TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 39**

Hoûi: Ñaáng Giaùc Vöông daïy roõ, Ñaïi giaùo chæ quy, Tyø-kheo ôû thôøi maït phaùp phaûi tu ñaïo Töù nieäm xöù, yeáu chæ ñoù theá naøo?

Ñaùp: Ñaây laø ruùt töø kinh Ñaïi Nieát-baøn chæ daïy sau cuøng. Bao goàm caùc giaùo tích tröôùc ñoàng vôùi chæ quy ñaây. Vì Töù nieäm xöù töùc laø nhö Toâng Kính noùi roõ veà than, thoï, taâm, phaùp. Nhö trong kinh noùi: Phaät baûo A- nan: “Nhö ñieàu oâng hoûi sau khi Phaät nhaäp Nieát-baøn, neân nöông töïa ñaâu maø truù? A-nan! Nöông töïa Töù nieäm xöù nghieâm thaân maø truù, quaùn thaân taùnh töôùng ñoàng nhö hö khoâng, goïi laø Thaân nieäm xöù. Quaùn thoï chaúng taïi trong ngoaøi chaúng taïi trung gian, goïi laø Thoï nieäm xöù. Quaùn taâm chæ coù danh töï, taùnh danh töï lìa, goïi laø Taâm nieäm xöù. Quaùn taâm chaúng ñöôïc phaùp thieän chaúng ñöôïc phaùp baát thieän, goïi laø Phaùp nieäm xöù. A-nan! Taát caû haønh giaû neân phaûi nöông töïa Töù nieäm xöù ñaây maø truù”. Laïi noùi: “Thí nhö Quoác vöông an truù taïi nöôùc mình thaân taâm an laïc, neáu ôû nöôùc khaùc thì bò caùc thöù khoå, taát caû chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy, neáu naêng töï truù caûnh giôùi chính mình thì ñöôïc an laïc, neáu ñeán coõi khaùc thì gaëp aùc ma, chòu caùc khoå naõo. Caûnh giôùi chính mình laø Töù nieäm xöù. Caûnh giôùi khaùc töùc laø naêm moùn duïc vaäy”. Trong kinh Hoa Thuû noùi: “Phaät baûo: Baït-ñaø- baø-la! Ñeán thôøi theá ñoù, taát caû thieän nhaân neân nieäm töôûng raèng: “Chuùng ta phaûi töï nöông töïa Töù nieäm xöù. Töù nieäm xöù töùc laø ôû trong Thaùnh phaùp, taát caû caùc phaùp ñeàu goïi laø nieäm xöù”. Taïi sao? Taát caû caùc phaùp thöôøng truù töï taùnh khoâng naêng hoaïi vaäy. Taát caû caùc phaùp ñeàu goïi laø nieäm xöù neân bieát töùc phaùp laø taâm, töùc taâm laø phaùp ñeàu ñoàng moät taùnh, ñaâu naêng hoaïi ö? Neáu coù hai phaùp thì naêng hoaïi nhau.” Trong kinh Ñaïi Baûo Tích coù keä tuïng noùi:

*“Ñaéc nôi khoâng ñoäng laø,*

*Thöôøng truù nôi khoâng xöù.”*

Noùi khoâng ñoäng laø caûnh giôùi töï taâm, caûnh giôùi ñoù töùc khoâng xöù sôû. Nhö trong kinh Kim Cang Tam-muoäi noùi: “Taâm khoâng ngaèn meù, chaúng thaáy xöù sôû”. Trong Luaän Thích noùi: “Taâm khoâng ngaèn meù laø veà nguoàn

nhaát taâm, taâm theå khaép cuøng, khaép möôøi phöông neân khoâng ngaèn, khaép ba ñôøi neân khoâng meù. Tuy khaép ba ñôøi maø khoâng khaùc cuûa xöa nay, tuy khaép möôøi phöông maø khoâng noùi cuûa ñaây kia, neân noùi chaúng thaáy xöù sôû.” Trong kinh Ñaïi Phaùp Cöï Ñaø-la-ni noùi: “Phaøm, nieäm xöù. Theá naøo nghóa laø nieäm? Phaûi bieát laø nieäm khoâng coù nghòch tranh, tuøy thuaän nhö phaùp höôùng ñeán Boà-ñeà, ñaït lìa taø nieäm khoâng coù chuyeån dôøi vaø caùc khaùc bieät, chæ laø moät taâm vaøo ñònh chaúng ñoäng. Neáu naêng nhö vaäy, goïi laø nghóa nieäm”. Nhö Ñaïi sö Trí Giaû ôû Thieân thai thuaät roäng chaân giaûi thích, Ñaïi Tieåu ñeàu xieån döông, giaùo quaùn ñeàu bieän giaûi, sau cuøng chæ noùi chöông luaän quaùn taâm, yù cuõng nhö vaäy, cuõng nhö Toå sö Boà-taùt Maõ Minh roäng giaûi thích kinh taïo luaän, cuoái cuøng chæ cheá moät quyeån Löôïc Luaän, goïi laø luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi raèng: Coù Ma-ha-dieãn naêng khôûi tín caên Ñaïi thöøa, laäp hai moân taâm chaân nhö vaø taâm sinh dieät, toång môû nhaát taâm, bieät baøy theå duïng. Neáu roõ ñaïi chæ nhaát taâm ñaây töùc laø khôûi tín caên Ñaïi thöøa cuûa taát caû chuùng sinh. Neáu ngöôøi chöa tin, giaû söû traûi qua voâ löôïng öùc kieáp tu haønh roäng lôùn vaãn chaúng vaøo chaùnh toâng cuûa Phaät toå, ñeàu laø Boà-taùt giaû danh, chæ yeáu nghóa cuûa moät luaän ñaây goàm nhieáp vaên roäng cuûa caùc boä, ñem nguoàn gom doøng, coù gì chaúng heát, cuõng laø ñaïi yù cuûa caùc Thaùnh cheá taùc, cuõng laø baûn hoaøi cuûa Toâng Kính, laø choã bieát cuûa chö Phaät laø sôû chöùng cuûa caùc baäc hieàn, ñaày ñuû caùc ñöùc muoân haïnh roäng saâu, Dieäu nghóa giaûi baøy roát raùo choã höôùng ñeán. Töù nieäm xöù ñaây phaù taùm ñieân ñaûo: Moät laø, trong Baát tònh laøm tònh töôûng, hai laø, trong khoå laøm laïc töôûng, ba laø, trong voâ thöôøng laøm thöôøng töôûng, boán laø, trong voâ ngaõ laøm ngaõ töôûng. Ñoù laø boán ñaûo cuûa phaøm phu ngoaïi ñaïo. Laïi nöõa: Moät laø, trong tònh laøm baát tònh töôûng, hai laø, trong laïc laøm khoå töôûng, ba laø, trong thöôøng laøm voâ thöôøng töôûng, boán laø, trong ngaõ laøm voâ ngaõ töôûng, ñoù laø boán ñaûo cuûa haøng Nhò thöøa, coäng thaønh taùm ñaûo. Vì vaäy tu quaùn Töù nieäm xöù phaù taùm ñieân ñaûo, ôû trong ñoù maø nhaäp Nieát- baøn, laø baûn hoaøi cuûa möôøi phöông chö Phaät xuaát hieän nôi ñôøi, roát raùo chæ quy trong taïng Bí maät, sau cuøng buoâng nôi xaû thaân maïng, chaùnh ñaùng noùi phaùp moân nhaát taâm; ñaïi chæ cuûa Toâng Kính.

Trong Phuï Haønh Kyù noùi: “Töù nieäm xöù quaùn laø moãi moãi nieäm xöù

thaûy ñeàu tröôùc noùi roõ veà khoâng vaø giaû ñeå phaù ñaûo, tieáp duøng Trung ñaïo ñeå keát thaønh Bí taïng, töï tha ñeàu ñuû, nghóa bao goàm ñaïi tieåu. Noùi ñeàu phaù laø ñaõ duøng Trung ñaïo hieån baøy Bí maät taïng, neân Töù nieäm xöù thaûy ñeàu phaù ñaûo. Taïi sao? Vì töùc khoâng neân phaù thöôøng ñaûo, nghóa goàm ôû tieåu, vì töùc giaû neân phaù voâ thöôøng ñaûo, nghóa gaàn ôû ñaïi. Trung ñaïo laøm chaùnh neân noùi nghóa goàm caû ñaïi tieåu. Vì töùc Trung neân song chieáu ñaïi

tieåu song chaúng phaûi ñaïi tieåu. Töùc laø song chieáu song phaù taùm ñaûo. Ba ñeá töông töùc, goàm khoâng tröôùc sau, phaù khoâng thöù lôùp, töùc phaù töùc laäp töùc chieáu töùc ngaên. Boán töôi boán heùo laø trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phöông Ñoâng song laø duï cho thöôøng vaø voâ thöôøng. Phöông Nam song laø duï cho laïc vaø khoâng laïc, phöông Taây song laø duï cho ngaõ vaø voâ ngaõ, phöông Baéc song laø duï cho tònh vaø baát tònh. Boán phöông moãi song, neân goïi laø song thoï, phöông dieän thaûy ñeàu moät heùo moät töôi, töôi duï cho thöôøng v.v... heùo duï cho voâ thöôøng v.v... Ñöùc Nhö Lai ôû trong, ñaàu xoay veà höôùng Baéc maø naèm nhaäp Nieát-baøn, bieåu thò chaúng phaûi heùo chaúng phaûi töôi. Töôi töùc bieåu thò giaû, khoâ töùc bieåu thò khoâng, töùc laø ôû khoâng giaû vaø khoaûng giöõa ñoù maø vaøo Bí taïng. Trong kinh Haäu Phaân noùi: “Moät caëp ôû phöông Ñoâng taïi sau löng Phaät, moät caëp ôû phöông Taây taïi tröôùc maët Phaät, moät caëp ôû phöông Nam taïi döôùi chaân Phaät, moät caëp ôû phöông Baéc taïi treân ñaàu Phaät. Sau khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn roài, hai caëp ôû phöông Ñoâng vaø Taây hôïp laøm moät caây, hai caëp ôû phöông Nam vaø Baéc cuõng hôïp laøm moät. Hai hôïp thaûy ñeàu phuû che Ñöùc Nhö Lai, caây ñoù buoàn thaûm ñeàu bieán thaønh saéc traéng. Thöôøng vaø voâ thöôøng v.v... hai töùc chaúng hai, vì thöôøng, laïc, ngaõ, tònh phuû khaép phaùp giôùi vaäy. Hai hôïp phuû che Ñöùc Nhö Lai töùc laø Nhö Lai kheá hôïp nôi Bí taïng, cuõng nieäm xöù, khoâng gì chaúng phaûi tòch dieät, saéc traéng töùc laø goác cuûa caùc maøu saéc. Thöôøng v.v... xöùng goác, neân goïi laø bieán thaønh saéc traéng. Noùi ñaàu xoay veà höôùng Baéc, laø trong kinh Taêng Nhaát A-haøm noùi: “Tieâu bieåu Phaät phaùp truù laâu ôû phöông Baéc”. Kinh thöù tö trong Tröôøng A-haøm noùi: “Phaät baûo A-nan: “An ñaët ñaàu ta ôû phöông Nam, xoay ñaàu maët vì höôùng Baéc thì khieán Phaät phaùp truù laâu chaúng dieät”. Huoáng gì Nieát-baøn roát cuøng chaúng tieâu bieåu Bí taïng ö? Nhöng giaùo moân cuûa moät ñôøi Ñöùc Phaät coù caùc thöù tieâu bieåu, maø vaên nghóa hieån baøy khoâng gì vöôït qua song thoï. Vì Tö nieäm xöù quaùn naêng laøm moân quaùn haïnh ñaàu tieân cuûa Ñaïi tieåu, cho neân nhö vaäy, aân caàn di chuùc, yù taïi nôi ñaây. Laïi nöõa, chæ haøng phaøm phu cho raèng: Thaân laø tònh, noùi thoï laø laïc, chaáp taâm laø thöôøng, tính phaùp laø ngaõ, do boán ñaûo ñoù maø khôûi tham aùi voâ minh maø coù caùc haønh cho ñeán laõo töû, khoå taäp mieân man, taùm vaïn boán ngaøn löûa phieàn naõo thieâu ñoát vöôøn nhaø naêm uaån. Neân trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Boán phía ñoàng thôøi löûa döõ boác chaùy” töùc laø duï cho boán ñaûo. Neáu ngöôøi tu Tieåu thöøa quaùn töùc quaùn thaân baát tònh ñeå phaù ñieân ñaûo tònh, quaùn thoï laø khoå ñeå phaù ñieân ñaûo laïc, quaùn taâm voâ thöôøng ñeå phaù ñieân ñaûo thöôøng, quaùn phaùp voâ ngaõ ñeå phaù ñieân ñaûo ngaõ. Vaäy thì do tröôùc meâ taâm ñieân ñaûo cho raèng: Thaân laø thöôøng, laïc, ngaõ, tònh maø khôûi caùc thöù phieàn naõo tham aùi, nay ñaõ quaùn bieát

thaân laø baát tònh cho ñeán khoå voâ thöôøng voâ ngaõ thì chaúng khôûi tham aùi voâ minh, haønh thöùc cho ñeán laõo töû dieät thì soâng sinh töû nghieâng ñoå ñaày bieån Nieát-baøn, töùc laø tranh ñua cuøng xoâ ñaåy xen nhay ra khoûi nhaø löûa ñeán nôi khoâng coøn lo sôï, ñoù laø nhaân duyeân khuyeân ngöôøi laøm haïnh nhoû, khieán nöông töïa nieäm xöù tu ñaïo vaäy. Töù nieäm xöù theo Ñaïi thöøa laø quaùn thaân naêm uaån sinh töû chaúng phaûi töôi chaúng phaûi heùo töùc laø ñaïi tòch tònh. Trong kinh Nieát-baøn noùi: “Saéc giaûi thoaùt Nieát-baøn cho ñeán thöùc giaûi thoaùt Nieát-baøn, neáu tu nieäm xöù quaùn ñaây töùc laø quaùn taát caû chuùng sinh trong saùu ñöôøng, töùc laø Ñaïi Nieát-baøn thöôøng, laïc, ngaõ, tònh ñaày ñuû söï thaáy bieát cuûa Phaät. Nhö Thöôøng Baát Khinh Boà-taùt vieân maõn tín thaønh töïu. Trong kinh noùi: “Thí cho ngöôøi xin aên thaáp heøn nhaát trong thaønh vaø cuùng döôøng Ñöùc Nan Thaéng Nhö Lai, coâng ñöùc ñoù ñoàng nhau”. Vaäythì ñaâu theå phaân bieät laø ruoäng phöôùc hay chaúng phaûi ruoäng phöôùc, coù theå thí hay chaúng theå thí ö? Neân nieäm xöù quaùn töùc haït gioáng bình ñaúng. Neáu chaúng tu thì thaáy sinh töû vaø Nieát-baøn coù khaùc, phaøm thaùnh coù sai Thaùnh laø ruoäng phöôùc cung kính töùc suøng ngöôõng maø thí. Phaøm laø ruoäng phöôùc giuùp thöông (bi) thì chaùn heøn maø chaúng xaû. Neáu vaøo phaùp moân nhaát taâm bình ñaúng phaùp giôùi nieäm xöù thì khoâng phaân bieät. Phaøm Töù nieäm xöù, nieäm töùc laø taâm quaùn tueä, xöù töùc laø caûnh trí chieáu, naêng sôû ngaàm hôïp chæ laø nhaát taâm. Nay y cöù Töù nieäm xöù quaùn cuûa Thieân thai maø noùi roõ Töù nieäm xöù trong boán giaùo. Boán caâu phaân bieät laø:

* Neáu chaúng phaûi khoå chaúng phaûi laïc, keát thaønh sinh dieät khoå laïc, cho ñeán chaúng phaûi ngaõ chaúng phaûi voâ ngaõ, keát thaønh voâ ngaõ, laø yù cuûa Tam Taïng.
* Neáu chaúng phaûi khoå chaúng phaûi laïc keát thaønh khoå laïc cuûa khoâng khoå khoâng laïc, laø nhieáp thuoäc Thoâng giaùo. Trong kinh Tònh Danh noùi: “Naêm thoï aám thoâng ñaït khoâng khoâng choã khôûi laø nghóa cuûa khoå”. Keát thoï nieäm xöù quaùn, nhö baát tònh quaùn noùi trong Ñaïi Phaåm töùc laø Ma-ha- dieãn ñeàu chaúng theå ñöôïc vaäy. Vì theá, taâm baát tònh quaùn saéc, töï nghó thaân ta laø phaùp chöa thoaùt, chöa khoûi sinh trong ba coõi, coøn phaûi chòu traêm ngaøn sinh töû, neân noùi laø chöa thoaùt. Phaåm Daãn Quaûng Thöøa noùi thaønh Thaân nieäm xöù quaùn caùc phaùp chaúng sinh chaúng dieät, laø nghóa voâ thöôøng, keát thaønh taâm nieäm xöù quaùn. Ñoái vôùi ngaõ vaø voâ ngaõ maø chaúng hai, laø nghóa voâ ngaõ, keát thaønh phaùp nieäm xöù quaùn, laø yù cuûa Thoâng giaùo. Neáu laøm chaúng phaûi thöôøng chaúng phaûi voâ thöôøng keát thaønh thöôøng, chaúng phaûi dô chaúng phaûi saïch keát thaønh tònh, chaúng phaûi khoå chaúng phaûi laïc keát thaønh laïc, chaúng phaûi ngaõ hay voâ ngaõ keát thaønh ngaõ, töùc ngaõ laø thöôøng, laïc, ngaõ, tònh cuûa Bieät giaùo, ñoaïn hoaëc traûi qua rieâng caàu chöùng

vaäy. Neáu laøm chaúng phaûi dô chaúng phaûi saïch song chieáu dô saïch, chaúng phaûi khoå chaúng phaûi laïc song chieáu khoå laïc, chaúng phaûi thöôøng chaúng phaûi voâ thöôøng song chieáu thöôøng vaø voâ thöôøng, chaúng phaûi ngaõ chaúng phaûi voâ ngaõ song chieáu ngaõ vaø voâ ngaõ, keát thaønh vieân taâm tu taäp chaúng ñoaïn phieàn naõo maø nhaäp Nieát-baøn cuûa Vieân giaùo. Laïi ba giaùo Taïng, Thoâng, Bieät tröôùc chaúng phaûi choã nay duøng, do ñoù chæ löôïc neâu daãn. Nay chuù troïng veà vaên Töù nieäm xöù cuûa Vieân giaùo hoã trôï thaønh tin sau. Töù nieäm xöù quaùn noùi: Töù nieäm xöù; Nieäm laø quaùn tueä. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Nieäm töôùng trí ñeàu laø dò danh cuûa moät phaùp, môùi ñaàu ghi taâm goïi laø nieäm, tieáp ñeán Taäp haønh goïi laø töôûng, sau cuøng hoaøn thaønh goïi laø trí. Xöù nghóa laø caûnh, ñeàu chaúng lìa Taùt-baø-nhaõ. Trí naêng quaùn tuy chieáu maø thöôøng tòch, goïi ñoù laø nieäm, caûnh sôû quaùn tòch maø thöôøng chieáu, goïi ñoù laø xöù. Caûnh tòch trí cuõng tòch, trí chieáu caûnh cuõng chieáu, moät töôùng khoâng töôùng, khoâng töôùng moät töôùng, töùc laø thaät töôùng. Thaät töôùng töùc laø moät Thaä ñeá, cuõng goïi laø hö khoâng Phaät taùnh, cuõng goïi laø Ñaïi Baùt-nieát-baøn, caûnh trí nhö vaäy khoâng hai khoâng khaùc, caûnh cuûa Nhö Lai töùc laø trí cuûa Nhö nhö, trí töùc laø caûnh, noùi trí vaø trí xöù ñeàu goïi laø Baùt- nhaõ, cuõng ví nhö noùi laø noùi xöù vaø xöù tri ñeàu goïi laø sôû ñeá, laø caûnh cuûa chaúng phaûi caûnh maø noùi laø caûnh, trí cuûa chaúng phaûi trí maø goïi laø trí, cuõng goïi laø Taâm tòch Tam-muoäi, cuõng goïi laø Saéc tòch Tam-muoäi, cuõng goïi laø Minh taâm Tam-muoäi, cuõng goïi laø Minh saéc Tam-muoäi. Trong kinh Thænh Quaùn AÂm noùi: “Thaân phoùng aùnh saùng ñaïi trí nhö ñoát nuùi vaøng tía”. Kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi “Quang minh töùc laø trí tueä”, kinh Kim Quang Minh noùi: “Trí caûnh chaúng theå nghó baøn, trí chieáu chaúng theå nghó baøn”. Caùc kinh ñoù ñeàu noùi roõ nieäm chæ laø xöù, xöù chæ laø nieäm, saéc taâm khoâng hai, hai maø chaúng hai, vì giaùo hoùa chuùng sinh neân giaû danh laø hai thuyeát vaäy. Quaùn tueä ñaây chæ laø quaùn taâm voâ minh trong moät nieäm cuûa chuùng sinh. Taâm ñaây töùc laø phaùp taùnh, laø nhaân duyeân sinh ra neân töùc khoâng töùc giaû töùc trung. Moät taâm ba taâm, ba taâm moät taâm. Quaùn ñaây cuõng goïi laø Nhaát thieát chuûng trí, caûnh ñaây cuõng goïi laø moät Vieân ñeá, moät ñeá ba ñeá, ba ñeá moät ñeá. Chö Phaät vì moät Ñaïi söï nhaân duyeân ñaây maø xuaát hieän nôi ñôøi, muoán khieán taát caû chuùng sinh môû söï thaáy bieát cuûa Phaät, laø vieäc chö Phaät xuaát hieän nôi ñôøi ñaày ñuû. Trong kinh Ñaïi Nieát- baøn noùi: “Vöông ñaïo bình thaân roäng lôùn”. Kinh Voâ Löôïng Nghóa noùi: “Ñi ñöôøng lôùn ngay thaúng khoâng bò caùc naïn vaäy”. Kinh Phaùp Hoa noùi: “Ñaày ñuû ñaïo tuy noùi ba trí kyø thaät chæ moät taâm, vì noùi vôùi moïi ngöôøi khieán deã hieåu neân noùi laøm ba”. Neáu laøm lôøi noùi daïy ñaïo, ñoaïn tröø caùc thöù phieàn naõo nhö quaït thoåi ñaïi ñòa, soâng bieån ñeàu phuû laáp, tôï nhö caây

lôùn ngaõ, caønh reã ñeàu gaõy, duøng trí ñaây ñeå ñoaïn hoaëc cuõng laïi nhö vaäy, Thoâng hay Bieät traàn sa voâ minh moät luùc ñeàu thanh tònh. Voâ löôïng coâng ñöùc caùc Ba-la-maät muoân haïnh phaùp moân ñaày ñuû khoâng giaûm. Bí taïng Phaät phaùp thaûy ñeàu hieän tieàn. Trong kinh Ñaïi Phaåm noùi: “Caùc phaùp tuy khoâng, moät taâm ñaày ñuû muoân haïnh”. Kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaùt taâm vaø roát raùo hai thöù chaúng rieâng bieät.” Kinh Phaùp Hoa noùi: “Goác ngoïn roát raùo v.v... neân goïi laø ñaïo Dieäu giaùc bình ñaúng”. Phaûi bieát tueä ñaây töùc laø nguoàn cuûa taâm linh phaùp giôùi, laø meï phaùp Voâ thöôïng cuûa ba ñôøi chö Phaät, vì phaùp thöôøng neân chö Phaät cuõng thöôøng, laïc ngaõ tònh v.v... cuõng laïi nhö theá, cuõng goïi laø Baûo sôû, cuõng goïi laø Bí taïng, nôi Phaät vaø taát caû ñoàng keát quy. Ba taïng tröôùc ñöôøng heïp chaúng ñöôïc ñeàu ñi, Thoâng giaùo cuõng vaâng theo cuøng ñi cuøng vaøo, vaøo chaúng theå saâu, Bieät giaùo quanh co traûi qua rieâng bieät xa daøi töùc chaúng theå ñaït. Nay, nieäm xöù ñaây, roäng nhö hö khoâng thoaùng khoâng ngaèn meù, gioáng nhö daây thaúng thaúng vaøo bieån taây neân goïi laø Töù nieäm xöù cuûa Vieân giaùo vaäy. Tröông Haønh noùi: “Deâ vaø chim caâu ngöôõng maët maø chaúng kòp, huoáng gì chim xanh vaø töôùc vaøng, phaûi bieát ba nieäm xöù tröôùc, chaúng theå kòp, chæ nieäm xöù Vieân giaùo rieâng bay rieâng xoay vaàn, vöôït khoûi maët trôøi, khoâng treân khoâng baèng khoâng baèng baèng, doïc khoâng gì cao hôn loïng, neân goïi laø khoâng treân, ngang khoâng ñoàng lôùp neân noùi khoâng baèng baèng, baèng so vôùi möôøi phöông ba ñôøi chö Phaät, neân noùi laø khoâng baèng baèng vaäy. Muoán noùi laïi nghóa naøy neân laïi daãn luaän Duy thöùc cuûa Toân giaû Thieân Thaân. Duy laø moät thöùc, laïi coù phaân bieät thöùc vaø khoâng phaân bieät thöùc. Phaân bieät thöùc laø thöùc thöùc, khoâng phaân bieät laø tôï nhö buïi traàn thöùc, nhö taát caû phaùp giôùi coù caùc thöù bình aùo xe coä v.v... ñeàu laø khoâng phaân bieät thöùc, Boà-taùt Long Thoï noùi: “Töù nieäm xöù töùc Ma-ha-dieãn, Ma-ha-dieãn töùc töù nieäm xöù. Taát caû phaùp höôùng ñeán thaân nieäm xöù töùc laø moät taùnh, saéc ñöôïc coù phaân bieät saéc vaø khoâng phaân bieät saéc. Phaân bieät saéc laø nhö noùi Quang minh töùc laø trí tueä aáy vaäy. Khoâng phaân bieät saéc töùc laø saéc cuûa phaùp giôùi do töù ñaïi taïo thaønh, ñeàu laø khoâng phaân bieät v.v... laø saéc taâm khoâng hai, kia ñaõ ñöôïc taïo neân cuûa hai thöùc, ñaây cuõng laøm thuyeát cuûa hai saéc. Neáu saéc taâm töông ñoái, lìa saéc khoâng taâm, lìa taâm khoâng saéc. Neáu chaúng ñöôïc laøm phaân bieät saéc vaø khoâng phaân bieät saéc ñaây, côù sao ñöôïc laøm phaân bieät thöùc vaø khoâng phaân bieät thöùc ö? Neáu theo Vieân giaùo thì cuõng ñöôïc duy saéc, duy thanh, duy höông, duy vò, duy xuùc, duy thöùc. Neáu hôïp baøn luaän thì moãi moät phaùp ñeàu ñuû phaùp giôùi, caùc phaùp ñoàng neân Baùt- nhaõ ñoàng, noäi chieáu ñaõ ñoàng, ngoaøi hoùa cuõng ñoàng, töùc laø boán tuøy theo vaät tình coù khoù deã. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Taát caû phaùp ñeàu khoâng,

sao laïi phaûi duøng möôøi döï? Ñaùp: Khoâng, coù hai thöù: Moät laø khoù giaûi khoâng, hai laø deã giaûi khoâng. Möôøi duï laø deã giaûi khoâng”. Nay duøng deã giaûi khoâng duï khoù giaûi khoâng. YÙ Duy thöùc cuõng nhö vaäy, chæ öôùc veà Duy thöùc, ñuû taát caû phaùp moân, maø chuùng sinh coù hai thöù: Moät, nhieàu laø ñaém ngoaïi saéc. Hai, ít laø ñaém noäi thöùc, nhö moät coõi treân nhieàu ñaém noäi thöùc, hai coõi döôùi ñaém ngoaïi saéc nhieàu ñaém noäi thöùc ít. Nhö ngöôøi hoïc hoûi phaàn nhieàu ñöôïc hieåu beân ngoaøi. Neáu noùi veà luaän Duy thöùc laø phaù ngoaïi höôùng noäi, khieán quaùn roõ raøng, phaùp cuûa phaùp giôùi ñeàu laø moät thöùc. Thöùc khoâng möôøi phaùp giôùi khoâng, thöùc giaûi möôøi phaùp giôùi giaû, thöùc trung möôøi phaùp giôùi trung, chuyeån duøng noäi taâm phaù taát caû phaùp. Neáu ngoaøi quaùn möôøi phaùp giôùi töùc thaáy trong taâm. Phaûi bieát hoaëc saéc hoaëc thöùc ñeàu laø Duy thöùc, hoaëc thöùc hoaëc saéc ñeàu laø duy saéc, nay tuy noùi saéc taâm hai teân, kyø thaät chæ laø moät nieäm khoâng roõ phaùp taùnh. Möôøi giôùi töùc laø chaúng theå nghó baøn, moät taâm ñaày ñuû taát caû. Nhaân duyeân sinh ra moät caâu phaùp, töùc goïi laø moät nieäm khoâng roõ phaùp taùnh taâm. Neáu noùi roäng boán caâu thaønh baøi keä, töùc nhaân duyeân sinh ra taâm, töùc khoâng töùc giaû töùc trung, neân trong kinh Baùt-nhaõ noùi: “Thoï trì moät baøi keä boán caâu, cuøng ñoàng möôøi phöông hö khoâng”. Kinh Phaùp Hoa noùi: “Nghe moät baøi keä tuïng cuõng ñöôïc döï ghi Boà-ñeà, moät caâu cuõng vaäy, ba caâu cuõng nhö vaäy”. Nay chæ quaùn moät taâm ñaây töùc chaúng theå nghó baøn, möôøi phaùp giôùi luoân hieän höõu, vaøo phaùp moân taâm ñòa, neân naêng chaúng rôøi khoûi ñaïo traøng vaéng laëng maø hieän thaân khaép taùm hoäi. Chæ laø moät caâu, trong moät caâu coù voâ löôïng, trong voâ löôïng chæ moät caâu, ñoù laø chaúng nghó baøn vaäy, nhö taâm chö Phaät vaäy, nhö Phaät chuùng sinh vaäy, taâm Phaät vaø chuùng sinh caû ba khoâng khaùc bieät. Giaûi thoaùt cuûa chö Phaät phaûi tìm caàu ngay trong taâm chuùng sinh. Taâm chuùng sinh cuõng tìm caàu trong taâm cuûa chö Phaät giaûi thoaùt, môùi laø Baùt-nhaõ roát raùo ñoàng nhau, chöa roõ laø taát caû phaùp chaùnh, taát caû phaùp taø chaúng duøng taâm phaân bieät, töùc taát caû phaùp chaùnh, neáu duøng taâm phaân bieät töùc taát caû phaùp taø. Taâm khôûi töôûng töùc si, khoâng töôûng töùc Nieát-baøn. Chaúng nghó baøn ñaây chaúng phaûi xanh vaøng ñoû traéng, vuoâng troøn daøi ngaén, khoâng danh khoâng töôùng roát raùo tòch dieät, chæ ngay taâm bieát, mieäng chaúng theå noùi. Neáu coù nhaân duyeân phöông tieän kheùo leùo duøng Töù taát-ñaøn cuõng coù theå ñöôïc noùi. Vì chuùng sinh trong voâ löôïng kieáp töï taùnh taâm chaúng bò phieàn naõo nhieãm neân maø nhieãm, khoù theå roõ bieát. Meâ voïng goïi laø nhieãm, nhieãm töùc laø che laáp taâm chaúng thaáy taùnh tònh. Do ñoù ôû laâu nôi sinh töû chaúng theå trôû veà laïi coäi nguoàn. Nguoàn thaät khoù hieåu. Haøng Nhò thöøa coøn chaúng nghe teân ñoù huoáng gì laø phaøm phu. Nay Phaät vì laøm taäp nhaân, nhö buoäc chaâu ngoïc nôi Phaät Ñaïi Thoâng ñeán

thôøi Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni môùi thaønh quaû haït, khieán haït gioáng ñoù ngaàm laéng tích taäp sau gaëp aùnh saùng vaø aâm thanh maø naåy nôû haït gioáng ñoù, chuyeån phaøm vaøo Thaùnh, daàn chöùa coâng ñöùc ñaày ñuû taâm ñaïi bi, ñeàu ñaõ thaønh Phaät ñaïo. Neáu khoâng nhö vaäy töùc voâ minh che khuaát phaùp taùnh, ra naêm aám möôøi phaùp giôùi, tích chöùa meâ lôùp lôùp, neáu naêng sieâu ngoä khôûi naêm aám Nhò thöøa cho ñeán Phaät aám. Trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Taâm nhö ngöôøi thôï veõ, Taïo caùc thöù naêm aám, Trong taát caû theá gian, Thaûy ñeàu do taâm taïo”.*

Caùc aám chæ laø taâm laøm neân vaäy, quaùn taâm voâ minh, roát raùo khoâng choã coù maø naêng sinh ra caùc aám trong möôøi giôùi, ñaây töùc laø chaúng theå nghó baøn. Nhöng kinh Phaùp Hoa noùi: “Moät nieäm taâm moäng, laøm nhaân ñöôïc quaû, trong moät nieäm nguû, taâm voâ minh cuøng taùnh phaùp giôùi hôïp khôûi voâ löôïng phieàn naõo, taâm phieàn naõo ñoù töùc ñöôïc phaùp taùnh.

Hoûi: Bieät giaùo Vieân giaùo ñeàu laøm thí duï naøy, côù sao laïi coù sai khaùc?

Ñaùp: Bieät thì caùch rôøi traûi qua, Vieân thì moät nieäm ñaày ñuû, nhö haït caûi bao haøm nuùi Tu-di neân noùi laø chaúng nghó baøn trong moät maûy traàn coù Ñaïi thieân quyeån kinh, ngöôøi trí vaïch môû buïi traàn ra kinh, laø moät nieäm voâ minh, coù phaùp phieàn naõo coù phaùp trí tueä. Phieàn naõo laø buïi traàn aùc buïi traàn thieän buïi traàn voâ kyù, môû ra phaùp thaân Baùt-nhaõ giaûi thoaùt. Trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Taùnh töôùng nhö vaäy ñoàng moät coõi möôøi coõi traêm ngaøn phaùp giôùi roát raùo ñeàu ñoàng”. Nay quaùn taâm voâ minh ñaây töø ñaâu maø sinh, laø töø voâ minh hay töø phaùp taùnh? Laø coäng hay lìa? Hoaëc töï hoaëc tha caû boán ñeàu chaúng ñöôïc, goïi laø moân giaûi thoaùt khoâng. Chæ quaùn taâm taùnh laø coù laø khoâng laø coäng laø lìa, hoaëc thöôøng hoaëc ñoaïn, boán ñaûo chaúng theå ñöôïc, goïi laø moân giaûi thoaùt voâ töôùng. Chæ taâm taùnh ñaây laø chaân laø duyeân laø coäng laø lìa, chaúng phaûi boán caâu laøm neân, goïi laø moân giaûi thoaùt voâ taùc. Khoâng sinh maø noùi sinh, laø taùnh töôùng möôøi phaùp giôùi vaäy. Taùnh voâ minh töùc laø thaät taùnh, cuõng goïi voâ minh töùc laø minh, minh cuõng chaúng theå ñöôïc, ñoù laø vaøo phaùp moân khoâng hai, chæ vì chuùng sinh meâ ñaûo, chaúng thaáy khoâng taâm cuûa taâm, minh thaønh voâ minh vaäy. Laïi nöõa, trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Sau ñoù khoâng laâu, vua laïi maëc beänh, thaày thuoác thaêm beänh vua, quyeát ñònh neân uoáng söõa”. Vua töùc laø Taùm ñaûo laø chuùng sinh vaäy. Sau ñoù beänh laø môùi ñaàu ñaûo neùp phuïc, sau ñaûo khôûi daäy neân noùi laø khoâng laâu. Quyeát ñònh uoáng söõa laø neân trao cho

thuaät boán töôi. Chaùnh laø yù nieäm xöù cuûa nay ñaây vaäy. Laïi nöõa, thí nhö coù ngöôøi ñem troáng ñoäc ñeán trong chuùng ñoâng maø ñaùnh, ngöôøi gaàn cheát, ngöôøi xa chöa cheát, sau ñaùnh troáng ñoäc, gaàn xa ñeàu cheát, môùi ñaàu xoa boán khoâ, chæ khoâ phaàn ñoaïn, neân noùi chöa cheát, nay xoa boán töôi, reã voâ minh ñöùt, neân gaàn xa ñeàu cheát, cuõng laø yù Töù nieäm xöù nay vaäy. Laïi noùi: Nhö chim ra khoûi loàng môùi ñöôïc lìa löôùi, nay hai chim ñeàu bay cao lieäng xa gaàn, ñi döøng töï taïi, chaùnh laø yù Töù nieäm xöù nay vaäy. Laïi noùi: Môùi ñaàu khoâ sinh töû, chaúng theå chieáu saùng Phaät phaùp, chaúng theå khai ngoä chuùng sinh, ôû nôi Phaät phaùp khoâng coù coâng phu, ôû nôi chuùng sinh khoâng coù lôïi ích, neân noùi khoâ hai caây, nay troøn ñaày hieån baøy Phaät phaùp, lôïi ích cho chuùng sinh. Phaøm laø coù taâm ñeàu seõ laøm Phaät, taùm ngaøn Thanh vaên ñöôïc thaáy Phaät taùnh, nhö muøa thu gom muøa ñoâng taøn thaønh quaû thaät lôùn, neân noùi boán töôi trang nghieâm hai caây. Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Chaúng khieán aên caën baû röôïu luùa teû, chaúng cho ngheù traâu chung ñaøn, chaúng ôû nôi cao nguyeân cuõng chaúng ôû nôi aåm thaáp. Nôi aåm thaáp laø boán ñaûo phaøm phu vaäy, nôi cao nguyeân laø boán ñaûo cong leäch vaäy. Caën baû röôïu laø ngu si, luùa teû laø saân nhueá, ngheù traâu laø tham duïc, choïn löïa nôi Trung nguyeân maø an ñaët con noù”. Trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Chaùnh boû ngay phöông tieän, chæ noùi ñaïo Voâ thöôïng”. Laïi nöõa, phaùp cuûa chö Phaät laâu sau caàn phaûi noùi chaân thaät, chaân thaät laø chaúng phaûi sinh töû chaúng phaûi Nieát-baøn, khoâng taø khoâng leäch khoâng nghieâng khoâng ñaûo. OÂi! Baäc ñaïi tröôïng phu, chæ baøy ngaøy xöa buoäc chaâu ngoïc. OÂi! Ñi laïi nôi baùu ôû gaàn, cho neân töø goác ñeán veát cuøng phaùp thaân quyeán thuoäc, aån thaät döông quyeàn, taøng cao baøy thaáp, cuøng giaùo hoùa chuùng sinh môû baøy chaùnh ñaïo, trong bí maät ngoaøi hieån hieän khieán ñöôïc vaøo dieäu, chaùnh laø Töù nieäm xöù ñaây vaäy. Noùi Töù (boán), töùc laø soá chaúng theå nghó baøn, moät töùc laø voâ löôïng, voâ löôïng töùc moät, moãi moãi ñeàu laø phaùp giôùi, ba ñeá ñaày ñuû, nhieáp taát caû phaùp, ra ngoaøi phaùp giôùi laø khoâng coù phaùp. Phaùp giôùi khoâng phaùp giôùi, ñaày ñuû phaùp giôùi, tuy khoâng phaùp ñaày ñuû caùc phaùp, laø soá chaúng nghó baøn vaäy. Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Moät maûy traàn ñaày ñuû taát caû maûy traàn vaø taát caû phaùp, ôû moät nieäm ñaày ñuû taát caû nieäm vaø taát caû phaùp, maûy traàn töùc saéc, nieäm töùc laø taâm. Saéc vaø taâm töùc dò danh cuûa nieäm xöù”. Trong kinh Ñaïi Phaåm noùi:”Töù nieäm xöù töùc Ma-ha-dieãn, Ma- ha-dieãn töùc töù nieäm xöù, laø ôû moät nieäm xöù cuøng ba nieäm xöù khoâng hai khoâng khaùc, taát caû phaùp höôùng ñeán Töù nieäm xöù laø höôùng ñeán chaúng loãi quaù, nieäm xöù coøn chaúng theå ñöôïc, côùsao ñaùng coù höôùng ñeán vaø chaúng höôùng ñeán? Ñaây cuõng ñoàng vôùi yù chaúng theå nghó baøn vaäy. Trong kinh Phoå Hieàn Quaùn noùi: “Quaùn taâm khoâng taâm, phaùp chaúng truù taâm, goïi laø

Ñaïi saùm hoái, quaùn taâm ñaõ vaäy, quaùn saéc cuõng vaäy”. Kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät taùnh laø cuõng moät chaúng phaûi moät chaúng phaûi moät chaúng phaûi chaúng phaûi moät”. Cuõng moät laø taát caû chuùng sinh ñeàu laø moät thöøa. Chaúng phaûi moät laø noùi ba thöøa, chaúng phaûi moät chaúng phaûi moät laø soá chaúng phaûi soá chaúng quyeát ñònh, cho neân phaûi bieát ñoái vôùi boán soá chaúng theå quyeát ñònh, töùc laø boán (töù) cuûa chaúng nghó baøn vaäy. Cho ñeán neáu chaúng nöông töïa Töù nieäm xöù trong Toâng Kính maø haønh ñaïo, giaû söû coù trí giaûi tu haønh, ñeàu thaønh ngoaïi ñaïo. Do ñoù noùi: Neáu khoâng nieäm tueä, taát caû haønh phaùp, ñeàu chaúng phaûi Phaät phaùp, chaúng phaûi ngöôøi haønh ñaïo, ñeàu luoáng caïo ñaàu, nhö keû chaên daét, luoáng maëc nhieãm y nhö phöôùng ñaàu caây, tuy caàm böng bình baùt tích tröôïng nhöng nhö ngöôøi beänh ñi xin vaät duïng, tuy ñoïc kinh saùch, nhö ngöôøi muø ñoïc chuù, tuy laø leã baùi maø nhö chaøy giaû leân xuoáng. Tuy laïi khôûi laøm moâi giôùi,töï khoe, giaû boä ngoaøi maët khaùch laøm, troàng caây ñoåi chaùc, chìm ñaém sinh töû, taèm keùn töï buoäc, khoâng kyø haïn giaûi thoaùt, xaû boû thaân maïng cuûa caûi chæ ñöôïc danh thí, chaúng phaûi Ba-la-maät, tuy laø trì giôùi chaúng khoûi choù gaø, tuy laø tinh taán, tinh taán khoâng ñeïp ñeõ, tuy laø toïa thieàn maø nhö goác caây, tuy laø hieåu bieát maø trí tueä cuoàng ñieân, thöôøng ôû bôø naøy chaúng ñeán bôø kia, chaúng deïp tröø aùi kieán chaúng phaù döùt thuû töôùng, chaúng ñöôïc vaøo Ñaïo phaåm, chaúng phaûi ngoâi vò Thaùnh hieàn, chaúng thaønh caây boán khoâ, chaúng phaûi Ba-la-maät. Taïi sao? Vì khoâng nieäm tueä vaäy. Vì nieäm tueä naêng phaù taø hieån chaùnh. Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Söõa thuoác thaày cuõ kyø thaät laø ñoäc, nhö saâu truøng gaëm aên caây chôït nhieân thaønh chöõ vaäy. Saâu truøng ñoù khoâng bieát laø chöõ chaúng phaûi chöõ. Laïi coù thaày thuoác môùi töø phöông xa ñeán hieåu taùm thöù thuaät, nghóa laø boán khoâ boán töôi, duøng boán khoâ môùi phaù söõa cuõ ñoù. Trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Löûa lôùn töø boán phía boác chaùy” töùc laø yù ñaây vaäy, laø duøng taùm thöù dò thuaät phaù ñöôøng meâ taùm ñaûo, dieäu moân nhaát taâm vaøo chuûng trí cuûa Nhaát thöøa.

Hoûi: Phaùp taùnh bình ñaúng dieäu taâm Nhaát thöøa naøy, taát caû chuùng

sinh Thanh vaên Duyeân giaùc Boà-taùt chö Phaät thaûy ñeàu cuøng vaâng nhaän. Côù sao caùc loaøi Dò sinh v.v... moät linh taùnh ñaây nieäm nieäm ôû luaân hoài. Ñoái vôùi Thanh vaên thöøa ñoàng chung trong moät phaùp maø chaúng ñöôïc vieäc ñaây?

Ñaùp: Nhö vaøng trong hoaøng thaïch duøng loø löûa phöôùc ñöùc, nhaân duyeân thaønh töïu, neáu ngöôøi phöôùc lôùn ñöôïc vaøng, ngöôøi phöôùc trung bình ñöôïc baïc, ngöôøi phöôùc keùm ñöôïc ñoàng. Ñaây cuõng nhö vaäy, ngöôøi phaøm phu chæ ñöôïc phieàn naõo voâ minh, ngöôøi Thanh vaên chæ chöùng voâ thöôøng sinh dieät, chæ Phaät Boà-taùt môùi roát raùo Nieát-baøn thöôøng laïc. Nhö

trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “Nhö vaät ñöïng ñoát ñeøn, vaøng thaät thì aùnh saùng saéc vaøng, ñoàng thì aùnh saùng saéc ñoû, maøu saéc ñoù tuy khaùc nhöng ñeøn khoâng rieâng bieät. Phaùp giôùi cuõng vaäy, chö Phaät cuõng vaäy. Trí Quang voâ bieân, Thanh vaên cuõng vaäy, Trí Quang höõu bieän maø taùnh phaùp giôùi thaät khoâng sai bieät. Vaû laïi, moät phaùp vi dieäu u huyeàn cuûa taâm, thaáy coù caïn saâu, trí phaân hôn keùm, phaûi nhôø hoïc nhieàu ñeå ñeán nguoàn phaùp. Kinh Phaùp Hoa noùi: “Ngöôøi chaúng taäp hoïc, töùc khoâng theå hieåu roõ ñaây”. Ngoaïi Thö noùi: “Ngoïc khoâng maøi khoâng thaønh vaät duïng, ngöôøi khoâng hoïc khoâng bieát ñaïo”. Chæ kieân trì chí tieát, thöôøng nghe ñieàu chöa nghe, huaân tu maø söùc quaùn chuyeån saâu, giuõa maøi maø haïnh moân caøng saïch, thöôøng khôûi yù töôûng khoù gaëp, ñaïo nghieäp luoân môùi, maõi oâm loøng möøng may troïn khoâng thoái chuyeån. Do ñoù, trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Boà- taùt suoát ngaøy ñeâm chæ nguyeän nghe phaùp vui phaùp möøng phaùp, nöông töïa phaùp, tuøy theo phaùp giaûi hieåu phaùp thuaän phaùp ñeán phaùp truù phaùp haønh phaùp. Boà-taùt caàn caàu Phaät phaùp nhö vaäy, neáu coù cuûa caûi vaät baùu ñeàu khoâng laãn tieác, chaúng thaáy coù vaät khoù ñöôïc ñaùng troïng, chæ ñoái vôùi ngöôøi naêng noùi Phaät phaùp maø sinh töôûng khoù gaëp. Cho neân Boà-taùt ñoái vôùi noâïi taøi ngoaïi taøi, vì caàu Phaät phaùp maø thaûy ñeàu xaû thí, khoâng coù cung kính raøo maø chaúng theå haønh, khoâng coù kieâu maïn naøo maø chaúng theå boû, khoâng coù thöøa söï naøo maø chaúng theå laøm, khoâng coù caàn khoå naøo maø khoâng theå nhaän. Neáu nghe moät caâu laø phaùp chöa töøng nghe thì sinh taâm raát möøng vui hôn caû coù ñöôïc traân baùu ñaày khaép ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi. Neáu nghe moät baøi keä chaùnh phaùp chöa töøng nghe thì saùng taùc raát vui möøng hôn ñöôïc quaû vò Chuyeån luaân vöông. Neáu ñöôïc nghe moät baøi keä laø phaùp chöa töøng nghe maø coù khaû naêng laøm saïch haïnh Boà-taùt laø hôn ñöôïc ñòa vò Ñeá- thích Phaïm vöông truù trong voâ löôïng traêm ngaøn kieáp, neáu coù ngöôøi noùi: “Ta coù moät caâu laø phaùp cuûa Phaät daïy coù khaû naêng laøm saïch haïnh Boà-taùt. Nay ngöôi neáu coù theå vaøo haàm löûa lôùn nhaän chòu cöïc khoå thì seõ noùi laïi cho”. Khi aáy Boà-taùt töï tö duy raèng: “Ta vì moät caâu laø phaùp chö Phaät noùi laøm saïch haïnh Boà-taùt, giaû söû löûa döõ ñaày khaép ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi, coøn muoán theo leân treân cuûa Phaïm thieân neùm thaân mình xuoáng ñeå thaân gaàn thoï nhaän laáy, huoáng gì haàm löûa nhoû maø chaúng theå vaøo, nhöng nay ta vì caàu Phaät phaùp, neân nhaän chòu caùc thöù khoå ñòa nguïc, huoáng gì caùc khoå naõo nhoû trong ngöôøi”. Boà-taùt phaùt chuyeân caàn tinh taán mong caàu Phaät phaùp nhö vaäy, nhö ñieàu ñöôïc nghe quaùn saùt tu haønh. Boà-taùt ñoù ñöôïc nghe roài, goàm taâm an truù ôû nôi khoâng nhaøn, phaùt khôûi tö duy nhö phaùp tu haønh môùi ñöôïc Phaät phaùp. Chaúng phaûi chæ mieäng noùi maø coù theå thanh tònh. Laïi nöõa, trong phaåm Phoå Hieàn

Haïnh Nguyeän coù keä tuïng noùi:

*“Bieån trí roäng khoù löôøng, Chaúng ño laïi phæ baùng, Traâu uoáng nöôùc thaønh söõa, Raén uoáng nöôùc thaønh ñoäc. Trí hoïc thaønh Boà-ñeà,*

*Ngu hoïc laøm sinh töû, Chaúng roõ bieát nhö vaäy, Ñoù bôûi loãi thieáu hoïc.”*

Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn coù keä tuïng noùi:

*“Hoaëc coù uoáng cam loà, Toån maïng maø cheát non, Hoaëc coù uoáng cam loà, Thoï maïng ñöôïc laâu daøi, Hoaëc coù uoáng ñoäc soáng, Coù duyeân uoáng ñoäc cheát, Trí cam loà voâ ngaïi,*

*Goïi laø phaùp Ñaïi thöøa, Phaùp Ñaïi thöøa nhö vaäy, Cuõng goïi thuoác taïo ñoäc, Cuõng nhö toâ ñeà hoà,*

*Vaø caû caùc ñöôøng pheøn Uoáng tieâu thì laø thuoác, Chaúng tieâu thì laø ñoäc, Phöông Ñaúng cuõng nhö vaäy, Ngöôøi trí laø cam loà,*

*Ngu chaúng bieát Phaät trí, Uoáng ñoù thì thaønh ñoäc.”*

Laïi nhö löûa trong taùnh goã, taùnh toâ trong taùnh söõa, duyeân neáuchöa ñaày ñuû, coù cuõng ñoàng nhö khoâng. Taùnh Phaät vaø chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy, chaúng hoïc chaúng bieát, chaúng phaûi khoâng thaønh Phaät. Nhö trong kinh Kim Cang Tam-muoäi noùi: Boà-taùt Ñòa Taïng noùi: “Toân giaû! Bieát coù chaúng phaûi thaät, nhö nöôùc döông dieäm, bieát thaät chaúng phaûi khoâng nhö taùnh löûa sinh. Quaùn xeùt nhö vaäy laø ngöôøi trí ö?” Thích luaän noùi: “Nhö kinh noùi: Neáu noùi phaùp coù moät nhö löûa nöôùc meâ ñaûo, neáu thaáy ôû phaùp khoâng, nhö muøa khoâng maët nhaät ñaûo, neân bieát thaät chaúng phaûi khoâng, nghóa cuûa chaúng phaûi khoâng nhö taùnh löûa sinh”, nghóa laø nhö trong caây goã coù taùnh löûa, boå cheû tìm caàu ñoù khoâng ñöôïc töôùng löûa maø thaät chaúng

phaûi khoâng. Taùnh löûa trong caây goã, duøi ñaåy maø tìm caàu ñoù, löûa haún hieän ra, nhaát taâm cuõng vaäy, boå cheû caùc töôùng chaúng ñöôïc taùnh taâm, maø thaät chaúng phaûi khoâng, taâm trong caùc phaùp, tu ñaïo taàm caàu ñoù, nhaát taâm hieån hieän ra. Vì vaäy, trong haøm thöùc giôùi töø voâ thuûy laïi, beân trong bò naêm aám troùi buoäc, beân ngoaøi bò saùu traàn cuøm xích, chaïm ñöôøng hieän caûnh, gheù maét sinh tình, nhö khæ vöôïn maø naêm xöù ñeàu dính, tôï truøng Thaùi maït maø caùc traàn ñeàu gheù, do ñoù thaáy chaúng vöôït nôi saéc giôùi, nghe chaúng khoûi nôi thanh traàn, nhö caù gieo vaøo löôùi, nhö chim thaû vaøo loàng, tieán luøi ñeàu trôû ngaïi, nhö deâ ñöïc chaïm raøo kinh sôï ñeàu ñeán, tôï maøn toå cuûa Khoång yeán. Neáu hay bieát traàn laø thöùc, roõ vaät duy taâm, chaúng bò voøng moùc buûa baét, ñaâu khieán lôùn nhoû lay chuyeån, töùc naêng tuøy duyeân öùng veát, ñeán caûm theo noù, chaúng ñoäng ñaïo traøng phaân thaân khaép phaùp giôùi, thöôøng taïi ñaây maø luoân taïi kia, chaúng ôû phöông maø chaúng lìa phöông, vaøo toâng moân ñaây roäng lôùn nhö vaäy, hieåu veát sai bieät, suoát nguoàn bình ñaúng, nhö nuùi Kim Cang thuaàn hieän aùnh saùng vaøng thaät, tôï sö töû chuùa caùc sö töû vaây quanh, nhö trong nuùi Ma-leâ sinh ra Chieân-ñaøn, nhö trong röøng Chieâm- baëc chæ nghe muøi höông, so vôùi maët phía nam nuùi Tu-di ñeïp xinh hieän taïp hình, nhö soâng lôùn caùt vaøng khoâng trôû laïi cong co. Ñoàng söùc buùa cuûa Kim cang, muoán baét chöôùc ñeàu khoâng, baèng aùnh saùng maët nhaät khoâng ngaên che, nôi soi chieáu ñeàu saùng. Nhö trong phaåm Nhaäp Phaùp Giôùi noùi veà caûnh giôùi hieån hieän trong röøng Theä-ña, coù keä tuïng noùi: “OÂng neân quaùn röøng Theä-ña ñaây, do oai thaàn Phaät lôùn khoâng ngaèn, taát caû trang nghieâm ñeàu thò hieän, möôøi phöông phaùp giôùi ñeàu sung maõn, möôøi phöông cuùng döôøng caùc coõi nöôùc, voâ bieân phaåm loaïi ñaïi trang nghieâm, nôi toøa ñoù ñoàng trong caûnh giôùi, saéc töôïng roõ raøng ñeàu hieån hieän”. Laïi nhö Ñoàng nöõ töø haïnh trong ñieän Tyø-loâ-giaù-na taïng, trong moãi moãi vaùch töôøng, trong moãi moãi coät truï, trong moãi moãi göông soi, trong moãi moãi töôùng, trong moãi moãi bình, trong moãi moãi ma-ni baûo, trong moãi moãi duïng cuï trang nghieâm, trong moãi moãi linh vaøng, trong moãi moãi caây baùu, trong moãi moãi hình töôïng baùu, trong moãi moãi anh laïc baùu, thaûy ñeàu thaáy phaùp giôùi taát caû Nhö Lai, töø luùc môùi phaùt taâm tu haïnh Boà-taùt, thaønh maõn Ñaïi nguyeän ñaày ñuû coâng ñöùc, thaønh Ñaúng chaùnh giaùc chuyeån dieäu phaùp luaân, cho ñeán thò hieän vaøo nôi Nieát-baøn, aûnh töôïng nhö theá khoâng gì chaúng ñeàu hieän, nhö trong nöôùc saïch thaáy khaép hö khoâng, nhaät nguyeät muoân sao coù ñuû caùc töôïng. Laïi nhö trong vöôøn nhaø Tröôûng giaû Phaùp Baûo Keá ñöôïc phaùp moân giaûi thoaùt voâ löôïng phöôùc ñöùc Baûo taïng cuûa Boà-taùt. Nhaø ñoù roäng lôùn möôøi taàng taùm cöûa, Ñoàng töû Thieän Taøi vaøo roài laàn löôït quaùn saùt, thaáy taàng thaáp nhaát baøy caùc thöùc aên uoáng, thaáy taàng

thöù hai baøy caùc y phuïc quyù baùu, thaáy taàng thöù ba boá thí taát caû caùc thöù duïng cuï quyù baùu trang nghieâm cho ñeán thaáy taàng thöù möôøi, taát caû Nhö Lai ñoâng nhieàu trong ñoù. Töø môùi phaùt taâm tu haønh Boà-taùt, vöôït ra sinh töû thaønh maõn ñaïi nguyeän vaø söùc thaàn thoâng, laøm saïch coõi Phaät, ñaïo traøng chuùng hoäi, chuyeån chaùnh phaùp luaân, ñieàu phuïc chuùng sinh, taát caû nhö vaäy, ñeàu khieán thaáy roõ. Giaûi thích: Khoâng ngaèn meù cuûa röøng Theä-ña, hieån hieän cuûa Loâ-giaù-na, roäng lôùn cuûa vöôøn nhaø baûo keá, ñeàu laø taâm cuûa chaúng theå nghó baøn, dung nhieáp voâ ngaïi. Möôøi taàng töùc laø möôøi Ba-la- maät, taùm cöûa töùc taùm chaùnh ñaïo phaàn, cho ñeán trong taát caû duïng cuï trang nghieâm thò hieän Phaät söï ñeàu laø phaùp moân nhaát taâm, theå duïng khaép cuøng lôùp lôùp hieån baøy ñaïo moãi moãi neâu ñeà toâng, vì môø toái ñoù, chaúng toû ngoä neân chaúng roõ, vì chaáp chaët ñoù laøm duyeân laøm ñoái, nhö neân chaúng thaáy, chaúng phaûi vaân tôï khoâng naêm saéc, tôï ñieác khoâng nghe, ñaâu phaûi vang höôûng tuyeät naêm aám. Laïi nhö neáu Thanh vaên trong röøng Theä-ña khoâng bieát, ngaï quæ trong soâng haèng chaúng thaáy, ñeàu laø do töï nghieäp chöôùng ngaên, chaúng phaûi phaùp aån taøng. Nay khuyeân ngöôøi chöa tænh xem nghe thaúng vaøo, nhö trong haøng coác nghe vang voïng troïn khoâng khaùc aâm thanh, tôï trong göông thaáy hình, laïi chaúng phaûi chaát khaùc, roõ raøng coù theå nghieäm töï döùt tuyeät tö löông, hieän chöùng khoâng nghi ngôø. Laïi ai tröôùc sau coù theå goïi laø Thaùnh xa vôøi ö? Theå ñoù töùc thaàn, ñaïo xa vôøi ö? Gaëp vieäc maø chaân thaät vaäy.

Hoûi: Ñaõ duøng chaân taâm laøm toâng laøm baûn, côù sao bieän luaän coâng naêng ñoù trong laéng thöôøng truù suoát ngaèn meù töông lai?

Ñaùp: Vì taâm phaùp naøy dieäu, nhö Thaàn chaúng theå löôøng, khoâng nöông töïa khoâng truù, chaúng phaûi xöa chaúng phaûi nay chæ laø coù maø chaúng theå thaáy nghe, chaúng phaûi laø moät höôùng khoâng tòch, chöùa dieäu duïng voâ taän, chaúng ñoaïn chaúng thöôøng, ñaày ñuû linh thoâng chaúng theå löôøng, chaúng phaûi aån chaúng phaûi hieån. Caùc baäc Coå ñöùc noùi: “Nhaân tuy Nieát-baøn vónh vieãn vaéng laëng maø trí tueä chaúng khoâng”. Neáu khoâng nhö vaäy thì laáy gì ñeå taän cuøng ngaèn meù töông lai? Neân bieát taâm thaàn ñaây laø goác cuûa phaøm thaùnh, taän cuøng ngaèn meù töông lai khoâng coù ñoaïn tuyeät, chö Phaät thöôøng chaùnh nieäm phaùp naøy. Toå sö chæ chæ ñích xaùc toâng naøy. Ñaây laø chaân thaät cuûa voâ töôùng, chaân sao coù taän? Ñaïo cuûa voâ vi, ñaïo sao coù cuøng? Nhö gioù trong hang coác saâu toái töông tuïc maø aâm vang nhoû chaúng döùt. Nhö tieáng vang cuûa chuoâng lôùn tuøy ñaùnh goõ maø vaän trong thöôøng sinh. Trong luaän Baûo Taïng noùi: “Chæ ñaïo khoâng caên (reã), linh chieáu thöôøng coøn, chæ ñaïo khoâng theå, vi dieäu luoân chaân, chæ ñaïo khoâng söï xöa nay ñoàng quyù, chæ ñaïo khoâng taâm, muoân vaät troøn ñaày”. Giaûi thích: phaøm, coù caên thì coù truù,

truù töùc vaøo trong phoøng nhaø toát, nhö xuyeân chaâm chaúng thaáy trôøi, nhaët kim chaúng thaáy ñaát, khoâng caên thì khoâng truù, nhö aùnh saùng nhaätnguyeät soi chieáu thaáy caùc thöù saéc laø linh chieáu thöôøng coøn vaäy. Phaøm coù theå laø sai bieät chaát ngaïi, khoâng theå thì moät taùnh thöôøng thoâng, laø vi dieäu luoân chaân vaäy. Phaøm coù söï thì bò töôùng haïn cuïc, khoâng söï thì taâm ñòa thaûn nhieân, laø xöa nay ñoàng quyù vaäy. Phaøm coù taâm thì phaân bieät caùc thuû, khoâng taâm thì nghòch thuaän ñoàng keát quy, laø muoân vaät troøn ñaày vaäy. Ñaõ ñaït toâng theå thöôøng truù ñaây, töï nhieân suoát cuøng ngaèn meù töông lai chaúng döøng nghæ nghieäp Phaät. Töùc laø Phaät Ñöùc Phoå Hieàn thuaàn laø lôïi tha, haïnh cuûa khoâng thuûy khoâng chung khoâng taän. Do ñoù trong luaän Baûo taùnh noùi veà coù töï nhieân chaúng ngöng nghæ nghieäp Phaät vôùi keä tuïng raèng: “Theå Phaät nhö göông töôïng, nhö ñaát löu ly kia, laïi chaúng phaûi coù tieáng, nhö troáng dieäu phaùp trôøi, ñeàu laøm neân phaùp söï, nhö möa maây lôùn kia, thaûy ñeàu laøm lôïi ích, maø ñaát thaûy ñeàu sinh, taát caû haït gioáng. Nhö Phaïm thieân chaúng ñoäng, maø ñeàu laø thuaàn thuïc, nhö vaøng maët nhaät lôùn kia, phaù taát caû caùc toái, nhö baùu nhö yù kia, thaûy ñeàu laø hieám coù, coøn nhö aâm vang kia, ñeàu do nhaân duyeân thaønh, tôï nhö hö khoâng kia, vì taát caû chuùng sinh maø laøm nôi nöông töïa, gioáng nhö ñaïi ñòa kia, maø gìn giöõ taát caû. Heát thaûy caùc thöù vaät, do nöông nôi ñaïi ñòa, mang ñoäi caùc theá gian. Heát thaûy caùc thöù vaät, nöông töïa Boà-ñeà Phaät, Dieäu phaùp xuaát theá gian, thaønh töïu caùc nghieäp laønh, boán voâ löôïng caùc thieàn, vaø caû boán khoâng ñònh, caùc Nhö Lai töï nhieân, thöôøng truù caùc theá gian, coù caùc nghieäp nhö vaäy, taát caû chaúng tröôùc sau, laøm dieäu nghieäp nhö vaäy”. Voâ Sinh Nghóa noùi raèng: “Neáu khoâng coù thaàn dieäu chæ moät höôùng khoâng laëng, thì chaúng neân coù Phaät xuaát hieän nôi ñôøi noùi phaùp ñoä ngöôøi, neân bieát baûn ñòa coù thaàn dieäu chaúng khoâng chaúng ñoaïn”. Cho ñeán Sö Töû Hoáng noùi: “Phaät taùnh, goïi laø Ñeä nhaát nghóa khoâng, Ñeä nhaát nghóa khoâng goïi laø trí tueä, trí tueä töùc laø thaàn dieäu. Neân noùi nhaân dieät laø saéc ñöôïc saéc cuûa giaûi thoaùt thöôøng truù, neân bieát nhö giöõa bao goàm coù dieäu saéc, naêm aám thöôøng truù chaúng ñoäng. Trong thieân (chöông) Thaàn Baát Dieät noùi: “Phaøm, Thaàn laø theá naøo ö? Laø tinh cöïc maø linh aáy vaäy. Tinh cöïc laø chaúng phaûi choã möu ñoà cuûa phong töôïng, neân Thaùnh nhaân duøng dieäu vaät maø laøm lôøi noùi. Tuy coù Thöôïng trí coøn chaúng theå ñònh. Theå traïng aáy ñaït cuøng saâu maàu. Thaàn aáy laø vieân öùng khoâng chuû, dieäu taän khoâng teân, caûm vaät maø ñoäng, möôïn soá maø haønh, caûm vaät maø chaúng phaûi vaät, neân vaät hoùa maø chaúng dieät, möôïn soá maø chaúng phaûi soá, neân soá taän maø chaúng cuøng, coù tình thì coù theå duøng vaät caûm. Coù thöùc thì coù theå duøng soá caàu. Soá coù tinh thoâ neân taùnh noù moãi rieâng khaùc, trí coù toái saùng neân chieáu ñoù chaúng ñoàng. Suy ñoù maø luaän thì bieát hoùa duøng tình caûm,

thaàn duøng hoùa truyeàn. Tình laøm meï cuûa hoùa, thaàn laøm caên cuûa tình. Tình coù ñaïo cuûa hoäi vaät, thaàn coù coâng ngaàm dôøi. Chæ ngoä trieät laø trôû laïi goác, caûm lyù laø ñuoåi theo vaät, cho ñeán hoaëc tuï tan ôû moät hoùa, chaúng tö duy Thaàn ñaïo coù linh cuûa dieäu vaät maø cho raèng tinh thoâ ñoàng heát, cuõng chaúng buoàn thöông thay? Nhö löûa truyeàn nôi cuûi, gioáng Thaàn truyeàn ôû hình, meâ hoaëc saâu laø thaáy hình khoâ muïc ôû moät ñôøi, beøn cho laø thaàn tình ñeàu maát, nhö thaáy löûa taøn nôi moät caây goà maø cho laø troøn ñeàu heát vaäy. Neân bieát duyeân rôi ruïng hình khoâ, chaân linh chaúng ñoïa rôùt, nhö cuûi heát löûa taøn maø taùnh löûa thöôøng vaäy. Duyeân ñaây tuy dieät ôû ñôøi naøy, duyeân kia laïi ñaáy ôû ñôøi khaùc. Neân trong Baùt-nhaõ Ngaâm noùi: “Traêm coát tuy tan heát, moät vaät traán linh hoaøi”. Coù theå goïi laø chaân taâm trong laéng thöôøng truù vaäy. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Bieát taát caû huyeãn taâm, phaùp sôû duyeân voâ löôïng vaäy. Phaät töû! Nhö chaâu nhö yù tuøy coù choã caàu taát caû ñeàu ñöôïc caàu laø voâ taän yù ñeàu ñaày ñuû, maø theá löïc cuûa chaâu troïn chaúng thieáu ngöng. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng laïi nhö vaäy, vaøo Tam-muoäi naøy bieát taâm nhö huyeãn sinh ra taát caû caùc phaùp caûnh giôùi khaép cuøng voâ taän chaúng thieáu chaúng ngöng. Taïi sao? Boà-taùt Ma-ha-taùt thaønh töïu Phoå Hieàn voâ ngaïi haïnh trí, quaùn saùt voâ löôïng caûnh huyeãn roäng lôùn, gioáng nhö aûnh töôïng khoâng taêng giaûm vaäy. Phaät töû! Thí nhö phaøm phu moãi rieâng bieät sinh taâm, ñaõ sinh hieän sinh vaø seõ sinh khoâng coù ngaèn meù, khoâng ñoaïn khoâng taän, taâm ñoù löu chuyeån töông tuïc chaúng tuyeät, chaúng theå nghó baøn. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng laïi nhö vaäy, vaøo moân Tam-muoäi Phoå Huyeãn ñaây khoâng coù ngaèn meù, chaúng theå ño löôøng. Taïi sao? Vì thaáu ñaït moân Phoå Huyeãn vaø voâ löôïng phaùp cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn vaäy. Phaät töû! Thí nhö Nan-ñaø Ma-na-tö Long vöông vaø caùc roàng lôùn khaùc luùc möa töøng gioït nhö truïc xe, khoâng coù ngaèn meù, tuy möa nhö vaäy maø maây troïn chaúng heát, ñoù laø caùc roàng khoâng laøm caûnh giôùi”. Laïi noùi: “ÔÛ trong moät nieäm, bieát heát taát caû aån taøng caûnh giôùi cuûa taâm vaø chaúng phaûi taâm ñòa, ôû nôi chaúng phaûi taâm baøy hieän sinh nôi taâm, xa lìa ngoân ngöõ, an truù trí tueä, ñoàng haïnh cuûa caùc Boà-taùt tu haønh. Duøng söùc töï taïi hieän baøy thaønh Phaät ñaïo suoát cuøng ngaèn meù töông lai thöôøng khoâng ngöng nghæ. Taát caû kieáp soá chuùng sinh theá gian, nôi döïng laäp cuûa voïng töôûng ngoân thuyeát, thaàn thoâng nguyeän löïc thaûy ñeàu hieän baøy”. Giaûi thích: Bieát heát taát caû aån taøng caûnh giôùi cuûa taâm vaø chaúng phaûi taâm ñòa laø: Thöùc haønh ôû caûnh goïi ñoù laø taâm, trí haønh ôû caûnh, goïi ñoù laø chaúng phaûi taâm. Neân trong kinh Laêng-giaø noùi: “Ñöôïc töôùng laø thöùc, chaúng ñöôïc töôùng laø trí”. Neân bieát Boà-taùt thuaän theo voïng duyeân chaúng boû theá phaùp, ôû trong phöông tieän ñeàu hay hieän baøy, tuy kieáp taêng giaûm maø maëc cho duyeân ngaén daøi, cöôõi gioù ñaïi

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 39 366

nguyeän töông tuïc chaúng ñoaïn, cuùng Phaät lôïi sinh khoâng coù ngöng nghæ. Nhö trong luaän Hoa Nghieâm noùi: “Möôøi moät Ñòa Ñaúng giaùc Boà-taùt duøng taâm ñaïi töø bi, haønh moân ñeán Luïc ñoä sinh, baøy ñaïo töï xuaát theá ñaày ñuû, khoâng coøn taâm caàu giaûi thoaùt lìa nhieãm lìa tònh, chæ duøng cöôõi thuyeàn phaùp taùnh, caêng buoàm ñaïi töø bi, duøng ñaïi trí laøm thuyeàn sö, thuaän gioù baûn nghieäp, thoåi caùc löôùi Ba-la-maät, thöôøng daïo nôi bieån sinh töû vôùt taát caû caùc chuùng sinh coù ñaém dính an ñaët nôi bôø trí khoâng nöông töïa Phoå Quang Minh, truù nôi Baûo ñöôøng vaïn haïnh coâng ñöùc phaùp giôùi voâ ngaïi nhö döôùi laàu caùc nôi Boà-taùt Töø Thò ñang ôû vaäy.