng phaûi coù xöa khoâng. Tröôùc sau chaúng kòp, coù khoâng ñeàu chaúng ñöôïc. Hai nghóa khoâng hôïp thì choã naøo coù sinh. Nghóa hôïp ñaõ maát thì taùn cuõng chaúng thaønh, chaúng hôïp chaúng tan, chaúng coù chaúng khoâng. Luùc khoâng, khoâng ñoái vôùi gì laøm khoâng? Luùc coù, khoâng khoâng, ñoái vôùi caùi gì laøm coù. Tröôùc sau coù khoâng ñeàu chaúng thaønh. Phaûi bieát nghieäp taùnh xöa nay khoâng sinh, töø xöa ñeán nay chaúng thaät coù sinh, thì ôû choã naøo maø coù ñöôïc khoâng sinh. Coù sinh, khoâng coù sinh ñeàu chaúng thaät coù. Noùi chaúng thaät coù cuõng chaúng thaät coù. Nghieäp taùnh nhö theá, chö Phaät cuõng theá. Nhö kinh noùi: Thí nhö chuùng sinh gaây ra caùc nghieäp hoaëc thieän hoaëc aùc, chaúng trong chaúng ngoaøi, nghieäp taùnh nhö theá chaúng coù chaúng khoâng cuõng gioáng nhö theá.

Xöa khoâng nay coù chaúng phaûi khoâng coù nhaân sinh, khoâng laøm khoâng chòu, thôøi tieát hoøa hôïp cho neân ñöôïc quaû baùo. Ngöôøi tu neáu thöôøng suy nghó nhö theá maø thaät töôùng saùm hoái boán toäi troïng naêm toäi nghòch, khoâng coù naêng laøm vaø sôû laøm, cuõng nhö hö khoâng chaúng bò löûa ñoát. Nhö nguôøi buoâng lung khoâng bieát hoå theïn, chaúng theå suy nghó nghieäp thaät töôùng, tuy khoâng toäi taùnh maø seõ vaøo Neâ-leâ, cuõng nhö coïp huyeãn an thòt huyeãn sö. Cho neân ôû tröôùc, chö Phaät möôøi phöông raát hoå theïn maø thöïc haønh saùm hoái, khi thöïc haønh saùm hoái chôù cho laø laøm, töùc phaûi suy nghó saùm hoái tröôùc Phaät töôùng, toäi sôû hoái ñaõ khoâng thaät coù thì laøm sao coù naêng saùm hoái ñöôïc. Naêng hoái sôû hoái, ñeàu chaúng thaät coù, thì choã naøo coù phaùp saùm hoái. Ñoái vôùi caùc nghieäp chöôùng maø saùm hoái nhö theá roài cuõng phaûi saùm hoái saùu caên buoâng lung. Con vaø chuùng sinh töø voâ thæ ñeán nay chaúng hieåu caùc phaùp xöa nay khoâng sinh, vong töôûng ñieân ñaûo chaáp ngaõ, ngaõ sôû, trong laäp saùu caên y theo ñoù maø sinh ra thöùc, ngoaøi laøm saùu traàn chaáp laø thaät coù.

Chaúng bieát ñeàu laø taâm mình taïo ra, nhö huyeãn nhö moäng, khoâng bao giôø coù. ÔÛ trong ñoù maø voïng chaáp caùc töôùng nam nöõ, khôûi caùc phieàn naõo ñeå töï coät troùi mình, maõi laëng chìm trong bieån khoå, chaúng caàu thoaùt ra. Khi tònh löï thì thaät ñaùng sôï. Cuõng nhö khi nguû, vì nguû che taâm neân

SOÁ 1908 - ÑAÏI THÖØA LUÏC TÌNH SAÙM HOÁI 513

voïng thaáy thaân mình bò nöôùc lôùn cuoán troâi, chaúng bieát chæ laø taâm moäng laøm ra, baûo laø thaät bò troâi chìm maø raát kinh sôï. Khi chöa thöùc laïi laøm moäng khaùc, baûo choã ta thaáy laø moäng chaúng phaûi thaät. Taâm taùnh thoâng minh neân trong moäng bieát laø moäng, töùc ôû choã troâi chìm maø khoâng sôï, maø chöa bieát thaân mình ñang naèm treân giöôøng laéc ñaàu quô tay mong caàu thöùc daäy. Khi thöùc roài thì tìm duyeân moäng tröôùc nöôùc vaø doøng soâng, thaân mình ñeàu khoâng, chæ thaáy tröôùc nay mình naèm im treân giöôøng. Moäng lôùn cuõng gioáng nhö theá, bò voâ minh che taâm, voïng coù saùu ñöôøng troâi laên trong taùm khoå. Trong nhôø söï huaân taäp baát tö nghì cuûa chö Phaät, ngoaøi y Ñaïi Bi nguyeän löïc cuûa chö Phaät, phaûng phaát tin hieåu mình vaø chuùng sinh chæ nguû say trong giaác moäng lôùn maø voïng chaáp laø thaät, traùi thuaän saùu caên, hai töôùng nam nöõ ñeàu laø ta moäng thaáy, hoaøn toaøn khoâng thaät. Sao laïi lo möøng, sao laïi tham saân, thöôøng luoân suy nghó nhö theá maø quaùn moäng, seõ daàn daàn tu ñöôïc nhö moäng Tam-muoäi. Do tam-muoäi naøy maø ñöôïc Voâ sinh nhaãn. Töø giaác moäng lôùn boãng nhieân tænh daäy, lieàn bieát xöa nay voán khoâng troâi laên. Chæ laø moät taâm naèm treân giöôøng nhö moät. Neáu lìa ñöôïc nhö theá, thöôøng luoân suy nghó, tuy duyeân vôùi saùu traàn maø chaúng cho laø thaät phieàn naõo, hoå theïn chaúng theå töï döùt. Ñoù goïi laø Saùm hoái saùu caên theo Ñaïi thöøa.