LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

# TAÄP 169

QUAÙN TAÂM LUAÄN

**SOÁ 1920**

# HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 1920**

**QUÁN TÂM LUẬN VÀ LỜI TỰA**

**(**còn gọi: **TIÊN NHŨ LUẬN)**

*Sa moân Trí giaû truï chuøa Tu Thieàn ôû Thieân Thai soaïn.*

# Hoûi: Kinh Phaät voâ löôïng; Luaän cuõng voâ bieân. Ngöôøi môû mang raát nhieàu; chuùng nghe phaùp khoâng ñaâu chaúng coù. Cho neân möa phaùp röôùi khaép boán chuùng, thaám nhuaàn lôïi ích voâ bieân. Vì thaáy nghe ñieàu gì, vì lôïi ích gì maø soaïn luaän Quaùn taâm naøy?

Ñaùp: Nhö caâu hoûi ñaõ noùi, kinh Phaät voâ löôïng, luaän cuõng voâ bieân, ñieàu ñoù ai cuõng bieát. Nhöng, ngöôøi môû mang vì lôïi ích, ñaõ theâm nhieàu nöôùc vaøo söõa khieán cho ngöôøi nghe maát ñi ñaïo chaân thaät; boán chuùng loän xoän, ñeán noãi nhöõng ngöôøi tín taâm daàn daàn ít ñaøm luaän. E raèng, ñaïi phaùp saâu roäng, chaúng bao laâu nöõa seõ bò ñình treä khoâng löu thoâng; con maét cuûa chuùng sinh khoâng coøn, maát ñi lôïi ích lôùn. Do ñoù, trong ñôøi soáng nhaøn tònh, chuyeän ñau loøng khoâng theå nhaãn ñöôïc, chaúng quaûn taøi heøn söùc moïn, söï thaáy bieát thoâ laäu heïp hoøi, muoán giuùp theâm söùc maïnh cho ñoâi caùnh chim anh vuõ, nhôø oai löïc Tam baûo, soaïn boä luaän naày.

# Ngöôøi hoûi muoán bieát yù soaïn luaän theá naøo?

Ñaïi yù coù hai phaàn: moät laø töï coù traùch nhieäm ñoái vôùi hoïc ñoà; hai laø boán chuùng beâ ngoaøi coù khaû naêng cuõng coù theå truyeàn ñaït.

*Löôïc duøng keä traû lôøi* Cha laønh coù di chuùc Ñaïi sö saép Nieát-baøn Thöôøng giöõ gìn giôùi luaät Chuùng ta phi Phaät töû Khoâng nhôù di chuùc naày.

*Thöøa hoaõn trong khoâng ñaïo* Giôùi hoaõn sôï ba ñöôøng

*Do khoâng hoûi quaùn taâm* Khieán ngöôøi tín taâm moûng Khoâng cho quaï ñen aên Sao ñeàn ôn quaï traéng

*Chaúng chæ ruoäng khoâng toát* Do gioáng khoâng bình ñaúng Neáu khoâng röôùi möa phaùp Gioáng phaùp seõ tieâu khoâ Ñôøi sau khoâng tö löông Maát ba lôïi, laïi khoå

*Ñaïi phaùp saép suy ñoài* Buoàn thay, thaáy vieäc ñoù Vì nhaân duyeân nhö vaäy Neân soaïn luaän Quaùn Taâm Chaân phaùp giôùi bình ñaúng Khoâng haønh thì khoâng ñaït Neáu bieát hoûi quaùn taâm Thöïc haønh, coù theå ñaït

*Ñoù laø boán nieäm xöù* Vaø luoân giöõ giôùi luaät.

*Thöøa gaáp, trong coù ñaïo* Giôùi gaáp sinh trôøi, ngöôøi Ñaây laø chaân Phaät töû Khoâng traùi lôøi cha daën. Trôøi roàng ñeàu vui möøng Khoâng ai khoâng hôùn hôû Baùo ñeàn ôn Baïch nha Cho caùc chim quaï aên Ñaõ coù ruoäng ñaát toát

*Coù haït gioáng bình ñaúng* Khi möa phaùp röôùi xuoáng Gioáng phaùp seõ lôùn leân

*Tö löông cho ñôøi sau* Ñeàu ñöôïc ba lôïi ích

*Vì nhaân duyeân nhö vaäy* Neân soaïn luaän Quaùn Taâm

*Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp* Muoán nghe ñaïo voâ thöôïng Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Vaên tueä khoâng theå phaùt.

*Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp* Muoán nghó ñaïo voâ thöôïng Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Tö tueä khoâng theå sinh.

*Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp* Muoán tu ñaïo voâ thöôïng Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Tu tueä khoâng theå thaønh.

*Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp* Muoán tu boán Tam-muoäi Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Khoán khoå, chaúng ñöôïc gì. Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp Ñöôïc nghe, hieåu bieát nhieàu Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Khoâng ñöôïc vui chaân thaät. Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp Tu Tam-muoäi, ñaéc ñònh Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Laø thieàn muø, khoâng bieát.

*Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp* Muoán saùm hoái caùc toäi Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Toäi loãi khoù tieâu tröø.

*Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp* YÙ muoán döùt phieàn naõo Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Phieàn naõo khoâng theå saïch. Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp Voán vì lôïi ích ngöôøi

*Khoâng bieát hoûi quaùn taâm* Lui suït, ngöôøi cheâ bai.

*Nhöõng ngöôøi ñeán caàu phaùp* Muoán höng hieån Phaät phaùp

*Khoâng bieát hoûi quaùn taâm* Trôû laïi toån haïi lôùn Nhöõng ñöôïc maát nhö vaäy Keä chaúng theå noùi heát Nhöõng ñöôïc maát nhö theá Khoâng coù ngöôøi giaùc ngoä Vì nhaân duyeân nhö vaäy

*Neân soaïn luaän Quaùn Taâm.* Ñôøi maït, tu quaùn taâm, Ñöôïc ñònh taø, sinh chaáp Bieän taøi voâ cuøng taän

*Töï cho baùu nhaân gian* Ngöôøi khoâng bieát, muõi ngöûi Khí choàn hoang xoâng maét Ngoaéc ñuoâi cuøng nhau ñi Laàn löôït rôi haàm hoá

*Vì nhaân duyeân nhö vaäy* Neân soaïn luaän Quaùn Taâm. Giöõ muõi, caùch an ban

*Vaø tu quaùn baát tònh* An ban ñaéc töù thieàn

*Khoâng khoûi nghieäp neâ - leâ.* Baát tònh cho voâ hoïc

*UÙp baùt, côm nöõ cuùng* Duø cho thieàn ñònh sinh Bò naïn tröôøng thoï thieân. Vì nhaân duyeân nhö vaäy

*Neân soaïn luaän Quaùn Taâm.* Nöông söï phaùp, duïng taâm Khoâng tueä, phaùt quyû ñònh Hieän taâm ñoäng vaät khaùc Vieäc khôûi, hoaïi Phaät phaùp. Maïng heát sinh laøm quyû Quyeán thuoäc 96 loaïi.

*Töôïng phaùp quyeát nghi minh* Ba thaày phaù Phaät phaùp.

*Vì nhaân duyeân nhö vaäy* Neân soaïn luaän Quaùn Taâm.

*Trong taâm khoâng caàu ñaïo* Dua nònh theo danh lôïi Doái baøy töôùng ngoài thieàn Ñöôïc quyeán thuoäc danh lôïi Söï khôûi hoaïi tha taâm

*Toån haïi chaùnh phaùp Phaät* Ñaây laø phieàn-ñeà-la

*Cheát ñoïa nguïc Voâ giaùn.* Vì nhaân duyeân nhö vaäy Neân soaïn luaän Quaùn Taâm. Ngöôøi noùi phaùp giaûi thoaùt Ngöôøi nghe phaùp cuõng vaäy Khoâng bieát hoûi quaùn taâm Nhö ñeám baïc cho ngöôøi Ngöôøi noùi hoûi quaùn taâm Khoâng noùi thì khoâng baøy Ngöôøi nghe hoûi quaùn taâm

*Khoâng hoûi, cuõng khoâng ñaéc* Vì nhaân duyeân nhö vaäy

*Neân soaïn luaän Quaùn Taâm.* Giôùi ñeå ngaên taâm ngöïa Tuy trì naêm boä luaät Khoâng bieát hoûi quaùn taâm

*Taâm ngöïa khoâng ñieàu phuïc.* Luaät truï trì Phaät phaùp

*Hieåu ngoaøi khoâng hieåu trong.* Tònh danh quôû Thöôïng thuû Ñoù goïi chaân giöõ luaät

*Vì nhaân duyeân nhö vaäy* Neân soaïn luaän Quaùn Taâm. Tuïng kinh ñöôïc giaûi thoaùt Chaúng vì lôïi theá gian

*Neáu bieát hoûi quaùn taâm* Ñaäp vôõ moät haït buïi

*Laáy quyeån kinh Ñaïi thieân* Thoï trì vaø ñoïc tuïng Nghe, giöõ chaúng queân soùt Taâm khai, ñöôïc giaûi thoaùt

*Vì nhaân duyeân nhö vaäy* Neân soaïn luaän Quaùn taâm. Khieán ngöôøi lo cuùng döôøng Höng hieån haïnh an vui Maät taâm laø töï lôïi

*Nöông gaù ñeå nuoâi thaân* Maát taâm hyû xaû ngöôøi Laøm ngöïa traân ñeàn nôï Neáu bieát hoûi quaùn taâm Töùc nhö ñaø-phieâu vaäy Vì nhaân duyeân nhö theá

*Neân soaïn luaän Quaùn taâm.* Caùc ñaïo ñeàu coù phaùp

*Roõ khoâng töï tìm caàu* Boãng doøm ngoù thích giaùo Traûi qua möôøi maáy naêm

*Chaúng nhöõng phaùp kia keùm* Laïi coù taâm möu hoaïi

*Ñaây laø Ca-tyø-leâ*

*Tieân Thaùnh ñaâu nghe vaäy* Vì nhaân duyeân nhö vaäy Neân soaïn luaän Quaùn taâm. Giaøu sang maø voâ ñaïo Caøng theâm nhieàu kieâu caêng Neáu bieát hoûi quaùn taâm

*Môùi ñöôïc giaøu sang thaät;* Tuy cao maø khoâng nguy Tuy ñaày maø khoâng traøn Khoâng ñaém giaøu theá gian Taâm thöôøng ôû trong ñaïo; Vì nhaân duyeân nhö vaäy Neân soaïn luaän Quaùn taâm.

*Ngheøo heøn, thöôøng dua nònh* Doøm ngoù, gaây ñieàu aùc

*Hieän bò pheùp vua trò* Cheát ñoïa ba ñöôøng döõ; Neáu bieát hoûi quaùn taâm Seõ an baàn giöõ ñaïo

*Coù ñaïo thaät laø quyù* Voâ vi laø giaøu vui

*Vì nhaân duyeân nhö vaäy* Neân soaïn luaän Quaùn taâm. Boán chuùng ñeàu Phaät töû

*Laø quyeán thuoäc Phaät phaùp* Nhaân tranh chaáp phaùp laønh Neân keát oaùn ñôøi sau;

*Neáu bieát hoûi quaùn taâm* Hoøa hôïp nhö nöôùc söõa. Laø con cuûa sö töû

*Ñieàu laø chieân ñaøn laâm;* Vì nhaân duyeân nhö vaäy Neân soaïn luaän Quaùn taâm. Tuoåi cao thaân bò beänh Maét môø, tai leånh laûng Taâm toái, thöôøng hay queân Moãi naêm caøng theâm teä.

*Thaàn cheát, chim caùnh vaøng* Chaúng laâu, nuoát maïng caên; Moät mai, giaây nghieäp ñöùt Heát hôi, ñaâu noùi ñöôïc;

*Vì nhaân duyeân nhö vaäy* Neân soaïn luaän Quaùn taâm. Cuùi laïy Phaät möôøi phöông

*Thöông xoùt ngöôøi quaùn taâm* Sieâng naêng, kheùo quaùn saùt Phaùt dieäu laïc Chaùnh giaùc Cuùi laïy phaùp möôøi phöông Thöông xoùt ngöôøi quaùn taâm Sieâng naêng, kheùo quaùn saùt Ñaéc chaân phaùp, thoaùt khoå. Cuùi laïy Taêng möôøi phöông Neáu kheùo quaùn saùt ñöôïc Vaøo bieån ñaïi hoøa hôïp

*Taâm vui möøng voâ löôïng.* Cuùi laïy ngaøi Long Thoï Xin giuùp ngöôøi quaùn taâm

*Sôùm môû baøy hieåu bieát* Vaø xaû boû ba taâm.

*Nay nöông löïc Tam baûo* Neâm baêm saùu caâu hoûi Moân kia, caùc teá moân Ñoái söï raát khoù ñeám Neáu quaùn moät nieäm taâm Ngöôøi ñaùp ñöôïc caâu hoûi Taâm nhaõn ñaõ môû baøy Ñöôïc vaøo ao maùt meû.

*Ngöôøi khoâng ñaùp laïi ñöôïc* AÉt haún laø môø toái

*Chuùt nghóa coøn khoâng thaáy* Laøm sao haønh ñaïi ñaïo.

*Buoàn thay, thôøi maït phaùp* Khoâng coøn ngöôøi ñaéc ñaïo Duø khieán coù ba laàn

*Ñaâu khaùc caâu hoûi naày.* Neân sinh loøng thöông xoùt Quy maïng leã Tam baûo Soaïn luaän Quaùn taâm naày

*Khieán ngöôøi quaùn môû saùng.* Xin nhöõng ngöôøi thaáy nghe Chôù sinh taâm nghi baùng Neân tin thoï, tu taäp

*Seõ ñöôïc lôïi ích lôùn.*

# Hoûi: Vì lyù do gì maø soaïn luaän Quaùn Taâm naày?

Ñaùp: Ñôøi maït phaùp, nhöõng ngöôøi ngheøo ñeám baïc, voán khoâng gaëp ñöôïc luaän naày; neáu ngoài thieàn quaùn töôûng thì chæ an taâm tyû caùch; baát tònh an ban, ôû ñaây cuõng xoay maët vaøo vaùch, laøm sao luaän ñaïo. Caùc vò quaùn taâm vaøo ñöôïc ñaïo, sinh ñònh, coù kieán giaûi, bieän thuyeát voâ cuøng, töï cho laø cuûa baùu nhaân gian, khoâng bieát ñoù laø taø maïn noåi leân. Nay neâu leân nhöõng caâu hoûi naày; neáu vôùi moãi caâu, khoâng bieát ñöôïc thì sao goïi laø ñaéc. Roài chöa ñaéc laïi noùi laø ñaéc; chöa chöùng laïi noùi laø chöùng. Trong kinh Phaùp Hoa, phaåm Khuyeán Trì, ñöùc Phaät daïy raèng: ñoù laø nhöõng keû raát khoù khuyeán hoùa. Laïi nöõa, trong phaåm Thöôøng baát Khinh noùi raèng, sau khi ñöùc Oai AÂm vöông nhaäp dieät thôøi gian laâu, haøng ngöôøi nhö theá raát nhieàu; laïi vì taâm nieäm thöông töôûng, moân ñoà cuûa moät doøng toäc, nhieàu

# naêm theo thaày, khaùn taâm laâu ngaøy vaãn khoâng bieát nghieân cöùu cuøng taän vieäc hoûi taâm nhö theá naày; cho neân, khoâng thaâm nhaäp ñöôïc noäi phaùp, chæ chaáp ñaém vaên töï beân ngoaøi, troäm laáy nhöõng ñieàu ghi cheùp maø rong ruoåi, mang kinh luaän maø ñi phieâu laõng. Sao khoâng baét ngöõ, döùt vaên, phaù vôõ haït buïi nhoû, ñoïc quyeån kinh Ñaïi thieân. Nghó ñeán nhöõng ngöôøi meâ muoäi naày ñaõ rong ruoåi nhieàu kieáp, khoâng ñaït ñöôïc lôïi ích gì, thoaùt khoûi maét muø trong moät ngaøy naøo ñoù, ai laø ngöôøi chæ baøy. Vì nhaân duyeân nhö vaäy, buoàn thöông ñeán cuøng, neân soaïn luaän naày. Kinh Ma ha Baùt-nhaõ-ba-la- maät-ña noùi veà 42 töï moân: ñaàu tieân - neáu nghe töï moân A lieàn hieåu taát caû caùc nghóa; ñoù goïi laø taát caû caùc phaùp voán baát sinh. Boà taùt Long Thoï soaïn Trung luaän giaûi thích Ma-ha-dieãn luaän, yù chính, duøng baùt baát; baát sinh, v.v… môû baøy ñaàu moái cuûa luaän; duøng moät baøi keä giaûi thích voán baát sinh, noùi raèng - caùc phaùp khoâng töï sinh, cuõng khoâng töø tha sinh, khoâng coäng sinh, cuõng khoâng voâ nhaân sinh; do ñoù noùi voâ sinh. Nay chæ caên cöù vaøo moät caâu quaùn ban ñaàu töï sinh, neâu leân 36 caâu hoûi. Neáu ñoái vôùi ngöôøi quaùn taâm coù khaû naêng traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi naày moät caùch thoâng suoát, neân bieát raèng, ngöôøi naày, trong saùu töùc ñaõ nhaäp vaøo quaùn haønh töùc; trong nguõ phaåm ñeä töû, ñaõ nhaäp vaøo sô tuøy hyû taâm vò. Cho neân kinh noùi

- cho ñeán chæ nghe moät baøi keä cuõng thoâng ñaït voâ löôïng nghóa lyù.

# Theo thöù lôùp, ñuùng nhö phaùp maø noùi:

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Theá naøo boán baát sinh Lìa hyù luaän, tranh chaáp Taâm tònh nhö hö khoâng Hoûi quaùn töï sinh taâm Theá naøo laø haïnh ma

*Nghieäp phieàn naõo troùi buoäc* Nhaø ba coõi löûa chaùy,

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Theá naøo laø ngoaïi ñaïo

*Nghieäp phieàn naõo, caùc chaáp* Troâi laên trong saùu ñöôøng Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Theá naøo laø ba thöøa* Vuïng ñoä, döùt kieán tö Ra nhaø löûa ba coõi Hoûi quaùn töï sinh taâm Theá naøo laø kheùo ñoä

*Ba thöøa khoâng döùt kieát* Ñöôïc vaøo hai Nieát-baøn Hoûi quaùn töï sinh taâm Theá naøo laø Bieät giaùo

*Caàu quaû thöôøng Ñaïi thöøa* Boà taùt döùt bieät hoaëc

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Theá naøo laø Vieân giaùo

*Khoâng phaù hoaïi phaùp giôùi* Truù ba ñöùc Nieát-baøn

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Theá naøo laø Nieát-baøn Tu boán thöù Tam-muoäi Thaät ñöôïc voâ sinh nhaãn Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Theá naøo kheùo thaønh töïu* Hai möôi laêm phöông tieän Ñieàu taâm, vaøo chaùnh ñaïo Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Theá naøo bieát nhaân duyeân* Khôûi möôøi thöù caûnh giôùi Thaønh maät taâm ba trí Hoûi quaùn töï sinh taâm Theá naøo, bieát möôøi caûnh

*Ñieàu thaønh möôøi phaùp thöøa* Ñeán boán phöông, vui söôùng Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Theá naøo phaùp baát truï?* Nhaäp sô phaùt taâm truù Vaø boán möôi hai vò Hoûi quaùn töï sinh taâm Theá naøo thaønh saùu ñoä

*Ñaït ñöôïc caùc Tam-muoäi* Vaø caùc ñaø-la-ni

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Theá naøo ñöôïc saùu thoâng Duøng boán thöù haønh hoùa Boán bieän, boán quaùi ngaïi

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Laøm sao coù möôøi löïc Vaø boán voâ sôû uùy

*Trong ngoaøi duïng troøn ñaày* Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Theá naøo laø quaùn taâm* Ñaït ñöôïc möôøi taùm thöù Phaùp baát coäng theá gian Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao ñöôïc ñaïi töø, Ñaïi bi, ba nieäm xöù

*Thöông chuùng voâ dò töôùng* Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Theá naøo phöông tieän kheùo* Thaønh töïu caùc chuùng sinh Nghieâm tònh heát caùc coõi Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao ñöôïc nhaát taâm Trang nghieâm caây boà ñeà Laäp ñaïo traøng thanh tònh Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Theá naøo, ngoài ñaïo traøng?* Hieän boán thöù thaønh Phaät ÖÙng cô khoâng khaùc nhau. Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao chuyeån boán giaùo Baùnh xe phaùp thanh tònh Taát caû ñöôïc cam loä

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Laøm sao hieän boán Phaät Boán thöù töôùng Nieát-baøn Roát raùo dieät voâ dö

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Laøm sao bieát y chaùnh Boán coõi ñoà ñöïng gioáng Maø maàu côm coù khaùc Hoûi quaùn töï sinh taâm Vì sao nôi taâm naày

*Thaát taát caû caên duyeân* Thoâng ñaït, khoâng ngaên ngaïi Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Laøm sao bieát taát ñaøn* Voâ hình, voâ sôû duyeân

*Hieän thaân, roäng noùi phaùp* Hoûi vaán töï sinh taâm

*Theá naøo laø tieäm, ñoán* Bí maät, baát ñònh giaùo Moät aâm noùi caû boán Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao bieát boán giaùo Moãi giaùo xuaát boán moân Vaø taát caû phaùp moân Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao ñoái boán giaùo

*Boán moân, möôøi saùu moân* Soaïn luaän, chung caùc kinh Hoûi quaùn töï sinh taâm

*Laøm sao truù boán ñònh* Cuøng vaøo möôøi phaùp giôùi Lôïi ích khaép chuùng sinh Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao bieát boán coõi Duïng giaùo, coù theâm bôùt Lôïi khaép taát caû chuùng Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao bieát taâm naày

*Ñuû taát caû phaùp Phaät* Khoâng phaùp naøo ra ngoaøi Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao bieát taâm naày

*Laø phaùp giôùi bình ñaúng* Phaät khoâng ñoä chuùng sinh Hoûi quaùn töï sinh taâm Laøm sao bieát taâm naày Nhö hö khoâng phaùp giôùi Roát raùo khoâng sôû nieäm

*Hoûi quaùn töï sinh taâm* Laøm sao khoâng vaên töï Döùt taát caû ngoân ngöõ

*Vaéng laëng, khoâng noùi naêng.*

# ÔÛ ñaây, y cöù vaøo quaùn nhaát nieäm töï sinh taâm, neâu leân ba möôi saùu caâu hoûi:

Hoûi: Ngöôøi ngoaïi quaùn taâm vaø quyeán thuoäc theo nhau ñaõ laâu, thöïc haønh boán thöù Tam-muoäi: Ngöôøi quaùn taâm kia neáu moãi moãi ñeàu thoâng ñaït, seõ sinh aâm Phaät töôûng, gaàn guõi toï trì, thöïc haønh nhö boán y. Moân ñoà quyeán thuoäc, neáu ñoái vôùi phaùp naày khoâng vöôùng maéc thì ñoù laø haïnh chaân chaùnh, laø chaùu con cuûa Phaùp vöông, tieáp noái gioøng gioáng Tam baûo khieán khoâng ñeå bò döùt maát. Neáu ngöôøi ñoái vôùi phaùp quaùn nhaát nieäm sinh taâm, moãi moät nieäm khoâng theå traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi neâu thì ñoù laø bò quyeán thuoäc cuûa thieân ma ngoaïi ñaïo loâi keùo, ñoïa laïc trong lao nguïc ba coõi, khoâng theå ra khoûi. Neáu vôùi ngöôøi, trong loøng khoâng thoûa maõn, khoâng muoán caàu ra khoûi thì seõ rôi vaøo ba thöøa, rôi vaøo haàm hoá cuûa ba ñöôøng aùc, töï laøm maát phaùp thaân tueä maïng, phaù dieät quyeán thuoäc boà ñeà; ñoù laø keû phaù holaïi coõi nöôùc Phaät phaùp, laøm tieâu vong ngoâi nhaø Ñaïi thöøa. Buoàn thay, buoàn thay!

# Neáu quaùn töï sinh taâm, thì lieàn ñöôïc maát laø nhö vaäy; quaùn tha sinh, coäng sinh, voâ nhaân sinh cuõng gioáng nhö vaäy. Ñoái vôùi moân Thuaän töôùng thì aùi thanh saéc, ñoái vôùi moân nghòch töôùng thì soå phi soå, ñaâu khoûi theo nhau vaøo neâ-leâ; ôû trong ba coõi khoù vöôït qua; vöôït vaø khoâng theå vöôït nhieäm maàu khoù löôøng. Meâ tình thuaän töôùng ña nghi, khoâng chòu uoáng thuoác ñeà hoà voâ giaø. Keû cuoàng taâm theo Nieát-baøn, neáu laïi trong hieån moân, noùi boán ba, ba luaân, boán giaùo theo theá tình maø giaûi thích, khoâng chòu theo nhau vaøo A-tyø, ñeán noãi phaûi naêm phaàn tìm tung tích; chaúng phaûi thaân, chaúng phaûi sô, chaúng phaûi naêm phaàn; ba ñeá, ba quaùn, ñeàu ôû trong ñoù. Phaøm tình khoâng theå hieåu ñöôïc moät caùch döùt khoaùt. Manh taâm chaáp thaáy ñeàu noùi khoâng, trong moân aån töôùng, hình saéc döùt baët, ba boán, ñieàu hoøa möôøi hai moân. Khoâng chòu theo tình khôûi tham aùi; neáu vì phöông tieän phaù ma oaùn, tham aùi ma oaùn laø Phaät maãu; cuõng laø meù goác ba thaân saâu xa; moãi moãi theo tình laäp neân vaên töï. Coù teân phaøm, goïi laø naêm aån töôùng; suoát ngaøy chòu ñoùi chaúng phaûi laø tieát thöïc; suoát ngaøy chòu laïnh chaúng phaûi laø khoå haïnh; suoát ngaøy ít muoán chaúng phaûi laø traùi vôùi tham; suoát ngaøy haønh töø maø ñoaït tha maïng; suoát ngaøy sôï toäi laïi laøm traùi; suoát ngaøy tìm thuoác laïi theâm beänh; suoát ngaøy boá thí laïi theâm boûn xeûn; suoát ngaøy döùt saân, ba ñoäc laïi caøng maïnh. Khoù suy nghó, baøn luaän,

SOÁ 1920 - QUAÙN TAÂM LUAÄN 266

# khi suy nghó baøn luaän.

*Vaèng vaëc traêng troøn khoâng theâm bôùt Phaøm tình ñieân* ñaûo thaáy ñaày vôi Daàu laïi hoài quang taây vöïc chieáu Caùnh lyù nôi kia khoâng heà ñoåi

*Kheùo duïng, kheùo dieäu, kheùo ñoä vaät Khoâng laøm keû thuø,* khoâng laøm Phaät Phaùp thaân kheùo duïng khoù nghó löôøng Thöû hoûi, ñònh töø choã naøo xuaát.