HOAÈNG MINH TAÄP

# QUYEÅN 13

* Hy Gia Taân kính vaâng phaùp yeáu.
* Nhan Dieân Chi ñình caùo hai chöông.
* Vöông Cai nhaät nguyeät chuùc.

\*\*\*\*

# HY GIA TAÂN KÍNH VAÂNG PHAÙP YEÁU

Ba töï quy laø: Quy Phaät quy möôøi hai boä kinh, quy Tyø-kheo taêng, quaù khöù hieän taïi vaø töông lai, Phaät ba ñôøi möôøi phöông, kinh phaùp ba ñôøi möôøi phöông, taêng ba ñôøi möôøi phöông, moãi leã baùi saùm hoái ñeàu doác loøng quy maïng, vaø thöông nhôù taát caû chuùng sinh, nguyeän cho ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt, tieáng nöôùc ngoaøi laø Nam-moâ. Haùn dòch laø Quy maïng; Phaät, Haùn dòch laø giaùc; Taêng, Haùn dòch laø chuùng. Naêm giôùi: Moät laø chaúng gieát haïi, chaúng ñöôïc baûo ngöôøi gieát, thöôøng phaûi giöõ chaéc suoát ñôøi; hai laø chaúng troäm cöôùp, chaúng ñöôïc daïy ngöôøi troäm cöôùp, thöôøng phaûi giöõ chaéc suoát ñôøi; ba laø chaúng daâm duïc, chaúng ñöôïc baûo ngöôøi daâm duïc, thöôøng phaûi giöû chaéc suoát ñôøi; boán laø chaúng löøa doái, chaúng ñöôïc daïy ngöôøi löøa doái, thöôøng phaûi giöõ chaéc suoát ñôøi; naêm laø chaúng ñöôïc uoáng röôïu, chaúng ñöôïc ñöa röôïu cho ngöôøi uoáng, thöôøng phaûi giöõ chaéc suoát ñôøi. Neáu duøng röôïu laøm thuoác, phaûi bieát tính naëng nheï, nhöng quan troïng laø chaúng ñöôïc say, say coù ba möôi saùu loãi, kinh giaùo laáy laøm raên saâu, chaúng gieát haïi thì tröôøng thoï, chaúng troäm cöôùp thì thöôøng an thaùi, chaúng daâm duïc thì thanh tònh, chaúng löøa doái thì ngöôøi thöôøng kính tin, chaúng uoáng röôïu thì thaàn lyù minh trò. Ñaõ haønh naêm giôùi thì tu moãi naêm ba thaùng, moãi thaùng saùu ngaøy trai: Moãi naêm ba thaùng trai laø: Thaùng gieâng töø moàng moät ñeán ngaøy raèm, thaùng naêm töø moàng moät ñeán ngaøy raèm, thaùng chín töø moàng moät ñeán ngaøy raèm. Moãi thaùng saùu ngaøy trai laø: Ngaøy moàng taùm, muöôøi boán, raèm, hai möôi ba, hai möôi chín vaø ba möôi. Ngaøy trai ñeàu chaúng ñöôïc aên duøng caù thòt, aên ñuùng giöõa ngaøy, ñaõ

quaù nöûa ngaøy thì moïi thöù muøi vò ngoït ngon ñeàu chaúng ñöôïc neám, röûa taâm nieäm ñaïo, quy maïng tam toân, hoái loãi töï traùch, haønh boán ñaúng taâm, xa lìa phoøng nhaø, chaúng ñaém saùu duïc, chaúng ñöôïc ñaùnh ñaâïp chöûi maéng, cöôõi chôû traâu ngöïa, caàm naém binh tröôïng, vôï ngöôøi, goàm boû höông hoa phaán saùp caùc thöù nghieâm söùc, ngay thaúng taâm yù, chuyeân ôû nhu thuaän. Trai laø khaép vì ngöôøi ñaõ maát, hieän taïi tri thöùc thaân thuoäc cuøng vôùi taát caû chuùng sinh, ñeàu phaûi do ñaây chí thaønh thöôøng cuøng phaùt taâm, taâm ñaõ caûm phaùt thì thoaùt khoûi toäi khoå, vì vaäy moïi ngöôøi trung hieáu chuyeân taâm coá gaéng, vì gaàn coâng cöùu giuùp, chaúng phaûi khoâng ôû nôi mình neân nhö vaäy, ngaøy trai chæ ñöôïc chuyeân vieäc huyeàn quaùn giaûng tuïng noùi phaùp, neáu chaúng theå thaønh khoâng, phaûi taäp saùu tö nieäm, saùu tö nieäm laø: Nieäm Phaät, nieäm kinh, nieäm taêng, nieäm thí, nieäm giôùi, nieäm thieân. Sao goïi laø nieäm thieân? Möôøi ñieàu thieän, boán bình ñaúng laø öùng thieân haïnh. Laïi phaûi xöùng löïc choã gaéng cöùu giuùp chuùng sinh. Möôøi ñieàu thieän laø: Thaân chaúng saùt, ñaïo, daâm. YÙ chaúng taät, nhueá, si, mieäng chaúng noùi doái, noùi theâu deät, hai löôõi, aùc khaåu. Sao goïi laø chaúng saùt? Thöôøng phaûi xoùt thöông taát caû caùc loaïi nhuyeãn ñoäng, tuy gaëp phaûi khoán gaáp nhöng chaúng heà haïi noù. Chuùng sinh aùch naïn ñeàu phaûi taän taâm cöùu giuùp, tuøy ñaát nöôùc ñoù moãi khieán ñöôïc choã xöùng hôïp, nghi coù vì mình maø gieát haïi, ñeàu chaúng ñaùng nhaän. Theá naøo goïi laø troäm? Laáy cuûa caûi chaúng phaûi mình coù, chaúng keå lôùn nhoû, vaø caû quan vò chaúng thanh lieâm, ñeàu goïi laø troäm. Theá naøo goïi laø Daâm? Taát caû caùc thöù meâ ñaém, ñeàu goïi laø Daâm, thí saéc duïc chaúng phaûi vôï chaùnh thì ñeàu chaúng ñöôïc phaïm. Laïi rieâng troäm baát coâng cuõng thuoäc toäi troäm. Noùi Taät töùc nghóa laø ganh gheùt. Thaáy thieän cuûa ngöôøi, thaáy ngöôøi coù ñöùc, ñeàu phaûi vui möøng thay, chaúng ñöôïc coù taâm tranh giaønh ganh gheùt. Noùi Nhueá, töùc laø taâm oâm aáp töùc giaän chöa keát beân trong. Noùi si, laø chaúng tin Ñaïi phaùp, nghi ngôø kinh ñaïo. theá naøo laø noùi doái? Laáy khoâng laøm coù, hö taïo khoâng ñaàu moái, sao goïi laø theâu deät? Vaên söùc xaûo ngoân, hay lo maø chaúng thaät, sao goïi laø hai löôõi? Traùi ngöôïc khaùc töø, ñoái ñaây noùi kia, sao goïi laø aùc khaåu? Nghóa laø maéng chöûi. Coù ngöôøi noùi: Mieäng noùi vieäc baát thieän khieán ngöôøi nöông laáy laøm toäi, cuõng laø aùc khaåu. Möôøi vieäc ñaây ñeàu chaúng ñöôïc taïm khôûi yù nghó, ñoù laø möôøi ñieàu thieän, cuõng goïi laø möôøi giôùi, naêm giôùi kieåm hình, möôøi thieän phoøng taâm, söï coù thöa daøy, neân quaû baùo coù nheï naëng. Phaøm ôû caûnh höõu phöông, goïi chung laø ba coõi, trong ba coõi, goàm coù naêm ñöôøng: Moät laø trôøi; hai laø ngöôøi; ba laø suùc sinh; boán laø ngaï quyû; naêm laø ñòa nguïc. Giöõ ñuû naêm giôùi thì töôùng ngöôøi hoaøn bò, ñuû möôøi thieän thì sinh coõi trôøi, giöõ ñöôïc moät giôùi thì cuõng ñöôïc laøm ngöôøi, ngöôøi coù cao thaáp, hoaëc thoï hoaëc yeåu

khaùc nhau, ñeàu do giôùi coù ít nhieàu, traùi vôùi möôøi ñieàu thieän thì goïi laø möôøi ñeàu aùc, möôøi ñieàu aùc ñeàu phaïm thì vaøo ñòa nguïc choáng ñaùnh maïnh döõ, chaúng nhaän trung caûn, khi taâm ñoäc beân trong traøn ñaày, theo rieâng khinh caáp thì hoaëc ñoïa vaøo suùc sinh, hoaëc sinh laøm raén hoå, san tham chuyeân lôïi, thöôøng khoå chaúng ñuû thì ñoïa vaøo ngaï quyû. Toäi ñoù neáu chuyeån ít maø nhieàu che chôû, tình rieâng chaúng coâng thaät ñeàu ñoïa vaøo quyû thaàn, tuy thoï phöôùc nhoû nhöng chaúng khoûi ñau khoå. Ñaây goïi laø ba ñöôøng cuõng goïi laø ba ñöôøng aùc. Saéc ñau ngöùa suy nghó thöùc sinh töû, goïi laø naêm aám. Phaøm, ngoaøi moät vaät coù hình ñeå thaáy, ñoù laø saéc, maát ñoù thì öu naõo laø thoáng, ñöôïc ñoù thì haân hoan laø döông, chöa ñeán nghòch nieäm laø tö. Quaù khöù tìm nhôù laø töôûng, taâm nieäm môùi khôûi laø sinh, töôûng qua yù thöùc dieät laø töû, töøng lieân quan vôùi taâm aån giaáu maø chaúng queân laø Thöùc. Thöùc laø traûi qua nhieàu kieáp, nhö maàm ñoù ôû trong loøng, tuy môø toái lyù do, maø vöôùng keït ôû caên, ngaàm keát môùi ñaàu töø maûy may cuoái cuøng thaønh nuùi vöïc. Vì vaäy, ngöôøi hoïc phaûi chuyeân thaän traïng tu taäp, nguõ caùi: Moät laø tham daâm, hai laø saân nhueá; ba laø ngu si; boán laø taø kieán; naêm laø ñieäu hyù, noùi rieâng ñoù thì: Caàu duïc laø tham, meâ ñaém laø daâm, ngoaøi phaùt laø saân, trong keát laø nhueá, heä nôi buoäc ñaém, xuùc lyù ñaûo hoaëc laø ngu si, nhaân duyeân cuûa sinh töû thì si laø coäi goác, taát caû caùc meâ ñaém ñeàu baét ñaàu töø si, ñòa nguïc khoå khoác phaàn nhieàu do nhueá. Trong kinh noùi: Lính ñaùnh gieát ngöôøi, toäi ñoù coøn nheï, oâm ñoäc ngaäm möu thì nhieàu kieáp caøng keát, khoâng giaûi thoaùt, saùu tình, coøn goïi laø saùu suy, coøn goïi laø saùu duïc, nghóa laø maét thoï saéc, tai thoï thanh, muõi thoï höông löôõi thoï vò, thaân thoï laùng mòn, taâm thoï thöùc, thöùc töùc laø thöùc aám noùi ôû treân, naêm aám saùu duïc laø coäi nguoàn sinh töû, lyù do cuûa toäi khoå, phöông cuûa tieâu ngöï ñeàu noùi ñuû trong caùc kinh. Trong kinh noùi: Taâm laøm trôøi, taâm laøm ngöôøi, taâm laøm ñòa nguïc, taâm laøm suùc sinh, cho ñeán ñaéc ñaïo cuõng laø taâm. Phaøm löï phaùt nôi taâm ñeàu nieäm nieäm thoï baùo, tuy söï chöa ñeán hình maø u ñoái minh caáu. Phaøm tình nieäm troøn nhanh, chôït vaäy voâ giaùn, cô ñoäng maûy may beøn ñaày vuõ truï, toäi phöôùc hình ñaïo khoâng gì chaúng do ñoù. Laønh döõ hoái laän ñònh ôû choác laùt, vì vaäy ngöôøi haønh ñaïo phaûi rieâng caån thaän ôû taâm, ngaên ngöøa caùc suy nghó nhoû nhieäm, luùc ñaàu duøng chí lyù laøm thaønh trì, thöôøng laõnh goác ñeå giöõ ngoïn, chaúng gì söï hình chöa meâ ñaém maø khinh khôûi taâm nieäm, ñaâu chæ noùi ôû phoøng nhaø maø ngaøn daëm öùng ñoù, chaúng thaáy choã aân thaän troïng ôû hình ö? Kinh Dò Xuaát Thaäp Nhò Moân noùi: Ngöôøi coù ñieàu thieän thöôøng phaûi che giaáu, coù ñieàu aùc neân khieán phoâ baøy. taâm cuûa quaân töû, khoâng öa thích khoâng chaùn gheùt, loãi maø khoâng hoái phaûi chaúng töï ñaéc. Neân nhaäm haønh taøng ôû choã gaëp, ñaâu coù taâm ôû aån hieån, nhöng choã thi vi

cuûa giaùo ñoù laø ôû thöôøng gaàn ö? lyù trôøi ôû nôi toäi phöôùc, ngoaøi ræ thì caøng nheï, trong keát thì caøng naëng, ñaõ daáu veát hieån ôû vieäc ngöôøi, thì coù toån haïi ôû minh öùng. Vaû laïi, phaït thieän nhoïc laøm, tình lôùn cuûa coù sinh, neùp chaúng phaûi vaên phaù, choã ñoàng cuûa phaåm vaät. Thieän hieån tröôùc thì veát roõ baøy, veát roõ baøy thì tieáng taêm nhoùm hoïp. Neáu tình heä caûn trôû khuyeân maø tieáng taêm nhoùm taäp ôû ngoaøi, taâm cuûa giaáu laän seõ ñaày ôû trong. Vaû laïi, quaân töû cuûa ngöôøi coøn laø tieåu nhaân cuûa trôøi, huoáng chi nhaân ñöùc chöa ñeán maø danh noåi ôû thaät, ñöôïc leä u minh neân haún vaäy ñoù, neáu chaúng ñaày ñuû ñöùc thìcoù chaúng khaép, ví nhö maø coâng ñoù thì cuøng söï maø tan, neáu laø taâm cuûa phuï lyù, hoaøi baõo cuûa khaéc ghi, maø ngoaøi tu tình maïo ñeå khoûi ngöôøi oaùn, thaâu nhoùm tieáng taêm theá tuïc, thì raát löøa doái lyù trôøi, theä cuûa töï nhieân ñöôïc chaúng caøng naëng ö? Vì vaäy, Trang sinh noùi: Laøm ñieàu baát thieän ôû trong toái taêm, quyû thaàn bieát ñöôïc maø gieát, laïi tình cuûa ngöôøi, chaúng theïn vôùi lyù maø theïn vôùi vaät, khieân tröôùc thì huûy chí, huûy chí maø xaáu hoå sinh. Tình coøn gaàn laïi thì teä chaúng ñeán chöùa, caäy chaúng baøy roõ, thì troïn chaúng chöøa ñoåi, theâm vì, trôøi theà beân trong thoûa ñaùng maø sôï beân ngoaøi, hieån thì “ löï muoân moái, kheùo phoøng caøng kín, choã cuøng naêm coøn, chæ muïc ñích naøy, trôøi öông vaät luïy troïn haún choùng nhoùm, bôûi do chaúng phoøng maàm möu luùc ñaàu maø nuùp lì chaúng phaûi döông thieän. Kinh Chaùnh Trai noùi: Chæ ñöôïc noùi ngöôøi traêm ñieàu thieän, chaúng ñöôïc noùi ngöôøi moät ñieàu aùc. Noùi ñieàu thieän cuûa ngöôøi taâm thieän beøn sinh, noùi ñieàu aùc cuûa ngöôøi beøn khôûi yù giaän, yù luùc ñaàu tuy nhoû, daàn cuøng chöùa nhoùm, vì vaäy moät ñieàu thieän sinh cöï öùc muoân ñieàu thieän, moät ñöôøng aùc sinh caùch öùc muoân ñieàu aùc. Ngöôøi xöa noùi: Daáy khôûi cuûa nhaø binh chaúng ngoaøi ba ñôøi. Traàn Bình cuõng noùi: Ta nhieàu aâm möu, con chaùu chaúng xöông thaïnh noåi, daãn laáy laøm giaùo, thaät ñuû ñeå coù hoaèng, nhöng Teà Sôû thuaàn di noái tieáp ôû nhieàu ñôøi, Nhan Nhieãm chaúng phaûi hieån baùo ôû con chaùu ñôøi sau, ñaõ laø hieån baøy ñoù ôû söï nghieäm, chaúng ñôïi suy lyù maø sau roõ. Vaû laïi coån maát, voõ noåi, maâu phuï khaùc hình, boán toäi chaúng kòp, traêm ñôøi pheùp chung, trieát vöông ngöï ñôøi coøn khoâng daâm laïm, huoáng chi töï nhieân huyeàn öùng chaúng duøng tình ñoù, maø khieán toäi phöôùc laàm nhaän thieän aùc khoâng chöông, laø löøa doái lyù, haún cuõng laø saâu. Vaû laïi, Taàn cheá hình cuûa thaâu noâ coøn laáy ngöôøi phaïm laøm chính, chuû maéc phaït ñoù, sau traùch ñeán caùc keû khaùc, nhö theà chaêng ngay thaân maø öông gaàn thaân thuoäc, duøng ñaây cheá phaùp, ñaâu chæ choã cuûa thaùnh ñieån chaúng dung, haún cuõng baøy choã cuûa Haøn haún boû. Vì theá, kinh Neâ-hoaøn cheùp: Cha laøm baát thieän, con chaúng chòu thay, con laøm baát thieän cha cuõng chaúng chòu, thieän töï ñöôïc phöôùc, aùc töï chòu öông, roát raùo thay lôøi noùi ñoù xöùng taâm öùng lyù! Daáy khôûi cuûa theá giaùo,ñaâu

chaúng duøng tình nhaän, choã coøn chaúng döøng ôû mình, choã kòp caøng roäng thì raên sôï caøng saâu, vì theá aån lyù thaät ôû uaån ñoäc, moãi baøy gaàn ñeå kieåm thoâ tieán khoâng thieáu ôû raên khuyeân maø coù thích hôïp ôû vaät, neân coù nhöõng ngöôøi oâm aáp ñoù, neân löôïc vieäc ñoù maø duï laõnh saâu u chæ, neáu laø giöõ vaên maø chaúng thoâng bieán ñoù, theo giaùo maø chaúng ñaït giaùo tình, duøng ñoù ôû taâm theo lyù ñaïo cuõng ngoaøi ö? Toäi phöôùc ôû nghòch thuaän neân haún öùng maø khoâng sai. Neáu môø toái ñaïo, thì taø chaùnh khoâng vò, gaù taâm khoâng u cöù. Coøn nhö xeùt ñoù ngay naêm aáy thì tin traøn maø ít neâu, lyù khoâng loãi traùi maø söï haèng hieån tröôùc, ñaâu ñöôïc chaúng veà caùc duyeân xöa, suy ñoù ôû ñôøi sau ö? Vì vaäy coù taâm vôùi lyù laø xeùt khoù löøa doái aûnh höôûng, pheá söï chöùng maø ngaàm göûi, ñaït hoaèng sôù cuûa löôùi trôøi, neân mong ñoù chaúng ræ loït, ngoä vaän qua nôi voâ giaùn, laãn loän muoân kieáp ôû moät trieàu, bao goàm ba ñôøi maø huyeàn ñoàng, coát yeáu roát cuøng veà nôi seõ ñeán. Ñaâu vì hieån môø ñoåi taâm, ngaàm xa thay löï ö? Ñaây raát laø caên chí cuûa tin ñaàu tieân, maø choã taâm ng- hieäp mong saâu. Kinh Thaäp Nhò Moân cheùp: Coù luùc töï chaáp: Ta ñoan chaùnh haûo, beøn töï nghó laø trong thaân khoâng coù gì, chæ coù gan ruoät, tyø phoåi, xöông maùu cöùt ñaùi, coù gì toát ñeïp? Laïi quaùn trong thaân ngöôøi khaùc, xaáu baøy ñeàu nhö vaäy, neáu khôûi yù san tham, phaûi nghó cuûa caûi chaâu baùu sinh chaúng ñem ñeán, cheát chaúng maïng ñi, maø ñoåi dôøi bieán hoùa sôùm toái khoù gìn giöõ. Thaân chaúng coøn laâu, vaät khoâng thöôøng chuû, neân phaûi töùc thì aân ban tueä, duøng cuûa caûi giuùp thieáu thoán, duøng thuoác thang cöùu taät beänh, suoát ngaøy möøng vui chuyeân lo giuùp ñôõ. Neáu khôûi yù saân nhueá, phaûi raát sinh bình ñaúng, goàm hoä möôøi giôùi, Sai-ma-kieät noùi: Boà-taùt sôû haønh, nhaãn nhuïc laø lôùn neáu maéng chöûi laø im laëng maø chaúng baùo, neáu ñaùnh ñaâïp laø cam nhaän maø chaúng giao, neáu saân noä laø töï taâm höôùng veà. Neáu huûy baùng laø chaúng nghó xaáu aùc. Kinh Phaùp Cuù laïi cheùp: Taâm chòu nhuïc nhö ñaát, haønh nhaãn nhö choát cöûa, ñaát vaø choát cöûa ñeàu laáy giaáu dô nhaän baån, suoát ngaøy chòu giaãm ñaïp. Kinh Thaønh Cuï noùi: Kia duøng boán loãi gia vaøo mình thì giaùc bieát loãi cuûa mieäng, duøng lôøi hoøa tieáng laønh baùo ñoù, chí thaønh chaúng trang söùc, boán loãi laø, choã treân goïi laø hai löôõi, aùc khaåu, noùi doái vaø theâu deät. Kia ñem ñieàu aùc ñeán, ta duøng thieän maø öùng, neáu taâm chaúng phaûi goã ñaù, lyù khoâng chaúng caûm, chæ lo hoaïn ôû ñoù maø chaúng thöôøng, môû roäng chaúng chöùa nhoùm. Neáu moãi vieäc ñeàu nghó ñeán nhaãn, thì hoái laän tieâu ôû hieän ñôøi, phöôùc baùo hieån ôû töông lai, kinh Hieàn Giaû Ñöùc cheùp: Choã taâm chaúng an chöa heà theâm vaät, töùc gaàn maø noùi thì ñaïo trung thöù, suy maø cuøng cöïc laø, nghóa boán ñaúng, boán ñaúng laø gì? Töùc töø, bi, hyû, hoä. Sao goïi laø Töø? Xoùt thöông chuùng sinh ñoàng laø moät vaät nhö ta, suy mình tha thöù cho kia, nguyeän khieán ñeàu an, meán caû coân truøng, tình

khoâng ñoàng khaùc. Sao goïi laø Bi? Baùc aùi goâm cöïc, möa leä nghieâng taâm, phaûi khieán coâng thaät, ngaàm tröôùc chaúng coù taâm thaúng maø thoâi. Sao goïi laø Hyû? Laø vui veû, meàm dòu, boá thí maø khoâng hoái. Sao goïi laø aùi hoä? Tuøy theo phöông tieän, gaëp loaøi kheùo cöùu, beán caàu hoäi thoâng, chuyeân coøn cöùu giuùp, thöïc haønh ñöôïc boán ñaúng, ba coõi cöïc toân, chæ chöa theå ngaàm taâm khoâng ñieàm, thì coù soá haún roát cuøng. Vì vaäy, kinh Baûn Khôûi cheùp: Caùc trôøi tuy vui nhöng phöôùc heát cuõng maát, quyù cöïc maø ñaïo trôøi cuøng ñòa nguïc ñoái cöûa, kinh Thaønh Cuï laïi cheùp: Phöôùc laø coù khoå, coù taän coù phieàn, nhoïc coù qua laïi, kinh Neâ-hoaøn cheùp: Naêm ñöôøng khoâng an, chæ coù voâ vi laø vui söôùng, kinh noùi haønh ñaïo laø tröôùc phaûi boû taùm vieäc ôû ñôøi: Lôïi, suy, huûy, döï, xöng, cô, khoå, laïc, nghe ñieàu thieän chaúng möøng, nghe ñieàu aùc chaúng sôï, taâm tin trôøi chaéc, khuyeân khoâng ñeå ñoäng chí, vuøi caên ôû trong, vaät ngoaøi chaúng theå lieân can ñeán söï lo laéng ñoù. Vaû laïi, choã gaëp ôû naêm aáy haún do duyeân xöa, duyeân xöa vaän xa, tin ñoàng boán muøa, noù ñeán chaúng theå ngöï, noù ñi chaúng theå caûn, haún phaàn thuaän maø an, vui maø xong sieâng naêng theâm ñaïo, taäp kyø caùc voïng taâm hình baùo ñaõ pheá, môùi ñöôïc raát an. Lyù voán ôû taâm, maø baùo roõ ôû söï, nhö hình ngay thì boùng thaúng, tieáng hoøa thì vang thuaän, ñaây laø huyeàn öùng töï nhieân, sao coù laøm ñoù ö? Nhöng kheá taâm thaàn ñaïo, haún neân mong ôû thoâng lyù, chuyeân coøn xa trong thaùi hö chaùnh mính maø khoâng mong ngoaøi giuùp, chaúng theå tieáp ñeå thaáp nhaøm, phaûi duøng tình caàu. Ñaây môùi laø then choát ñeå loøng,ñieàu ngöôøi hoïc neân suy nghó vaäy. Coù choã cho raèng: Taâm nieäm haún coù baùo, lyù ñoàng aûnh höôûng, chæ phaûi caàu ôû mình maø thoâi, haún khoâng söï ôû u minh, nguyeân baøy cuûa kinh giaùo, bôûi sôõ dó ngoä thì caàu ôû mình, nhöng phöông cuûa caàu mình, chaúng phaûi giaùo thì chaúng ngoä, ngoä nhaân ôû giaùo, thì coâng do thaàn ñaïo, möøng caûm phaùt truùng haún hình ôû söï, cuõng do ca vònh chaúng ñuû thì duøng tay muùa, nhöng phuïng vaø kính ñoù, bôûi choã lyù chaúng haún an maø choã tình chaúng theå pheá, neân buoâng mình saâu hieåu giaùo chæ queân oâm möøng töôûng, saép laáy mình daãn vaät ñoàng ôû ñoâng nhieàu, sôû dó haún môùi giaãm nôi chí maø khieán caäy loøn coù nghi ngôø. Kinh cheùp: Khoå sinh, khoå giaû, khoå beänh, khoå töû, khoå cheùt maø phaûi thaáy maët, khoå yeâu thöông maø phaûi chia lìa, khoå sôû caàu baát ñaéc, gaëp caùc khoå naøy thì chæ neâu duyeân ñoái goàm roõ ma nguïy, duøng ñaït quaùn môû ñoù, duøng ñaúng taâm maø quaùn hoaèng. Vaû laïi, khö khö moät ñôøi coù ñoàng qua loå hoång, choã gaëp tuy khaùc nhöng troïn veà khoâ muïc. Ñöôïc maát ít nhieàu, haún chaúng ñaùng chaáp, goàm duøng soá ñöôøng thì taâm naøy töï döùt. Laïi neáu chöa vaøo ñaïo thì höu thaàn thay duïng, tuï tan ñi laïi hieàn ngu ñoàng roát raùo. Vì vaäy kinh noùi: An thì coù nguy, ñöôïc thì coù maát, hoäi hôïp coù lìa, sinh thì coù töû, bôûi theá thöôøng cuûa töï nhieân, ñònh kyø cuûa

haún ñeán, suy maø an ñoù thì khoâng truï chaúng dôøi. Duy-ma-Caät noùi: Taát caû caùc phaùp ñònh yù sinh hình, nhöng maø ñieàm ñoäng ôû luùc ñaàu söï öùng cuoái cuøng. Nieäm khôûi maø coù löï döùt thì khoâng, choã an cuûa yù thì xuùc gaëp maø di, choã ngaïi cuûa tình thì khoâng ñi maø dính maéc, do ñaây maø noùi, lyù do cuûa thoâng bíït, taïi ta maø chaúng taïi vaät. Neáu laø sôï sinh ôû taâm thì theà nöông ôû ngoaøi, theà ngoaøi ñaõ nöông sôï trong caøng keát, neáu lo hoaïn maát ñoù khoâng choã naøo chaúng ñeán. Vì theá trong kinh noùi laø luùc tröôïng phu sôï thì phi nhaân ñöôïc dòp laøm haïi, thaät naêng truï taâm duøng lyù cöûa trôøi trong chaéc, thì ngöôøi quyû khoâng lieân quan, duyeân ñoái töï döùt, muoân phaûi khoâng vì maéc, caùc taø chaúng theå tieáp noái. Boán phi thöôøng laø: Moät laø voâ thöôøng, hai laø kho, ba laø khoâng, boán laø chaúng phaûi thaân, lôùn nhoû khaùc hình, goø hang khaùc xöù, goïi laø voâ thöôøng, thaïnh suy noái tieáp nhau, vui heát seõ buoàn, goïi laø khoå, taát caû muoân phaûi troïn veà nôi khoâng, goïi ñoù khoâng, thaàn khoâng vöôøn nhaø ñöôøng bieán hoùa chaúng döøng, goïi laø chaúng phaûi thaân. Kinh noùi: ÔÛ choán meâ hoaëc thì vui giaùc ñoái haún laø khoå, bôûi suy thay ruïng ôû qua laïi, xeùt vui qua thì suy ñeán, neân ôû an löï aùch, ñeâm sôï vinh quaùn. Neáu phaøm saâu nôi khoå thì goïi laø kieán ñeá, ñaït coù taâm thì coù keït, coù keït thì khoå coøn, tuy quyù cöïc trôøi ngöôøi, vò goàm suøng cao, choã nöông caøng naëng, thöông ñaém caøng saâu, choã cuûa tình vui ñoái vôùi lyù caøng khoå, neân trong kinh noùi: Ba coõi ñeàu khoå, khoâng theå vui ñöôïc. Laïi noùi: Chuùng sinh naêm ñöôøng cuøng ôû trong moät nguïc lôùn, neáu taâm raøng buoäc nôi phaûi thì toäi phöôùc ñoàng suoát, neân goïi chung ba coõi laø moät nguïc lôùn. Phaät hoûi caùc ñeä töû: Theá naøo laø voâ thöôøng? Moät vò ñaùp: Moät ngaøy chaúng theå gìn giöõ, goïi laø voâ thöôøng. Phaät baûo chaúng phaûi ñeä töû Phaät. Moät vò khaùc noùi: Chöøng khoaûng böõa aên chaúng theå gìn giöõ, ñoù laø voâ thöôøng. Phaät baûo cuõng chaúng phaûi ñeä töû Phaät. Moät vò khaùc ñaùp: Moät hôi thôû ra chaúng thôû vaøo ñaõ qua ñôøi sau, ñoù laø voâ thöôøng. Phaät baûo oâng thaät laø ñeä töû Phaät! Voâ thöôøng hieån chöùng thöôøng ngaøy baøy ôû tröôùc, maø muoân ñôøi ñoàng veà, maø chaúng heà ngoä, khoâng an trong nhaùy maét, hôi thôû, gìn giöõ keá troïn ñôøi, sôï chaúng ôû giao thì moãi söï heát bieáng löôøi, duøng ñoù taán ñöùc, thì coâng khoâng che laáp, laáy ñoù trò taâm thì löôøi choã taäp ñoù, vì theá ngöôøi coù ñaïo, chæ taác boùng maø tieác qua, thöôøng töï coá gaéng ôû roi, nghieäp sau cuøng thôøi ñua tranh, chæ ngaøy chaúng ñuû thì loaïn nieäm khoâng nhaân maø sinh, duyeân ñoái chaúng lyù do maø khôûi! Saùu ñoä goàm: Moät laø thí; hai laø giôùi; ba laø nhaãn nhuïc; boán laø tinh taán, maên laø nhaát taâm; saùu laø trí tueä, chöùa nhoùm maø naêng tan ñöôïm giuùp chuùng sinh, laø thí, caån troïng giöõ möôøi ñieàu thieän, duøng thaønh thaät ñoùng bít taø, laø giôùi, phaïm maø chaúng saùnh, thöôøng kheùo thaáp mình laø nhaãn nhuïc, chuyeân haønh choã taäp, sôùm toái chaúng löôøi, laø tinh taán, chuyeân taâm

giöõ yù, duøng öôùc lieãm nhieàu, laø nhaát taâm. Phaøm naêm vieäc haønh naøy vì coù taâm, goïi laø tuïc ñoä, laõnh ñeå goàm queân, goïi laø ñaïo tueä, kinh baûn khôûi cheùp: Chín möôi saùu thöù ñaïo thuaät ñeàu tin choã söï ñeàu vui soáng an, ai bieát laàm hoaëc. Möøng ñöôïc aùc maát, vui coøn suy maát bôûi thöôøng cuûa yeáu ñuoái, keït choã coù sinh caûm ñoàng, nhöng minh löïc ngaàm ruïng, chaúng phaûi choã thöông luyeán löu laïi, ñoái ñeán maø öùng ñaâu choã trí duïng cheá, vì theá ngöôøi hoïc phaûi quy taâm hoùa goác, laõnh quaùn huyeàn toâng, vui ñoù quyù ñoù caùc nieäm töï pheá, pheá thì coù queân, coù queân thì duyeân baët, duyeân baùo ñaõ baët, sau ñoù nhaäp vaøo voâ sinh, ñaõ chaúng thoï sinh neân coù khaû naêng baát töû, vì vaäy, kinh Phoå Dieäu cheùp: Khoâng choã theo sinh chaúng phaûi choã chaúng sinh, ôû caùc choã sinh maø khoâng choã sinh, kinh Neâ-hoaøn cheùp: Taâm thöùc laéng nghó thì chaúng töû chaúng sinh, taâm laøm gioáng goác, haïnh laøm ñaát, baùo laøm keát thaät, tôï nhö gieo gioáng ñeàu theo loaïi noù, thôøi ñeán maø sinh, chaúng theå heát ñöôïc. Gieo gioáng möôøi aùc, giôùi thieän thì baùo cuûa thoï sinh ñuû ôû chöông treân, theâm gioáng boán khoâng nhö v.v... thì quyù cöïc Thieân ñaïo, Boán khoâng vaø thieàn vaøi kinh ñeàu ghi nghóa ñoù, töø taàng trôøi thöù nhaát ñeán taàng trôøi thöù hai möôi taùm, tuøy söï haønh ñoù, phöôùc chuyeån taêng gaáp boiä, gieo gioáng thieàn Phi thöôøng, ñeàu traùi vôùi Ñeá, ñaém tröôùc khoâng thì ñaéc La-haùn Neâ-hoaøn, chaúng kî phaûi vi, chaúng heä quaùn khoâng, gaëp lyù maø ngaàm khoâng chaáp khoâng caäy laø khoâng choã gieo gioáng. Ñaõ khoâng choã gieo gioáng neân chaúng thoï baùo, roãng rang huyeàn pheá laø Neâ-hoaøn cuûa Phaät, Neâ-hoaøn, Haùn dòch laø Voâ vi, cuõng goïi laø Dieät ñoä, Duy-ma Caät noùi: Luïc sö kia noùi: YÛ laø Ñaïo, theo sö ñoù laø truù caùc kieán, laø ñoïa bieân teá laø veà taùm naïn, chaúng ñöôïc lìa ñaïo sinh töû, tuy huyeàn taâm thöôøng taäp maø ngay ñoù vi ñoäng, coøn ñeàu saùu sö kia ñoàng keït moät phaûi, huoáng chi tham sinh caäy töôûng, chaáp ta giöõ hoùa, tuy laø phöôùc theo nuùi soâng, quyù cöïc ba coõi, caäy cöïc xoay quanh, troïn rôi vaøo toäi khoå, ñaâu ñöôïc yeân thaàn ñaïi taïo, meânh moâng cao roäng ö? Phaøm sinh thì coù tình, theá trôøi daãn ñeán, chaúng nhaát ñònh ôû thieän thì ôû nôi aùc. Vì vaäy, môùi ñaàu haønh ñaïo laø phaûi coù caäy. Sôû nhaân cuûa caäy haún nhaân nôi phaûi, sôû tö cuûa laø giuùp ôû phieàn, vì vaäy trong kinh noùi: Muoán ôû trong khoâng taïo laäp cung thaát, thì chaúng bao giôø thaønh, laáy coõi nöôùc Phaät laø chaúng phaûi ôû khoâng, nhöng maø naêm ñoä boán ñaúng môùi ñaàu chöa theå pheá, chæ phaûi töùc söï duïng ñoù maø boû kyû taâm ñoù, veà nôi Phaät thì khoâng giaûi nôi Phaät, veà nôi giôùi thì khoâng giaûi nôi giôùi, thì thieàn ñeá cuøng naêm aám ñeàu ngaàm, ngoïn duïng cuøng goác quaùn ñoàng heát, tuy laø caùc haïnh goàm baøy, haún laø khoâng trung haønh khoâng, hoaëc laáy laøm khoâng thì khoâng haønh, haønh thì chaúng phaûi khoâng. Ñaõ coù haønh khoâng môùi maát khoâng ö? khoâng laø teân goïi cuûa queân loøng, chaúng phaûi

nghóa cuûa phuû nhaø chaúng phaûi thaät khoâng. Coøn khoâng thì keït bít, coù thaät laø coù, caû hai queân thì huyeàn giaûi. Nhöng coù khoâng do nôi taác vuoâng, maø khoâng heä ôû vaät beân ngoaøi, khí töôïng tuy baøy ôû söï duïng, caûm döùt thì lyù ngaàm, ñaâu dieät coù maø sau khoâng, theàm toån ñeå ñeán heát ö, do ñaây maø noùi: Coù haún chaúng phaûi keït, keït coù thì traùi toâng, ngöôïc doøng veà goác thì töï söôùng. Vì vaäy, Khai só haønh saâu goàm duøng moät quaùn, ñaït thöôøng minh cuûa muoân töôïng, nöông choã nguï maø huyeàn, laõnh bieát tröôùc khoâng cuûa lai lyù, luoân ñöôïc ñoù ôû ñoàng roát raùo, ngoä khoâng ñieàm cuûa boán saéc, thuaän baûn teá maø ñeàu pheá, xeùt döï nhieân cuûa caùc quaùn, neân tuy haønh maø chaúng phaûi veát, Kinh Phöông Ñaúng saâu ñeàu heát moät, ba ñôøi maø chöa thöôøng, goïi laø thaáy ôû laøm phaûi thì yù chæ khoâng trung haønh khoâng nay thaáy.

# ÑÌNH CAÙO HAI CHÖÔNG CUÛA NHAN QUANG LOÄC DIEÂN CHI

Ñaït thaáy ñoàng thieän, thoâng bieän khaùc khoa: Moät laø ngoân ñaïo; hai laø noùi veà Taâm; ba laø hieäu lyù. Noùi Ñaïo laø; goác ñoù ôû trôøi, noùi taâm laø baøn ñoù ôû ngöôøi, hieäu lyù laø laáy ñoù ôû vaät, theo maø rieâng ñoù, theo loái laãn baøy, caàn maø hoäi ñoù, roát cuøng coù theå moät. Phaøm nhö kinh cuûa Huyeàn Thaàn, thuyeát cuûa cuøng minh, nghóa goàm ba moái, ñeán khoâng hai cöïc, chæ noùi ra phaïm phöông, neân thaáy phoûng theá hoïc, söï khôûi khaùc luaân, neân ñöôïc chaúng phaûi tình thöôøng, phuù ñaïo cuûa trôøi chaúng phaûi hoa khöông hoà, baåm linh cuûa ngöôøi ñaâu haïn cuïc trong ngoaøi, moät duøng tö duy naøy, coù theå khoâng nghó töôûng roïc. Haønh ñaïo laø bôûi xuaát xöù töø phaùp tieân, neân laáy luyeän hình laøm treân, suøng Phaät laø voán ôû Thaàn giaùo, neân laáy trò taâm laøm tröôùc. Nhaø cuûa luyeän hình haún y cöù saâu roäng, phaûn bay linh haàu chu thaïch laïp chi tinh, sôû dó trôû laïi tuoåi töùc giaø, traûi hoa chuù theå, muoán cho theå hôïp huaân raùng khuoân khaép trôøi bieån, ñaây laø sôû tröôøng ñoù, vaø Nguïy laø laøm ñoù thì kî ôû suøng thoâ nguyeän laãn, só nöõ loaïn yeâu chaùnh ñaây laø saâu moït lôùn. Thuaät trò taâm, haún töø thaân, chôït bít thaân taùnh sö tònh, giaùc tín duyeân maïng. Sôû dó traùi moät voâ sinh, khaéc thaønh thaùnh nghieäp. Trí xa ñaïi minh, chí heïp nhieàu kieáp. Ñaây choã ñoù quyù, vaø doái traù laø ñoù thì nhôø caét toùc, lôøn tinh hoa, döïa vinh thanh, möu lôïi luaän, ñaây raát löøa doái. Vaät coù chaúng vaäy, söï khoâng troïn teä. Caân ñaù baøy thöôøng, ngaøy coøn lo hoaïn sai laàm. Huoáng chi Thaàn ñaïo chaúng coù hình, haún choã möôïn cuûa caùc moái chöa theå theá nhaäp thaàn maø chaúng nghi thaàn laø voâ, laáy laøm linh taùnh kín nhieäm, coù theå duøng chöùa lyù maø bieát, hoàng bieán chôït nhieân coù theå duøng ñaïi thuaän ñôïi chieáu nhö göông, thieân tuùc nhö nhìn vöïc thaúm, naêng duøng lyù thuaän laøm ngöôøi laø coù theå cuøng noùi coù thaàn. Neáu laø khoâng chaân maø traùch teä ñoù laø chöa theâm taâm chieáu.

# NHAÄT CHUÙC CUÛA VÖÔNG CAI

Tìm ñieån cuûa chí ñaïo, söôùng nguoàn cuûa sinh töû, neâu baùo thieän aùc, môû beán laêng hoùa, huaán giôùi minh baïch, luõ la ñaày ñuû. Nhöng tin lôøi chaúng ñeïp, vaên nhieàu töø roäng. Luïy môø baët toái, laém vöïc caùch soùng. Vì vaäy, ngöôøi hoïc chöa ñöôïc moân ñoù, hoaëc chöa löu yù, taïm nhaët aâm xa cuûa haøm trì, vöøa laøm khaùc gaàn cuûa laøng xoùm, möôïn Tieåu thoâng Ñaïi thaûng coù theå tieáp tuïc, giuùp trôøi toûa saùng goïi laø Nhaät chuùc. Luyeän hoaèng caùo cuûa tieân giaùc, môû huyeàn quaûn ôû linh moân khaép thaùi hö ñeå daïo ngaém, cöùu meânh moâng maø khoâng bôø, theá che ñaát ôû phöông tuïc, trôøi muõ troøn ôû ñaäy boàn, xa vôøi vôïi cuûa ba coõi, döïng khoùi aám cuûa hai khí, tìm baûn ngaàm cuûa ñaïi taïo, löôøng caên saâu cuûa hoùa duïc. Hình möôïn boán ñaïi maø boït tan, thaàn dieäu muoân vaät maø thöôøng coøn, kia ñaït phaàn cuûa daân toát, neân buoàn soáng maø vui hoàn, phaøm luaân cuûa haøm khí, thaàn ñoù voâ phöông. Loaïi nhuyeãn ñoäng chaát ñoù voâ thöôøng, caäy nhö theá nöôùc, gaù nhö löûa saùng. Tuøy haønh quyeán luyeán thay khoâ ñoåi thôm, qua laïi vaøo ra meânh mang mang, bieån lôùn xoay doøng, ñaïi bieán luaân hoài, nöông soùng xa noåi, cöùu ñeán sao theàm, uyeån chuyeån trong ba ñöôøng, chìm keït giöõa taùm naïn, xoùt khoâng kyø cuûa mong khieáu, thöông coù veà cuûa dung laøm, ngaém coù theå choùng cuûa suøng ñöùc, soi neân chaäm cuûa nhoùm döõ. Ñaây deã thaáy thaønh vieäc, chaúng phaûi ñoäng vi cuûa tieân kieán, naêm phöôùc khôûi ôû daãm phaûi, saùu cöïc döïng ôû ñaïp quaáy, lyù caûm töï nhieân, ngaàm ñoái huyeàn ngöng, phöôùc chöø ai taïo hoïa chöø ai gaây, nöôùc vaän chung thaáp, nhaân ñaïo xaáu gheùt, theà nhaân chöùa nhieàu, phöôùc duyeân khieâm thaêng, treû nhoû chaùnh maø quyû luøi, tröôïng phu taø maø mî laán, xeùt löôïng ngaãu cuûa hình thanh, xeùt song tröng cuûa höu cöõu. Lyù gieo tö duy maø hôïp kheá, veát troâng maét maø töông öng, nhö oâm khuoân cuûa voøng troøn, tôï phuï daây cuûa thaúng goùc, thöông khuyeån ra nôi ñeá phuïc, Hoaøng Huøng hoûi ôû thaùnh töû, beøn tröng hoùa maø chaúng cöùu, sao noùi y caäy cuûa thieân thuoäc, thöïc caàu phöôùc ôû mình, tin ôû mình cuûa con ngöôøi, tö thöù hôùp chaúng phaûi thöôøng, bieát chôït ñi sao döøng, kia thaäp ngaäp cuûa phi nhaân, ñaâu choã môùi ñaàu cuûa khoâng khí, buoàn cheát yeåu cuûa uyeån luyeán, laïi gaù sinh ôû voi heo, xöa kia nuoâi döôõng maø oâm aáp, nay gieát moå ñeå laøm leã. Thaàn ôû dieäu maø thöôøng ngaõ, hình thoï bieán maø ñoåi theå, chöa moät tuaàn maø queân nhau, coù theå than daøi maø rôi leä, phaøm xieån ngu ñeàu nhö vaäy. Chaúng phaûi rieâng maøy cuûa ngöôøi aáy, xeùt ít mang ôû loaïi toát, ngoä sinh nhieàu ôû saâu truøng, duï linh laâm ñoù coøn mong, nhö ñoå gaïo cuûa ñaõy phöôùc, duøng thöôøng ngaøy laøm oàn naùo, ai bieát phuïc maø ñaït nöông, chaúng phaûi naêng löôøng cuûa tình toâi. Laàm nghe ñoù vì nhö vaäy, nhö phaøm toäc cuûa ngaõ ñaët mòt môø dôøi sinh, binh phong ñaõ ñeán, chôït nhieân ngaàm chinh, thaàn

ñaïo tuy toái, quyû phaùp raát saùng, boài hoài trung aám sinh thaønh saét kia, ñeâm döùt mong tha, ngaøy khoâng aùnh linh thaân taïo chuoàng cuûa traùnh ngaïc, chaân ñaïp saân cuûa löûa than, nuùi Dao Söông vuùt ma chöùa nhoïn, röøng kieám vuoát nhoïn maø tuùc tinh, loø ñoàng suøng suïc nhö bieån voït, vac lôùn soùng traøn maø saám gaàm. Dieâm vöông laõnh duyeät, lính toát beân caïnh caàm xoa, ba laëc moät phaåy, traêm ngaøn löôùi luïy, chaåm chaåm beùn moå hoaøng hoaøng löûa xe, ñinh nhoïn sao choåi giaûo caåu ngöng raêng, daâm ñoà chaùy tieâu ôû huyeãn truï, tuø ñoùi khoâ naùt nôi caùt buïi, nhôø linh chaát cuûa khinh dieäu, caøng deã theâm cuûa ñau gieát, troïn phieàn oaùn caû cuøng kieáp, sao coù theå qua taøn khoác naøy, ba saùu löôùi vuùt chaúng theå xeù luõ, ngaøn ñieàu khaùc kòch, muoân moái khaùc khoå, chaúng phaûi thôû giaèng maø chaúng qua, boãng choác beøn ñeán maø queân nhaø, toâi löôïc moät trieàu noùi ñoù, saép troïn naêm maø chaán sôû, beøn coù naêm ñöùc khoâng veát, möôøi thuïc ñaïo toaøn, tòch döông khoå qua, möøng leân chín trôøi, ñieän baùu saùng röïc, cao döïng hö huyeàn, phoøng quyønh goàm traêm, nhaø dao xoa ngaøn, cöûa vaøng röïc rôõ, saùng cuûa thuûy tinh, loái ngoïc aùnh ngôøi môùi cuûa löu ly, caây chaâu baøy beân caïnh ñöôøng, oanh phuïng hoùt treân caønh nhaùnh, hoa thôm xinh ñeïp maø töôi veû, gioù höông linh toûa maø bay khoùi, töôûng aùo veû theà ñeå che thaân, nghó aên thôm duøng ñaày tröôùc, kia laø daøi xa cuûa hy hoøa, troïn moät ngaøy maø muoân naêm, khoâng vieäc laøm vì can taùnh, thöôøng thong dong vôùi töï nhieân, aùnh ngôøi röïc rôõ cuûa nhuïy, xa baøy vuøn vuït cuûa nheï daát, roát chí laïc cuûa dieäu aâm, cuøng ca vôøi cuûa phaûi sinh. Boû ñôøi heïp hoøi maø leân giuùp, baïn vöôït thöôøng ñoù maø cao ñoåi, nhöng phaøm höôûng ñöùc cuõ naøy, nhaät duïng ngoïc thöïc, khuyeát thoå chaúng maûy loâng, khoâng baøy maàm moáng, chöùa nhoùm tuy nhieàu, ñaâu coù chaúng heát, linh vaän tuy tu troïn veà dieät, ba tai noåi daäy maø cung nhaø tieâu tan, baûy chöùng ñeán maø loäc trôøi döùt, hoäi thu lôùn ñeå khaûo, khoâng rieâng cuûa rôi loän naám thung. Vì vaäy, Ñöùc Nhö lai Ñaïi thaùnh ba ñaït chieáu suoát, thöông ta khoán môø, hieåu roõ ñaïo yeáu, thieän quyeàn leä laïc, hoaëc thoâ hoaëc dieäu, nhö vaän chaûy cuûa bieån caû, nhö toûa saùng cuûa ngaøy trôøi, thöôïng só hö hoaøi queân lôøi ñoù, trung taøi trinh chí chaáp giaùo ñoù, giaùo khoâng ñònh phöông, vöøa vaät sôû do, duøng xe ñeán ñaát, duøng thuyeàn daïo nöôùc, phoâ baøy, v.v... roäng thuaät vaèng vaëc, quynh chöa laáp ñeán ba traêm, caàn chæ taïi nôi moät u, naém coå löôùi cuûa luïy huyeàn, xua loøng maét ôû löôùi cöøu, loàng roäng ñaïi huaán môû trí phaàn cuûa ta, tri khoâng gì chaúng ñeàu, chaát coù lôïi ñoän, hö ñi thaät veà, moãi ñuû taác vuoâng, ngu doát ñeàu duï, roàng quyû ñeàu hoùa, muoân ñöôøng raäm veà moät do Baùt-nhaõ, thí nhö kia vöôït bieån chaúng phaûi thuyeàn chaúng qua, ruoåi muoân ñoäng nôi ñaïo traøng, roát cuøng voâ vi maø döùt giaù, voán phaøm môùi ñaàu cuûa ba thöøa ñoàng veà moät khoâng, taøi chieáu ñeàu khaùc thaáu ñaït duïng

so le, öùng chaân queân coù maø caàu khoâng, beøn ñaém khoâng maø vui veû, Duyeân giaùc thaät luïy ôû bieát vi, beøn ñoåi huyeàn maø chaúng ôû, tuy veát dieäu ñoù laïi maát, nhö coù ñuoåi maø chöa roãng, khai só giaûi vaät ôû ñeàu heát, laøm khoâng coøn ñoù sao tröø, ngoä ñoù chôït ôû soi tröôùc, roõ ñoù ngaàm ôû yù ñaàu, lyù laïi saâu maø döùt vaän, truø khaéc thöïc maø nghieäp nhieàu, töø coå taïi xöa daân tröôùc coù gaëp raønh raønh raâm ngôøi töï thaâu thoï thaùnh duï, chaêm chaêm moïi nôi, ngöôøi tai maét ngöôõng tieáng ho, hoaëc phaùt moâng ôû moät hoï, hoaëc ñoåi maët ôû moät môùm, ñeàu do lôøi noùi maø sau hoùa, chöa coù ngöôøi maø chaúng ñoä, Thieän Theä maõi ñeán nay ñaïo vaän trôû neân suy, ñaïi giaùo tuy coøn, vò ñoù thöôøng hieám, chieân ñaøn vôùi ñoàng muøi lieäu toâ, daï quang cuøng Taäp dieäu ñeàu ngôøi, ôû daân vöôït ñôøi, toâng theå huyeàn chæ, vui troán nuùi ñaàm, nhaân caûm hoå huûy, hoä coâng laéng tòch ñaïo ñöùc saâu ñeïp, vi ngaâm coác saâu suoái khoâ ñöôïm nöôùc, thieáu taåu leân tieâu, veä ñoä heä quyõ ñeàu ñaïm baïc ôû voâ sinh, ñeàu thoaùt haøi ôû baát töû, nay thì chi töû ñaëc tuù laõnh naém huyeàn neâu, ñaïi nghieäp xung töû, thaàn phong thanh tuùc, moät lôøi phaùt ra thì chöùa keït vaïch, ba phen baøy thì laém môû roõ, thaáy ñoù ñuû ñeå taåy röûa bæ laän, nghe ñoù theå ñeå rôi caân kieâu, toán traïc chaûy ñeå vöôït kheá, vònh toaïi môùi ñaàu ôû ñoâng cao, vò naøo saâu ñeå gaù toá,ñaïi baûo nheï ôû maûy loâng, choã cuûa ñaïo phong quaït roäng. Choã cuûa thaâm ñaït tieâu dao, taøi chaúng khoù thì hieàn chaúng quyù, ngu chaúng cöôøi thì thaùnh chaúng cao, tieáng xa thaáy heïp ôû gaàn tai, ai naêng queân cöï ôû nghe vaän ö? Sao vöøa chaúng phaûi ñaïo, sao ñoù khoâng thaàn, lyù coù tinh thoâ vaät coù ngaïn chaân, lôùn ôû teá quaân (vua nhoû) nhoû laøm thaïc thaàn (beà toâi lôùn) loaøi loâng leä thuoäc caùch vaøng, loaïi vaûy leä thuoäc tu-luaân, löôõng nghi y cöù theo thaùi cöïc, caùc sao heä ôû baéc thaàn, vì vaäy chín möôi saùu thöù caønh nhaùnh baøy nhieàu, khinh ñaïo troïng caên ñaïp pheá Tónh vöông ñeàu noùi cuøng thaùnh, ñeàu chieám moät phöông, hoaëc dôøi nuùi maø truù doøng, hoaëc chôït vaäy ôû coøn maát, maïng veû ñeïp cuûa aùo trôøi thoåi muøi thôm cuûa beáp linh, dieäu thuùc chaán löõ nôi hung baïo, hoùa cung hoùa soûi ñaù ôû laâm lang, kieät quaät kyø cuûa bieán huyeãn, tieác khoâng lôùn cuûa coù ñôïi, ñaây môùi laø ngoït thuaàn cuûa soá noäi, chaúng nhö caën baõ cuûa chí ñaïo, kòp haøng cuûa lieät tieân thöù cuûa luyeän hình, gaáu qua quaï baøy hoâ haáp thaùi nhaát, toái höôûng du aâm cuøng toá nguyeät, sôùm naém raùng döông vaø chu nhaät, xích phuû soáng laâu ôû cuoáng ñan, quyeân töû vuït bay nôi baùnh truaät, sao mong laâu thaáy ôû maûy thoâng, phong nhaân nheï naâng ôû baùch thaät, kia choã saâu cuûa hoøa dòch, ñuû chi nieâm maø truù chaát, trong chaúng di maø ngoaøi y, dôøi leân maây maø cheát maát, ñeàu naém ñaõy ñeå cöùng tröùng, haún ñoàng cöûa maø cuøng ra, lyù chöa leân ôû Nhan ñöôøng, troïn bít mong ôû Khoång thaát, quyù ôû naêng bay thì böôùm ngaøi cao lieäng, kyø ôû khoù giaø thì ruøa raén phaûi khaûo, aáy laø daïo khí cuûa

nghòch löõ, chæ ñaùng baùu cuûa taâm huyeàn, coøn hình laø chaúng ñuû cuøng luaân thaàn, lôøn tuïc laø chöa theå cuøng noùi ñaïo. Ñaïo laøm sao noùi ö? Khoâng hoûi khoâng ñaùp, hoûi laø goõ cuøng, ñaùp laø phuï trong, im ñoù nay thoâng, noùi vaäy thì heát, phaûi ôû huyeàn chaâu cuøng giaûng ñaïo, toâi thaønh voõng töôïng khoâng, nghóa laø ngoät nhieân vaéng laëng, huyeàn thuø coù chaâm toâng taûn phuø höôûng, chaúng ngoä minh aâm, mong ñoù caøng nhaàm, tìm ñoù caøng chìm, ngöôøi Dónh qua ñoù laøm thôï buùa, ai baøy nôm löôùi nôi vöïc raäm, ñôïi caù thoû ôû soâng röøng, thaûm nhö ñöôïc yù ôû ngoaøi baøn noùi, cuøng maét thaáy maø pheá taâm, khoâng taïn troâng ñôïi qua vaäy, laïi ñaây nhaãn laäp hieàn ñaït chôït nhö ñi ñeâm, ngaøn sö doái hoùa, ñieàm qua moät saùu, Töø Thò môùi khôûi, ngöôõng mong nhaân duïc. Ai baûo: Soá xa muø nhö maùy maét, daây linh tuy tôùi duyeân choát chaúng cuøng, kia khoâng goác neâu, ta coù ñaàu cuoái, gaù böôùc cuoái cuûa ñieän chôùp, nöông nghæ trong cuûa ñaù bay, bieát sôï ñöôøng maø kinh cöôùp, meâ traàn duïc ôû traùi Nhung, ngaàm xa thaéng maø lam gaàn goïi laø xa kieäm maø giao phong, chaúng phoøng ngaïi khoâ, cô chöa noåi, ñaõ linh laïc ôû gioù cöùng, nghæ traùi mang maø laïi ñeïp, keát muoân hoái hoà ñoù sung, vì vaäy haïng cuûa ñaïi theä ñoát ngoùn tay xuyeân ñaù, ngaàm mong khoâng ñôïi, chí cuøng taâm chöùa, löôùt ao trí suøng vaùch tueä, ruùt kieám thaàn khua maùc giôùi, töôûng daãn maàm maø roäng cheùm, tình höôùng trieäu maø caét moå, queùt saùu giaëc ôû rong ngöïc, nghæ naêm ñaïo maø laøm hoaøi, khoanh mình trò trong toång trì phaùp nhaãn, ba ñôøi ñeàu laéng, nhaát taâm chôït heát, göûi tai khoâng roõ, gheùt maét chaúng chuaån. Laïi theo khoâng rôi ueá cuøng hö rôùt, roãng vaäy linh ngoä nhaân quyeàn laøm duaãn cöï khaép an ñoä. Ñaïi bi ai thöông, gaù cöø loâ ñeå hoøa quang, thöôøng daïo ôû nôi ngaàm saïch, nhaäm thieân haønh cuøng vaät hoùa, nhöng khoâng veát cuûa ñaïp nöôùc, môùi laø dieäu bieán thaàn kyø, lyù chaúng nghó baøn, Ñaïi thieân naâng trong loøng baøn tay, haït caûi chöùa caû nuùi Tu-di, boán bieån vöôøn nhaø nôi loã chaân loâng, baûy baùu troïn ôû kieáp dôøi, coù theå tin maø chaúng theå tìm, coù theå do maø chaúng theå bieát, chaúng phaûi choã tuyeân cuûa baøn vònh, aùc naêng vaïch cuûa Hoøa Toá, thieän ôû lôøi cuûa Öu-ñaø. Khieán ngöôøi trí ñaày ôû thieân haï, ngöôøi coù traêm ñaàu, ñaàu coù traêm löôõi, löôõi traêm nghóa bieän taøi choïn vöôït, hôïp ngöôøi naøy khen ñaïo, vaãn muoân phaàn maø chöa ñöôïc moät, chæ giaùc giaùc ñoù cuøng khen ngôïi môùi phoâ söôùng maø roõ heát, ví nhö coá heïp hoøi cuûa ngu muoäi, gaù cuoàng giaûn maø ngöôõng thuaät, aùnh laäp loøe cuûa löûa ñoùm muoán theâm saùng ñeå saùnh vôùi maët trôøi ñoù ö? Than oâi! Linh taïng phöông ngoaøi xa vôøi ñaûn ñaûng, caùc dieäu cao saâu, caùc saâu kín voâ löôïng, nhoû thaønh chaúng möôïn, lôùn noùi giaêng maát, ñöùc ñaát coù theå daøy, ôû ñaâu chaúng coù, sôï nghe hoác lôùn, kinh nhìn nuùi cao. Haï ñieån ghi cheùp caàm naém, ho- ang kinh lieät ôû nhaø ñoù, chu ñaõ ñaït maø chöa taän, tin nhoû xaáu ñeàu haøi hoøa,

thaáy baèng coân maø neâu lôùn, maø chaúng thaáy chim vua cuøng caù meï. Than oâi! Vieäc kyø vó chöùa möôïn xa maïn coù theå xöng ghi, y hoaøng xem ñoù khaép goàm ñuû thaùm u maø theå khaùc, sao gaàn hieàm ôû caùt vöông laïi lôùn doái ôû löûa deät, huoáng chi döôùi ñaây maø buoäc giaùo höôùng tôùi baùnh quyeàn cuûa Nghieâu Khoång, thöôøng chuyeân chyeân maø giöõ kieåm, sôï giöõ vöôït ñaït ôû sôû ty, ñeàu pheá lyù chöùng lôøi chaúng xuùc loaïi laáy yù, luoáng roäng lôùn maø laém döïng, laïi theâm lôøn maø khieán kî, ngoä ngaïc vaät cuûa trí trang söùc, neân gom buùt maø taïm nghæ, gôûi moät goác ôû ngaïnh chæ, ñôïi theå tin ôû minh thöùc ñoù thay!

■