Trich Tham Thiền 46 trong NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ THI TẬP

***TAM GIỚI***

* ***DỤC GIỚI:***

Dục giới do tâm tại cõi này

Tài tham sắc nhiễm lợi danh mê

Ngày đêm dục vọng không ngưng nghỉ

Cõi dục không ranh chẳng bến bờ

* ***SẮC GIỚI:***

*Sắc giới là đây vật chất này*

*Thiết vi sự nghiệp nhốt than* gầy

Đắm mê của cải còi “tri kiến”

Uổng kiếp phù sinh có được chi!

* ***VÔ SẮC GIỚI:***

Vô sắc vô hình vật thể ly!

Đã “phi vật thể” cõi bờ chi?

Rằng: nơi cõi ấy sinh linh ngự?

Lý: kẻ hoang đường, đúng bọn si!

***TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG***

Pháp giới nhất chân, Bất nhị tùy thuận, Nhứt tức nhứt thiết là tôn chỉ, mục đích, lý tưởng hướng đến của đạo Phật, là cơ sở triết lý đạo Phật. Do vậy, nhà Phật học, người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo, Thiền sư, Giáo sư, Giảng sư có trách nhiệm bổn phận đào tạo, dẫn dắt đệ tử môn đồ, phải hết sức thận trọng thân khẩu ý với việc làm và lời nói của mình.

Đã là Nhất chân, bất nhị, nhất tức nhất thiết cho nên “Tam giới” không được nói hoặc minh họa, rằng : tầng một cõi Dục, tầng hai cõi Sắc, tầng ba cõi Vô sắc. Cũng không được chỉ phương hướng, rằng: Dục giới hướng Đông và Nam, Sắc giới hướng Tây và Bắc, Vô sắc giới hướng Trung ương và Tứ duy…, cấm tuyệt! Cách giảng dạy truyền đạt tư tưởng ngu đần, hoang đường ấy, khiến lây lan dẫn tới mê tín dị đoan, sống gật gù với thần thánh, quỷ ma do đầu óc bệnh hoạn từ thế hệ này sang thế hệ khác, tìm thực tế để chứng minh không bao giờ có. Vấn đề Tam giới, thật sự không phải đạo Phật dạy cái gì rắc rối khó hiểu cho con người, nhưng hết sức khó nói cho những đầu óc dễ sợ hãi, nhẹ dạ cả tin, thích gửi gắm, vọng ngoại mong cầu, trăm sự nhờ thầy, những đấng bề trên mà vĩnh viễn không bao giờ gặp. Những tâm hồn mê thích duy tâm siêu hình không thể nào hiểu được Tam giới của đạo Phật dạy. Không hiểu Tam giới đúng nghĩa, đúng lý mà ham tu hành… muốn ra khỏi ba cõi, đó là hạng người nấu cát mong được thành cơm.

Vậy Tam giới là thế nào?

Tam giới: Ba cõi, sự thật không có cõi bờ, không có giới hạn, không có ranh rắp rào giậu gì hết. Mặt ngang của tam giới là không gian vô tận, bề dọc của nó là thời gian vô cùng. Nói cách khác, tam giới là toàn thể vũ trụ hiện hữu. Con người ở bất cứ nơi đâu có toan tính dục vọng thì nơi đó là “Dục giới” của họ. Người đam mê vật chất, bảo thủ vật chất, yêu quý vật chất không niệm viễn ly, người đó ở nơi đâu, thì nơi đó là “Sắc giới” của họ. Người tin tưởng hoang đường, thích thờ cúng van lạy cầu xin với “đấng không bao giờ có”, gởi gắm đời mình cho các thứ huyễn hoặc siêu hình, người đó ở nơi đâu, thì nơi đó là “Vô sắc giới” của họ, vậy thôi.  
  
Hãy đọc lại thi kệ trên thì sẽ rõ.

Đó là ba tâm trạng, ba phạm trù tư tưởng, ba hoàn cảnh môi trường. Người nào buông bỏ được, xa lánh khỏi, hóa giải hết thì người ấy đã xuất ly Tam giới, không còn bị các khổ và nguyên nhân các khổ xâm nhập được nữa. Phật dạy người đó có Niết bàn, họ đã chứng Niết bàn và đang nhập Niết bàn.