LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 165

MOÂN QUAÙN VIEÂN DUNG CUÛA BA VÒ THAÙNH

**SOÁ 1882**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1882**

**MOÂN QUAÙN VIEÂN DUNG CUÛA BA VÒ THAÙNH**

*Bieân soaïn: Sa-moân Tröøng Quaùn.*

OÂi! Baäc Thöôïng Thaùnh quaùn saùt con ngöôøi, laäp ra giaùo phaùp. Lôøi noùi chaúng laø giaû doái; xeùt yù chæ maø phaùt huy, gaëp vieäc ñeàu suoát qua, nhaân coù dieäu ñöùc, chæ daïy cho bieát, duøng hai nghóa bieåu thò phaùp cuûa hai Thaùnh, beøn neâu leân quaùn vieân dung cuûa ba vò Thaùnh. Quaùn trí treân ñaàu moät sôïi loâng, ñeå ñoä thaønh, y chæ giaùo lyù thoâ sô, sô löôïc chæ baøy cöông yeáu, chæ mong nhaän thöùc xa, roãng khoâng mình maø caàu.

Ba vò Thaùnh laø: Boån sö Tyø-loâ-giaù-na Nhö Lai vaø hai vò ñaïi Boà-taùt: Vaên Thuø, Phoå Hieàn. Ñaïi giaùc öùng hieän ra ñôøi, cöùu giuùp traàn sa, maø trong kinh Hoa Nghieâm rieâng neâu hai vò Thaùnh laøm baäc Thöôïng thuû, phoù thaùc ñeå bieåu döông Phaät phaùp khoâng luoáng uoång.

Nay, löôïc neâu roõ hai moân:

1/ Töông ñoái noùi veà bieåu.

2/ Chæ thò hieån, vieân, dung chöùa ñöôïc nhau.

Vaû laïi, trong moân ñaàu, hai vò Thaùnh trong ba vò Thaùnh laøm nhaân; Nhö Lai laøm quaû. Quaû khôûi ngoân, töôûng. Vaû laïi noùi hai nhaân. Neáu toû ngoä huyeàn vi cuûa hai nhaân, thì seõ bieát lyù saâu xa, maàu nhieäm cuûa bieån quaû. Nhöng phaùp moân cuûa hai vò Thaùnh, löôïc chia laøm ba caëp:

1/ Töông ñoái cuûa chuû theå tín, ñoái töôïng tín: Phoå Hieàn, tieâu bieåu cho phaùp giôùi cuûa ñoái töôïng tín, töùc vì ôû Nhö Lai taïng taïi trieàn, neân veà lyù höôùng veà Baùt-nhaõ, raèng: “Taát caû chuùng sinh ñeàu laø Nhö Lai taïng, vì khaép töï theå cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn, neân hoäi ñaàu tieân, töùc nhaäp tam-muoäi Nhö Lai taïng, laø yù ôû ñaây, Vaên-thuø tieâu bieåu cho taâm, chuû theå tín. Kinh

Phaät Danh noùi: “Taát caû chö Phaät ñeàu nhaân Vaên-thuø maø phaùt taâm, vì noùi leân döïa vaøo nieàm tin maø phaùt, neân Thieän Taøi baét ñaàu thaáy ngöôøi phaùt taâm ñaïi, laø giai vò seõ tin.”

Kinh noùi: “Vì Boà-taùt Vaên-thuø sinh ra taát caû Boà-taùt khoâng thoâi döùt, nhöng tín chæ coù tín, chæ coù tín, maø chöa coù theå thaáy vaø vì khoâng coù hai lyù ñoái töôïng tín, ñoái töôïng chöùng, neân khoâng coù Phoå Hieàn ban ñaàu, nieàm tin coù theå baét ñaàu sinh. Veà lyù, vì chæ thaáy cuøng cöïc, neân Vaên-thuø ôû ban ñaàu; Phoå Hieàn ôû sau.

2/ Vì giaûi, haïnh ñoái nhau: Phoå Hieàn tieåu bieåu cho muoân haïnh maø mình ñaõ khôûi, vì caùc kinh treân, döôùi ñeàu noùi haïnh Phoå Hieàn. Vaên-thuø tieâu bieåu cho giaûi, laø chuû theå khôûi, vì chung cho phöông tieän tieâu bieåu söï lyù cuøng cöïc, neân ngaøi Töø Thò noùi: “Tröôùc ñaây, oâng ñöôïc thaáy caùc thieän tri thöùc, nghe haïnh Boà-taùt nhaäp moân giaûi thoaùt, ñeàu laø nhôø naêng löïc oai thaàn cuûa Vaên-thuø”. Laïi, noùi: “Vì Vaên-thuø thöôøng laøm thaày cuûa taát caû Boà-taùt”. Laïi noùi: “Vì naêng löïc taâm nieäm cuûa Vaên-thuø-sö-lôïi”.

3/ Do lyù trí ñoái nhau: “Phoå Hieàn tieâu bieåu cho phaùp giôùi, ñoái töôïng chöùng, töùc Nhö Lai taïng xuaát ly trieàn, vì ñoàng töû bình ñaúng ba ñôøi cuoái cuøng, neân moät sôïi loâng roäng lôùn töùc voâ bieân, nghóa laø vì xöùng vôùi phaùp taùnh, neân thaân töôùng cuûa Phoå Hieàn nhö hö khoâng”. Laïi, thaáy Phoå Hieàn, töùc ñöôïc trí Ba-la-maät, nghóa laø thuyeát minh vì döïa vaøo lyù maø phaùt ra trí, Vaên-thuø tieâu bieåu cho Ñaïi trí, chuû theå chöùng vôùi boån söï, Phaät goïi laø trí baát ñoäng, neân Töø Thò noùi: “Vaên-thuø-sö-lôïi thöôøng laøm meï cuûa voâ löôïng traêm ngaøn öùc na-do-tha chö Phaät. Phaùp moân maø Vaên-thuø ñaõ noùi trong caùc kinh, phaàn nhieàu vì bieåu thò roõ chæ thuù cuûa Baùt-nhaõ”. Laïi noùi: “Vì ñöôïc sinh ra töø bieån caû trí tueä cuûa Vaên-thuø-sö-lôïi, neân thaáy Vaên-thuø sau, môùi thaáy Phoå Hieàn, roõ raøng, vì Vaên-thuø kia coù trí, môùi chöùng lyù, cho neân, ngöôøi xöa ghi nhôù Vaên-thuø sau laø trí soi roïi khoâng coù hai töôùng. Khoâng xeùt thaân töôùng, nghóa laø tieâu bieåu cho taâm, caûnh giôùi raát saâu cuûa trí, caû hai ñeàu maát, vì tín, hieåu ñeàu döùt. Laïi, lyù môû ra theå, duïng, vì trí phaân tích quyeàn, thaät, do hai trí cuûa Vaên-thuø chöùng theå, duïng cuûa Phoå Hieàn. Moät moân naøy, ngöôøi xöa ñích thaân hoûi Tam Taïng raèng: “Noùi coù kinh noùi, chöa truyeàn ñeán phöông naøy. Laïi, moät moân naøy cuõng tieâu bieåu cho ñònh, tueä; vì lyù voán vaéng laëng, vì trí töùc tueä, neân cuõng tieâu bieåu cho theå duïng. Phoå Hieàn lyù vaéng laëng duøng laøm theå cuûa taâm. Trí Vaên-thuø soi roïi vì laøm duïng lôùn.”

Thöù hai, töông dung laøm saùng toû vieân: Cuõng coù hai: Tröôùc noùi veà phaùp moân cuûa hai vò Thaùnh, ñeàu nhoùm hoïp vieân dung, töùc laø Vaên-thuø taát nhieân do ñoái vôùi tín, môùi coù theå thaønh hieåu. Coù hieåu khoâng coù tín,

SOÁ 1882 - MOÂN QUAÙN VIEÂN DUNG CUÛA BA VÒ THAÙNH 567

thì taêng theâm taø kieán; coù tín khoâng coù hieåu, thì taêng tröôûng voâ minh. Tin hieåu chaân chaùnh, môùi roõ nguyeân baûn, thaønh trí cuøng cöïc kia; trí cuøng cöïc phaûn chieáu, vì chaúng khaùc vôùi sô taâm, neân khi phaùt taâm ñaàu tieân, lieàn thaønh Chaùnh giaùc. Laïi, vì trí cuûa phöông tieän tröôùc khoâng rôøi theå trí, neân Vaên-thuø sau, goïi laø trí soi roïi chaúng coù hai töôùng. Vì soi roïi tín chaúng khaùc vôùi trí, neân töø khoâng coù thaân töôùng maø môû tay phaûi, laø vì Vaên-thuø ba söï dung thoâng aån aån. Tieáp theo ba vieäc Phoå Hieàn töï töông dung. Veà lyù, neáu chaúng coù haïnh thì lyù sau cuøng khoâng saùng toû. Döïa vaøo “theå” khôûi haïnh, taát nhieân haïnh xöùng vôùi theå. Do haïnh chöùng lyù, lyù khoâng coù lyù ngoaøi haïnh. Do lyù laøm saùng toû haïnh, vì khoâng coù haïnh ngoaøi lyù, neân thuaän theo lyù ñoái töôïng chöùng, ñeàu ñuû moät chöùng, vì taát caû chöùng. Thaáy phaùp moân ñaõ ñöôïc töø moät sôïi loâng cuûa Phoå Hieàn, vöôït qua gaáp boäi khoâng theå noùi tröôùc kia. Laïi, vì duïng töùc laø theå, neân duyeân khôûi cuûa phaùp moân loã chaân loâng voâ taän, do ñaây, ba vieäc cuûa Phoå Hieàn xen laãn vaøo nhieàu lôùp.

Hai, nghóa laø phaùp moân cuûa hai vò Thaùnh dung thoâng laãn nhau, nghóa laø chuû yeáu nhôø tin môùi bieát phaùp giôùi, lyù tin, khoâng tin; vì tin töùc laø taø, neân chuû theå, ñoái töôïng khoâng hai; khoâng tin taâm mình coù Nhö Lai taïng, vì chaúng phaûi Boà-taùt, neân tieáp theo, chuû yeáu nhôø döïa vaøo “giaûi”, môùi khôûi ñöôïc “haïnh”, hôïp vôùi “giaûi”. Khôûi haïnh, “haïnh” chaúng khaùc “giaûi”, thì “giaûi”, “haïnh” khoâng hai. Tieáp theo, vì trí laø duïng cuûa lyù; lyù theå thaønh trí, soi roïi laïi lyù; trí vaø lyù ngaàm, môùi noùi laø chaân trí, thì lyù, trí khoâng hai, neân Kinh noùi: “Khoâng coù trí ngoaøi nhö coù theå chöùng nhö, cuõng khoâng coù nhö ngoaøi trí, laø ñoái töôïng nhaäp cuûa trí. Laïi, tòch chieáu cuûa phaùp giôùi, goïi laø chaùnh; “tòch” maø thöôøng “chieáu”, goïi quaùn soá cuøng cöïc maàu nhieäm, hôïp vôùi “tòch”, töùc ñònh, tueä khoâng hai. Laïi, duïng “töùc” theå, nghóa laø trí; “theå” töùc “duïng”, noùi laø lyù; töùc “theå”, “duïng” khoâng hai, laø vì ba vieäc cuûa Vaên-thuø dung thoâng, aån aån, töùc laø ba vieäc cuûa Phoå Hieàn quan heä nhieàu lôùp. Hai phaùp naøy chaúng khaùc, goïi laø haïnh maønh löôùi trôøi Ñeá-thích cuûa Phoå Hieàn, neân phaåm Phoå Hieàn haïnh, traùi vôùi caùc kinh treân, döôùi, hieån baøy roäng khaép lyù söï vieân dung, laø haïnh cuûa Phoå Hieàn, khoâng phaûi rieâng söï haïnh, goïi laø haïnh Phoå Hieàn. Ñaõ hai vò Thaùnh töông dung, maø khoâng goïi haïnh Vaên-thuø, laø vì trí thu nhieáp thuoäc veà lyù, chæ vì phaùp giôùi nhaát taâm, neân neâu moät, thu thaäp hoaøn toaøn, phaùp moân cuûa hai vò Thaùnh ñaõ dung nhau, thì nhaân cuûa Phoå Hieàn vieân maõn, lìa töôùng baët lôøi noùi; chìm trong bieån nhaân quaû, ñoù goïi laø Tyø-loâ-giaù-na, vôùi aùnh saùng haøo quang, soi roïi cuøng khaép, chæ chöùng môùi töông öng, neân veà sau Phoå Hieàn trong phaåm phaùp giôùi, coù baøi keä ca ngôïi ñöùc cuûa

Phaät, nghóa laø phaùt huy saùng toû töôùng quaû.

Phaàn ñaàu phaåm, Nhö Lai töï nhaäp tam-muoäi, bieåu hieän töôùng, khoâng coù lôøi noùi, tieâu bieåu cho ñoái töôïng chöùng baët lôøi noùi, maø Vaên-thuø chæ baøy saùng toû, töùc laø yù naøy. Neáu hôïp vôùi phaùp moân cuûa ba vò Thaùnh, cho laø kinh goïi, thì Phoå Hieàn laø theå cuûa lyù ñoái töôïng chöùng ñaéc, vì ñeàu bao dung, neân Vaên-thuø laø trí treân lyù Phöông Quaûng, vì laø nghieäp duïng. Laïi, thoâng laø lyù cuûa Phoå Hieàn, bao goàm theå duïng; vì thoâng laø ñoái töôïng chöùng. Vaên-thuø, Phoå Hieàn, caû hai ñeàu laø muoân haïnh cuûa Hoa Nghieâm, vaïch ra tín, trí, giaûi, haïnh, ñeàu laø nhaân, hoa duïng laø nghieâm, laø goác voán vaéng laëng. Xaù-na töùc Phaät thoâng suoát vieân caùc nhaân, chöùng theå duïng treân, cho neân noùi laø kinh. Vì nhaân noùi roõ raøng, neân ñaõ bao goàm ñeà muïc khoâng coù soùt, thì goàm thaâu heát nghóa cuûa kinh ñaïi, cuõng laø thôøi giaùo cuûa moät ñaïi, khoâng lìa ngoaøi lyù trí, v.v... ôû treân, ñeàu khoâng lìa taâm, vì taâm, Phaät, chuùng sinh khoâng coù khaùc nhau. Neáu ôû taâm naêng roõ, thì nieäm nieäm nhaân vieân; nieäm nieäm quaû maõn. Phaåm Xuaát Hieän noùi: “Boà-taùt neân bieát, taâm mình, vì nieäm nieäm thöôøng coù Phaät thaønh Chaùnh giaùc, maø töùc “khaùc” cuûa “moät”, khoâng trôû ngaïi quaùn ngoaïi, chôù chaáp maéc lôøi noùi. Neáu töông öng vôùi quaùn thì chaïm maét ñoái caûnh, seõ thöôøng trong thaáy ba vò Thaùnh vaø caùc Boà-taùt möôøi phöông, vì “moät” töùc “taát caû”, vì taâm, caûnh khoâng hai, neân y chæ quaùn naøy ñeå tu haønh moät ñôøi khoâng cheá phuïc, ba vò Thaùnh taát vieân.