MA-HA CHỈ QUÁN

**QUYỂN 1**

(Phần Cuối)

Thaáy töôùng toát cuûa Phaät maø phaùt taâm: Hoaëc thaáy Nhö Lai, thaân do cha meï sinh, thaân töôùng saùng ngôøi, hieåu roõ ñöôïc thaân töôùng toát ñeïp saùng ngôøi, Tyø-thuû-yeát-ma khoâng theå laøm ñöôïc, hôn töôùng toát cuûa vua Chuyeån luaân ôû theá gian ít coù, treân trôøi döôùi trôøi khoâng ai baèng Phaät, khaép möôøi phöông theá giôùi cuõng khoâng ai saùnh baèng. Nguyeän toâi ñoàng vôùi baäc Thaùnh Phaùp Vöông, toâi ñoä chuùng sinh voâ öông soá. Ñoù goïi laø thaáy töôùng toát cuûa öùng thaân Phaät, thöôïng caàu haï hoùa phaùt taâm Boà-ñeà. Hoaëc thaáy Nhö Lai, bieát Nhö Lai laø khoâng phaûi Nhö Lai, hoaëc thaáy töôùng toát, bieát töôùng toát chaúng phaûi töôùng toát, Nhö Lai vaø töôùng toát ñeàu nhö hö khoâng, trong hö khoâng khoâng coù Phaät, huoáng chi laø coù töôùng toát. Thaáy Nhö Lai chaúng phaûi Nhö Lai töùc laø thaáy Nhö Lai, thaáy töôùng toát chaúng phaûi töôùng toát töùc laø thaáy caùc töôùng. Nguyeän toâi ñöôïc thaønh Phaät ñoàng vôùi baäc Thaùnh Phaùp Vöông, ta ñoä chuùng sinh voâ öông soá, ñoù goïi laø thaáy töôùng toát cuûa thaéng öùng thaân, thöôïng caàu haï hoùa phaùt taâm Boà-ñeà. Neáu thaáy thaân töôùng Nhö Lai, taát caû khoâng choã naøo khoâng hieän, nhö göông saïch thaáy caùc hình boùng, moãi töôùng toát cuûa phaøm Thaùnh khoâng theå ôû moät beân, Phaïm thieân khoâng theå thaáy ñaûnh Phaät, Muïc-lieân khoâng theå nghe bieát aâm thanh Phaät vang ñeán ñaâu. Luaän noùi raèng: Voâ hình baäc nhaát, theå chaúng trang nghieâm maø trang nghieâm, nguyeän toâi ñöôïc thaønh Phaät, baèng vôùi baäc Thaùnh Phaùp Vöông, ñoù goïi laø thaáy töôùng toát cuûa baùo thaân Phaät, treân caàu, döôùi hoùa maø phaùt taâm Boà-ñeà. Hoaëc thaáy Nhö Lai, bieát trí tueä cuûa Nhö Lai, thaáu suoát töôùng toäi phöôùc, chieáu khaép möôøi phöông. Phaùp thaân thanh tònh nhieäm maàu, ñaày ñuû ba möôi hai töôùng, moãi töôùng toát töùc laø thaät töôùng. Thaät töôùng phaùp giôùi ñaày ñuû khoâng thieáu. Nguyeän toâi ñöôïc ñoàng vôùi baäc Thaùnh Phaùp Vöông, ñoù laø thaáy töôùng toát cuûa Phaùp thaân Phaät thöôïng caàu haï hoùa maø phaùt taâm Boà-ñeà.

Theá naøo laø thaáy caùc thöù thaàn thoâng bieán hoùa cuûa Phaät maø phaùt

taâm Boà-ñeà? Nhö thaáy Nhö Lai nöông thieàn caên baûn, nhaát taâm thöïc haønh

moät, khoâng ñöôïc nhieàu, hoaëc phaùt ra moät luoàng aùnh saùng, töø ñòa nguïc A-tyø leân ñeán trôøi Höõu ñaûnh, hoûa quang chieáu saùng khaép trôøi ñaát ñeàu thoâng suoát, maët trôøi maët traêng caát giaáu aùnh saùng thieân quang aån khoâng hieän, nguyeän toâi ñöôïc thaønh Phaät, ñoàng vôùi baäc Thaùnh Phaùp Vöông v.v... Hoaëc thaáy Nhö Lai nöông vaøo lyù voâ sinh cuûa Nhö Lai, khoâng duøng hai töôùng öùng vôùi caùc chuùng sanh, coù theå khieán cho chuùng sinh, ñeàu thaáy Ñöùc Phaät ôû tröôùc maët mình, nguyeän toâi ñöôïc thaønh Phaät, ñoàng vôùi baäc Thaùnh Phaùp Vöông, v.v....

Hoaëc thaáy Nhö Lai nöông vaøo Nhö Lai taïng Tam-muoäi chaùnh thoï, ôû caùc coõi nöôùc nhieàu nhö buïi trong möôøi phöông sinh khôûi boán uy nghi, maø ñoái vôùi phaùp taùnh khoâng heà lay ñoäng, nguyeän toâi ñöôïc thaønh Phaät, ñoàng vôùi baäc Thaùnh Phaùp Vöông Hoaëc thaáy Nhö Lai vaø caùc thaàn thoâng

khoâng hai khoâng khaùc, Nhö Lai taïo ra thaàn thoâng bieán hoùa, thaàn thoâng bieán hoùa taïo ra Nhö Lai, voâ kyù hoùa hoùa, hoùa laïi taùc hoùa, khoâng theå cuøng taän, ñeàu khoâng theå suy nghó baøn luaän, ñeàu laø thaät töôùng maø laøm Phaät söï, nguyeän toâi ñöôïc thaønh Phaät, ñoàng vôùi baäc Thaùnh Phaùp Vöông...

Theá naøo laø nghe caùc phaùp phaùt taâm Boà-ñeà? Hoaëc nghe töø Phaät vaø Thieän tri thöùc, hoaëc töø kinh ñieån, nghe moät caâu sinh dieät, thì hieåu phaùp theá gian, xuaát theá gian, vöøa môùi sinh dieät nieäm nieäm dôøi ñoåi, giôùi, tueä giaûi thoaùt, vaéng laëng laø chaân, nguyeän toâi thaønh Phaät noùi ñöôïc ñaïo thanh tònh, v.v hoaëc nghe sinh dieät thì hieåu Töù ñeá ñeàu baát sinh baát dieät, trong

hö khoâng khoâng coù gai nhoïn thì nhoå caùi gì? Caùi gì laø khoå, caùi gì taäp, tu, chöùng? Roát raùo thanh tònh, naêng sôû vaéng laëng, nguyeän toâi thaønh Phaät noùi ñöôïc ñaïo thanh tònh hoaëc nghe sinh dieät thì hieåu raèng inh dieät ñoái

vôùi baát sinh dieät laø hai, chaúng sinh dieät chaúng phaûi khoâng sinh dieät laø Trung, Trung ñaïo thanh tònh, rieâng baët döùt, nhöng vöôït ngoaøi bieåu hieän cuûa sinh töû Nieát-baøn, nguyeän toâi thaønh Phaät seõ noùi cho chuùng sinh nghe ñaïo toái thöôïng, rieâng nhoå maø ñöôïc ra, nhö hoa vöôït khoûi maët nöôùc, nhö traêng giöõa hö khoâng, v.v... hoaëc nghe sinh dieät, thì hieåu ñöôïc sinh dieät, khoâng sinh dieät, chaúng sinh dieät chaúng phaûi khoâng sinh dieät, song chieáu sinh dieät baát sinh dieät, ngay nôi moät laø ba, ngay nôi ba laø moät. Phaùp giôùi bí maät ñaày ñuû thöôøng laïc. Nguyeän toâi thaønh Phaät seõ noùi cho chuùng sinh nghe taïng bí maät. Nhö ngöôøi coù phöôùc ñöùc caàm ñaù chaáp thaïch thì ñaù thaønh vaät baùu, caàm chaát ñoäc thì chaát ñoäc thaønh thuoác v.v... Hoaëc nghe voâ sinh, thì cho raèng haøng Nhò thöøa khoâng sinh trong ba coõi. Neáu Boà-taùt chöa ñöôïc voâ sinh, nghe voâ sinh, nghóa laø Ba thöøa ñeàu khoâng sinh trong ba coõi, neáu nghe voâ sinh, thì Nhò thöøa chaúng phaân, chæ taïi Boà-taùt, Boà-taùt tröôùc khoâng coù phaàn ñoaïn sinh, keá khoâng coù bieán dòch sinh, neáu nghe

voâ sinh, moät voâ sinh thì taát caû ñeàu voâ sinh. Hoaëc nghe voâ löôïng, moät caâu leä cho nhö ñaây, neáu nghe voâ löôïng, nghóa laø haøng Nhò thöøa phöông tieän ñaïo Töù ñeá, thaäp luïc ñeá, v.v... duøng laøm voâ löôïng. Neáu nghe voâ löôïng, haøng Nhò thöøa töï duøng haøng phuïc hoaëc nghieäp, khoâng theå hoùa tha, haøng Boà-taùt duïng voâ löôïng naøy töï döùt boû hoaëc nghieäp, cuõng hoùa tha. Neáu nghe voâ löôïng, nghóa laø haøng Nhò thöøa khoâng phaân, chæ taïi Boà-taùt, Boà- taùt duøng ñeå döùt traàn sa trong ba coõi, cuõng coù theå haøng phuïc traàn sa ngoaøi ba coõi, neáu nghe voâ löôïng, nghóa laø haøng Nhò thöøa khoâng phaân, chæ taïi Boà-taùt, Boà-taùt duøng ñeå döùt boû traàn sa trong ba coõi cuõng haøng phuïc voâ minh. Neáu nghe voâ löôïng, chæ taïi Boà-taùt, Boà-taùt duøng ñeå haøng phuïc döùt boû voâ minh. Hoaëc nghe moät caâu voâ taùc, leä cuõng nhö ñaây. Neáu nghe voâ taùc, nghóa laø chaúng phaûi Phaät, trôøi, ngöôøi, Tu-la taïo taùc, haøng Nhò thöøa chöùng voâ taùc naøy. Kinh Tö Ích noùi raèng: Chuùng toâi hoïc voâ taùc ñaõ thöïc haønh chöùng ñaéc, maø Boà-taùt khoâng theå chöùng ñaéc v.v... hoaëc nghe voâ taùc nghóa laø ba thöøa ñeàu coù khaû naêng chöùng ñaéc. Neáu nghe voâ taùc, nghóa laø chaúng phaûi caûnh giôùi cuûa haøng Nhò thöøa, huoáng chi laø phaøm phu, Boà-taùt phaù quyeàn voâ taùc, chöùng thaät voâ taùc. Neáu nghe voâ taùc, nghóa laø ngay nôi quyeàn voâ taùc chöùng thaät voâ taùc. Hieåu ñöôïc yù naøy, heã nghe baát cöù moät caâu naøo ñeàu thoâng ñaït caùc caâu, cho ñeán taát caû caâu, taát caû phaùp, khoâng coù chöôùng ngaïi v.v... moät thuyeát nhieàu caùch hieåu thì nghóa khoù noùi, laïi y cöù vaøo cuûa keä luaän maø noùi laïi.

Nhö noùi: “Phaùp do nhaân duyeân sinh, ta noùi töùc laø khoâng, ñaõ noùi do nhaân duyeân sinh thì ñaâu ñöôïc noùi töùc khoâng, phaûi phaân tích nhaân duyeân cho cuøng taän môùi hieåu ñöôïc khoâng, môùi goïi laø töùc khoâng. Cuõng goïi laø giaû danh, höõu vi luoáng doái yeáu keùm, khoâng coù theá ñoäc laäp, möôïn caùc duyeân maø thaønh, möôïn duyeân cho neân giaû, chaúng phaûi giaû thi thieát quyeàn. Cuõng goïi nghóa Trung ñaïo: Lìa ñoaïn thöôøng thì goïi laø Trung ñaïo, chaúng phaûi Phaät taùnh Trung ñaïo. Neáu hieåu ñöôïc nhö theá thì tuy ba caâu ñeàu khoâng, vaãn khoâng thaønh töùc khoâng, huoáng gì laø töùc giaû töùc trung, ñaây laø nghóa sinh dieät Töù ñeá. Neáu phaùp do nhaân duyeân sinh thì khoâng caàn phaù dieät, theå töùc laø khoâng maø khoâng ñöôïc töùc giaû, töùc trung. Duø thöïc haønh giaû trung ñeàu thuaän nhaäp vaøo khoâng. Vì sao? Vì caùc phaùp ñeàu töùc khoâng, voâ chuû ngaõ, giaû cuõng töùc khoâng, vì giaû thi thieát, trung cuõng töùc khoâng vì lìa ñoaïn thöôøng hai beân. Ñaây ba phen noùi tuy khaùc vaø cuøng ñeàu thuaän nhaäp vaøo khoâng, lui suït chaúng phaûi Nhò thöøa phaân tích phaùp, tieán tôùi chaúng phaûi bieät, chaúng phaûi vieân, cho ñeán yù ñeàu khoâng nhö ba con thuù qua soâng. Neáu cho raèng töùc khoâng, töùc giaû, töùc trung, laø ba thöù quanh co, moãi thöù ñeàu coù khaùc. Ba lôøi noùi ñeàu khoâng, voâ chuû cho

neân khoâng, luoáng doái cho neân khoâng, voâ bieân cho neân khoâng. Ba thöù ñeàu khoâng, ñoàng coù teân goïi cho neân giaû. Ba lôøi noùi ñeàu laø Trung, trung chaân, trung cô, trung thöïc cho neân ñeàu Trung, ñaây laø löôïc Bieät maø maát Vieân... Hoaëc noùi töùc khoâng, töùc giaû, töùc trung, tuy ba maø moät, tuy moät maø ba, khoâng ngaên ngaïi laãn nhau. Ba thöù ñeàu khoâng, laø ngoân ngöõ suy tö baët döùt. Ba thöù ñeàu giaû, vì coù teân goïi. Ba thöù ñeàu trung, töùc laø thaät töôùng. Chæ laáy khoâng laøm teân, töùc ñaày ñuû giaû trung, ngoä ñöôïc khoâng töùc ngoä ñöôïc giaû vaø trung, ngoaøi ra caùc thöù khaùc cuõng gioáng nhö vaäy. Phaûi bieát nghe moät phaùp, phaùt sinh caùc thöù hieåu bieát, laäp caùc nguyeän, töùc laø caùc thöù phaùt taâm Boà-ñeà. Ñaây cuõng coù theå hieåu, coõi tònh ñoä theo chuùng tu haønh phaùp dieät, chòu khoå sinh khôûi loãi laàm, v.v... phaùt taâm Boà-ñeà, leä nhö tröôùc coù theå hieåu, khoâng cheùp laïi.

Phaàn treân ñaõ noùi nhieàu, ôû ñaây duøng ba thöù Chæ Quaùn ñeå toång keát. Nhöng phaùp taùnh chaúng phaûi moät phaùp laøm sao duøng ba boán thöù ñeå suy tìm. ÔÛ ñaây noùi moät hai ba boán, noùi phaùp taùnh laø sôû meâ, khoå taäp laø naêng meâ, naêng meâ coù naëng coù nheï, sôû meâ coù töùc lìa, y cöù vaøo trong ngoaøi coõi phaân bieät coù boán thöù khoå taäp, y cöù vaøo caên taùnh chaáp lyù thì coù moät, hai, ba, boán khaùc nhau, v.v... Neáu trong coõi ngöôøi ñoän caên meâ chaân naëng, khoå taäp cuõng naëng, ngöôøi lôïi caên meâ chaân nheï, khoå taäp cuõng nheï, ngoaøi giôùi ngöôøi ñoän caên, lôïi caên meâ naëng nheï cuõng gioáng nhö vaäy. Phaùp taùnh laø sôû giaûi, ñaïo dieät laø naêng giaûi, sôû giaûi coù töùc lìa, naêng giaûi coù kheùo leùo, coù vuïng veà, ngöôøi ñoän caên trong giôùi noäi sôû giaûi lìa naêng giaûi thì vuïng veà, ngöôøi lôïi caên sôû giaûi töùc naêng giaûi cuõng kheùo leùo. Ngöôøi ñoän caên, lôïi caên giôùi ngoaïi töùc lìa kheùo leùo vuïng veà cuõng gioáng nhö vaäy. Vì sao? Vì söï lyù ñaõ khaùc, meâ hoaëc cuõng nhieàu, thí nhö hai cha con bò ngöôøi ñi ñöôøng noåi saân ñaùnh, caû hai ñeàu troïng thöông. Saân ñeå thí duï cho taäp, ñaùnh duï cho khoå. Hoaëc noùi raèng phieàn naõo töùc phaùp taùnh, söï lyù töông töùc, khoå taäp thì nheï, thaät chaúng phaûi coát nhuïc hai cha con saân ñaùnh thì khinh reõ. Thoâ teá caønh goác chung rieâng, cuøng khaép, khoâng cuøng khaép, khoù deã, v.v... cuõng gioáng nhö vaäy. Hoaëc noùi: giôùi noäi khoå taäp ngöng treä laø naëng, giôùi ngoaïi thaêng xuaát laø nheï; hoaëc giôùi noäi da meâ hoaëc cho neân caïn, giôùi ngoaïi thòt meâ hoaëc cho neân saâu. Hoaëc noùi: Giôùi noäi tuøy yù ngöôøi cho neân vuïng veà, giôùi ngoaïi tuøy yù mình cho neân kheùo leùo. Hoaëc noùi: Giôùi noäi xöùng hôïp caên cô cho neân kheùo leùo, giôùi ngoaïi khoâng xöùng hôïp caên cô cho neân vuïng veà. Hoaëc noùi: Giôùi noäi coù naêng sôû cho neân thoâ, giôùi ngoaïi khoâng coù naêng sôû cho neân teá. Coù choã noùi giôùi noäi ñöôøng nhoû cuøng cöïc ôû hoùa thaønh cho neân teá, giôùi ngoaïi ñöôøng raát lôùn ôû baûo sôû cho neân thoâ. Hoaëc noùi: Khaùch traàn giôùi noäi neân goïi laø caønh laù, giôùi ngoaïi

ñoàng theå neân goïi laø goác.

Hoaëc noùi: Giôùi noäi ôû ban ñaàu cho neân noùi laø goác, giôùi ngoaïi ôû sau cuøng cho neân noùi caønh laù. Hoaëc noùi: Giôùi noäi lôùn nhoû laø ñoàng cho neân Thoâng, giôùi ngoaïi chæ rieâng ñöôøng lôùn cho neân Bieät. Hoaëc noùi: Giôùinoäi thieân chaáp moät neân cho neân caïn nhoû goïi laø Bieät, giôùi ngoaïi vieân cho neân lôùn khoâng ngaên caùch, goïi laø Thoâng. Hoaëc noùi: Giôùi noäi ngaén cho neân khoâng cuøng khaép, giôùi ngoaïi truøm khaép phaùp giôùi cho neân cuøng khaép. Hoaëc noùi: Giôùi noäi taïi taát caû hieàn Thaùnh ñeàu ñoàng cho neân truøm khaép, giôùi ngoaïi rieâng nôi duyeân lôùn cho neân khoâng cuøng khaép. Hoaëc noùi: Giôùi noäi duïng Nhò thöøa phöông tieän cho neân khoù döùt boû, giôùi ngoaïi chæ nöông tueä voâ ngaïi cho neân deã döùt boû. Caùc thöù nhö vaäy... Noùi xen laãn nhau. ÔÛ ñaây neáu keát thuùc thì deã hieåu. Hoaëc thöïc haønh caïn saâu, naëng nheï, laø thöù lôùp quaùn yù; hoaëc thöïc haønh nhaát thaät Töù ñeá khoâng phaân bieät, laø vieân quaùn yù; hoaëc thöïc haønh naëng nheï laãn nhau laø baát ñònh quaùn yù, ñeàu laø phaùp töôùng Ñaïi thöøa cho neân caàn phaûi bieát. Neáu thaáy ñöôïc yù naøy thì bieát ba thöù: tieäm thöù hieån thò, baát ñònh hieån vaø vieân ñoán hieån.

Hoûi: Taäp ñaõ coù boán, quaû khoå taïi sao coù hai?

Ñaùp: Hoaëc phieàn naõo tuøy nôi giaûi taäp thì coù boán, giaûi tuøy nôi hoaëc phieàn naõo, thì chæ chieâu caûm hai thöù töû, leä nhö haøng Tieåu thöøa, hoaëc tuøy nôi giaûi thì coù kieán ñeá tö duy; neáu giaûi tuøy hoaëc thì chæ laø moät phaàn ñoaïn sinh töû maø thoâi!

Hoûi: Khoå taäp coù theå laø phaùp do nhaân duyeân sinh, ñaïo dieät vì sao nhö vaäy? Ñaùp: Khoå taäp laø sôû phaù, ñaïo dieät laø naêng phaù, naêng phaù töø sôû phaù maø ñaët teân, ñeàu laø phaùp do nhaân duyeân sinh. Cho neân Ñaïi kinh cheùp: Nhaân dieät voâ minh thì ngay laäp töùc chöùng Tam-boà-ñeà, cuõng laø nhaân duyeân.

Hoûi: Phaùp taùnh laø sôû meâ, vì sao coù hai, vì sao coù boán? Ñaùp: Vì phaùp taùnh tuøy quyeàn thaät neân coù hai, phaùp taùnh tuøy caên duyeân neân coù boán. Neáu thaáy ñöôïc yù naøy leä nhö thaáy töôùng nghe phaùp cho ñeán khôûi quaù, chaúng haïn nhö thöïc haønh boán thöù phaân bieät noùi roäng v.v...

Y cöù vaøo boán theä nguyeän roäng lôùn thì hieån thò laø tröôùc suy tìm phaùp taùnh, nghe caùc phaùp kia ñaõ hieåu roõ, vì ngöôøi chöa hieåu laïi caên cöù vaøo boán hoaèng theä, laïi nöõa, trong Töù ñeá phaàn nhieàu y cöù vaøo giaûi ñeå noùi veà thöôïng caàu haï hoùa, trong boán hoaèng theä phaàn lôùn y cöù vaøo nguyeän noùi veà thöôïng caàu haï hoùa, laïi trong Töù ñeá ñeàu y cöù vaøo caùc Ñöùc Phaät ba ñôøi noùi veà thöôïng caàu haï hoùa, trong boán hoaèng theä phaàn nhieàu y cöù vaøo Phaät ñôøi vò lai noùi veà thöôïng caàu haï hoùa, laïi trong Töù ñeá phaàn nhieàu y cöù vaøo caùc caên ñeå noùi veà thöôïng caàu haï hoùa, trong boán hoaèng theä chuyeân y

cöù vaøo yù caên ñeå noùi veà thöôïng caàu haï hoùa, phaân bieät nhö ñaây khieán cho deã hieåu, hieåu ñöôïc yù khoâng ñôïi chôø. Taâm phaøm phu khoâng rieâng sinh, phaûi nöông vaøo duyeân khôûi, yù caên laø nhaân, phaùp traàn laø duyeân, taâm sôû khôûi laø phaùp sôû sinh, ñaây laø ba töôùng caên traàn, naêng, sôû bieán ñoåi chuyeån ñoäng, rieâng khôûi rieâng taøn luïi, vöøa môùi sinh dieät, nieäm nieäm khoâng döøng, nhaáp nhaùy nhö aùnh chôùp, nhanh choùng nhö doøng nöôùc chaûy, saéc nhö boùng thoï nhö boït nöôùc, töôûng laø löûa, haønh laø vöïc, thöùc laø huyeãn, taát caû y baùo coõi nöôùc, ruoäng vöôøn, nhaø cöûa vôï con, taøi saûn, chæ moät nieäm tan maát, chôït coù chôït khoâng, ba coõi voâ thöôøng, taát caû ñeàu khoå, boán ngoïn nuùi hôïp laïi cuõng khoâng traùnh khoûi, chæ neân chuyeân taâm giöõ giôùi ñònh tueä, phaù thaúng ñieân ñaûo, caét ngang bieån töû, vöôït thoaùt caùc doøng. Kinh cheùp: Ngaøy xöa ta vaø caùc thaày khoâng thaáy boán chaân ñeá, cho neân xoay vaàn maõi trong nhaø löûa, nhö vaäy thì laøm sao coù theå ham vui buoâng thaû giôõn cöôøi ñöôïc, vì vaäy neân töø bi khôûi phaùt boán theä nguyeän roäng lôùn, cöùu khoå ban vui, ví nhö Ñöùc Thích-ca thaáy caøy ñaát laøm ruoäng, Ñöùc Di-laëc quaùnthaáy söï huûy hoaïi ñeàn ñaøi, töùc laø nghóa naøy. Do hieåu roõ Töù ñeá cho neân chaúng bò chín phöôïc, phaùt boán theä nguyeän roäng lôùn, cho neân chaúng phaûi moät thoaùt, chính laø chaúng phöôïc chaúng thoaùt, phaùt taâm Boà-ñeà chaân chaùnh, hieån baøy nghóa naøy ñaõ roõ.

Keá ñeán laø quaùn caên traàn ñoái nhau, moät nieäm taâm khôûi, naêng sinh sôû sinh ñeàu töùc khoâng. Voïng neân taâm khôûi, khôûi khoâng töï taùnh, khoâng tha taùnh, khoâng phaûi coäng taùnh, khoâng phaûi voâ nhaân taùnh. Khi khôûi, khoâng töø mình, ngöôøi, cuøng lìa maø ñeán, khi ñi khoâng höôùng ñeán Ñoâng Nam Taây Baéc maø ñi, taâm naøy khoâng ôû trong, ngoaøi, hai beân, chaëng giöõa, cuõng khoâng thöôøng töï coù, chæ coù teân goïi, goïi ñoù laø taâm. Chöõ aáy khoâng truï, cuõng chaúng phaûi khoâng truï, khoâng thaät coù cho neân sinh töùc voâ sinh, cuõng chaúng phaûi voâ sinh, höõu voâ ñeàu vaéng laëng, ngöôøi phaøm phu cho ngöôøi coù trí bieát voâ, nhö traêng ñaùy nöôùc ñöôïc vui maát buoàn, baäc ñaïi nhaân laáy boû ñeàu khoâng vui hay buoàn, kính soi hình boùng huyeãn hoùa cuõng gioáng nhö vaäy. Kinh Tö Ích cheùp: Khoå voâ sinh, taäp khoâng hoøa hôïp, ñaïo khoâng hai, dieät baát sinh. Ñaïi kinh cheùp: Giaûi khoå voâ khoå maø coù chaân ñeá, cho ñeán giaûi dieät voâ dieät maø coù chaân ñeá, taäp ñaõ töùc khoâng, chaúng neân nhö nai khaùt nöôùc chaïy tìm aùnh naéng maët trôøi, khoå ñaõ töùc khoâng, chaúng neân nhö con khæ ngu si kia chuïp laáy maët traêng ñaùy nöôùc; ñaïo ñaõ töùc khoâng, chaúng neân noùi toâi thöïc haønh töùc khoâng, khoâng thöïc haønh chaúng töùc khoâng, nhö duï chieác beø qua soâng, phaùp coøn neân xaû boû huoáng gì chaúng phaûi phaùp; Dieät ñaõ töùc khoâng, chaúng neân noùi chuùng sinh thoï maïng, ai dieät ôû ñaây maø chöùng dieät nôi kia. Sinh töû töùc khoâng laøm sao

coù theå xaû, Nieát-baøn töùc khoâng laøm sao coù theå ñaéc? Kinh cheùp: Ta khoâng muoán cho ñoái vôùi phaùp voâ sinh coù tu ñaïo, neáu boán Nieäm xöù cho ñeán taùm Thaùnh ñaïo; ta khoâng muoán cho ñoái vôùi phaùp voâ sinh coù ñaéc quaû, hoaëc Tu-ñaø-hoaøn cho ñeán A-la-haùn, y theo leä cuõng neân noùi: ta khoâng muoán cho ñoái vôùi phaùp voâ sinh coù saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc; ta khoâng muoán ñoái vôùi phaùp voâ sinh coù tham duïc, saân nhueá, ngu si, chæ xoùt thöông nghó ñeán chuùng sinh phaùt theä nguyeän döùt tröø hai thöù khoå vaø cho hai thöù vui. Do thaáu ñaït khoå taäp laø khoâng cho neân chaúng coù chín phöôïc, thaáu ñaït trieät khoâng neân chaúng coù moät thoaùt, aáy goïi laø chaúng phöôïc chaúng thoaùt, phaùt taâm Boà-ñeà chaân chaùnh, hieån baøy nghóa naøy ñaõ roõ.

Quaùn caên traàn nhaát nieäm taâm khôûi, taâm khôûi töùc laø giaû, taâm giaû danh laø goác cuûa meâ giaûi, nghóa laø Töù ñeá coù voâ löôïng töôùng, ba coõi khoâng coù phaùp rieâng chæ do moät taâm taïo taùc, taâm nhö ngöôøi thôï kheùo veõ muoân hình saéc, taâm taïo thaønh saùu ñöôøng, phaân bieät so saùnh voâ löôïng thöù khaùc nhau, nghóa laø thaáy öa thích taäp töôùng giôùi noäi naëng nheï nhö vaäy, taäp töôùng naëng nheï cuûa giôùi ngoaïi sinh töû nhö vaäy laø phaàn ñoaïn khoå töôùng naëng nheï, khoå töôùng naëng nheï cuûa giôùi ngoaïi xoay vaàn trôû laïi taâm naøy maø sinh söï hieåu bieát. Thí nhö ngöôøi thôï veõ duøng caùc maàu saéc toâ veõ thaønh nhieàu maàu saéc ñeïp. Coù choã noùi quaùn thaân baát tònh cho ñeán quaùn taâm voâ thöôøng, ñaïo phaåm nhö vaäy xoay vaàn thoâng ñeán hoùa thaønh. Quaùn thaân thì thaân khoâng, cho ñeán quaùn taâm thì taâm khoâng: trong khoâng chaúng coù voâ thöôøng, cho ñeán khoâng coù baát tònh, nhö vaäy ñaïo phaåm thaúng thoâng ñeán hoùa thaønh. Quaùn thaân voâ thöôøng, voâ thöôøng töùc khoâng, cho ñeán quaùn thaân phaùp taùnh, chaúng phaûi thöôøng, chaúng phaûi voâ thöôøng, chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi baát khoâng, cho ñeán quaùn taâm cuõng gioáng nhö vaäy. Ñaïo phaåm nhö vaäy xoay vaàn thoâng ñeán baûo sôû, quaùn thaân phaùp taùnh chaúng tònh, chaúng phaûi baát tònh, soi chieáu caû hai tònh vaø baát tònh, cho ñeán quaùn taâm phaùp taùnh, thöôøng, voâ thöôøng, song chieáu thöôøng voâ thöôøng. Ñaïo phaåm nhö vaäy thaúng chung ñeán baûo sôû, ngöôøi aáy kieán ñeá dieät goïi laø Tu-ñaø-hoaøn, ngöôøi aáy tö duy dieät goïi laø Tam quaû, ngöôøi aáy kieán dieät goïi laø Kieán ñòa, ngöôøi aáy tö duy dieät goïi laø baïc, goïi laø lìa, goïi laø ñaõ phaân bieät, cho ñeán xaâm taäp goïi laø Bích-chi-phaät, ngöôøi aáy kieán tö dieät goïi laø Thaäp truï, traàn Sa-dieät goïi laø Thaäp haïnh, Thaäp hoài höôùng, voâ minh dieät goïi laø Thaäp ñòa Ñaúng giaùc Dieäu giaùc, ngöôøi aáy kieán tö, traàn Sa-dieät goïi laø Thaäp tín, voâ minh dieät goïi laø Thaäp truï, Thaäp haïnh, Thaäp hoài höôùng, Thaäp ñòa, Ñaúng giaùc, Dieäu giaùc. Phaân bieät möôøi saùu moân ñaïo dieät khaùc nhau vaø taát caû haèng sa Phaät phaùp, phaân bieät so saùnh khoâng theå noùi, khoâng theå noùi, nhö xem quaû xoaøi trong loøng baøn tay

khoâng coù laàm laãn, ñeán töø taâm sinh, khoâng phaûi caùc nôi khaùc ñeán, quaùn moät taâm naøy thì thoâng suoát taát caû khoâng theå noùi taâm, khoâng theå noùi taâm naêng thoâng, khoâng theå noùi phaùp, khoâng theå noùi phaùp naêng thoâng, khoâng theå noùi phi taâm phi phaùp, taát caû taâm cuõng gioáng nhö vaäy. Chín phöôïc phaøm phu khoâng hieåu khoâng bieát, nhö ñöùa beù nhaø giaøu khoâng bieát gì ngoài trong kho baùu, ñeàu khoâng hieåu bieát ñoäng chuyeån trôû ngaïi, laøm toån thöông ñaûo chaâu baùu, haøng Nhò thöøa beänh noùng, goïi caùc thöù traân baùu laø quyû coïp roàng raén, vaát boû rong ruoåi, cam chòu ñau khoå hôn naêm möôi naêm, tuy phöôïc thoaùt coù khaùc nhau nhöng cuõng ñeàu ngheøo naøn. Nhö Lai coù traân baùu voâ thöôïng, , khôûi ñaïi Töø bi, theä nguyeän cöùu khoå ban vui, ñoù goïi laø chaúng phöôïc chaúng thoaùt, phaùt taâm Boà-ñeà chaân chaùnh, hieån baøy nghóa naøy ñaõ roõ.

Keá laø noùi caên traàn ñoái nhau: Moät nieäm taâm khôûi töùc khoâng, töùc giaû, töùc trung: Hoaëc caên, hoaëc traàn ñeàu laø phaùp giôùi, ñeàu laø roát raùo khoâng, ñeàu laø Nhö Lai taïng, ñeàu laø Trung ñaïo. Vì sao töùc khoâng ñeàu töø duyeân sinh? Duyeân sinh töùc voâ chuû, voâ chuû töùc khoâng. Vì sao töùc giaû? Voâ chuû maø sinh töùc laø giaû. Vì sao töùc trung? Khoâng vöôït ngoaøi phaùp taùnh ñeàu laø töùc trung. Phaûi bieát moät nieäm töùc khoâng, töùc giaû, töùc trung, ñeàu roát raùo khoâng, laø Nhö Lai taïng, ñeàu laø thaät töôùng, chaúng phaûi ba maø ba, ba maø khoâng phaûi ba, chaúng hôïp chaúng tan maø hôïp maø tan, chaúng phaûi chaúng hôïp, chaúng phaûi chaúng tan, khoâng phaûi moät khaùc maø laø moät khaùc, thí nhö chieác göông saïch, saïch duï töùc khoâng, hình töôïng duï töùc giaû, göông duï töùc trung, khoâng hôïp khoâng tan, hôïp tan roõ raøng, khoâng moät hai ba, hai ba khoâng ngaên ngaïi, moät nieäm taâm naøy khoâng ngang khoâng doïc, khoâng theå suy nghó baøn luaän, chaúng phaûi chæ coù mình, nhö theá maø Phaät vaø chuùng sinh cuõng gioáng nhö theá. Kinh Hoa Nghieâm cheùp: Ba thöù taâm, Phaät vaø chuùng sinh khoâng khaùc nhau, phaûi bieát töï taâm mình ñaày ñuû taát caû phaùp. Kinh Tö Ích cheùp: Ngöôøi ngu ñoái vôùi aám, giôùi nhaäp maø muoán caàu Boà-ñeà, aám, giôùi, nhaäp chính Boà-ñeà, lìa laø khoâng coù Boà- ñeà. Kinh Tònh Danh cheùp: Nhö Lai caàu giaûi thoaùt ngay trong taâm haïnh cuûa chuùng sinh, chuùng sinh töùc laø Boà-ñeà, khoâng coøn ñaéc nöõa, chuùng sinh töùc laø Nieát-baøn, khoâng coøn dieät nöõa, moät taâm ñaõ vaäy caùc taâm khaùc cuõng vaäy, taát caû phaùp cuõng gioáng nhö vaäy. Phoå Hieàn Quaùn cheùp: Tyø-loâ-giaù- na truøm khaép moïi nôi, töùc laø nghóa aáy. Neân bieát taát caû phaùp töùc laø Phaät phaùp, phaùp giôùi Nhö Lai cuõng vaäy. Vì sao laïi noùi raèng taâm phaùp giôùi nhö hö khoâng, laïi noùi: Voâ minh laø minh, töùc roát raùo khoâng, ôû ñaây neâu khoâng laø noùi ñaàu moái, khoâng töùc baát khoâng, cuõng töùc chaúng khoâng, chaúng baát khoâng. Laïi noùi: Trong moät haït buïi coù quyeån kinh Ñaïi Thieân, trong taâm

ñaày ñuû taát caû Phaät phaùp, nhö haït gioáng, nhö hoaøn höông thôm, ñaây neâu coù laø noùi ñaàu moái. Höõu töùc baát höõu, cuõng töùc chaúng phaûi höõu, chaúng phaûi baát höõu. Laïi noùi moät saéc moät höông ñeàu laø Trung ñaïo, ôû ñaây neâu Trung ñaïo laø noùi ñaàu moái. Tuy trung maø bieân, töùc chaúng phaûi bieân, chaúng phaûi baát bieân, ñaày ñuû khoâng thieáu soùt, chôù coá chaáp ngoân ngöõ maø taùc haïi Vieân giaùo, vu baùng yù Thaùnh, neáu hieåu ñöôïc nhö vaäy, caên traàn moät nieäm taâm khôûi. Caên töùc taùm möôi boán ngaøn (84.000) phaùp taïng, traàn cuõng gioáng nhö vaäy. Moät nieäm taâm khôûi cuõng coù taùm möôi boán ngaøn (84.000) phaùp taïng, Phaät phaùp giôùi ñoái vôùi phaùp giôùi khôûi phaùp giôùi, thì ñeàu laø Phaät phaùp, sinh töû töùc Nieát-baøn ñoù goïi laø khoå ñeá, moät traàn coù ba traàn, moät taâm coù ba taâm, moãi traàn coù taùm möôi boán ngaøn (84.000) phaùp moân traàn lao, moãi taâm cuõng gioáng nhö vaäy, tham saân si cuõng töùc laø Boà-ñeà, phieàn naõo cuõng töùc laø Boà-ñeà, ñoù goïi laø Taäp ñeá, moãi phaùp moân traàn lao töùc laø taùm möôi boán ngaøn (84.000) caùc phaùp moân Tam-muoäi, cuõng laø taùm möôi boán ngaøn (84.000) caùc phaùp moân ñaø-la-ni, cuõng laø taùm möôi boán ngaøn (84.000) caùc phaùp moân ñoái trò, cuõng thaønh taùm möôi boán ngaøn (84.000) caùc ba-la-maät. Voâ minh chuyeån töùc bieán goïi laø minh, nhö baêng chaûy thaønh nöôùc, laïi chaúng phaûi vaät xa, khoâng töø nôi khaùc ñeán, chæ moät nieäm taâm cuøng khaép ñeàu ñaày ñuû, nhö vieân ngoïc nhö yù chaúng phaûi coù baûo, chaúng phaûi khoâng coù baûo, neáu noùi khoâng töùc laø noùi doái, neáu noùi coù töùc laø taø kieán, khoâng theå duøng taâm maø bieát, khoâng theå duøng lôøi phaân bieät, chuùng sinh khoâng suy nghó baøn luaän ñöôïc, khoâng bò troùi buoäc ñoái vôùi phaùp maø töôûng laø buoäc troùi, ñoái vôùi phaùp voâ thoaùt maø caàu thoaùt, cho neân khôûi taâm ñaïi bi, phaùt boán theä nguyeän roäng lôùn, nhoå goác hai thöù khoå vaø hai thöù vui, cho neân goïi laø chaúng buoäc chaúng thoaùt phaùt taâm Boà-ñeà chaân chaùnh. Ba thöù tröôùc ñeàu noùi theo Töù ñeá, ôû ñaây laø y cöù vaøo phaùp taïng traàn lao Tam-muoäi ba-la-maät, nghóa aáy roõ raøng.

Hoûi: Tröôùc khi phaân bieät thì chaúng phaûi ñeàu noùi chaúng phaûi, nay

hieån thò vì sao ñeàu noùi laø phaûi? Ñaùp: Noùi ñeàu laø phaûi, ñeàu chaúng buoäc chaúng thoaùt, cho neân noùi ñeàu laø phaûi. Vì noùi chung cho ñeàu treân caàu; laïi thöù lôùp daàn vaøo ñeán nôi chaân thaät, cho neân noùi ñeàu laø phaûi; laïi thaät khoù bieát, möôïn quyeàn maø baøy thaät, cho neân noùi “ñeàu laø phaûi”, ba thöù naøy laø moâ phoûng theo theá giôùi Taát-ñaøn noùi “ñeàu laø phaûi”. Laïi nöõa, quyeàn khoâng thaâu nhieáp thaät, thaät thì thaâu nhieáp quyeàn, muoán khieán cho söï thaâu nhieáp deã thaáy cho neân noùi “ñeàu laø phaûi”, moät thöù naøy laø baét chöôùc vò nhaân Taát-ñaøn cho neân noùi laø phaûi. Laïi, moät taâm Boà-ñeà laø taát caû taâm Boà-ñeà, neáu khoâng noùi thì khoâng bieát taát caû cho neân noùi ñeàu laø phaûi, moät thöù naøy laø moâ phoûng theo ñoái trò Taát-ñaøn noùi laø phaûi. Neáu noùi moät caùch

roát raùo thì ba thöù tröôùc laø y cöù vaøo quyeàn, moät thöù sau laø y cöù vaøo thaät, thí nhö ngöôøi thaày thuoác gioûi coù moät phöông phaùp bí truyeàn thaâu nhieáp heát caùc phöông phaùp, coâng hieäu thuoác A-giaø-ñaø bao truøm caùc thöù thuoác khaùc, nhö aên chaùo söõa khoâng coøn caàn caùc thöù khaùc, taát caû ñöôïc ñaày ñuû nhö ngoïc Nhö yù, quyeàn thaät hieån baøy nghóa kia coù theå bieát, laïi nhaát thò laø moät vieäc nhaân duyeân lôùn. Vì sao goïi laø Nhaát? Vì nhaát thaät baát hö, nhaát ñaïo thanh tònh, taát caû khoâng ngaên ngaïi, ngöôøi nhaát ñaïo vöôït ngoaøi sinh töû. Vì sao goïi laø ñaïi? Vì taùnh kia roäng lôùn bao truøm taát caû, laø thöøa cuûa ñaïi trí ñaïi ñoaïn ñaïi nhaân, Ñaïi sö töû roáng ích lôïi lôùn cho phaøm Thaùnh, cho neân goïi laø Ñaïi. Söï laø nghi thöùc cuûa caùc Ñöùc Phaät ba ñôøi möôøi phöông, nhôø ñaây maø töï thaønh Phaät ñaïo, do ñaây maø hoùa ñoä chuùng sinh, cho neân goïi laø Söï. Nhaân duyeân: Chuùng sinh nhôø duyeân naøy maø caûm ñeán Phaät, Phaät do duyeân naøy maø khôûi öùng, cho neân goïi laø Nhaân duyeân. Laïi nöõa, chöõ “Thò” laø khoâng theå noùi ba, khoâng theå noùi moät, khoâng theå noùi chaúng phaûi ba, chaúng phaûi moät maø noùi laø ba laø moät, cho neân noùi baát khaû tö nghò. Laïi, Thò laø chaúng taùc phaùp, chaúng phaûi Phaät, Trôøi, Ngöôøi, A-tu- la taïo taùc, thöôøng caûnh voâ töôùng, thöôøng trí voâ duyeân, do trí voâ duyeân duyeân vôùi caûnh voâ töôùng, caûnh voâ töôùng nöông trí voâ duyeân, trí caûnh thaàm hôïp moät maø noùi caûnh trí, cho neân goïi laø voâ taùc, laïi thò, nhö trong kinh Vaên-thuø Vaán cheùp: Phaù taát caû phaùt goïi laø phaùt taâm Boà-ñeà, thöôøng tuøy töôùng Boà-ñeà maø phaùt taâm Boà-ñeà, laïi khoâng phaùt maø phaùt, khoâng tuøy maø tuøy, laïi vöôït qua taát caû phaù, vöôït qua taát caû tuøy, song chieáu phaù tuøy goïi laø phaùt taâm Boà-ñeà, nhö ba thöù naøy khoâng moät khoâng khaùc, nhö lyù nhö söï, chaúng phaûi lyù, chaúng phaûi söï, cho neân goïi laø Thò. Neáu leä vôùi nghóa naøy thì voâ taùc baát khaû tö nghò. Moät vieäc nhaân duyeân lôùn, v.v... caùc phaùp moân ñeàu noùi phaù ñeàu coù tuøy, ñeàu noùi phi phaù, phi tuøy song chieáu phaù tuøy, laïi ba thöù tröôùc laø baäc thöôïng, trung, haï trí quaùn, moät thöù sau laø cuûa baäc thöôïng thöôïng trí quaùn, ba thöù tröôùc laø coäng, moät thöù sau laø baát coäng, ba thöù tröôùc laø noâng caïn quanh co, moät thöù sau laø saâu xa thaúng thaén, v.v... Ba thöù tröôùc laø ñaïi trong tieåu, moät thöù sau laø ñaïi trong ñaïi, thöôïng trong thöôïng, vieân trong vieân, maõn trong maõn, thaät trong thaät, chaân trong chaân, lieãu nghóa trong lieãu nghóa, huyeàn trong huyeàn, dieäu trong dieäu, baát khaû tö nghò trong baát khaû tö nghò, neáu coù theå nhö ñaây phaân bieät chaúng phaûi hieån thò ñaây thì theå quyeàn thöùc thaät maø phaùt taâm aáy, taát caû haït gioáng Phaät naøy, thí nhö Kim cöông töø taùnh vaøng sinh, taâm Boà-ñeà Phaät töø ñaïi bi khôûi, laø tröôùc tieân trong caùc haønh, nhö uoáng thuoác A-sa-la tröôùc duøng nöôùc trong, laø ñaàu tieân trong caùc haønh, nhö trong caùc caên, maïng caên laø toái thaéng, trong chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Phaät taâm chaùnh

haïnh naøy laø ñöùng ñaàu, nhö Thaùi töû môùi sinh ñaõ coù ñaày ñuû töôùng uy nghi Vöông töû, Ñaïi thaàn cung kính coù tieáng taêm lôùn, nhö chim Ca-laêng-taàn- giaø khi coøn trong tröùng aâm thanh ñaõ vang khaép, hôn haún caùc loaøi chim khaùc. Taâm Boà-ñeà naøy coù theá löïc roäng lôùn, nhö daây ñaøn baèng gaân sö töû, nhö söõa sö töû, nhö chaøy Kim cöông, nhö muõi teân cuûa Na-la-dieân, ñaày ñuû caùc vaät baùu coù theå döùt ñöôïc söï ngheøo khoå, nhö haït ngoïc nhö yù, tuy coù chuùt bieáng nhaùc, coù chuùt maát oai nghi nhöng coâng ñöùc coøn hôn haøng Nhò thöøa, toùm laïi, taâm naøy ñaày ñuû taát caû coâng ñöùc Boà-taùt, coù theå thaønh Voâ thöôïng Chaùnh giaùc cuûa ba ñôøi. Neáu hieåu taâm naøy thì seõ thoâng ñaït phaùp Chæ Quaùn, voâ phaùt voâ ngaïi töùc laø quaùn, taùnh kia vaéng laëng töùc laø chæ, Chæ Quaùn töùc laø Boà-ñeà, Boà-ñeà töùc Chæ Quaùn. Kinh Baûo Löông cheùp: Tyø- kheo khoâng tu phaùp cuûa Tyø-kheo, Ñaïi Thieân khoâng chöùa, huoáng chi thoï nhaän söï cuùng döôøng cuûa ngöôøi, saùu möôi Tyø-kheo khoùc loùc baïch Phaät: “Chuùng con thaø cheát, khoâng theå thoï nhaän söï cuùng döôøng cuûa ngöôøi.” Ñaïi Thieân khoâng chöùa, huoáng chi thoï nhaän söï cuùng döôøng cuûa ngöôøi. Phaät daïy: “Laønh thay! Caùc thaày bieát sinh taâm hoã theïn.” Moät vò Tyø-kheo khaùc baïch Phaät: “Phaûi coù nhöõng ñieàu kieän naøo Tyø-kheo môùi ñöôïc thoï nhaän söï cuùng döôøng?” Phaät daïy: “Neáu laø Tyø-kheo caàn phaûi thöôøng tu nghieäp cuûa Taêng, ñöôïc lôïi ích cuûa Taêng, ngöôøi ñoù ñaùng nhaän söï cuùng döôøng, Töù quaû töù höôùng laø soá Taêng, ba möôi baûy Phaåm trôï ñaïo laø nghieäp cuûa Taêng, Töù quaû laø lôïi ích cuûa Taêng.” Tyø-kheo laïi baïch Phaät: “Neáu phaùt taâm Ñaïi thöøa thì phaûi laøm theá naøo?” Phaät daïy: “Neáu phaùt taâm Ñaïi thöøa neân caàu nhaát thieát trí, thì khoâng bò rôi vaøo soá baát tu nghieäp, baát ñaéc lôïi, thì coù theå ñöôïc thoï söï cuùng döôøng.” Tyø-kheo kinh sôï hoûi: “Theá naøo laø ngöôøi ñöôïc thoï söï cuùng döôøng?” Phaät daïy: “Ngöôøi naøy thoï y, duøng traûi khaép maët ñaát, thoï ñoaøn thöïc nhö nuùi Tu-di, cuõng coù theå baùo aân thí chuû ñaày ñuû, phaûi bieát raèng cöïc quaû cuûa Tieåu thöøa khoâng baèng Sô quaû cuûa Ñaïi thöøa.” Laïi nöõa, kinh Nhö Lai Maät Taïng cheùp: Neáu ngöôøi cha laø Duyeân giaùc maø laøm haïi, troäm vaät Tam baûo, meï laø La-haùn maø laøm vieäc nhieãm oâ, khoâng thaät söï huûy baùng Phaät, noùi hai löôõi ly giaùn hieàn Thaùnh, duøng lôøi aùc huûy baùng baäc Thaùnh, laøm huûy hoaïi ñoäng loaïn ngöôøi caàu phaùp, gaây naêm toäi nghòch, sô nghieäp cuûa saân, ñoaït vaät cuûa ngöôøi giöõ giôùi laø tham, bieân kieán laø si, ñoù goïi laø ngöôøi aùc, gaây ra möôøi ñieàu aùc, neáu bieát Nhö Lai noùi phaùp nhaân duyeân, voâ ngaõ, voâ nhaân, voâ chuùng sinh, voâ thoï giaû, voâ sinh voâ dieät, voâ nhieãm voâ tröôùc, baûn taùnh thanh tònh, laïi ñoái vôùi taát caû phaùp bieát baûn taùnh thanh tònh, hieåu bieát tín nhaäp, thì ta khoâng noùi ngöôøi naøy höôùng ñeán quaû ñòa nguïc vaø caùc ñöôøng aùc. Vì sao? Vì phaùp khoâng chöùa nhoùm phaùp khoâng taäp naõo, taát caû phaùp baát sinh baát

truï, do nhaân duyeân hoøa hôïp maø sinh khôûi, khôûi roài laïi dieät. Neáu taâm sinh roài dieät, thì taát caû keát söû cuõng sinh roài dieät, nhö vaäy thì ñöôïc giaûi khoâng phaïm, neáu coù phaïm, coù truï maø khoâng coù nôi choán, nhö caên nhaø toái traêm naêm neáu khi ñoát ñeøn thì boùng toái khoâng theå noùi ta laø chuû nhaø, truù ñaây laâu ngaøy maø khoâng chòu ñi, neáu aùnh saùng ñöôïc ñoát leân thì boùng toái lieàn tan maát, nghóa kia cuõng gioáng nhö vaäy. Kinh naøy chæ ñuû boán thöù, phaùt taâm Boà-ñeà tröôùc. Neáu bieát Nhö Lai noùi phaùp nhaân duyeân, töùc chæ sô taâm Boà-ñeà, nhö voâ sinh voâ dieät chæ cho thöù hai phaùt taâm Boà-ñeà, nhö baûn taùnh thanh tònh laø chæ cho thöù ba phaùt taâm Boà-ñeà, hoaëc ñoái vôùi taát caû phaùp bieát baûn Thaùnh thanh tònh laø chæ cho thöù tö phaùt taâm Boà-ñeà. Sô taâm Boà- ñeà ñaõ döùt möôøi ñieàu aùc choàng chaát, huoáng chi taâm Boà-ñeà thöù hai, thöù ba, thöù tö ö? Haønh giaû nghe coâng ñöùc cao quyù nhieäm maàu naøy neân töï vui möøng sung söôùng, nhö hoa y lan ôû choã toái ñöôïc aùnh saùng chieân-ñaøn.

Hoûi: Nhaân duyeân noùi chung, vì sao yù sô quaùn rieâng ñaët teân kia? Ñaùp: Do luùc ban ñaàu ñaët teân ñoù thoâi. Laïi nöõa, nhaân duyeân söï töôùng sô quaùn goïi laø Tieän, neáu noùi sinh dieät töùc laø Bieät, ba thöù sau theo leä coù thoâng, coù bieät, maø theo bieät ñaët teân ñoù thoâi. Caên cöù vaøo luïc töùc hieån thò aáy, laø sô taâm hay haäu taâm? Ñaùp: Nhö noùi veà söï noùng boûng, thì chaúng phaûi sô khoâng lìa sô, chaúng phaûi haäu khoâng lìa haäu, neáu coù ngöôøi trí tin moät caùch ñaày ñuû, nghe moät nieäm lieàn tin cho neân khoâng huûy baùng ngöôøi trí cho neân khoâng sôï, sô hay haäu cuõng ñeàu nhö vaäy; hoaëc khoâng tin maø cao tìm caàu Thaùnh caûnh thì chaúng phaûi trí phaàn cuûa mình! Neáu ngöôøi voâ trí khôûi taêng thöôïng maïn, cho raèng mình ngang baèng vôùi Ñöùc Phaät thì sô haäu ñeàu traùi. Vì vieäc naøy cho neân phaûi bieát saùu töùc: lyù töùc, danh töï töùc, quaùn haïnh töùc, töông töï töùc, phaân chaân töùc, cöùu caùnh töùc, saùu töùc naøy töø phaøm cho ñeán Thaùnh ñeàu ñaày ñuû, ban ñaàu phaøm cho neân döùt söï nghi ngôø sôï haõi, cuoái cuøng Thaùnh cho ñeán döùt ñaïi kieâu maïn, v.v...

Lyù töùc: Moät nieäm taâm töùc laø lyù Nhö Lai taïng. Vì Nhö cho neân töùc khoâng, vì Taïng cho neân töùc giaû, vì lyù cho neân töùc trung, ba trí trong moät taâm ñaày ñuû baát khaû tö nghì. Nhö treân noùi ba ñeá moät ñeá chaúng phaûi ba chaúng phaûi moät, moät saéc moät höông ñaày ñuû taát caû phaùp, taát caû taâm cuõng gioáng nhö vaäy, ñoù goïi laø lyù töùc, laø taâm Boà-ñeà, cuõng laø lyù töùc Chæ Quaùn, ngay nôi tòch goïi laø chæ, ngay nôi chieáu goïi laø quaùn. Danh töï töùc: lyù tuy töùc laø nhöng trong cuoäc soáng haøng ngaøy khoâng bieát, do chöa nghe ba ñeá, hoaøn toaøn khoâng bieát Phaät phaùp, nghe maét traâu deâ khoâng hieåu bieát phöông höôùng, hoaëc do baäc tri thöùc, hoaëc töø kinh quyeån, nghe ôû treân noùi nhaát thaät Boà-ñeà, ñoái vôùi danh töï maø thoâng ñaït hieåu bieát, bieát taát caû phaùp ñeàu laø Phaät phaùp, ñoù goïi laø danh töï töùc Boà-ñeà, cuõng laø danh töï

Chæ Quaùn. Hoaëc chöa nghe thôøi gian, nôi choán maø rong ruoåi tìm caàu, ñaõ ñöôïc nghe roài, phan duyeân tìm kieám taâm döøng nghæ goïi laø Chæ, chæ tin phaùp taùnh khoâng tin caùc phaùp khaùc goïi laø Quaùn. Quaùn haïnh töùc, hoaëc chæ nghe teân mieäng noùi nhö saâu, aên laù tình côø ñöôïc thaønh chöõ, do saâu khoâng bieát chöõ hay khoâng phaûi chöõ, ñaõ khoâng thoâng ñaït ñaâu phaûi Boà- ñeà, quyeát phaûi quaùn taâm roõ raøng, lyù tueä töông öùng, vieäc laøm ñuùng nhö lôøi noùi, lôøi noùi ñuùng nhö vieäc laøm. Kinh Hoa Thuû cheùp: Noùi naêng nhieàu maø khoâng thöïc haønh thì khoâng neân noùi, chæ taâm thöïc haønh Boà-ñeà, taâm mieäng naøy töông öng goïi laø quaùn haïnh Boà-ñeà. Thích Luaän boán caâu bình luaän vaên tueä ñaày ñuû, nhö maét ñöôïc aùnh saùng maët trôøi chieáu roõ khoâng bò che chöôùng, quaùn haïnh cuõng gioáng nhö vaäy, tuy chöa kheá lyù, quaùn taâm khoâng döøng, nhö ví duï ñích baén trong kinh Thuû-laêng-nghieâm, ñoù goïi laø quaùn haïnh Boà-ñeà, cuõng goïi laø quaùn haïnh Chæ Quaùn. Thöôøng thöïc haønh töôûng naøy goïi laø quaùn, döùt caùc töôûng khaùc goïi laø chæ... Töông töï töùc thò Boà ñeà: Do kia caøng quaùn caøng hieåu roõ, caøng chæ caøng tòch, nhö sieâng naêng baén gaàn truùng ñích goïi laø töông töï quaùn tueä, taát caû ngheà nghieäp nuoâi soáng ôû theá gian khoâng choáng traùi nhau, taát caû tö töôûng so löôøng tröôùc ñeàu coù noùi trong kinh Phaät, nhö trong saùu caên thanh tònh noùi: Vieân phuïc voâ minh goïi laø chæ, töï Trung ñaïo tueä goïi laø quaùn, v.v... Phaàn chaân töùc: Nhôø naêng löïc töông töï quaùn nhaäp ñoàng luaân vò, ban ñaàu phaù voâ minh thaáy Phaät taùnh, môû kho baùu, baøy chaân nhö, goïi laø Phaùt taâm truï cho ñeán Ñaúng giaùc, voâ minh moûng manh trí tueä chuyeån chaáp, nhö töø ngaøy muøng moät ñeán ngaøy möôøi boán traêng saùng gaàn troøn, boùng toái gaàn taét heát. Neáu ngöôøi ñaùng duøng thaân Phaät ñeå ñöôïc ñoä thì töùc laø taùm töôùng thaønh ñaïo, ñaùng duøng thaân cuûa chín phaùp giôùi ñeå ñöôïc ñoä, thì duïng Phoå moân thò hieän, nhö kinh noùi roäng, ñoù goïi laø phaàn chaân Boà-ñeà, cuõng goïi laø phaàn chaân Chæ Quaùn, phaàn chaân trí ñoaïn. Cöùu caùnh töùc Boà-ñeà: Ñaúng giaùc moät phen chuyeån nhaäp Dieäu giaùc, aùnh saùng trí tueä troøn ñaày, khoâng coøn theâm ñöôïc nöõa, goïi laø quaû Boà-ñeà. Ñaïi Nieát-baøn ñoaïn, khoâng coøn ñoaïn ñöôïc nöõa, goïi laø quaû quaû. Ñaúng giaùc chöa thoâng suoát, chæ coù Phaät môùi thoâng suoát, khoâng coù ñaïo ñeå noùi cho neân goïi laø cöùu caùnh Boà-ñeà, cuøng goïi cöùu caùnh Chæ Quaùn. Toång quaùt duøng thí duï: Thí nhö ngöôøi nhaø ngheøo coù kho baùu maø khoâng bieát, coù ngöôøi hieåu bieát chæ baûo, ngöôøi aáy lieàn hieåu bieát, laøm coû tröø coû dô roài, ñaøo bôùi daàn daàn ñöôïc gaàn kho, gaàn roài môû kho laáy heát ra duøng, hôïp vôùi saùu ví duï coù theå bieát.

Hoûi: Thích luaän noùi naêm Boà-ñeà, nghóa theá naøo? Ñaùp: Luaän phaân

chia bieät vò theo chieàu doïc, ôû ñaây chia Vieân vò theo chieàu doïc, hôïp laïi phaùt taâm ñoái vôùi danh töï, phuïc taâm ñoái vôùi quaùn haïnh, minh taâm ñoái vôùi

SOÁ 1911 - MA HA CHÆ QUAÙN, Quyeån 1 (Phaàn Cuoái) 33

töông töï, xuaát ñaùo ñoái vôùi phaàn chaân, voâ thöôïng ñoái vôùi cöùu caùnh. Laïi duøng teân goïi kia goïi laø Vieân vò, phaùt taâm goïi laø Thaäp truï, phuïc taâm laø Thaäp haïnh.

Hoûi: Truù ñaõ ñoaïn, haïnh laøm sao phuïc. Ñaùp: ÔÛ ñaây duøng chaân ñaïo phuïc, chaúng haïn nhö Tieåu thöøa phaù kieán goïi laø ñoaïn tö duy, goïi laø phuïc. “Minh taâm” laø Thaäp hoài höôùng, “xuaát ñaùo” laø Thaäp ñòa, “voâ thöôïng” laø Dieäu giaùc, laïi töø Thaäp truï ñaày ñuû naêm Boà-ñeà, cho ñeán Dieäu giaùc roát raùo naêm Boà-ñeà, cho neân Ñòa Nghóa noùi raèng: Töø moät ñòa ban ñaàu ñaày ñuû coâng ñöùc caùc ñòa, töùc laø nghóa ôû ñaây.

Hoûi: Do yù gì maø y cöù vaøo Vieân ñeå noùi saùu töùc?

Ñaùp: Vieân quaùn caùc phaùp ñeàu noùi saùu töùc, cho neân duøng yù vieân y cöù vaøo taát caû phaùp, ñeàu duøng saùu töùc ñeå chia vò, caùc thöù coøn laïi khoâng nhö vaäy cho neân khoâng duøng, ñang duøng giaùo kia taïi sao noùi khoâng ñöôïc, noâng caïn chaúng phaûi yù cuûa chaùnh giaùo, nhöng töø treân ñeán ñaây laø phaân bieät vôùi phi, tröôùc y cöù khoå ñeá thaêng traàm theá gian phaân bieät maø thoâi! Keá ñeán laø y cöù vaøo Töù ñeá trí quanh co, noâng caïn ñeå phaân bieät, keá laø y cöù töù hoaèng haïnh nguyeän, keá laø y cöù luïc töùc vò, xoay vaàn saâu xa vi teá môùi goïi laø hieån thò, cho neân bieát minh nguyeät thaàn chaâu ôû trong chín lôùp saâu döôùi coå con ly long, ngöôøi coù chí coù ñöùc môùi ñaït ñeán ñöôïc, ñaâu nhö ngöôøi ñôøi thoâ caïn haõo huyeàn troáng roãng, caïnh tranh chaáp ngoùi ñaù coû caây voïng cho laø vaät baùu, nhö keû hoïc thaáp keùm (maït hoïc) nhaän phaàn ngoaøi da thaùi quaù maø chaúng hieåu bieát gì caû.