LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 172

TÒNH ÑOÄ CAÛNH QUAÙN YEÁU MOÂN

**SOÁ 1971**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 1971**

**TỊNH ĐỘ CẢNH QUÁN YẾU MÔN**

*Ñôøi nhaø Nguyeân, truyeàn giaùo toâng Thieân thai.*

*Ñaïi sö Höng giaùo, Sa-moân Hoå Kheâ. Hoaøi Taéc thuaät.*

Phaùp moân Tònh ñoä laø con ñöôøng quan troïng giuùp chuùng sinh ñôøi Maït phaùp coù cô duyeân ra khoûi sinh töû, laø con thuyeàn vöôït qua naêm ñöôøng, moät ñôøi naøy ñöôïc sinh veà Cöïc laïc, khoâng bao giôø coøn lui suït. ÔÛ ñaây hoï coù thaân caùc vò trôøi bay ñi töï taïi, y phuïc aåm thöïc töï nhieân, ñöôïc tham döï vaøo haûi chuùng thanh tònh, thöôøng ñöôïc thaáy Phaät, nghe phaùp, mau chöùng ñöôïc Thaùnh vò. ÔÛ ñaây khoâng coøn söï naõo haïi cuûa caùc höõu tình nhö: coïp, sö töû, muoãi moøng, raän reäp..., khoâng coøn söï eùp ngaët cuûa nhöõng vieäc voâ tình nhö: laïnh, noùng, gioù, möa. Hoï ñöôïc hoùa sinh töø hoa sen, tuoåi thoï voâ löôïng. Ñaõ khoâng coù caùc khoå naõo sinh, giaø, beänh, cheát, maø coøn höôûng ñöôïc söï sung söôùng, neân goïi laø theá giôùi Cöïc laïc.

Ñöùc Phaät vì muoán cho chuùng sinh coøn meâ muoäi trong coõi Ta-baø ñöôïc xa lìa caùc khoå neân Ngaøi môû ra moân chieát phuïc. Ñoù laø con ñöôøng Ñöùc Di-ñaø Töø Phuï thò hieän ñeå tieáp ñoä chuùng sinh, cho neân Ngaøi heát lôøi caên daën, khuyeân baûo chuùng sinh. Rieâng khen ngôïi Tònh ñoä, khuyeân taát caû chuùng sinh caàu vaõng sinh, ñoù laø lyù do. Do ñoù, Thaùnh hieàn, ñaïo tuïc ôû coõi naøy muoán sinh veà Cöïc laïc phaûi tu taäp, hoài höôùng phaùt nguyeän thì luùc qua ñôøi seõ thaáy Phaät, ñöôïc vaõng sinh. Chuyeän vaõng sinh coù ghi ñaày ñuû trong caùc saùch, khoâng theå tính keå.

Nhöng haøng phaøm phu thaáp keùm laïi tham ñaém saéc, thanh... thoâ xaáu xa cuûa theá gian, cam taâm chòu noåi troâi trong voøng sinh töû, khoâng caàu ra khoûi. Gioáng nhö muoán vaøo thaønh, neáu khoâng laøm nhaø ñeå nghæ tröôùc, thì ñeán chieàu toái laøm sao coù choã ñeå nguû, thaät ñaùng thöông thay! Nhöng caùc baäc Thöôïng thieän chaùn khoå caàu vui, phaùt taâm nieäm Phaät thì nhieàu,

coøn ngöôøi hieåu bieát veà quaùn caûnh thì raát ít. Do ñoù toâi ñaët buùt trình baøy sô löôïc, ngoõ haàu khieán cho ngöôøi tin öa, nhaân ñaây ñöôïc vaøo cöûa ñaïo, khoâng luoáng uoång coâng lao tu haønh. (Luùc môùi vaøo ñaïo traøng neân nhôù töôûng ñeán Tam baûo, taâm sinh cung kính, thöông xoùt chuùng sinh, thaàm phaùt nguyeän raèng: “Con cuøng chuùng sinh trong phaùp giôùi cuøng moät theå taùnh vôùi chö Phaät, Boà-taùt, chæ vì con vaø chuùng sinh coøn meâ, coøn chö Phaät vaø Boà-taùt ñaõ ngoä. Nay con khaép vì chuùng sinh trong phaùp giôùi caàu sinh veà Cöïc laïc, vaøo ñaïo traøng naøy phuùng tuïng vaên kinh, nieäm danh hieäu Phaät, nhö nghi thöùc boå trôï).

Kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï Phaät ghi: Neáu coù ngöôøi thaønh taâm muoán sinh veà Cöïc laïc, tröôùc neân quaùn Phaät Di-ñaø cao moät tröôïng saùu trong ao sen. Nhö tröôùc ñaõ noùi thaân löôïng Phaät cao lôùn voâ bieân, taâm phaøm phu chaúng theå löôøng bieát ñöôïc, vì theá taùm vaïn töôùng toát, ôû ñòa vò Thaäp tín môùi thaáy ñöôïc, phaøm phu môùi phaùt taâm quaùn caûnh giôùi chaúng theå bieát ñöôïc cho neân khieán quaùn thaân Phaät cao tröôïng saùu, coøn veà ba möôi hai töôùng toát thì khoâng theå quaùn cuøng khaép. Vì theá neân töø quaùn moät töôùng toát maø vaøo. Chuùng ta chæ caàn quaùn sôïi loâng traéng giöõa hai ñaàu chaân maøy thì ba möôi moát töôùng coøn laïi töï nhieân xuaát hieän. Neáu quaùn thuaàn thuïc, khoâng thay ñoåi caùch quaùn thì quaùn caùc töôùng khaùc cuûa thaân Phaät ñeàu ñöôïc. Neáu quaùn töôùng naøy roõ raøng thì töôùng sôïi loâng traéng giöõa hai ñaàu chaân maøy traéng nhö ngoïc, nhö tuyeát, daøi moät tröôïng naêm thöôùc, chu vi naêm taác, beân ngoaøi coù taùm goùc, beân trong boäng, xoaùy veà beân phaûi, chieáu roõ kim nhan cuûa Phaät. AÙnh saùng trong suoát, chieáu soi cuøng khaép khoâng theå laáy gì ví duï ñöôïc. Muoán quaùn töôùng naøy tröôùc phaûi hieåu “Muoân Phaùp duy taâm, taát caû duy thöùc”. Cho neân trong kinh ghi: “Taâm bao truøm hö khoâng, thaân cuøng khaép sa giôùi.” Laïi noùi taâm nhö ngöôøi thôï veõ, taïo ra caùc thöù naêm aám. Taát caû nhöõng gì treân theá gian naøy ñeàu do taâm taïo. Vì vaäy caây baùu, ñaát baùu, ao baùu ôû theá giôùi Cöïc-laïc laø y baùo, thaân ba möôi hai töôùng toát laø chaùnh baùo cuûa haûi chuùng Di-ñaø, taát caû ñeàu coù saün trong taâm ta, ñeàu do taâm taïo ra, khoâng töø nôi khaùc maø coù ñöôïc, khoâng töø beân ngoaøi maø ñeán. Ngöôøi hieåu roõ ñieàu naøy môùi coù theå noùi veà töùc taâm quaùn Phaät, cho neân noùi raèng: “Duy taâm Tònh ñoä, baûn taùnh Di-ñaø.” Cho neân kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï ghi: “Chö Phaät Nhö lai laø thaân phaùp giôùi, nhaäp vaøo trong taâm töôûng cuûa chuùng sinh, cho ñeán taùm möôi veû ñeïp.”

Ñaïi sö Thieân Thai duøng hai nghóa ñeå giaûi thích vaàn ñeà naøy:

1. Giaûi thích theo ñaïo caûm öùng giao nhau.
2. Giaûi thích theo giaûi nhaäp töông öng.

Neáu khoâng coù giaûi thích thöù nhaát thì quaùn chaúng phaûi quaùn Phaät.

Neáu khoâng coù giaûi thích thöù hai thì ngoaøi taâm coù Phaät, cho neân giaûi nhaäp töông öng laø töùc taâm, ñaïo caûm öùng giao nhau laø quaùn Phaät. Cho ñeán giaûi thích taâm naøy laøm Phaät, taâm naøy laø Phaät. Noùi theo tu quaùn thì goïi laø “Taâm taùc”, noùi theo saün coù thì goïi laø “Taâm laø”. Vaên naøy ruùt trong “Töôïng quaùn nghóa bieán sô haäu” thöù taùm. Nhö vaäy thí duï hôïp vôùi ñieàu naøy, noùi taâm naøy laøm maët trôøi, taâm naøy laø maët trôøi, taâm naøy laøm Theá Chí, taâm naøy laø Theá Chí. Cho ñeán trong chin phaåm, tuøy theo caûnh maø quaùn thì khoâng coù gì chaúng caûm öùng. Nhöng töùc taâm quaùn Phaät cuõng goïi laø öôùc taâm quaùn Phaät. Öôùc taâm thì noùi theo nöông gaù vaøo Phaät, töùc taâm laø noùi theo saün coù, vì ñaày ñuû neân goïi laø töùc. Moãi tröôøng hôïp neâu leân moät nghóa, yù bao goàm caû hai. Noùi veà quaùn caûnh naøy tuy nhieàu nhöng chöa thaáy ñích ñaùng. Nay tröôùc tieân phaûi daãn thuyeát xöa ñeå bình luaän vieäc naøy, roài sau ñoù chính thöùc neâu ra yù naøy. Phaùp tònh giaùc töùc laø nhieáp Phaät quy taâm, sau ñoù duøng quaùn goïi laø quaùn Phaät. ÔÛ ñaây cho raèng muoán quaùn töôûng caûnh Cöïc laïc maø quaùn taïi caûnh Ñoâng ñoä laø sai, nhôø ñaâu maø sinh veà Cöïc laïc, cuõng laø tröïc quaùn taâm. Phaùp sö Quaûng Trí cho raèng: “Nhieáp taâm quy Phaät goïi laø quaùn Phaät, ñaây laø tröïc quaùn Phaät.” Taïi sao caùc Toå sö goïi quaùn taâm laø Toâng? Neáu caên cöù theo caùch nhìn cuûa hai Ngaøi, thì tröôùc phaûi hieåu roõ “Muoân phaùp duy taâm” môùi coù theå quaùn taâm, muoân phaùp duy Phaät môùi coù theå quaùn Phaät. ÔÛ ñaây ñoàng vôùi thöôøng ngoài tröïc quaùn Tam ñaïo (phieàn naõo ñaïo, nghieäp ñaïo, khoå ñaïo). AÁy laø tröïc quaùn taâm, tröïc quaùn Phaät. Hai Ngaøi tranh chaáp khoâng thoâi, beøn caàn söï quyeát ñoaùn cuûa Toå sö Töù Minh. Toå sö tieáp nhaän yù kieán cuûa hai Ngaøi, khoâng phaûi laø nhieáp Phaät quy taâm, khoâng phaûi laø nhieáp taâm quy Phaät, maø laø öôùc taâm quaùn Phaät. Vì sao? Vì Tònh ñoä Di-ñaø voán ñaõ saün ñuû trong taâm ta. Cho neân nhôø vaøo ba möôi hai töôùng toát cuûa Phaät ñeå huaân taäp phaùp thaân taùnh theå voán saün coù trong taâm ta. Neáu quaùn trí thaønh töïu thì töï nhieân seõ roõ raøng. Cho neân Dieäu Toâng noùi: “Chuùng sinh nhôø nöông vaøo y chaùnh cuûa Phaät Di-ñaø maø huaân taäp taâm taùnh”. Taâm taùnh deã phaùt khôûi töùc laø nghóa naøy.

Hoûi: Öôùc taâm quaùn Phaät chæ laø sôû quaùn, caûnh cuõng bao goàm quaùn

naêng quaùn ö?

Ñaùp: Moät chöõ “quaùn” töùc laø quaùn naêng quaùn, hai chöõ “taâm Phaät” laø caûnh sôû quaùn.

Hoûi: Neáu vaäy thì caûnh sôû quaùn laø voïng hay chaân?

Ñaùp: Sôû luaän cuûa moät nhaø neâu ra quaùn caûnh khaùc haún vôùi caùc thuyeát. Tröïc quaùn chaân taâm, chaân Phaät chæ thuoäc veà caûnh giôùi Phaät. Cho neân heã noùi quaùn taâm, quaùn Phaät ñeàu thuoäc caûnh voïng. Nhöng hieåu ñöôïc

voïng töùc laø chaân, thì khoâng caàn phaù voïng, sau ñoù hieån chaân. Caùc nhaø tröïc quaùn chaân thì voïng caàn phaûi phaù, chaân lyù môùi hieån baøy. Ñaây chính laø nghóa duyeân theo lyù ñoaïn cöûu (cöûu keát). Ñoù laø phaù taùnh aùc cuûa chin coõi, hieån baøy taùnh thieän cuûa coõi Phaät, laø phaùp ñoaïn dieät. AÁy chính laø “Thieân veà Bieät giaùo” ôû tröôùc, chaúng phaûi laø “Vieân ñoán dieäu quaùn”.

Hoûi: Ñaõ noùi öôùc taâm quaùn Phaät, Phaät laø quaû nhaân, taïi sao noùi laø voïng? Neáu laø voïng thì Ñöùc Phaät Di-ñaø laø phaøm phu sao?

Ñaùp: Haønh giaû sô phaùt taâm thì ñoái vôùi ngoaïi caûnh chöa theå queân ñöôïc, daãn ñeán thaáy coù Phaät khaùc. Taát caû ñeàu queân, cuõng chính laø töø aám beân ngoaøi maø vaøo, cho neân bieát loãi laø taïi ta, ñaâu coù lieân quan gì ñeán Phaät.

Hoûi: Caûnh sôû quaùn khoâng ngoaøi trong ngoaøi. Taâm thuoäc beân trong, Phaät thuoäc beân ngoaøi. Nay noùi öôùc taâm quaùn Phaät chaúng phaûi trong ngoaøi ñeàu quaùn. Neáu vaäy phaûi ngöûa maët quaùn. Phaät, cuùi ñaàu chieáu soi taâm. Nhö böôùc qua baäc cöûa coøn löôõng löï, roát cuoäc phaûi laøm theá naøo?

Ñaùp: ÔÛ ñaây caøng khoù ñöôïc thích ñaùng, nay löôïc neâu ra loãi cuûa moät ngöôøi, sau neâu ra chính nghóa.

Nghóa ñaàu: Caùc baäc tieàn boái noùi: Caûnh thuoäc beân ngoaøi, quaùn thuoäc duy taâm, neân bieát lôøi noùi naøy coù hai loãi:

1. Rôi vaøo loãi trong, ngoaøi ñeàu quaùn.
2. Quaùn thuoäc duy taâm, coù loãi quaù laïm chaân taâm.

Bôûi vì haønh giaû môùi phaùt taâm neân theo voïng taâm maø quaùn öùng thaân Phaät Di-ñaø, khi naøo hieån baøy Phaät theå chaân thaät môùi traùnh khoûi loãi naøy. Toå sö tuy coù noùi duy taâm maø quaùn laäp, chính laø chæ ñoái vôùi caûnh do voïng taâm taïo ra phaûi duøng ba quaùn ñeå theå nghieäm noù. Neáu quaùn thaønh töïu thì chaân Phaät môùi hieån baøy. Neân bieát thuyeát naøy raát sai laàm.

Neâu leân chính nghóa: Neân bieát taâm ta khoâng haïn cuïc nôi choán, nhö tröôùc ñaõ coù daãn vaên kinh, cho neân Ngaøi Kinh Kheâ noùi: “Noùi duy taâm ñaâu chæ laø chaân taâm, neân bieát raèng taâm phieàn naõo truøm khaép. OÂng coøn khoâng bieát taâm phieàn naõo truøm khaép, laøm sao roõ bieát sinh töû saéc bieán saéc, vì sao bieán saéc töùc taâm?” Neáu vaäy khoâng caàn nhieáp Phaät quy Ñoâng ñoä, quaùn saùt-naêm aám, cuõng khoâng caàn ngöûa maët quaùn Phaät, cuùi ñaàu chieáu soi taâm, môùi goïi laø öôùc taâm quaùn Phaät. ÔÛ ñaây döùt nghi raèng: “Khaúng ñònh caûnh thuoäc beân ngoaøi, caûnh chính laø taâm neân khoâng caàn nhieáp Phaät quy taâm, môùi goïi laø öôùc taâm quaùn Phaät. Nhö theá ñaõ roõ loãi, laïi thaâm ñaéc yù Phaät, cuõng laø vöôït khoûi thöôøng tình. Huoáng chi töø mieäng vaøng cuûa Ñöùc Phaät daãn duï? Nhö caàm göông saùng töï thaáy maët mình, hình trong göông ôû ngoaøi haù coù theå “Nhieáp quy” thaân ta môùi laø hình ta sao?

Cuõng nhö daãn taâm höôùng Cöïc-Laïc laøm nhaân vaõng sinh. Tuy taâm khoâng coù nôi choán nhöng do meâ môø maø coù haïn cuïc. Nay duøng caùch giaûi tröø kheùo leùo ñeå hoùa giaûi taâm haïn cuïc naøy. Nhöng ñoái vôùi Phaät seõ thaønh ba ñeá, ba quaùn. Vì theá “göông” duï cho phaùp quaùn, “Caàm” duï cho tu quaùn, “Thaáy hình” duï cho quaùn thaønh töïu, töùc laø thaáy boån taùnh Phaät. Neáu quaùn chöa thaønh thì hình ôû ngoaøi. Ví duï ôû taâm caàn gì “Nhieáp quy” thaân mình? ÔÛ ñaây hieån baøy roõ raøng nhöng ngöôøi ñôøi khoâng theå ñaït ñöôïc.

Hoûi: Öôùc taâm quaùn Phaät, khaúng ñònh caûnh beân ngoaøi thuoäc veà luoáng doái, nghóa naøy roõ raøng khoâng coù gì ñaùng nghi ngôø. Duøng ba quaùn theå nghieäm caûnh luoáng doái naøy thaønh ba ñeá, xin chæ baøy töôùng naøy?

Ñaùp: Nhö quaùn sôïi loâng traéng giöõa hai ñaàu chaân maøy, moät loøng, moät yù, chuyeân töôûng khoâng dôøi ñoåi, roõ raøng phaân minh thì coù theå hieåu ñöôïc caûnh naøy. Caùc phaùp ñaày ñuû, töôùng naøy laø töø thaân ta maø ñöôïc, laø töø taâm ta maø ñöôïc. Coøn Phaät khoâng töø thaân ta maø ñöôïc, khoâng töø taâm ta maø ñöôïc. Khoâng töø thaân ta maø ñöôïc taâm Phaät, khoâng töø taâm ta maø ñöôïc saéc Phaät. Caùi naøo neáu laø taâm thì Phaät khoâng coù taâm, neáu laø saéc thì Phaät khoâng coù saéc, neân khoâng theå duøng saéc, taâm ñeå caàu Tam-Boà-ñeà. Caûnh sôû quaùn ñaõ khoâng thì quaùn naêng quaùn cuõng dieät. Naêng sôû ñeàu maát, khoâng rôi vaøo suy nghó thöôøng tình. Khoâng tuy khoâng thaät coù, nhöng tuøy theo nieäm lieàn thaáy. Nhö kính chieáu soi thì maët mình hieän ra trong ñoù. Laïi nhö Tyø-kheo quaùn xöông khôûi leân caùc thöù aùnh saùng. ÔÛ ñaây khoâng coù ngöôøi ñem ñeán, cuõng khoâng coù xöông naøy, taát caû ñeàu do yù laøm ra, ñeàu giaû doái nhö huyeãn hoùa. Phaät voán khoâng heà ñeán, ta cuõng khoâng ñi. Taâm khoâng töï bieát taâm, taâm khoâng töï thaáy taâm, taâm coøn suy nghó si meâ, khoâng coøn suy nghó laø Nieát-baøn. Phaùp naøy khoâng theå chæ baøy, ñeàu do nhôù nghó taïo neân. Duø cho coù nhôù nghó (nieäm) cuõng khoâng phaûi taát caû ñeàu khoâng.

Trong ba quaùn thì noùi theo naêng quaùn, trong ba ñeá thì noùi theo “Sôû hieån”. Ñeá, quaùn khoâng hai, naêng, sôû laø moät. Neân Toå Sö noùi: “Ba ñeá, ba quaùn, ba phi, ba ba, moät moät, tam voâ sôû kyù, ñeá quaùn goïi laø theå rieâng bieät.” ÔÛ ñaây cuõng gioáng nhö vaäy, cho neân naêng sôû chæ laø moät.

Hoûi: Moät taâm ba quaùn, ba ñeá moät caûnh, khoâng tröôùc khoâng sau, môùi laø vieân ñoán Tam-muoäi. Theo ñieàu ñaõ noùi treân thì döôøng nhö nghóa thöù lôùp cuûa taâm?

Ñaùp: Tuy noùi tröôùc sau nhöng duøng trong moät luùc, laïi nhö quaùn chieáu sôïi loâng traéng naøy töùc laø taâm ta. Ngoaøi taâm khoâng coù phaùp, phaùp phaùp khoâng thaät coù töùc laø “Khoâng”. Töôùng naøy roõ raøng laø “Giaû”, giaû töùc laø caûnh, “Khoâng” töùc laø quaùn. Roõ raøng thoâng ñaït khoâng bò caûnh laøm

nhieãm oâ maø queân “Giaû”, roõ raøng thoâng ñaït khoâng bò trí laøm thanh tònh maø queân “Khoâng”. Chaúng nhieãm chaúng tònh, caûnh quaùn ñeàu döùt, naêng sôû ñeàu queân. Ñoù töùc laø Trung ñaïo, ñaâu coøn coù tröôùc sau! Neáu noùi veà giaû quaùn cuõng nhö vaäy. Sôïi loâng traéng roõ raøng nhö xöông chieáu ra aùnh saùng laø “Giaû”, töôùng naøy khoâng theå naém baét ñöôïc laø “Khoâng”, khoâng coù ngöôøi ñem ñeán, cuõng khoâng coù xöông naøy laø “Trung”. Neáu noùi veà trung quaùn, hieåu roõ sôïi loâng traéng naøy chaúng phaûi “Khoâng”, chaúng phaûi “Giaû”, neáu taâm voïng töôûng thì si meâ, döùt voïng töôûng thì Nieát-baøn. Phaùp naøy khoâng theå chæ baøy, vì noù ñeàu do suy nghó, vieäc laøm khoâng coøn vöôùng vaøo hai beân. Hai caùi naøy maát thì hai caùi kia chieáu, do hai caùi kia chieáu neân “Khoâng”, “Giaû” roõ raøng. Vong chieáu ñoàng thôøi neân khoâng coù tröôùc sau. Nhö theá moät “Khoâng” thì taát caû ñeàu “Khoâng”, Ba quaùn cuõng “Khoâng”, moät “Giaû” taát caû “Giaû”, ba quaùn cuõng “Giaû”, moät “Trung” taát caû “Trung”, ba quaùn cuõng “Trung”, khoâng tröôùc khoâng sau, döùt baët nghó baøn.

Hoûi: Y chaùnh Tònh ñoä ôû ngoaøi möôøi muoân öùc coõi, taïi sao noùi “Duy taâm Tònh ñoä, baûn taùnh Di-ñaø”? Laïi trong kinh ghi: Phaät A-di-ñaø ôû caùch ñaây khoâng xa?”

Ñaùp: Nghóa naøy phaûi y cöù theo ba ñeá, ba quaùn ñaõ noùi thì nghi naøy môùi giaûi ñöôïc. Ngöôøi naøo thaønh töïu khoâng maát töï theå thì Ñoâng, Taây nhö nhau, ngaïi gì coõi Tònh ñoä ngoaøi möôøi muoân öùc coõi. Ñoù töùc laø caùi giaû nhieäm maàu. Cuøng moät theå taùnh khoâng ngaên caùch moät maûy may naøo. Ñoù laø caùi khoâng nhieäm maàu. Hai töôùng baát nhaát, baát dò khoâng coøn. Ñoù töùc laø caùi trung nhieäm maàu. Cuõng laø moät laø taát caû neân khoâng ngaïi xa, taát caû laø moät neân khoâng ngaïi gaàn, chaúng phaûi moät, chaúng phaûi taát caû neân khoâng xa khoâng gaàn. Ví duï: Laáy boû khoâng laáy khoâng boû, hôïp tan khoâng hôïp khoâng tan v.v… khoâng phaùp naøo khoâng nhö vaäy, nhö trong saùu chöông tröôùc cuûa chæ quaùn ñaõ neâu, nöông theo Tu-ña-la (kinh) ñeå môû roäng, giaûi thích, noùi thaúng boån chaân cuûa caùc phaùp, ñeàu laø ba ñeá dieäu phaùp. Do lyù naøy ñaày ñuû môùi coù söï duïng. Vì “Giaû” neân khoâng maát töï theå neân duø gaàn hay xa cuõng vaõng sinh veà Cöïc laïc. Laïi do “Khoâng” neân ñoàng moät theå taùnh, nhôø naêng löïc Phaät, naêng löïc Tam-muoäi, neân moät nieäm coù theå thaáy. Taâm ôû trong ñònh, nhö khoaûng thôøi gian buùng ngoùn tay, khoâng gaàn maø gaàn, thaät khoâng vaõng sinh. Hai ñieàu naøy chaúng phaûi laø hai beân. Söï chaúng phaûi vaõng sinh, chaúng phaûi khoâng vaõng sinh, ñaõ töùc lyù thì chính laø dieäu söï. Nhöng Ñöùc Phaät tuøy theo caên cô cuûa chuùng sinh ñöa ra moät vieäc laïi bao goàm caû ba, cho neân kinh Tieåu Di-ñaø thieân veà noùi xa, kinh Thaäp Luïc Quaùn thieân veà noùi gaàn. Gaàn xa cuøng chieáu thì gaàn xa ñeàu

vaéng laëng. Vì theá gaàn, xa chaúng phaûi gaàn chaúng phaûi xa, sinh töùc laø voâ sinh, voâ sinh töùc laø sinh, chaúng phaûi sinh, chaúng phaûi baát sinh. Ngöôøi ñôøi nay thöôøng chaïy theo lôøi noùi sinh ra kieán giaûi, chaáp vaøo moät beân, khoâng theå giaûi thích ñaày ñuû ñöôïc. Neân luaän Thaäp Nghi cheùp: “Ngöôøi ñôøi nay nghe noùi sinh lieàn nghó laø sinh, nghe noùi khoâng sinh lieàn nghó laø khoâng sinh, chính laø rôi vaøo loãi naøy, thaät ñaùng thöông thay!”

Neáu khoâng theo lyù ñaày ñuû cuûa ba phaùp maø luaän veà söï-duïng cuûa ba phaùp thì maéc loãi töø taâm sinh, laïi vôøi laáy söï cheâ bai cuûa duyeân lyù ñoaïn cöûu, haù laø phaùp moân vieân ñoán? Neáu khoâng nhö vaäy, vì sao Dieäu Toâng ñöa ra ba naêng löïc trong kinh Ban-chu Tam-muoäi ñeå Tam-muoäi laøm chöùng?

1. Phaät löïc.
2. Tam-muoäi löïc.

Hai naêng löïc naøy chaúng phaûi söï duïng chaêng?

1. Boån coâng ñöùc löïc. Ñaây chaúng phaûi laø lyù saün coù ö?

Song ngöôøi ñôøi Maït phaùp muoán laäp haïnh tu haønh neân choïn phaùp moân nhaäp lyù laøm nôi choán ñeå khôûi caùc quaùn, vì chuùng sinh coøn meâ môø chöa ngoä ñöôïc lyù. Cho neân ñeán phaàn thöù baûy trong chöông chaùnh tu, môùi noùi veà choïn löïa sôû quaùn trong möôøi caûnh. ÔÛ ñaây cuõng gioáng nhö vaäy, nhö tröôùc ñaõ noùi. Bôûi ôû ñaây khoâng thaáy yù naøy haù khoâng caûm öùng chaêng?

Hoûi: Duy taâm cuûa duy taâm Tònh ñoä vaø baûn taùnh Di-ñaø so vôùi duy taâm trong duy saéc duy taâm cuûa möôøi moân baát nhò gioáng vaø khaùc nhau theá naøo?

Ñaùp: Duy taâm Tònh ñoä laø aám caûnh sôû quaùn, baûn taùnh Di-ñaø laø phaùp moân sôû hieån, cuõng laø phaùp quaùn naêng quaùn. Moãi beân neâu leân yù cuûa mình ñeå hieån baøy laãn nhau. Neáu möôøi moân baát nhò y theo ba ñeá, dieäu saéc dieäu taâm maø noùi veà duy taâm, thì neân noùi raèng: Chaúng phaûi saéc, chaúng phaûi taâm laø “khoâng”, saéc, taâm laø “giaû”, duy saéc taâm laø “trung”. Ñaây chính laø thaúng ñeán trung ñaïo, coøn gì ñôïi luaän baøn! Goïi laø dieäu saéc dieäu taâm haù cuøng vôùi taâm Tònh ñoä, aám taâm sôû quaùn cuøng moät luùc maø baøn ñöôïc?

Neáu quaùn thaân töôùng cuûa hai Boà-taùt gioáng nhau thì neân choïn ra nhöõng ñieåm rieâng khaùc. Nhö trong kinh ghi: Chæ caàn quaùn töôùng ñaàu thì bieát laø Boà-taùt Quaùn Theá AÂm hay laø Boà-taùt Ñaïi Theá Chí.

Töôùng ñaàu aáy theá naøo? Treân ñænh ñaàu Ngaøi Quaùn AÂm coù nhuïc keá nhö hoa sen chöa nôû, hoàng töôi trong suoát thanh tònh. Treân nhuïc keá cuûa Ngaøi Theá Chí coù bình baùu chöùa ñaày aùnh saùng. Neáu luùc nieäm danh hieäu

SOÁ 1971 - TÒNH ÑOÄ CAÛNH QUAÙN YEÁU MOÂN 150

hai vò Boà-taùt naøy thì neân quaùn töôùng naøy. Neáu khi nieäm haûi chuùng thanh tònh neân töôûng nhôù ñeán caùc vò trôøi trong Tam Thöøa vaây quanh Phaät vaø hai vò Boà-taùt.

Ñaõ noùi veà töôùng quaùn caûnh, taát caû caùc ví duï treân ñeàu coù theå bieát ñöôïc. Neáu khoâng choïn löïa kyõ caøng laøm sao goïi laø vieân tu, cho neân khoâng theå ñaït ñöôïc.

Duøng buùt ghi laïi, nhöng laõo giaø naøy maét ñaõ môø, chöa kòp xem laïi vaên, neân phaàn nhieàu coù thieáu soùt, mong ngöôøi xem löôïng thöù cho.

Ngaøy 18 thaùng 12, nieân hieäu Chí Ñaïi naêm thöù 3. Lôøi töïa cuûa Tònh ñoä hoaëc vaán.

Tham thieàn hay nieäm Phaät ñeàu khoâng boû. Thieàn chuû yeáu laø thaáy taùnh, nieäm Phaät thì lìa traàn. Troäm nghó phaùp moân nieäm Phaät thaät laø con ñöôøng qua laïi chung cuûa Thieàn vaø Giaùo, laø con ñöôøng taét daïo chôi cuûa só thöù. Ñieàu naøy khoâng ñaùng tin sau khi ôû ñôøi nhöõng hoïc giaû tham thieàn thì coù beänh thieän, laøm Phaät söï thì coù ma söï, chæ do caùch xa thôøi Thaùnh hieàn, nhaùnh nguoàn khaùc bieät, ñaâu ñaâu cuõng coù ñieàu naøy, ai coù theå ngaên döùt? Nhö Ngaøi Thieân Nhö ñôøi Nguyeân laø moät thieàn sö thoâng suoát vaû toâng thuyeát vaø quy taéc trôøi ngöôøi; nhö kieám lìa hoäp baùu ñeå cheùm söï baát bình, thuoác ra khoûi bình vaøng ñeå trò beänh traàm kha, Ngaøi ñaõ ôû nôi khoâng coù gì ñaùng nghi ngôø maø kheùo ñaët ra nghi tình, choã khoâng coù gì ñeå hoûi maø neâu caâu hoûi neân goïi laø “Tònh ñoä hoaëc vaán” goàm caû thaûy hai möôi saùu ñieàu hoûi ñaùp ñeå khôi nguoàn môû loái ngöôøi hieåu bieát. Neáu tin töôûng thì tònh nieäm vaên naøy. Nhö coøn chaáp tröôùc, hieåu sai, khoâng phaân bieät xaáu ñeïp, giöõa ban ngaøy laïc ñöôøng, neân ñi ñeán phöông Baéc laïi quay veà phöông Nam thì nay coù ñeä töû ñöùc ñaïi Töø bi löu haønh baûn vaên naøy khaép nôi chöù chaúng phaûi chæ daønh rieâng cho ngöôøi tu Tònh nghieäp, haàu coù theå laøm moät lôøi khuyeân cho keû khoâng tin.

Giaûng chuû ba toâng - Thuû Ngu Ngoä caàn thöùc.