BAØI TUÏNG BA MÖÔI MOÂN VEÀ QUAÙN PHAÙP GIÔÙI CUÛA

HOA NGHIEÂM THAÁT TÖÏ

# QUYEÅN HAÏ

*Khoâng töùc taát caû Ñeàu chôù dính maéc,*

*Dính ñaàu, ñaàu söøng sanh. Rôi vaøo nieäm thöù hai.*

*Nay khoâng lay dính maéc. Dieäu giaûi sinh tröôùc.*

*Ai khoâng coù taùc duïng. Ñoù laø ngöôøi cheát roài.*

**THÖÙ NHAÁT:** Cuõng nhö tröøng maét trong quan quaùch.

Baøi tuïng naøy noùi: Ñaát töï do hoaït ñoäng soáng treân phaàn moãi ngöôøi, ñeàu coù taùc duïng, noùi leân söï hieåu roõ.

*Taùc duïng laïi do ai.*

*Xem vieäc baän roän cuûa ngöôøi. Laïi, ñaïo döïa vaøo söùc ai?*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Moãi ngöôøi ñeàu döïa vaøo naêng löïc cuûa aân, chæ tröôùc kia laøm saùng toû lyù. Nay, tìm toøi giaûi khoâng rôøi lyù.

*Ñöông xöù, hoøa caên cöùu vôùt.*

*Di chuyeån hoa, goàm böôùm ñeán. Mua ñaù ñöôïc nhieàu lôïi ích.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: ngay nôi lyù maø sanh hieåu, lyù laø goác cuûa giaûi.

Nay, vì noùi leân töùc lyù neân noùi: hoøa caên cöùu vôùt.

*Keânh ngoøi, do chöa bieát. Quaân töû neáu gioáng ta.*

*Taát caû phaùp khoâng khaùc.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Keânh, ngoøi laø ngöôi, noâng laø ta, thôøi ngöõ cuûa phöông Nam. Nay, thôû daøi, lyù trí khoâng rôøi nhau. Moïi ngöôøi ñeàu chaúng

bieát. Tröôùc maét khoâng töùc saéc, khaép caùc coõi maây bay.

*Hö khoâng maây giaêng giaêng. Ñoàng troáng, coû môn môûn.*

*Hoa hoang daõ nôû, döôøng nhö gaám. Nöôùc khe suoái saâu xanh nhö lam.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chaân khoâng töùc saéc huyeãn, maø vaät vaät trong saùng. Phaùp Ñaêng noùi: xöa nay leõ ra chaúng coù rôi ruïng. Roõ raøng ôû tröôùc maét. AÙng maây sanh hang chieàu, haïc coâ ñôn ñaùp trôøi xa, chính laø nghóa naøy.

*Sôùm thaép ñeøn laø löûa. Côm chín ñaõ nhieàu giôø. Sôùm bieát vieäc ngaøy nay. Khoâng caån thaän töø ñaàu.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Tröôùc kia hoäi saéc veà khoâng, laø phaân bieät taâm ñoaïn thaät. Chæ noùi laøm roõ lyù, khoâng noùi laøm roõ giaûi. Nay, ôû ñaây chaùnh laø phaân bieät tình chaáp bieán keá, phaân bieät caûnh y tha laø khoâng. Toû ngoä giaûi naøy taâm khoâng lìa lyù tröôùc kia, phaàn lôùn gioáng nhau, chaúng bieát ngoïn ñeøn luùc ñaàu laø löûa. Khoâng nhaãn, buïng ñoùi.

*Quaùn khoâng, saéc voâ ngaïi. Bieån caû töø caù nhaûy.*

*Hö khoâng maëc chim bay.*

Nghóa: Khoâng laø chaân khoâng, chaúng ngaïi saéc huyeãn, saéc laø saéc huyeãn, chaúng trôû ngaïi chaân khoâng, neân noùi voâ ngaïi. Ñaây laø y cöù vaøo trí, chuû theå quaùn, soi chieáu caû coù, khoâng. Y cöù duøng caû chaân, tuïc, caûnh ñoái töôïng quaùn, chaúng hai maø hai, ñeå bieåu thò roõ saéc, khoâng. Hai maø chaúng hai, giaûng noùi saéc, khoâng kia chaúng coù trôû ngaïi, duøng ñaây laøm moân, sinh ra trí quaùn, thaønh laäp höôùng tôùi giaûi cuûa haïnh.

*Moïc höôùng ñoâng, laën taây. Ñaàu tieân chaúng hai phaùp. Duïng vó ñaïi phoàn thònh.*

*Khôûi töùc hoaøn toaøn chaân.*

Phaåm Hieàn Thuû noùi: Hoaëc nhaäp ñònh ôû phöông Ñoâng maø xuaát ñònh ôû phöông Taây, cho ñeán nhaäp, xuaát nhö theá khaép möôøi phöông, ñaây goïi laø naêng löïc tam-muoäi cuûa Boà-taùt.

Ngaøi Thanh Löông noùi: Moân tam-muoäi khoâng coù beán bôø, laø duïng vaéng laëng cuûa Boà-taùt, töï taïi ñoái vôùi nghieäp duïng khí theá giôùi. Ñaõ noùi tam-muoäi, ñaâu coù hai phaùp?

*Ñi, ñöùng ñeàu voâ ngaõ.*

*Doïc ngang ñaâu coù khaùc. Vaøo soùng, xuyeân qua maây. Ñeàu khoâng coù trôû ngaïi.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ñi, ñöùng nghóa laø xuaát nhaäp ba ñôøi khoâng coù trôû ngaïi. Doïc, ngang: Qua laïi möôøi phöông töï taïi. Do hai chaáp ngaõ, phaùp cuûa taùm moân tröôùc ñeàu ñaõ döùt tröø, ñeán khoâng, saéc naøy ñoàng nhö, ñaâu coù phaùp khaùc ôû trong ñoù? Do doïc (thôøi gian) cuøng ba ñôøi, ngang (khoâng gian) khaép caû möôøi phöông naøy laø söï vieân thoâng cuûa moät vò, chöùng toû voâ ngaõ cuûa hai phaùp, chaúng phaûi caùi maø tình thöùc traéc nghieäm ñöôïc, chæ ñoàng ñaïo môùi bieát. Döôùi ñaây noùi:

*Haøn Sôn töû voã tay. Nhaët ñöùc, cöôøi ha ha.*

*Vì sao hai laõo cöôøi ha ha?*

*Khoâng laø ñoàng vôùi gioù, ngöôøi khoâng bieát.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Hai taùn Thaùnh naøy khoâng baùm truï daáu veát laãn loän cuûa beân naøo ôû thôøi nay, hoaëc cöôøi, hoaëc ca haùt traùi, phaûi khi gaëp nguoàn coäi, laø coù yù saâu xa rieâng.

*Ngöôøi goã treân nuùi keâu. Gaùi ñaù beân suoái ca.*

*Tin töùc queâ nhaø döùt. Coïp ñaù gaàm suoát ñeâm.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Taùm moân tröôùc ñaõ noùi tình taän, kieán tröø, döôøng nhö ngöôøi goã, coâ gaùi baát duïc ñeán höôùng tôùi giaûi, haïnh naøy, khôûi nhö, coù theå goïi, coù theå ca, ñaâu coù höõu tình hieàu ñöôïc trong ñoù?

*Saéc khoâng ñoàng moät vò. Cöôøi gieát Ñoã thieàn hoøa. Ngöôøi ñöông cuoäc meâ. Keû baøng quan cöôøi.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Khoâng saéc voâ ngaïi, daáu veát chöa maát. Khoâng coù göûi gaém con ngöôøi chòu khoùc, chòu cöôøi tröôùc kia, ngöôøi thaáu suoát coù khaû naêng, chæ nhö Ñoã soaïn Thieàn hoøa cöôøi caùi gì? Beøn noùi raèng: Ta ôû trong cöûa Naïp taêng, Phaät, ma ñeàu queùt, boùng saùng ñeàu maát. Vöøa coù töông öng chuùt phaàn, huoáng chi laïi noùi saéc, noùi khoâng, noùi moät, noùi khaùc, laø öa cöôøi?

*Quaùn döùt baët, khoâng göûi gaém. Roõ raøng laëng soi baêng ñeâm laïnh*

*Saùng, toái vieân dung chaúng ñieàm tröôùc.*

Nghóa: Döùt baët laø ngaên chaän dieät heát, dieät heát tình chaáp cuûa taùm

moân tröôùc. Döùt, laø thoâi döùt, döùt giaûi thu höôùng haïnh cuûa chín moân. cho neân höõu khoâng cuûa moân tröôùc coù theå laø saéc höõu, saéc coù theå khoâng.

Nay, trong moân naøy, caû hai ñeàu khoâng laäp. Hai chaáp tình maát, khieán cho taâm döùt ñoái ñaõi, ñeàu khoâng coù choã nöông töïa. Laáy ñaây laøm moân sinh ra trí quaùn. Nhöng caâu ñaàu töông ñöông vôùi saéc töùc laø khoâng trong Baùt-nhaõ Taâm Kinh. Hai caâu töông ñöông vôùi khoâng töùc laø saéc. Ba caâu töông ñöông vôùi saéc chaúng khaùc khoâng, khoâng chaúng khaùc saéc. Caâu naøy töông ñöông vôùi töôùng khoâng cuûa caùc phaùp, ñeán khoâng coù trí cuõng khoâng coù ñaéc, bieåu thò roõ theå cuûa phaùp lìa boû taát caû töôùng, ñoàng vôùi lyù chaân khoâng naøy, ñoàng vôùi Thæ giaùo Ñaïi thöøa.

*Neáu taâm nhö tro laïnh, mieäng noùi. Treo treân vaùch.*

*Muoán noùi noùi khoâng kòp. Döôùi röøng öa thöông löôïng.*

*Taâm khoâng göûi gaém quaùn taâm.*

Ñeán ñaây, tình Thaùnh phaøm heát, caûnh, trí ñeàu thaàm phuø hôïp, nhö tro taøn, gaëp cuûi phieàn naõo maø khoâng theå chaùy, ñaâu theå noùi naêng suy nghó maø ñeán ñöôïc. Queùt daáu veát trong quaùn, vaên noùi: Chaúng phaûi lôøi noùi theo kòp, chaúng phaûi hieåu maø ñeán ñöôïc, sao cho taâm giaûi nhö tro taøn, khoâng theå duøng taâm suy nghó, chaúng phaûi lôøi noùi theo kòp, sao cho mieäng bieän luaän gioáng nhö vaùch, khoâng theå duøng mieäng ñeå baøn luaän.

Caûnh khoâng, trí cuõng laëng, chaúng ôû nhaø saùng, toái. Löôøi ngoài treân giöôøng ngay ngaén, nghieâng moät beân.

Baøi tuïng naøy noùi: Kheùo baët ñoái ñaõi chuû theå, ñoái ñaõi, noùi leân söï thích ñaùng khoâng coù nöông gaù.

*Theå soi roïi loä ra röïc rôõ. Theå soi roïi döïng laäp rieâng. Vaät, ngaõ thaàm phuø hôïp moät.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Trí quaùn saùng suoát ñôn leû, Baùt-nhaõ toàn taïi moät

mình.

Ñaõ noùi toàn taïi moät mình, thì ngoaøi taâm khoâng coù phaùp, caùc phaùp

ñeàu laø taâm, döôùi ñaây, noùi raèng:

*Nhieät, laø thôøi tieát noùng, maùt khaép trôøi. Maùt meû khaép maët ñaát.*

*Choã loä ra moät mình linh quang. Thuaàn nhaát khoâng coù laãn loän.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Lôùp lôùp taâm caûnh, taùnh baûn giaùc laø moät, coù theå noùi laø moät höông, moät hoa, xöùng taùnh maø truøm khaép sa giôùi, moät chieâm

ngöôõng, moät leã, lìa töôùng maø thöôøng ñoái tröôùc Phaät, cho neân Taêng hoûi Ñoång Sôn: Laïnh noùng ñeán laøm sao traùnh? Sôn noùi: Sao khoâng ñeán choã chaúng coù laïnh, noùng? Vò Taêng noùi: Theá naøo laø choã khoâng coù laïnh noùng? Sôn noùi raèng: Thôøi tieát laïnh, laïnh gieát xaø-leâ, thôøi tieát noùng, noùng gieát xaø-leâ. Tuyeát Ñaäu noùi: Duoãi tay laïi ñoàng vôùi nuùi cao muoân nhaän, ngay thaúng, nghieâng leäch caàn gì phaûi an baøi. Ñaõ khoâng an baøi, tin ôû tay nhoùm laáy, ñeàu noùi veà yù naøy.

*Voâ taâm chöa thaáu suoát,*

*ÔÛ coù yù chuyeån traùi phoâ tröông. Voâ taâm coøn caùch moät lôùp cöûa. Coù yù, neân phaûi hoûi thuù höôùng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Khoâng theå, cuõng khoâng theå laàn löôït, lôøi noùi phuûi queùt daáu veát, lôøi naøy cuõng khoâng thoï nhaän, trong taâm quaùn, ñeàu khoâng coù maûy may. Taâm nieäm cuõng caùch ngaên beán huyeàn vi, huoáng chi ñem taâm giaûi ôû tröôùc muoán chuyeân chuù caûnh naøy sao? Chæ ngöôøi kheùo kheá hôïp, töùc laø vaät thaàn hoäi. Vaû laïi, noùi coù, khoâng, chaúng theå thaáu suoát, hôïp taùc vôùi gì ñeå sinh hieåu?

*Chuû yeáu hoäi yù chæ Chung Nam. Xuaân ñeán ngaøy daøi daàn.*

*E laø coù rieâng söï ñaëc bieät.*

*Ñaàu ñeán, trôøi maùt, ñaát thaám nhuaàn.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Döùt dieät höôùng tôùi huyeàn vi, noùi töôïng chôù so löôøng. ÔÛ trong töôïng khoâng coù lôøi noùi, laäp dieäu töôïng cuûa döùt lôøi noùi. Cho neân suoát ngaøy noùi maø khoâng heà noùi.

# THÖÙ HAI, QUAÙN LYÙ SÖÏ VOÂ NGAÏI

Nuùi cao chaúng trôû ngaïi maây, keùo daøi ra, ruùt ngaén laïi. Trôøi yeân tónh ñaâu ngaên ngaïi chim haïc qua laïi.

Nghóa: Lyù laø chaân khoâng ôû tröôùc khoâng thay ñoåi. Lyù söï: Moân naøy tuøy duyeân maø thaønh söï cuøng toät, nhöng moân tröôùc chæ laø löïa choïn tình, laøm saùng toû lyù, nhö vaøng ñöôïc loïc ra khoûi quaëng, chöa thaønh coâng duïng cuûa ñoà ñöïng. Nay, noùi veà chaân lyù tuøy duyeân ñeå thaønh söï kia. Voâ ngaïi laø Lyù söï ñoái chieáu nhau, theå duïng goàm thaâu laãn nhau. Neáu baát bieán thì söï chaúng trôû ngaïi cuûa lyù tuøy duyeân, thì seõ trôû thaønh söï, töùc laø theå khoâng, söï chaúng trôû ngaïi lyù.

*Quaùn:* Trí voâ ngaïi cuûa quyeàn, thaät ñeàu dung thoâng, chæ vì tuøy duyeân cuûa moân naøy, cho neân rôi vaøo thöù hai. Lyù haïnh cuûa moân naøy so löôøng haïnh cuûa song dung, trí dung thoâng laãn nhau, vaän chuyeån quyeàn,

thaät, vöôït ngoaøi tình cuûa lyù, söï, lôùn, nhoû, lìa chaáp moät khaùc cuûa theå duïng, chöùng Trung ñaïo cuûa lyù, söï voâ ngaïi dung thoâng caû hai.

Nghóa cuûa phaùp moân naøy ñaõ töông ñoàng vôùi Ñaïi thöøa, manh moái cuøng cöïc cuûa giaùo ñoàng, chæ lyù söï tan hoøa dung thoâng, toàn taïi (9, 10) maát (7, 8) nghòch (5, 6) thuaän (3, 4), noùi chung coù möôøi moân, ñoàng moät duyeân khôûi. Nhöng thaønh naêm caëp:

1. Bieán ñoåi nhau.
2. Thaønh nhau.
3. Haïi nhau.
4. Töùc nhau.
5. Chaúng phaûi laãn nhau. Ñaàu tieân laø caëp thöù nhaát.
6. ***Moân lyù khaép ôû söï:*** Coâng ñöùc cuøng taän, queân maát choã y chæ, chuyeån thaân giaùc bieát ñöôøng huyeàn vi.

Nghóa: Baét ñaàu cuûa soá. Nghóa laø lyù khoâng thay ñoåi cuûa nhaát chaân, dieäu coù theå tuøy duyeân khaép ôû phaùp söï ngaøn muoân sai khaùc.

*Quaùn:* Lyù trong moãi söï ñeàu khaép hoaøn toaøn, chaúng phaûi laø phaàn khaép. Vì sao? Vì chaân lyù kia chaúng theå phaân chia, neân laáy ñaây laøm moân sinh ra trí quaùn.

Ngöôøi tu haønh ñoái vôùi moân naøy seõ hieåu roõ töï taùnh phaùp thaân coù dieäu duïng tuøy duyeân, chaùnh noùi veà lyù khoâng trôû ngaïi söï.

*Boùng saùng ñôn leû khoâng coù rieâng. Ñoái vôùi lôøi khen coù khuoân pheùp. ÖÙng vôùi vaät hieän hình.*

*Nhö boùng traêng ñaùy nöôùc.*

*Vaéng laëng nhö theá voán chaúng phaûi nhieàu. Tuøy duyeân nôi choã hoøa.*

*Thaàm dôøi moät böôùc, saùu moân hieåu. Phong quang voâ haïn, maët ñaát, xuaân.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Theå khoâng thay ñoåi cuûa huyeàn vi vaéng laëng, vì nhaát dieäu baët moïi soá, neân noùi chaúng phaûi nhieàu. Linh xem xeùt tuøy duyeân, soá roäng cuûa duïng maø öùng hieän, neân noùi nôi choã hoøa, chaùnh noùi veà lyù khaép söï.

*Naáu chaûy vaøng, vaøng laøm ñoà ñöïng. Nöôùc dao ñoäng, nöôùc thaønh soùng. Nhaùnh ngoïc quyønh moãi taác laø baùu. Cheû goã chieân ñaøn, moãi taám ñeàu thôm.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chaân lyù tuøy duyeân thaønh söï, laøm saùng toû söï, söï toaøn chaân.

*Nhieãm tònh, voán khoâng coù Thaùnh, phaøm, Ñaâu coù ngöôøi khaùc.*

*Neân quaùn taùnh phaùp giôùi. Taát caû duy taâm taïo.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Moãi moãi y, chaùnh ñeàu khoâng coù töï taùnh cuøng taän, chaân naøy thuaän theo lyù, duyeân maø thaønh, ñaâu coù phaùp ngöôøi khaùc maø coù rieâng, neân kinh noùi: Caûnh giôùi tònh chaân nhö, heã dieät chöa thöôøng coøn, tuøy theo duyeân nhieãm, tònh, beøn chia möôøi phaùp giôùi.

*Ñoâng, taây, nam, baéc.*

*Xeùt bôø naøo khoâng laø Di-ñaø.*

*Thaân Phaät ñaày khaép trong phaùp giôùi. Hieän khaép taát caû tröôùc chuùng sanh.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Trí quaùn beùn nhaïy saùng suoát, maét phaùp thoâng suoát, thaáy moãi haït buïi ñeàu laø tònh ñoä, moãi moãi taâm ñeàu laø Di-ñaø. Ñaïi kinh noùi: Tröôûng giaû Giaûi Thoaùt noùi: Neáu muoán thaáy Phaät A-di-ñaø cuûa theá giôùi An Laïc vaø chö Phaät möôøi phöông thì tuøy yù lieàn thaáy.

1. ***Moân söï khaép nôi lyù:*** Moân aûnh hieän kieán laäp hoùa, ñaàu, thaân ñi khaép ñaát lyù thaät teá.

Nghóa: Vì phaùp söï ngaøn muoân sai bieät, moãi phaùp ñeàu hoaøn toaøn khaép lyù moät chaân.

*Quaùn raèng:* Vì söï coù phaàn, ñoái vôùi lyù khoâng coù phaân tích hoaøn toaøn ñoàng, chaúng phaûi phaàn ñoàng. Vì sao? Vì söï naøy khoâng coù töï theå rieâng, vì trôû laïi nhö lyù neân moân hoaøn toaøn khaép naøy vöôït qua tình lìa kieán, chaúng phaûi thí duï cuûa theá gian coù theå so saùnh, huoáng chi laø nhö toaøn moät bieån caû ôû trong moät con soùng nhoû, maø bieån chaúng phaûi nhoû, nhö moät löôïn soùng nhoû ngoaøi bieån caû maø soùng chaúng phaûi to.

Hai moân khaép cuûa töôùng naøy cuøng vôùi vaên duø coù tröôùc, sau, nhöng phaùp vaãn ñoàng thôøi. Hai moân naøy laø chung, taùm moân döôùi laø rieâng, rieâng khoâng lìa chung, laø nghóa sanh phaùt, voán noùi veà söï khoâng ngaïi lyù.

*Do ñoàng taïo ra khaùc Khaùc laø hoaøn toaøn ñoàng Tay laät ngöûa, tay uùp Chæ laø moät tay naøy*

*Chæ do vaøng taïo ra ñoà ñöïng Cho neân ñoà ñöïng ñeàu laø vaøng*

*Moät chaám möïc nöôùc Hai choã roõ raøng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Lyù khaép söï maø vaøng taïo ra ñoà ñöïng, söï khaép lyù maø ñoà ñöïng ñeàu laø vaøng. Duï cho hai moân roõ raøng.

*Huoáng söï duy taâm hieän Moãi buïi ñeàu laø taâm Tuøy duyeân thaønh söï roát Vaät vaät ñeàu toaøn chaân.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ba coõi duy taâm, laïi khoâng coù phaùp naøo rieâng.

*Taùnh khoâng, con ngöôøi deã tin Phaùp truï, Thaùnh khoù gaùnh vaùc*

*Theå Khoâng toaøn khaép, ngöôøi ñeàu göôïng theo Phaùp coù rieâng theå, Thaùnh khoù bao dung.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Duyeân sinh phaùp söï, taùnh khoâng, con ngöôøi deã tin. Phaùp coù rieâng theå thaät, truï Thaùnh khoâng deã gaùnh vaùc, giöõ gìn. Vì sao baäc Thaùnh chöùng taát caû phaùp khoâng maø thaønh bieån quaû? Ñaâu coù rieâng moät phaùp baát khoâng? Neân ngöôøi xöa noùi: Neáu coù moät phaùp thì Tyø-loâ seõ rôi vaøo phaøm phu. Taùnh coù taïo taùc, khoù gaùnh vaùc e chaúng phaûi ngöôøi trí coù theå hieåu töôøng taän.

*Duyeân suoát khoâng choã duyeân. Duyeân duyeân thaät raát saâu Maét phaùp thoâng minh*

*Môùi coù theå chöùng thaáu suoát.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Trí quaùn, laø chuû theå quaùn, taùnh khoâng laø ñoái töôïng quaùn, taùnh duyeân ñaõ khoâng töùc khoâng thay ñoåi lyù neân noùi raát saâu.

Trieäu Luaän noùi raèng: Duyeân giaùc, giaùc duyeân lìa vì töùc chaân.

## *Moân y lyù thaønh söï:*

*Tuøy duyeân thaønh dieäu höõu Dung ñaïi rieâng toaøn hieån baøy.*

Nghóa: Söï khoâng coù töï theå rieâng, y chæ chaân lyù maø thaønh, nhö soùng do nöôùc maø ñöôïc thaønh laäp. Moân naøy chæ coù nghóa tuøy duyeân.

*Roõ raøng lyù cuøng taän Choã choã laäp baøy Nuùi soâng vaø maët ñaát*

*Toaøn loä thaân Phaùp vöông Vaéng laëng baët maûy buïi*

*Laøm nhaân nhieãm, vaø tònh Döùt ñieåm thuaàn nöôùc trong Theo gioù maø noåi soùng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Theå dieäu cuûa nhaát taâm naøy laø döùt haún maûy traàn, nhaân gaàn cuûa möôøi phaùp giôùi, tuøy duyeân maø thaønh.

*Thaùnh, phaøm khoâng ñöôøng khaùc Meâ, ngoä coù xa, gaàn*

*Nhieãm, tònh theå laø moät Ngu, trí chia giaû doái.*

Baøi tuïng naøy noùi choã nöông cuûa boán Thaùnh saùu phaøm taùnh laø moät, ngöôøi meâ thì töø thöùc maø döôøng nhö Sô.

*Ngöôøi ngoä y cöù theo trí maø toaøn gaàn Meâ ngoä laø do con ngöôøi*

*Cöûa naøo laø phaùp taùnh?*

*Khoâng thay ñoåi thöôøng ngaên caùch Voâ vi chaúng coù ngöôøi, vieäc.*

*Vaãn gaëp naïn khoùa vaøng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi ngaên caùch laø bít laáp khoâng thoâng. Thöôøng nghóa laø laâu daøi. Daøi, xa. Neáu chaân nhö khoâng coù duïng tuøy duyeân thì chaân, voïng seõ bít laáp maõi, maø khoâng thoâng.

Coù vò taêng hoûi Phaùp Nhaãn raèng: Tình sinh thì trí ngaên caùch. Luùc tình chöa sinh thì nhö theá naøo? Sö ñaùp: “Ngaên caùch laø yù naøy.

*Tuøy duyeân ngaøy moät môùi Coû, caây, tinh thaàn ñoåi Khí töôïng soâng nuùi môùi.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chính laø bieåu thò roõ nghóa moân naøy, töùc laø chaân nhö coù khaû naêng tuøy duyeân, môùi môùi ñeàu khoâng truï thaønh. Caùc söï, phaùp, neáu laø phaùp thì seõ coù truï, khoâng goïi laø dieäu duïng. Vaû laïi, ñaïo laø phaàn cuûa ngöôøi naøo?

*Ngöôøi mang loâng ñoäi söøng Môùi laø ngöôøi trong ñoù*

*Cheùm ngöôïc ôû beân naøo caây khoâng boùng Luøi ñeán trong löûa, laïi keùo caønh.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ngöôøi tuøy duyeân, nghóa laø töø xöa, Hieàn Thaùnh lieãu roõ chöùng chaân lyù, vì loøng xoùt thöông neân trôû laïi traàn lao. Vì trí neân duøng phöông tieän ñem laïi lôïi ích cho chuùng sinh. Trong moân cuûa toâng goïi laø laøm ngöôøi trong loaïi khaùc.

Ñôn Haø noùi: Thaân loaïi khaùc, mang loâng ñoäi söøng laø yù naøy.

## *Moân söï laøm roõ lyù:*

*Trôøi ñaát ñeàu laø xöông cuûa vaøng roøng. Muoân höõu hoaøn toaøn röïc rôõ thaân tònh maàu.*

Nghóa: Theå khoâng cuûa söï phaùp laø chuû theå laøm roõ, chaân lyù laø ñoái töôïng laøm roõ.

*Quaùn raèng:* Vì söï luoáng doái neân lyù trong toaøn söï vöôït leân hieän baøy ra, cuõng nhö töôùng soùng luoáng doái, khieán theå nöôùc hieän baøy ra. Moân naøy chæ cho nghóa khoâng cuûa theå.

*Thanh chöôùng baïch vaân Ai laø ngöôøi treân phaàn Nhöng trong toâng moân Laáy nuùi xanh laøm theå Maây traéng laøm duïng Töùc theå duïng naøy Nöông töïa ai trong phaàn Chuû yeáu laø theá naøo?*

*Muoân daëm nuùi, soâng khoâng ñöôøng khaùc Moät trôøi gioù traêng ñeàu laø nhaø ta*

*Töø duyeân duyeân voán luoáng Hö thì ñaïo môùi ñôn leû Neáu roõ y tha khôûi*

*Thì chaúng coù rieâng vieân thaønh.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Duyeân chaúng coù töï taùnh, theå cuûa söï phaùp laø khoâng, chæ nguyeän moät ñaïo chaân khoâng, tieâu bieåu ñôn leû maø laäp rieâng.

*Hang roãng khoâng, chaúng coù tieáng vang Thaät do beân ngoaøi keâu goïi*

*Bay leân khoûi ñaát keâu moät tieáng Cuõng nhö hieän trong göông.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Hang roãng khoâng nghóa laø nhaân cuûa khoâng, theå cuûa söï phaùp. Ngoaøi goïi: Trôï duyeân xa, bieåu thò roõ duï nhaân duyeân voâ taùnh, laø duïng cuûa vieäc nhaø, taùnh thaáy nghe lìa giaùc bieát, troán vaéng laëng. Thaáy, nghe, hay bieát chaúng phaûi moãi moãi, nuùi, soâng khoâng ôû quaùn trong göông.

Baøi tuïng naøy noùi lìa laø boû ñi, troán: laø ñi xa, nghóa laø chaân lyù ñaõ saùng toû, lìa taát caû töôùng, chaúng theå duøng thaáy nghe hay bieát, ñoái töôïng so löôøng cuûa saùu tình. Neáu duøng thaáy, nghe, hay bieát, bieát höôùng tôùi ngöôøi caàu, thì seõ boû ñi söï laâu, xa cuûa lyù naøy. Kinh Duy Ma cheùp: Phaùp lìa thaáy, nghe, hay bieát. Neáu vaän haønh thaáy, nghe, hay bieát thì laø thaáy,

nghe, hay bieát, chaúng phaûi chaúng laø phaùp, phaûi buoâng boû ngay tình traàn, xoay laïi chính mình.

*Taïm quay ñaàu nhìn laïi*

*Xem qua aùo thuûng loã, ngoïc chaâu loä ra Nöôùc xuyeân thuûng qua, xöông gaày loä ra Nhaø raùch naùt, laøm sao nguû.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: AÙo raùch laø theå cuûa söï phaùp khoâng. Ngoïc baùu laø thaät lyù. Nhö lieác maét, buoâng boû thaáy nghe, tình nieäm, taâm voïng giaùc bieát, duøng trí quaùn, maét tueä nhìn phaù. Lyù trong moãi moãi söï ñeàu loä ra hoaøn toaøn. Laïi, nhö ngöôøi ngheøo trôû veà nhaø, gaëp Tröôûng giaû, chæ cho vieân ngoïc trong cheùo aùo, boãng nhieân töï quay ñaàu nhìn thaáy trong aùo raùch, quaû nhieân coù ngoïc haït ngoïc, thuaän theo taâm ngöôøi ngheøo kia maø trôû neân giaøu coù.

1. ***Moân duøng lyù eùp ngaët laáy söï:*** Trong lyù thöïc teá khoâng thoï nhaän moät haït buïi.

Nghóa: Lyù laø chuû theå eùp ngaët, söï laø ñoái töôïng eùp ngaët, duøng moät chaân lyù baát bieán ñoaït laáy söï phaùp ngaøn muoân khaùc nhau.

*Quaùn:* Vì ngoaøi chaân lyù, khoâng coù chuùt söï naøo ñeå ñöôïc, nhö duøng nöôùc ñoaït soùng, soùng ñeàu heát. Töùc laø nöôùc coøn duøng phaù tan soùng, laøm sao cho heát. Do lyù maø boán moân ñaõ bieåu thò roõ, ñeán ñaây laø chuû theå ñoaït laáy. Moân naøy chæ nghóa khoâng thay ñoåi.

*Teá vaät rieâng loàng loäng Töø tröôùc ñeán nay*

*Ñöùng vöõng nhö vaäy, toàn taïi rieâng Khoâng laøm baïn vôùi muoân phaùp.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Theå cuûa lyù khoâng thay ñoåi, moät mình loä ra röïc rôõ, ñoaït laáy heát beán bôø cuûa vaät.

*Muø mòt, muø mòt döùt muoân caên cô Chôû muoân caên cô thoâi, baõi boû*

*Moät aâm vaän cong vaïy khoâng coù rieâng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ñoaït laáy heát ngaøn lo nghi khaùc nhau.

*Caûnh nhaøn tình lôït laït Taâm döùt lo nghó nhoû nhieäm Caûnh trí muø mòt, vaéng laëng Tình queân, lo nghó döùt.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Caûnh, ñoái töôïng quaùn ñaõ khoâng nhaøn. Tình, chuû theå duyeân lo nghó thì ñaïm baïc, aån saâu kín.

*Con ñöôøng khaùc nhau*

*Sau cuøng khoâng ñöôïc thaúng suoát Nhaát nguyeân baët phaûi quaáy*

*Troàng thaúng coäi nguoàn Phaät ñaõ aán khaû Hai laù, tìm caønh ta khoâng theå.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Tuøy thuoäc töôùng ñi nhieàu, ñöôøng roõ, quanh co uoán khuùc, haïnh lìa töôùng cuûa haønh trình kieáp daøi. Moät co ñöôøng thaúng taép, caét ñöùt phaûi quaáy, thaûy ñeàu döùt maát. Dieät maát khoâng coù khaû naêng dieät maát, ñoaït khoâng choã ñoaït. Moät ñöôøng linh quang, ñaâu coù gì giaùn ñoaïn?

*Tình maûy may, khoâng treo choã naøo Khoâng phaûi laø aùnh saùng choùi*

*Da ñaõ loät heát*

*Rieâng baøt moät chaân thaät.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ñoaït laáy taâm, caûnh ngaøn muoân khaùc nhau, laøm saùng toû moät trí thuaàn chaân, xem xeùt khoâng coù phöôùc maø khoâng hieän roõ.

1. ***Moân söï naêng aån lyù:*** Trong moân Phaät söï, chaúng boû moät phaùp

naøo.

Nghóa: Söï laø chuû theå aån, lyù laø ñoái töôïng aån. Do thaønh söï thöù ba,

töùc aån lyù.

*Quaùn:* Chaân lyù tuøy duyeân, thaønh caùc phaùp söï, töùc laø sao cho söï saùng toû, lyù khoâng saùng toû, nhö nöôùc hình thaønh soùng, ñoäng hieån, tónh aån. Phaùp thaân troâi laên naêm ñöôøng, goïi laø chuùng sinh, chuùng sinh hieän, phaùp thaân khoâng hieän. Moân naøy chæ laøm saùng toû nghóa thaønh söï.

*Meânh moâng soùng caû Ñöông xöù trong laëng*

*Choã ñeïp xanh, maáy ngoïn nuùi cao Ñaâu gôûi gaém laø reã maây.*

Nghóa: Ngaøn muoân sai khaùc söï phaùp: Laéng trong saâu daøy: Moät lyù thuaàn tuùy trong saïch, chæ baøy roõ soùng cuûa thaønh söï, chaúng laøm saùng toû lyù saâu daøy.

*Vaät vaät ñaõ duyeân thaønh*

*Duyeân thaønh maøn che aùnh saùng goác Chæ vì thuaän theo phaùp ngöôøi khaùc Maát, khöôùc töø chaân xöa nay.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Nhaân tuøy duyeân maø hình thaønh söï, chæ hieån

baøy thaønh söï maø aån lyù.

*Chæ quaùn laøn soùng khôûi Chaúng thaáy nöôùc loùng trong Tham quaùn laøn soùng baïc Buoâng boû tay caàm saøo.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: y cöù theo caûnh thì chæ bieåu thò roõ tuïc ñeá maø che giaáu chaân ñeá, y cöù theo con ngöôøi thì meâ ôû lyù maø trì treä ôû söï.

*Ngoïn nuùi nguy hieåm caûnh xa Hoà baèng phaúng nhoû*

*Thuyeàn nhoû ñaõ ngang*

*Chôù ñeå caûnh chuyeån rôi vaøo thôøi nay, E maát ñi aùnh saùng naêm maàu.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chuû yeáu thaáy chaân laø tuïc, tin nhaän laáy caûnh chæ taâm. Daõ nhaân noùi: haõy khaùn.

*Traéng saïch thaúng xuoáng söï Baát ñoäng laïi phaûi haønh.*

*Muoán cuøng taän maét ngaøn daëm Laïi leân moät taàng laàu.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Maëc duø ñaõ ñöôïc tuïc ñeá, nhöng coøn phaûi noùi chaân töùc tuïc.

*Vaät vaät maét thaáy Traéng saïch roõ raøng*

*Khoâng neân chaáp söï maø meâ lyù*

*Vì toaøn khoâng coù kieán chaáp bieán ñoäng Neân noùi laïi phaûi haønh.*

## *Moân chaân lyù töùc söï:*

*Thuaän doøng duø ñöôïc dieäu Vaøo nöôùc bieån soùng aån.*

Nghóa: Chaân lyù, laø naêm moân lyù khoâng thay ñoåi. Töùc söï laø ba moân söï tuøy duyeân neân thaønh moân naøy, khoâng thay ñoåi töùc tuøy duyeân, töùc laø ruoàng boû mình, ñoàng vôùi ngöôøi khaùc, döùt heát lyù kia töùc chaân bao goàm, voïng cuoái cuøng duø khoâng maø chaúng phaûi döùt.

*Quaùn:* Cho neân lyù naøy neâu theå ñeàu laø söï, môùi laø chaân lyù, nhö nöôùc töùc soùng, khoâng coù dao ñoäng, maø chaúng phaûi aåm öôùt, neân nöôùc töùc laø soùng.

*Nhai côm trong mieäng Hôi thôû ra trong muõi*

*Maét ôû döôùi loâng mi*

*Muõi lôùn ñaàu duoãi xuoáng Ngaøy mai duïng bình thöôøng Saùng saùng traêm ngoïn coû Roõ raøng coøn caàn gì?*

*Saùng saùng môû maét chaùnh Vaät vaät ñeàu vieân thaønh.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ñaõ laø chaân lyù thì ôû trong söï, laïi coøn vaät gì khoâng ñaày ñuû chaêng?

*Caàu ñöôïc vieäc beân ngoaøi Döùt caàu ñaïo töï khaép*

*Coù caàu ñeàu sai laàm Khoâng coù yù töï gaàn.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ngoaøi taâm caàu phaùp, laø xa lìa vôùi ñaïo. Taâm khoâng caàu taâm phaùp laø taâm phaùp. Döôùi ñaây noùi raèng:

*Hoa nôû bôø ruoäng nhoû Maây noåi ñænh nuùi xa*

*Tre thaúng qua choã khuaát Hoa goã saâu phoøng thieàn.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chaân lyù töùc söï, vaät vaät vieân thaønh, chæ tin ôû tay nhaéc laáy ñeán, töï nhieân doïc, ngang ñöôïc kheùo leùo.

*Quaû toát, choã yeân thaân Ngöôøi khaùc chöa chòu thoâi*

*Bao haøm luùc ñaàu ngoài trong ñieän Thoâi, lai tìm kieám tröôøng an.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Öa quaû tuøy duyeân, phoùng khoaùng töùc söï, giaûng noùi choã an thaân laäp maïng, sao khoâng chòu keá thöøa gaùnh vaùc, neân chöa thoâi.

1. ***Moân söï phaùp töùc lyù:*** Ñaàu tieân, töø nhôù nghó caùi gì ñeán? Töø choái nhôù nghó ñeán caùi gì ñi?

Nghóa: Phaùp söï, laø theå thaønh töïu söï cuûa saùu moân. Lyù laø duïng khoâng, theå cuûa boán moân, neân thaønh töïu moân naøy, thaønh söï, töùc nghóa theå khoâng. Neâu baøy roõ boû dôû mình, ñoàng vôùi ngöôøi khaùc, döùt heát söï cuûa hoï, töùc voïng thaáu suoát nguoàn chaân, duø coù, nhöng chaúng phaûi thöôøng.

*Quaùn raèng:* Neân noùi: Chuùng sinh töùc nhö, khoâng ñôïi dieät, nhö töôùng chuyeån ñoäng cuûa soùng, neâu theå töùc nöôùc, chaúng coù töôùng khaùc.

*Sai töùc khoâng coù sai*

*Caùc soùng thaûy ñeàu öôùt Muoân töôïng ñeàu laêng xaêng Xen maø khoâng laãn loän*

*Vaät vaät ñeán choã khoâng, Toaøn khoâng vaät töï nhaøn Söï khoâng môùi suoát lyù Vaät theå hai nhaøn nhaøn.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Toaøn khoâng, nghóa laø chaân lyù. Nhaøn: Khoâng coù duïng vaäy, vaät vaät ñeán theå naøy, khoâng maø toaøn lyù, boû dôû naøy laø duïng cuûa theå.

*Maûy may tình khoâng heát Nhö caùch nuùi muoân truøng Sai chæ moät maûy may*

*Maø maát ñi ngaøn daëm.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Muoân töôïng tuy laø töùc chaân, nhöng chaúng theå hoäi nhaäp tình thöùc. Neáu mang theo tình giaûi nhoû nhieäm, hieåu maø hoäi nhaäp, thì ñaâu chæ nuùi muoân truøng, nhö ñem ñoùm löûa ñoát nuùi Tu-di, sau cuøng khoâng theå dính maéc.

*Chæ roõ öôùt trong soùng*

*Phieàn gì daùng maët trong göông Chæ ñöôïc goác chôù buoàn raàu ngoïn.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chaát aåm öôùt trong soùng. Theå cuûa phaùp, söï khoâng maø töùc lyù. Daùng maët trong göông, laø theå khoâng. Ñaõ duøng trí quaùn roõ vaät töùc chaân lyù, ñaâu caàn nhoïc söùc tìm toøi hoûi nghóa cuûa theå khoâng.

*Meânh moâng saùng suoát, Con ñöôøng baèng phaúng Chaúng ôû trong maây traéng*

*Tröôùc maét khoâng ñöôøng khaùc Ngöôøi meâ töï ñoâng, taây.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Phaùp söï luoáng doái, moät meù baèng phaúng, gaëp vieäc ñeàu chaân, ñaâu nhoïc coâng xa caàu ôû ngoaøi maây.

## *Moân chaân lyù chaúng phaûi söï:*

*Ñaùy nöôùc quaï vaøng bay leân trôøi Ñoàng töû trong maét ngöôøi tröôùc maët.*

Nghóa: ÔÛ choã chaúng phaûi khaùc, giaûi thích chaúng phaûi moät. Tuøy duyeân phaùp thaân chaúng phaûi coù. Thöôøng chaúng khaùc vôùi söï maø toaøn lyù, neâu baøy roõ mình, ngöôøi khaùc ñeàu toàn taïi, lyù, söï song toaøn.

*Quaùn raèng:* Vì ñoái töôïng y chæ, chaúng phaûi chuû theå y chæ, neân nhö nöôùc töùc soùng, maø chaúng phaûi soùng, vì dao ñoäng, aåm öôùt khaùc nhau. Tuøy duyeân cuûa moân naøy töùc nghóa khoâng thay ñoåi.

*Vaät vaät toaøn chaân Moät ñaïo thanh tònh*

*Thuaàn nhaát khoâng laãn loän Chaúng phaûi ngaøn söï*

*Loä ra ñaàu caây coät*

*Khi laøm, ngöôøi chöa daùm thöøa ñöông Chæ do cuøng cöïc roõ raøng*

*Laïi khieán sôû ñaéc chaäm chaïp.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Coät loä ra, coät haøng hieân, nghóa tuyø duyeân ñaàu caây: Nghóa laø khoâng thay ñoåi. Duø tuøy duyeân maø thaønh coät loä ra, thöôøng chaúng phaûi söï. Lyù naøy khoù giaûng noùi, vì chöa daùm gaùnh vaùc, neân y cöù vaøo con ngöôøi ñeå thôû than saâu xa. Hoaëc coù theå ña soá laø söï baøn baøn voâ vò, bòt kín mieäng ngöôøi.

Chaân lyù ñaõ chaúng phaûi söï kia, ai daùm noùi chaáp maéc? Chaúng daùm keá thöøa, gaùnh vaùc.

*Yeân laëng, chaúng phaûi höõu ñòa, Xeùt tra ngaàn aáy toái voâ phöông*

*Ruoäng vöôøn cha oâng khoâng taác ñaát Ñoâng, Taây, Nam, Baéc döùt bieân phöông.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Töï theå khoâng thay ñoåi, moät haït buïi khoâng laäp, yeân laëng thuaàn chaân, ñaâu coù nôi choán?

*Söï döùt, thaàn lo gì*

*Lyù toaøn caûnh khoâng hieän, Taâm, caûnh ñeàu queân*

*Laïi laø vaät gì?*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ngaên caû taâm, caûnh, bieåu thò roõ chaân lyù chaúng phaûi söï.

*Khaùch caâu caù treân thuyeàn Voán laø Taï tam lang*

*Xuaát thaân coù theå deã Ñaïo thoaùt theå laø khoù.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Do söï döùt, tình maát, chæ moät toaøn lyù. Ñoái vôùi choã chaúng phaûi khaùc, giaûi thích chaúng phaûi moät, chuû yeáu phaûi hoäi nhaäp huyeàn vi, vì khoâng theå söï tích maø caàu, neân phaùt ra caâu voâ trong caâu höõu naøy, maàu nhieäm ôû nghóa tröôùc cuûa theå.

Taï tam lang: Thieàn sö Huyeàn Sa Sö Bò ngöôøi ôû Phöôùc Chaâu, coøn treû maø thoâng minh lanh lôïi, soáng baèng ngheà baét caù. Sö thöôøng theo cha mình boàng beành treân con thuyeàn nhoû ôû Giang Taân. Moät hoâm, nhôø troâng thaáy boùng traêng maø ñöôïc tænh ngoä, beøn boû thuyeàn, deïp heát caàn caâu, xuaát gia nhaäp ñaïo. Noái phaùp cuûa thaày laø Thieàn sö Tuyeát Phong NghóaToàn, laø con chaùu cuûa phaùp moân.

Moät hoâm, sö daïy chuùng raèng: Ta vaø Ñöùc Thích-ca ñoàng tham kieán. Baáy giôø, coù vò taêng laïi hoûi: Nhaân nghe Hoøa-thöôïng coù noùi: Hoøa-thöôïng ñoàng tham kieán vôùi Ñöùc Thích-ca, nhöng chaúng hay tham kieán vôùi vò naøo? Sö ñaùp: Tham kieán vôùi Taï Tam Lang caâu caù treân thuyeàn. Ñaây laø ngöôøi ra khoûi tình, kieán, lìa hang oå, beân caïnh suoát qua dieäu chæ thoâng maät, hoäi nhaäp caùc caâu trieät ñeå cuûa toâng huyeàn vi. Ngöôøi ñôøi sau cuõng goïi sö laø Taï Tam Lang.

## *Moân söï, phaùp phi lyù.*

*AÙnh traêng, boùng truøng Cao thaáp.*

*Maët trôøi chieáu trôøi treân döôùi trong. Taâm ao.*

Nghóa: Neâu theå toaøn lyù, töùc söï töôùng y nhö cuõ. Ñaây chính laø chuùng sinh vaéng laëng, chaúng phaûi coù, thöôøng chaúng khaùc vôùi lyù maø toaøn söï, vì giaûng noùi chaúng phaûi coâ ñôn, neân noùi laø hoaøn toaøn. Nhö toaøn soùng cuûa nöôùc chaúng phaûi nöôùc, vì nghóa dao ñoäng, chaúng phaûi aåm öôùt.

Möôøi nghóa treân ñaây, y cöù vaøo lyù, ñoái vôùi söï, thì coù thaønh (3), coù hoaïi (5), coù töùc (7), coù lyù (9). Söï so saùnh vôùi lyù coù hieån (4), coù aån (6), coù moät (8), coù khaùc (10), nghòch (5,6,9,10), thuaän (3,4,7,8), töï taïi khoâng coù chöôùng, khoâng coù ngaïi, ñoàng moät duyeân khôûi.

Boán moân treân ñaây, coøn, maát voâ ngaïi. Moân (7), (8) ñoái vôùi giaûi thöôøng töï laø moät, vì hai moân töùc nhau naøy, neân ñöôïc taâm hieåu hieän tieàn. Quaùn hai moân ñoù ñeå trôû thaønh Trung ñaïo ngaên chaän caû hai. Moân (9),

1. ñoái vôùi ñeá, thöôøng töï laø hai, vì taùnh, töôùng cuûa hai moân naøy khaùc nhau, töùc chaân, tuïc toàn taïi song song, ñeå trôû thaønh Trung ñaïo soi chieáu song song. Theå khoâng cuûa moân naøy töùc thaønh söï nghóa.

*Toaøn chaân vaät vaät Muoân haïnh soâi suïc, Duïng ñaïi toaøn röïc rôõ Chaúng phaûi lyù kia*

*Lyù toaøn, söï cuõng toaøn*

*Choã naøo khoâng vuoâng troøn? Ngöôøi ngöôøi ñeàu ñaày ñuû Caùc vaät ñeàu vieân thaønh.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Lyù, söï ñeàu hoaøn toaøn, chaân, tuïc soi roïi caû hai, ñeå giaûng noùi Trung ñaïo, choã naøo cuõng vuoâng troøn. Döôùi ñaây noùi:

*Duø cho maét nhìn cuoái meù trôøi Vaùn laép nhoû treo beân maù*

*Che khoâng maây maây keùo ñen kòt Coû toát xanh um moät vuøng ñaát*

*Ñaàu bôø raøo tre, rôi xuoáng ñaùy, ngaøn thöù thuoác. Chaúng laø thaàn noâng ngöôøi khoâng bieát.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Caùc vaät toaøn chaân, tieän tay nhoùn laáy. Doïc ngang ñöôïc kheùo leùo, neáu chaúng phaûi tieân-ñaø, thì laøm sao laõnh hoäi ñöôïc? Döôùi ñaây noùi:

*Laïi, muoán bieän luaän nhieäm maàu Kim cöông daãn daét khôûi naém tay*

*Töøng taám loøng son, lôùp lôùp giuùp nhau.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Trong boán caâu treân khoâng giaûng noùi veà chæ thuù huyeàn vi. Laïi, hoûi: YÙ cuûa Di Moân höôùng tôùi nhö theá naøo? Sö noùi: Kim cöông daãn daét khôûi naém tay, laø ñoàng vôùi hoá, chaúng khaùc vôùi ñaát. Neáu laïi khoâng laõnh hoäi, duø cho Phoå Tueä vaân khôûi hai traêm caâu hoûi, Phoå Hieàn bình roùt hai ngaøn lôøi ñaùp, laø khoâng gaëp tri aâm, laø luoáng nhoïc coâng hoäi hoïp noùi taàm thöôøng. Nhöng boãng nhieân laïi gaëp ngöôøi trong quaû, nhö theá naøo moät sôïi chæ rieâng chung? Phaûi laøm sao? Khoâng hieåu kim cöông daãn daét khôûi naém tay, nhaän laõnh laáy buùn, boø, caøy, nöôùc, traêng.

# THÖÙ BA, QUAÙN BAO DUNG CUØNG KHAÉP :

*Côø phöôùn aùnh saùng löôùi ngoïc chaâu Khoâng coù maët, traùi*

*AÛnh quang cuûa mình, vaø ngöôøi Cuøng luùc khaép cuøng.*

Nghóa: moãi moãi söï phaùp dung thoâng nhö lyù, chöùa ñöïng khaép töï taïi. Y cöù vaøo phaùp söï khaùc nhau, nhaèm giaûi thích veà theå duïng cuûa phaùp, söï ñoù laøm saùng toû huyeàn vi. Doïc (thôøi gian) ñeàu cuøng taän, noùi laø cuøng, ngang (khoâng gian) ñeàu cuøng cöïc, noùi laø khaép. Ngoaøi ñeàu bao goàm goïi laø haøm, trong ñeàu thu giöõ goïi laø dung.

Quaùn dung nhau khoâng chöôùng ngaïi trí.

Thöù ba, tröôùc ñaõ tieâu bieåu, chuû yeáu bieát thöù lôùp khoâng coù giai caáp.

Ba, ba tröôùc laø ba, ba sau. Haïnh moân naøy laø haïnh voâ taän. Trí vaän duïng söï dung thoâng nhau, vöôït khoûi tình cuûa nhieàu quyeát ñònh nhaát ñònh, lìa kieán tröôùc sau, ñoàng thôøi chöùng söï söï voâ ngaïi phaùp giôùi, sinh ra trí quaùn, hieäu laø trí dung thoâng cuøng khaép, voâ chöôùng ngaïi.

Nghóa cuûa phaùp moân naøy, khaùc xa caùc giaûi thích, laø toâng vieân cuûa bieån taùnh Tyø-loâ, Nhaát Thöøa thaät, chæ huyeàn cuûa Bieät giaùo. Söï nhö lyù dung thoâng cuøng khaép, thu giöõ voâ ngaïi. Lieân quan vôùi nhau töï taïi, ñeàu giaûi thích möôøi moân:

* 1. Vì laø goác cuûa theå duïng nghóa, phaùp.
  2. Nghóa khaép voøng.
  3. Nghóa bao dung, ba nghóa naøy ñaày ñuû.
  4. Giaûi thích hai nghóa.
  5. Giaûi thích ba nghóa. 6, 7. Ñeàu goàm thaâu 4, 5.

8, 9. Thu giöõ dung thoâng 6, 7.

10. Goàm thaâu 8, 9.

1. ***Moân lyù nhö söï:*** Taâm thuaän theo muoân caûnh chuyeån bieán, chuyeån vaän ôû thaät, coâng naêng saâu xa.

Nghóa: Ñaây laø nhaân toaøn lyù, toaøn söï cuûa chín möôi hai moân ôû tröôùc, ñeán moân naøy khieán cho moät vò thuaàn chaân, toaøn ñoàng vôùi phaùp khaùc nhau. Ñaây laø caâu neâu chung, laø goác cuûa phaùt sinh theå duïng nghóa phaùp.

nhau.

*Taát caû duy taâm Bình tuøy aán chuyeån*

*Caù meï ghi nhôù maø caù con lôùn Ong chuùa khôûi maø ñaøn ong theo Ñeàu an trí moät ngaøn thöù ñoà ñöïng Ngaøn traêng ruïng trong ñoù*

*Ngaøn soâng coù nöôùc, ngaøn soâng coù traêng Thuyeàn coâ ñôn muoân daëm*

*Thaân muoân daëm.*

Ñaïi yù baøi tuïng naøy noùi: Ñoái töôïng nhö moät ngaøn phaùp söï khaùc

*Moät con soâng loùng trong thanh tònh Chæ moät vaàng traêng khaùc suoát qua Moät taâm nieäm thanh tònh*

*Moät Phaät xuaát theá gian.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Moät phaùp sôû nhö.

*Ñoàng vì khaùc laïi khaùc Buoâng boû xa lìa sa giôùi*

*Röøng raäm, muoân töôïng ñoàng röïc rôõ.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chia ra ñoàng, taïo ra khaùc laø hoaøn toaøn khaùc, noùi leân boán phaùp cuù treân, hôïp vôùi phaùp moät nhieàu, toaøn ñoàng laø toaøn khaùc.

*Khaùc taïo ra ñoàng, trôû laïi ñoàng*

*Goàm thaâu ñeán daáu veát toaøn khoâng coù Ai laø ngöôøi cuûa chuû theå ñoàng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Thu giöõ khaùc laøm ñoàng. Ñoàng khoâng coù töôùng ñoàng, göôïng gaïo goïi laø ñoàng. Ñoàng, nghóa laø theå cuûa huyeãn vaéng laëng. Khaùc, nghóa laø duïng maø khieán xem xeùt.

Trieäu Luaän cheùp: cho neân Baùt-nhaõ vaø chaân ñeá, duïng noùi töùc ñoàng maø khaùc, lôøi noùi vaéng laëng töùc khaùc maø ñoàng. Vì ñoàng neân chaúng coù taâm kia, ñaây, vì khaùc neân chaúng maát ñoái vôùi coâng soi chieáu.

*Ai ñöôïc kheùo vieân thoâng? Moät laõo oâng Chung nam*

*Teân xuyeân boùng traêng treân soâng Phaûi laø ngöôøi baén chim caét.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Veà lyù, duø nhö söï maø khaùc, giaûng noùi khaùc maø hoaøn toaøn ñoàng, laø vì soi roïi caû hai, maø ngaên chaän caû hai, neân goïi laø vieân thoâng.

Di moân tìm toøi ñaïo saâu maàu naøy, chæ ñeá taâm cuûa ta, Thieàn sö laø ngöôøi chaúng ñöôïc maø ñöôïc.

1. ***Moân söï nhö lyù:*** Phaùp nöông töïa vieân thaønh laïi ñoàng vôùi vieân

khaép.

Nghóa laø caùc söï phaùp vì vôùi lyù chaúng phaûi khaùc, neân coù khaû naêng

thuaän theo lyù maø troøn khaép, laøm töôùng cho moân tröôùc, nhö moät caëp. Nghóa cuøng khaép cuûa moân naøy. Ba moân nghóa chöùa ñöïng, thaønh moät caëp chöùa ñöïng khaép voøng cho moân sau, keát quy quaùn ñeà.

*OÂng ñaõ khoâng bôø meù Ta cuõng theo nhö theá Ôn ñeán nghóa qua Xöa nay nhö theá*

*Lyù khaép phaùp moät, nhieàu*

*Moät, nhieàu ñoàng vôùi lyù nhö theá*

nhö.

*Nöôùc sinh ngaøn soùng khaùc Ngaøn soùng ñoàng moät aåm öôùt.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Nghóa phaùp moät, nhieàu cuûa hai moân töông

*YÙ khoâng coù töôùng qua laïi Ai sau coøn ai tröôùc Khoâng ñoäng maø thay ñoåi Hai meù ñeàu maát.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Phaùp moät, nhieàu ñoàng thôøi nhö nhau, ñeàu

khoâng rôøi baûn vò, khaép nhö laãn nhau. Sau cuøng, khoâng coù töôùng tröôùc, sau, qua, laïi, cho neân bieát ba ñôøi möôøi phöông vaéng laëng thöôøng truï.

*Oai nghi, ñeàu laø Thuû nho Doïc, ngang ñeàu laø Phoå Hieàn Dieäu haïnh ñaàu ñaàu*

*Vaät vaät khoâng coù thieáu.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Thuû nho, laø Boà-taùt, Thuû nho trong hoäi Baùt- nhaõ, ñaït tuïc töùc chaân, khoâng soùt haïnh vi teá. Phoå Hieàn, xoay vaàn cöùu giuùp khoâng coù sô soùt, goïi laø Phoå.

Gaàn cöïc aù Thaùnh, goïi laø Hieàn. Hai vò Boà-taùt naøy vaän chuyeån bi, trí ñoàng theå, hoùa ñoä chuùng sinh cuûa kieán khaùc. Chaân töùc tuïc maø söï toàn taïi nhau. Tuïc duø toàn taïi maø chaúng khaùc vôùi chaân.

*Ñöôøng meâ trong maët trôøi*

*Ñaøo ñaát ñeå tìm kieám trôøi xanh*

*Ñem Nam laøm Baéc tình cuõng dung thöù Ñaøo ñaát tìm trôøi laïi ñaùng xoùt thöông.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: chaáp maéc töôùng, phaøm phu khoâng ñaït töông töùc voâ töôùng, roäng laäp töôùng, maø ngoaøi töôùng caàu chaân, naøo khaùc gì ngöôøi meâ ñem Nam laøm Baéc, tình meâ khoù boû. Laïi, nhö ñaøo ñaát, tìm trôøi, ngaøy naøo töông öng. Xa cuûa xa, neân Phaät noùi: Ngöôøi trong meâ caøng meâ, thaät ñaùng thöông xoùt.

1. ***Moân söï hôïp vôùi lyù söï:*** Töôùng moät ngaøn aûnh cuûa löôùi ngoïc chaâu ñeàu ôû trong moät ngoïc chaâu. Nghóa: Moät söï cuûa ñoái töôïng khaép tröôùc kia ñeán ñaây, aáy laø chuû theå bao dung. Do khoâng theå cuûa moät söï treân, chuû theå bao goàm ôû giöõa, taát caû söï khaùc ñeàu laø theå khoâng, khoâng rôøi phaùp giôùi. Cho neân, ñeàu cuøng hieän töôùng chaúng hö hoaïi trong moät haït buïi, maø bao dung roäng khaép, nhöng nghóa phaùp ñuû cuûa ba moân treân, baûy moân döôùi töø ba moân naøy maø sinh.

*Moät sôïi loâng xöùng taùnh Thu nhieáp phaùp khoâng soùt Duø chia lyù, söï khaùc*

*Moät phaùp bao dung khaép.*

Nghóa: Phaùp, phaùp lyù, söï, di laø maát. Moät sôïi loâng laø chaùnh baùo, vôùi töôùng phaùp taùnh vì ñuû chaúng phaûi moät, chaúng phaûi khaùc, neân coù theå nhieáp giöõ maø khoâng coù maát.

*Voâ soá caùc coõi trong haït buïi Coù Phaät khoù suy nghó*

*Trong moät haït buïi y, chaùnh möôøi phöông Voâ haïn Giaù-na xoay baùnh xe phaùp.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Hieän y chaùnh trong y. Nhöng hai baùo y, chaùnh moãi moãi ñuùng nhö lyù hieän roõ raøng trong moät söï, chaúng phaûi nhaân döïa vaøo tình thöùc cuûa con ngöôøi maø hieåu.

*Maét, tai, döùt thaáy, nghe Thaân, taâm ñaâu giaùc bieát Ngoài trong röøng chieân-ñaøn Muõi khoâng bieát muøi höông.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Hai caâu treân, noùi y, chaùnh dung thoâng laø caûnh trí cuûa ñaïi Boà-taùt Giaù-na. Thanh vaên coøn laáp heát xem, nghe veà hoäi toát laønh, huoáng chi phaøm phu meâ voïng thaân taâm, ñaâu theå hay bieát. Quaû Phaät noùi raèng: Hieän quyeát ñònh thaáy nghe, giaùc bieát laø phaùp. Phaùp naøy lìa thaáy, nghe, hay bieát. Neáu chaáp maéc thaáy, nghe, hay bieát töùc laø thaáy, nghe, hay bieát. Phaàn lôùn ngöôøi ñaït phaùp vöôït ngoaøi thaáy, nghe, hay bieát khoâng chaáp truï thaáy, nghe, hay bieát, töø choái vieäc thoï duïng thaáy, nghe, hay bieát. Vaäy thì moät caâu ñeán thoï duïng cuûa ñaïo laøm gì ñeå sinh ra ñaïo?

*Ñeâm haønh ñaïo ôû nhaø nhaøn nhaõ Luùc ngoài thieàn trong tónh thaát Trong luùc ngoài, naèm, kinh haønh Thoï duïng phaùp Phaùp Vöông.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ngöôøi ñaït phaùp trong tónh thaát, nhaø nhaøn nhaõ trong boán oai nghi. Hoaëc khi ngoài thieàn, haønh ñaïo, thoï duïng phaùp laïc cuûa söï lyù bao dung, dung thoâng.

*Thoï duïng haèng ngaøy ôû nhaø mình Ñaâu caàn kieãng chaân tìm ñöôøng?*

*Haønh ñaïo ôû nhaø nhaøn nhaõ hoaøn toaøn do ta An thieàn nhaø tónh laø ôû ñaâu?*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Söï cuûa moät thaân, bieán ñoåi söï, lyù dung thoâng ôû

chính mình. Trong söï thoï duïng haèng ngaøy, ñaâu caàn nhoïc coâng tìm ñaïo maàu nhieäm?

1. ***Moân cuoäc haïn chung chaúng coù trôû ngaïi:*** Ñaïo traøng lôùn Hoa Nghieâm phaùp giôùi, maûy may khoâng dao ñoäng, nhaát teà hieån baøy.

Nghóa cheùp: Chung laø theå cuûa phaùp söï, laø khoâng cuoäc haïn, khoâng hö hoaïi thaønh söï töôùng. Moãi söï phaùp vì khoâng ngaên ngaïi laãn nhau, neân noùi voâ ngaïi,

Do hai moân tröôùc vì chaúng khaùc vôùi lyù neân chæ chung. Nay, theâm nghóa chaúng phaûi moät, vì nhaèm laøm saùng toû theå cuûa thaønh söï, goàm caû cuoäc haïn, neân kinh noùi: Tuøy duyeân caûm ñeán ñeàu cuøng khaép, laø nghóa suoát qua, maø thöôøng ôû toaøn Boà-ñeà naøy, laø nghóa cuoäc haïn. Khoâng dao ñoäng moät vò maø khaép trong taát caû vò, laø giaûi thích nghóa khaép voøng cuûa moân thöù hai.

*Chaúng ôû, khoâng toàn taïi Tröôùc maét khaép möôøi phöông Khaép trong moät ñöôøng loái Xa, gaàn ñeàu röïc rôõ.*

Nghóa: chaúng ôû: Theå khoâng maø khaép möôøi phöông xa. Khoâng ôû, laø khoâng coù gì khoâng ôû. Khoâng hoaïi töôùng maø ôû gaàn tröôùc maét. Lyù Tröôûng giaû noùi: Voâ bieân coõi nöôùc, mình, ngöôøi khoâng caùch bieät maûy may. Möôøi ñôøi xöa nay ñaàu cuoái khoâng lìa ñöông nieäm. Laïi, kinh Duy-ma noùi: Thieân nöõ hoûi Xaù-lôïi-phaát raèng: Saéc töôùng cuûa thaân nöõ hieän nay ñang ôû ñaâu? Xaù-lôïi-phaát noùi: Khoâng coù ôû maø ñeàu ôû. Thieân nöõ noùi: Taát caû cuõng gioáng nhö theá. Noùi veà khoâng coù ôû, ñeàu ôû, Phaät ñaõ noùi roài.

*Khoâng nhích böôùc, Maø khaép ngang doïc Ñaâu laø roäng lôùn?*

*Moät maët traêng ôû treân trôøi*

*Boùng phaân taùn khaép caùc doøng nöôùc.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Caâu treân, cuoäc haïn suoát qua voâ ngaïi. Caâu döôùi, chung cho khoâng trôû ngaïi, cuoäc haïn neân töï taïi möôøi phöông, ñeàu laø dieäu duïng cuûa ngöôøi ñaït.

*Buïi buïi chaúng phaûi moät khaùc Coõi coõi haù gaàn xa*

*Röïc rôõ ngoài khoâng chaùnh Ai ñeán caên cô hai ñaàu?*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Söï chaúng phaûi moät thì thaønh söï, nghóa chaúng

phaûi khaùc, thì nghóa khoâng cuûa theå. Lyù chaúng phaûi khaùc, thì nghóa chaúng thay ñoåi, chaúng phaûi moät, thì nghóa tuøy duyeân. Ngöôøi y cöù toû ngoä thì chuyeån bieán chuùng sinh, ñoàng vôùi mình, troâng döôøng nhö gaàn, keû meâ, taâm chuyeån bieán theo vaät, thì xa.

Nay, thì chung cho haïn cuoäc chaúng coù trôû ngaïi, dieät heát moät, khaùc, döùt gaàn, xa, vaät vaät saùng suoát.

*Lieãu, tröôùng, caàu daøi treo hoa Cöûa theàm nhoû*

*Ñaàu ñaàu ñeàu loä ra thu töùc chaân Vaät vaät toaøn röïc rôõ taâm Phaät xöa.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Tröôùc maét, töôùng taùnh thaät teá vieân dung, tin thì nhaän laáy, khoâng nhoïc taâm söùc.

*Neáu giaûng noùi phaùp nhö theá Söùc ñaâu duøng, phí coâng phu Voán töï vieân thaønh*

*Khoâng nhoïc taâm söùc.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chaân nhö khoâng giöõ gìn töï taùnh, vì töø tröôùc ñeán nay, phaùp nhó tuøy duyeân, thaønh töïu tröôùng lieãu maø taïo ra hoa. Toaøn röïc rôõ dieäu höõu, hieän thieân vaên maø giaûng noùi ñòa lyù. Hieän roõ heát chaân khoâng, naøo nhoïc coâng giaûi thích minh dieäu ñeå tuyeân döông. Ñaâu nhôø thaàn thoâng maø chæ baøy roõ. Ngöôøi ñaït coù theå nhö theá, khoâng duøng coâng phu. Neáu laø quan heä tình, ñoùng cöûa vöõng chaéc, ôû khoùa thöùc khoù môû, thì khoù môû. Chöa giaûng noùi phaùp nhó toaøn chaân, caàn phaûi nhôø trí quaùn cuûa Chung Nam maø thaàm kheá hoäi.

## *Moân roäng, heïp voâ ngaïi:*

*Taát caû buïi theá giôùi Hoa Taïng Thaáy phaùp giôùi trong moãi haït buïi.*

Nghóa: Vì chaúng phaûi khaùc, neân moät haït buïi theå laø khoâng, ñeàu coù coâng naêng bao dung roäng voâ bieân bieån coõi, neân goïi laø roäng. Vì chaúng phaûi moät, neân khoâng phaù hoaïi moät haït buïi, vì töôùng nhoû nhieäm, thaønh theå cuûa söï, neân goïi laø heïp. Vì roäng, heïp dung thoâng laãn nhau neân noùi laø voâ ngaïi.

Ba moân chæ roäng, ôû ñaây goàm nghóa heïp ñeå giaûi thích, laø bao goàm thöù ba.

*Khoâng lay ñoäng moät sôïi loâng Bao dung voâ taän*

*Hoät caûi nhaän laáy Tu-di*

*Treân heïp, döôùi roäng.*

*Ñaàu sôïi loâng chöùa ñöïng caùc coõi Nhieàu nhö soá gioït nöôùc bieån Bieån coõi vaøo ñaàu sôïi loâng*

*Chaùnh bao dung y, y nhaäp chaùnh.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Treân heïp chaúng trôû ngaïi roäng, döôùi roäng chaúng trôû ngaïi heïp.

*Bieån coõi voán chaúng phaûi nhoû Ñaàu sôïi loâng voán khoâng roäng Moãi ñeâm truï vaøo vò mình Ñeàu khoâng coù qua laïi.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Phaùp, söï moät, nhieàu chaúng hö hoaïi töôùng, maø coøn thu nhieáp laãn nhau, bao dung, chæ trí soi roïi môùi saùng suoát, chaúng phaûi ñöôïc taïo neân bôûi tình thöùc.

*Ngoù laïi tìm kieám thì deã Tieán böôùc ñaùnh gieát laïi khoù*

*Chòu ñeán hai tay chia nhau cho Nghóa boû ngaøn taàm chaúng theå vin.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Queân maát tình, phaûn chieáu thì deã, töông öng ñeå nhaän thöùc möôøi ñoä, tieán tôùi caàu, thaät khoù laõnh hoäi. Vaû laïi, nhö hoäi maàu nhieäm, moät caâu chæ thuù quaùn cuûa Chung Nam laøm sao sinh ñaïo?

*Chuû yeáu hoäi yù chæ Chung Nam Ñaàu boø ñeå yeân treân ñuoâi*

*Tay roãng khoâng caàm ñaàu böøa Ñi boä cöôõi boø döôùi nöôùc.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: caâu noùi hay veà söï tham cöùu roäng heïp cuûa Thieàn sö Ñeá Taâm, döôùi ñaây khoâng coù thích öùng rieâng, maø phaûi hoäi yù maàu nhieäm.

1. ***Moân bao dung khaép voâ ngaïi:*** Chæ moät thaân vöõng chaéc, saâu kín, nhìn thaáy trong taát caû haït buïi.

Nghóa: Hai, boán chæ nghóa khaép, naêm laø chæ nghóa bao dung. Nay, keát hôïp laïi ñoàng thôøi ñuû caû hai nghóa naøy. Khi moät phaùp ñoái chieáu vôùi nhieàu, duø phoå bieán, nhöng töùc roäng bao dung, khi nhieàu phaùp so saùnh vôùi moät phaùp, thu giöõ moät phaùp trong nhieàu phaùp, duø bao dung roäng maø töùc cuøng khaép. Vì khaép töùc bao dung, bao dung töùc khaép, neân noùi voâ ngaïi.

*Moät phaùp ñoái chieáu nhieàu*

*Ñoàng thôøi thu giöõ khaép Khaép, thu giöõ duø ñoàng thôøi*

*Khi giaûng noùi phaàn nhieàu ôû sau*

*Moät chieác göông nhaäp nhieàu chieác göông Nhieàu thaân vaøo moät thaân*

*Moät thaân hieän khaép taát caû maët nöôùc*

*Taát caû maët nöôùc, moät traêng, thu giöõ traêng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Moät phaùp cuûa caâu treân, ñoái chieáu vôùi nhieàu phaùp, duøng duï ñeå chöùng toû phaùp. Nhieàu phaùp cuûa caâu döôùi ñoái chieáu vôùi taát caû phaùp, töùc phaùp cuûa moân sau, nghóa ôû ñoàng thôøi.

*Thôøi cuøng chæ moät nieäm Xöù cöïc chæ maûy may*

*Moät nieäm nhöng vaøo nhieàu kieáp Moät haït buïi khaép möôøi phöông.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: y cöù thôøi gian moät nieäm, doïc cuøng ba ñôøi, y cöù ôû xöù, moät haït buïi, ngang (khoâng gian) khaép möôøi phöông. Moät phaùp ñoái chieáu nhieàu, nghóa ñoàng thôøi ôû ñaây.

*Thaáy traêng, thoâi nhìn ngoùn tay Trôû veà nhaø, boû vieäc hoûi beán Ñöôïc thoû queân baãy*

*Ñöôïc caù queân nôm.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Moät nieäm ñaõ toû ngoä, thaáy trong moãi moät haït buïi, ñoàng thôøi khaép, thu giöõ laãn nhau khoâng heà chöôùng ngaïi, nhö nhìn thaáy maët traêng maø khoâng nhìn ñaàu ngoùn tay, gioáng nhö ñaõ veà ñeán nhaø maø thoâi hoûi beán.

*Lyù Laêng ôû aûi Baéc Nguyeân laø quan nhaø Haùn*

*Anh huøng khoâng phuïc man di Cheát, laïi ñaép ñaøi cao*

*Deã höôùng veà queâ cuõ.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Lyù Laêng, con cuûa Lyù Quaûng, teân Laêng, töï laø Thieáu Khanh (Quoác vuï khanh). Vaøo thôøi kyø Voõ Ñeá tieàn Haùn, ñem naêm ngaøn binh lính chinh phaït Ñan Vu ôû phöông Baéc. Vì naêng löïc khoâng ñuû, beøn sa vaøo giaëc Phieân, khoâng trôû veà, oâng xaây chieác ñaøi cao maø troâng veà queâ cuõ, duøng moät phaùp höôùng veà nhieàu phaùp, khoâng theå duøng tình maø ñeán ñöôïc.

## *Moân thuù nhaäp voâ ngaïi:*

*Taát caû Phaät möôøi phöông Ñeàu vaøo moät loã chaân loâng.*

Nghóa: Nhieàu phaùp höôùng veà moät, goïi laø thu giöõ vaøo, nghóa laø khoâng coù nhieàu ñeå khaép, khoâng coù nhieàu ñeå bao dung, neân noùi: Giöõ nhaäp. Thu giöõ chaùnh töùc nhaäp, chaùnh nhaäp töùc thu giöõ, neân noùi laø voâ ngaïi.

Nhieàu phaùp: Laø taát caû söï phaùp ñöôïc bao dung khaép tröôùc kia. Ñeán ñaây, chính laø chuû theå giöõ, chuû theå nhaäp.

Moät phaùp; Laø moät söï chuû theå khaép, chuû theå chöùa ñöïng tröôùc kia. Ñeán ñaây, töùc laø ñoái töôïng giöõ, ñoái töôïng nhaäp. Noùi coù phaùp tröôùc, sau ôû ñoàng thôøi.

Nhieàu phaùp ñoái chieáu moät, khoâng coøn coù tröôùc, sau, giöõ nhaäp khoâng coù tröôùc, sau, laäp nghóa moät ôû tröôùc.

*Chuû theå naøy töùc ñoái töôïng kia*

*Ñoái töôïng hieän nay laø chuû theå tröôùc Chæ laø ngöôøi cuõ.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Moät, nhieàu ñoái nhau, khoâng coù chuû theå nhaát ñònh, ñoái töôïng nhaát ñònh. Maëc duø laø chuû theå, ñoái töôïng nhöng chaúng phaûi chuû theå, ñoái töôïng, vì phaùp laø ñoàng thôøi.

*Thu giöõ khaép chaúng coù tröôùc, sau Laøm moân, laäp teân khaùc*

*Trôû veà nguoàn, taùnh khoâng hai Phöông tieän coù nhieàu moân.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Theå ñoái ñaõi nhau, vieân dung khoâng coù tröôùc, sau, duïng thuaän ñöôïc khaép, thöôøng suy nghó coù teân khaùc.

*Göông soi phaàn nhieàu coù pheùp taéc. Thì ñeøn moät khoâng coù thieáu, ñaày AÙnh saùng moät ñeøn soi roïi nhau Ngaøn aûnh göông soi döïa vaøo nhau.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Nhieàu göông soi duï cho nhieàu phaùp, moät ngoïn ñeøn duï cho trí quaùn.

Neáu vaäy, thì moät ngoïn ñeøn trong möôøi chieác göông, taâm thaáy töøng ngoïn ñeøn, ngoïn ñeøn soi roïi laãn nhau, göông göông bao dung laãn nhau. Theo tieâu chuaån thì söï phaân chia ñoàng ñeàu, vôi, ñaày, trí khoâng coù theâm bôùt, coù theå noùi laø bao dung laãn nhau maø vaãn chaúng trôû ngaïi khaép nhau, chaùnh thu giöõ laãn nhau nhöng khoâng ngaên ngaïi nhaäp vaøo laãn nhau.

*Cheùm hoaøng phi nhaân phaùt caây*

*Soâng Hoaøng haø trong thaáu ñaùy Maét trôøi con ngöôi roàng*

*Trieät ñeå thaáy suoát.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Daãn Baùc Vaät chí cheùp: soâng trôøi thoâng vôùi bieån, baõi bieån, naêm naêm taùm thaùng coù linh phaùt caây, qua laïi khoâng sai heïn. Coù baùc voïng haàu tröông khieân. Chöùa nhoùm nhieàu löông thöïc, nhaân phaùt caây maø ñi. Chôït thoaùng, baát giaùc ngaøy ñeâm, boãng nhieân ñeán moät choã, thaáy trong nhaø coù nhieàu coâ gaùi ñang deät, chæ coù moät ngöôøi ñaøn oâng daét boø ñeán baõi nhoû khoâng uoáng, hoaûng sôï hoûi raèng:

OÂng töø ñaâu ñeán ñaây? Khieân beøn hoûi:

Ñaây laø nôi naøo? Ngöôøi ñaøn oâng noùi:

OÂng haõy sang ñaát Thuïc hoûi Nghieâm Quaân Bình. Khieân beøn ñi nhö lôøi ngöôøi aáy noùi. Quaân Bình noùi: Vaøo ngaøy, thaùng, naêm aáy, coù sao khaùch phaïm ôû ñaåu ngöu, chính laø ñeán hoâm nay. Ñaõ phaïm ngöu ñaåu, taát nhieân gôûi gaém con ngöôøi. Phaân tích laáy phaùp cuûa trí quaùn, tinh tuùy, saùng suoát, môùi coù theå thaáu suoát neân phaùt ra lôøi baøn baïc voâ vò, khoâng theå laáy tình thöùc maø traéc nghieäm giaû doái ñöôïc.

## *Moân giao thieäp voâ ngaïi:*

*Phaùp thaân chö Phaät nhaäp taùnh ta Taùnh ta laïi hôïp chung Nhö Lai.*

Nghóa: Giao, nghóa laø giao nhau. Thieäp, nghóa laø quan thieäp. Duøng moät trong saùu ñoái chieáu vôùi nhieàu, quan thieäp nhieàu trong baûy, ñoái chieáu moät. Nhieàu trong baûy ñoái chieáu moät, laãn giao vôùi moät trong saùu, ñoái chieáu vôùi nhieàu. Giao tieáp laãn nhau, quan thieäp voâ ngaïi, thaønh moät nhieàu hai lôùp, chuû, phaùp.

*Khaép bao dung giöõ nhaäp Coù chuû khoâng coù baïn Chuû laø nghóa töï taïi*

*Giao thieäp naøo ngaïi gì Luïa laø gaám voùc buoäc trong*

*Ñaâu phaân bieät chuû nhaân oâng Coù khaùch, phaûi vaâng theo chuû*

*Khoâng coù khaùch, ñoàng toân troïng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Luïa laø, gaám voùc buoäc boán nghóa trong yù laáy trôøi, goùc baõi beå, boán phöông, taùm maët. Phaùp chuû cuûa moät, nhieàu ñaõ khoâng laäp baïn, ai laø ngöôøi phaân bieät nhaän bieát ñöôïc chuû?

*Ñaïo khaùc khoâng heà khaùc*

*Vaên khaùc giöõa moät, nhieàu Chuû chaúng khaùc kia, ñaây.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Ñi boä moät, nhieàu goïi khaùc, dieäu theå vieân dung chaúng khaùc. Nay, bieåu thò roõ chuû, phaùp vieân dung, vì queùt saïch daáu veát khaùc, neân noùi khoâng heà khaùc.

*Noùi ñoàng nhieàu xöù ñoàng Noùi ñoàng nhaân khaùc laäp*

*Chaúng coù khaùc, ñoàng, naøo ñoàng?*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Nhaân ñoàng laäp khaùc, nhaân khaùc, ñoàng röïc rôõ. Nay, baïn khaùc trong moân naøy, chaúng laäp bieåu thò rieâng chuû, phaùp, vì traùi laïi ñoàng cuûa ñoái khaùc kia, neân noùi laém xöù ñoàng.

*Ba moân ñoái vôùi ñieän Phaät Coät loä ra treo loàng ñeøn Caùnh tay daøi, xieâm y ngaén*

*Chaân gaày, mang giaøy coû roäng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Bieân cheùp ñoàng, khaùc ôû treân ñeàu phaân phaùt, chæ chuù toàn taïi rieâng, vaät vaät thuaàn chaân. Tieän tay nhoùn ñeán, doïc, ngang ñöôïc kheùo leùo. Di moân xoay vaàn vì caùc vò khoâng khoûi giaûng noùi laïi nghóa naøy.

*Chaïm maùt chuoâng röøng*

*Ñeâm moät traän gioù töø phía baéc thoåi ñeán Cuoán reøm aùnh saùng muøa thu se laïnh Môû cöûa soå khí naéng trong veo.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chuoâng röøng, vì lònh luaät saùu thaùng, neân laáy gioù Baéc cho laø maùt. Moân naøy vôùi moät theå traïng ñeøn loàng, coät loä ra cuûa ñieän Phaät ba cöûa, laõnh hoäi qua. Ñaõ laø chuû trong luaän chuû, thì ai daùm noùi chaáp maéc danh töï? Phaûi laø yù chæ bí maät khoâng phaïm ñöông ñaàu.

Ñoång Sôn noùi: Chæ coù theå khoâng xuùc phaïm huùy hieän nay, vöôït hôn tai caét löôõi cuûa trieàu ñaïi tröôùc.

1. ***Moân töông taïi voâ ngaïi:*** Moät töôùng vaøo khaép tai cuûa caùc vò, tai cuûa caùc vò ôû trong moät tieáng.

Nghóa: Trong taùm moân tröôùc, duø ñaõ goàm thaâu hai moân saùu, baûy nhöng chuû theå khaép, chuû theå chöùa ñöïng, chuû theå thu giöõ, chuû theå nhaäp, laø chuû phaùp cuûa hai lôùp moät, nhieàu.

Nay, trong moân naøy goàm thaâu, ñoái töôïng khaép, chöùa ñöïng, ñoái töôïng giöõ, nhaäp laø hai lôùp baïn phaùp, goàm thu giöõ phaùp khaùc, vì nhaäp vaøo phaùp cuûa ngöôøi, neân ñöôïc nhaân quaû dung thoâng, laãn loän phaøm, Thaùnh,

thoâng suoát nhau, hoaøn toaøn chæ laø baïn, ñeàu toàn taïi laãn nhau.

*Ñoái töôïng thu giöõ, ñoái töôïng nhaäp Coù baïn, khoâng coù chuû*

*Baïn laø nghóa khaùch troï Daáu beøo laãn queâ cuõ*

*Vieân minh, nôi choán chaân*

*Ñaâu phaân bieät khaùch trong chuû Chín cung khoâng chòu luyeán aùi Moät mình vaøo ngaõ tö ñöôøng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Vieân minh laø phaân bieät khaùc vôùi voâ minh cuûa phaøm phu. Nhò thöøa tôï minh, Boà-taùt phaân minh, Phaät hieäu vieân minh, tieâu bieåu toaøn laø chuû, toaøn baïn, nghóa laø trí baäc Thaùnh kia sau chöùng chaân, coâng thaønh khoâng laø chuùa teå. Nhaäp trôû veà traàn lao laãn loän, ñoàng vôùi daáu veát phaøm, choã choã troøn saùng, khoâng heà môø toái. Ñaõ khoâng coù chuû ngoaøi khaùch thì ai laø ngöôøi phaân bieät toaøn chuû laø khaùch? Vì yù chæ roõ laäp rieâng, neân noùi ai bieän bieät?

*Xöa laøm chuû trong nhaø Nay laøm ngöôøi moân haï*

*Khoâng nghó ñeán phong caûnh vöôøn nhaø toát ñeïp Khöôùc töø theo sôïi boâng lieãu*

*Baän roän ôû ñaàu giöôøng.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Tröôùc hoaøn toaøn laøm chuû phaùp, nay laøm ngöôøi döôùi caáp ngoaøi cöûa, chöùng toû toaøn laø baïn phaùp.

*Neân vì laøm môùi laïi Phaät cuõ môùi thaønh Môùi thaønh Phaät cuõ.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Boû môùi noùi laø cuõ, giaûng noùi chuû phaùp. Boû cuõ, noùi laø môùi, giaûng noùi baïn phaùp. Môùi laïi cuõ laø hoaøn toaøn khaùch laøm chuû, ghi cheùp chuû phaùp moät, nhieàu cuûa taùm moân tröôùc.

*Môùi cuõ neân laïi môùi Tuøy duyeân töùc baát bieán Baát bieán töùc tuøy duyeân.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Cuõ trôû laïi môùi, laø toaøn chuû laøm baïn, chính laø noùi roõ baïn phaùp cuûa moät, nhieàu cuûa moân naøy. Nhö nhaø noâng, ngaøn muoân trôû veà Haøn Sôn, Thaäp Ñaéc laø baäc Thaùnh v.v…, hieåu roõ veà choã lyù thaät teá cuûa beân naøo, töùc laø ñeán kieán laäp ñaàu moân hoùa ñoä, thò hieän hình nghi, tieáp vaät lôïi danh, môû mang ñaïo Thaùnh. Tuøy duyeân ngaøy caøng môùi, toaøn laø baïn cuûa chuû kia, neân noùi môùi trôû laïi.

*Gioù daäy ñöôøng Tröôøng An Ba-tö vaøo Ñaïi Taàn*

*Thaéng caûnh nhieàu ngöôøi taøi Bieån taùnh soùng noåi leân.*

Ñaïi yù baøi tuïng naøy noùi: Gioù giaùo Hoa Nghieâm khôûi xöôùng ôû Tröôøng An, kinh ñoâ cuûa Haùn Cao Toå, noùi vôùi caùc quan lieâu: Mong cho con chaùu cuûa traãm ñöôïc Tröôøng an ôû ñaây, neân goïi laø Tröôøng An.

Ñaïi Taàn: Teân nöôùc cuûa Thæ Hoaøng, tröôùc kia ôû Tröôøng An, goïi laø Ñaïi Taàn. Do goïi soâng laø soâng Taàn. Veà sau, ñôøi Ñöôøng ñoåi thaønh soâng Hoa Nghieâm. Ngöôøi dòch, giaûng noùi Baù Döông bieân soaïn khoâng bieát soá aáy. Vaû laïi, nhö Tam taïng Phaät-Ñaø-Baït-Ñaø-la, Thaät-xoa-nan-ñaø, ñeàu laø caùc baäc Thaùnh taêng cuûa nöôùc khaùc, ñaëc bieät ñem ñaïi giaùo ñeán nôi dòch thuaät, giaûng noùi roäng veà coâng taùc phieân dòch, trình baøy nghóa kinh. Nhö vua Ba-tö kia vaøo Tröôøng An cuûa Ñaò Taàn. Laïi, Hoøa thöôïng Ñoã Thuaän, Toân giaû Vaân Hoa Nghieâm, Quoác sö Hieàn Thuû, Thanh Löông, Khueâ Phong, v.v… ñaõ soaïn ra sôù chöông, giaûng noùi löu thoâng cuõng nhö vua Ba-tö kheùo coù aán rieâng.

## *Moân dung khaép voâ ngaïi:*

*Laãn loän khoâng trong ngoaøi Dung hoøa treân döôùi bình.*

Nghóa: Phoå laø roäng lôùn, roäng goàm thaâu phaùp khaùc nhau moät, nhieàu cuûa chín moân tröôùc. Nghóa vaø ñaïi chöùa ñöïng taùnh, töôùng quyeàn, thaät, ñoán, tieäm cuûa Ba thöøa. Dung, nghóa laø hoøa, dung thoâng nhieàu lôùp moät, nhieàu cuûa hai moân tröôùc, chuû, baïn ñoàng thôøi chaúng coù chöôùng ngaïi. Tuy nhieân, moät laø nghóa goác, laø phaùt sinh neàn taûng ñaàu tieân cuûa moân sau. Möôøi laø moân chung, laø thu giöõ kho taøng cuûa phaùp tröôùc. Laïi, möôøi laø Vieân giaùo, thu giöõ söï söï maø ñeàu vieân, neân noùi laø dung chöùa khaép.

Ñaïi kinh noùi: Thuù höôùng tôùi choã saâu kín, khaùnh kieät moân naøy. Soi roïi caùc lôùp cöûa voâ taän cuûa phaùp giôùi. Bao dung thuaàn chaân, caùc töôïng sai bieät.

*Ñoàng thôøi chuû, baïn Xin ñeå yù cho*

*Khoâng ñöôïc thaày daïy*

*Seõ phaïm bao nhieâu sai laàm? Hai chuû, baïn khoâng khaùc Thaùnh, phaøm chung moät nhaø Raùng vaø vòt trôøi leû loi ñoàng bay*

*Nöôùc muøa thu chung saéc vôùi baàu trôøi.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Chuû, baïn khoù phaân, moät theå phaøm, Thaùnh, chæ neâu roõ laãn loän dung thoâng voâ ngaïi, söï vaéng laëng maàu nhieäm toàn taïi rieâng bieät.

*Döïng hö khoâng coù bôø Khoâng sinh trong ñaïi giaùc Nhö moät hoøn boït bieån.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Duïng khoâng, cuûa phaùp thæ. Phoå Hieàn noùi: Hö khoâng coù theå ño löôøng, gioù coù theå troùi buoäc. Haït caûi nhoû nhoi, theå khoâng coù bôø beán. Moät haït buïi xöùng lyù, ñaâu coù beán bôø.

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Haït caûi nhö nuùi Tu-di, theå khoâng coù bôø beán. Kinh noùi: Loã chaân loâng dung chöùa caùc coõi kia. Caùc coõi khoâng theå khaép loã chaân loâng. Ngaøi Thanh Löông noùi: Quaùn caûnh Phaät ôû haït buïi, sôïi loâng. Ñaây laø chaùnh keát bieåu thò roõ söï roäng lôùn dung thoâng voâ ngaïi, laø coâng ñöùc voâ taän khoâng theå suy nghó, baøn luaän.

*Taän cuøng ñöôïc coäi nguoàn maàu nhieäm Theo doøng chaûy maëc tình ñeám caùt Thuaän theo doøng môùi ñöôïc toát ñeïp*

*ÔÛ bôø, töø boû ngöôøi meâ.*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Nghieân cöùu cuøng cöïc moân quaùn. Giaûi tinh dieäu, ñaït söï lyù vieân thoâng, gioáng nhö töøng caønh töøng caønh maø ñöôïc goác, nhö töøng doøng nöôùc, doøng nöôùc maø gaëp ñöôïc nguoàn, naøo ngaïi gì giaûng giaùo ñoä sinh, ñaâu trôû ngaïi phaân bieät danh töôùng. Hoaëc gaëp só phu treân, chæ thaúng taâm vieân dung gaëp gioøng giöõa, döôùi, chæ baûo xoay vaàn giaùo thöù lôùp ban boá haøng lôùp, thuaän doøng ñöôïc maàu. Theo ngöôøi khaùc ra bieån ñeám caùt. Suoát caên saâu cuûa phaùp, ñeán nôi kia tìm caønh haùi laù. Vaän duïng trí voâ ngaïi cuûa ba quaùn, cuøng taän moïi caên cô, bi nhaát cöïc vôùi ñoàng theå, ñeàu veà ñaïo maàu nhieäm dung thoâng roäng lôùn.

*Giaûng noùi saâu chæ thuù cuûa Ñoã Thuaän Caàn gì uoáng traø cuûa Trieäu Chaâu Giaûng noùi chung löôùi huyeàn dieäu quaùn Caàn gì tham thieàn hoûi ñaïo?*

YÙ baøi tuïng naøy noùi: Thieàn sö Ñeá Taâm gom goùp chæ thuù cuûa quaùn naøy, toùm laáy yeáu chæ maàu nhieäm cuûa Hoa Nghieâm, gom thaønh ba lôùp. Laäp baøy moân maàu nhieäm cuûa phaùp giôùi, chung thaønh moät quaùn, thì löôïng giaûi thích cuûa caùc kinh seõ khoâng ñeán. Söï ñeà xöôùng cuûa thieàn toâng chaúng baèng. Duø noùi xeùt nghó ñeán söï caét ñöùt cuûa laõo tröïc, nhöng khoù so saùnh vôùi söï dung thoâng roäng lôùn voâ ngaïi. Than oâi! Töøng nghe coù lôøi

raèng: Neáu ngöôøi hoäi ñöôïc quaùn phaùp giôùi, tham thieàn roõ moät nöûa, söï saâu xa cuûa toâng laáy ñaây ñeå bình luaän. Leõ ra, neân noùi raèng: giaûng noùi saâu xa chæ thuù cuûa Ñoã Thuaän, öa uoáng traø cuûa Trieäu Chaâu, thì ñaâu coù ngaøy xöa vò taêng ñeán choã Trieäu Chaâu. Chaâu noùi:

Coù töøng ñeán ñaây khoâng? Vò taêng ñaùp:

* Töøng ñeán ñaây. Trieäu Chaâu noùi:
* Uoáng traø ñi.

Veà sau, laïi coù vò taêng ñeán, cuõng noùi:

Coø töøng ñeán ñaây chaêng? Vò taêng ñaùp:

* Chöa töøng ñeán. Chaâu noùi raèng:
* Uoáng traø ñi.

Vieân chuû hoûi Trieäu Chaâu raèng:

* Töøng ñeán. Cuõng baûo uoáng traø ñi, khoâng töøng ñeán, cuõng baûo: Uoáng traø ñi. YÙ toân troïng nhö theá naøo?

Chaâu goïi vieän chuû, vieän chuû neân ñaùp. Chaâu noùi raèng:

* Uoáng traø ñi.

Caùc nhaân giaû! Xem Trieäu Chaâu khaùc, Phaät xöa duø laø duøng moät caên cô naøy, quen ñöôïc dòp tieän kia, khoâng ngaïi gì treân moät cheùn traø, khaép tieáp ñaõi ba caên, töùc laø khieán caùc phöông ñieåm ñaàu, höùa vôùi nhau chæ coù Di Moân laø ñaïo gì? Ñaâu caàn cuûa Trieäu Chaâu? Neáu cuõng xem xeùt ñöôïc phaùt ra, thì aáy laø thaáy dieäu huyeàn queùt boû buïi baëm, möûa ra heát vò khí cuûa phaùp Phaät. Hoaëc giaû chöa nghieân cöùu toâng maàu nhieäm, môùi laø trí voâ ngaïi roäng lôùn.

***Giaûi thích:*** Tuyeät buùt cuûa Di Moân khen:

Phaùp nhó khoâng nhö theá Giaùo nhö theá laø gì?

Giaùo khoâng nhö theá laø gì? Khoâng nhö theá phaùp nhó Khoâng nhö theá laø gì?

Phoå Hieàn xaáu hoå, sôï haõi khoân xieát

Ñaïo chaúng phaûi thöïc haønh ñöôïc moät laàn sôï seät gì

Vaên-thuø-thaát-lôïi, theå baët, quaàn töôïng, chuû theå bieát, trí maát. Giaûi thích baøi tuïng cuûa ngöôøi xöa:

Ñaïi ñaïo traøng Hoa Nghieâm phaùp giôùi

SOÁ 1885 - BAØI TUÏNG 30 MOÂN VEÀ QUAÙN PHAÙP GIÔÙI CUÛA HOA NGHIEÂM, Quyeån Haï 703

Goàm thaân ôû trong khen ngôïi chaúng baèng. Khoâng lay ñoäng nhoû nhaët thaûy ñeàu röïc rôõ Y, chaùnh ñoàng hieän ôû ñaïo traøng traêng nöôùc Xöa nay khaùc laï, khoâng coù qua laïi

Ba ñôøi khoâng dôøi, tröôùc maét coù theå nghieäm Keùo daøi, ruùt ngaén, khoâng heà coù ngaén daøi Moät nieäm muoân naêm theå baët theâm, bôùt

Chuû, baïn lieân quan nhau cuõng nhö löôùi Ñeá-thích Moät, nhieàu giao thieäp, thu laïi, môû ra töï taïi

Thaùnh, phaøm thoâng suoát vôùi nhau nhö aùnh saùng ngoïn ñeøn Nhieãm, tònh dung thoâng raát khoâng coù chöôùng ngaïi

Tyø-loâ voán döùt töôùng nhieàu moái,

AÙnh saùng soi roïi roäng huyeàn vaéng laëng theå moät Xanh töùc xanh vaäy, vaøng töùc vaøng

Tuøy duyeân thaønh ñöùc öùng vaät hieän hình Laàm thích khaùnh chung hyù buùt thö

Gioït söông, laïnh trôøi ñaát Di Moân traêng nöôùc trong Saâu kín cuûa Chung Nam Coïp ñaù huyùt gioù sinh

Chuû thích tuïng moân phaùp giôùi quaùn.