TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 32**

Hoûi: Phaøm, kinh Hoa Nghieâm laø vieân maõn giaùo, nôi noùi roõ moät phaùp vöøa khôûi, ñeàu coù quyeán thuoäc sinh theo. Nay ñaây côù sao chæ luaän veà tuyeät ñoái ñaõi?

Ñaùp: Noùi laø quyeán thuoäc, ñeàu laø quyeán thuoäc trong lyù, chuùng sinh nhö Phaät nhö, moät nhö, khoâng hai nhö. Lyù taùnh töông quan neân xöng laø Nhö Lai, laø cha cuûa theá giôùi. Taát caû chuùng sinh laø con cuûa chö Phaät neáu laø phaùp moân quyeán thuoäc laø öôùc veà phaùp töï chöùng, thì thieàn ñònh laø cha, Baùt Nhaõ laø meï, maø sinh phaùp luaân chaân tònh. Neáu phaùp hoùa tha, thì phöông tieän laø cha, töø bi laø meï maø sinh Phaät thaân öùng hoùa, töø chaân taùnh Baùt-Nhaõ khôûi ñoàng theå ñaïi bi. Nôi coù muoân haïnh trang nghieâm ñeàu laø taùnh khôûi coâng ñöùc, haún khoâng phaùp ngoaøi taâm maø laøm chuû baïn. Nhö trong kinh Baùt- Nhaõ noùi: “Muoán laøm thò giaû Phaät vaø quyeán thuoäc beân trong v.v... phaûi neân hoïc Baùt- Nhaõ, Baùt- Nhaõ töùc laø taùnh cuûa taâm linh”. Vì vaäy chö Phaät Boà-taùt phaøm coù thi vi ñeàu laø trong aån ngoaøi hieän, chaúng boû ñaïo phaùp maø hieän vieäc phaøm phu. Nhö trong aån ngoaøi hieän, chaúng boû ñaïo phaùp maø hieän vieäc phaøm phu. Nhö trong phaåm nhaäp phaùp giôùi ôû kinh Hoa Nghieâm noùi: “Laïi nöõa, naøy Thieän nam! Boà-taùt laáy Baùt- Nhaõ- Ba-la-maät laøm meï, phöông tieän thieän xaûo laøm cha. Ñaøn-na Ba-la-maät laøm söõa meï, Thi-la Ba-la-maät laøm meï nuoâi, nhaãn nhuïc Ba-la-maät laøm coâng cuï trang nghieâm, tinh taán Ba-la-maät laøm ngöôøi nuoâi döôõng, thieàn na Ba-la-maät laøm ngöôøi taém röûa, thieän tri thöùc laøm thaày giaùo thoï, taát caû Boà-ñeà phaàn laøm beø baïn, taát caû thieän phaùp laøm thaân thieän, taát caû Boà-taùt laøm anh em taâm Boà-ñeà laøm nhaø, nhö lyù tu haønh pheùp nhaø, caùc ñaïi thieän phaùp laøm nhaø ôû, ñaéc caùc phaùp nhaãn laøm gia toäc, ñaïi nguyeän hieän tieàn laøm gia giaùo, laáy trí thanh tònh ñaày ñuû caùc haïnh laøm thuaän pheùp nhaø, khuyeân phaùt sieâng tu chaúng ñoaïn Ñaïi thöøa laøm ngôøi saùng gia nghieäp, laáy nöôùc phaùp röôùi ñaûnh Boà-taùt moät ñôøi seõ thaønh Phaät laøm Vöông Thaùi töû. Thaønh töïu Boà-ñeà chaân thaät roäng lôùn laøm gia toäc thanh tònh”. Trong kinh Öông quaät Ma-la noùi: “Phaät daïy: Taát caû chuùng sinh coù Nhö Lai

taïng, taát caû keû nam ñeàu laø anh em, taát caû ngöôøi nöõ ñeàu laø chò em, cho ñeán nöõ coù Phaät taïng, nam cuõng nhö vaäy”. Theá naøo laø moät taùnh maø tu nhieãm tröôùc? Vì moät taùnh vaäy, cho neân Nhö Lai tònh tu phaïm haïnh, truï ôû ñòa, ñòa khoâng thoái chuyeån, ñaéc Nhö Lai ñòa. Trong kinh Duy- ma coù keä tuïng noùi: “Trí ñoä meï Boà-taùt, phöông tieän duøng laøm cha, daãn daét taát caû chuùng, ñeàu do ñoù sinh ra, phaùp hyû duøng laøm vôï, taâm töø bi laøm nöõ, taâm thieän thaønh thaät nam, nhaø roát raùo khoâng tòch, chuùng ñeä töû traàn lao, tuøy yù ñoù bieán chuyeån, ñaïo phaåm thieän tri thöùc, do ñoù thaønh chaùnh giaù. Phaùp caùc ñoä laø baïn, töù nhieáp laøm kyû nöõ, ca vònh tuïng lôøi phaùp, laáy ñoù laøm aâm nhaïc. Toång trì laø vöôøn daïo, phaùp voâ laäu caây röøng, giaùc yù hoa saïch ñeïp, quaû giaûi thoaùt trí tueä. Ao taém cuûa taùm giaûi, nöôùc Ñònh yeân laéng ñaày, duøng baûy hoa saïch traûi, taém ngöôøi khoâng dô ñaây, voi ngöïa rong naêm thoâng, Ñaïi thöøa duøng laøm xe, laáy nhaát taâm ñieàu ngöï, daïo nôi ñöôøng baùt thaùnh, nghieâm dung baèng ñuû töông, caùc veû ñieåm daùng ñoù, hoå theïn laøm thöôïng phuïc, thaâm taâm laøm traøng hoa, giaøu coù baûy taøi baûo, duøng thaám hôi daïy raên, nhö ñieàu noùi tu haønh, hoài höôùng laøm lôïi lôùn, töù thieàn laøm giöôøng toøa, töø nôi tònh maïng sinh, ña vaên theâm trí tueä, duøng laøm lôøi töï giaùc, thöùc aên phaùp cam loà, vò giaûi thoaùt laøm nöôùc, taâm tònh ñeå taém goäi, giôùi khaån laøm höông xoa, xoâ deïp giaëc phieàn naõo, maïnh meõ khoâng ai hôn, nhieáp phuïc boán thöù ma, döïng phan laäp ñaïo traøng”. Trong Suøng Phöôùc sôù noùi: “Trong thaät ñöùc voán döôõng lôùn nhö meï, ngoaøi phöông dieän nhieáp ñoä sinh xöng cha, trong chöùng phaùp duyeät saâu roài, trí taâm hyû laïc ñaày loøng, neân goïi laø vôï”. Phaùp sö Taêng Trieäu noùi: “Taâm töø bi hö roãng maø ngoaøi vöøa, taùnh ñoù meàm yeáu tuøy theo vaät maø chaúng traùi, neân nhö nöõ vaäy. Söùc thieän taâm lôùn dieät heát nguoàn aùc thaät chöùng töông öng, neân goïi laø nam. Lyù sôû chöùng nhò khoâng laøm vöôøn nhaø ñoù, ngoaøi chöôùng gioù möa saùu traàn, trong döùt truøng cuûa ba ñoäc. Laïi coù chaúng phaûi chaân yeáu, coù luùc laïi taïm ñi, khoâng laøm lyù toâng, duøng laøm nhaø thöôøng, neân noùi nhaø roát raùo khoâng tòch, naêng chuyeån chuùng sinh traàn lao ñeå thaønh Phaät phaùp. Xöa kia voâ minh lang chuû aân aùi vôùi ma vöông. Nay giaùo hoùa khieán theo ñaïo, goïi laø ñeä töû, neân noùi ñeä töû laø chuùng traàn lao, tuøy yù ñoù bieán chuyeån. Cho ñeán ba möôi baûy phaåm laøm tri thöùc, luïc ñoä vaïn haïnh laøm baïn phaùp, laøm baïn ñaïo chaân thaät hoã trôï thaønh Boà-ñeà, töù nhieáp roäng khaép khieán ngöôøi vui thích nhö kyû nöõ taùn tuïng lôøi phaùp, khieán ngöôøi aùi vò nhö aâm nhaïc, duøng toång trì laøm vöôøn daïo. Naêng nhieáp caùc phaùp, laáy voâ laäu laøm röøng, naêng tröø nhieät naõo, duøng hoa baûy giaùc saïch ñeïp, thaønh quaû taùm giaûi trí tueä, laéng yeân nöôùc ñònh, luoân nôû hoa giaùc, duøng Nhaát thöøa laøm xe, nguõ thoâng laøm ngöïa, duøng nhaát taâm cheá ngöï ñoù, daïo ñi

treân ñöôøng taùm chaùnh. Cho ñeán höôùng ñeïp nghieâm trang hình dung, caùc thöù baùu toát trang söùc thaân theå, hoå theïn laøm y phuïc, thaâm taâm laøm traøng hoa, ñaày ñuû cuûa caûi baûy thaùnh, ngoài xoåm treân toøa töù thieàn, vaøo kho baùo ña vaên, töø tònh maïng maø sinh, uoáng nöôùc moät vò giaûi thoaùt, ñöôïc thöùc aên cam loà roát raùo, phaù taùm muoân phieàn naõo, thaønh vaên thaønh phaùp thaân, deïp phuïc boán thöù ma quaân, vieân maõn ñaïo ba Boà-ñeà”. Hoaëc chuû hoaëc baïn hoaëc nhaân hoaëc duyeân ñeàu laø Toâng kính cuoän buoâng, theå duïng cuûa taâm chöa töøng coù moät phaùp döïng laäp töø ngoaøi maø sinh. Trong Tònh Danh sôù cuûa Thieân Thai coù hoûi raèng: naøo gaáp xöù töù ñoái phaùp moân, noùi veà quaùn taâm laøm caùc thuyeát nhö vaäy v.v... yù Phaät haún nhö vaäy ö? Ñaùp: Neáu noùi trong kinh khoâng ñoái phaùp moân maø giaûi thích nghóa, thì trong phaåm Phaät ñaïo cuûa kinh ñaây, Boà-taùt Phoå Hieän Saéc Thaân hoûi Duy ma caät raèng: “Cha meï vôï con thaân thích quyeán thuoäc v.v... cuûa cö só laø nhöõng ai?”. Ñaïi só (Duy ma caät) duøng keä ñaùp raèng: “Trí ñoä meï Boà-taùt v.v...”. Tònh Danh ñaõ laø Boà-taùt taïi gia, sao khoâng coù cha meï vôï con nhaø cöûa maø chaúng y cöù vaøo söï ñeå ñaùp? Ñeàu noùi veà phaùp moân noäi haønh maø ñaùp ñoù laø phaùp bieát raèng chö Phaät Boà-taùt chaúng khôûi ñaïo phaùp hieän vieäc phaøm phu, tuy hieän vieäc phaøm ñeàu beân trong phoâ baøy ñaïo phaùp, nhö Phaät nhaäp Nieát-baøn taïi Song thoï boán caây khoâ ruïi boán caây töôi toát, ñaâu coù theå giaûi ngay laøm caây goã. Vaû laïi, Ñöùc Nhö Lai noùi chaân thaät ñeàu phoâ baøy moät nöûa hoaëc troøn ñuû, hoaëc khoâ ruïi, hoaëc toát töôi. Nay taïi trong vöôøn caây Yeâm la ôû thaønh Tyø-xaù-ly muoán noùi phaùp moân giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn, chaúng boû ñaïo phaùp, hieän veát ñoàng phaøm ôû thaønh Tyø-xaù-ly, haù chaúng phoâ baøy cuøng toät phaùp moân sôû truï ö? Trong kinh Hoa Nghieâm noùi roõ möôøi thaønh möôøi vöôøn, ñaâu chæ laø thaønh vöôøn theá gian vaäy. Trong kinh ñaây ôû phaåm Boà-taùt haïnh noùi sau noùi laø oai nghi chö Phaät coù choã tieán döøng, khoâng gì chaúng laø Phaät söï. Sao ñöôïc ñeàu laøm söï giaûi ö? Ñeàu khoâng theå tìm nghó söï daïy raên phöông tieän kheùo leùo. Bí maät phoâ baøy chaúng theå nghó baøn cuûa chö Phaät Boà-taùt. Laïi nöõa, trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Muoán noùi kinh naøy laø phaûi vaøo nhaø Nhö Lai, maëc aùo Nhö Lai, ngoài toøa Nhö Lai. Nhaø Nhö Lai laø taâm ñaïi töø bi, aùo Nhö Lai laø nhu hoøa nhaãn nhuïc, toøa Nhö Lai töùc laø taát caû phaùp khoâng”.

Hoûi: Hoa Nghieâm laø Ñoán giaùo Ñaïi thöøa coù theå ñöôïc öôùc veà haïnh

maø noùi roõ caùc phaùp moân, coøn kinh Phöông Ñaúng ñaây vaø Tieåu thöøa giaùo, sao coù theå caên cöù quaùn haïnh ñeå noùi roõ nghóa?

Ñaùp: Giaûi thoaùt cuûa chö Phaät phaûi tìm caàu ngay trong taâm haønh cuûa chuùng sinh, neáu chaúng öôùc veà quaùn haïnh sao xöùng vôùi vaên ñoù? Neáu chaúng duøng caây Yeâm- ma ôû thaønh Tyø-xaù-ly ñoái caùc phaùp moân thì chaúng

theå öôùc veà quaùn taâm maø giaûi thích. Sao ñöôïc ôû trong taâm haønh chuùng sinh maø tìm caàu giaûi thoaùt cuûa chö Phaät. Neáu chaúng ôû nôi taâm haønh maø tìm caàu giaûi thoaùt, laøm sao ñöôïc truï giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn. Neáu chaúng truï giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn thì laøm sao ngay trong moät loã chaân loâng maø thaáy caùc coõi Phaät bieán hieän töï taïi, nhö trong phaåm Baát Tö Nghì noùi roõ vaäy. Laïi laøm sao ñöôïc nhö trong kinh Phaùp Hoa noùi roõ thaân caên thanh tònh taát caû coõi nöôùc möôøi phöông ñeàu hieän trong thaân. Laïi ñaâu ñöôïc nhö trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi laø: “Voâ löôïng caùc theá giôùi, ñeàu töø taâm duyeân khôûi, voâ löôïng caùc coõi Phaät, ñeàu hieän loã chaân loâng” vaäy. Nhö tröôùc hoûi raèng: Tieåu thöøa chaúng ñöôïc öôùc veà quaùn taâm ñeå giaûi thích, thì côù sao trong kinh Thanh vaên Ñöùc Phaät vì ngöôøi chaên traâu maø noùi möôøi moät phaùp, moãi moãi beân trong ñeàu hôïp vôùi Tyø- kheo quaùn taâm, saùnh ví nhö vaäy v.v... ñaâu chaúng phaûi phöông ñaúng vaø ba taïng kinh ñoái caùc phaùp moân quaùn taâm roõ nghóa ö? Neân bieát giaùo lieãu nghóa vaø giaùo baát lieãu nghóa ñeàu laø lieãu nghóa vì chæ nhaát taâm vaäy. Do ñoù noùi vieân cô ñoái giaùo khoâng giaùo naøo chaúng vieân. Lyù taâm giaãm traûi söï khoâng söï naøo chaúng lyù. Laïi noùi: Caên gaày thì phaùp yeáu, khí roäng thì ñaïo vieân vaäy.

Hoûi: Toâng naøy cao saâu taùnh töï thieân chaân, chaúng phaûi sôù sinh cuûa sinh nhaân, chæ laø sôû lieãu cuûa lieãu nhaân, côù sao thuaät roäng coù caùc haïnh moân sai bieät?

Ñaùp: Phaøm, kheùo ñaït khaùc thöôøng thì phaùp phaùp ñeàu yeáu chæ, kheùo thoâng dò ñaïo laø vaät vaät thaûy ñeàu nhö. Phaøm, noùi lieãu nhaân töùc laø taùnh ñöùc trong chaân taâm hieän roõ, neân goïi laø lieãu nhaân. Sinh nhaân cuõng laø naêng sinh luïc ñoä, vaïn haïnh trong tín taâm neân goïi laø sinh nhaân. Sinh vaø lieãu ñeàu laø taâm, lyù vaø haïnh chaúng phaûi ngoaøi. Neáu chaúng roõ ñaây thì laáy boû muoân moái, môùi vaøo toâng ñaây töï khoâng cao thaáp. Phaøm, coù cuûa ba coõi laø duïng cuûa Boà-ñeà, goác ngoïn cuøng khaép coù khoâng dung thoâng, ñaâu ñoàng chôït ñoù maø khoâng, luø luø ñoù maø coù, nhö trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Khoâng coù hai thöù: moät laø thieän khoâng, maïnh meõ tu taát caû haïnh maø roõ taùnh khoâng. Hai laø aùc khoâng, buoâng haønh aùc maø muoán tröø saïch khieán khoâng”. Nay luaän khoâng theå ñöôïc khoâng, khoâng ñaây chaúng lìa caùc phaùp, caùc phaùp chaúng lìa khoâng ñaây. Phaûi bieát taát caû phaùp höôùng ñeán khoâng nhö bình ñeå khoâng, möôøi phöông giôùi khoâng chaúng khaùc bình khoâng, neân möôøi phöông khoâng ñeàu höôùng ñeán bình khoâng. Trong luaän Hoa Nghieâm noùi: “Neáu laø chæ tu khoâng chaúng töôûng phaùp thaân, töùc ôû nôi trí chaúng theå khôûi duïng. Neáu chæ moät höôùng sinh töôùng chaúng thaáy phaùp thaân voâ töôùng töùc thuaàn laø höõu vi”. Laïi noùi: Ñaïi bi nhö vaäy, trí tueä nhö

vaäy, vaïn haïnh nhö vaäy ñeàu laø nuoâi lôùn môùi phaùt taâm truï, môùi sinh trí tueä ñaïi bi cuûa nhaø Phaät, khieán thoùi quen töï taïi vaäy, thôøi cuõng chaúng caûi, phaùp cuõng chaúng khaùc, trí cuõng chaúng ñoåi, gioáng nhö tre lau y töïa cuõ maø thaønh. Môùi sinh vaø cuoái cuøng khoâng coù thoâ teá, cuõng nhö treû con môùi sinh maø sau lôùn laøm lôùn khoâng lôùn khaùc vaäy. Vaäy bieát haïnh moân sai bieät ñeàu vaøo trong roát raùo khoâng, khoâng coù phaân bieät. Nhö Boà-taùt Long Thoï hoûi raèng: “Neáu Boà-taùt bieát Phaät laø ruoäng phöôùc, chuùng sinh laø chaúng phaûi ruoäng phöôùc laø chaúng phaûi phaùp Boà-taùt, Boà-taùt do söùc gì maø coù theå khieán Phaät vaø suùc sinh bình ñaúng?”. Ñaùp: Boà-taùt duøng söùc Baùt nhaõ Ba-la-maät vaäy. Trong taát caû phaùp, tu taâm taát caùnh khoâng, cho neân ñoái vôùi taát caû phaùp khoâng phaân bieät, nhö suùc sinh, naêm aám, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi hoøa hôïp sinh, goïi laø suùc sinh, Phaät cuõng nhö vaäy, töø caùc thieän phaùp hoøa hôïp, giaû goïi laø Phaät. Neáu ngöôøi thöông xoùt chuùng sinh thì ñöôïc voâ löôïng phöôùc ñöùc, ñoái vôùi Phaät maø mang taâm khôûi caùc nhaân duyeân aùc thì maéc voâ löôïng toäi. Cho neân bieát taát caû phaùp roát raùo laø khoâng, neân chaúng khinh suùc sinh, chaúng mang taâm quyù Phaät. Laïi nöõa, thaät töôùng caùc phaùp laø taát caû phaùp khoâng töôùng. Trong khoâng töôùng ñoù chaúng phaân bieät laø Phaät hay laø chuùng sinh. Neáu phaân bieät töùc laø thuû töôùng, cho neân bình ñaúng quan saùt. vì vaäy, trong kinh coù keä tuïng raèng: “Trong taát caû caùc phaùp, ñeàu do ñaúng quaùn vaøo”. Trong kinh Ñaïi Phaùp Cöï noùi: “Nghóa Nieát-baøn laø xöa nay töï coù, chaúng phaûi ngöôøi laøm neân, neân goïi laø Nieát-baøn. Laïi nöõa, Nieát-baøn chaân thaät, ñoù laø taát caû theá gian hoaëc coù hoaëc khoâng, taát caû nhö vaäy ñeàu goïi laø Nieát-baøn. Neáu thuû töôùng phaân bieät thì chaúng phaûi Nieát- baøn”. Vì vaäy, neáu thaáy moät phaùp khaùc, thì maát nghóa moân duy taâm ñeä nhaát, beøn thaønh vieäc ma, neân trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “Ñoái vôùi chuùng sinh maø sinh töôûng khaùc, ñoù laø nghieäp ma, nhaøm chaùn coâng ñöùc höõu vi, laø nghieäp ma”. Neân trong tònh danh sôù cuûa Thieân Thai noùi: “Truù quaùn taâm ñaây chaúng thaáy töôùng keo laän, chaúng thaáy töôùng boá thí, maø naêng töø bi lôïi ích chuùng sinh, phaøm coù cuûa caûi, ñeàu ñem cöùu giuùp keû tuùng thieáu, taïo döïng nghieäp phöôùc, cuùng döôøng tam toân, söûa cuõ taïo môùi, tuøy hyû theo thieän. Neáu laø tröôûng giaû haønh thí trong moät thoân, nhaân thí thuyeát phaùp, ñoù thì daân ngheøo trong moät hoâm, boán chuùng nhaän thoï thí, caûm aân meán ñöùc, chaúng phaûi chæ quy taâm nhaän chòu caûm hoùa, maø taâm xan laän cuõng daàn daàn moûng nhoû. Cuõng laïi hoïc theo thí chuû ñoù xaû boû cuûa caûi maø tu phöôùc vaäy. Neáu laø moät huyeän quan ty leänh tröôûng truï chaùnh quaùn taâm, phaøm coù cuûa ñeàu hay taøi thí phaùp thí nhö vaäy, thì daân ngheøo trong moät huyeän, boán chuùng nhaän thoï thí ñeàu cuõng quy taâm nhaän chòu caûm hoùa, taâm keo laän töï nhieân döùt maát, xaû boû cuûa caûi tu phöôùc lôïi ích höng hieån.

Cho ñeán ngöôøi chuû moät quaùn moät nöôùc, quan lieâu thieân vöông ñeá chuùa, truï chaùnh quaùn taâm, chaúng thaáy keo laän hay boá thí, phaøm coù cuûa caûi, xoùt thöông daân ngheøo maøaân hueä phaân thí. Nhaân laøm thieän xaûo noùi boán giaùo phaùp, chieâu quaùn trong nöôùc, nôi coù daân ngheøo vaø boán chuùng ñoäi aân meán ñöùc kính ngöôõng quy taâm phuïng thôø thaân gaàn nhaän thoï ñaïo, nhaân ñoù maø taâm keo laän daàn moûng, ñeàu coù theå hueä thí, tu caùc nghieäp phöôùc, chuyeån töôùng giaùo hoùa, laøm vieäc aân traûi ñöùc, chaùnh ñaïo giöõ nôi loøng, ñoù thì caùc chaâu caùc quaùn, nhaân daân khaép caû nöôùc coù thieän coù aùc coù trí coù ñaïo, thí nhö moät ngoïn ñeøn ñoát neân traêm ngaøn ngoïn ñeøn, ñeøn goác laéng yeân nhöng caùc ñeøn khaùc khaép ñaày, nôi toái ñeàu saùng, saùng troïn chaúng tuyeät. Ñoù laø boán chuùng tröôûng giaû, quan ty chuû nöôùc truï phaùp moân Ñaøn Ba-la-maät voâ taän ñaêng, nhieáp taát caû chuùng sinh vaäy. Caùc chuùng sinh ñöôïc goàm ñoù trong töông lai hoaëc taïi gia hay xuaát gia ñeàu laøm quyeán thuoäc, hoaëc laøm thaân thích hoaëc laøm quan daân, hoaëc laøm ñeä töû, ñoàng sinh tònh ñoä, y baùo chaùnh baùo cao vôïi, baûy baùu voââ löôïng, ñöôïc gaëp Phaät nghe kinh, ñaïo taâm môû phaùt. Caùc chuû thí ñoù neáu ñaéc voâ sinh phaùp nhaãn, truï giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn, xöa kia boá thí nhieáp hoùa caùc chuùng sinh ñeán luùc ñaéc ñaïo, caùc chuû thí ñoù töùc ôû nôi nöôùc coù nhaân duyeân hieän baøy thaønh chaùnh giaùc, xöa kia boá thí, caùc chuùng sinh ñöôïc nhieáp hoùa ñeàu ñeán nöôùc ñoù, taát caû ñeàu coù theå xaû boû maø tu ñaïo ba thöøa. Neáu nghe thuyeát khai môû tri kieán cuûa Phaät trong kinh Phaùp Hoa, töùc ñoàng vaøo Ñaïi thöøa, nöông thöøa baùu ñoù maø ñi khaép boán phöông, vui chôi khoaùi laïc. Ñoù töùc laø Ñaïi só Tònh Danh, xöù naøo laïi ñeán thaønh Tyø-xaù-ly rieâng tìm Duy- ma-caät ö? Neân bieát neáu naêng roõ lyù chôn nhö nhaát taâm voâ taän ñaây, thì taát caû luïc ñoä töù nhieáp vaïn haïnh ñeàu khoâng coù taän, chuyeån baøy taâm keû khaùc cuõng ñoàng voâ taän, cho ñeán lôùp lôùp giaãm traûi vaøo laàn löôïc ra khoâng cuøng. Nhö ñeøn voâ taän traûi boùng phaân saùng khaép cuøng phaùp giôùi. Taâm thuaàn haønh cöùu ñoä thì Quaùn AÂm xuaát hieän, yù thöôøng vaän ñaïi töø, thì Di laëc haï sinh, laø chaïm ñöôøng ñeàu chöùng phaùp moân, gheù maét ñeàu thaønh bieån nguyeän, nuùi hang cao thaáp chuyeån phaùp luaân caên baûn. Loâng vaûy lôùn nhoû hieän khaép saéc thaân Tam- muoäi. Do ñoù, töø theå khôûi duïng duïng töï khaép cuøng, do taùnh thaønh haïnh, haïnh khoâng ngaèn meù. Nhö trôû laïi nguyeân quaùn, töø theå cuûa töï taùnh phaân hai tuïng ñoù: moät la,ø duïng haûi aán sum la thöôøng truï, nghóa laø chaân nhö baûn giaùc vaäy, voïng heát taâm laéng muoân töôïng ñeàu hieän, gioáng nhö bieån lôùn nhaân gioù noåi soùng, neáu gioù ngöng boùng döùt, nöôùc bieån laéng trong, khoâng aûnh töôïng gì chaúng hieän. Hai laø, duïng phaùp giôùi kieân minh töï taïi, töùc laø Hoa Nghieâm Tam muoäi vaäy, ng- hóa laø tu goàm vaïn haïnh, xöùng lyù thaønh ñöùc, khaép cuøng phaùp giôùi maø

chöùng Boà-ñeà. Côù sao phaân hai duïng ñoù? Duïng haûi aán tröôùc laø baûn duïng, cuõng goïi laø lyù haønh, cuõng goïi laø taùnh ñöùc, duïng Hoa Nghieâm sau laø tu haønh, cuõng goïi laø söï haønh, cuõng goïi laø tu ñöùc, hai töôùng ñaây giaû thaønh ñaïi duïng ñoù, goïi laø nhaân tu hieån taùnh, do taùnh thaønh tu. Neáu khoâng taùnh thì tu cuõng chaúng thaønh, neáu khoâng tu thì taùnh cuõng chaúng hieän. Vì vaäy, lìa taùnh khoâng tu, lìa tu khoâng taùnh neân noùi moân phaùp hieän haún ñoàng thôøi, nhaát teá lyù chaúng tröôùc sau. Ñoù thì hai maø chaúng hai, laïi chaúng hai maø hai. Taïi sao? Vì duïng Haûi aán voán ñuû laø sôû hieän, nghóa laø töï taùnh chaân nhö coù nghóa chieáu khaép phaùp giôùi vaäy. Duïng Hoa Nghieâm laø naêng hieän, vì tu haønh kheá lyù naêng thaønh vaïn haïnh vaäy. Naêng sôû coù khaùc, goác ngoïn tôï phaân thì chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, naêng thaønh dieäu haïnh.

Hoûi: Ñaõ laáy taâm laøm toâng, côù sao trong giaùo laïi noùi luaän phaù saéc taâm, vaäy taâm naøo ñaùng laøm toâng, taâm naøo ñaùng phaù?

Ñaùp: Taâm coù hai thöù: moät laø tuøy nhieãm tònh khôûi neân voïng taâm, maø khoâng töï theå, chæ laø tieàn traàn theo caûnh coù khoâng, tuøy traàn sinh dieät, chæ phaù taâm ñoù. Tuy noùi ñaùng phaù, maø khoâng choã phaù,vì khoâng taùnh vaäy. Trong phaåm Phaù Tình ôû Baùch Luaän noùi: “Thí nhö ngöôøi ngu luùc thaáy noùng ñoát chaùy voïng sinh töôûng ñeán nöôùc, theo ñoù maø meät nhoïc, ngöôøi trí baûo raèng: ñoù chaúng phaûi nöôùc vaäy”. Vì ñoaïn töôûng kia maø chaúng vì phaù nöôùc, caùc phaùp nhö vaäy töï taùnh voán khoâng, chuùng sinh chaáp thuû töôùng neân dính keït, vì phaù ñieân ñaûo ñoù neân noùi phaù, thaät khoâng choå phaù. Hai la,ø thöôøng truï chaân taâm, khoâng bieán ñoåi khaùc, töùc laäp taâm ñaây ñeå laøm toâng kính. Trong Thöùc luaän noùi: “Taâm coù hai thöù: moät laø, taâm töông öng, nghóa laø voïng thöùc hö voïng phaân bieät, cuøng töông öng vôùi phieàn naõo kieát söû. Hai laø, taâm chaúng töông öng, ñoù laø ñeä nhaát nghóa ñaõ thöôøng truï, xöa nay moät töôùng töï taùnh taâm thanh tònh”. Nay noùi phaù, ñoù laø taâm töông öng, coøn taâm chaúng töông öng laäp laøm toâng baûn. Do ñoù, taát caû ñöôøng giaãm böôùc töï ñi, voâ bieân moân phöông tieän giaùo hoùa keû khaùc, ñeàu laáy taâm laøm goác, goác laäp maø ñaïo sinh, muoân phaùp roãng rang, toâng moät khoâng töôùng, muoán neâu moät che khaép, chæ muoái bieát bieån, töùc laø chaân taâm thöôøng truï chaúng ñoäng ñaây vaäy.

Hoûi: Giaùc taùnh cuûa chuùng sinh laø thieân chaân töï nhieân, sao phaûi möôïn nhaân duyeân vaên nghóa vaïch baøy? Voán töï khoâng ung nhoït, chôù laøm toån thöông ñoù vaäy.

Ñaùp: Neáu chaáp taùnh ñaây quyeát ñònh laø töï nhieân, neân phaûi hieän taïi suy baøy coù lyù cuûa töï nhieân. Vaû laïi, nhö baûn taùnh, do phaùp gì laøm töï theå? Nhö trong kinh Thuû laêng nghieâm noùi: “Phaät baûo A-nan: nay ta môû baøy phöông tieän chaân thaät nhö vaäy ñeå chæ baûo oâng, maø oâng coøn chöa ngoä,

laàm hoaëc laøm töï nhieân, töï phaûi luyeän roõ coù theå töï nhieân. OÂng haõy troâng xem trong thaáy saùng ñeïp ñaây, laáy gì laøm töï, thaáy ñaây laïi laáy saùng laøm töï hay laáy toái laøm töï, laáy khoâng laøm töï hay laáy bít laøm töï? A-nan! Neáu laáy saùng laøm töï theå thì neân chaúng thaáy bít. Nhö vaäy cho ñeán caùc töôùng toái v.v... laáy laøm töï, thì ôû luùc saùng taùnh thaáy bò ñoaïn dieät, laøm sao thaáy saùng? Neân bieát taùnh haèng thöôøng chaúng theo duyeân sinh, neáu tuøy theo phaùp toái saùng huyeãn hoùa duøng laøm töï theå, thì luùc caùc phaùp saùng toái v.v... duyeân maát, taùnh ñoù neân phaûi theo ñoaïn dieät”.

Hoûi: Baûn taùnh ñaõ chaúng phaûi töï nhieân, thì phaûi laø taùnh cuûa nhaân duyeân chaêng?

Ñaùp: Taùnh ñoù neáu laø nhaân duyeân laøm theå, thì nay suy phaùp gì laøm nhaân phaùp gì laøm duyeân? Neân phaûi xaùc ñònh theå taùnh chaân thaät nhö trong kinh noùi: “A-nan noùi: Haún taùnh thaáy dieäu ñaây chaúng phaûi töï nhieân, nay con phaùt minh ñoù laø taùnh nhaân duyeân, taâm coøn chöa toû saùng, xin hoûi Ñöùc Nhö Lai nghóa ñoù theá naøo maø hôïp taùnh nhaân duyeân?”. Phaät baûo: “OÂng noùi laø nhaân duyeân, ta laïi hoûi oâng, nay oâng nhaân thaáy taùnh thaáy hieän tieàn, thaáy ñoù laø nhaân saùng coù thaáy hay nhaân toái coù thaáy? Nhaân khoâng coù thaáy hay nhaân bít coù thaáy? A-nan! Neáu nhaân saùng maø coù thì neân chaúng thaáy toái, neáu nhaân toái maø coù thì neân chaúng thaáy saùng. Nhö vaäy cho ñeán nhaân khoâng nhaân bít, cuõng ñoàng vôùi saùng toái vaäy. Laïi nöõa, A-nan! Thaáy ñaây laø duyeân saùng coù thaáy hay duyeân toái coù thaáy? Duyeân khoâng coù thaáy hay duyeân bít coù thaáy? A-nan! Neáu duyeân khoâng maø coù thì neân chaúng thaáy bít, neáu duyeân bít maø coù thì neân chaúng thaáy khoâng. Nhö vaäy cho ñeán duyeân saùng duyeân toái cuõng ñoàng vôùi khoâng bít. Phaûi bieát tinh giaùc dieäu minh nhö vaäy, chaúng phaûi nhaân chaúng phaûi duyeân, cuõng chaúng phaûi töï nhieân, chaúng phaûi chaúng töï nhieân, khoâng chaúng phaûi, chaúng chaúng phaûi, khoâng phaûi chaúng phaûi phaûi, lìa taát caû töôùng töùc taát caû phaùp. Nay oâng laøm sao ôû trong ñoù maø chæ baøy taâm, duøng caùc thöù hyù luaän danh töôùng theá gian maø ñöôïc phaân bieät, nhö duøng baøn tay naém xoa hö khoâng, chæ theâm töï nhoïc, hö khoâng laøm sao tuøy theo oâng naém baét”. A-nan baïch Phaät raèng: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Haún taùnh dieäu giaùc chaúng phaûi nhaân chaúng phaûi duyeân. Côù sao Theá Toân thöôøng giaûng noùi cho caùc Tyø-kheo laø taùnh thaáy coù ñuû boán thöù duyeân. Ñoù laø nhaân khoâng nhaân saùng nhaân taâm vaø nhaân maét, nghóa aáy theá naøo?”. Phaät baûo A-nan: “Ta noùi caùc töôùngquaân duyeân ôû theá gian chaúng phaûi laø nghóa ñeä nhaát. A-nan! Ta laïi hoûi oâng, caùc ngöôøi trong theá gian noùi ta naêng thaáy. Theá naøo goïi laø thaáy, thaá naøo laø chaúng thaáy?”. A-nan thöa: “Ngöôøi ñôøi nhaân nôi nhaät nguyeät ñeøn saùng maø thaáy caùc thöù töôùng, goïi ñoù laø thaày. Neáu khoâng ba thöù aùnh saùng ñoù thì

khoâng theå thaáy”. Phaät baûo: “A-nan! Neáu luùc khoâng saùng goïi laø chaúng thaáy, thì neân chaúng thaáy toái, neáu haún thaáy toái thì ñoù chæ laø khoâng saùng, côù sao khoâng thaáy? A-nan! Neáu taïi luùc toái khoâng thaáy saùng neân goïi laø chaúng thaáy nay taïi luùc saùng, chaúng thaáy töôùng toái, laïi goïi laø khoâng thaáy hai töôùng nhö vaäy ñeàu goïi laø chaúng thaáy. Neáu laø hai töôùng töï laán ñoaït nhau, chaúng phaûi taùnh thaáy cuûa oâng ôû trong ñoù taïm khoâng, nhö vaäy thì bieát caû hai ñeàu goïi laø thaáy. Côù sao chaúng thaáy? Cho neân A-nan! Nay oâng phaûi bieát, luùc thaáy saùng thì thaáy chaúng phaûi laø saùng, luùc thaáy toái thì thaáy chaúng phaûi laø toái, luùc thaáy khoâng thì thaáy chaúng phaûi laø khoâng, luùc thaáy bít thì thaáy chaúng phaûi laø bít. Boán nghóa thaønh töïu, oâng laïi neân bieát, luùc thaáy taùnh thaáy, thaáy chaúng phaûi (taùnh) thaáy, (taùnh) thaáy coøn lìa thaáy, thaáy chaúng theå kòp, côù sao laïi noùi nhaân duyeân töï nhieân vaø töôùng hoøa hôïp? Caùc oâng laø haøng Thanh vaên keùm heïp khoâng bieát, chaúng theå thoâng ñaït thaät töôùng thanh tònh. Nay ta chæ baøy oâng phaûi kheùo tö duy, khoâng ñöôïc bieáng löôøi treân ñöôøng Boà-ñeà vi dieäu. Neân bieát noùi nhaân duyeân töï nhieân ñeàu thuoäc ngoân luaän theá gian, ñaøm baøn chaân tuïc coù khoâng ñeàu laø thöùc taâm phaân bieät. Ngay luùc thaáy taùnh ñaâu löu thaáy nghe, taïi khi phaùt minh sao laïc vaøo ngoân ngöõ tö duy”.

Hoûi: Taùnh dieäu minh ñoù ñaõ chaúng phaûi nhaân duyeân töï nhieân, thì khoâng coù moät phaùp chaúng töø hoøa hôïp maø sinh, nhö chaân nhö khoâng sôû chöùng, do ñaâu maø phaùt dieäu tín naêng chöùng, thì caûnh trí hoøa hôïp naêng thaønh thaáy taùnh?

Ñaùp: Neáu ngoaøi trí coù chaân nhö thì coù theå laøm sôû chöùng, ngoaøi chaân nhö coù trí thì coù theå laøm naêng chöùng. Nay ngoaøi trí khoâng nhö, ngoaøi nhö khoâng trí, muoán ñem phaùp gì laøm hoøa hôïp vaø chaúng phaûi hoøa hôïp ö? Nhö trong kinh noùi: “Phaät baûo A-nan: tuy oâng tröôùc ñaõ toû ngoä taùnh baûn giaùc dieäu minh, taùnh chaúng phaûi nhaân duyeân chaúng phaûi töï nhieân, maø coøn chöa roõ giaùc nhö vaäy voán chaúng phaûi hoøa hôïp sinh vaø chaúng hoøa hôïp. A-nan! Nay ta laïi laáy tieàn traàn ñeå hoûi oâng, nay oâng coøn vì taát caû theá gian voïng töôûùng hoøa hôïp caùc taùnh nhaân duyeân, maø töï nghi hoaëc taâm chöùng Boà-ñeà hoøa hôïp khôûi neân, thì nhö nay oâng vôùi tinh thaáy dieäu tònh laø cuøng saùng hoøa hay cuøng toái hoøa? Cuøng thoâng hoøa hay cuøng bít hoøa? Neáu cuøng saùng hoøa, thì oâng nhìn saùng ñang saùng hieän tieàn, xöù naøo laø thaáy taïp? Töôùng thaáy coù theå raønh reõ, taïp hình töôïng naøo? Neáu chaúng phaûi thaáy côù sao thaáy saùng. Neáu töùc thaáy, theá naøo laø thaáy thaáy, haún thaáy vieân maõn, xöù naøo hoøa saùng? Neáu saùng vieân maõn chaúng neân thaáy hoøa, thaáy haún khaùc saùng, taïp thì maát danh töï töôùng saùng kia, taïp maát taùnh saùng, hoøa saùng chaúng phaûi nghóa. Toái kia cuøng thoâng vaø caùc

thöù bít cuõng laïi nhö vaäy. Laïi nöõa A-nan! Nay oâng vôùi tinh thaáy dieäu tònh laø cuøng saùng hôïp hay cuøng toái hôïp? Laø cuøng thoâng hôïp hay cuøng bít hôïp? Neáu cuøng saùng hôïp thì ñeán luùc toái töôùng saùng ñaõ kieät, thaáy ñoù töùc chaúng hôïp cuøng caùc toái, côù sao thaáy toái? Neáu luùc thaáy toái chaúng hôïp cuøng toái maø hôïp cuøng saùng laø neân chaúng phaûi thaáy saùng. Ñaõ chaúng thaáy saùng. Ñaõ chaúng thaáy saùng, côù sao saùng hôïp? Roõ raøng saùng chaúng phaûi toái, toái kia cuøng thoâng vaø caùc thöù bít cuõng laïi nhö vaäy”. A-nan baïch Phaät raèng: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Nhö con tö duy thì dieäu giaùc ñaây nguyeân cuøng caùc duyeân traàn vaø taâm nieäm löïc chaúng phaûi hoøa hôïp ö?”. Phaät baûo: “Nay oâng laïi noùi giaùc chaúng phaûi hoøa hôïp. Ta laïi hoûi oâng, tinh thaáy dieäu ñaây chaúng phaûi hoøa hôïp laø chaúng phaûi saùng hoøa hay chaúng phaûi toái hoøa? Chaúng phaûi thoâng hoøa hay chaúng phaûi bít hoøa? Neáu chaúng phaûi saùng hoøa thì thaáy vaø saùng haún coù bôø ranh. OÂng hay troâng kyõ, nôi naøo laø saùng, nôi naøo laø thaáy? Taïi thaáy hay taïi saùng töï naøo laøm bôø? A-nan! Neáu trong khoaûng saùng haún khoâng thaáy, thì chaúng töôùng kòp, töï chaúng thaáy töôùng saùng ñoù taïi ñaâu, bôø sao sao thaønh? Toái kia vaø thoâng cuøng caùc thöù bít cuõng laïi nhö vaäy. Laïi nöõa, tinh thaáy dieäu chaúng phaûi hoøa hôïp laø chaúng phaûi saùng hôïp hay chaúng phaûi toái hôïp? Chaúng phaûi thoâng hôïp hay chaúng phaûi bít hôïp? Neáu chaúng phaûi saùng hôïp thì thaáy vaø saùng taùnh töôùng traùi nhau, nhö tai vaø saùng troïn chaúng cuøng xuùc, thaáy laïi chaúng bieát töôùng saùng taïi ñaâu. Côù sao luyeän saùng hôïp chaúng phaûi hôïp lyù? Toái kia cuøng thoâng vaø caùc thöù bít cuõng laïi nhö vaäy? Cho ñeán, Phaät baûo Phuù laâu na: “OÂng tuy tröø nghi maø caùc hoaëc khaùc chöa saïch. Nay ta laïi duøng caùc söï hieän tieàn ôû theá gian ñeå hoûi oâng, oâng haù chaúng nghe Dieãn- nhaõ-ñaït- ña ôû trong thaønh Thaát- la, chôït luùc saùng sôùm duøng göông soi maët, meán thích ñaàu maøy maét trong göông coù theå thaáy, saân traùch ñaàu mình khoâng thaáy maët maét, cho ñoù laø quyû mî, baát chôït maø chaïy cuoàng, yù oâng nghó theá naøo? Ngöôøi ñoù nhaân gì baát chôït chaïy cuoàng?”. Phuù-laâu-na thöa: “Taâm ngöôøi ñoù cuoàng, ngoaøi ra khoâng gì khaùc”. Phaät baûo: “Dieäu giaùc troøn saùng, voán troøn saùng dieäu, ñaõ goïi laø voïng, laøm sao coù nhaân? Neáu coù sôû nhaân, sao goïi laø voïng? Töï caùc voïng töôûng chuyeån ñoåi cuøng laøm nhaân. Töø meâ tích chöùa meâ traûi qua soá kieáp nhö buïi traàn, tuy Phaät phaùt minh coøn chaúng theå quay trôû laïi. Nhaân meâ nhö vaäy, meâ nhaân töï coù, bieát meâ khoâng nhaân, voïng khoâng nôi töïa, coøn khoâng coù sinh muoán gì laøm dieät. Ñaéc Boà-ñeà laø nhö ngöôøi luùc vöøa tænh nguû noùi vieäc trong moäng, taâm neáu tinh saùng, muoán nhaân duyeân gì ñeå laáy vaät trong moäng, huoáng gì khoâng nhaän, voán khoâng choå coù. Nhö Dieãn-nhaõ-ñaït-ña ôû trong thaønh kia ñaâu coù nhaân duyeân, töï khieáp sôï ñaàu mình maø chaïy, chôït nhieân heát cuoàng,

ñaàu chaúng phaûi ngoaøi maø ñöôïc, neáu chöa heát cuoàng, cuøng naøo soùt maát. Phuù-laâu-na! Taùnh voïng nhö vaäy, nhaân gì laø toàn taïi? OÂng chôù tuøy theo phaân bieät theá gian nghieäp quaû chuùng sinh ba thöù töông tuïc, ba duyeân ñoaïn vaäy. Ba nhaân chaúng sinh thì Dieãn nhaõ- ñaït- ña- trong taâm oâng taùnh cuoàng töï heát. Heát töùc laø Boà-ñeà, taâm saùng saïch hôn voán khaép phaùp giôùi chaúng töø ngöôøi maø ñöôïc, naøo gaù nhoïc nhaèn khaéng khít tu chöùng”. Cho ñeán Phaät baûo A-nan: “Töùc nhö Dieãn-nhaõ-ñaït-ña ôû trong thaønh nhaân duyeân taùnh cuoàng neáu ñöôïc dieät tröø, thì chaúng taùnh cuoàng töï nhieân maø ra. Nhaân duyeân töï nhieân, lyù cuøng taän taïi ñaây. A-nan! Dieãn nhaõ- ñaït- ña

-ñaàu voán töï nhieân, voán töï nhieân ñoù khoâng nhieân chaúng phaûi töï. Bôûi nhaân gì khieáp sôï ñaàu mình maø chaïy cuoàng? Neáu ñaàu töï nhieân do nhaân duyeân neân cuoàng. Sao chaúng töï nhieân do nhaân duyeân neân maát? Ñaàu voán chaúng maát, cuoàng sôï voïng ra, chöa töøng ñoåi khaùc naøo gaù nhaân duyeân, cuoàng voán töï nhieân voán coù cuoàng sôï, ñang luùc chöa cuoàng, cuoàng ngaàm taïi ñaâu? Chaúng cuoàng töï nhieân, ñaàu voán khoâng voïng, vì sao cuoàng chaïy? Neáu ngoä ñaàu goác hay bieát cuoàng chaïy, nhaân duyeân töï nhieân ñeàu laø ñuøa côït, cho neân ta noùi ba duyeân ñoaïn vaäy töùc taâm Boà-ñeà. Taâm Boà-ñeà sinh, taâm sinh dieät dieät. Ñaây chæ sinh dieät, dieät sinh ñeàu heát khoâng coâng duïng ñaïo. Neáu coù töï nhieân nhö vaäy laø saùng, taâm töï nhieân sinh, taâm sinh dieät dieät, ñoù cuõng laø sinh dieät, khoâng sinh dieät laø goïi laø töï nhieän. Thí nhö caùc töôùng theá gian taïp hoøa thaønh moät theá, goïi laø taùnh hoøa hôïp. Chaúng phaûi hoøa hôïp thì goïi laø taùnh goác coäi, baûn goác coäi chaúng phaûi nhieân, hoøa hôïp chaúng phaûi hôïp, hôïp nhieân ñeàu lìa, lìa hôïp ñeàu chaúng phaûi, caâu naøy môùi goïi laø khoâng phaùp hyù luaän, Boà-ñeà Nieát-baøn coøn ôû xa vôøi”.

Giaûi thích neáu ngoä ñaàu mình hay bieát nhaân duyeân chaïy cuoàng töï nhieân ñeàu laø hyù luaän, neáu thaät phaùt minh ngoä roõ ñaàu mình, chaân taùnh moät linh chaúng ñoäng chaúng tònh, chaúng phaûi ñöôïc chaúng phaûi maát, chaúng phaûi sinh chaúng phaûi dieät, chaúng phaûi hôïp chaúng phaûi lìa, thì bieát töø voâ thuûy ñeán nay, thui thuûi ba coõi, chaïy cuoàng saùu thuù, laø meâ laø ñaûo laø doái laø roãng, ñeàu laø tình töôûng keát thaønh, thöùc taâm coå ñoäng, thì bieát chaân taùnh baûn giaùc, chaúng phaûi nhaân chaúng phaûi duyeân cuõng chaúng phaûi töï nhieân, chaúng phaûi chaúng töï nhieân, chaúng phaûi hoøa chaúng phaûi hôïp, chaúng phaûi hoøa hôïp, ñeàu thaønh hyù luaän, ñeàu ñoïa taø töï. Vaû laïi, chaân taâm khoâng truï, ñaâu coøn danh töôùng cuøng vôùi xöù sôû. Neáu muoán duøng thöùc taâm löôøng ñaït, cuù nghóa so löôøng maø caàu chaân thaät laø nhö buoäc gioù baét aûnh. Lyù coù theå vaäy ö? Do ñoù, Toå sö noùi: “Chaúng phaûi töï nhieân, chaúng phaûi nhaân duyeân, dieäu cuûa trong dieäu, huyeàn trong huyeàn, sum la muoân töôïng hieän trong saùng, taàm ñoù khoâng thaáy coù caên nguyeân”. Phaân taùch

nhö treân, ñoù laø ngöôøi chöa bieát ñaàu mình chöa hay chaïy cuoàng, khieán lìa caâu tuyeät quaáy, döùt ñöôøng ngoân ngöõ tö duy, ñoù môùi baét ñaàu tröø phaùp cuûa theá gian phaân bieät hyù luaän. ÔÛ töï taùnh thaáy trong cuûa ñaïi ñaïo, coøn nhö thöøa xa, neân phaûi thaân gaàn ñeán, chaúng ñôïi phaûi nôi tôï göông soi hình dung, cöù phaûi maét taâm töông tôï, nhö ngöôøi uoáng nöôùc môùi coù theå laïnh noùng töï bieát. Neân noùi: chæ chöùng môùi bieát khoù theå löôøng, chöa ñeán nôi laø nhoïc töï cuoàng meâ.

Hoûi: Phaùp moân voâ löôïng ñeàu coù coâng phaù chaáp hieån ñaïo, côù sao rieâng taùn thaùn nhaát taâm laáy laøm cöông coát.

Ñaùp: Ñaây laø môùi ñaàu khôûi hoaëc, tröôùc tieân phaùt nguyeän, goác cuûa meâ ngoä, caên do cuûa nhieãm tònh. Neân noùi: Chí dieäu linh thoâng, nhaém ñoù goïi laø thoâng, thì ngoaøi taâm khoâng ñaïo, ngoaøi ñaïo khoâng taâm, vi dieäu saâu maàu, phaøm tieåu chaúng theå phaân, Boà-taùt phaân bieät, thì Phaät roõ toät cuøng. Vì haøng Nhò thöøa kia chæ giaùc töù truï, chaúng roõ voâ minh, bieát cuûa nôi khôûi voâ minh ñaây chaúng phaûi caûnh ñoù vaäy. Haøng Boà-taùt ñaàu tieân trong Thaäp tín luùc môùi phaùt taâm, töùc quaùn töï taùnh baûn thöùc theå cuûa duyeân khôûi nhaân quaû, ñöôïc thaønh chaùnh tín. Trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa: Boà-taùt môùi khôûi tröôùc neân quaùn caùc phaùp nhaân duyeân nhö thaät”, nghóa laø ñaây vaäy. Nhaân duyeân nhö thaät khoâng gì chaúng phaûi laø baûn thöùc nhaát taâm. Ñoù laø môùi ñaàu cuûa phaùt chaân vaäy. Trong luaän Khôûi Tín noùi: “Vì baát giaùc moät phaùp giôùi neân taâm chaúng töông öng, voâ minh phaân bieät sinh caùc taâm nhieãm”. Moät phaùp giôùi töùc laø chaân taâm khoâng hai laøm moät phaùp giôùi. Ñaây chaúng phaûi moät nhö toaùn soá noùi: nghóa laø nhö lyù hö dung, bình ñaúng khoâng hai neân goïi laø moät, ñoù laø môùi ñaàu cuûa khôûi hoaëc vaäy. Laïi nhaân chaúng bieát laøm chuùng sinh, roõ voâ minh ñaây laø thaønh chö Phaät, ñoù laø goác cuûa meâ ngoä vaäy. Laïi, moät phaùp giôùi laø toaøn theå toaøn laøm moân sinh dieät, toaøn theå toaøn laøm moân chaân nhö, thuaän phaùp giôùi thì ra khoûi giaûi thoaùt, traùi phaùp giôùi thì troùi buoäc luaân hoài. Ñoù laø caên do cuûa nhieãm tònh vaäy. Vì theá, ngaøn thaùnh kính ngöôõng ñoù laøm meï laøm thaày, caùc hieàn quay veà ñoù nhö daãn daét laø cöông coát cuûa caùc kinh laø chæ nam cuûa muoân phaùp. Toùm laïi maø noùi laø khoâng kòp ôû ñaây vaäy. Neân trong kinh noùi: “Taâm laøm goác phaùp, taâm taïo thieân ñöôøng, taâm laøm ñòa nguïc, neáu lìa taâm chuùng sinh thì ñaâu coù moïi söï chaân tuïc v.v... vì taát caû phaùp chæ nhö aûnh höôûng vaäy”. Nhö Cö só Höôùng noùi: “AÛnh do hình khôûi, vang theo tieáng laïi, ñuøa boùng nhoïc hình, chaúng bieát hình laø goác cuûa boùng, lôùn tieáng ngöng vang, chaúng bieát tieáng laø caên cuûa vang vaäy. Tröø thaân phieàn naõo maø caàu Nieát-baøn laø duï nhö boû hình maø tìm boùng, lìa taâm chuùng sinh maø caàu Phaät ñaïo, laø duï nhö im tieáng maø tìm vang. Neân bieát meâ ngoä moät ñöôøng, trí ngu chaúng phaûi

rieâng bieät, khoâng teân laøm teân, nhaân teân ñoù thì phaûi quaáy sinh vaäy, khoâng lyù laøm lyù, nhaân lyù ñoù thì tranh luaän khôûi vaäy. Huyeãn laøm chaúng phaûi chaân, ai quaáy ai phaûi? Hö voïng chaúng phaûi thaät, naøo coù naøo khoâng? Gaàn bieát ñöôïc khoâng choã ñöôïc, maát khoâng choã maát vaäy. Neân bieát chæ roõ nhaát taâm thì muoân phaùp ñeàu laéng. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Tröôûng Giaû Giaûi Thoaùt noùi cuøng Thieän Taøi raèng: “Neáu toâi muoán thaáy theá giôùi An laïc cuûa Ñöùc A-di-ñaø Nhö Lai, thì tuøy yù lieàn thaáy, neáu toâi muoán thaáy Ñöùc Kim Quang Minh Nhö Lai ôû theá giôùi Chieân- Ñaøn, Ñöùc Baûo Quang Minh Nhö Lai ôû theá giôùi Dieäu höông, Ñöùc Baûo Lieân Hoa Quang Minh Nhö Lai ôû theá giôùi Lieân hoa, Ñöùc Tòch Tónh Quang Nhö Lai ôû theá giôùi Dieäu kim, Ñöùc Baát Ñoäng Nhö Lai ôû theá giôùi Dieäu hyû, Ñöùc Sö töû Nhö Lai ôû theá giôùi Thieän truï, Ñöùc Nguyeät giaùc Nhö Lai ôû theá giôùi Kính quang minh, Ñöùc Tyø-loâ-giaø-na Nhö Lai ôû theá giôùi Baûo sö töû trang nghieâm, taát caû nhö vaäy thaûy ñeàu lieàn thaáy, nhöng caùc Ñöùc Nhö Lai kia chaúng ñeán nôi naøy, thaân toâi cuõng chaúng ñeán caùc theá giôùi aáy. Bieát taát caû chö Phaät vaø taâm toâi thaûy ñeàu nhö moäng. Bieát taát caû Phaät gioáng nhö aûnh töôïng, töï taâm nhö nöôùc. Bieát taát caû chö Phaät coù caùc saéc töôùng cho ñeán töï taâm thaûy ñeàu nhö huyeãn. Bieát taát caû chö Phaät vaø taâm mình thaûy ñeàu nhö vang. Toâi bieát nhö vaäy, nghó nhôù nhö vaäy, thaáy ñöôïc chö Phaät ñeàu do töï taâm. Naøy Thieän nam! Phaûi bieát Boà-taùt tu phaùp cuûa chö Phaät laøm saïch coõi nöôùc chö Phaät, tích taäp dieäu haïnh, ñieàu phuïc chuùng sinh, phaùt theä nguyeän lôùn, vaøo nhaát thieát trí töï taïi du hyù, moân giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn, ñaéc Boà-ñeà Phaät hieän thaàn thoâng lôùn ñi khaép taát caû möôøi phöông phaùp giôùi, duøng trí vi teá vaøo khaép caùc kieáp, taát caû nhö vaäy ñeàu do töï taâm. Cho neân, naøy Thieän nam! Phaûi duøng thieän phaùp hoã trôï töï taâm, phaûi duøng nöôùc phaùp ñöôïm nhuaàn töï taâm phaûi duøng caûnh giôùi röûa saïch töï taâm, phaûi duøng tinh taán kieân coá töï taâm, phaûi duøng nhaãn nhuïc phaúng laëng töï taâm, phaûi duøng trí chöùng saïch traéng töï taâm, phaûi duøng trí tueä saùng lôïi töï taâm, phaûi duøng töï taïi cuûa Phaät khai môû töï taâm, phaûi duøng bình ñaúng cuûa Phaät roäng lôùn töï taâm, phaûi duøng möôøi löïc cuûa Phaät soi xeùt töï taâm”. Trong sôù thích noùi: “Taâm bao goàm muoân phaùp, nghóa laø chaúng phaûi chæ moät nieäm quaùn thaät do ôû töï taâm, vaïn haïnh cuûa Boà-taùt, theå duïng cuûa Phaät quaû cuõng chaúng lìa taâm, cuõng deïp maát loãi cuûa voïng chaáp, nghóa laø tính raèng muoân phaùp ñeàu taâm, ñaûm nhaäm ñoù laø Phaät, rong ruoãi muoân haïnh ñaâu chaúng phaûi luoáng nhoïc. Nay noùi roõ taâm tuy töùc Phaät nhöng töø laâu bò traàn lao che phuû, neân duøng muoân haïnh taêng tu khieán noù saùng suoát, chæ noùi muoân haïnh do taâm, chaúng noùi khoâng tu laø phaûi. Laïi nöõa, muoân phaùp töùc taâm, tu naøo ngaïi taâm, neân noùi cuoäng buoâng bieán hoùa chæ ôû taïi taâm, thoï yeåu

ñöôïc maát chæ taâm laøm chuû. Neân thô coù ba traêm leõ moät lôøi coù theå che, giaùo coù naêm ngaøn leõ moät taâm coù theå suoát ñoù, thaät laø beán bôø aùch yeáu cuûa vaøo ñaïo, laø göông cao soi saùng cuûa tu haønh. Thaät coù nghóa laø saâu goàm yeáu chæ cuûa Phaät, kheùo ñaït chaân khoâng, cuùi ñaàu daét tay maø ñeàu vaøo vieân nhaân, phaùt nieäm daáy taâm maø ñeàu ñoàng baûn quaû, ñaøo bôùi ñaát khoâ cuûa phaøm phu maø thaáy suoái nöôùc cuûa chö Phaät, ruùt maàm khoâ chaùy cuûa nhò thöøa maø keát quaû thaät cuûa thöôøng laïc, bieán thuoác ñoäc maø thaønh cam loà, chuyeån toâ laïc maø laøm ñeà hoà tònh cha con maø toaøn giao nhaø baùu, phuûi veát traàn maø choùng môû kho baùu. Nay bieân ghi cuûa Toâng kính chæ taän cuøng chaùnh toâng cuûa Phaät toå. Neáu muoán thaáy ñaïo tu haønh, khoâng vöôït khoûi trong töï thaân taâm. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng raèng: “Thaân laø kho chaùnh phaùp, taâm laø ñeøn voâ ngaïi, soi roõ caùc phaùp khoâng, goïi laø ñoä chuùng sinh”. Neân bieát thaân laø phaùp tuï, khoâng moät phaùp naøo vöôït ngoaøi ruoäng thaân tu, taâm laø aùnh saùng tueä, khoâng moät trí naøo lìa bieån taâm ta. Neáu meâ ñoù thì thaân laø khoå tuï nguoàn bònh, taâm laøm giaëc oaùn voâ minh, tröôùc phaûi xeùt veát sôû trò loãi laàm, môùi laäp moân naêng trò coâng ñöùc, thì taát caû chuùng sinh taïo neân loãi laàm khoâng gì vöôït khoûi thaân taâm. Neáu muoán ñoái trò chæ duøng giôùi vaø tueä, neáu tu thaân giôùi thì giôùi gaáp maø dieäu haïnh thaønh, neáu tu taâm tueä thì thöøa gaáp maø chaân taùnh hieän, neân ñöôïc thöøa giôùi ñeàu gaáp, lyù haïnh ñeàu tìm, chaùnh laø hoå töôùng giuùp ñôû môùi vaøo Toâng kính, trong ngoaøi soi saùng moät ñaïo thanh hö. Nhö trong kinh Ñaïi Nieát- baøn noùi: “Laïi nöõa, chaúng tu thaân laø khoâng theå quaùn thaân, tuy khoâng loãi laàm maø thöôøng laø oaùn. Naøy Thieän nam! Thí nhö gaõ nam coù oaùn thöôøng theo ñuoåi doø tìm tieän lôïi, ngöôøi trí bieát roài buoäc taâm caån thaän gìn giöõ. Neáu chaúng caån thaän gìn giöõ thì seõ bò haïi, thaân taát caû chuùng sinh cuõng nhö vaäy. Thöôøng duøng caùc thöù uoáng aên noùng laïnh giuùp nuoâi. Neáu chaúng giuùp nuoâi gìn giöõ nhö vaäy töùc seõ bò tan hoaïi. Naøy Thieän nam! Nhö Baø- la-moân phuïng thôø hoûa thieân, thöôøng duøng höông hoa taùn thaùn leã baùi cuùng döôøng phuïng thôø kyø haïn ñuû traêm naêm, neáu moät luùc xuùc chaïm sau ñoù löûa thieâu ñoát tay ngöôøi, hoûa ñoù tuy ñöôïc cuùng döôøng nhö vaäy, maø troïn khoâng moät nieäm baùo ñaùp aân ngöôøi phuïng thôø. Taát caû chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy, tuy traûi qua nhieàu naêm duøng caùc thöù höông hoa anh laïc y phuïc uoáng aên ñoà naèm thuoác thang toát laønh maø chu caáp ñoù, neáu gaëp caùc duyeân xaáu aùc trong ngoaøi, töùc lieàn hoaïi dieät, ñeàu chaúng nghó nhôù aân ngaøy tröôùc cung caáp y phuïc v.v... Naøy Thieän nam! Thí nhö coù vò vua nuoâi boán con raén ñoäc ñaët ñeå noù trong moät hoäp, ñem giao moät ngöôøi vaø baûo troâng nom nuoâi döôõng. Trong boán con raén ñoù nhaèm coù con sinh saân thì coù theå haïi ngöôøi, ngöôøi ñoù khieáp sôï, thöôøng luoân tìm kieám thöùc aên

uoáng tuøy thôøi cung caáp gìn giöõ. Raén ñoäc boán ñaïi trong taát caû chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy. Neáu moät ñaïi saân thì coù theå hoaïi thaân. Naøy Thieän nam! Nhö ngöôøi maéc beänh laâu ngaøy phaûi neân thí taâm tìm caàu thaày thuoác chöõa trò, neáu chaúng caàn caàu haún cheát khoâng nghi ngôø thaân taát caû chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy, thöôøng phaûi thaâu toùm chôù khieán buoâng lung neâu buoâng lung thì beøn hoaïi dieät. Naøy Thieän nam! Thí nhö cheùn bình chaúng nhaãn chòu gioù möa ñaùnh neùm daäp vuøi. Thaân taát caû chuùng sinh cuõng nhö vaäy, khoâng nhaãn chòu ñoùi khaùt noùng laïnh gioù möa ñaùnh neùm maéng aùc. Naøy Thieän nam! Nhö ung nhoït chöa chín phaûi kheùo gìn giöõ, chôù khieán ngöôøi xuùc chaïm, neáu coù xuùc chaïm thì raát ñau khoå. Thaân taát caû chuùng sinh cuõng nhö vaäy. Naøy Thieän nam! Nhö loa ñang mang thai, chôù haïi thaân noù, thaân taát caû chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy, beân trong coù gioù laïnh thì thaân chòu khoå. Naøy Thieän nam! Thí nhö laù chuoái soáng thaät thì khoâ, thaân taát caû chuùng sinh cuõng nhö vaäy. Naøy Thieän nam! Nhö raén chuoät soùi moãi loaøi thöôøng luoân sinh taâm oaùn nhau, boán ñaïi trong chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy. Naøy Thieän nam! Thí nhö ngoãng chuùa chaúng vui thích goø maû, Boà-taùt cuõng vaäy ñoái vôùi thaân goø maû cuõng khoâng tham vui. Naøy Thieän nam! Nhö chieân ñaø la baûy ñôøi tieáp noái chaúng boû nghieäp ñoù, cho neân bò ngöôøi khinh heøn, haït gioáng thaân ñoù cuõng laïi nhö vaäy, haït gioáng tinh huyeát roát raùo chaúng saïch. Vì chaúng saïch, neân chö Phaät Boà-taùt khinh traùch vaäy. Naøy Thieän nam! Thaân ñoù chaúng nhö nuùi ma-la-da sinh moïc caây chieân ñaøn, maø chaúng theå sinh nôû hoa höu baùt la, hoa phaân-ñaø-lôïi, hoa chieân- ba-ø la, hoa baø-lôïi-ca, hoa baø-sö-ca, chín loã thöôøng baøi tieát huyeát noàng chaúng saïch, sinh nôi hoâi haùm xaáu xa ñaùng gôùm gheùt, thöôøng cuøng caùc truøng chung ôû moät nôi. Naøy Thieän nam! Thí nhö ôû theá gian tuy coù vöôøn röøng thöôïng dieäu trong saïch, thaây cheát mang ñeán trong ñoù thì laø chaúng saïch, moïi ngöôøi cuøng vaát boû ñoù maø chaúng sinh meán tieác. ÔÛ saéc giôùi cuõng vaäy, tuy laø thöôïng dieäu, do vì coù thaân, neân chö Phaät Boà-taùt ñeàu cuøng boû vaát ñoù. Naøy Thieän nam! Neáu coù ngöôøi chaúng theå quaùn nhö vaäy thì chaúng goïi laø tu thaân. Chaúng tu giôùi laø naøy Thieän nam! Neáu chaúng theå quaùn giôùi laø theàm baäc cuûa taát caû thieän phaùp, cuõng laø caên baûn cuûa taát caû thieän phaùp, nhö ñaát ñeàu laø goác cuûa taát caû caây coái sinh tröôûng. Giôùi laø daãn ñaàu cuûa caùc thieän caên, nhö thöông chuû daãn ñaàu caùc khaùch buoân. Giôùi laø thaéng phan cuûa taát caû thieän phaùp, nhö trôøi Ñeá thích döïng laäp thaéng phan. Giôùi naêng döùt ñoaïn taát caû aùc nghieäp vaø ba ñöôøng xaáu aùc, naêng trò lieäu beänh hung aùc nhö caây thuoác, giôùi laø haønh lyù qua ñöôøng hieåm sinh töû, giôùi laø gaäy raát deïp giaëc aùc keát, giôùi laø thaàn chuù linh dieät raén ñoäc keát. Giôùi laø caàu beø qua haïnh nghieäp aùc. Neáu coù ngöôøi khoâng theå

quaùn nhö vaäy, thì goïi laø chaúng tu giôùi. Chaúng tu taâm laø chaúng theå quaùn taâm thoâ maát ñoäng chuyeån, khoù baét khoù ñieàu, rong ruoãi buoâng lung nhö voi hung döõ, nieäm nieäm qua mau nhö ñieän chôùp kia, nhaûy quaäy chaúng döøng gioáng nhö khæ vöôïn, nhö huyeãn nhö aùnh löûa, cho ñeán taát caû caên baûn caùc aùc. Naêm duïc khoù ñuû nhö löûa ñöôïc cuûi, cuõng nhö bieån lôùn nuoát nhaän caùc doøng nöôùc, nhö nuùi Maïn ñaø coû caây ñöôïm nhieàu, chaúng theå quaùn saùt sinh töû hö voïng, ñaém hoaëc khieán sinh hoaïn nhö caù nuoát caâu, thöôøng tröôùc phaûi daãn daét caùc nghieäp tuøy theo, gioáng nhö soø meï daãn daét caùc con, tham ñaém nguõ duïc chaúng vui Nieát-baøn, nhö laïc ñaø aên maät cho ñeán cheát chaúng troâng laïi coû rôm, ñaém saâu vui hieän taïi chaúng quan saùt sai laàm veà sau, nhö traâu aên maï non chaúng sôï roi gaäy, rong ruoãi khaép cuøng hai möôi laêm höõu, gioáng nhö gioù maïnh thoåi boâng ñaâu- la, vôùi thöù chaúng ñaùng mong caàu maø mong caàu khoâng bieát chaùn ñuû nhö ngöôøi voâ trí caàu löûa khoâng noùng. Thöôøng vui sinh töû chaúng vui giaûi thoaùt nhö truøng nhaån- baø vui thích caây nhaãm baø, meâ hoaëc ñaém aùi sinh töû dô ueá gioáng nhö keû tuø thích nöõ lính nguïc, cuõng nhö heo chuoàng thích ôû nôi haúng saïch. Neáu coù ngöôøi chaúng theå quaùn saùt nhö vaäy, goïi laø chaúng tu taâm, chaúng tu tueä laø chaúng quaùn truù tueä coù theá löïc lôùn nhö kim sí ñieåu naêng hoaïi nghieäp aùc, phaù hoaïi toái voâ minh nhö aùnh saùng maët nhaät, naêng nhoå caây aám nhö nöôùc chaûy xieát vaät, thieâu ñoát taø kieán nhö löûa döõ. Tueä laø caên baûn cuûa taát caû thieân phaùp, Phaät Boà-taùt laø haït gioáng cuûa meï vaäy. Neáu coù ngöôøi chaúng theå quaùn nhö vaäy, goïi laø chaúng tu tueä. Cho ñeán neáu coù tu taäp thaân giôùi taâm tueä nhö noùi ôû treân naêng quaùn caùc phaùp ñoàng nhö hö khoâng, chaúng thaáy trí tueä, chaúng thaáy ngöôøi trí, chaúng thaáy ngu si, chaúng thaáy keû ngu, chaúng thaáy tu taäp vaø ngöôøi tu taäp ñoù goïi laø ngöôøi trí. ngöôøi nhö vaäy thì naêng tu taäp thaân giôùi taâm tueä, ngöôøi ñoù naêng khieán quaû baùo ñòa nguïc hieän ñôøi nhaän chòu nheï. Neáu ñoù neáu taïo nghieäp aùc cöïc troïng, tö duy quaùn saùt naêng khieán nhoû nheï, khôûi yù nieäm raèng: nghieäp ta tuy naëng, nhöng chaúng nhö thieän nghieäp. Thí nhö boâng hoa laù traêm caân nhöng troïn khoâng theå saùnh vaøng thaät moät löôïng. Nhö trong soâng Haèng maø ñoå vaøo moät thaëng muoái, nöôùc khoâng muøi vò maën, ngöôøi uoáng khoâng bieát, nhö ngöôøi cöï phuù tuy maéc nôï ngöôøi caû ngaøn muoân vaät baùu, nhöng khoâng theå troùi buoäc khieán ngöôøi ñoù nhaän chòu khoå. Nhö ñaïi höông töôïng naêng phaù hoaïi xích saét töï taïi maø ñi. Ngöôøi trí tueä cuõng laïi nhö vaäy”. Nhöng treân, tuy quaùn thaân chaúng saïch laø phaù phaøm phu chaáp thaân ñoäc ñaây cho laø goác khoå, chaúng gieo quaû Boà-ñeà, chæ vuøi laáp buøn sình naêm moùn duïc, chaúng theå töï lôïi vaø lôïi tha, vì vaäy maø traùch phaù. Neáu laø gaù ngay veát nghieäp ñaây ñeå tieáp noái thaùnh nhaân, khoâng vaøo trong bieån lôùn phieàn naõo, khoù caàu

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 32 230

tìm ñöôïc giaùc baùu, chaúng ôû nôi ñaát phaån buïi traàn lao, sao sinh moïc hoa saïch. Vì vaäy, trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Chaúng chaùn khoå sinh töû, môùi thaønh haïnh Phoå Hieàn”. Laïi nhö trong kinh Ñaïi Baûo Tích noùi: “Phaät baûo Öu-baø-di: ngöôøi Thanh vaên thöøa, cho ñeán khoâng neân khôûi moät nieäm thoï nhaän laïi thaân ñôøi sau, ñoù goïi laø Thanh vaên trì giôùi thanh tònh, nhöng ñoái vôùi Boà-taùt goïi laø ñaïi phaù giôùi. Cho ñeán Boà-taùt Ma-ha-taùt tu haïnh Ñaïi thöøa, naêng ôû trong voâ löôïng A-taêng kyø kieáp, kham nhaãn thoï thaân chaúng sinh nhaøm chaùn, ñoù goïi laø Boà-taùt trì giôùi thanh tònh. Nhöng ñoái vôùi Thanh vaên thöøa thì goïi laø ñaïi phaù giôùi”. Nay Toâng Kính luïc ghi goàm dieäu chæ lieãu nghóa caùc kinh Ñaïi thöøa, chæ vì ngoä toâng haønh Boà-taùt ñaïo vaäy, môû tueä cuûa Phoå moân Quaùn aâm, veát maëc vuoâng troøn, vaøo toâng cuûa voâ taän Phoå Hieàn, vaän taâm khoâng ngaèn meù.