LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 177

TOÂNG CAÛNH LUÏC

**SOÁ 2016**

( QUYEÅN 21 70 )

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2016

**TÔNG CẢNH LỤC**

# QUYỂN 21

Hoûi: Taát caû caùc phaùp chaân tuïc v.v... moãi moãi ñeàu coù haønh töôùng lyù söï chung rieâng. Quaû baùo roõ raøng, côù sao chæ moät möïc ôû chính mình tieâu saïch, neáu chöa vaøo toâng ñaây, sôï thaønh khoâng kieán ö?

Ñaùp: Ñöôïc goác môùi roõ ngoïn, chaáp ngoïn thì traùi goác. Neáu chaúng quaùn taâm, phaùp khoâng, laïi neáu chæ tu haønh söï höõu vi thì chaúng ñaït töï taâm voâ vi, thì meâ söï maát toâng. Keát quaû quy veà sanh dieät. Neáu thaáu roõ lyù maø haønh söï caû hai ñeàu soi chieáu khoâng traùi, chæ sôï moät möïc thieân leäch tu haønh, lyù söï ñeàu maát. Nhö trong kinh Ñaïi Baûo Tích noùi: “Giaû söû taïo döïng thaùp baùu soá nhieàu nhö caùt soâng Haèng, chaúng nhö chæ trong khoaûnh saùt- na tö duy kinh ñaây”. Laïi chæ vì moät taâm laø nguyeân nhaân cuûa muoân haïnh. Ñaây coù theå khôûi bi cuûa ñoàng theå, hoùa cuûa voâ duyeân. Nhö trong Khôûi Tín Sao noùi: “Neáu tin moät vò khoâng lyù thì vui thích vaø nhaøm chaùn ñeàu tuyeät, neáu tin moät höôùng phaùp töôùng thì Thaùnh phaøm caùch bieät. Ñoù ñeàu chaúng theå khôûi haønh tu tieán”. Nay khieán tin moät taâm laø nguyeân cuûa Thaùnh phaøm, chæ do meâ ngoä khieán ñoù coù khaùc, vaäy thì haún hay khôûi haønh tu tieán mong thaønh Phaät quaû vaäy. Neân bieát chaân taâm chaúng chaáp laáy töï taùnh, tuøy duyeân leân xuoáng, quaû baùo roõ raøng. Laïi, tuøy duyeân chaúng maát töï taùnh, duyeân giaû khoâng thaät, caûnh trí ngaàm laéng. Do ñoù, trong luaän Khôûi Tín noùi: “Ñieàu goïi laø tuy nieäm töï taùnh caùc phaùp chaúng sanh maø laïi töùc nieäm, nhaân duyeân hoøa hôïp nghieäp cuûa thieän aùc, quaû baùo khoå vui v.v... chaúng maát chaúng hoaïi. Tuy nieäm nhaân duyeân thieän aùc nghieäp baùo maø cuõng töùc nieäm taùnh khoâng theå ñöôïc. Neáu noùi quaû baùo chaúng maát töùc phaûi tuï ñuû muoân haïnh. Neáu noùi taùnh chaúng theå ñöôïc, phaûi bieát chæ laø

moät taâm. Vaû laïi, khôûi ñaàu cuûa muoân haïnh khoâng gì tröôùc nguõ giôùi. Neáu y cöù söï töôùng baùo ôû Trôøi, ngöôøi. Taïng giaùo chæ chöùng voâ thöôøng, Thoâng giaùo khoâng, khoâng töï taùnh. Bieät giaùo roõ raøng rieâng bieät nhaân quaû chaúng dung, chæ Vieân giaùo quaùn taâm töùc ñaày ñuû phaùp giôùi. Do ñoù, trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Tuy tin bieät töôùng, chaúng tin moät theå khoâng töôùng sai bieät, goïi laø tin chaúng ñaày ñuû. Tin chaúng ñaày ñuû neân choã coù caám giôùi cuõng chaúng ñaày ñuû, neân choã coù nghe nhieàu cuõng chaúng ñaày ñuû. Sao goïi laø tin chaúng ñaày ñuû? Chöa roõ moät phaùp töùc taát caû phaùp. Tin ñaâu troøn ñaày ö? Sao goïi laø giôùi chaúng ñaày ñuû? Chöa bieát giôùi taùnh nhö hö khoâng, giôùi ñaâu ñaày ñuû ö? Sao goïi laø nghe chaúng ñaày ñuû? Chöa nghe Nhö Lai thöôøng chaúng noùi phaùp ñoù laø nghe nhieàu ñaày ñuû, nghe ñaâu ñaày ñuû ö? Neáu vaøo Toâng Kính, naøo chæ thieän giôùi, cho ñeán quaû ñöùc cuûa chö Phaät, muoân haïnh cuûa Boà-taùt, khoâng coù moät phaùp maø chaúng phaûi choã khaép, thìnieäm nieäm roõ bieát, phaùp phaùp vieân maõn”. Vaû laïi nhö nguõ giôùi, giôùi töø taâm sanh, taâm nhaân giôùi laäp, neáu taâm chaúng khôûi laøm neàn taûng cuûa boán ñöùc muoân haïnh, neáu taâm voïng sanh, laøm taâm chaúng khôûi, laøm neàn taûng cuûa boán ñöùc muoân haïnh, neáu taâm voïng sanh, laøm coäi goác cuûa saùu thuù ba ñöôøng, thì khoâng thieän naøo maø chaúng nhieáp, khoâng aùc naøo maø chaúng thaâu. Neân trong Thai giaùo noùi: “Nguõ giôùi ñaây cuõng laø phaùp moân Ñaïi thöøa, boù buoäc nguõ giôùi ñaây laøm ba thöøa, töùc ñoái ba khoâng maát, ba chaúng hoä, ba luaân hoùa chaúng nghó baøn, ba maät, ba quyõ taéc, ba thaân, ba Phaät taùnh, ba Baùt-nhaõ, ba Nieát-baøn, ba trí, ba ñöùc v.v... voâ löôïng ba phaùp moân ngang doïc khoâng ngaèn meù, cuøng vôùi hö khoâng phaùp giôùi bình ñaúng, cuõng laø phaùp moân voâ taän taïng, cuõng laø Tam-muoäi voâ löôïng nghóa, toùm yeáu maø noùi ñoù töùc laø taát caû Phaät phaùp vaäy. Trong Kim Quang Minh kinh sôù cuûa Thieân Thai noùi raèng: “Nguõ giôùi laø ñaïi kî cuûa ñaát trôøi, treân ñoái vôùi nguõ tinh, döôùi phoái vôùi nguõ nhaïc, khoaûng giöõa thaønh nguõ taïng. Phaïm ñoù laø laán löôùt trôøi xuùc phaïm ñaát, töï chaët thaân hoï vaäy. Moät laø, chaúng gieát haïi: haïi maïng goïi laø söï gieát haïi, chaúng haïi maïng, goïi laø söï chaúng gieát haïi. Phaùp moân giaûi laø: phaân tích phaùp goïi laø lyù gieát haïi. Theå phaùp goïi laø lyù chaúng gieát haïi, neáu taùc yù phoøng hoä nhö ngöïa mang daøm, tôï keû chaên traâu naém roi. Quaû baùo taïi nhaân ñaïo, moät traêm hai möôi naêm chæ ñöôïc maét thòt, neáu maëc tình taùnh thaønh nhö soâng ñoå vaøo bieån, quaû baùo taïi saùu trôøi, raát laâu daøi laø chín traêm hai möôi saùu öùc baûy ngaøn vaïn naêm chæ ñöôïc maét trôøi. Neáu thaân tu ñònh giôùi voâ thöôøng khoå khoâng ngaõ v.v... caùc tueä, quaû baùo taïi bieán dòch, thoï baûy traêm A-taêng-kyø, chæ ñöôïc maét tueä. Neáu theâm tu caùc tueä thöôøng, voâ thöôøng v.v... quaû baùo ôû Lieân hoa haûi taïng, thoï thaân phaùp taùnh, phaàn ñöôïc nguõ nhaõn, phaàn ñöôïc thöôøng thoï, so vôùi

Phaät coøn laø caùc caên chaúng ñuû, thoï maïng toån giaûm. Nhö Vieân giaùo, ngöôøi tröø söï giôùi chaúng gieát haïi, laïi trì lyù giôùi chaúng gieát haïi, chaúng hoaïi thaân, nhaân thöôøng tuøy moät töôùng, chaúng ñoaïn si aùi, khôûi ôû saùng thoaùt, thaáu hieåu aám giôùi nhaäp khoâng choã thöông toån huûy hoaïi, hoaëc haït hoaëc quaû, chaúng sanh chaúng dieät, thaønh töïu trí tueä, ôû coõi Tòch Quang, thöôøng thoï trong laéng, nguõ nhaõn ñaày ñuû, ñöôïc maét töï taïi, ñöôïc maïng töï taïi, ngaén daøi töï taïi, ñoù goïi laø roát raùo trì giôùi, caùc caên ñaày ñuû, maïng chaúng toån giaûm, vieân nhaân naøo chæ trì giôùi ñoù, chæ gieát chæ töø, cuõng laøm söï gieát haïi, cuõng laøm lyù gieát haïi. Nhö Ñaïi vöông Tieân Döï gieát naêm traêm Baø-la-moân cuøng hoï thaáy maét cuûa Phaät, cuøng hoï thoï möôøi kieáp. Laïi, laøm phaùp moân gieát haïi laø beû gaõy traàn luïy, saïch caùc phieàn naõo, nhö thaàn caây beû caønh, chaúng bi oaùn, nhö kieáp löûa thieâu ñoát caây goã tro than ñeàu maát. Neân trong kinh Laêng-giaø noùi: “Gieát cha voâ minh, döùt thaân baûy thöùc. Neáu coù taùc giaû, hieän chöùng phaùp thaân, nghòch ñaây töùc thuaän”. Öông-quaät noùi: “Ta theà döùt ñoaïn aám giôùi nhaäp, chaúng theå trì giôùi chaúng gieát haïi, taát caû traàn lao laø haït gioáng Nhö Lai, döùt ñoaïn haït gioáng naøy heát môùi goïi laø Phaät, thaønh töïu phaùp thaân Kim cang vi dieäu, trong laéng öùng taát caû hieän hình chín ñöôøng, tuøy thích nghi ñoù maø baøy thoï maïng ngaén daøi, maëc choã thaáy ñoù duøng khuyeát ñuû caên maø hoùa ñoä ñoù”. Hai laø, chaúng troäm cöôùp laø, khoâng cho maø laáy, goïi laø söï troäm cöôùp, cho neân laáy goïi laø söï khoâng troäm caép, phaùp moân laø. Nhö Phaät daïy: Vaät keû khaùc, chôù laáy goïi laø phaùp moân khoâng troäm cöôùp. Boà-ñeà khoâng cho maø laáy Boà-ñeà, ñoù goïi laø phaùp moân troäm cöôùp. Neáu trì giôùi taïo nghieäp mong caàu quaû ñaùng nhö yù, voâ thöôøng choùng muïc naùt ñeàu laø vaät keû khaùc. Hoâi nhö quaû phaân, haïi nhö thöùc aên ñoäc, ñieàu ngöôøi coù trí khoâng neân mong caàu. Côù sao aân caàn uoáng ñaéng aên ñoäc maø töï thöông toån huûy hoaïi? Xoaùy chaûy khoán khoå, ñaâu qua coù doøng, ba chöôùng chöôùng ngaïi Phaät, choã cuûa Ñeä nhaát nghóa thieân boû lìa, laø troäm cöôùp chaúng phaûi khoâng troäm cöôùp vaäy. Laïi, haøng Nhò thöøa duøng trí töù ñeá quaùn thaân thoï taâm phaùp (töù nieäm xöù), nhaøm gheùt sanh töû, vui caàu Nieát-baøn. Taâm Nieát-baøn khôûi, töùc laáy vaät khaùc, töùc chaúng phaûi thôøi thuû chöùng, töùc chaúng ñôïi choã noùi nhaân, chaùy tieâu haït gioáng chaúngsanh, thaáy khoå ñoaïn taäp, tu ñaïo ñeán taän (=dieät), chaúng phaûi caàu phaùp vaäy. Cho raèng coù Nieát-baøn thaønh Nieát-baøn kieán, neáu coù chaáp tröôùc khoâng, chö Phaät chaúng ñoä, thaân daøi ba traêm do-tuaàn maø khoâng coù hai caùnh tay, ñoïa laïc haàm hoá ba voâ vi, ñoùi khaùt gaày oám, thaân theå phaùt sanh gheû lôû, haù chaúng phaûi baàn cuøng khoán khoå ö? Laïi, chaúng thaáy Phaät, chaúng nghe phaùp, chaúng vaøo trong soá chuùng, haù chaúng phaûi Ñeä nhaát nghóa thieân xa lìa ö? Ñaây coøn goïi laø troäm cöôùp, chaúng phaûi khoâng troäm cöôùp vaäy. Neáu

rieâng ngöôøi töø caïn ñeán saâu, boû moät laáy moät, laïi roài laïi phaûi ñi, ñi roài laïi phaûi ñi, ñeàu laø nhuïc ôû töôùng ñi laïi, cuõng laø chaúng cho maø laáy, laáy roài maø boû, cuõng laø baàn cuøng, boû roài laïi laáy, nhieàu laàn ñi laáy, töùc laø khoán khoå, chaúng cuøng Ñeä nhaát nghóa thieân töông öng, töùc laø xa lìa, ñaây coøn goïi laø troäm cöôùp, chaúng phaûi khoâng troäm cöôùp vaäy. Vieân nhaân quaùn phaùp thaät töôùng, nhaân chòu cuõng chaúng nhaän chòu. Chaúng nhaän chòu cuõng chaúng nhaän chòu, cuõng nhaän chòu cuõng chaúng nhaän chòu cuõng chaúng nhaän chòu. Chaúng phaûi nhaän chòu, chaúng phaûi chaúng nhaän chòu cuõng chaúng nhaän chòu, chaúng laáy laø Boà-ñeà, chöôùng ngaïi caùc phaùp laáy vaäy. Phaùp ñoù bình ñaúng khoâng coù cao thaáp, chaúng cao neân chaúng laáy, chaúng thaáp neân chaúng boû. Quaùn nhö vaäy laø quaùn Nhö Lai Taïng ñaày ñuû khoâng khuyeát, laø chaâu nhö yù tuøy yù sanh ra caùc baùu, töùc ñaøn caàm cuûa A-tu-la maëc yù phaùt tieáng, töùc laø ñaïi phuù (raát giaøu coù). Ñaïi phuù neân khoâng laáy, töùc laø Ñeä nhaát nghóa thieân neân chaúng xa lìa, ñoù goïi laø roát raùo trì giôùi khoâng troäm cöôùp. Vieân nhaân cuõng coù phaùp moân troäm cöôùp laø Boà-ñeà khoâng cho maø laáy Boà-ñeà nhö bieån nuoát nöôùc caùc doøng chaúng caùch muoân maïch, nhö ñaát mang ñoäi gaùnh vaùc boán gaùnh naëng, chuùng sanh ñeàu ñoä, phieàn naõo ñeàu ñoaïn, phaùp moân ñeàu bieát, Phaät ñaïo ñeàu thaønh; ba laø, khoâng daâm daät, thaân nam nöõ giao hoäi, goïi laø söï daâm daät. Phaùp moân giaûi laø, neáu taâm nhieãm phaùp laø daâm, neáu lieân quan caám baûy thi, nhö vöôïn mang goâng böng moät cheùn daàu ñi qua giöõa chuùng ñoâng, caét boû vui xuùc vui caàu ôû vò lai saïch seõ naêm duïc nhö chôï trao ñoåi phaùp, nhö tieàn ñoàng ñaùnh tieàn vaøng, ñoù laø taêng tröôûng söï duïc, chaúng phaûi khoâng duïc vaäy. Neáu döùt ñoaïn duïc thoâ teä ôû duïc giôùi, nhieãm ñaém vui thieàn ñònh ôû saéc giôùi vaø voâ saéc giôùi, nhö saâu truøng caù baêng, ñoïa vaøo coõi trôøi Tröôøng thoï. Ñoù laø moät naïn tham ñaém thieàn vò, goïi troùi buoäc lôùn laø phaùp nhieãm duïc, chaúng phaûi khoâng duïc vaäy. Neáu gheùt sanh töû vui thích Nieát-baøn, boû ñoù ñi thaúng giaãm traûi ñöôøng chaúng trôû laïi, nôi coù caùc thöù saéc thanh chaúng theå nhieãm khuaát, nhö taùm thöù gioù chaúng lay ñoäng nuùi Tu-di, neáu nghe Boà-taùt coâng ñöùc thaéng dieäu, tieáng ñaøn caàm chaân-ca-la, Ca-dieáp daäy muùa chaúng theå töï gìn giöõ, gioù Tyø-lam ñeán phaù nhö coû thoái muïc, ñoù laø nhieãm duïc, chaúng phaûi khoâng duïc vaäy. Neáu Boà-taùt nhaøm gôùm sanh töû nhö phaån ueá, gheùt Nieát-baøn nhö chim oaùn, boû ôû hai bieân, chí coøn taïi trung ñaïo, khôûi thuaän ñaïo phaùp aùi sanh goïi laø ñaûnh rôi ñoïa, laø Boà-taùt Chieân-ñaø-la, ñaõ khoâng phöông tieän, tueä naøy bò troùi buoäc, khoâng theå hôn oaùn, choã ñaõ tu söûa vì khoâng tueä beùn nhoïn, laø nhieãm duïc phaùp, chaúng phaûi khoâng duïc vaäy. Vieân nhaân quaùn moät taâm Tam ñeá, töùc khoâng nôi naøo nhieãm, töc giaû nôi naøo tònh, töùc trung ñaïo nôi naøo bieân, töùc khoâng töùc giaû nôi naøo trung.

Töùc khoâng neân aùi ngaõ nhaân möôøi saùu tri kieán y chaùnh v.v... Töùc giaû neân khoâng aùi khoâng, voâ töôùng, voâ nguyeän v.v... töùc trung neân khoâng aùi Phaät, Boà-ñeà, Chuyeån Phaùp Luaân, ñoä chuùng sanh v.v... Ba ñeá thanh tònh goïi laø cöùu caùnh tònh, chæ Phaät laø moät ngöôøi ñaày ñuû tònh giôùi, caùc ngöôøi khaùc ñeàu goïi laø oâ nhieãm giôùi. Vieân nhaân laïi coù phaùp moân nhieãm aùi, nhö Hoøa- tu-maät-ña nöõ, ngöôøi thaáy ngöôøi nöõ, trôøi thaáy trôøi nöõ. Thaáy laø töùc thaáy Phaät Tam-muoäi, chaáp tay laø ñöôïc ñeán Phaät Tam-muoäi goïi keâu laø ñöôïc cöïc aùi Tam-muoäi, oâm aáp laø ñöôïc minh nhö Tam-muoäi, cuõng nhö ma giôùi haønh chaúng oâ nhieãm Boà-taùt, bieån laøm voâ löôïng thaân, cuøng voâ löôïng thieân nöõ tö thoâng, ñeàu khieán phaùt taâm Boà-ñeà. Laïi, tröôùc tieân duøng duïc moùc keùo, sau khieán vaøo Phaät trí, ñoù laø duïc cuûa chaúng phaûi duïc, duøng duïc ñeå ngöng döùt duïc, nhö duøng neâm ñaåy ra neâm, duøng tieáng ñeå ngöng döùt tieáng; boán laø, chaúng noùi hö doái. Phaùp moân laø chöa ñöôïc maø cho laø ñöôïc, phaøm phu ngöôøi ngu si ôû trong khoå döôùi maø giaêng sanh töôûng vui, döïng phöôùng ngaõ maïn, ñaùnh troáng lôùn töï mình, chaáp tranh caõi coù vaø khoâng, chaáp tranh caõi khoâng vaø coù, khôûi saùu möôi hai kieán phaù maét tueä chaúng thaáy ôû chaân thaät, ñaày ñuû boán loãi laàm cuûa mieäng, trôøi ba möôi ba laù vaøng sanh töû goïi laø vaøng thaät, chaúng phaûi töôûng töï ñòa, laàm chaáp laø Nieát-baøn. Ñaây chaúng phaûi doái voïng thì ai doái voïng ö? Haøng Nhò thöøa tranh chaáp ngoùi soûi, vui thích gìn giöõ sanh ra töôûng dieät ñoä, sanh thaät chöa heát, sao ñöôïc dieät ñoä? Sanh töôûng an laïc, vieäc laøm chöa xong, sao ñöôïc an oån. Ñoù thaät chöa ñöôïc taát caû giaûi thoaùt, chöa ñöôïc cho laø ñöôïc haù chaúng phaûi doái voïng ö? Phaät vì rieâng daïy ngöôøi, boán moân noùi thaät töôùng, chaáp ôû moät coù caùch ngaïi ba moân. Cho ñeán chaáp chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng chaúng chöùa laãn coù khoâng. Phaøm, thaät töôùng laø tuyeät ñöôøng ngoân ngöõ, dieät choã taâm haønh. Côù sao duøng chöõ, chöõ ôû khoâng chöõ, côù sao duøng soá, soá ôû khoâng soá, haù chaúng phaûi doái voïng ö? Vieân nhaân nhö thaät maø quaùn, nhö thaät maø noùi. Nhö thaät quaùn laø chaúng phaûi noäi quaùn, cho ñeán chaúng phaûi lìa noäi ngoaïi quaùn, cuõng chaúng duøng khoâng quaùn ñöôïc laø trí tueä. Nhö thaät noùi laø taát caû thaät, cho ñeán chaúng phaûi thaät, chaúng phaûi chaúng thaät v.v... nhö vaäy ñeàu goïi laø caùc phaùp thaät. Trong kinh noùi: “Chö Phaät ñeàu noùi thaät”, töùc laø duøng tieáng Phaät noùi, khieán taát caû nghe. Vieân nhaân cuõng coù phaùp moân doái voïng, laø khoâng coù xe noùi xe ñeå daãn duï treû con noâ ñuøa, khoâng vui noùi vui ñeå ngöng treû nhoû kia khoùc. Neáu coù chuùng sanh nhaân tieáng noùi hö voïng maø ñöôïc lôïi ích thì Phaät cuõng noùi hö voïng. Laïi noùi: “Ta laø Thi-lôïi tham duïc v.v... ta laø trôøi, ta laø ngöôøi, thaät chaúng phaûi trôøi ngöôøi, duøng lui ñeå ra khoûi hö khieán ñöôïc chaúng hö vaäy”. Naêm laø, khoâng uoáng röôïu, phaùp moân giaûi laø meâ hoaëc thaáy ngöôïc

goïi laø röôïu (töûu), phaøm röôïu laø baát thieän, coäi goác caùc aùc, uoáng röôïu laø chuoác laáy cuoàng ñieân. Ngoaïi ñaïo v.v... ñoù töùc laø theá gian cuoàng say, löu chuyeån sanh töû, trôøi ngöôøi ba coõi thoâng ñeàu coù say söa naøy. Haøng Nhò thöøa voâ minh, röôïu chöa oùi nhaû, nhö soát nöûa ngöôøi. Ñaïi kinh daãn röôïu veà ñoù, theá gian khoâng thöôøng laïc, maø noùi ngaõ tònh, Nhö Lai thaät ngaõ tònh, maø noùi khoâng thöôøng laïc, nhö ngöôøi say meâ kia thaáy nhaät nguyeät xoay chuyeån. Ñoù laø haøng Nhò thöøa say söa vaäy. Boà-taùt voâ minh chöa saïch heát, chaúng thaáy roõ raøng, ban ñeâm thaáy aûnh töôïng ban ngaøy, thí nhö ngöôøi say moâng lung thaáy ñaïo, Ca-dieáp noùi: “Töø ñaây trôû veà tröôùc chuùng ta ñeàu goïi laø ngöôøi taø kieán vaäy”. Ñoù laø Boà-taùt say söa vaäy. Vieân nhaân haønh haïnh Nhö Lai, ñuû taùnh phieàn naõo, hay bieát kho taøng bí maät cuûa Nhö Lai, tuy coù maét thòt, goïi laø maét Phaät, choã coù theå thaáy laïi chaúng ñöôïc thaáy, ñoù thì nguõ truï chaùnh taäp, moät luùc coù thöøa, phaùp röôïu ñaõ tröø, nôi naøo coù theå say. Vieân nhaân cuõng coù phaùp moân uoáng röôïu. Öông-quaät noùi: “Mang bình chaân khoâng ñöïng ñaày röôïu thaät töôùng, bieán hoùa naêm ñöôøng, tuyeân döông gaàm roáng”. Vua Ba-tö-naëc say trôû laïi caøng nhieàu aân, Hoaøng haäu Maït-lôïi uoáng röôïu, Phaät noùi ñoù laø trì giôùi caám. Vaøo trong quaùn röôïu töï giöõ chí mình, cuõng laø laäp chí keû khaùc. Phaøm, ngöôøi ñöôïc moân ñoù, thuaän nghòch ñeàu xaùc ñaùng, ngöôøi maát caùn ñoù, tuoát dao töï thöông toån tay. Vaäy bieát hay laáy traàn lao phieàn naõo maø laøm Phaät söï, ñoù laø thaáy taát caû phaùp ñeàu laø thaät töôùng vaäy. ÔÛ trong moät nieäm thaät töôùng chaúng thaáy coù phaùp theá gian quaù hoaïn chöôùng ngaïi, thì choã naøo xaû boû, cuõng chaúng thaáy coù phaùp xuaát theá thuø thaéng toân dieäu, thì choã naøo thuû laáy. Chæ vì chöa vaøo trong moân thaät töôùng, thaáy coù phaøm Thaùnh caùc thöù sai bieät, maø sanh vui thích hay nhaøm chaùn, beøn môùi theo coù nghi ñoù, tuøy choã laøm ñoù, duøng phöông tieän kheùo leùo maø giaùo hoùa daãn daét ñoù, ñeàu khieán vaøo phaùp moân töï chöùng moät khoaûng bình ñaúng khoâng tranh khoâng maát ñaây, roát raùo thöôøng laïc, chæ baøy nhö vaäy, chaúng phuï coù tröôùc. Neáu môû phöông cuûa sau khuyûu tay tôï nhö moø tìm vaät baùu trong ñaây, thaät laø thuyeát cuûa thöù nhaát, goàm heát ñaàu cuoái, môû cuûa ñaïi thí, laïi ai laø tröôùc sau? Ñöôïc tuûy cuûa phaùp thaân töï mình, ñeán nguoàn cuûa bieån trí moät taâm, môùi ñaàu ñaõ nhieáp voâ bieân, quaù traø khoâng chöõ coù theå noùi.

Hoûi: Phaøm, luaät laø quyõ trì ( giöõ gìn theo ñöôøng loái ) toaøn y cöù söï

töôùng, choã laäp ñaïi cöông ruùt töø luaät vaên cuûa Töù phaàn v.v... nay trong Toâng Kính côù sao ôû nôi moân cuûa muoân haïnh ñeàu xöng laø ñeä nhaát?

Ñaùp: Phaøm, nguyeân do cuûa muoân haïnh ñeàu vì kheá hôïp chaân hieån baøy goác, neáu traùi chaân theo ngoïn, chaúng bieát giaùo toâng. Phaøm, taát caû chuùng sanh ñeàu voán ñaày ñuû luaät cuûa töï taùnh. Neáu laø haïng ñoän caên thì

daàn duøng töôùng ñeå chæ baøy, neáu laø baäc thöôïng khí, thaúng töø taùnh roõ. Nhö Phoù Ñaïi só noùi: “Trì luaät voán cheá ngöï sanh taâm, nay ta khoâng taâm vöôït quaù giôùi luaät”. Trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Trì Phaïm chæ laø buoäc thaân, chaúng phaûi thaân, buoäc nôi naøo? Coù nhö vaäy, giaùo nhö vaäy, ñaâu phaûi caàn giôùi ö? Vì ñaõ töï bieát moãi moãi ñaày ñuû Phaät taùnh giôùi, nhöng ôû haøng phaøm phu sô taâm vaø Boà-taùt xuaát giaû, cuõng chaúng hoaïi nôi söï töôùng, hai giôùi ngaên taùnh ñeàu laø giöõ gìn ngang nhau, vì sô taâm töï haønh caên yeáu keùm vaäy, phaûi caàn lyù söï cuøng giuùp, ñeå laâu daøi thöïc haønh vaø giaùo hoùa ngöôøi khaùc vieân maõn vaäy, phaûi quyeàn thaät caû hai ñeàu ñaày ñuû. Vaû laïi, caùc haøng phaøm phu Nhò thöøa Boà-taùt chö Phaät phaøm laø trì giôùi thì khoâng ai chaúng do moät taâm khôûi neân. Vì phaøm phu toaøn chaúng töï bieát giôùi cuûa dô saïch, nhaân töø töï taâm sanh, giôùi cuûa toäi phöôùc, quaû phaûi töï taâm nhaän thoï. Haøng Nhò thöøa tuy bieát do taâm chuyeån bieán, chaáp coù tieàn traàn, haøng Boà-taùt quyeàn tieåu tuy chaúng chaáp caûnh tröôùc thaät coù, truù khoâng töï taùnh, khoâng ñeàu chaúng roõ, ngoaøi voán khoâng khoâng, ñeàu töï taâm bieán, haøng Ñaïi Boà-taùt chaùnh roõ duy taâm, khoâng vaø coù ñeàu saïch, voâ minh chöa heát, coâng ñöùc chöa troøn, lyù haïnh coøn khuyeát, coøn ôû nhaân vò, chö Phaät thì vieân maõn chöùng thaân duy thöùc taùnh, lìa nieäm thanh tònh. Neân trong kinh noùi: “Chæ Phaät laø moät ngöôøi trì tònh giôùi, coøn caùc haøng khaùc ñeàu goïi laø phaù giôùi”. Nhö trong phaùp Luïc Haïnh noùi: “Keá ñeán caên cöù giôùi noùi roõ taâm ngöôøi rieâng coù saùu söï chaúng ñoàng. Tröôùc tieân noùi roõ haøng thoâ phaøm y töïa giôùi maø khôûi toäi, nghóa laø coù ngöôøi ngu thaân tuy trì giôùi maø chaúng bieát xeùt taâm, laïi chaúng gìn giöõ mieäng, töï cho laø mình coù khaû naêng, huûy baùng keû khaùc phaù giôùi, do noùi xaáu aùc ñoù maø hö hoaïi söï kính tin cuûa ngöôøi, beøn thaønh nghieäp toäi, seõ phaûi sanh vaøo ñöôøng aùc. Thöù ñeán noùi roõ veà phaøm phu, thaân mieäng tuy trì giôùi maø chöa hoïc quaùn tueä, chæ thaønh phöôùc haïnh. Tieáp ñeán noùi roõ veà haøng Nhò thöøa, ñaïo giôùi xuaát theá, nghóa laø haïng ngöôøi Nhò thöøa luùc quaùn sanh khoâng, lìa ñieân ñaûo phaøm ngaõ ñaûo, thì thaønh ñaïo giôùi. Tieáp ñeán noùi roõ veà haøng tieåu Boà-taùt Ñaïi thöøa, luùc quaùn töôùng khoâng tueä taâm saùng saïch, lìa toäi chaáp thuû töôùng, töùc goïi laø giôùi. Tieáp ñeán noùi roõ veà giôùi Ñaïi Boà-taùt Ñaïi thöøa, nghóa laø quaùn duy taâm voán khoâng ngoaøi saéc, khoâng saéc coù theå phaù, töôùng khoâng cuõng khoâng, lìa loãi laàm chaáp thuû töôùng, neân goïi laø giôùi. Ñaây thì chaúng ñoàng giôùi tieåu Boà-taùt, tuy lìa chaáp tröôùc coù, nhöng laïi chaáp tröôùc khoâng töôùng. Ñaïi Boà-taùt ñaây bieát khoâng cuõng khoâng, khoâng khoâng coù theå chaáp tröôùc, thì chöùng ñaïi khoâng. Neân trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Phaù caùc phaùp ñeàu khoâng, chæ coù khoâng toàn taïi, maø thuû töôùng chaáp tröôùc ñoù. Ñaïi khoâng laø phaù taát caû phaùp khoâng, khoâng cuõng laïi khoâng”. Laáy vaên ñeå chöùng minh

chaáp tröôùc khoâng laø loãi laàm. Haøng ñaïi caên lìa ñoù neân goïi laø giôùi. Thöù nöõa noùi roõ veà giôùi Phaät, nghóa laø chöùng duy taâm, lìa nieäm thöôøng tònh, voâ minh dô heát töùc thaønh giôùi Phaät. Chæ trong taâm Phaät ñaày ñuû caùc coâng ñöùc, lìa quaù nghóa bieân, goïi ñoù laø giôùi. Caùc Ñaïi Boà-taùt tuy ñaày ñuû coâng ñöùc, nhöng voâ minh chöa heát thì chaúng ñoàng Phaät, neân tònh giôùi cuûa Phaät cuøng nhaân coù khaùc. Nhö treân noùi veà saùu thöù trì giôùi, tuy töùc hôn keùm chaúng ñoàng nhöng ñeàu laø moät taâm taïo neân. Vì haøng phaøm tieåu chaúng roõ duy taâm, chöùng khoâng chaáp thuû töôùng, thuû töôùng laø thaønh dô baån cuûa toäi phöôùc, chöùng khoâng laø traùi vôùi moân vieân thöôøng. Neáu vaøo trong Toâng Kính töï thaønh giôùi ñöùc, thì chaúng laø khoâng coù caùc duyeân quaáy ñoäng. Haù chaúng phaûi ñeä nhaát ö? Giôùi phaùp ñaõ vaäy, muoân haïnh cuõng theo ñoù. Do vaäy, trong luaän Hoa Nghieâm noùi: “Phaøm giôùi Tieåu thöøa vì tình coù toâng, vì Ñöùc Nhö Lai môùi ñaàu vì nôi taïo nghieäp cuûa haøng phaøm phu, neân noùi nhö vaäy laø neân laøm, nhö vaäy laø chaúng neân laøm, noùi thieän vaø baát thieän, laäp giaùo nhö vaäy chöa laø thaät coù. Coù giaùo nhö vaäy laø taïm caên cöù ôû nôi hö voïng cuûa phaøm tình ngang buoäc laém taøn aùc, duøng giaùo ñeå caám cheá ñoù khieán sanh trong trôøi ngöôøi. Do ñoù, trong lôøi töïa Giôùi kinh noùi raèng: “Neáu muoán sanh leân trôøi, hay trong loaøi ngöôøi, thöôøng phaûi trì chaân giôùi, chôù khieán coù toån hoaïi”. Chuùng sanh höõu vi taïo nghieäp, hö voïng chaúng phaûi thaät ñöùc neân sanh trong ngöôøi trôøi. Voâ thöôøng hö voïng chaúng phaûi thaät, chöa ñaéc phaùp thaân trí thaân, chaúng phaûi laø thaät coù toâng, taïm vì tình coù toâng, ôû trong Tieåu thöøa laøm khuoân pheùp trì giaùo vaäy. Nhö trong Hoa Nghieâm noùi trì giôùi töùc chaúng vaäy. Kinh noùi: “Thaân laø phaïm haïnh ö? Thaân nghieäp boán oai nghi cho ñeán Phaät phaùp taêng, möôøi chuùng, baûy giaø, Hoøa thöôïng Yeát-ma ñaøn ñaàu v.v... laø phaïm haïnh ö? Nhö vaäy, ngöôøi quaùn saùt chaéc chaén caàu phaïm haïnh, troïn khoâng theå ñöôïc, cho neân goïi laø thanh tònh phaïm haïnh”. Nhö trong phaåm Phaïm Haïnh noùi: “Haønh thanh tònh nhö vaäy, goïi laø trì Phaät taùnh giôi, ñaéc phaùp thaân Phaät vaäy, cho ñeán luùc môùi phaùt taâm, beøn thaønh Chaùnh giaùc, vì trì Phaät taùnh giôùi vaäy, cuøng Phaät theå ngang baèng, lyù söï bình ñaúng, hoãn chaân phaùp giôùi. Trì giôùi nhö vaäy chaúng thaáy töï thaân hay trì giôùi, chaúng thaáy thaân ngöôøi khaùc coù phaù giôùi, chaúng phaûi haïnh cuûa phaøm phu, chaúng phaûi haïnh cuûa Thaùnh hieàn, chaúng thaáy töï thaân phaùt taâm Boà-ñeà, chaúng thaáy chö Phaät thaønh Ñaúng chaùnh giaùc, hoaëc ñeïp hoaëc xaáu, hoaëc coù chuùt ít phaùp coù theå ñöôïc, thì chaúng goïi laø tònh haïnh, phaûi quaùn nhö vaäy, taùnh giôùi nhö vaäy, töùc laø phaùp thaân vaäy. Phaùp thaân töùc laø trí tueä cuûa Nhö Lai vaäy. Trí tueä cuûa Nhö Lai töùc laø Chaùnh giaùc vaäy, cho neân chaúng ñoàng vôùi Tieåu thöøa coù laáy boû vaäy”. Nhöng, tuy khoâng laáy boû ôû hai moân lyù haønh, cuõng chaúng pheá boû

ñaày ñuû tu. Nhö Haøn Sôn Töû coù baøi thô noùi laø:

*“Nguõ nhaïc ñeàu thaønh phaán, Tu-di nuùi moät taác,*

*Bieån lôùn nöôùc moät gioït, Hôùp ôû ruoäng taâm ta.*

*Sanh tröôûng haït Boà-ñeà, Che khaép trôøi trong trôøi, Vì baûo ngöôøi meán ñaïo, Caån thaän vaäy möôøi trieån”.*

Phaøm chín thaét möôøi buoäc, taùnh tuy khoâng tòch. Haøng sô taâm taäp hoïc taïm phaûi xa lìa ñoù. Do vaäy chö Phaät giaûng noùi kinh giaùo saâu maàu, tröôùc tieân raên baûo khoâng theå ñoái tröôùc Boà-taùt môùi phaùt yù maø giaûng noùi, sôï haït gioáng huaân taäp laïi phaùt khôûi hieän haønh, laïi quaùn caïn caên noåi tin hieåu chaúng kòp. Nhö trong kinh Tònh Danh noùi: “Phaät daïy! Taùnh cuûa daâm noä si töùc laø giaûi thoaùt”. Laïi noùi chaúng ñoaïn daâm noä si cuõng chaúng cuøng caâu, neân noùi ñöôïc ñoù laø aån, töïa ñoù laø hieän”. Neáu ñoái vôùi daâm noä si, tình sanh muøi vò ñaém tröôùc ñöôïc vieäc ñoù thì ñaïo aån, neáu töïa kheùo quaùn ñoù, roõ taùnh ñoù thì ñaïo hieän. Tuy roõ maø chaúng ñaém tröôùc neân noùi cuõng chaúng cuøng caâu. Neáu chaúng phaûi haønh laâu daøi thì Boà-taùt caên thuaàn thuïc môùi coù theå lyù söï voâ ngaïi, nhö caùc baäc Tieân ñöùc coù keä tuïng raèng:

*“Laâu troàng caên laønh saâu, Gaëp buïi buïi chaúng baùm, Chaúng phaûi buïi chaúng baùm, Töï do ta khoâng taâm”.*

Hoûi: Phaùp thaân khoâng aûnh töôïng, coõi chaân nhö khoâng, ñeàu laø moät taâm, khoâng rieâng bieät y chaùnh. Côù sao trong giaùo baøn noùi nhieàu roäng veà thaân vaø coõi nöôùc?

Ñaùp: Chæ ôû taùnh töôùng töï taâm maø phaân teân goïi cuûa thaân vaø coõi nöôùc, laáy nghóa töôùng töï taâm goïi laø thaân, nghóa taùnh töï taâm goïi laø coõi nöôùc. Trong Thanh Löông sôù hoûi: “Thaân vaø coõi nöôùc phaùp taùnh laø rieâng khaùc hay chaúng rieâng khaùc”. Neáu rieâng khaùc thì chaúng goïi laø phaùp taùnh, taùnh khoâng hai vaäy. Coøn neáu chaúng rieâng khaùc thì khoâng naêng y vaø sôû y vaäy”. Ñaùp: “Kinh luaän noùi khaùc nhau, goàm thaâu phaùp thaân, löôïc coù möôøi thöù: Moät laø, y cöù luaän Phaät ñòa, thì chæ laáy phaùp giôùi thanh tònh maø laøm phaùp thaân, cuõng laáy phaùp taùnh maø laøm coõi nöôùc ñoù. Taùnh tuy moät vò, tuøy töôùng thaân vaø coõi nöôùc maø phaân hai rieâng bieät. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Taïi trong soá höõu tình thì goïi laø Phaät taùnh, taïi trong soá chaúng phaûi tình thì goïi laø phaùp taùnh, giaû noùi naêng sôû maø thaät khoâng sai”. Trong

luaän Duy Thöùc noùi: “Tuy thaân vaø coõi nöôùc ñaây theå khoâng sai bieät, maø thuoäc Phaät phaùp. Taùnh töôùng khaùc neân goïi laø phaùp taùnh thuoäc Phaät laøm thaân phaùp taùnh. Phaùp taùnh thuoäc phaùp laøm coõi nöôùc phaùp taùnh. Taùnh tuøy töôùng khaùc neân noùi nhö vaäy”. Nay noùi nhö hö khoâng laø nhö trong luaän Duy Thöùc noùi: “Thaân vaø coõi nöôùc ñaây ñeàu chaúng phaûi saéc goàm thuoäc, tuy chaúng theå noùi hình töôïng lôùn nhoû, nhöng tuøy söï töôùng löôïng ñoù voâ bieân. Thí nhö hö khoâng khaép taát caû xöù”. Neân nhö hö khoâng, noùi thoâng duï thaân vaø coõi nöôùc. Hai laø, hoaëc chæ ñaïi trí maø laøm phaùp thaân, sôû chöùng chaân nhö laøm coõi nöôùc phaùp taùnh, neân trong luaän Voâ Taùnh Nhieáp noùi: “Khoâng dô, khoâng ngaên ngaïi trí laø phaùp thaân vaäy. Neáu vaäy, sao noùi thaân töôùng nhö hö khoâng? Vì trí theå voâ ngaïi, ñoàng nhö hö khoâng vaäy”. Ba laø, cuõng trí cuõng nhö maø laøm phaùp thaân. Trong baûn luaän Nhieáp Ñaïi thöøa ñôøi Löông, vaø kinh Kim Quang Minh ñeàu noùi: “Chæ nhö nhö vaø trí nhö nhö rieâng coøn goïi laø phaùp thaân vaäy”. Ñaây thì goàm caû nhö vaø trí. Coõi nöôùc thì chæ nhö. Boán laø, caûnh trí ñeàu saïch maø laøm phaùp thaân. Trong kinh noùi: “Phaùp thaân Nhö Lai chaúng phaûi taâm chaúng phaûi caûnh. Coõi nöôùc cuõng tuøy vaäy”. Y cöù vaøo nghóa naøy thì trong caùc Kheá kinh ñeàu noùi thaân vaø coõi nöôùc Nhö Lai khoâng hai. Ñaây thì ngoân töø y chaân hieån baøy khoâng naêng sôû, môùi noùi laø y chaân, thaønh nghóa nhö khoâng. Naêm laø, boán caâu treân ñaây hôïp laøm moät phaùp thaân voâ ngaïi, tuøy noùi ñeàu ñöôïc, coõi nöôùc cuõng nhö theá. Saùu laø, toång bieät naêm caâu treân ñaây töôùng chöùa hình ñoaït, heát naêm thuyeát ñaây choùng töï nhieân voâ kyù laáy laøm phaùp thaân, coõi nöôùc cuõng nhö vaäy. Treân ñaây ñôn leû caên cöù caûnh trí ñeå bieän giaûi. Baûy laø, thoâng nhieáp naêm phaàn laø bi nguyeän v.v... caùc sôû haønh voâ löôïng coâng ñöùc, khoâng gì chaúng ñeàu laø phaùp thaân ñaây gom thaâu, vì tu sanh coâng ñöùc haún chöùng lyù vaäy, dung nhieáp voâ ngaïi töùc sôû chöùng chaân nhö theå ñaïi ñaây laøm coõi nöôùc phaùp taùnh. Y cöù ôû nghóa naøy thì thaân vaø coõi nöôùc choùng khaùc bieät. Nay noùi thaân töôùng töùc caùc coâng ñöùc, noùi nhö hö khoâng töùc laø taùnh cuûa thaân. Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Hieåu thaân Nhö Lai chaúng phaûi nhö hö khoâng, nôi taát caû coâng ñöùc voâ löôïng dieäu phaùp ñeàu vieân maõn vaäy”. Taùm laø, goàm thaâu baùo hoùa saéc töôùng coâng ñöùc khoâng gì chaúng ñeàu laø phaùp thaân ñaây thaâu vaäy. Trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi: “Ba möôi hai töôùng toát v.v... ñeàu laø phaùp thaân thaâu goàm”. Laïi trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Phaùp thaân saïch vi dieäu, ñaày ñuû ba möôi hai töôùng”. Nhöng coù ba nghóa: Thöù nhaát laø töôùng töùc nhö neân quy veà lyù phaùp thaân. Thöù hai laø, nôi trí hieän neân thuoäc trí phaùp thaân. Coõi nöôùc sôû y ñoù thì thoâng caû taùnh töôùng, dô saïch voâ ngaïi. Coõi nöôùc ta ñaây saïch maø oâng chaúng thaáy, chuùng sanh thaáy thieáu ñoát maø coõi nöôùc saïch chaúng huûy hoaïi. Saéc töùc laø nhö,

töôùng töùc chaúng phaûi töôùng. Thaân coõi nöôùc söï lyù giao goàm qua laïi nöông töïa gìn giöõ, thoâng goàm coù boán caâu: Thöù nhaát, nghóa laø saéc thaân y töïa saéc töôùng coõi nöôùc. Thöù hai, saéc thaân y töïa coõi nöôùc phaùp taùnh. Thöù ba, phaùp thaân y töïa saéc töôùng coõi nöôùc. Thöù tö, saéc thaân y töïa coõi nöôùc saéc töôùng. Treân ñaây coøn thoâng caùc giaùo Ñaïi thöøa. Chín laø, thoâng goàm ba thöù theá gian ñeàu laøm moät ñaïi phaùp thaân, ñaày ñuû möôøi Phaät vaäy, ba thaân ñoù bình ñaúng ñeàu laø trí Chaùnh giaùc trong ñaây goàm vaäy. Coõi nöôùc cuõng nhö ñoù, töùc nhö khoâng thaân maø thò hieän thaân khaép cuøng, khoâng nôi naøo chaúng ñaày ñuû, chæ laø Hoa Nghieâm. Möôøi laø, phaân quyeàn thaät treân chæ laáy thöù chín thuoäc ôû kinh ñaây. Neáu y cöù dung nhieáp vaø nhieáp ñoàng giaùo, goàm chín nghóa tröôùc laøm moät caâu toång, ñoù nghóa laø thaân vaø coõi nöôùc Nhö Lai voâ ngaïi vaäy.

Laïi nöõa, caùc coõi nöôùc voâ ngaïi, thoâng goàm coù möôøi thöù, ôû caùc giaùo noùi veà coõi nöôùc, hoaëc cho raèng chæ laø voâ thöôøng, hoaëc noùi taâm bieán, lyù söï caùch bieät moät chieàu chaúng dung, neân nay coát yeáu bieän giaûi veà voâ ngaïi. Moät laø, lyù söï voâ ngaïi, nghóa laø toaøn ñoàng chaân taùnh maø töôùng coõi nöôùc roõ raøng, nhö trong kinh coù keä tuïng raèng: “Bieån theá giôùi Hoa Taïng, phaùp giôùi khoâng sai bieät, trang nghieâm ñeàu thanh tònh” vaäy. Hai laø, thaønh hoaïi voâ ngaïi, nghóa laø chaúng hoaïi töôùng maø khaép cuøng vaäy, nhö trong kinh coù keä tuïng: “Ñem moät coõi gieo vaøo möôøi phöông, möôøi phöông vaøo moät cuõng khoâng thöøa”. Laø moät nhieàu voâ ngaïi vaäy. Naêm laø, töông töùc voâ ngaïi. Trong kinh noùi: “Voâ löôïng theá giôùi töùc moät theá giôùi” vaäy. Saùu laø, vi teá voâ ngaïi, trong kinh coù baøi keä tuïng raèng: “Chaâu ngoïc thanh tònh raõi nhö maây, saùng ngôøi hieån hieän aûnh chö Phaät v.v...” Baûy laø, aån hieån voâ ngaïi, nghóa laø nhieãm tònh khaùc loaïi, aån hieän ñeàu khaùc, thaáy chaúng ñoàng vaäy. Taùm laø, truøng hieän voâ ngaïi, nghóa laø ôû trong moät maûy buïi thaáy taát caû caùc coõi nöôùc, trong moãi maûy traàn trong coõi nöôùc thaáy coõi nöôùc cuõng vaäy. Lôùp lôùp voâ taän nhö löôùi trôøi Ñeá-thích. Chín laø, chö baïn voâ ngaïi, phaøm moät theá giôùi haún coù taát caû laáy laøm quyeán thuoäc, trong kinh coù keä tuïng raèng: “Tyø-loâ-giaù-na sôû haønh xöa, caùc thöù coõi nöôùc ñeàu thanh tònh”. Caùc thöù coõi nöôùc töùc laø quyeán thuoäc vaäy. Möôøi laø, ba ñôøi voâ ngaïi, laø moät nieäm haøm dung vaäy. Voâ ngaïi nhö treân ñeàu laø moät taâm, neáu coù phaùp khaùc cuøng xen laãn thì chaúng theå dung nhieáp. Nhö trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “Phaät daïy: Naøy thieän nam! Laøm sao Boà-taùt töï thanh tònh coõi nöôùc mình nhö coõi nöôùc chö Phaät? Neáu Boà-taùt bieát taát caû caùc phaùp khoâng coõi nöôùc chaúng phaûi coõi nöôùc, ñeán taát caû xöù khoâng ñeán khoâng chaúng ñeán. Neáu Boà-taùt thaáy phaùp ñoái saùu tình, ñeàu bieát laø Phaät phaùp, cuõng chaúng thaáy phaøm phu vaø phaùp Phaät coù khaùc, khôûi yù nieäm

raèng taát caû phaùp ñaây ñeàu laø phaùp Phaät. Phaät phaùp ñeán taát caû xöù vaäy. Taát caû caùc phaùp vaø phaùp Phaät, chæ giaû danh töï, cuõng chaúng phaûi phaùp phaûi, cuõng chaúng phaûi phaùp quaáy. Cho neân chuùng ta khoâng neân chaáp thuû ñaém tröôùc. Vì coõi nöôùc töï mình thanh tònh thì bieát coõi nöôùc chö Phaät thanh tònh. Ñaây cuøng phaùp bình ñaúng v.v... nhaõn giôùi laø Phaät giôùi, nhó tyû thieät thaân yù phaùp giôùi laø Phaät giôùi. Ta khoâng neân phaân bieät coù toân coù ty. Boà- taùt nhö vaäy ñeán nôi taát caû phaùp Bình ñaúng, ñoù laø Boà-taùt töï thanh tònh coõi nöôùc mình nhö coõi nöôùc chö Phaät, thì bieát chuû baïn, y chaùnh chaúng lìa nguõ uaån, nguõ uaån taùnh khoâng, töùc laø bình ñaúng. Laïi thaáy phaùp theo duyeân thì bieát coõi nöôùc do taâm hieän. Coõi nöôùc do taâm hieän neân coù maø töùc khoâng, khoâng laø phaùp taùnh, muoân phaùp do sanh, thaáy phaùp taùnh nguyeân laø chaân trí tueä. Do ñoù coõi nöôùc tha thoï duïng cuûa chö Phaät tuøy caên chaúng ñoàng, thaáy coù sai bieät vaäy. Trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Coõi nöôùc ta chaúng hö, chuùng sanh thaáy chaùy raõ”. Ngöôøi xöa noùi: Nhö ngöôøi ñeán nôi löûa ngaï quyû thì thaáy laø nöôùc, ngaï quyû ñeán nôi nöôùc ngöôøi thì thaáy laø löûa, cuõng nhö cung ñieän cuûa La-saùt cuøng cung ñieän ngöôøi, ñoàng taïi moät nôi, maø chaúng cuøng thaáy. Coõi nöôùc tha thoï duïng cuõng laïi nhö vaäy. Neáu coõi nöôùc töï thoï duïng neân laø khaép cuøng chaúng töùc ba coõi, chaúng lìa ba coõi vaäy. Neáu coõi nöôùc phaùp taùnh, töùc khôûi dieät thöôøng nhö, neân bieát coõi nöôùc Phaät khoù nghó löôøng, chaúng theå laøm thaáy coøn maát saïch dô vaäy. Laïi, caùc baäc coå ñöùc giaûi thích coù ba nghóa: Moät laø, töï taùnh thaân vaø coõi nöôùc ñaõ ñoàng sôû chöùng, roõ raøng laø theå ñoàng nhö hö khoâng trong moät phoøng nhaø. Hai laø, töï thoï duïng nhö aùnh saùng ngaøn ngoïn ñeøn ñoàng khaép trong phoøng nhaø. Ba laø, tha thoï duïng vaø bieán hoùa hai coõi nöôùc chaùnh chöùng ôû tröôùc cuõng töông tôï teân goïi ñoàng maø tuøy cô thaáy khaùc. Nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Theo nghieäp phaùt hieän laø tuøy nghieäp quaû chuùng sanh ñeàu hay hieån hieän, nhö Ñöùc Phaät Thích-ca xuaát hieän nôi ñôøi, coõi nöôùc heïp nhoû, bieån nöôùc taêng ñaày, Ñöùc Di-laëc haï sanh, theá giôùi roäng raõi boán bieån lôùn giaûm, Boà-taùt taïi trong chuùng hoäi, khoâng coù goø ñoài haàm hoá. Thanh vaên ôû trong, dô xaáu traøn ñaày, neân bieát tuøy taát caû caùc höõu tình maø ra öùng hieän, roäng heïp dô saïch taát caû ñeàu do taâm löôïng chuùng sanh maø thaønh. Phaät quaû voâ taùc”. Duï coâng noùi: “Taâm thì chö Phaät chöùng ñoù laáy laøm phaùp thaân, caûnh thì chö Phaät chöùng ñoù laáy laøm coõi tònh”. Thì caû hai ñeàu laø sôû chöùng, trí laø naêng chöùng. Trong Töø AÂn sôù noùi: “Hoûi: “Coõi tònh laáy gì laøm theå?” Ñaùp: Theo“Trong Nhieáp Ñaïi Thöøa Luaän noùi: Chæ laáy duy thöùc trí laøm theå, vì Phaät vaø Boà-taùt duy thöùc trí laøm theå”. Töùc nhö trong luaän Kim Cang Baùt-nhaõ noùi: “Trí taäp duy thöùc thoâng. Laáy coõi tònh nhö vaäy”. Neáu laø luaän Phaät ñòa thì laáy taâm töï taïi voâ laäu cuûa Phaät

laøm theå, chaúng phaûi lìa ngoaøi taâm Phaät tònh rieâng coù thaät laøm theå, chaúng phaûi lìa ngoaøi taâm Phaät tònh rieâng coù thaät caùc thöù saéc taâm tònh vaäy”. Laïi noùi: “Saéc v.v... töùc laø taâm Phaät tònh caûm neân, lìa Phaät ngoaøi cuûa töï taâm, rieâng khoâng naêng caûm, nhö vaäy saéc cuûa giaû thaät ñeàu chaúng lìa taâm Phaät tònh, töùc tònh taâm ñaây naêng hieån hieän saéc cuûa giaû thaät vaäy”. Trong kinh noùi: “Saéc xanh aùnh saùng xanh, saéc vaøng aùnh saùng vaøng v.v... laø nghóa naøy vaäy”. Laïi, trong Voâ Löôïng Thoï sôù cuûa Thieân Thai noùi: “Phaøm, Laïc bang ñoù cuøng vôùi khoå vöïc, vaøng baùu ñoù cuøng vôùi buøn caùt, thai nguïc ñoù cuøng vôùi hoa ao, röøng gai ñoù so vôùi caây quyønh, thaät do taâm phaân dô saïch, thaáy söï thaêng traàm cuûa hai coõi nöôùc. Haïnh môû thieän aùc, thaáy thoâ dieäu cuûa hai phöông. Duï nhö hình ngay thì boùng thaúng, nguoàn ñuïc thì doøng toái, cho ñeán coù theå goïi laø vi haïnh dieäu quaùn, yeáu thuaät cuûa chí ñaïo ñoù thay!” Kinh ñaây laáy taâm quaùn laøm toâng, thaät töôùng laøm theå. Kyù noùi: “Dieäu quaùn chí ñaïo laø nghieäp haïnh tuy nhieàu, laáy taâm quaùn laøm yeáu thuaät, moät nieäm taâm khôûi thì coõi tònh khôûi thì coõi tònh roõ raøng, voâ taùc theå nhö xöa noùi laø vi haïnh moät nieäm Tam quaùn ñeàu khoâng giaû trung, naêng sôû tuy phaân hoå chieáu chaúng nghó baøn, caûnh coát yeáu taïi taâm nguyeân, töùc coâng quaùn vaäy. Ngang khaép doïc cuøng, bình ñaúng khoâng hai. Tam quaùn nhaân vieân, tam ñöùc quaû maõn, ñeàu do nghóa taâm yeáu thaønh, neân noùi yeáu thuaät cuûa chí ñaïo, Phaùp sö Taêng Trieäu noùi: “Muoân söï muoân hình ñeàu do taâm thaønh, taâm coù cao thaáp neân goø ñoáng ñoù sanh”. Laïi noùi: “Coõi Phaät thöôøng tònh, ñaâu ñôïi bieán maø sau nghieâm söùc, nghóa laø bieán choã thaáy cuûa moïi ngöôøi vaäy. Do ñoù chuùng sanh thaáy laø ñaát ñaù nuùi soâng ñeàu laø aûnh khôûi cuûa töï nghieäp. Boà-taùt thuaàn laøm dieäu tueä töùc laø choã laøm cuûa chaân trí, lìa taâm phaøm Thaùnh, khoâng caûnh chaân tuïc, nhö trong luaän Hoa Nghieâm noùi: “Kinh Hoa Nghieâm ñaây noùi roõ moân phaùp giôùi duyeân khôûi, lyù söï khoâng hai, khoâng duyeân naøo chaúng vaéng laëng, khoâng söï naøo chaúng chaân, möôøi phöông theá giôùi moät chaân, bieån taùnh ñaïi trí khaép cuøng, laøm caûnh giôùi coõi nöôùc, goàm laøm bieån taùnh, laøm moät chaân phaùp giôùi chaúng phaûi höõu tình voâ tình tuøy nghieäp noùi vaäy. Vì trong Hoa Nghieâm caûnh giôùi thuaàn chaân taát caû laø trí vaäy. Haøng Boà-taùt Thaäp truï laáy tueä laøm coõi nöôùc, haøng Boà-taùt Thaäp haïnh laáy trí laøm coõi nöôùc, haøng Boà-taùt Thaäp hoài höôùng, Thaäp ñòa laáy dieäu laøm coõi nöôùc, chaúng noùi höõu tình vaø voâ tình hai kieán sai bieät, vì kinh Hoa Nghieâm laøm roõ baûn phaùp khaùc vôùi giaùo quyeàn hoïc cuûa haøng Ba thöøa vaäy. Voâ tình ñoù vaø höõu tình ñoù coù sanh coù dieät vaäy.

Hoûi: Taát caû thaân vaø coõi nöôùc do taùm vi thaønh neân, côù sao duy taâm

maø khoâng trôû ngaïi?

Ñaùp: Chaáp saéc cöïc vi coù taùnh trôû ngaïi laø toâng Tieåu thöøa, chaúng

phaûi thoâng caû ñaïi chæ. Nöôùc ngöôøi löûa quyû ñaâu taïi phöông khaùc. Bieån trong loã chaân loâng nuùi trong haït caûi, ai luaän lôùn nhoû. Moät maûy traàn moät thöùc muoân caûnh muoân taâm vaäy. Neáu meâ taâm maø quaùn saéc thì thoâng thì thoâng bòt uyeån nhieân, neáu roõ saéc vaø minh taâm, ñoù laø chaúng phaûi tuyeät vaäy. Do ñoù, caùc baäc coå ñöùc noùi: “Neáu bieát saéc töùc khoâng, quaùn saéc quaáy ö? Neáu meâ saéc chaúng phaûi khoâng, quaùn saéc phaûi ö? Neáu bieát khoâng töùc saéc quaùn khoâng quaáy ö? Neáu quaùn khoâng khaùc saéc, quaùn khoâng phaûi ö? Ñaây laø giaûi hieåu laàm hoaëc khaùc ñöôøng, töï phaân chia so saùnh naøo lieân quan hai caûnh saéc khoâng ñeå bieän raønh taø chaùnh ö? Neáu hieåu Toâng ñoà ñaây, thöôøng saéc quaùn maø luoân chaùnh, neáu meâ chæ thuù naøy, tuy khoâng quaùn vì thöôøng taø. Vaû laïi, phaøm chuùng sanh chaúng roõ hai khoâng ñeàu vì chaáp taâm vaø saéc laø thaät coù, quaùn taâm chaúng dieäu, chieáu caûnh khoâng coâng, ñaõ chaúng hieåu töùc saéc roõ khoâng, laïi chaúng hay boå cheû nhoû nhieäm, khoâng bieát saéc tuï thoâ teá, sao cuøng taâm nguyeân chaân voïng? Nay ñoái vôùi haïng coù caïn saâu, löôïc neâu nghóa taùnh töôùng, khieán caên cuûa vieân ñoán chaúng soi xeùt, khieán trí haøng trung haï khoâng boû soùt, nhö caùc baäc Tieân ñöùc noùi: “Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän nôi ñôøi, voán vì ñoä sanh, höõu tình meâ chaáp caên saâu, voïng tính thaät coù ngaõ phaùp, phaát töùc kheùo thieát baøy phöông tieän, khieán tröø taâm ñieân ñaûo, ôû trong saéc tuï xua döùt phaân tích coù nhö dao duøng hieån baøy choã phaân chia ñoù, saéc tuy voâ löôïng chaúng vöôït ngoaøi hai baäc: Moät laø caâu ngaïi ( ñeàu ngaên ngaïi ); hai laø sôû ngaïi (caùi bi ngaên ngaëc ). Caâu ngaïi saéc, töùc nghóa laø naêm caên naêm caûnh hay taïo boán ñaïi, ñaây laø toång theå, vaøo trong maø phaân bieät laø töùc xanh vaøng ñoû traéng, boán thöù naøy laø thaät, ngaén daøi vuoâng troøn cao thaáp thoâ teù, hoaëc chaùnh, hoaëc chaúng chaùnh, möôøi ñaây laø giaû. Y cöù thaät coù neân goïi laø hình saéc, naêng ngaïi ñoái vôùi khaùc, cuõng bò khaùc ngaïi, neân goïi laø caâu ngaïi. Y cöù phaân tích chia cheû ñaây thaønh saéc cöïc nhoû, saéc cöïc nhoû bò phaùp xöù goàm thaâu. Laïi coù aùnh saùng aûnh töôïng saùng toái khoùi maây buïi söông huyùnh saéc bieåu saéc, khoâng moät hieån saéc v.v... ñeàu laø giaû coù, do bò khaùc ngaïi, chaúng theå ngaïi khaùc, goïi laø sôû ngaïi saéc, y cöù giaû töôûng naøy luùc phaân tích chia cheû, goïi laø cöïc huyùnh saéc, cöïa huyùnh saéc töùc nôi phaùp goàm thaâu. Ba laø, hieån baøy haønh töôùng vaø ñònh sôû y, nghóa laø caùc sö phaûi Du-giaø, luùc laøm quaùn haïnh, y boán tónh löï caên baûn ñònh taâm, luùc cuøng tueä caâu, gaù caên caûnh kia vaø cuøng ngoaïi saéc laøm chaát, ôû treân töï thöùc bieán aûnh maø duyeân, ôû trong cuûa moät saéc tuï, môùi ñaàu chia laøm hai, quaùn hai phaàn naøy, treân saéc ngaõ phaùp ñeàu khoâng, roõ raøng raønh reõ chaúng chìm ñaém chaúng xoay laéc, laïi sôï hai phaàn trong saéc, ngaõ phaùp vaãn coøn, laïi cuøng tueä taâm chieát laøm boán rieâng bieät, nhö vaäy cho ñeán moät töôùng laân hö, laïi chaúng theå

chieát, sau bieân sanh saéc, neáu laïi chieát ñoù beøn thaønh chaúng phaûi saéc, y cöù ñaây giaû laäp cöïc löôïc cöïc huyùnh hai thöù cöïc vi, suy tìm ngaõ phaùp thaät theå ñeàu khoâng, ñaït bieán keá khoâng, ngoä y tha giaû beøn hay daãn khôûi hai khoâng voâ laäu, trí caên baûn sanh, töùc chöùng hai khoâng, hieån baøy chaân lyù.

Laïi nöõa, coõi nöôùc Phaät laø nhö nay trong moät nöôùc ñeàu do Thieân töû naém ñaàu laõnh ñaïo, khoâng gì chaúng thuoäc ôû nöôùc, nay cuõng nhö vaäy, tuøy taâm moät töôûng moät duyeân, höõu tình voâ tình, hoaëc saéc hoaëc taâm, ñeàu laø caûnh sôû chieáu cuûa thaät trí, khoâng gì chaúng roõ taùnh töôùng ñoù, neân goïi laø nöôùc Phaät. Trong Tònh Danh sôù cuûa Thieân thai noùi: “Tuøy thaønh töïu chuùng sanh thì coõi Phaät tònh, tuøy coõi Phaät tònh thì noùi phaùp tònh, tuøy noùi phaùp tònh thì trí tueä tònh, tuøy trí tueä tònh thì taâm ñoù tònh, tuøy taâm ñoù tònh thì taát caû coâng ñöùc tònh. Cho neân Boà-taùt Baûo Tích muoán ñöôïc coõi nöôùc tònh, phaûi tònh taâm mình”. Tuøy taâm ñoù tònh thì coõi Phaät tònh laø quaùn taâm taùnh voán tònh gioáng nhö hö khoâng töùc laø caûnh cuûa taùnh tònh, caûnh töùc coõi nöôùc vaäy. Quaùn trí giaùc ngoä. Taâm ñaây goïi laø Phaät, quaùn môùi ñaàu goïi laø nhaân quaùn thaønh goïi laø quaû. Neáu luaän töï haønh töùc laø taâm vöông khoâng nhieãm, neáu luaän hoùa tha töùc laø taâm sôû giaûi thoaùt, trí tueä soá laø ñaïi thaàn hay baøi deïp caùc soá treân laàm hoaëc ñeå trôû laïi nguoàn taâm, thanh tònh coõi nöôùc vaäy, neân noùi taâm tònh töùc coõi Phaät tònh vaäy. Laïi tuøy theo Töù giaùo noùi roõ veà boán taâm, boán thöù taâm naøy tònh töùc boán thöù nöôùc Phaät ñeàu tònh, boán thöù taâm naøy chæ laø moät taâm töï taùnh thanh tònh. Taâm ñaây neáu tònh taát caû coõi Phaät thaûy ñeàu tònh vaäy, nhö göông saùng thì chieáu xa, linh vang thì tieáng cao, taâm saïch thì trí haønh ñeàu trong, yù hö thì caûnh giôùi ñeàu laéng. Phaøm noùi nhô saïch (caáu tònh), khoâng coù gì chaúng do taâm laø moät tònh taát caû ñeàu tònh vaäy. Hoaëc thaáy thaønh truï hoaïi khoâng ñeàu laø nghieäp thieän aùc cuûa chuùng sanh hieän. Nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Baùo tö chieâu daãn quaû aùc, nghieäp tö naøy giao thì luùc laâm chung tröôùc thaáy gioù aùc thoåi hoaïi coõi nöôùc. Cheát laø thaàn thöùc bò thoåi leân treân khoâng, xoay vaàn theo gioù ñoïa vaøo ñòa nguïc Voâ giaùn”. Xöa tröôùc giaûi thích raèng: Tö laø yù vaäy, coõi nöôùc chaúng hoaïi, do taâm phaân bieät thaáy coõi nöôùc hoaïi, do aûnh töôïng yù tö phaùp traàn sanh dieät, nôi chòu quaû baùo trôû laïi töï nhieân, ñoåi thay cuûa hay nhaän chòu sanh dieät”. Laïi, ngöôøi soáng thaáy laø coõi nöôùc, ngöôøi cheát thì thaáy laø hö hoaïi, ñeàu do yù sanh phaùp sanh, taâm dieät caûnh dieät. Trong Thaäp Töù Khoa Tònh Ñoä Nghóa noùi: “Trong kinh noùi coù haèng sa coõi nöôùc Phaät laø ñeàu do Thaùnh nhaân tieáp veát gaàn cuûa chuùng sanh. Coøn Phaät thaät khoâng coù coõi nöôùc. Laáy gì ñeå chöùng minh ñoù? Phaøm, chöa khoûi luïy neân veà hình haøi phaûi nöông coõi ñeå töï soáng, töø haøng ñeä baùt truù trôû leân troïn thoaùt veà luïy saéc, chieáu theå ñoäc laäp, thaàn khoâng phöông sôû, duøng coõi

nöôùc laøm gì? Maø noùi laø coù töùc vì chuùng sanh môû hieåu chuùt ít maø laém lôùp meâ hoaëc chöa kham chaân hoùa neân ñem phöôùc laïc trôøi, ngöôøi, daãn daét ñoù khieán haønh thieän giôùi, hoaëc duøng boán quaû ba thöøa daãn duï ñoù khieán tu ñaïo phaåm, nhöng coâng cuûa giaãm traûi thieän töï nhieân ngaàm quy veà Boà-ñeà, nhaân khôûi meâ hoaëc tham baùo neân löu chuyeån sanh töû, thaät töùc coõi nöôùc thuoäc chuùng sanh, neân khoâng coõi nöôùc naøo maø chaúng dô (ueá), tònh rieâng ôû Phaät neân khoâng coõi nöôùc naøo maø chaúng tònh, neân trong kinh noùi: “Coõi tònh ta chaúng hö” laø chæ cho ñaây vaäy”.

Hoûi: Ñieàu noùi roõ veà coõi tònh, kính nhö yeáu chæ cao, chæ taàm Huyeàn toâng chaúng laáy söï laøm tònh. Tònh thuû laáy khoâng dô. Ñaây töùc haønh nghieäp chaúng ñoàng, quaû baùo ñeán thaéng taïp. Do ñoù, caùt ñaù cuûa ngöôøi chaúng ñoàng ñaát baûy baùu maø trôøi giaãm böôùc. Nay nghi ngôø nghieäp suùc sanh khaùc vôùi ngöôøi maø ñoàng giaãm böôùc nôi ñaát caùt ñaù, vaäy coù traùi vôùi ñieàu laäp nghóa chaêng?

Ñaùp: Sôû dó suùc sanh ñöôïc cuøng ngöôøi ñoàng giaãm böôùc caùt ñaù laø do vì moät maûy may thieän nhoû ñoàng ngöôøi cuøng khoûi thoáng khoå thieâu ñoát. Vì thieän nhoû neân chaúng khoå baèng ngöôøi. Nhöng loø vaïc cuøng caùt ñaù laøm thieän. Nheï naëng tuy khaùc maø söï thaät cuøng gaàn, do ñoù coøn cuøng ngöôøi ñoàng giaãm böôùc nôi ñaát caùt ñaù, thieän hôn vieäc tinh maø caùch tuyeät vaäy, ngöôøi cuûa caùtñaù tuyeät giai caáp nôi ñaát baûy baùu.

Hoûi: Dô saïch tôï nhö khoâng chaát coá ñònh, nhö Thích Ma nam doác soûi ñaù thaønh vaøng, quyû ñoùi thaáy nöôùc thaønh löûa, côù sao dô saïch caùch tuyeät?

Ñaùp: Phaùp cuûa nhaân duyeân thaät coù lyù naøy, chæ trong kinh noùi: Nhö Thích Ma nam ñaây khoâng gì chaúng laø chæ baøy yeáu chæ, muoán noùi roõ phaùp khoâng töôùng coá ñònh ñeå veùn söï phong bít ngöng treä quaù laém cuûa chuùng sanh vaäy. Quyû ñoùi meâ hoaëc neân thaáy nöôùc laø löûa, chaúng toaïi laø löûa vaäy. Do ñoù, caùch tuyeät laø ngöôøi cuûa caùt ñaù chaúng ñöôïc ñoàng sanh An döôõng neân vaäy. Giaûi thích raèng: Tònh thuû laáy khoâng dô ueá laø chaúng laáy hình laøm tònh, thuû laáy khoâng hình laøm tònh. Laïi noùi: Baûy baùu khoâng dô cuûa caùt ñaù laøm tònh, chaúng thuû laáy baûy baùu laøm tònh. Nhö suùc sanh cuøng ngöôøi coù thieän nghieäp gaàn nhau do ñoù ñoàng giaãm böôùc nôi caùt ñaù, thieän hôn vieäc tinh laø nghieäp trôøi ngöôøi khaùc nhau vaäy. Ngöôøi tuyeät theàm caáp ñaát baûy baùu, suùc sanh chaúng kòp ngöôøi laøm khoå laø duyeân gaëp caùc thöù khoå bò roi voït naáu nöôùng vaø töï aên nuoát laãn nhau v.v... ngöôøi khoâng vieäc aáy vaäy. Neân noùi khoå baøng ngöôøi? Loø vaïc laø thuû nheï cuøng ngöôøi ñoàng döï vaäy. Trong kinh noùi: “Caùc ñòa nguïc nhoû ôû giöõa khoaûng nuùi Thieát Vi, hoaëc nôi bôø bieån hay ñoàng troáng v.v... laø nghóa aáy vaäy. Coøn

neáu ñòa nguïc A-tyø v.v... töùc cuøng ngöôøi rieâng ôû. Thieän coõi trôøi laøm hôn, baûy baùu vieäc tinh, do ñoù cuøng ngöôøi haïn vöùc caùch tuyeät. Trong caâu hoûi vaán naïn Thích Ma nam roõ raøng ôû trong loaøi ngöôøi töùc nhaän thoï quaû baùo trôøi, côù sao noùi ngöôøi tuyeät theàm caáp nôi ñaát baûy baùu? Laïi neâu cöû quyû ñoùi laø muoán noùi roõ ngöôøi chaúng tuyeät haïn vöùc cuûa quyû. Coù theå quaû baùo cuûa ngöôøi töùc quaû baùo cuûa quyû ö? Ñaùp raèng: Baøy yeáu chæ, laø yù baøy hieän vaäy, yù tröø phong bôùt meâ mô, cuøng cöïc cuûa thöôøng, do ñoù noùi chaúng toaïi laø löûa. Quyû ñoùi tuy söï nghieäp hoaëc laøm meâ môø thaáy nöôùc laø löûa, nhöng nöôùc chaúng theo hoaëc ñeå thaønh löûa. Toaïi nghóa laø theo, phaùp cuûa nhaân duyeân thaät coù lyù naøy, nghóa laø Ñöùc Nhö Lai giaûng noùi phaùp coù hai thöù moân: Moät laø, moân nhaân duyeân; hai laø, moân nhaân quaû. Moân nhaânduyeân töùc laø khoâng ñònh chaát, moân nhaân quaû töùc coù ñònh nghóa. Laïi, trong kinh noùi roõ taát caû coõi nöôùc dô saïch trong theá gian ñeàu laø choã thaønh cuûa haïnh Boà-taùt, chuùng sanh nghieäp cuøng caûm, nhö Ta-baø duyeân thuaàn thuïc töùc Hoa Taïng laø Ta-baø, nhö Hoa Taïng duyeân thuaàn thuïc töùc Ta-baø laø Hoa Taïng, neáu khoâng haønh khoâng caûm, theá giôùi chaúng thaønh thì lìa ngoaøi taâm laïi khoâng moät phaùp. Nhö bieån theá giôùi Hoa Taïng, löôïc coù hai nhaân: Moät laø, noùi veà Nhö Lai Taïng thöùc cuûa chuùng sanh töùc bieån höông cuõng laø bieån phaùp taùnh, y töïa goác voâ truù, ñoù goïi ñoù laø phong luaân, cuõng laø gioù voïng töôûng, ôû trong bieån naøy coù töôùng nhaân quaû vaø haèng sa taùnh ñöùc, töùc laø hoa cuûa chaùnh nhaân, theá gian vaø xuaát theá gian quaû phaùp ôû töông lai thaûy ñeàu goàm chöùa, neân goïi laø taïng. Neáu duøng phaùp taùnh laøm bieån, taâm töùc laø hoa, haøm taøng cuõng vaäy, nhöng taïng thöùc ñaây beân trong cuûa töôùng phaàn, moät nöûa laøm khí vaät beân ngoaøi, chaúng chaáp thoï vaäy, moät nöûa laøm thaân beân trong, chaáp laøm töï taùnh sanh nhaän bieát vaäy, moät nöûa laøm thaân beân trong, chaáp laøm töï taùnh sanh nhaän bieát thoï vaäy. Nhö Lai Taïng thöùc bôûi duyeân gì maø nhö vaäy? Vì phaùp nhö vaäy. Haønh nghieäp daãn vaäy. Hai laø, noùi veà chö Phaät, nghóa laø duøng gioù ñaïi nguyeän duy trì bieån ñaïi bi, sanh hoa voâ bieân haïnh, haøm taøng töï lôïi, lôïi tha, quaû phaùp nhieãm tònh truøng ñieäp voâ ngaïi, neân töôùng traïng coõi nöôùc sôû caûm nhö theá, sôû dó truøng truøng voâ taän ñeàu laø taâm cuûa phaøm Thaùnh laø taùnh chaân nhö vaäy. Bieån lôùn nhö treân ñaõ laø taïng thöùc, nay laïi noùi roõ beân trong cuûa Hoa goàm caùc haït gioáng moãi moät chuûng töû chaúng lìa bieån taïng thöùc, neân coù nhieàu bieån höông. Nhöng moãi moãi ñaày ñuû ôû taùnh ñöùc vaäy, ñeàu coù trang nghieâm vaäy. Laïi, phaøm taát caû caùc phaùp tuøy duyeân huyeãn sanh, theå duïng ñeàu khoâng, aån hieän hoã töông khôûi, hoaëc hieän moät trong nhieàu, hieän nhieàu trong moät. Neáu chaúng bieát caên do cuûa khôûi taän thì maït tình tuøy caûnh chuyeån, hoaëc tuøy caûnh ñeïp maø vui thích nhoùm taäp, hoaëc theo

duyeân aùc maø khieáp sôï sanh. Neáu hay thaáu roõ taát caû caùc phaùp cuûa phaøm Thaùnh, ñeàu laø caûnh giôùi cuûa töï taâm, duøng moät aán naøy, caùc khieáp sôï ñeàu ngaàm tieâu. Do ñoù, trong kinh Trì Ñòa noùi: “Phaät baûo: “A-daät-ña! Boà-taùt ñoái vôùi taát caû phaùp, ñoái vôùi taát caû phaùp Boà-taùt, chôù neân sanh khieáp sôï, ñoái vôùi phaùp cuûa taát caû Bích- chi Phaät, cuõng chôù khieáp sôï, ñoái vôùi taát caû phaùp Thanh vaên, cuõng chôù khieáp sôï, ñoái vôùi taát caû phaùp phaøm phu, cuõng chôù khieáp sôï, cho ñeán ñoái vôùi tænh ñoái vôùi loaïn, cuõng chôù khieáp sôï, ñoái vôùi giaû ñoái vôùi thaät chôù khieáp sôï, ñoái vôùi tin hay chaúng tin, cuõng chôù khieáp sôï. Ñoái vôùi nieäm thieän hay nieäm chaúng thieän, cuõng chôù khieáp sôï, ñoái vôùi truù hay chaúng truù cuõng chôù khieáp sôï. Nhö vaäy, Boà-taùt ñoái vôùi taát caû phaùp, chôù sanh khieáp sôï. A-daät-ña! ÔÛ ñôøi quaù khöù, ta tu caùc phaùp voâ uùy nhö theá v.v... ñöôïc thaønh Chaùnh giaùc, ñeàu hay roõ bieát taát caû caûnh giôùi cuûa taâm chuùng sanh maø ñoái vôùi choã bieát chaúng khôûi töôùng bieát, duøng sôû chöôùng cuûa ta maø tuøy cô ñeå giaûng noùi, hay khieán caùc haøng Boà- taùt v.v... nghe phaùp chöùng ñaéc aán quang minh Ñaø-la-ni, do ñöôïc phaùp aán neân troïn chaúng thoái chuyeån”. Giaûi thích raèng: “Roõ moät phaùp voâ uùy (khoâng khieáp sôï) hay tröø naêm thöù khieáp sôï, vaøo moân moät taâm ñaây, seõ sanh ôû Hoan Hyû Ñòa. Laïi noùi: Taâm tònh ñöôïc coâng ñöùc coõi Phaät tònh, neân noùi: “Muoán ñöôïc quaû coõi tònh phaûi tònh taâm ñoù” neâu quaû khuyeân nhaân, nghóa laø do taâm vaäy, côù sao goïi laø tònh? Neáu haønh giaû chaúng ñöôïc nôi taâm thì taâm khoâng khôûi dieät, do khoâng khôûi dieät, neân goïi ñoù laø taâm tònh. Laïi, trong kinh Ñaïi Phaåm noùi: “Khoâng vaäy, lìa vaäy, chaúng sanh vaäy, vaéng laëng vaäy. Goïi ñoù laø tònh”. Tuøy taâm ñoù tònh thì coõi Phaät tònh laø noùi roõ taâm thì laø nhaân. Ñaây noùi roõ ngoaøi taâm khoâng caûnh giôùi tuøy taâm maø sanh. Taâm ñaõ thanh tònh, töôùng quaû baùo beân ngoaøi cuõng tònh. Tònh ueá theo taâm, töï khoâng theå chaát, ñaâu coù cuøng ngaïi maø khaùc xöù, cho neân haïnh nghieäp chaúng ñoàng, moãi moãi thaáy khaùc. Haïnh nghieäp ñoàng do ñoù choã thaáy chaúng khaùc, nhö tieáng hoøa aâm vang thuaän hình thaúng boùng ngay, khaùc cuûa tònh ueá ñeàu do taâm laøm. Neáu khoâng taâm phaân bieät, saïch dô sao sanh? Thaáy thaät taùnh dô töùc khoâng töôùng tònh, ñaâu coù töôùng hai phaùp ñoái ñaûi maø luaän baøn sai bieät ö? Neân trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng raèng:

*“Coõi Phaät khoâng phaân bieät,*

*Khoâng gheùt cuõng khoâng yeâu, Chæ tuøy taâm chuùng sanh, Thaáy coù khaùc nhö vaäy”.*

Do vì ñoái cô laäp giaùo, ôû trong moân phaân bieät luaän taâm chuùng sanh tònh. Chaúng phaûi chæ moät thöù, khoâng theå saám seùt ñoàng, xöa tröôùc giaûi

thích coù boán: Moät laø, chaân thaät tònh, nghóa laø thieän taâm voâ laäu. Hai laø, töông tôï tònh, nghóa laø thieän taâm höõu laäu. Ba laø, cöùu caùnh tònh, nghóa laø Phaät Theá Toân. Boán laø, chaúng cöùu caùnh tònh, nghóa laø töø haøng thaäp ñòa trôû xuoáng cho ñeán phaøm phu. Laïi, boán caâu tính choïn, theå töôùng saïch dô. Moät laø, theå saïch töôùng dô, nghóa laø Phaät hieän töôùng coõi dô, taâm Phaät thanh tònh voâ laäu vaäy. Trong kinh noùi: “Vì muoán ñoä haïng ngöôøi haï lieät neân thò hieän caùc thöù xaáu aùc, coõi nuôùc chaúng saïch vaäy. Hai laø, theå dô töôùng saïch, nhö haøng Thaäp Ñòa ñaõ trôû laïi baûn thöùc, vaø saùu baûy thöùc höõu laäu vaø haøng phaøm phu ñòa tieàn taát caû taâm höõu laäu, hieän neân coõi nöôùc saïch. Vì höõu laäu neân goïi laø theå dô, do y töïa coõi Phaät thanh tònh cuõa nhö lai töï thöùc bieán tôï töôùng coõi saïch hieän, goïi laø töôùng saïch. Ba laø, theå töôùng ñeàu saïch, nhö Phaät vaø haøng Thaäp ñòa ñaõ trôû laïi trong taâm voâ laäu hieän neân coõi tònh. Boán laø, theå töôùng ñeàu dô, nhö taâm höõu laäu hieän neân coõi dô. Neáu phaân bieät coõi tònh taâm tònh, laïi coù nhieàu thöù. Laïi coù taâm tònh voâ laäu. Coù taâm tònh coù töôùng, taâm tònh khoâng töôùng, coù taâm tònh nhieáp phuïc hieän haønh, taâm tònh ñoaïn dieät chuûng töû, coù taâm tònh töï löïc, taâm tònh tha löïc, chö Phaät tuøy cô noùi phaùp khoâng coá ñònh. Neáu luaän veà ñaïi chæ coøn chaúng ñöôïc moät tònh, huoáng gì laø nhieàu moân. Ñaây môùi laø moät taâm chaân nhö chaúng giöõ töï taùnh, tuøy cô ñoái xöû coù caïn coù saâu, hoaëc dô hoaëc saïch, khoâng theå treä lyù ngaén ngaïi söï, giöõ moät nghi nhieàu, meâ moân buoâng duoãi khôûi kieán thoâng suoát haïn cuïc, tuy ñoàng moät yeáu chæ, öôùc töôùng sai bieät chaúng khoâng. Tuy noùi coù khaùc, maø thuaän theå moät nhö chaúng ñoäng. Taïi sao? Neáu noùi moät ñoù thì An döôõng phöông baùu, Ta-baø goø noãng. Neáu noùi khaùc ñoù, coõi nöôùc chö Phaät möôøi phöông ñoàng moät ñaïo thanh hö. Neáu noùi coù ñoù, thì voâ bieân coõi Tònh gioáng nhö hö khoâng. Neáu noùi khoâng ñoù, thì coõi dieäu lieät baøy giao xen nhö löôùi trôøi Ñeá thích. Do ñoù tinh khôûi boán caâu, dieäu vöôït ngoaøi traêm quaáy. Ñaïo khoâng theå duøng moät lôøi maø phaân tích giaûi thích, lyù khoâng theå duøng moät nghóa maø tuyeân baøy. Neân nhö ñieàu noùi treân, thaân vaø coõi nöôùc duy taâm, chæ duøng phaùp thaáy nghe cuûa theá gian maø nghieäm ñoù, töï nhieân coù theå hieåu. Vaû laïi, nhö nuùi soâng chaúng linh vì choã ngöôøi caûm. Taïi sao? Caây ñaát ngoùi ñaù ñaâu coù choã bieát, ñeàu tinh chí taïi ngöôøi, theo thöùc bieán neâu, hoaëc haøng phi nhaân gaù phuï, ñeàu chaúng vöôït ngoaøi taâm. Laïi nhö ñöôøng Quoác Söû, naêm Trinh nguyeân thöù baûy (793) ñôøi vua Ñöùc Toâng (Lyù Khoaùt 780 - 805) thôøi Tieàn Ñöôøng, töø nöôùc Phieáu coù keû söù ñeán chaàu, vua môùi töï thaân ra ñoùn tieáp söù maø noùi: “Töø thôøi nhaø Taàn nhaø Haùn trôû laïi chöa töøng thoâng ñeán Trung Quoác”. Vua laïi hoûi: “Côù sao bieát Traåm maø ñeán chaàu?” Keû söù ñaùp: “ÔÛ nöôùc toâi, suoát ba naêm nay, traâu ngöïa xoay ñaàu veà höôùng Ñoâng maø naèm,

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 21 22

nöôùc khoâng soùng lôùn, bieån khoâng noåi soùng, do ñoù bieát ôû Trung Haï coù Hoa phong, laø Thaùnh ñöùc cuûa beä haï. Cho ñeán chaâu veà hôïp phoá, kieám rôøi khoûi Ngoâ Ñoâ, hoå mang con maø qua soâng, phuïng baøy ñieàm toát laønh maø vaøo coûi nöôùc”. Traâu coïp khoâng tính löôøng phaân bieät, chaâu kieám voán thuoäc loaïi voâ tình, ñaâu coù theå caûm ñöùc bieát aân oâm maïnh phuù yeáu, toaøn laø choã bieán cuûa taâm ngöôøi, thaät laø choã thaønh cuûa nghóa Duy thöùc. Neáu doác thuaàn thieän thì thieân ñöôøng hieän tieàn, taäp daàn aùc thì xe löûa ñaày beân caïnh. Maïng giaøu thì chaâu ngoïc vaät baùu ñaày kho, nghieäp baàn thì coû ñaát quaán thaân, chæ ñem Toâng Kính maø soi chieáu ñoù, muoân söï khoù troán laùnh aûnh höôûng vaäy.