TÒNH TAÂM GIÔÙI QUAÙN PHAÙP

# QUYEÅN HAÏ

1. **RAÊN QUAÙN GIAÛ THIEÄN KHOE DANH, MIEÄNG TRONG TAÂM ÑUÏC**

Thaùnh hieàn maät haïnh thì trong trí ngoaøi ngu, phaøm phu cuoàng si thì trong ngu ngoaøi trí. Chöa coù giôùi ñònh maø hieän töôùng giôùi ñònh khoe baøy töôùng toát ñeå ñöôïc lôïi döôõng. Che giaáu loãi laàm ngoaøi hieän baøy thanh baïch, luoân höôùng veà ñaïo tuïc maø noùi coâng ñöùc mình. Kinh noùi: Ñoù laø teân cöôùp nguy hieåm khoâng dao, phaïm toäi cöôùp giaät, giaû doái phaïm troïng bò ñoïa ba ñöôøng aùc. Ngöôøi giaû thieän coù ñuû naêm nghieäp: Moät laø Thieân thaàn khoâng che chôû, chöùng bieát thieáu giôùi maø nhaän cuûa tín thí. Hai laø naêm ngaøn quæ lôùn thöôøng ñöùng che tröôùc maët noùi laø “teân cöôùp nguy hieåm” vaø queùt heát daáu chaân. Ba laø hieän ñôøi bò suy naõo lôùn. Boán laø thöôøng chaúng gaëp Phaät, sinh vaøo nhaø taø kieán. Naêm laø doái mình, cuõng doái ngöôøi khaùc, töï chòu quaû baùo, thí chuû khoâng ñöôïc quaû baùo. Ñoù laø naêm nghieäp. Cho neân khuyeân oâng neân suy toát ôû ngöôøi maø daãn xaáu veà mình. Che giaáu thieän ñöùc toát, döôøng nhö chaúng theå noùi. Vì sao? Vì ñieàu laønh nhö vaøng ngoïc chaúng cho ngöôøi khaùc bieát, aùc nhö cöùt ñaùi chaúng neân giaáu gieám, phaùp cöùt ñaùi quí ôû sôùm deïp boû. Vaät baùu quí hieám thì im laëng giöõ kyõ. Taùnh bieát ñuû chaúng caàu danh toát, ít muoán vaéng laëng ñaâu sôï tieáng aùc. Ngöôøi chaáp ngaõ muoán ñöôïc danh lôïi. Xeùt thaân voâ ngaõ danh lôïi ôû yeân, danh lôïi ñeàu khoâng, lìa ngaõ töùc thaät, dieät ôû khoâng thaät chaùnh vaøo Boà-ñeà, boû ñöôïc danh lôïi, ñoù laø Tònh taâm. Keä raèng:

*Xuaát gia laøm phi phaùp Caûm vôùi nhieàu suy naõo Nguy khoå theo nieäm khôûi An vui khen tình ít*

*Thieân thaàn chaúng thöôøng giuùp Vieäc ma luoân quaáy nhieãu*

*Khi cheát taâm sôï seät Nhieàu kieáp ñoïa ñöôøng aùc*

*Ñöùc toát ngaàm giaáu saâu Cuõng nhö baùu ma-ni Loãi aùc ñeàu döùt heát*

*Lyù ñoàng dieät maàm coû*

*Chaân haïnh chaúng caàu danh Trong giôùi ñònh saùng toû Giaû thieän, che giaáu aùc Trong Phaät phaùp chaúng toát Quaùn kyõ vaên khuyeân naày Heä yù môû hoaøi baõo*

*Taát caû nhaân chöôùng ñaïo Saùm hoái khoâng laøm nöõa.*

# RAÊN QUAÙN CHUÙNG SANH ÑEÀU MEÂ ÑAÉM HAI BAÙO Y CHAÙNH:

Chuùng sinh ba coõi meâ ñaém beàn chaéc laø tham hai baùo maø chöôùng ngaïi giaûi thoaùt. Trôøi Phi Phi töôûng töï goïi laø Nieát-baøn quaû baùo chung cöïc, coù taâm taêng thöôïng maïn, chaúng sôï ba ñöôøng. Chuùng sinh coõi Saéc tham ñaém vò Thieàn, töï noùi An vui khoâng gì hôn. Laïi nghó, thaân quang cung ñieän saùng choùi thanh tònh, quaû cuûa ta laø hôn heát. Chuùng sinh coõi Duïc taùnh thöôøng buoâng lung, tham naêm duïc laïc, chaúng bieát voâ thöôøng, phöôùc theá gian heát roài thì laïi trôû veà ñöôøng aùc. Baïc ñòa phaøm phu thaân hoâi thuùi caùch laäu quaû baùo thaáp heøn, khôûi taâm kieâu maïn döõ doäi, ñeàu caäy vaøo ngaõ kieán, baûo trong ngöôøi naày thöôøng, laïc, ngaõ, tònh khoâng coøn gì hôn. Muoân loaøi chuùng sinh ôû toå ôû hang ñeàu thích maïng soáng mình, chaúng nguyeän laøm trôøi, ngöôøi, chaúng cheâ thaân mình, chaúng mong Tònh ñoä. Thaân taïp loaïi naøy, moät thaân chòu khaép cho ñeán raén ñoäc, caùc loaïi sau nhoû ñeàu yeâu thích maïng soáng vaø choã ôû. Chaúng bieát trong thaân ñoàng coù Phaät taùnh. Nhöng caùc thaân naày töø voâ thæ ñeán nay theo nghieäp thay ñoåi khoâng ngöøng. OÂng neân quaùn kyõ maø sinh taâm nhaøm lìa, sieâng caàu phöông tieän, thoaùt khoûi sinh töû, hai baùo y chaùnh, daàn chöùng phaùp thaân nguy nga baát ñoäng. Ñeán ñöôïc giaùc ngoä nhö theá thì döùt heát caùc nghi ngôø, quyeát ñònh thaønh tín, goïi laø Tònh tín. Keä raèng:

*Trong ba coõi saùu ñöôøng Voâ soá caùc chuùng sinh Hình, thoï ñeàu khaùc nhau Y chaùnh cuõng khoù roõ Nay tu ôû ñöôøng ngöôøi*

*Ñoái trò tuøy phaàn laøm Quaùn caùc loaïi chuùng sinh Taâm yeâu gheùt baát bình Gheùt thì muoán gieát nhau Yeâu thì maõi si muø*

*Tham saân laïi cuøng khôûi Cheát roài rôi ba ñöôøng, Ñeàu tham aùi quy maïng Choã hieåm chöa bieát sôï Taïo nhaân chaúng sôï quaû Ñaâu bieát cheát laïi sinh Vì côù aáy Boà-taùt*

*Muoán cho chuùng sinh vui Chuùng sinh phieàn naõo caáu Phöông tieän maø döùt boû Daïy quaùn möôøi taùm khoâng Saùu traàn chôù meâ ñaém*

*Boán ñaûo vaø naêm duïc Caám döùt laïi chaúng laøm Ngöôøi ngu tham hieän vui Chaúng bieát aùc vò lai*

*Vò lai laïi laø ta*

*Vì sao laïi xem thöôøng, Duø cho nhieàu thaân vui Moãi moãi ñaày khe hang Vì ñaây caàu thöôøng truï Thoaùt voâ minh troùi buoäc.*

# DAÏY QUAÙN PHIEÀN NAÕO KIEÁT SÖÛ

Taát caû nghieäp khoå sinh töû chöôùng ñaïo ñeàu nhaân kieát söû, nhö Tyø- ñaøm cheùp: Nay löôïc huoáng laù noùi, khieán döùt giaùc quaùn. Kieát coù möôøi kieát, Söû chung ba coõi coù chín möôi taùm thöù. Nay sôï vaên röôøm raø neân löôïc noùi moät phaàn nhoû. Kieát söû, töùc laø nhieãm phaàn. Haït gioáng cuûa taïng A-laïi-da goïi laø Kieát, chòu quaû baùo saùu ñöôøng goïi laø Söû. Söû nghieäp phaùt sinh, taêng theâm haït gioáng höõu laäu. Nhö giaëc cöôùp ôû choã hieåm maø nhoùm hoïp phuïc kích ñeàu goïi laø Kieát. Caàm gaäy cöôùp haïi, giaät cuûa baùu ngöôøi, ñeàu goïi laø Söû. Tham saân taùnh quen, nöông chaân ngaàm phuïc, laïi duyeân khôûi phaùt sinh, cöôùp boùc giôùi taøi, chaáp tröôùc caùc traàn laøm haïi Trí baûo.

Saùt-na tieáp tuïc truy tìm nhö söû, khoâng ñoái goïi laø keát, ngoaïi quaùn goïi laø söû, döùt löï goïi laø Kieát, phan duyeân goïi laø Söû, heä nieäm goïi laø kieát, dòch taâm goïi laø söû. Vì coù keát söû neân aùi nhueá cuøng sinh. Do aùi nhueá maø thaønh nghieäp laáy boû, voïng laáy boû neân si aùm caøng naëng, cho neân che chöôùng maét tueä. Tueä nhaõn chöa môû goïi laø Voâ minh aùm, do che toái taâm neân töông öng vôùi ñieân ñaûo, oâm taùnh chaân thöôøng thích khoå sinh töû, sinh töû troâi giaït meâ maát chaùnh ñaïo. Chöa thaáy chaùnh ñaïo goïi laø meâ hoaëc. Khoâng thöôøng töôûng laø thöôøng, khoâng vui töôûng laø vui, khoâng ngaõ thaáy laø ngaõ, khoâng tònh thaáy laø tònh, laàm laïc nhö theá ñeàu do kieát söû. Kieát söû nhö theá taïo nghieäp ñieân ñaûo. Muoán döùt kieát söû phaûi tu naêm phaùp quaùn döøng taâm ñeå ñoái trò. An-ban Thuû YÙ vaøo ba moân giaûi thoaùt. Quaùn khoâng lìa töôùng, kieát söû döùt tröø, thaân taâm vaéng laëng, cho neân chaúng khôûi phieàn naõo. Choã phieàn naõo dieät, goïi laø Chaân giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt töùc laø Ñaïi Nieát-baøn. Muoán khôûi taâm nhieãm phaûi töï toûa nhuïc, toûa chaúng khieán taùn danh goïi laø Tònh taâm. Keä cheùp:

*Phaät ôû Ba-la-naïi*

*Ba chuyeån haïnh chaùn lìa Trao cho phaùp boán ñeá Ñeå trò beänh phieàn naõo Nhoå haún goác sinh töû Thaønh töïu maïng trí tueä Tu thieàn ñoaïn keát söû Chieáu lyù göông taâm treo Ñieàu taâm chæ meàm maïi Trì giôùi phaûi caøng chaéc Giôùi tònh chaúng hoái haän Boà-taùt taâm vui möøng Phieàn naõo sinh kieát söû Kieát söû nuoâi phieàn naõo Chæ coù söùc thieàn ñònh Deïp boû nhö coû muïc*

*Kieát söû voïng laáy boû Muø daày che thaáy ñaïo Neân tu naêm quaùn döøng, Trong saùng toû tònh taâm.*

# DAÏY QUAÙN MÖÔØI TAÙM GIÔÙI, PHAÙP DO DUYEÂN SINH:

Theá naøo laø möôøi taùm giôùi? Thaân coù saùu caên laø maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù. Ngoaøi coù saùu traàn laø saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp. Trong coù saùu thöùc, ba thöù saùu phaàn giaû hôïp thaønh möôøi taùm giôùi. Theá naøo laø caên coù coâng naêng sinh ra caùc nghieäp, nuoâi lôùn nhaäm trì, neân goïi laø Caên. Theá naøo laø traàn, laøm tònh taâm, chaïm thaân thaønh caáu, neân goïi laø Traàn. Theá naøo laø thöùc? Bieát roõ caûnh tröôùc, doái khôûi phaân bieät, goïi laø Thöùc. Nhöng caên traàn naøy thieäp nhaäp laãn nhau neân goïi laø Nhaäp. Laø giaû duyeân sinh khôûi, khoâng coù chaân taùnh thaät chuùng sinh chaúng hieåu, cho raèng trong ngoaøi coù nhaäp thöôøng, laïc, ngaõ, tònh. Taâm tham noùng böùc chaáp chaët laáy meâ hoaëc sai laàm, chaúng tin Thaùnh ñaïo, thuaän tình thì sinh tham, traùi yù thì khôûi giaän. Do ñaây, tham saân nuoâi lôùn kieát söû. Ñoù goïi laø phaøm phu laáy möôøi taùm giôùi. Ngöôøi hoïc möôøi taùm giôùi, meâ ñaém tröôùc ba möôi hai töôùng goïi laø tham saéc, nguyeän nghe noùi phaùp goïi laø tham tieáng, nguyeän daâng höông cuùng döôøng goïi laø tham höông, nguyeän chöùng giaùo lyù Ñaïi thöøa, thaät töôùng caùc phaùp goïi laø tham vò, nguyeän ñöôïc phaùp thaân thanh tònh goïi laø tham xuùc, nguyeän thaønh töïu trí Nhaát thieát goïi laø tham phaùp. Ñoái vôùi duyeân tu naày coù thieän tham, saân, si. Tieán caàu ñòa treân goïi laø Tham. Boái xaû caùc haïnh keùm goïi laø Saân, tình coù höôùng boái, goïi laø si, thaáy thaân chöùng ñaïo goïi laø Maïn, cho neân ngöôøi hoïc möôøi taùm giôùi nghóa goïi laø tri chöôùng, khoâng coù phieàn naõo, chaúng phaûi khoâng coù phieàn naõo. Bieát ñöôïc hai thöù caên traàn maø haêng haùi tu nhaäp vaøo phaùp Bình Ñaúng Ñaïi Ñaïi Voâ Vi, neân goïi laø Tònh taâm. Keä cheùp:

*Traàn caûnh tuy nhö huyeãn Thaáy saéc khôûi töø bi*

*Phaùt yù lìa nònh maïn Chaúng maát boán oai nghi Saùu traàn haïnh dô baån Cuõng laø thaày haïnh giaû Tröø beänh chaúng tröø phaùp Baûy giaùc phaàn tu trì*

*Tuy quaùn vaên töï khoâng Caàn phaûi ñoïc kinh khaép Roäng tìm nghóa Thaùnh giaû Baùt-nhaõ daàn ñöôïc thaønh Tuy quaùn caên traàn khoâng Hoøa kænh hoä tình ngöôøi Giôùi nghi phaûi ñaày ñuû*

*Tu ñöùc phoøng tieáng xaáu*

*Tuy quaùn caùc haïnh khoâng Ñoái traàn tu naêm döøng Tham si keát söû döùt*

*Vaéng laëng taâm an oån Tuy quaùn ba coõi khoâng Boû aùc, thieän phaûi veà.*

*Tu haønh choïn giaùc phaàn Lìa caáu bieát ñuùng sai Tuy bieát ba ñeá khoâng Tuy ñeá nghóa cuøng vi Thöôøng nöông hai ñeá noùi Chaúng traùi ngöôïc vôùi lyù Möôøi taùm coõi tuy voïng Sinh ra caùc chaâu baùu*

*Quaùn hieåu nghóa duyeân hoøa Chaúng sinh cuõng chaúng giaø Ñaïi Boà-taùt Thaát ñòa*

*Chaúng goïi khoâng phieàn naõo Taâm kim cöông dieät roài Môùi chöùng ñaïo Voâ vi.*

# DAÏY QUAÙN TU TAÄP A-NA-BAN-NA GIAÛ TÖÔÙNG QUAÙN

Phaøm toïa thieàn yeáu phaùp coù möôøi thöù: Moät laø tröôùc möôïn choã vaéng laëng xa lìa nöôùc löûa caàm thuù aâm nhaïc, caûnh giôùi taùm naïn khieán taâm an oån. Hai laø baøy neäm coû daøy döôùi beân trung cao, ba laø chaäm thay aùo quaàn, aên ít uoáng ít. Boán laø ngoài kieát giaø tay traùi ñeå treân tay phaûi, nhaém maét ngaäm mieäng raêng khoâng caén nhau, ngoài thaúng nhìn ngay. Naêm laø tuoåi treû aên no phaûi thöôøng thôû ra, tuoåi giaø buïng ñoùi phaûi thöôøng thôû vaøo. Saùu laø phaûi quaùn thôû ra caùch muõi xa gaàn, vaøo ñeán choã naøo lieàn bieát khí saéc, tröôùc thoâ sau teá, döôùi xuoáng ñeán khí haûi, treân xoâng leân ñaàu. Baûy laø töø hôi thôû thöù nhaát ñeán hôi thôû thöù möôøi, neáu chöa ñeán möôøi do töôûng duyeân khaùc thì phaûi nhieáp taâm ñeám laïi töø moät ñeán taùm, trong baøn tay ñaët moät vieân ngoïc saùng, buoäc nieäm quaùn chaâu taâm taâm tieáp noái, aùnh saùng lieàn hieän. Chín laø nhö naêm phaùp quaùn döøng taâm ñoái trò naêm thöù phieàn naõo hieän haønh, heã khôûi lieàu trò, tuøy phaàn giaûi thoaùt phieàn naõo chaúng laøm khieán giôùi thanh tònh, vì giôùi thanh tònh cho neân caùc vò trôøi vui möøng, thieän thaàn che chôû. Möôøi laø vì tu ñònh neân cöû ñoäng xeùt ñeá,

taâm chaúng thoâ baïo, khieâm nhöôøng nhu hoøa, nhaãn nhuïc khoâng tranh caõi. Do ñoù, theâm lôùn coâng ñöùc trí tueä. Khi cheát thì Boà-taùt phöông khaùc ñeán ñoùn röôùc thaàn thöùc, chaúng gaëp khoå hoaïn. Caùc trôøi, ngöôøi ñôøi cuøng khen ngôïi, sinh veà Tònh ñoä thaáy Phaät, nghe phaùp voâ vi, lìa xa ba ñöôøng ñöôïc vui giaûi thoaùt. Ngoaøi ra caùc phaùp khaùc nhö kinh ñaõ noùi: OÂng phaûi vaâng laøm thaønh goác giôùi ñònh, caên taùnh xaùn laïn goïi laø Tònh taâm. Keä cheùp:

*Phaøm phu hoïc ñaïo phaùp Chæ taâm mình töï bieát Voäi vaøng ñeán ñaïo khaùc Ngöôøi khaùc laïi cheâ bai Quaùn kyõ naêng*

*Ngöôøi troïng ñöùc raát oai Xa ñoâng gaàn choã vaéng Ngoài thaúng chaùnh tö duy Chæ töï quaùn thaân haønh Mieäng chôù noùi loãi ngöôøi Keát löôõi ít luaän baøn*

*Im laëng taâm dòu daøng Khoâng bieát nhö muø ñieác Trong trí oâm ñoà thaät Ñaàu-ñaø vui vaéng laëng Ñoái tu lìa bieáng löôøi.*

# DAÏY QUAÙN THIEÄN AÙC GIUÙP NHAU:

Thieän laø thaày caùc ñieàu aùc. AÙc laïi giuùp muoân ñieàu thieän. Kinh cheùp: Chuùng sinh naêng ñoä Phaät, Phaät laïi ñoä chuùng sinh. Vì sao? Vì taát caû Chö Phaät ñeàu nhôø chuùng sinh maø thaønh Phaät ñaïo. Kinh cheùp: Cao nguyeân ñaát baèng chaúng moïc hoa sen, chæ trong buøn môùi sinh hoa sen maø thoâi. Laïi, taát caû chuùng sinh ñeàu nhôø Phaät maø ñöôïc giaûi thoaùt, noùi caùc aùc töùc laø naêm toäi nghòch, möôøi ñieàu aùc, phaïm boán troïng caám, taùm troïng caám, cheâ bai caùc Hieàn Thaùnh, phaù chaùnh phaùp luaân, nhaát-xieån-ñeà, v.v... Boà-taùt ôû ñaây ñem laøm ruoäng phöôùc. Vì sao? Vì ñoàng theå ñaïi bi, ôû ba ñöôøng boán ñöôøng thay theá caùc chuùng sinh maø chòu khoå naùt thaân, noùi lôøi dòu daøng ñeå daãn daét khieán saùm hoái. Töø taâm cöùu giuùp khieán cho ñöôïc vui, roäng môû cam loä noùi phaùp maàu nhieäm, phaù nghieäp aùc ñoù, kheùo noùi daïy doã khieán tin Thaäp Thieän sinh laøm trôøi ngöôøi. Laïi khuyeân hoài höôùng Voâ thöôïng Boà-ñeà. Nhaân coâng ñöùc aáy maø ñaïo Boà-taùt thaønh, neân goïi laø chuùng sinh cuõng naêng ñoä Phaät. Laïi chaân taùnh trong thaân do ngöôøi môû

mang. Neáu khoâng coù tín löïc vaên tö tu thì Chö Phaät Boà-taùt duø coù taâm töø bi cuõng chaúng bieát laøm sao. Cho neân khuyeân oâng, heã laø chuùng sinh toäi aùc thaáp heøn chæ neân khôûi taâm thöông xoùt chaúng neân giaän gheùt maéng chöûi, sinh taâm heøn keùm. Laïi thaáy ngöôøi toát thöôïng haïnh thanh tònh chaúng neân rieâng troïng maø thænh cuùng döôøng. Vì sao? Vì thieän aùc nhö moät, taùnh ñeàu laø khoâng. Ñoái vôùi hai saéc toát xaáu ñeàu thaáy bình ñaúng. Thöôøng quaùn vaéng laëng maø vaøo ba moân giaûi thoaùt. Caùc loaøi haøm sinh ñeàu nhö huyeãn hoùa, chaúng meâ ñaém caùc töôùng goïi laø Tònh taâm. Keä cheùp:

*Muoán ñöôïc vui giaûi thoaùt Sôï mình thöôøng thaân khaùc Haønh töø cöùu khoå ngöôøi Töï vöôït soâng sinh töû*

*Neáu nghe ta vaø kia Lieàn laø ma phaân bieät*

*Chuùng sinh, thoï giaû kieán Hieàn Thaùnh cuøng cheâ traùch Phaùp giôùi ñoàng nhö moät, Chaân voïng, nöôùc vaø soùng Soùng kia töùc laø nöôùc*

*Nöôùc kia töùc laø soùng*

*Cöûa thieän coù nhieàu ñöôøng Töø bi laø raát gaáp*

*Cho neân Taùt-ñaø luaân Ñôøi goïi Thöôøng Ñeà khoùc Vì thöông xoùt chuùng sinh Boû vui oâm saàu khoå*

*Hoä sinh thaønh nhaân Phaät Toån sinh ngaên Phaät ñaïo Khoâng taøi thí ngheøo khoå Phaân côm giaûm thöùc aên Neáu tu ñöôïc loøng töø*

*Möôøi saùu phaàn chaúng hôïp.*

# DAÏY QUAÙN NHAÂN QUAÛ THIEÄN AÙC, CHUÙNG SINH SAÙU ÑÖÔØNG:

Taïo nhaân caûm quaû soá nhö haø sa, nay noùi löôïc thì coù möôøi taùm thöù: Moät laø nhaân quaû Thoâ, hai laø nhaân quaû Teá, ba Nhaân quaû lôùn, boán laø Nhaân quaû nhoû, naêm laø Nhaân quaû nheï, saùu laø nhaân quaû naëng, baûy laø Nhaân quaû

saùng, taùm laø Nhaân quaû toái, chín laø Nhaân quaû thôm, möôøi laø Nhaân quaû thuùi, möôøi moät laø Nhaân quaû daøi, möôøi hai laø Nhaân quaû ngaén, möôøi ba laø Nhaân quaû ngu, möôøi boán laø Nhaân quaû trí, möôøi laêm laø Nhaân quaû phaøm, möôøi saùu laø Nhaân quaû Thaùnh, möôøi baûy laø Nhaân quaû chaân, möôøi taùm laø Nhaân quaû voïng.

Tröôùc neâu hieän quaû, sau neâu nhaân: 1/ Quaû thoâ laø ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quæ v.v... 2/ Quaû teá laø thaân boán aám coõi Voâ saéc. Quaû lôùn laø Phaïm thieân coõi Saéc vaø Roàng lôùn, chim caùnh vaøng, caù Ma-kieät, v.v... ba do-tuaàn tieát caáp, cho ñeán taùm muoân boán ngaøn do-tuaàn vaø thaân ñòa nguïc A-tyø baùo thieän aùc khaùc nhau thuoäc veà quaû lôùn. Quaû nhoû döôùi ñeán caùc loaøi maùy ñoäng nhoû nhö buïi nhoû, chæ ñoäng maø chaúng ñi. Quaû nheï laø quaû baùo thaân caùc vò trôøi nheï bay ñi, caùc vò tieân naêm thieàn thoâng lieân heä Daï-xoa quæ thaàn, v.v... Quaû naëng laø nhö thaân raén lôùn trong nuùi Thieát Vi, thuù lôùn, Roàng muø döôùi bieån lôùn, thaân naëng nhö nuùi. Quaû saùng trong trôøi ngöôøi thaân coù aùnh saùng nhö maët trôøi, maët traêng, hoûa chaâu, v.v... Quaû toái nhö trong taùm ñòa nguïc lôùn chæ nghe tieáng chòu khoå maø maét chaúng thaáy. Quaû thôm nhö caùc vò trôøi ôû treân trôøi caùc loã chaân loâng ñeàu thoaûng ra höông thôm, ngöôøi nghe taâm vui, y baùo choã ôû cung ñieän ñeàu thôm. Quaû thuùi laø loaøi suùc sinh ngaï quæ baát tònh, trong loaøi ngaï quyû loaøi ngöôøi, vaät thuùi khoâng theå saùnh. Quaû daøi laø trôøi Phi phi töôûng soáng laâu taùm muoân kieáp. Quaû ngaén laø nhö caùc loaøi moái moït sinh xong lieàn cheát, chaúng taïm döøng. Quaû ngu laø caùc loaøi phaøm phu, quæ suùc. Quaû trí laø baäc Ñaïo sö cuûa chuùng sinh. Quaû phaøm laø trong trôøi ngöôøi chöa phaùt ñaïo taâm. Quaû Thaùnh laø A-na-haøm trôû xuoáng vaø trôøi ngöôøi ôû naêm taàng trôøi tònh cö. Quaû chaân laø ngöôøi hoïc ba thöøa chöa heát laäu, quaû voïng laø thaân taâm boán ñaïi, naêm aám duyeân taäp. Ñaây chính laø quaû trong saùu ñöôøng.

Nay thöù lôùp noùi veà nhaân. Nhaân thoâ laø boán troïng, taùm caám, naêm nghòch, möôøi aùc, cheâ bai taát caû Hieàn Thaùnh vaø chaùnh phaùp, söû duïng taøi vaät cuûa cuûa Tam baûo, gieát chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà, phaù thaùp ñoát chuøa, v.v... Nhaân teá laø tu nghieäp thieàn ñònh, ngoaïi ñaïo taø maïng phaïm haïnh v.v... Nhaân lôùn laø tu nhaân laønh, boán taâm voâ löôïng maø coù nhaân aùc phaù ba tuï tònh giôùi. Nhaân nhoû laø môùi thoaùt khoûi ñòa nguïc thì vaøo suùc sinh. Nhaân nheï laø tònh tu phaïm haïnh, duyeân nghieäp möôøi ñieàu laønh. Nhaân naêng laø laøm toån haïi Tam baûo, haïnh Nhaát-xieån-ñeà. Nhaân saùng laø boá thí ñeøn ñuoác chieáu saùng hình töôïng Phaät, ñoàng vôùi möôøi ñieàu laønh. Nhaân toái laø phaù hoûng maét ngöôøi, troäm ñeøn saùng cuûa thaùp, boâi ñen kinh saùch, phaù ngöôøi laøm laønh, laøm dô baån giôùi Phaät. Nhaân thôm laø taïo hình töôïng thaùp mieáu baèng goã chieân-ñaøn, nöôùc thôm röûa töôïng taém goäi Taêng, höông hoa

cuùng döôøng. Nhaân thuùi laø chaïm vaøo thöùc aên saïch cuûa taêng, aên naêm vò cay noàng vaøo chuøa, nuoâi döôõng heo gaø laøm möôøi nghieäp aùc. Nhaân daøi laø tu giôùi baát saùt vaø boán khoâng ñònh, hai nghieäp taø chaùnh. Nhaân gaáp laø saùt sinh vaø caùc nghieäp khaùc v.v... Nhaân ngu laø khoâng tin chaùnh phaùp. Nhaân trí laø thoï trì kinh luaät huaân tu Baùt-nhaõ. Nhaân phaøm laø voâ minh si aùi, tham naêm duïc. Nhaân Thaùnh laø giôùi, ñònh, tueä. Nhaân chaân laø baûn taùnh thanh tònh. Nhaân muø laø caùc caên ñoái traàn sinh thöùc. Luaän nhaân quaû saùu ñöôøng chæ coù Phaät bieát heát. Nay noùi ít phaàn ñeå döùt tröø löôùi nghi maø tin saâu nhaân quaû. OÂng neân xeùt löôøng caùc thöù goác laønh, thaâu naïp quaû laønh. Vieäc laønh laøm ñöôïc ñeàu hoài höôùng Voâ thöôïng Boà-ñeà, thaønh giaûi thoaùt phaàn thieän, chaúng laáy thieän höõu laäu cuûa saùu ñöôøng. Nhö theá maø thanh tònh, bieát chaéc nhaân quaû voâ laäu, goïi laø Tònh taâm. Keä cheùp:

*Ñaùng thöông chuùng sinh toäi Rôi xuoáng hoá khoâng ñaùy Chaúng bieát nghóa nhaân quaû Ñi trong choán mòt môø*

*OÂm chaân chöa giaùc bieát Coù maét cuõng nhö muø Chaân laïc khoâng taâm ñeán Voïng saéc laïi tranh nhau Nay vì döùt löôùi nghi*

*Löôïc baøy nghieäp nhaân quaû Neáu quyeát ñònh tin ñöôïc Gaàn ba taêng-kyø kieáp*

*Vì tin ñöôïc nhaân quaû Thöôøng nghe phaùp Ñaïi thöøa Hay ñeán ñòa chuûng taùnh Taâm maïnh meõ chôù sôï.*

# DAÏY QUAÙN NGÖÔØI TU KHEÙO HOÄ GIÔÙI TAØI, GIAËC TRAÀN THOÂI CÖÔÙP PHAÙP:

Taát caû chuùng sinh töø voâ thæ ñeán nay chòu khoå sinh töû, queân maát chaùnh ñaïo, chöôùng ngaïi thöôøng truï, phaùp thaân thanh tònh, chæ nhaân thöùc taâm tham laáy traàn caûnh. Thí nhö nhaø ngheøo maø ngöôøi trí daïy ngheà, tuøy daïy söûa ngheà daàn daàn giaøu sang. Coù saùu giaëc cöôùp ñeâm ñeán caàm gaäy goõ cöûa muoán haïi. Chuû nhaø lieàn ñoùng chaët cöûa, töôøng cao haøo saâu neân khoûi maát tieàn maø thaân an, khoâng coù caùc khoå naõo. Ngheøo duï cho thaân xieån- ñeà khoâng coù moät ñieàu laønh. Ngöôøi trí daïy ngheà duï cho kinh luaät Phaät,

daàn coù tieàn cuûa duï cho taäp tu phöôùc trí, saùu giaëc duï cho saùu traàn, ñeâm duï cho voâ minh, cöôùp duï cho tham aùi, caàm gaäy goõ cöûa duï cho caên ñoái vôùi traàn, cöûa khoùa chaët duï cho ngöôøi tu ñaïo giöõ chaët boán nieäm vaø naêm phaùp quaùn döøng taâm, töôøng cao duï cho thieän tri thöùc vaø Tyø-ni chaùnh phaùp, haøo saâu duï cho thaân taâm theä lôùn, chaúng phaïm luaät caám. Khoûi bò cöôùp duï cho hoaøn toaøn phaïm haïnh, giôùi khoâng thieáu voâ laäu, Chö Phaät vui möøng, Thaùnh hieàn ñoàng khen. Thaân an duï cho sinh ñöôøng laønh trôøi ngöôøi, Tònh ñoä vaø Ñaïi Nieát-baøn an oån vui söôùng. Taøi beàn chaët duï cho trì giôùi giöõ taâm, laøm baát thoái Boà-ñeà, caùc Ba-la-maät theâm lôùn chaúng maát, phaùp duï cho ñeàu hieån caùc thaày neân bieát: Tyø-kheo phaù giôùi ñoïa ba ñöôøng aùc, chìm ñaém trong bieån khoå, ñeàu do khoâng coù thieän tri thöùc phöông tieän daãn daét. Laïi chaúng tu taäp boán nieäm xöù vaø naêm phaùp quaùn döøng taâm. Thaày neân y giôùi thuaän lôøi daïy baûo naøy, thì giaëc ma phieàn naõo chaúng laøm gì ñöôïc. Cho neân giöõ taâm ngaên caám caùc caên moân, giaëc traàn huyeãn hoaëc chôù cho vaøo, buoäc yù quaùn khoâng, lìa ngaõ, ngaõ sôû. Nhö theá maø tu haønh goïi laø Tònh taâm, keä cheùp:

*Saùu traàn nhö giaëc ñieân Tham traàn thanh vaø saéc Voïng tình nhö ngöïa döõ Thieàn beàn chaéc caám ngaên Muoán vaøo bieån Phaät phaùp Beàn tu ñöùc giôùi ñònh*

*Phaûi truï ba khoâng moân Taâm tònh vui vaéng laëng.*

# DAÏY QUAÙN PHAÙP THEÁ ÑEÁ VAØ ÑEÄ NHAÁT NGHÓA ÑEÁ:

Theá ñeá laø caäy nhôø doøng hoï coâng khanh töôùc loäc, gaëp hoân nhaân vaên voõ kyõ ngheä, bia tích laêng moä, tranh huaân tranh phong, meâ ñaém danh suoâng, hoaëc vì taøi saéc chaúng tieác thaân maïng, thí thaân laøm aùc maø gieát haïi nhau. Khen ngôïi cung teân, côõi ngöïa ra traän, töï baûo laø tröôïng phu maïnh meõ. Hoaëc cöôùp vôï ñoaït chöùc, gieát haïi ngöôøi, traùi pheùp chòu laáy khoå ñoäc phi lyù, aên nuoát sinh maïng, ham hoá ca muùa ngaøy ñeâm buoâng lung, chaúng neå thaân sô, aên thòt nhaäu nheït say loaïn ñaùnh chöûi, gieát haïi tranh phaûi quaáy, hoaëc oaùn thuø lôøn, hoaëc ñuoåi theo taøi saéc chaúng nghó khoù khaên, aên maëc dieâm duùa, aên uoáng voâ ñoä, yeâu tieác nuoâi döôõng thaân maùu muû hoâi thuùi, chaúng bieát saùt-na nieäm nieäm sinh dieät, giaø beänh ñaõ ñeán roài cheát, sình chöôùng hoâi thuùi raõ rôøi, caàm thuù aên nuoát. Thaàn quæ chòu baùo ñoaï ba ñöôøng aùc, traêm ngaøn muoân kieáp khoâng ñöôïc thoaùt ra. Ñoù goïi laø Theá ñeá.

Ñeä nhaát nghóa ñeá laø khoâng tham caùc thöù treân, luoáng doái caùc vieäc, tuøy thuaän Boà-ñeà, ñeán ñaïo voâ vi. Chaúng ñoàng theá gian sinh töû ra vaøo ñoái ñaõi duyeân tu. Chaúng phaûi saéc cho ñeán thöùc, chaúng phaûi cho ñeán yù, chaúng nieäm coâng phu thaáy nghe hieåu bieát, chaúng phaûi danh cuù vò (chaúng caâu vaên chöõ nghóa), thanh tònh bình ñaúng cuõng nhö hö khoâng, vaéng laëng baát ñoäng, aáy laø Ñeä nhaát nghóa ñeá. Nay quaùn Theá ñeá nhö huyeãn hoùa, dua nònh si phaøm, khoâng coù thaät taùnh. Roát raùo trong ñaïo chaân thöôøng maø laøm giaûi thoaùt, neân goïi laø Tònh taâm, keä cheùp:

*Theá phaùp ngöôøi cuoàng si Baûo thaät khôûi tham saân Neáu bieát chaúng töï taùnh Tueä taùnh vaøo ñoàng chaân Phaøm phu traûi sinh töû Do aùi thuû caùc traàn*

*Neáu bieát caên traàn khoâng Taùnh voán laø phaùp thaân Tham aùi goïi Theá ñeá Luaân hoài möôøi hai duyeân Tröø tham töùc xuaát theá, Caâu naøy chính Phaät noùi Ñeä nhaát nghóa ñeá laø*

*Lìa töôùng döùt aâm thanh Choã noùi bình ñaúng laø Giaû goïi teân bình ñaúng Möôïn lôøi ñeå bieåu ñeá Neân noùi traûi taát caû*

*Môùi bieát aám phaùp khoâng Ñoái trò dieät thaân taâm.*

# DAÏY QUAÙN TAÂM HAØNH CHO NGÖÔØI XUAÁT GIA MUOÄN

Ngöôøi xuaát gia muoän coù möôøi thöù loãi laàm: Moät laø Kieän Ñaáu, ñôøi goïi laø Kieät-ñaåu, tuïc khi ñaõ thaønh taùnh taâm ta töï taïi, yù laán hieáp ñoà chuùng, chaúng nhaän lôøi quôû traùch; Hai laø thích thaáy loãi ngöôøi, töï noùi laø tinh thaønh, söï nghieäp laøm ra chöa aét hôïp ñaïo. Loãi bieát loãi, chöa hieåu noùi hieåu, noùi naêng thöôøng theâu deät; Ba laø thaáy Sö taêng coù loãi khôûi taâm gheùt boû, thieâu maát coâng ñöùc ba ñöôøng aùc; Boán laø khinh maïn ngöôøi khaùc töï baûo laø tröôïng phu, thaân taâm ngang böôùng chaúng theo chieát phuïc; Naêm

laø haønh ñoäng vuït chaïc, oai nghi khoâng nghieâm trang, lôùn tieáng cöôøi to khoâng kieâng sôï; baûy laø taâm töôûng taùn loaïn, thöôøng nhôù vieäc tuïc theâm lôùn phieàn naõo chaúng theå ñuùng nhö phaùp maø ñoái trò; Taùm laø cöôøi ngöôøi phaù giôùi, töï cho mình thanh tònh, chaáp tröôùc töôùng maïo, chaúng hieåu chaân lyù, chuyeân ngu chaáp kieán tranh luaän giaønh hôn, chöa ñuû naêm ñöùc ñaõ nuoâi chöùa Sa-di, chæ ham chuùng phuïc dòch, chaúng ñeå taâm daïy doã; Chín laø chaúng nhieáp caùc caên, thaân taâm bieáng löôøi, buoâng lung nguû nghæ, chaúng nghó töôùng saùng, ñeâm nhieàu aùc moäng, caùc vò trôøi, chaúng hoä trì; Möôøi laø môùi vaøo Phaät phaùp chaúng thaám ñaïo vò, lo nghó nghi ngôø, toan nghó hoaøn tuïc, khinh baïc Tam baûo, laïi oâm hoái haän. Ñaõ hoaøn tuïc roài thì gheùt ngöôøi xuaát gia, khinh tieän haønh giaû, thaønh nghieäp xieån-ñeà. Möôøi loãi laàm naøy laø chaùnh nhaân cuûa ñòa nguïc, ngaï quæ, suùc sinh. OÂng neân tænh giaùc xeùt bieát, goïi laø Tònh taâm. Keä raèng:

*Söùc tuïc khí coøn maïnh Ba ñoäc raát döõ daèn Tuoåi giaø môùi vaøo ñaïo Coøn giöõ taùnh thôøi xöa*

*Chaúng môû ñem hoä ngöôøi Voäi vaøng eùp laø chaùnh Töï baûo raát tinh luyeän Baûy chi chöa aét tònh*

*OÀn aøo theo giaûng luaän Chaúng chòu tu giôùi ñònh Ñaõ noùi möôøi thöù loãi Neáu phaïm phaûi döùt tröø*

*Thaân khoâng moät ñöùc haïnh Ñoä hai, ba Sa-di*

*Coù loãi chaúng chòu quôû Phaïm toäi cuõng chaúng phaït Phaù trai phaïm taêng tröôùc OÂ giôùi tieáng xaáu ñoàn*

*Trôøi ngöôøi daàn hieám hoi Ba ñöôøng caøng taêng maïnh Chæ daïy phaùp laøm phöôùc Khoâng phaùp ñeå ngöôøi theo Töï thaân nhö con nít*

*Huoáng ñieàu phuïc (ngang böôùng) ÔÛ ñoâng öa ñaáu tranh*

*Thöôøng nghó vieäc saân haän Boán chuùng chaúng cung kính Quyeán thuoäc ñaâu kính khen.*

- Hai möôi laêm thieân tröôùc noùi veà Töø Nhaãn ñoái trò caùc nghieäp caáu phieàn naõo maø thanh tònh thaân taâm thaày. Taâm ñaõ thanh tònh roài thì goïi laø haïnh töï lôïi. Nay laïi vì oâng löôïc noùi haïnh lôïi tha Ñaïi thöøa. OÂng neân theo ñaïo Boà-taùt maø töï tha ñeàu lôïi thì goïi laø Tònh taâm. Töï tröø caáu nhieãm thì goïi laø chaân Tònh taâm, töï lôïi lôïi tha goïi laø Tònh taâm roäng lôùn. Keä raèng:

*Nhö chim muoán bay khoâng Döôõng söùc, nuoâi loâng caùnh Boà-taùt muoán lôïi tha*

*Nuoâi ñöùc tröôùc lôïi mình Ba tueä tuøy roõ raøng*

*Song neân trao ngöôøi trí Tònh taâm laäp coâng ñöùc Kia ñaây ñeàu ñoái trò.*

# DAÏY ÑOÁI PHAÙT TAÂM BOÀ ÑEÀ:

Phaùt ñaïo taâm nhö gioït nöôùc gôûi trong bieån, tuy laø raát nhoû nhöng nöôùc khoâng heà maát. Kinh noùi: Moät khoaûng khaéc khôûi taâm Ñaïi thöøa, seõ thaønh Phaät ñaïo. Vì sao? Vì neáu khi tu ñaïo moät traêm möôøi khoå thì phaûi kham nhaãn. Nghóa laø caùc thöù ñoùi khaùt laïnh noùng ruoài muoãi raän reäp möa döõ gioù baõo boán traêm leû boán beänh, quôû maéng, laøm nhuïc, cheâ bai, nöôùc löûa, troäm cöôùp, ñoäc truøng, thuù döõ, ñaùnh ñaäp, xaâm phaïm caùc vieäc khoù nhaãn, thì ñeàu cam chòu maø khoâng thaáy caùc khoå. Thaân ta nhaãn ñöôïc tu haønh saùu ñoä, tu ba khoâng moân. Vì nhaân duyeân cho ñeán thaønh quaû Phaät. Kinh noùi: Coõi nöôùc naày tu ñaïo moät ngaøy hôn phöông khaùc moät kieáp. Vì sao? Vì trong ñaây coù nhieàu naõo haïi maø nhaãn ñöôïc thì raát ít. Tuy nhaãn caùc khoå maø coâng ñöùc deã lôùn. ÔÛ Tònh ñoä khoâng naõo neân Phaät ñaïo khoù thaønh. ÔÛ trong Phaät phaùp neáu muoán phoái taâm phaûi nhôù quaù khöù traûi qua voâ löôïng kieáp ôû trong ñòa nguïc chòu löûa döõ ñoát naùt thaân maø khoâng troán chaïy. Khoå trong loaøi ngöôøi traêm ngaøn muoân öùc cuõng khoâng baèng khoå aáy trong nhaùy maét. Neáu chaúng beàn chaët sieâng thöïc haønh caùc ñoä thì laøm sao heát ñöôïc khoå lôùn sinh töû. Ngöôøi toäi ba ñöôøng coøn cöùu ñöôïc neáu chaúng theå cöùu thì sao goïi laø töø bi. Ñaõ khoâng coù töø bi thì Boà-ñeà phaàn nöông vaøo ñaâu laøm goác. Neáu khoâng coù coäi goác thì xa lìa baûn taùnh. Cho neân Boà-taùt nguyeän heát ñôøi sau chaúng phaù giôùi Boà-taùt. Haøng Thanh vaên chòu giôùi suoát ñôøi, thaày neân kheùo bieát hai giôùi khaùc nhau. Boà-taùt chaúng nhieãmba

coõi, maø chaúng chaùn ba coõi, caàu ñaïo voâ vi maø chaúng truï voâ vi, thöôøng ôû trong sinh töû maø khoâng sinh töû. Vì sao chaúng nhieãm ba coõi? Vì phieàn naõo ñaõ heát, vì nghieäp chaúng troùi coät, chaúng chaùn ba coõi vì thöông xoùt chuùng sinh, vì ñaïi töø bi, vì caàu ñaïo voâ vi, vì muoán lôïi mình ngöôøi, vì thuaän theo Ñaïi thöøa. Vì sao chaúng truï voâ vi? Vì nhieáp chaùnh phaùp, vì nhieáp chuùng sinh. Vì sao thöôøng ôû sinh töû? Vì lôïi ñoàng söï, vì boån nguyeän voâ taän maø chaúng phaûi haït gioáng nghieäp sinh töû heát, vì ñöôïc töï taïi hoaøn toaøn, vaøo bieån giaûi thoaùt. Do ñoù chaúng ôû ñaây kia, chaúng ñaém giöõa doøng, lìa ôû giöõa vaø beân maø taâm khoâng truï bieân ñaïo. Vì sao? Vì chaúng giöõ töï taùnh phaùp neân nhö theá. Thöôøng quaùn boán Ñeá, möôøi hai nhaân duyeân, nhoùm khoå sinh töû, khôûi boán theä nguyeän roäng lôùn, laäp chí Ñaïi tröôïng phu, thöôøng duøng boán nhieáp lôïi ích chuùng sinh, thöôøng tu boán taâm voâ löôïng, oaùn thaân bình ñaúng, thöôøng thöïc haønh saùu ñoä, lôïi ích töï tha, thöôøng tu muoân ñöùc caàu Voâ thöôïng Boà-ñeà, vì thaønh möôøi löïc voâ uùy Baát coäng phaùp. Nay chæ löôïc khuyeân, noùi roäng sôï vaên röôøm raø. Hay y ñaây maø raên deø, goïi laø Tònh taâm roäng lôùn. Keä raèng:

*Neáu phaùt taâm Boà-ñeà Ñoâng nieäm khôûi töø bi Caàu ôû ñaïo voâ vi Thaân thöôøng ôû höõu vi*

*Boán nhieáp ñieàu chuùng sinh Sau môùi thoï ba qui*

*Thí nhö choã toái döõ*

*Maët trôøi phaùt aùnh saùng Töï chöa thoaùt caùc khoå Tröôùc phaûi cöùu gian nguy Voâ duyeân tu boán ñaúng Lôïi ích vaø tröø suy*

*Gaëp moät traêm möôøi khoå Cam chòu khoâng heà giaän Cuõng chaúng thaáy töôùng khoå Laïi chaúng thaáy thaân ta Thaân khoå hai ñeàu khoâng Nhaãn phaùp cuõng nhö theá Caùc khoå vaø Nhaân phaùp*

*Ba töôùng dieät theo chaân Boà-taùt chaúng truï ñaïo Tuøy theo haïnh lôïi ích*

*Thöôøng ôû trong ba coõi Cöùu giuùp chuùng sinh khoå Meâ ñaïo khieán thaáy ñaïo Voâ minh khieán ñöôïc saùng Tay tueä caàm baøi vaøng Vaïch maøng, trò ñaùm muø Dieät thì chaúng dieät haún,*

*Sinh thì chaúng thöôøng sinh sinh dieät ñeàu roát khoâng Phaøm Thaùnh xöa bình ñaúng Nguyeän töø nay veà sau*

*Beøn thaønh chuû phaùp giôùi Chaúng khôûi moät duïc taâm Tham nhieãm moïi ngöôøi nöõ Nguyeän töø nay veà sau*

*Cho ñeán thaønh Phaät ñaïo Ñoái taát caû chuùng sinh Chaúng cheâ bai, saân naõo Nguyeän töø nay veà sau Cho ñeán chöùng chaân nhö, Chaúng khôûi taâm ñieân ñaûo Chaáp tröôùc ñoái saùu traàn Nguyeän töø nay veà sau Cho ñeán bôø voâ vi*

*Chaúng khôûi taâm phan duyeân Nghó caùc aùc giaùc quaùn*

*Nay phaùt taâm Boà-ñeà Ñôøi ñôøi vöôït taùm naïn Theä roäng ñaõ heïn roài Ñaïo taâm khoâng lui tan.*

# DAÏY QUAÙN GIAÙO HOÙA CHUÙNG SANH:

Ñaõ phaùt ñaïo taâm phaûi tu muoân ñöùc. Toâng chæ cöông yeáu chaúng ngoaøi hai thöù: Moät laø töï lôïi, hai laø lôïi tha. Haïnh töï lôïi ñaõ löôïc noùi roài, haïnh lôïi tha nay cuõng noùi sô, laø tröôùc phaûi ruû loøng töø bi nghó ba coõi khoå, laïi ôû loaøi ngöôøi maø giaùo hoùa laøm lôïi ích chuùng sinh, noùi naêng dòu daøng, khieán hoï ñieàu thuaän, bieát tin nhaân quaû, quy y Tam baûo, suy löôøng caên taùnh lôïi ñoän maø roäng heïp daïy trao töøng baäc, chaùnh phaùp caùc thöøa: Nhaân

thöøa, Thieân thöøa, quaû baùo ba coõi, tuy laø kham thoï hoùa ñaïo höõu laäu, töø trôøi ngöôøi maø daãn vaøo caûnh ba thöøa voâ laäu. Hoaëc coù chuùng sinh ngaõ maïn buoâng lung tham saân höøng haãy, chaúng kính Tam baûo, cheâ bai baùc khoâng nhaân quaû. Nhaát Ñònh bieát nghieäp naày seõ ñoïa ñòa nguïc, ngaï quæ, suùc sinh. Lieàn duøng phöông tieän kheùo leùo khieán taâm vui yù vui, sau môùi daïy doã chæ baøy ñaïo trôøi ngöôøi, daïy tu möôøi ñieàu laønh, naêm giôùi, saùu trai, cho lìa ba ñöôøng, ñöôïc quaû trôøi ngöôøi. Neáu bò maéng chöûi ñaùnh ñaäp, neùm gaïch ñaù huûy nhuïc khinh gheùt thì ñeàu nhòn ñöôïc, chaúng sinh lui suït. Ngöôøi aáy bieát mình hoài taâm hoå theïn chòu söï giaùo hoùa. Hoaëc laïi xuaát gia caàu ñaïo Voâ thöôïng. Ngöôøi hoïc Nhò thöøa, vì noùi boán ñeá, möôøi hai nhaân duyeân, khieán sinh chaùn hoái, bieát loãi höõu vi. Boán ñeá laø khoå, taäp, dieät, ñaïo goïi laø boán ñeá, hieåu bieát nhö thaät goïi laø Ñeá. Khoå laø quaû, Taäp laø nhaân. Vì sao tröôùc quaû sau nhaân? Vì khoå coù ba thöù: Khoå khoå, hoaïi khoå, hai thöù thoâ aùc naøy chuùng sinh maét thaáy nghieäm bieát maø sinh chaùn sôï. Coøn moân haønh khoå thì ngöôøi trí hieåu bieát. Ba khoå naøy ôû khaép möôøi phöông, neân tröôùc noùi khoå khoå töø taäp sinh, daïy döùt nhaân taäp laø möôøi ñieàu aùc caên baûn vaø möôøi thieän höõu laäu. Dieät laø sinh töû döùt haún, chöùng vui giaûi thoaùt. Nhö theá dieät ñoä vì sao coù ñöôïc. Cho neân phaûi tu ñaïo. Ñaïo laø giôùi, ñònh, tueä, v.v... töø naêm phaùp quaùn döøng taâm khôûi leân, cho ñeán ba möôi baûy phaåm, saùu Ba-la-maät. Cho neân bieát khoå, döùt taäp, chöùng dieät, tu ñaïo, möôøi hai nhaân duyeân, taâm ñen toái khoâng bieát nhö ngöôøi muø ñi ñeâm ôû choã hoang vaéng bò laïc ñöôøng, neân goïi laø Voâ minh. Tham nhieãm phaùp theá gian goïi laø haønh, luoáng doái tri kieán goïi laø Thöùc, thöùc thaàn vaøo thai ñeán choã thoï sinh, hôïp vôùi baát tònh goïi laø Danh saéc. Hieän aám thaønh caên thoâng thöùc tôùi lui goïi laø saùu nhaäp. Caên traàn ñoái nhau goïi laø xuùc. Xuùc sinh ra traùi thuaän maø thöông giaän thaønh neân goïi laø Thoï. Ñoái vôùi vieäc thuaän tình thì taâm nhieãm moùng leân neân goïi laø AÙi. AÙi (yeâu thöông) chaúng boû neân goïi laø Thuû (giöõ laáy). Laáy roài thuoäc thaân thaønh nghieäp höõu laäu neân goïi laø höõu. Höõu nghieäp ñaõ ñònh thì caûm laáy quaû baùo ñôøi sau neân goïi laø Sinh. Sinh maïng chaúng döøng truï neân goïi laø giaø cheát. Giaø cheát laïi sinh, ñeán cuoái roài trôû laïi ñaàu. Ngaøn muoân öùc kieáp boû thaân, thoï thaân, neân goïi laø luaân hoài möôøi hai nhaân duyeân.

Keá daïy möôøi ñieàu laønh ñoái trò möôøi ñieàu aùc. ÔÛ coõi nhaân gian cheát

yeåu laø do dö baùo saùt sinh, muoán ñöôïc soáng laâu thì töø taâm khoâng gieát vaät. ÔÛ nhaân gian nhieàu beänh laø do hai dö baùo aên uoáng maùu thòt vaø ñaùnh ñaäp vaät khaùc. Muoán ñöôïc maïnh khoûe thì boû aên uoáng maùu thòt vaø khoâng ñaùnh ñaäp (haønh haï keû khaùc). ÔÛ nhaân gian ngheøo heøn laø do dö baùo troäm caé, muoán ñöôïc giaøu sang phaûi ra söùc boá thí, döùt tröø tham tieác. ÔÛ nhaân gian

heøn haï laø do dö baùo kieâu maïn, muoán ñöôïc toân troïng, phaûi cung kính. ÔÛ nhaân gian xaáu xí laø do dö baùo giaän döõ, muoán ñöôïc ñeïp ñeõ thì phaûi nhaãn nhuïc. ÔÛ nhaân gian ngu meâ laø do dö baùo uoáng röôïu, muoán ñöôïc trí saùng phaûi ñoïc tuïng kinh ñieån Ñaïi thöøa. ÔÛ nhaân gian tham laø do dö baùo quæ suùc, muoán ñöôïc phaïm haïnh thì thöôøng quaùn loãi cuûa duïc, caám döùt daâm daät. ÔÛ nhaân gian taùnh döõ laø do dö baùo roàng raèn, muoán ñöôïc ñieàu nhu hoøa nhan (daùng hieàn laønh) thì phaûi lìa taâm tranh giaønh, neáu coù hoái haän thì phaûi töï quôû traùch. ÔÛ nhaân gian taø kieán laø do dö baùo cheâ bai chaùnh phaùp, muoán ñöôïc chaùnh phaùp thì phaûi gaàn giöõ thieän tri thöùc. Möôøi thöù naøy laø chaùnh haïnh ñoái trò.

Vì sao noùi dö baùo maø khoâng noùi chaùnh baùo. Dö laø hieän thaáy töùc coù theå khôûi nhaøm chaùn. Ñòa nguïc, ngaï quæ chaúng hieän thaáy cho neân sôï nghi chaúng tin. Moät ñöôøng suùc sinh ôû tröôùc maét, thaät thaáy chaùnh baùo, ngöôøi ngu noùi do trôøi sinh ñeå aên, nghi khoâng phaûi laø nghieäp. Möôøi nghieäp naøy nhaân gian aùc naëng, daïy ngöôøi chöa tin khieán taâm hieåu roõ, sôï ñoïa ba ñöôøng maø maát haún thaân ngöôøi. AÁy vì tröôùc daïy khieán sinh leân coõi trôøi höôûng caùc ñieàu vui söôùng. Neáu Phaät ra ñôøi seõ tröôùc ñoä caùc vò trôøi, coøn ngöôøi thaáp keùm nghe Ñaïi thöøa thaät töôùng lyù khoâng thì taâm raát kinh haõi, ngaát xæu, hoaëc khôûi taâm cheâ bai. Cho neân Chö Phaät tröôùc daïy ngöôøi chöa hieåu maø giuùp phaøm vaøo Thaùnh, thí nhö coù haàm saâu traêm ngaøn tröôïng, döôùi coù cöùt ñaùi, caùc truøng maùu muû, laïnh noùng ñoùi khaùt, ñaùnh ñaäp troùi buoäc, cheùm chaët gieát choùc, buoàn ñau khoùc loùc, khoå naõo hoâi thuùi ñaày daãy trong ñoù. Coù chuùng sinh ngu, meâ ñaém haàm naøy cho laø vui söôùng. Ngöôøi trí töø bi chaúng traùnh hieåm trôû vaøo haàm maø daïy baûo khieán thoaùt ra, ngaøn muoân öùc lôøi chaúng chòu nghe theo. Chaúng noùi ngoaøi haàm coøn coù choã toát, ngöôøi aáy chæ noùi haàm naøy laø phaùp thöôøng truï (choã neân ôû laâu). Baáy giôø, ngöôøi trí suy nghó trong haàm ñaày dô ueá khoå naõo khoù ôû, ta phaûi ñoä heát roài môùi thoaùt ra. Neân trong haèng sa kieáp ñoàng ôû trong haàm chaúng neà cöïc khoå. Ngöôøi trong haàm giaän hôøn laïi sinh cheâ bai. Caùc thöù daïy baûo ñeàu khoâng coù taâm thoaùt ra. Haàm duï cho ba coõi, keû ôû döôùi duï cho phaøm phu, caùc khoå baát tònh duï cho thaân naêm aám. Ngöôøi trí duï cho Phaät, daïy duï cho töø bi, thöông chuùng sinh khoù cöùu duï cho trôøi ngöôøi döôùi haàm. Trôû veà tröôùc boán ñeá, möôøi hai nhaân duyeân goïi laø Nhò thöøa, phaù töôùng saùu Ba-la- maät duyeân tu möôøi ñòa goïi laø Ñaïi thöøa. Nhö theá Ñaïi phaåm Hoa Nghieâm ñaõ roäng phaân bieät. Laïi maát Ñaïo ñeá vaø möôøi taùm khoâng, nhaäp vaøo lyù bình ñaúng, bieån khoâng nghó baøn, lìa caùc hình danh aáy laø Phaät thöøa. Nhö kinh Tö-ích, Duy-ma Tín Löïc Nhaäp AÁn, Thuû-laêng-nghieâm, v.v... truï ôû lyù chaân khoâng döùt noùi döùt laøm. Nhö ngaøn muoân soâng raïch khi chaûy ra bieån thì

maát heát saéc töôùng cuõ. Ñaïo ñeá duyeân tu phöông tieän tònh phaùp cuõng gioáng nhö theá. OÂng neân tu taäp Voâ duyeân töø bi, tuøy khaû naêng maø khuyeán hoùa, khuyeân mình khuyeân ngöôøi ñoái vôùi thaân maïng taøi saûn maø laøm Ñaïi thöøa, neân chaúng sinh luyeán tieác. Vì moät chuùng sinh traûi nhieàu naêm thaùng laäp nhieàu phöông tieän, noùi nhieàu Phaät phaùp khieán cho hieåu roõ, boû khoå sinh töû maø ñöôïc vui töï taïi. Vì nhieàu chuùng sinh cuõng gioáng nhö theá. Ñoù goïi laø lôïi tha giaùo hoùa chuùng sinh. Tuy coù lôïi ích naøy, chôù sinh moät nieäm taâm saùu töôùng. Thí nhö ngöôøi huyeãn vì huyeãn noùi phaùp. Neáu thaáy ta noùi kia nhaän ta daïy thì coù ngaõ, nhaân, chuùng sinh, thoï giaû töùc laø taâm ma, taâm sinh töû, taâm chöôùng ngaïi, taâm töï buoäc raøng. OÂng chæ neân phaùt khôûi taâm Boà- taùt chôù sinh sôï seät, thí nhö traêm sôïi tô doïc môùi coù moät sôïi ngang tuy chöa thaønh xaáp vaûi maø ñeàu deät ñan nhau. Ñöôïc ñaàu moái töùc laø baét ñaàu khôûi laøm, daàn daàn nhieàu coâng lao seõ thaønh xaáp vaûi. Lôïi tha saùu ñoä vì döùt naõo cho ngöôøi khaùc, töï thöïc haønh boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, ñònh tueä, v.v... cuõng gioáng nhö theá. Tröôùc töï haønh ñaïo, sau môùi daïy ngöôøi, thì ngöôøi lieàn tin phuïc. Töï mình taïo vieäc aùc laïi daïy ngöôøi laøm laønh maø hoï lieàn tin theo thì khoâng coù vieäc ñoù. Hoaëc mieäng sieâng noùi möôøi hai boä kinh, phöông tieän kheùo leùo caùc thöù thí duï khieán ngöôøi tin hieåu. Hoaëc duøng thaân maø khuyeân, töï mình tu muoân ñöùc, taát caû nghieäp laønh khieán ngöôøi khaùc tu taäp theo. Hoaëc duøng yù maø khuyeân, nghó nhôù giaùo ñaïo laøm caùc chöông cuù deã hieåu maø boá thí cho chuùng sinh khieán ñoïc tuïng maø khôûi tín hieåu ñuùng thì goïi laø lôïi tha. Noùi phaùp giaûi thích naêm thöøa töï thaønh bieän taøi laø tònh khaåu nghieäp. Kheùo hieän oai nghi, cung kính leã baùi cuùng döôøng Tam baûo. Sieâng khoå lôïi tha, töï thaønh töôùng toát laø tònh thaân nghieäp. Neáu nghó chuùng sinh meâ laàm chòu khoå, nghó muoán cöùu giuùp laø tònh yù nghieäp. Lôïi tha khieán chuùng sinh tònh tín laïi giuùp thaân mình thaønh ba nghieäp chaân chaùnh. Noùi bieát lôïi tha coøn laø töï lôïi, tuy laø lôïi tha maø luoân töï lôïi ích mình. Nhöng ngöôøi thoï hoùa (ñöôïc daïy) ñeàu ñöôïc thaám nhuaàn. Neáu daïy traêm ngaøn voâ soá chuùng sinh thì trí tueä caøng theâm, daàn thaønh boán bieän taøi. Chaúng gioáng nhö taøi thí thí, ra thì toán hao. Coøn khi noùi phaùp thì chaúng nghó taøi thöïc. Cho neân, Ñöùc Theá toân noùi phaùp khoâng heà noùi tröôùc maø sau thoï nhaän cuùng döôøng. Coâng ñöùc giaùo hoùa cao hôn nuùi Tu-di, saâu hôn bieån lôùn. Vì nhaân lôïi tha maø thaønh quaû Phaät, haõy hoïc nhö theá goïi laø Tònh taâm roäng lôùn. Keä raèng:

*Neáu thaáy ngu si naëng*

*Chôù noùi phaùp saâu xa. Ngöôøi nghe sinh cheâ bai Chòu khoå traêm ngaøn kieáp*

*Ñôøi tröôùc khoâng taäp khí Neân nghe phaùp nghi sôï Ngaõ kieán chaáp ñoaïn thöôøng Chöa tin nghieäp ba ñôøi*

*Xeùt caên trao thuoác phaùp Goïi laø ngöôøi ñaïi trí*

*Taâm taø khoâng chaùnh kieán, Nghe phaùp laïi noåi giaän Nhö taàm nhaû keùn tô*

*Toäi nghieäp töï buoäc raøng Vì chaúng chòu nghe phaùp Thöôøng bò löôùi aùi buoäc Taát caû moân chaân nhö*

*Kheùo duøng phöông tieän khôûi Heã muoán daïy chuùng sinh*

*AÙi ngöõ khieán vui veû Boà-taùt Ñoàng theå Bi*

*Xem ngöôøi khaùc nhö mình Nhu hoøa kheùo giuùp hoä Nhö söõa hoøa vôùi nöôùc*

*Coù luùc phaûi noùi nhieàu Coù luùc phaûi laøm thinh Bieát thôøi goïi Phaùp sö Thaáy maët bieát caên löïc Neáu chaúng xeùt cô taùnh Chaúng goïi coù trí ñöùc Mòt môø ôû trong taâm Choã laøm thaønh pheùp taéc Khi duøng lôøi dòu daøng Luùc laïi noùi ñieàu döõ daèn, Caên meàm, lôøi meàm Phuïc döõ, hieän oai maõnh Caùc thöù ñieàu chuùng sinh Ñoái trò caùc thöù caûnh*

*Phöông tieän kheùo nhö theá Chæ coù Boà-taùt laøm*

*Heã muoán daïy doã ngöôøi Töø vui chôù khieán giaän*

*Xuùc tình khôûi ñoäc taâm Lieàn taïo nhaân ñòa nguïc*

*Ngöôøi khoâng nghe phi phaùp Trao giôùi khieán sinh ngöôøi Laïi khoûi khoå ba ñöôøng*

*Daàn daãn veà chaùnh chaân Vì noùi phaùp Töù ñeá*

*Daïy roõ möôøi hai nhaân Khieán bieát khoå sinh töû Ñeán thaúng cöûa Nieát-baøn Ngöôøi coù taùnh ñaïi duïc Nhaäp lyù vì baøn luaän*

*Phaù töôùng möôøi taùm khoâng Trong thaân khoâng Theá toân Naêm thöøa daàn phaân hoùa Nhoå haún goác voâ minh*

*Ñoù laø nghóa lôïi tha Thuaän giaùo baùo aân Phaät.*

# DAÏY QUAÙN PHAÄT TAÙNH CHAÚNG PHAÛI MOÄT CHAÚNG PHAÛI HAI, CHAÚNG PHAÛI COÙ CHAÚNG PHAÛI KHOÂNG, ÔÛ TRONG TRUNG ÑAÏO MAØ CHAÚNG VÖÔÙNG MAÉC TRUNG.

Ñaõ phaùt ñaïo taâm laïi lôïi töï tha, phaûi bieát chuùng sinh ñoàng coù Phaät taùnh. Löôïc noùi möôøi thöù, coù noùi roäng ôû caùc kinh: Moät laø sinh töû phieàn naõo töø chaân taùnh khôûi leân. Duï nhö nöôùc voán yeân tònh, nhaân gioù thoåi maø sinh soùng ñoäng, sau nhaân laïnh döõ maø keát thaønh baêng. Phaät taùnh chuùng sinh nhö nöôùc voán thanh tònh, do gioù giaùc quaùn maø coù soùng sinh töû tham aùi beàn chaéc thaønh baêng phieàn naõo. Muoán hieån baøy Phaät taùnh thì löûa tueä laøm chaûy baêng thieàn ñònh döùt soùng. Baêng chaûy nöôùc soùng döøng nöôùc lieàn thanh tònh maø hieän boùng Phaät taùnh; Hai laø nhö vaøng ôû trong quaëng dô baån laãn loän, naáu chaûy vaøng roài môùi hieän ra baùu, nhaát ñònh khoâng nghi ngôø. Phaät taùnh cuûa chuùng sinh ôû trong quaëng phieàn naõo, löûa giôùi ñònh tueä luyeän ra chaân taùnh phaùp giôùi cao nhaát khoâng gì saùnh; Ba laø nhö traâu chöa sinh ra söõa coøn loän maùu, duyeân thaønh môùi döøng, chöng naáu thaønh ñeà hoà saùng saïch, tuøy bình ñöïng maø ñoåi maàu khoâng giöõ ñöôïc töï taùnh. Phaät taùnh cuûa chuùng sinh lìa phieàn naõo nhö söõa coù loän maùu, nhôø duyeân tu trò daàn ñeán quaû Phaät, phaùt khôûi thaàn thoâng tuøy chuùng sinh bieán ñoåi, ñoàng loaïi cöùu khoå chaúng giöõ töï taùnh; Boán laø duï nhö moät ngöôøi ñi ngaøn

muoân daëm nguû ñeâm nhieàu nhaø, tuy coù nhieàu nhöng ngöôøi chæ laø moät. Nhaø duï cho naêm aám, ngöôøi duï cho Phaät taùnh. Phaät taùnh cuûa chuùng sinh traûi qua naêm ñöôøng, moãi aám tuy khaùc nhöng Phaät taùnh chæ laø moät, ngöôøi khaùc nhaø khaùc neân noùi chaúng phaûi moät. Ngöôøi thöôøng laø moät ngöôøi, neân noùi chaúng phaûi hai. Baêng tuyeát chöa tan thì nöôùc chaúng coù, baêng tan roài thì töùc laø nöôùc, neân noùi chaúng phaûi khoâng. Ñaïo lyù Phaät taùnh chaúng phaûi moät, chaúng phaûi hai, chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng; Naêm laø boán ñeá, möôøi hai nhaân duyeân, boán ñaúng, saùu ñoä thuoäc ba möôi baûy phaåm Ñaïo Ñeá, goïi laø Phaät taùnh; Saùu laø boán phaùp gaàn guõi goïi laø Phaät taùnh: Moät laø gaàn guõi thieän tri thöùc, hai laø gaàn guõi chaùnh phaùp, ba laø thaân caän tònh tö, boán laø gaàn guõi ñuùng nhö lôøi daïy maø tu. Lìa boán phaùp naøy maø ñöôïc thanh Phaät thì khoâng coù vieäc ñoù; Baûy laø Phaät taùnh chaúng phaûi moät beân maø laø Trung ñaïo. Naêm aám cuûa chuùng sinh gaù vaøo Phaät taùnh maø khôûi, neân goïi chaúng phaûi ñoaïn, sinh dieät nhö huyeãn neân goïi chaúng phaûi thöôøng. Ngöôøi nöông naêm aám beøn ñöôïc tu ñaïo, aám nhôø thaàn giöõ neân môùi coøn; Taùm laø lìa chaân voïng goïi laø Phaät taùnh, laäp chaân ñeå noùi veà voïng, ñoái voïng ñeå neâu baøy chaân. Neáu dieät voïng thì phaùp chaân goïi laø chaúng sinh. Phaät taùnh thanh tònh, trí chaúng theå bieát, thöùc chaúng theå bieát; Chính laø phaùp naêng thuyeát ñöôïc hieån baøy ôû khoâng noùi, khoâng cuûa khoâng noùi cuõng chaúng theå chaáp, neân goïi laø Phaät taùnh; Möôøi laø khoâng bình vaéng laëng vaø coù loaïn cuøng ñi. Theå lìa hình danh maø thöôøng hieån baøy danh saéc. AÁy laø möôøi taùnh trí voâ ngaïi cuøng si phaøm nhö moät. Nhö giaûi thoaùt chaân thaät voán töø phaøm khôûi. Tuy coù duï naøy nhöng nghóa Phaät taùnh chæ coù Phaät môùi bieát. Löôïc noùi möôøi thöù, roäng sôï vaên röôøm raø. OÂng haõy quaùn bieát goïi laø tònh taâm chaân thaät. Keä raèng:

*Taát caû caùc chuùng sinh*

*Bình ñaúng coù Phaät taùnh Phaät taùnh laãn phieàn naõo Traàn nhieãm chöa thanh tònh Giôùi ñònh tröø khaùch traàn Thì lìa ñöôøng sinh töû*

*Taùnh aån goïi sinh töû*

*Taùnh hieån goïi Hieàn Thaùnh Naêm aám tuy troâi laên*

*Phaät taùnh xöa nay ñònh Ngöôøi muoán bieát Phaät taùnh Gaéng söùc tu taùm chaùnh.*

*Môùi phaùt ñaïo taâm chaïy tìm ñaïo*

*Taâm taø thaáy cong chöa ngay thaúng Giang Nam, Giang Baéc caàu Boà-ñeà Boà-ñeà cuøng laøm chaúng bieát nhau Ngoaøi thaân tìm hoûi ñaõ meät nhoïc Moät choã tònh tö mau thoâi döùt*

*Boãng nhieân tænh ngoä bieát ít phaàn Môùi bieát Boà-ñeà daáu trong thaân*

*Hieåu phieàn naõo taùnh khoâng nhö huyeãn Chöa cheát chaúng laâu töï cuøng cöïc*

*Nieát-baøn sinh töû ñoàng nhö moät, Ñaïo lyù chaúng hai cuõng chaúng töùc Neáu hieåu roõ ñöôïc phaùp caên traàn Nuoâi lôùn caùnh voâ ngaïi thaàn thoâng Quaùn saùt naêm aám nhôø duyeân sinh Töï taùnh xöa nay truøm möôøi phöông.*

# DAÏY QUAÙN TRÍ RUOÄNG PHÖÔÙC KHAÙC NHAU:

Ñaõ khôûi ñaïi taâm tu lôïi töï tha goàm quaùn Phaät taùnh, ñaây laø töôùng nhaân. Keá phaûi quaùn quaû. Quaû laø trí Phaät. Kinh noùi: Trí cuûa chuùng sinh ñaày khaép Ñaïi thieân khoâng baèng trí cuûa moät vò Tu-ñaø-hoaøn. Trí cuûa caû theá giôùi Tu-ñaø-hoaøn khoâng baèng trí cuûa moät vò Tö-ñaø-haøm, trì cuûa caû theá giôùi Tö-ñaø-haøm khoâng baèng trì cuûa moät vò A-na-haøm, trí cuûa caû theá giôùi A-na-haøm khoâng baèng trí cuûa moät vò A-la-haùn. Trí cuûa caû theá giôùi A-la-haùn khoâng baèng trí cuûa moät Bích-chi-phaät. Trí cuûa theá giôùi Bích- chi-phaät ñaày khaép möôøi phöông khoâng baèng trí cuûa moät vò Boà-taùt chuûng taùnh, nhö theá töøng caáp baäc, chaúng baèng trí cuûa Boà-taùt Thaäp Ñòa. Trí cuûa khaép Boà-taùt Thaäp Ñòa khoâng baèng trí moät nieäm cuûa Nhö lai. Cho neân trí tueä cuûa Theá toân nhö bieån lôùn, haèng sa Ñaïi só ñeàu cuøng nghó löôøng cuõng khoâng theå bieát ñöôïc moät böôùc chaân cuûa Nhö lai. Cho neân phaûi moät loøng tinh taán caàu trí tueä Phaät. Neáu ñem aên uoáng y phuïc, ngoïa cuï, thuoác men maø thí cho chuùng sinh phaøm phu khaép moät theá giôùi thì chaúng baèng boá thí cho moät vò Tu-ñaø-hoaøn, boá thí cho moät theá giôùi Tu-ñaø-hoaøn cuõng khoâng baèng boá thí cho moät vò Tö-ñaø-haøm. Cho ñeán cöù tính cao hôn, cöù tính cho moät vò Bích-chi-phaät chaúng baèng cuùng döôøng cho moät Boà-taùt chuûng taùnh, cho ñeán chaúng baèng baäc Thaùnh Sô ñòa, Nhò ñòa, Tam ñòa, Tö, Nguõ, Luïc, Thaát, Baùt, Cöûu, Thaäp ñòa. Boá thí cho ba Hieàn möôøi Thaùnh naày ñaày ñuû trong moät kieáp khoâng baèng quaû baùo cuùng döôøng Nhö lai moät böõa aên. Vì sao? Vì Nhö lai coù trí tueä roäng lôùn, tieâu hoùa ñöôïc caùc cuùng döôøng

cung kính cuûa caùc trôøi ngöôøi, vì trí tueä nhieàu thì tieâu hoùa ñöôïc nhieàu cuùng döôøng. Ngöôøi khoâng coù trí tueä thì laù nöôùc, treân ñaát coøn khoâng tieâu ñöôïc, huoáng chi ngöôøi aên. OÂng phaûi hieåu roõ boån yù daïy khuyeân, tu taäp tònh giôùi chôù ñeå cho thieáu phaïm. Vì tònh giôùi deã ñöôïc thieàn ñònh. Ñònh taâm thanh tònh thì phaùt sinh trí tueä, phöôùc ñöùc ñaày ñuû thaønh naêm phaàn phaùp thaân trí Nhaát thieát chuûng. Caùc trí löïc Chö Phaät nay laïi noùi löôïc. Caùc theá giôùi möôøi phöông coù nhöõng traän möa haït raát nhoû traûi qua nhieàu naêm thaùng chæ trong moät nhaùy maét lieàn bieát roõ soá haït möa, ñeàu bieát ñöôïc löôïng nöôùc soâng bieån ôû möôøi phöông c ñeàu bieát ñöôïc söùc naëng aùc nuùi Thieát Vi, Tu-di, Ñaïi ñòa ôû möôøi phöông, caùc coõi nöôùc trong phaùp giôùi nhieàu nhö soá caùt buïi hoaëc taâm haønh cuûa taát caû chuùng sinh khaép coõi hö khoâng ñeàu bieát roõ thieän aùc. Ñeàu bieát moãi chuùng sinh kieáp naøo seõ thaønh Phaät. Nuùi bieån, trôøi ñaát, maët trôøi, maët traêng möôøi phöông, ñaët trong baøn tay maø ñi khaép theá giôùi, Ñeá-thích Phaïm vöông chaúng bieát choã tôùi lui. Möôøi phöông nöôùc löûa huùt vaøo mieäng nhöng nöôùc khoâng daäp taét löûa, löûa khoâng laøm phoûng mieäng. Neáu muoán noùi ñuû thì chaúng theå heát ñöôïc. Thaàn löïc nhö theá töø naêm phaùp quaùn döøng taâm sinh, töø ba möôi baûy phaåm sinh, töø boán taâm Voâ löôïng sinh, töø saùu Ba-la-maät sinh, töø möôøi ñòa Ñaïi thöøa sinh, ñoù goïi laø trí löïc thaàn löïc cuûa Chö Phaät, töø tröø boø taøi saéc quaùn naêm phaùp quaùn döøng taâm maø sinh, nhaân khôûi caùc haïnh thöù lôùp ñeán nay maø thaønh Phaät. Töùc laø ôû ñaây daïy töôùng noùi tröôùc sau. Boà-taùt bieät haïnh thöù baäc tröôùc sau, nhö kinh Hoa Nghieâm cheùp: OÂng neân phaùt khôûi haït gioáng töø bi maø gieo troàng trong ruoäng chuùng sinh, haït gioáng cung kính ñaët trong ruoäng Tam baûo, maàm phöôùc trí sinh, trôû thaønh caây Phaät, che maùt phaùp giôùi möôøi phöông nôû hoa keát traùi voâ löôïng. Töø khi môùi phaùt ñaïo taâm cho ñeán roát raùo, coâng duïng trong khoaûng aáy ñeàu goïi trí chöôùng, ñeán Ñòa Nhö lai hai chöôùng döùt haún. Laïi nhìn sinh töû nhö huyeãn nhö moäng voán khoâng chaân thaät. Ngöôøi ngu meâ laàm, chæ coù Phaät laø Chaùnh giaùc, neân goïi laø bieát khaép. Nay oâng phaûi neân laáy bieån trí cuûa Nhö lai maïnh meõ tu nhaäp vaøo, goïi laø tònh taâm Quyeát ñònh. Keä cheùp:

*Ngöôøi trong coõi Ñaïi thieân*

*Töï noùi caên taùnh lôïi*

*Ñeàu nhoùm hôïp suy löôøng Chaúng baèng ngöôøi tín haïnh Ngöôøi tònh haïnh moät coõi cuøng nghò luaän ra leõ*

*Thôøi gian daøi xeùt löôøng Chaúng baèng Tu-ñaø-hoaøn*

*Tu-ñaø-hoaøn moät coõi Nghò luaän vaø tuyeân noùi Kieán giaûi vaø tueä löïc Khoâng baèng Tö-ñaø-haøm Cöù theá Bích-chi-phaät, Cöù theá ngöôøi möôøi ñòa Cöù theá trí khaùc nhau.*

*Chaúng baèng thaàn Nhö lai Boá thí caùc baäc Thaùnh Quaû baùo cöù theá lôùn,*

*Boá thí Thaùnh möôøi ñòa*

*Cuõng chaúng baèng ruoäng Phaät Cho neân thaày neân bieát*

*Trí Phaät raát cuøng toät,*

*Ruoäng phöôùc khoù nghó löôøng Ngöôøi tin goïi Tònh taâm.*

# DAÏY QUAÙN NOÄI HAÏNH MAÄT TU, HEÁT LOØNG DAËN DOØ HOÄ TRÌ:

Noùi veà töø nhaãn cha meï baûy ñôøi, Sö taêng nhieàu kieáp, nghóa saâu aân naëng, ngöôøi ngu chaúng bieát. OÂng môùi vaøo ñaïo maø laïi giaõ bieät thaày, sôùm toái nghó nhôù oâng, oâng coù nhôù ta chaêng. Neáu oâng aáy y chæ ñöôïc ngöôøi toát ngaøy ñeâm laøm ñuùng. Neáu khoâng coù ngöôøi gioûi thì taâm gôûi vaøo ñaâu. OÂng ñaõ xuaát gia thoï giôùi cuûa Nhö lai, chæ khoaûng maát yù thì chòu khoå nhieàu kieáp. Nay thôøi maït phaùp taâm chuùng sinh baïc beõo, vong aân boäi nghóa, deã nhaøm chaùn Sö taêng, öa thích ôû rieâng, hoaëc daïo chôi thoûa tình töï taïi. Sôï chaúng nhö phaùp maø ñoïa ñöôøng aùc, vì khoâng ai keàm giöõ daïy khuyeân, neân soaïn ra nhöõng lôøi naøy löôïc neâu chuyeän gaàn maø noùi vieäc ngöôøi. Coøn caùc boä pho khaùc moïi ngöôøi cuøng bieát, ôû kinh luaän ñaïo naày oâng phaûi töï coù, Ñaïi thöøa yeáu nghóa neâu ra ñeàu ñoàng. Laïi muoán hieån baøy thì sôï pho quyeån quaù nhieàu, ngay nhö vieäc röûa taâm oâng cuõng hôn ngaøn caâu. OÂng neân nhö khaùt ñöôïc nöôùc, tuøy uoáng chôù ngaäm, choã vaéng môû ñoïc, ôû ñaây sôï ngöôøi thaáy. Vì yù ta oâng chöa theå bieát, daãu khieán ngöôøi ñôøi cuõng chaúng hieåu roõ. Chæ ngöôøi coù thieân nhaõn môùi chöùng bieát loøng ta, oâng neân vaâng laøm, chaúng heà doái laàm. Vì sao tranh tìm chaúng ñeå ngöôøi xem? Chæ coù baäc Thaùnh cuøng baäc Thaùnh, chuùng sinh chia theo töøng loaøi, ngu trí khaùc loaïi môùi duøng loaïi tuï. Thôøi nay ngöôøi hoïc, yù kieán khaùc nhau cuøng theo phaûi quaáy, cheâ ngöôøi khen mình, phaù ngöôøi khoe mình, taø quaùi cöôøi noùi,

lôøi khoâng gaáp thì tranh nhau baøn baïc, lôøi thieát yeáu thì khinh reõ chaúng ñoaùi hoaøi. Muoán bieát roäng maø chaúng roäng laøm, mong moät mình troäi nhaát giöõa ñaùm ñoâng. Ham tieáng khen haûo huyeàn, thoâng minh döùt tieáng queân maát thaân taâm, ham hoá danh lôïi ba ñöôøng seõ ñeán, khoâng theå traùnh khoûi. Kinh noùi: Ví nhö moät ngaøy kheàu maét ngaøn ngöôøi, ngaøy ngaøy (nhieàu maët trôøi) thieâu nhieàu ngöôi. Ngöôøi naøy thaät laøm toäi naëng ôû tröôùc laáy ñaây che chôû chæ oâng töï bieát. Chaúng phaûi trong khuyeân daïy coù nhieàu loãi laàm. ÔÛ ñôøi coù lôøi vaën hoûi, lôøi cuøng theo, lôøi phaù hoaïi ngöôøi, lôøi theâu deät, lôøi vöôït lyù, lôøi coån, lôøi phieân, lôøi ñieäp, lôøi meâ ngöôøi, lôøi naõo loaïn, lôøi sai muoän. Nay thì keû haäu sinh chuyeân hoïc lôøi naøy. Ngöôøi hieåu tröôùc doái keû chöa hieåu, quen thoùi noùi suoâng, ñaâu lieân quan gì vôùi tu ñaïo, nhoïc mieäng khoå thaàn, taâm khoâng thaám nhuaàn, phieàn naõo laïi theâm, ngaõ ta caøng lôùn, moät ñôøi sieâng naêng khoå nhoïc, toán coâng maø khoâng coù phöôùc. YÙ ôû danh lôïi chöa hieåu tònh taâm, möôïn danh ñöôïc lôïi, laøm sao tieâu ñöôïc. Nhö löûa döõ khoù chòu khoù gaàn. Laïi coøn lôøi ñuùng phaùp, lôøi deã hieåu, lôøi thaân taâm, lôøi giôùi luaät, lôøi thieát yeáu, lôøi lìa toäi, lôøi trò chöôùng ñaïo, lôøi nhaäp vaøo lyù, lôøi thaønh töïu., v.v... Neáu thaáy caùc lôøi nhö theá lieàn voã tay cöôøi lôùn, maét chaúng muoán nhìn, huoáng laø vaâng giöõ thoï trì. OÂng phaûi tìm kyõ töøng chöõ xeùt löôøng, trong moät chöõ coù voâ löôïng nghóa. Neáu xem ngay thì choác laùt lieàn khaép, y lôøi daïy maø thöïc haønh. Moät ñôøi chaúng thaáu suoát, quí ôû laøm nhanh, chaúng ôû rôi nhanh. Tay caàm maét xem, ñeán phaûi nhoû leä nghó laø khoù gaëp nhö thaáy ñöôïc Theá toân. Vì sao? Vì giaûng noùi khuyeân phaùt thuaän theo Thaùnh ñaïo, vì daïy oâng tònh taâm ñeán Boà-ñeà. Phaøm kinh luaän daïy nghóa coù hai thöù: Moät laø thuaän lyù, Nhö lai Bí taïng, khoâng bình ñaúng, maát töôùng nhaäp vaøo chaân, xung huyeàn maát caûnh, Boå xöù chaúng bieát, Nhò thöøa chaúng hieåu. Ñoù goïi laø thuaän lyù; Hai laø vaên nghóa deã hieåu, khi ñoïa thì trôn nhanh, hoaëc laøm keä tuïng hay ñeïp thích yù, goïi laø thuaän tình töôùng duïc, gioáng caïn do ñaây maø vaøo saâu, boû kieán ñeàu laø phaûi, laäp kieán ñeàu laø quaáy. Thí nhö bieån lôùn, môùi vaøo thì nöôùc ngaäp chaân, daàn daàn ñeán choã khoâng bôø khoâng ñaùy. Nhö treû con baûy ngaøy chöa aên tieäc ñöôïc, queâ muøa chaân laám tay buøn laøm sao löôïc ngoài kieäu ngoài xe. Chöa aên ñöôïc maø aên thì ngheïn coå, chöa ngoài xe maø ngoài thì ngöôøi trí cheâ traùch. Chæ coù bieån lôùn Phaät phaùp khoâng trí chôù vaøo, ñaøi baùu cao ngaøn nhaän khoâng baäc chôù leân. Môùi vaøo cöûa ñaïo, chöa tu giôùi ñònh tueä maø vöôït hoïc Khoâng Toâng thì Phaät chaúng vui. YÛ coâng traïng ôû ñôøi, keû taàm thöôøng voäi caàm quoác aán, vua neáu thaáy thì seõ phaït naëng. Phaûi töø naêm phaùp quaùn döøng taâm döùt phieàn naõo maø chöùng quaû Thaùnh. Nay lôøi daïy naøy voán khoâng trau chuoát, thöông oâng tình thaâm chæ vieäc maø daïy khuyeân. Laïi haän thaày ñoäi muõ maø

SOÁ 1893 - TÒNH TAÂM GIÔÙI QUAÙN PHAÙP, Quyeån Haï 207

ngu ôû daïy doã, cho neân duøng lôøi thieát yeáu ñeå nhaäp taâm nhö ñoái tröôùc maët maø noùi ñeå giuùp oâng ñaïo haïnh, töï bieát mình roài thì daïy cho keû ñoàng hoïc vaø nhöõng ngöôøi trí khaùc. Coøn Ta thì beänh naëng, ñeâm nguû chaúng yeân, may gaëp oâng ngay ñaây aân caàn daën doø chæ daïy nhö giôùi tònh taâm naøy.