LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 176

TOÂNG CAÛNH LUÏC

**SOÁ 2016**

(QUYEÅN 1  20)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**TÔNG CẢNH LỤC**

# LÔØI TÖÏA

*Taû trieàu thænh lang thöôïng thö leã boä*

*Vieân ngoaïi lang Hoä Quaân Döông Kieät soaïn*.

Chö Phaät noùi thaät laáy taâm laøm toâng. Chuùng sanh tin ñaïo laáy toâng laøm göông. Caûnh giôùi cuûa chuùng sanh töùc laø caûnh giôùi cuûa chö Phaät, nhaân vì meâ maø laøm chuùng sanh. Taâm cuûa chö Phaät töùc laø taâm chuùng sanh, nhaân ngoä maø thaønh chö Phaät. Taâm nhö göông saùng, muoân hình töôïng traûi qua roõ raøng, Phaät vaø chuùng sanh ñoù nhö aûnh töôïng. Sanh töû Nieát-baøn chæ laø cöôõng danh. Theå göông tòch maø thöôøng chieáu, aùnh saùng göông chieáu maø thöôøng tòch. Taâm, Phaät vaø chuùng sanh caû ba khoâng sai bieät.

Môùi ñaàu, Thieàn sö Trí Giaùc - Dieân Thoï ôû Vónh Minh taïi Ngoâ Vieät chöùng toái thöôïng thöøa, thaáu roõ Ñeä nhaát nghóa, thoâng suoát giaùo ñieån, thaâm ñaït Thieàn toâng, nghieâm trì luaät nghi, roäng laøm lôïi ích. Nhaân ñoïc kinh Laêng-giaø noùi: “Phaät noùi laáy taâm laøm toâng”, môùi cheá thuaät “Toâng Kính Luïc”, töø trong choã khoâng nghi maø khôûi nghi, töø chaúng phaûi hoûi maø ñaët baøy hoûi. Laøm baïn khoâng thænh môøi, thaät laø baäc Ñaïi ñaïo sö, neùm boû vaät baùu cuûa cung Roàng, bình ñaúng boá thí cho quaàn sanh, thaáu suoát then choát cuûa Toå, khaép dung moïi ngöôøi cuøng laïi, ñöa maét troâng nhìn ñoù, coù ñieàu gì öa muoán thaûy ñeàu ñaày ñuû, thuaän tay maø nhoùn laáy, coù beänh ñeàu laønh. Goät röûa taø kieán, chæ veà nguoàn dieäu. Ñieàu goïi laø neâu moät taâm laøm toâng, soi chieáu muoân phaùp laøm göông vaäy. Nhö ngöôøi laáy Phaät laøm göông thì bieát Giôùi, Ñònh, Tueä laø toâng cuûa caùc Thieän phaùp. Ngöôøi, trôøi, Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt, Nhö Lai do ñoù maø ra, heát thaûy caùc loaïi thieän khoâng gì chaúng tin nhaän, neáu laáy chuùng sanh laøm göông thì bieát tham, saân, si laø toâng cuûa caùc aùc phaùp, caùc loaøi A-tu-la, baøng sanh, ñòa

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 1 476

nguïc, quyû thuù ñeàu do ñoù maø ra, heát thaûy loaïi aùc khoâng gì chaúng khieáp sôï. Thieän aùc tuy khaùc, maø toâng ñoù thì ñoàng, trôû laïi soi saùng taâm ñoù thì bieát linh minh traïm nhieân roäng lôùn dung thoâng, voâ vi voâ truù voâ tu voâ chöùng, khoâng maûy traàn coù theå nhieãm, khoâng caáu baån coù theå dieät, laøm toâng cuûa heát thaûy caùc phaùp vaäy.

Môùi ñaàu, Ngoâ Vieät Trung YÙ Vöông cheá thuaät lôøi töïa ñoù, caát nôi giaùo taïng. Ñeán trong khoaûng nieân hieäu Nguyeân Phong (1078 - 1086) thôøi Baéc Toáng, Hoaøng ñeä Nguïy Ñoan Hieáu Vöông khaéc baûn in phaânthí ôû caùc danh lam. Caùc hoïc giaû ôû boán phöông ít gaëp baûn ñoù. Ñeán muøa Haï naêm Nguyeân Höïu thöù saùu (1091) thôøi Baéc Toáng, nhaân ñeán Ñaïo traøng Phaùp Vaân ôû Ñoâng ñoâ, môùi thaáy taâm baûn Tieàn Ñöôøng raát roõ raøng, do Töø Tö, ngöôøi xöù Ngoâ thænh caàu Thieàn sö Phaùp Doõng cuøng Vónh Laïc, Phaùp Chaân vaøi ba vò laõo tuùc gom nhaët khaép caùc baûn luïc, duøng ñieån tòch Tam thöøa, giaùo ngöõ cuûa chö Thaùnh hieàn so ñoïc thaønh töïu ñeå roäng löu boá. Lôïi ích ñoù raát roäng lôùn. Thieàn sö Phaùp Doõng bieát toâi öa thích baûn luïc ñoù, nhaân môøi, laøm lôøi töïa vaäy.

# LÔØI TÖÏA TOÂNG CAÛNH LUÏC

*Ngoâ Vieät Vöông Tieàn Thuïc cheá thuaät.*

Roõ raøng giaùo cuûa trong nöôùc (Trung quoác) coù ba, ñoù laø chaùnh vua toâi thaân cha con vaø noàng haäu nhaân luaân laø thaày cuûa Nho toâi vaäy. vaéng vaäy laëng vaäy nhìn nghe khoâng theå ñöôïc, töø vi dieäu leân hö voâ ñeå döøng ôû cöôõi gioù ngöï caûnh. Quaân vöông ñöôïc ñoù thì kheùo döïng laäp khoâng lay ñoäng. Con ngöôøi ñöôïc ñoù thì laâu daøi ñaày ñuû khoâng cuøng, laø thaày cuûa ñaïo Nho vaäy. Töù ñeá, Thaäp nhò nhaân duyeân, Tam minh, Baùt giaûi thoaùt, thöôøng luoân haønh taäp chaúng queân, moãi ngaøy tu trì ñeå ñöôïc, moät luùc ñaõ leân ñöôïc quaû vò, troïn thaáu ñaït chaân thöôøng, laø toâng cuûa Thích ñaïo vaäy. Chæ ba giaùo aáy ñeàu töï taâm tu, “Taâm Kính Luïc”(1) laø do Thieàn sö Trí Giaùc soaïn thuaät goàm moät traêm quyeån, bao quaùt taát caû vi ngoân. Nhöõng lôøi töø kim khaåu Ñöùc Phaät tuyeân giaûng chöùa ñaày nôi Haûi taïng, bôûi cuõng vì daét duï haøng haäu hoïc, trí tueä bieän taøi cuûa Thieàn sö dieãn xöôùng muoân phaùp, minh lieãu nhaát taâm, choán thieàn möa daïo chôi tuoân, khoaûng tueä maây buûa, tính maø xöng goïi ñoù, chaúng theå bieân ghi cuøng taän, taïm laøm lôøi töïa nhoû ñeå ñoïc tuïng tuyeân haønh aáy vaäy!

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 1 477

# LÔØI TÖÏA TOÂNG KÍNH LUÏC

*Thôøi Baéc Toáng, Thieàn sö Trí Giaùc - Dieân Thoï vieän chuû chuøa Tueä Nhaät, Vónh Minh taïi Ngoâ Vieät soaïn taäp.*

Phuïc dó: Nguoàn vaéng laëng, bieån giaùc laéng trong, tuyeät ñaàu moái cuûa danh töï, khoâng veát tích cuûa naêng sôû. Do ñaàu tieân, baát giaùc chôït ñoäng taâm, thaønh nguyeân do cuûa nghieäp thöùc, laøm sai quaáy cuûa giaùc minh. Nhaân minh khôûi chieáu kieán phaàn chôø noåi, theo chieáu laäp traàn, töôùng phaàn an baøi nhö göông hieän aûnh töôïng, choùng khôûi thaân caên, tieáp tuøy theo töôûng maø theá giôùi thaønh sai khaùc, sau ñoù thì nhaân trí maø thöông gheùt chaúng ñoàng, töø ñoù boû chaân maát taùnh, chaáp töôùng theo danh, tích chöùa ñaém treä ôû tình traàn, keát soùng thöùc töông tuïc, khoùa truøm chaân giaùc ôû giaác moäng daøi traàm meâ trong ba coõi, muø maét trí giöõa ñöôøng toái, laên loùc trong chín thuù, beøn môùi quaán nghieäp khoå buoäc, maát cöûa giaûi thoaùt. ÔÛ trong khoâng thaân maø thoï thaân, ñeán trong khoâng thuù maø laäp thuù, neáu y theo nhaäp thì phaân coù hai möôi laêm höõu, luaän veà chaùnh baùo thì coù möôøi hai loaïi sanh, ñeàu töø tình töôûng laøm caên do, beøn khieán y baùo chaùnh baùo coù sai bieät, höôùng ñeán caûnh khoâng chuyeån ñoåi, luoáng nhaän chòu luaân hoài, ôû trong khuoân phaùp giaûi thoaùt töï sanh raøng buoäc, nhö taèm muøa Xuaân laøm keùn, töï truøng muøa Thu lao ñaàu vaøo löûa, duøng tô cuûa Nhò kieán voïng töôûng, troùi buoäc nghieäp chaát khoå tuï, duøng caùnh voâ minh tham aùi, ñaùnh quay xe löûa sanh töû, duøng ngoân töø cuûa hang coác vang voïng, luaän gian xaáu boán loaøi, duøng göông taâm voïng töôûng, hieän hình nghi ba coõi. Sau ñoù, traùi thuaän gioù töôûng, lay ñoäng bieån giaùc, nöôùc tham si aùi giuùp ñöôïm maàm khoå, maõi theo traàn, khoâng bieát trôû laïi goác, phaùt tri kieán cuoàng loaïn, ngaên che töï taâm, laäp saéc thanh huyeãn hoùa nhaän laøm phaùp khaùc. Töø ñoù, moät maûy muùn qua caûnh daàn thaønh nuùi cao cuûa Haï Haùn, gioït nöôùc daáy gôïn cuoái cuøng noåi soùng lôùn chìm nuoát thuyeàn. Sau ñoù, gaàn nhö muoán quay trôû laïi goác ban ñaàu, noùi theo caên lôïi ñoän baát ñoàng maø töø trong Nhaát chaân phaùp giôùi, khai môû Tam thöøa nguõ taùnh, hoaëc thaáy khoâng maø chöùng quaû, hoaëc roõ duyeân maø vaøo chaân, hoaëc qua A taêng-kyø huaân luyeän, daàn ñuû haïnh moân, hoaëc moät nieäm vieân tu choùng thaønh Phaät ñaïo. Ñoù thì khaéc chöùng coù khaùc maø moät taùnh chaúng khaùc. Nhaân thaønh teân cuûa phaøm Thaùnh, tôï phaân töôùng cuûa chaân tuïc. Nhö muoán taän cuøng tinh vi, thaáu suoát coäi goác, roát raùo yeáu chæ, thoâng raønh taän toâng thì lìa taùnh caên baûn, roát cuøng tòch dieät, tuyeät khaùc dò cuûa thaêng traàm, khoâng sai khaùc cuûa buoäc môû. Ñaõ khoâng ngöôøi ôû taïi theá, cuõng khoâng keû dieät ñoä, hai ngaèn meù bình ñaúng, moät ñaïo thanh hö, thöùc trí ñeàu khoâng, danh theå ñeàu laéng, choùng khoâng choã coù, chæ moät chaân

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 1 478

taâm. Thaáu ñaït ñoù goïi laø ngöôøi kieán ñaïo, meâ môø ñoù thì goïi laø môû ñaàu cuûa sanh töû. Laïi coù taø caên ngoaïi chuûng tieåu trí quyeàn coù, chaúng roõ nguoàn beänh cuûa sanh töû, khoâng bieát goác kieán cuûa nhaân ngaõ, chæ muoán nhaøm chaùn huyeân naùo, baøi xính khua ñoäng phaù töôùng chia cheû traàn. Tuy noùi môø tænh meâ khoâng khoâng bieát choân chaân choáng giaùc. Nhö khoâng bieát trong maét coù maøng ñoû, chæ dieät voøng saùng treân ñeøn, khoâng thaáu huyeãn thaân cuûa noäi thöùc, ñöùng giöõa khoâng maø troán laùnh hö aûnh cuûa maët trôøi soi chieáu. Ñoù thì nhoïc hình meät tö maát söùc toån coâng, chaúng khaùc nöôùc ñuû giuùp baêng, neùm cuûi theâm löûa, ñaâu bieát voøng saùng töï tieâu, döùt huyeãn chaát maø hö aûnh lieàn dieät. Neáu hay xoay chieáu laïi chính mình, phaûn caûnh quaùn taâm, thì Phaät nhaõn toûa saùng maø aûnh nghieäp khoâng, phaùp thaân hieän maø veát traàn tuyeät, duøng trí nhoïn cuûa töï giaùc taùch môû taâm chaâu trong buoäc raøng, duøng tueä beùn trong moät nieäm, cheùm ñöùt löôùi kieán ôû trong traàn. Ñoù laø thaáu cuøng yeáu chæ cuûa taâm,hieåu ñaït thuyeân giaûi cuûa thöùc, ngoân töø öôùc löôïc, nghóa lyù ñuû ñaày, vaên chaát lyù thaáu, vaïch baøy gioûi nghi ngôø nôi cöûa nhaø chaùnh trí, phaùc doïn coû voïng treân caùnh ñoàng chaân giaùc, traàm kha caøng vaøo tuûy, tieät coá chaáp baøn caên, thì vaät ngaõ gaëp chaùy röïc cuûa löûa trí, dung thaønh loø duy taâm ngöôøi chöa nghe vaøo nghe vieân maõn cuûa chaúng nghe, ngöôøi chöa bieát, noùi th. Danh töôùng gaëp aùnh saùng cuûa tueä nhaät, tieâu tan nôi bieån nhaát chaân. Ñoù môùi laø phaùp noäi chöùng, ñaâu taïi vaên thuyeân, tri giaûi khoâng theå cuøng taän, thaáy nghe khoâng theå kòp. Nay vì ngöôøi chöa thaáy maø dieãn baøy dieäu thaáy cuûa khoâng thaáy. Ngöôøi thaät bieát cuûa khoâng bieát, ngöôøi chöa hieåu thaønh hieåu lôùn cuûa khoâng hieåu. Choã khaùc, laø, nhaân ngoùn tay thaáy vaàng nguyeät, ñöôïc thoû queân löôùi. OÂm moät minh toâng, boû thuyeân kieåm lyù. Roõ muoân vaät do ngaõ, suoát Dieäu giaùc taïi thaân. Coù theå goïi laø tìm moùc huyeàn caên, maøi giaõ hang lyù, doïn nhaët coát tuûy cuûa Thieàn toâng, neâu baøy gieàng moái cuûa giaùo voõng. Coøn laïi nhöõng laàm hoaëc, caùc tyø veát khaùc, öùng tay troøn saùng, huyeàn toâng dieäu chæ, neâu yù toaøn chöông, hay gaït nuùi baûy maïn, troïn bít laáp ñöôøng saùu suy. Traàn lao ngoaïi ñaïo, ñeàu ñeán ôû chæ goäi. Soáng cheát quaân ma, toaøn tieâu aûnh höôûng, hieän söùc töï taïi môõ mang ñaïi oai quang, baøy chaâu ngoïc chaân thaät, lôïi duïng khoâng cuøng taän, doác kho taøng bí maät, khaép cöùu teá naøo cuøng. Coù theå goïi laø: Trong höông ñoát ngöu ñaàu ñoù, trong vaät baùu söu taàm döôùi coå con ly, trong hoa haùi nhaët linh thuïy, trong toûa chieáu aùnh dieäu thaàn quang, trong thöùc aên duøng laáy chaùo söõa, trong nöôùc uoáng chaát cam loà, trong thuoác uoáng duøng cöûu chuyeån, trong chuû gaëp ñöôïc Thaùnh vöông, neân ñöôïc nuùi cao phaùp taùnh, choùng rôi laïi choùt voùt cuûa caùc nuùi, bieån roäng ñeà- hoà, giaêng nuoát soùng cuûa caùc nguoàn, tôï voït saùng cuûa phaùch ñeâm,

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 1 479

ñoaït muoân sao cuûa Tieåu thöøa, nhö mang saéc theå cuûa trieàu döông, phaù môø toái cuûa ngoaïi ñaïo. Nhö ngöôøi ngheøo khoå phaùp taøi gaëp ñöôïc cuûa baùu lôùn, nhö keû khoâ khaùt cam loà gaëp ao trong maùt. Laøm trôøi choã kính cuûa chuùng sanh, laøm cha chaân töø Boà-taùt, oâm beänh taät naëng döõ gaëp Döôïc Vöông kheùo thaêm, meâ laàm ñöôøng hieåm naïn gaëp ñöôïc ngöôøi daån daét toát saùng suoát. Laâu ôû trong phoøng toái chôït ñeán nôi aùnh saùng cuûa ñuoác baùu. Thöôøng chòu mình maåy traàn truoàng, choùng nhaän dieäu phuïc coõi trôøi, chaúng mong caàu maø töï ñöôïc, khoâng coâng maø choùng thaønh. Neân bieát, trong voâ löôïng coõi nöôùc, khoù nghe danh töï, trong soá kieáp nhö buïi traàn hieám gaëp truyeàn trì. Duøng nhaân duyeân nhö treân, maét laøm göông taâm, hieän moät ñaïo maø Thanh hö coù theå soi chieáu, deïp heát caùc taø maø maûy loâng chaúng dung. Dieäu theå khoâng rieâng tö, vieân quang chaúng phaûi ngoaøi, voâ bieân bieån nghóa ñeàu keát quy trong troâng nhìn. Hình dung muoân töôïng ñeàu vaøo trong soi chieáu. Ñoù môùi laø yeáu chæ nhaát vò cuûa Taøo Kheâ, chö Toå ñoàng truyeàn, chaùnh toâng baát nhò cuûa röøng chim hoäc, caùc kinh ñeàu thuaät. Coù theå goïi laø tích chöùa saâu xa cuûa muoân thòeân, huyeàn nguyeân cuûa caùc trieát. Baûo Vöông cuûa moät chöõ, nguyeân toå cuûa caùc linh, beøn khieán lìa caûnh ôû taâm, vaên lyù ñeàu hö roãng, töùc traàn cuûa thöùc, thuyeân löôøng coù chöùng cöù. Haûi AÁn cuûa Nhaát taâm, khaûi ñònh vieân toâng. Ñeøn trí taùm thöùc, chieáu phaù taø aùm. Thaät coù nghóa laø ngoâi nhaø taâm linh cuûa haøm sanh, nghóa toâng muoân phaùp. chuyeån bieán voâ phöông, cuoän buoâng töï taïi. ÖÙng duyeân hieän veát, maëc vaät thaønh danh. Chö Phaät thaáu suoát ñoù, goïi laø Tam- boà-ñeà, Boà-taùt tu haønh ñoù, goïi laø Luïc ñoä haïnh. Bieån tueä bieán ñoù laøm nhaân duyeân, Long nöõ hieán daâng ñoù laøm chaâu baùu. Thieân nöõ raûi ñoù laøm hoa Voâ tröôùc, baïn laønh caàu ñoù laøm vaät baùu nhö yù, Duyeân giaùc toû ngoä ñoù laøm möôøi hai duyeân khôûi, Thanh vaên chöùng ñoù laøm boán ñeá nhaân khoâng, ngoaïi ñaïo chaáp thuû ñoù laøm soâng taø kieán, loaøi dò sanh chaáp ñoù laøm bieån sanh töû. Luaän veà theå thì phuø hôïp maàu nhieäm chí lyù, öôùc veà söï thì saâu hôïp vôùi chaùnh duyeân. Nhöng, tuy neâu toång moân cuûa phaùp giôùi, phaûi bieän bieät chæ cuûa Nhaát thöøa, nghóa cuûa caùc thöù taùnh töôùng taïi Ñaïi giaùc vì vieân thoâng, moân cuûa lôùp lôùp töùc nhaäp, chæ chuûng trí maø dieäu ñaït. Chæ bôûi caên gaày maø chaúng soi xeùt, hoïc ít khoù cuøng khaép. Khoâng bieát hai moân taùnh töôùng laø theå duïng cuûa töï taâm. Neáu ñuû Duïng maø maát Theå thöôøng haèng thì nhö khoâng nöôùc maø coù soùng, nhöng ñöôïc Theå maø khuyeát moân cuûa Dieäu duïng, tôï khoâng soùng maø coù nöôùc. Vaû laïi, chöa coù nöôùc khoâng soùng, töøng khoâng soùng chaúng öôùt, vì soùng trieät nguoàn nöôùc, nöôùc cuøng ngoïn soùng, nhö taùnh cuøng töôùng, baøy töôùng ñaït nguoàn taùnh. Phaûi bieát theå duïng cuøng thaønh, taùnh töôùng hoã töông hieån baøy. Nay thì nhoû nhieäm

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 1 481

toû roõ toång bieät, roäïng bieän giaûi dò ñoàng, nghieân taàm caên nguyeân cuûa moät phaùp, söu taàm goác ngoïn cuûa caùc duyeân, thì coù theå xöng laø Toâng Kính ñeå soi xeùt saâu xa nhoû nhieäm. Khoâng moät phaùp naøo ñeå troán laùnh hình thì ngaøn sai maø ñeàu hoäi, beøn hoïc ñoøi bao goàm nghóa roäng, toùm löôïc vaên coát yeáu, phoâ baøy roäng trong traêm quyeån, quyeån nhieáp ôû trong nhaát taâm, hay khieán bieån giaùo khoù nghó baøn, nhö chæ trong loøng baøn tay maø nieäm nieäm troøn saùng. Chaân toâng voâ taän, maét thaáy maø taâm taâm kheá hôïp, nhö thaàn chaâu taïi trong tay, troïn döùt vieäc mong caàu. Nhö giaùc thoï ruû che toaøn tieâu veát boùng. Ñöôïc baùu thaät ôû trong ao Xuaân, nhaët soûi vuïn laãn chaúng phaûi, ñöôïc goác ñaàu ôû tröôùc göông xöa, taâm cuoàng choùng heát, coù theå saâu choïn thaáy traùi, troïn döùt reã nghi, chaúng vaän coâng moät maûy may, toaøn môû kho baùu, chaúng phaûi duøng söùc trong saùt-na, choùng ñöôïc huyeàn chaâu. Goïi teân laø nôi Nhaát thöøa Ñaïi tòch dieät, thaät laø nôi A-lan-nhaõ chaùnh tu haønh ñoù laø caûnh giôùi töï ñeán cuûa Nhö Lai, laø phaùp moân voán truï cuûa chö phaät,do ñoù. Ñoù laø khuyeân khaép caùc haøng haäu Hieàn tinh teá soi xeùt, beøn ñöôïc trí cuøng bieån taùnh, hoïc suoát nguoàn chaân. Taâm aáy thöùc aáy, chæ toân chæ thaéng. Thöùc aáy laø sôû chöùng cuûa chö Phaät möôøi phöông, taâm aáy laø sôû thuyeát cuûa giaùo phaùp moät ñôøi Ñöùc Phaät giaûng tuyeân. Chæ toân laø choã keát quy cuûa giaùo lyù haïnh quaû. Chæ thaéng laø choã höôùng ñeán cuûa tin hieåu chöùng nhaäp. Chö Hieàn y cöù ñoù maø giaûi thích luaän khôûi ngaøn chöông. Chö Thaùnh thaáu roõ ñoù, ñeå hoaèng tuyeân ñaøm noùi thaønh boán bieän. Do ñoù, nhaët kyø neâu dò, nghieân tinh thaáu suoát, rieâng neâu cöông roäng, baøy lôùn cöông chaùnh, laën loäi nôi ñaát cô nguõ thöøa, nhaûy voït leân trôøi nghóa ñeä nhaát. Noùi roäng toâng aáy, lôïi ích voâ taän, beøn ñöôïc chaùnh phaùp truù laâu nôi ñôøi, xoâ deïp röøng taø ngoaïi ñaïo, hay khieán roäng cöùu teá haøm sanh. Bít laáp veát loaïn cuûa Tieåu thöøa, thì khoâng taø naøo chaúng chaùnh, coù nguïy ñeàu khoâng. Do töï lôïi neân phaùt nguyeän cuûa trí ñöùc, do lôïi tha neân laäp söï aân ñöùc. Do thaønh trí ñöùc thì töø khôûi hoùa voâ duyeân, thaønh aân ñöùc thì bi hôïp taâm ñoàng theå. Do ñoàng theå thì taâm khôûi voâ taâm. Do voâ duyeân thì hoùa thaønh ñaïi hoùa. Taâm khôûi voâ taâm thì vui naøo maø chaúng cho. Hoùa thaønh ñaïi hoùa thì khoå naøo chaúng laáy. Vui naøo maø chaúng cho, thì lôïi ñoän ñeàu xem ngang baèng, khoå naøo maø chaúng laáy thì oaùn thaân thaûy ñeàu cöùu. Beøn khieán ba coû hai caây ñeàu keát quy nôi moät ñaát töôi toát. Gioáng taø tieâu maàm ñoàng thaám ñöôïm moät côn möa. Ñoù laø taän thieän taän myõ, khoâng saùnh khoâng ñoàng. Coù theå goïi laø bao goàm moân nhaân tìm cuøng bieån quaû. Neân ñöôïc khai môû baäc só Boà-ñeà ngöôøi môùi caàu Baùt-nhaõ, roõ bieát nguyeân do thaønh Phaät, choùng vieân maõn khoâng ngöng treä, suoát bieát ñöôøng loái trôû veà nhaø thaúng ñeán naøo coøn nghi. Hoaëc lìa ñaây rieâng tu, theo laàm hieåu khaùc, nhö vaét söøng laáy söõa, leo caây

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 1 481

baét caù, nhoïc traûi qua ba A taêng-kyø kieáp khoâng ñöôïc moät tí gì. Neáu y cöù yeáu chæ ñaây, tin nhaän hoaèng trì, nhö thuyeàn ùnheï theo doøng khoâng caùc chöôùng ngaïi ngaên treä, laïi gaëp theá gioù tieän, laïi theâm coâng söùc cuûa maùi cheøo, thì nhanh ñeán thaønh baùu, chôït ñeán bôø giaùc. Coù theå goïi laø tö löông deã laøm, ñaïo quaû tröôùc thaønh, ñaép maëc phaùp y thöôïng haïnh cuûa Toân giaû Ca-dieáp, ngoài toøa phaùp khoâng cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca, leân gaùcTyø-loâ cuûa Ñöùc Di- laëc, vaøo thaân phaùp giôùi cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn. Hay khieán khaùch laøm ngöôøi ngheøo heøn heát laõnh gia nghieäp cuûa tröôûng giaû. Chôït khieán caùc haøng traàm khoâng tieåu quaû choùng nhaän thoï ghi danh cuûa Ñöùc Nhö Lai, chöa coù moät moân naøo chaúng thoâng ñaïo ñaây, haún khoâng moät phaùp chaúng kheá hôïp toâng ñaây. Caùc baäc Giaùc vöông ôû thôøi quaù khöù nhaân ñoù maø thaønh Phaät, nhöõng baäc Ñaïi só ôû töông lai nöông caäy ñoù maø chöùng chaân, thì moät phaùp moân naøo maø khoâng môû, moät nghóa lyù naøo maø khoâng hieän, khoâng moät saéc naøo chaúng phaûi Tam-ma-baùt-ñòa, khoâng moät thanh naøo chaúng phaûi Ñaø-la-ni moân, thöôûng thöùc moät vò maø ñeàu bieán thaønh ñeà-hoà, nghe moät höông maø ñeàu vaøo phaùp giôùi. gioù caây baõi traêng ñeàu coù theå truyeàn taâm, ñaûo khoùi röøng maây ñeàu baøy neâu dieäu chæ, böôùc böôùc giaåm leân traûi caûnh giôùi kim saéc, nieäm nieäm ngöûi muøi höông chieâm-baëc, voác nöôùc bieån caû maø ñaõ ñöôïc traêm soâng, ñeán nuùi Tu-di maø ñeàu ñoàng moät saéc, röïc rôõ vaäy môû maét quaùn töôïng, heát thaûy trôû laïi töï toâng, vaéng laëng vaäy daãn daét taâm tìm caàu chaâu ngoïc ñeàu veà laïi baûn phaùp, beøn khieán nuùi taø rôi laïc muõi nhoïn, bieån khoå laën soùng, maùi cheøo trí vì ñoù maø an doøng, Dieäu phong nhaân ñoù maø vuùt cao. Nay roõ raøng ñaïi yù cuûa Phaät Toå, chaùnh toâng cuûa kinh luaän, chuoác boû vaên röôøm raø, chæ tìm ruùt yeáu chæ, möôïn baøy vaán ñaùp, roäng neâu daãn chöùng minh. Neâu cao Nhaát taâm laøm toâng, chieáu muoân phaùp laøm kính, ñan ken caùc nghóa saâu saéc cuûa Kheá ñònh xöa, gom löôïc vieân thuyeân trong caùc Taïng, baùo ñoàng hieån baøy ñaây, xöng goïi laø Luïc phaân laøm thaønh traêm quyeån. Ñaïi khaùi chia thaønh ba chöông: Moät laø, laäp chaùnh toâng, ñeå laøm quy thuù; hai laø, neâu baøy vaán ñaùp, duøng ñeå döùt tröø tình nghi; vaø ba laø, neâu daãn chaân thuyeân, ñeå hoaøn thaønh tin troøn ñuû ñoù, ñem dieäu thieän naøy, thí khaép haøm linh, ñoàng baùo aân Phaät, cuøng truyeàn yeáu chæ ñaây vaäy.