TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 13**

Phaøm, tröôùc ñaõ noùi roõ Nhaát taâm lyù söï voâ ngaïi, nay noùi veà söï söï voâ ngaïi ôû trong quaùn bieán khaép haøm chöùa. Nhö lôøi töïa Phaùp giôùi quaùn noùi: “Giaû söû quaùn lyù tuøy söï cuûa toaøn söï maø moãi moãi coù theå thaáy. Söï tuøy lyù cuûa toaøn lyù maø moãi moãi coù theå dung, sau ñoù, moät nhieàu khoâng ngaïi, lôùn nhoû ñeàu bao haøm thì hay haønh xöû aån hieån thaàn duïng chaúng theå löôøng vaäy. Cho ñeán muoán khieán ngöôøi hoïc ngaàm caûnh ñaây ôû töï taâm, taâm tueä ñaõ toû saùng, töï thaáy nghóa cuûa voâ taän. Quaùn bieán khaép haøm chöùa ñaây cuõng ñuû möôøi moân: Moät laø, moân lyù nhö söï: Nghóa laø söï phaùp ñaõ roãng, töôùng khoâng gì chaúng heát, lyù taùnh chaân thaät, theå khoâng gì chaúng hieän. Ñaây thì söï khoâng rieâng bieät söï, töùc toaøn lyù laøm söï. Cho neân Boà-taùt tuy laïi nhìn söï töùc laø quaùn lyù, nhöng noùi söï ñaây laø lyù baát töùc”. Giaûi thích raèng: Do chaân lyù ñaây toaøn laø söï, nhö söï hieån hieän, nhö söï sai bieät, lôùn nhoû moät chieàu bieán ñoåi voâ löôïng. Laïi, chaân lyù ñaây töùc cuøng taát caû söï cuûa ngaøn sai muoân khaùc, ñoàng thôøi roõ raøng hieån hieän nhö caûnh sôû ñoái cuûa tai maét, cuõng nhö giôùi bình, cuõng nhö vaøng roøng luùc laøm hình töôïng cuûa chö Phaät Boà-taùt Tyø-kheo vaø chuùng sanh trong luïc ñaïo cuøng caùc töôïng ñoàng moät luùc hieån hieän, khoâng aån maûy may, cuõng khoâng maûy may chaúng laø töôïng. Nay, lyù taùnh cuõng vaäy, khoâng aån maûy may, cuõng khoâng maûy may chaúng söï. Chaúng ñoàng chaân khoâng, chæ quaùn trong moân lyù ñoaït söï, chæ laø khoâng lyù hieän vaäy. Neân Boà-taùt tuy laïi nhìn söï töùc laø quaùn lyù, nhöng noùi söï ñaây laø lyù cuûa baát töùc, vì söï hö khoâng theå maø chaúng hoaïi töôùng. Do ñoù, quaùn chuùng sanh thaáy chö Phaät, quaùn sanh töû thaáy nöôùc, vì söï cuûa toaøn lyù thöôøng luoân hieån hieän, do vì söï ñaõ toaøn lyù neân chaúng töùc lyù, neáu aáy töùc lyù laø chaúng toaøn vaäy. Nhö vaøng ñuùc töôïng möôøi phaùp giôùi, moãi moãi töôïng toaøn theå laø vaøng, chaúng theå laïi noùi laø töùc vaøng vaäy; Hai laø, moân söï nhö lyù: Nghóa laø caùc söï phaùp cuøng lyù vì chaúng phaûi khaùc, söï tuøy lyù maø vieân bieán, beøn khieán moät maûy traàn khaép bieán phaùp giôùi. Luùc toaøn theå phaùp giôùi bieán khaép caùc phaùp, moät maûy traàn ñaây cuõng nhö lyù taùnh toaøn taïi trong moät phaùp, nhö moät maûy traàn, taát caû söï phaùp cuõng

vaäy. Giaûi thích raèng: Moãi moãi söï ñeàu nhö lyù bieán khaép roäng lôùn, nhö lyù trieät ôû ba ñôøi, nhö lyù thöôøng truù baûn thieân, lieät baøy taát caû chö Phaät Boà-taùt Duyeân giaùc Thanh vaên vaø chuùng sanh trong Luïc ñaïo moãi moãi ñeàu vaäy. Cho ñeán moät maûy traàn moät nieäm taùnh töôùng taùc duïng haïnh vò nhaân quaû khoâng gì chaúng troøn ñuû; Ba laø, moân söï haøm lyù söï, nghóa laø caùc söï phaùp cuøng lyù vì chaúng phaûi moät, coøn goác moät söï maø laøm roäng bao dung nhö moät maûy traàn. Töôùng ñoù chaúng lôùn maø hay goàm chöùa voâ bieân phaùp giôùi, nhö coõi nöôùc v.v… Caùc phaùp ñaõ chaúng lìa phaùp giôùi, ñeàu hieän trong moät maûy traàn nhö moät maûy traàn, taát caû phaùp cuõng vaäy. Lyù söï dung thoâng ñaây chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, goàm coù boán caâu: moät laø moät trong moät; hai laø moät trong taát caû; ba laø taát caû trong moät; boán laø taát caû trong taát caû, moãi moãi ñeàu coù nguyeân do, neân tö duy ñoù. Giaûi thích raèng: Moät trong moät töùc, moät treân laø naêng chöùa, moät döôùi laø sôû chöùa, moät döôùi laø naêng bieán, moät treân laø sôû bieán. Ba caâu coøn laïi moãi moãi theo leä aáy maø bieát; Boán laø, moân thoâng suoát, giôùi haïn voâ ngaïi, nghóa laø söï vaø lyù chaúng phaûi moät töùc chaúng phaûi khaùc, khieán söï phaùp ñaây chaúng lìa moät xöù töùc toaøn bieán möôøi phöông trong taát caû maûy traàn. Chaúng phaûi khaùc töùc chaúng phaûi moät, toaøn bieán möôøi phöông maø chaúng ñoäng moät vò, töùc xa töùc gaàn, töùc bieán töùc truù, khoâng chöôùng khoâng ngaïi; Naêm laø, moân roäng heïp voâ ngaïi, nghóa laø söï vaø lyù chaúng phaûi moät töùc chaúng phaûi khaùc, chaúng hoaïi moät maûy traàn maø hay roäng chöùa möôøi phöông saùt haûi. Do chaúng phaûi khaùc töùc chaúng phaûi moät, roäng chöùa möôøi phöông phaùp giôùi, maø maûy traàn chaúng lôùn. Vaäy thì söï cuûa moät maûy traàn töùc roäng töùc heïp, töùc lôùn töùc nhoû, khoâng chöôùng khoâng ngaïi; Saùu laø, moân khaép chöùa voâ ngaïi, nghóa laø moät maûy traàn ñaây troâng ôû taát caû. Do khaép bieán töùc laø roäng dung neân bieán taïi trong taát caû thôøi töùc trôû laïi hoaøn nhieáp taát caû caùc phaùp toaøn truù töï trong. Laïi do roäng dung töùc laø khaép bieán, khieán moät maûy traàn ñaây trôû laïi thì bieán töï trong taát caû phaùp sai bieät. Cho neân maûy traàn ñaây töï bieán luùc khaùc töùc. Tha bieán töï, naêng dung naêng nhaäp ñoàng thôøi khaép thaâu voâ ngaïi, neân tö duy ñoù; Baûy laø, moân thaâu vaøo voâ ngaïi, nghóa laø taát caû kia troâng ôû moät phaùp, vì nhaäp tha töùc laø goàm tha, luùc taát caû toaøn nhaäp trong moät töùc kia toaøn moät trôû laïi taïi töï trong cuûa taát caû, ñoàng thôøi khoâng ngaïi, neâu tö duy ñoù, laïi do nhieáp tha töùc laø nhaäp tha, luùc moät phaùp toaøn taïi taát caû, trôû laïi khieán taát caû luoân taïi trong moät, ñoàng thôøi khoâng ngaïi, neân tö duy ñoù. Giaûi thích raèng: Voâ ngaïi treân ñaây gioáng nhö ñeøn göông töùc möôøi phöông qua laïi vaøo nhö luùc chín göông vaøo moät göông kia lieàn goàm moät göông kia trôû laïi vaøo trong cuûa chín göông, ñoàng thôøi giao nhau neân noùi laø voâ ngaïi; Taùm laø; moân giao thieäp voâ ngaïi, nghóa laø moät

troâng ôû taát caû, moät vaøo taát caû, taát caû goàm moät, taát caû vaøo moät. Moät goàm moät, moät vaøo moät, taát caû goàm taát caû, taát caû vaøo taát caû, ñoàng thôøi xen nhau voâ ngaïi. Giaûi thích raèng: Moät goàm moät, moät vaøo moät laø nhö luùc göông phía Ñoâng goàm thaâu phía Taây kia vaøo trong göông phía Ñoâng ta töùc göông phía Ñoâng ta vaøo trong göông phía Taây kia ñi. Taát caû goàm taát caû, taát caû vaøo taát caû laø vieân maõn thöôøng nhö. Caâu naøy chæ laáy lôøi chaúng choùng ñeå neâu, möôïn ba caâu tröôùc, moãi caâu ñeàu vieân maõn; Chín laø, moân töông taïi voâ ngaïi, nghóa laø taát caû troâng moät cuõng coù goàm coù vaøo, cuõng coù boán caâu, nghóa laø goàm moät vaøo moät, goàm taát caû vaøo moät, goàm moät vaøo taát caû, ñoàng thôøi xen nhau voâ ngaïi, giaûi thích raèng: Ñaây so vôùi boán caâu tröôùc chaúng ñoàng, tröôùc chæ ñaây kia ñoàng thôøi goàm vaøo, nay thì muoán luùc vaøo kia, haún rieâng goàm caùc phaùp khaùc ñeo mang ñoù daãn vaøo trong kia, phaùt khôûi lôùp lôùp theá voâ ngaïi. Goàm moät vaøo moät laø nhö göông phía Ñoâng hay nhieáp göông phía Nam ñeo mang ñoù daãn vaøo trong göông phía Taây, töùc göông phía Ñoâng laøm naêng goàm naêng vaøo, göông phía Nam laøm sôû goàm, göông phía Taây laøm sôû vaøo vaäy. Ñaây thì Ñöùc Thích- ca Theá Toân goàm Boà-taùt Vaên-thuø Sö-lôïi vaøo trong Phoå Hieàn vaäy. Nhieáp taát caû vaøo moät laø, nhö luùc göông phía Taây goàm taùm göông khaùc mang ñoù daãn vaøo trong göông phía Nam. Göông phía Ñoâng laø naêng goàm naêng vaøo, taùm göông kia laø sôû goàm, göông phía Nam laø sôû vaøo, thì moät Phaät goàm taát caû chuùng sanh mang ñoù ñoàng vaøo trong taát caû chuùng sanh vaäy. Goàm moät vaøo taát caû laø nhö göông phía Ñoâng naêng goàm göông phía Nam mang ñoù daãn vaøo trong taùm göông khaùc. Goàm taát caû vaøo taát caû laø nhö luùc göông phía Ñoâng goàm chín göông ñeo mang ñoù daãn vaøo trong chín göông, moät göông phía Ñoâng laøm naêng goàm naêng vaøo, chín göông laøm sôû goàm cuõng töùc beøn laøm sôû vaøo vaäy. Caâu naøy chaùnh noùi roõ caùc phaùp qua laïi ñi vaoø nhau moät luùc vieân maõn lôùp lôùp voâ taän vaäy. Nay hieän thaáy ñeøn göông chæ vaøo trong moät ñeøn, ngay luùc ñoù thì trong moãi moãi göông moãi moãi ñeøn coù nhieàu, khoâng tröôùc sau vaäy, thì bieát chö Phaät, Boà-taùt chuùng sanh trong luïc ñaïo chaúng coù thì ñaõ coù, töùc trong moät saùt-na beøn thaáu trieät quaù khöù hieän taïi vò lai möôøi phöông trong taát caû Thaùnh phaøm vaäy; Möôøi laø, moân Phoå dung voâ ngaïi, nghóa laø taát caû vaø moät khaép ñeàu ñoàng thôøi qua laïi troâng nhau, moãi moãi ñuû hai lôùp boán caâu tröôùc, khaép chöùa voâ ngaïi, chuaån cöù theo tröôùc maø tö duy ñoù, khieán troøn saùng hieån hieän xöùng haïnh caûnh giôùi khoâng chöôùng khoâng ngaïi, saâu saéc tö duy ñoù khieán hieän taïi tröôùc. Do vì chín moân tröôùc vaên chaúng ñeán hieån, ñaây goàm khieán ñoàng moät saùt-na. Ñaõ chung rieâng ñoàng thôøi thì lôùp lôùp voâ taän vaäy. Laïi, trong Hoa Nghieâm dieãn nghóa noùi: “Phaøm naêng sôû töông nhaäp taâm

caûnh bao haøm, goàm ñuû boán nghóa hay thaønh voâ ngaïi: Moät laø, nghóa xöùng taùnh; Hai laø, nghóa chaúng hoaïi töôùng; Ba laø, nghóa baát töùc; Boán laø, nghóa chaúng lìa. Do xöùng taùnh neân chaúng lìa, do chaúng hoaïi töôùng neân baát töùc. Laïi, nhö caùc coõi vaøo loã chaân loâng ñeàu coù nghóa xöùng taùnh vaø chaúng hoaïi töôùng, nay treân sôïi loâng laáy nghóa xöùng taùnh neân bieát luaän ngoaøi cuûa phaùp taùnh, treân coõi nöôùc laáy nghóa chaúng hoaïi töôùng, chaúng bieán sôïi loâng xöùng taùnh, vì moät sôïi loâng xöùng taùnh neân hay bao haøm roäng khaép caùc coõi. Vì roäng khaép caùc coõi chaúng hoaïi töôùng neân hay vaøo moät sôïi loâng. Laïi, trong ngoaøi duyeân khôûi chaúng phaûi töùc chaúng phaûi lìa cuõng coù hai nghóa: Moät laø, caên cöù caû trong ngoaøi cuøng laøm duyeân khôûi, do chaúng töùc neân coù naêng sôû vaøo, do vì chaúng lìa neân ñöôïc cuøng vaøo; Hai laø caên cöù trong ngoaøi duyeân khôûi vaø chaân phaùp taùnh baát töùc chaúng lìa. Ñaây laïi coù hai nghóa: Moät laø do trong ngoaøi baát töùc phaùp taùnh coù naêng sôû nhaäp, vì chaúng lìa phaùp taùnh, sôïi loâng hay roäng bao goàm, coõi nöôùc hay bieán nhaäp; Hai laø, sôïi loâng öôùc chaúng lìa phaùp taùnh, nhö lyù maø bao goàm coõi nöôùc öôùc baát töùc phaùp taùnh chaúng bieán loã chaân loâng. Neân tö duy ñoù. Söï söï voâ ngaïi quaùn ñaây, nhö quaàn thaàn ñoái vôùi vua moãi moãi toaøn ñöôïc laøm cha, laïi nhö traêm vò taêng ñeä töû ôû moät chuøa moãi moãi toaøn ñöôïc thoï duïng maø chuøa chaúng phaân, nhö hoa lôùn nhoû giöõa khoâng trung moãi moãi khaép nhaän naïp khoâng ngaèn meù hö khoâng maø hoa chaúng hoaïi, thì möôøi phöông taát caû chuùng sanh toaøn laø Phaät theå maø khoâng phaân chia, vì khoâng bieát neân cam chòu xöng laø yeáu keùm,vaâng nhaän Trí ñöùc cuûa Nhö Lai, trôû laïi rôi laïc vaøo ngu toái muø loøa. Ñaày ñuû oai thaàn roäng lôùn maø neùp ôû tieåu khí. Do ñoù, Chí coâng noùi: “Phaùp taùnh löôïng ñoàng nhö Thaùi Hö, chuùng sanh phaùt taâm töø nhoû”. Nhö treân, voâ ngaïi chæ laø nhaát taâm, nhö bieån voït ngaøn soùng, göông bao goàm muoân töôïng, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, khaép bieán vieân dung, qua laïi ñoaït nhau, qua laïi töïu nhau, chaúng coøn chaúng saïch, beøn ñöôïc maûy traàn bao goàm phaùp giôùi khoâng khuyeát lôùn nhoû nieäm bao goàm chín ñôøi, ngaén daøi ñoàng thôøi, v.v… moïi söï hieän tieàn. Ñaây laø phaùp moân phaùp giôùi duyeân khôûi töï taïi ôû trong moät boä Hoa Nghieâm, nhö taïi trong loøng baøn tay saùng rôõ coù theå thaáy. Laïi chaúng rieâng boä Hoa Nghieâm, cho ñeán thôøi giaùo cuûa moät ñôøi, dieäu chæ khoù nghó löôøng, thaàn thoâng voâ taùc cuûa möôøi phöông chö Phaät, Bi moân bí maät cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, bieån trí phaùp giôùi cuûa Boà-taùt Vaên-thuø, moät luùc hieån hieän chieáu suoát khoâng nghi ngôø vaäy. Neáu chaúng phaûi trí chieáu saâu ñaït töï taâm, laïi sao coù theå toû ngoä söï hieám coù kyø ñaëc ñaây. Nhö caùc baäc Tieân ñöùc noùi: Chö Phaät laø chaân khoâng voâ ngaõ voâ taùnh aáy vaäy, cho ñeán xöùng lyù maø noùi chaúng phaûi choã trí bieát, nhö daáu veát luùc chim bay giöõa khoâng trung khoâng theå tìm caàu

nöông döøng nôi daáu veát. Daáu veát giöõa khoâng trung ñaõ khoâng coù theå töôùng khaû ñaéc, nhöng daáu veát chaúng phaûi khoâng. Daáu veát ñaây tìm ñoù caøng roäng, coát yeáu y cöù chim bay môùi phaân tích ñöôïc saâu roäng cuûa daáu veát. Phaûi bieát Phaät ñòa coát yeáu nhaân taâm töôùng maø ñaéc chöùng saâu roäng cuûa Phaät ñòa, nhöng chöùng nhaäp ñòa ñaây khoâng theå truù ôû tòch dieät. Phaùp taát caû chö Phaät khoâng neân vaäy, phaûi chæ daïy lôïi möøng, hoïc phöông tieän Phaät, hoïc trí tueä Phaät. Phaøm, trí tueä Phaät laø töùc Nhaát thieát chuûng trí. Do ñoù, trong kinh Baùt-nhaõ laáy chuûng trí laøm Phaät thì khoâng thöù gì chaúng bieát, khoâng thöù gì chaúng thaáy. Ñoù môùi duøng voâ tri bieát taát caû tri, duøng voâ kieán thaáy taát caû kieán. Nhö trong phaåm lìa theá gian ôû kinh Hoa Nghieâm noùi veà möôøi thöù taâm khoâng haï lieät laø: “Boà-taùt Ma-ha-taùt laïi khôûi yù nieäm: Choã coù taát caû chö Phaät, taát caû Phaät phaùp, taát caû chuùng sanh taát caû coõi nöôùc, taát caû theá gian, taát caû ba ñôøi, taát caû hö khoâng giôùi, taát caû phaùp giôùi, taát caû ngöõ ngoân thi thieát giôùi, taát caû tòch dieät Nieát-baøn giôùi, nhö vaäy taát caû caùc thöù caùc phaùp trong ba ñôøi, ta phaûi duøng moät nieäm tueä töông öng, thaûy ñeàu bieát, thaûy ñeàu hay, thaûy ñeàu thaáy ,thaûy ñeàu chöùng, thaûy ñeàu tu, thaûy ñeàu ñoaïn, nhöng ôû trong ñoù khoâng phaân bieät, lìa phaân bieät, khoâng caùc thöù, khoâng sai bieät, khoâng coâng ñöùc, khoâng caûnh giôùi chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi moät chaúng phaûi hai. Vì chaúng phaûi hai trí bieát taát caû hai, vì voâ töôùng trí bieát taát caû töôùng, vì khoâng phaân bieät trí bieát taát caû phaân bieät, vì khoâng dò trí bieát taát caû dò. Vì khoâng sai bieät trí bieát taát caû sai bieät, vì khoâng theá trí bieát taát caû theá, vì khoâng chuùng sanh trí bieát taát caû chöùng sanh, vì khoâng chaáp tröôùc trí bieát taát caû chaáp tröôùc, vì khoâng truù xöù trí bieát taát caû truù xöù, vì khoâng taïp nhieãm trí bieát taát caû taïp nhieãm, vì khoâng taän trí bieát taát caû taän, vì cöùu caùnh phaùp giôùi trí ôû taát caû theá giôùi hieän thaân, vì lìa ngoân aâm trí hieän baøy ngoân aâm khoâng theå noùi, vì moät töï taùnh trí vaøo nôi khoâng töï taùnh, vì moät caûnh giôùi trí hieän caùc thöù caûnh giôùi, bieát taát caû phaùp khoâng theå noùi maø hieän ngoân thuyeát ñaïi töï taïi, chöùng Nhaát thieát trí ñòa. Vì giaùo hoùa ñieàu phuïc taát caû chuùng sanh neân ôû taát caû theá gian thò hieän ñaïi thaàn thoâng bieán hoùa. Ñoù laø taâm thöù möôøi khoâng haï lieät”. Nhö treân nhoû nhieäm phaân baøy coäi nguoàn lyù söï môùi thaáy chuùng sanh cuûa toaøn Phaät tænh tænh khoâng meâ muoäi, Phaät cuûa toaøn chuùng sanh raønh raønh khoâng nghi ngôø. Toû ngoä goác maø tôï veà ñeán nhaø cöûa queâ cuõ, ñöôïc duïng maø nhö ñích xaùc tay chaân. Côù sao meâ chaân oâm huyeãn, boû thaät caäy roãng, coâ phuï taùnh linh chính mình vuøi choân nhaø baùu? Suy cao thöôïng thaùnh, töï khinh bæ haï phaøm, ñeàu laø chæ tuïng vaên khoâng chöa thaáu cuøng nghóa thaät, chæ ghi nhôù lôøi töùc taâm laø Phaät, töï thaân xeùt naêm naøo, chæ hoïc lôøi muoân phaùp duy taâm, ai ñaùng hieän chöùng. Ñaõ

traùi vôùi giaùo quaùn, laïi khuyeát thieáu minh sö, tuy xöng laø tieáp noái laøm saùng ngôøi, chæ thaønh töï löøa doái. Toâng kính uûy gaù nhoû nhieäm chaùnh vì haïng ngöôøi ñoù, khieán roõ nghóa ñoù maø bieát taâm ñoù, môû vaên ñoù maø thaáy phaùp ñoù, caûm lôøi khoå thieát cuûa caùc Thaùnh, theïn söï duïng taâm cuûa Tieân hieàn, ñoïc xem quyeån môùi Boà-taùt troïn chaúng hö doái sai laàm, nhö cao phuûi maây moác chôït thaáy trôøi xanh, tôï vaøo saâu nôi cung roàng, töï thaân gaëp baùu thaät, môùi toû ngoä töø xöa tröôùc ñeán nay chöa chaéc thaät, hoïc choã thoâ phuø, trong luùc coù theå nghieäm toaøn khoâng löïc löôïng, chöa ñeán thaät ñòa, chôù noùi ñoù saâu, chöa tôùi cuø lao, chôù noùi ñoù khoå, chæ phaûi kieán taùnh, coù theå döùt lôøi. Vaû laïi sôû dó caùc Thaùnh duoãi lôøi chæ daïy, khaép vì phaøm phu muø toái, khieán chaúng ñaém tröôùc sanh töû. Haøng Nhò thöøa chôït maét khieán chaúng truù Nieát-baøn. Haøng tieåu Boà-taùt nhìn ñeâm khieán boû quyeàn thöøa thun löôùi, haøng Boà-taùt rieâng bieät khieán chaúng chaáp giaùo ñaïo. Ñaây laø chöa bieát coù töï taâm töùc ñuû thaàn ñöùc roäng lôùn nhö vaäy voâ bieân dieäu duïng, phaân minh chuyeån bieán khieán moãi moãi töï bieát. Möôøi phöông chö Phaät khoâng gì chaúng nhaân oai quang ta. Taát caû haøng dò sanh khoâng gì chaúng nhôø aân löïc ta, khuyeân sanh vui möøng kính moä, tieán ñaïo roäng tu phaù moät maûy traàn ra Ñaïi thieân quyeån kinh, sau ñoù duøng söùc ñònh tueä trang nghieâm trong ngoaøi, phaùt khôûi baûn taâm Dieäu giaùc, töôùng duïng chaân nhö, tôï nhö lau chuøi göông cuõ, nhö aùnh ngôøi thaàn chaâu, saùng soi suoát möôøi phöông, aûnh thaáu phaùp giôùi, khoâng khieán moät haøm thöùc nhoû chaúng nöông aùnh saùng ñaây, gioáng nhö Thieän Taøi moät ñôøi coù theå bieän xong, tôï nhö Long nöõ töï thaân daâng hieán chaâu ngoïc ôû Linh Sôn, Ñöùc Nhö Lai aán khaû, neân noùi: “Toâi daâng hieán chaâu baùu, Ñöùc Nhö Lai nhaän laáy, vieäc aáy coù mau chaêng?” Ñaùp: “Raát mau”. Long nöõ noùi: “duøng söùc thaàn cuûa oâng xem toâi thaønh Phaät laïi nhanh hôn vaäy”. Vaäy ñuû bieát môùi toû ngoä phaùp naøy, nhaân quaû ñoàng thôøi, thaønh ñaïo ñoä sanh chaúng vöôït ngoaøi khoaûng moät saùt-na. Nhö ôû phaåm tín giaûi trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Chaïy gaáp theo baét”. Laïi ôû phaåm Thí duï noùi: “Ñoù nhanh nhö gioù”. Ñaâu treä nhieàu kieáp uoång tu coâng haïnh, coù söùc nhanh choùng nieäm nieäm töông öng maø chaúng chòu thöøa ñöông, neân caùc Thaùnh kinh thaùn roäng vì môû baøy, giaêng löôùi taùm giaùo, ñuû xe ba thöøa, lôùn nhoû ñeàu thaâu quyeàn thaät ñeàu chôû, aân caàn dìu daét, kính nhieäm ñeán vôùi cô nghi, hoaëc thaáy hoaëc nghe, hoaëc tröôùc hoaëc sau, thaûy ñeàu khieán vaøo kho baùu Kim cang Nhaát thöøa ñaây, laáy laøm cöùu caùnh. Nhö trong phaåm phöông tieän noùi daãn: “Möôøi phöông ba ñôøi chö Phaät ñeàu duøng voâ löôïng voâ soá phöông tieän, caùc thöù nhaân duyeân thí duï ngoân töø maø vì chuùng sanh dieãn noùi caùc phaùp, phaùp ñoù ñeàu laø moät Phaät thöøa. Caùc chuùng sanh ñoù theo Phaät nghe phaùp roát raùo ñeàu ñöôïc nhaát thieát chuûng

trí”. Thì khoâng theå meâ môø ôû moân phöông tieän cuûa chö Phaät, chaép tay bieát ñoù, laõnh lôøi hieän thaønh, khôûi taâm phaùp ngaõ. Nhö trong kinh Baùt- nhaõ, Phaät daïy: “Ta ñoái vôùi taát caû caùc phaùp khoâng choã chaáp, ñöôïc aùnh saùng thöôøng moät taàm, thaân saéc vaøng roøng. Do vì chæ ñoái vôùi hai chaáp nhaân phaùp ñeàu maát, moät luoàng aùnh saùng thöôøng töï hieän, trôû laïi ñoàng vôùi Ñöùc Thích-ca töï chöùng thaân saéc vaøng roøng”. Do vì giaùo moân cuûa chö Phaät ñeàu vì hieån baøy toâng phaù chaáp, y cöù truù chaáp tröôùc ngöôïc laïi caøng meâ taâm, nhö caàm naém vieân vaøng noùng thì chaùy tay. Khieán Thaùnh giaùo cam loà laøm duyeân toát vöôït ra khoûi khoå, neáu gaëp ngöôøi ñoù chæ coù toån haïi khoâng ích lôøi. Nhö trong phaåm Phöông Tieän coù keä tuïng raèng:

*“Xaù-lôïi-phaát phaûi bieát, Caùc Phaät phaùp nhö vaäy,*

*Duøng muoân öùc phöông tieän, Tuøy nghi maø giaûng phaùp.*

*Ngöôøi chaúng taäp hoïc ñoù, Khoâng theå roõ hieåu ñaây. Caùc ngöôøi ñaõ bieát roài, Chö Phaät thaáy trong ñôøi, Vieäc phöông tieän tuøy nghi, Khoâng coøn caùc nghi hoaëc. Taâm sanh raát vui möøng, Töï bieát seõ laøm Phaät”.*

Neân bieát neáu chaúng taäp ñònh hoïc tueä, vaû laïi, chaúng bieát thuyeát cuûa tuøy nghi, voïng nhaän laøm chaân, khoâng theå theo vaên laáy laøm ngoä ñaïo. Ngay nhö Thieän Taøi ñoàng töû leân gaùc, Long nöõ hieán daâng chaâu ngoïc, ngay luùc ñoù töï nhieân ñích thaân thaáy, neân phaûi khaéc kyû bieän söï sôùm toái queân caû nhoïc meät. Neáu hoûi ñöôøng maø chaúng ñi, nhaø cuõ queâ höông caøng xa, tôï nhö thaáy cuûa baùu maø chaúng laáy, trôû laïi nhaän chòu ngheøo khoå. Do ñoù caùc baäc Coå ñöùc coù baøi tuïng raèng:

*“Hoïc ñaïo tröôùc phaûi nhoû xeùt taâm, Nhoû cuûa trong nhoû nhoû khoù tìm, Coù theå tìm ñeán khoâng choã tìm, Môùi tin taâm phaøm laø taâm Phaät”.*

Neân bieát töùc ôû trong moät nieäm nieäm taâm sanh töû hay tin coù nhöõng söï khoâng theå nghó baøn cuûa chö Phaät, raát laø khoù ñöôïc. Nhö trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät daïy: “Neáu coù ngöôøi hay duøng tô reã sen ñeå treo nuùi Tu-di. Coù theå nghó baøn chaêng?” “Khoâng theå! Baïch Ñöùc Theá Toân”. Phaät daïy: “Naøy thieän nam! Boà-taùt Ma-ha-taùt ôû trong khoaûng moät nieäm ñeàu

hay ñöôïc löôøng taát caû sanh töû, cho neân laïi goïi laø khoâng theå nghó baøn”.

Hoûi: Lyù chæ moät ñaïo, söï coù muoân sai, côù sao chæ roõ moät taâm, maø voâ bieân Phaät söï thaûy ñeàu vieân maõn?

Ñaùp: Ñaïo cuûa xuaát theá, lyù do taâm haønh, moân cuûa xöû theá, söï do taâm taïo. Neáu duøng söï cuûa Duy taâm, moät phaùp töùc taát caû phaùp, buoâng ñoù voâ bieân. Duøng lyù cuûa Duy taâm, taát caû phaùp töùc moät phaùp cuoän ñoù khoâng veát. Nhaân cuoän maø noùi moät, phaùp ñaây chöa töøng moät, nhaân buoâng maø noùi nhieàu, phaùp ñaây chöa töøng nhieàu, chaúng phaûi moät chaúng phaûi nhieàu, coù maø chaúng coù, maø nhieàu maø moät, khoâng maø chaúng khoâng, moät nhieàu cuøng nöông nhau qua laïi laøm goác ngoïn, thoâng coù boán nghóa: Moät laø, nghóa thaønh töïu nhau thì moät nhieàu ñeàu laäp, vì qua laïi gìn giöõ coù söùc ñeàu coøn vaäy; Hai laø, nghóa haïi nhau: Hình ñoaït caû hai ñeàu maát, vì cuøng nöông töïa moãi moãi khoâng taùnh vaäy; Ba laø nghóa qua laïi coøn, vì ñaây gìn giöõ kia chaúng hoaïi kia maø taïi ñaây, kia gìn giöõ ñaây cuõng vaäy. Trong kinh coù baøi tuïng raèng:

*“Trong moät hieåu voâ löôïng, Trong voâ löôïng hieåu moät”;*

Boán laø nghóa qua laïi heát, vì ñaây gìn giöõ kia, kia cuøng heát maø chæ ñaây, vì kia gìn giöõ ñaây, ñaây cuøng heát maø chæ kia. Trong kinh noùi: “Bieát moät töùc nhieàu nhieàu töùc moät”. Laïi do ñaây kia cuøng thaønh giuùp nhieáp voâ ngaïi, cho neân ñöôïc coù lôùn nhoû töùc nhaäp moät nhieàu, cuøng chöùa xa gaàn qua laïi gìn giöõ, chuû baïn goàm chöùa. Giaû söû moãi moãi maûy traàn hieän maø voâ taän ngang baèng nhö löôùi trôøi Ñeá thích vì saâm sai, neân ñöôïc moãi moãi söï hieån maø khoâng cuøng nhö aùnh saùng ñònh maø aån aùnh. Laïi, nghóa cuûa moät nhieàu voâ ngaïi, caùc baäc Coå ñöùc duøng thí duï ñeå hieån baøy, nhö soá phaùp möôøi tieàn, ñaây coù hai theå: Moät laø dò theå, hai laø ñoàng theå. Caên cöù trong dò theå coù hai: Moät laø cuøng laø, hai laø cuøng vaøo. Laïi vì caùc phaùp duyeân khôûi coù hai nghóa: Moät laø, nghóa khoâng höõu, ñaây töùc laø töï theå; Hai laø nghóa coù löïc vaø khoâng löïc, ñaây laø troâng löïc duïng. Do nghóa tröôùc neân caên cöù theo laø nhau, do nghóa sau neân ñöôïc cuøng vaøo. Môùi ñaàu, trong nghóa khoâng höõu, do luùc töï neáu coù, tha haún khoâng, neân tha töùc laø töï. Taïi sao? Do tha khoâng taùnh vì töï taïo taùc, thöù hai, do luùc töï neáu khoâng, tha haún coù, neân töï töùc tha. Taïi sao? Do töï khoâng taùnh duøng tha taïo taùc. Vì khoâng höõu khoâng hai theå, do ñoù thöôøng töông töùc. Neáu khoâng nhö vaäy thì ñieàu kieän chaúng thaønh, coù caùc loãi laàm cuûa töï taùnh v.v… Hai, trong löïc duïng, töï coù toaøn löïc, do ñoù naêng nhieáp tha, tha toaøn khoâng löïc, do ñoù naêng nhaäp töï, chaúng y cöù töï theå, neân chaúng phaûi töông töùc. Löïc duïng giao trieät neân thaønh töông nhaäp möôøi. Soá laøm thí duï laïi coù hai moân: Moät

laø moân khaùc theå; Hai laø moân ñoàng theå. Caên cöù trong moân khaùc theå, laïi coù hai: Moät laø nhieàu trong moät; Hai laø moät trong nhieàu. Nhö trong kinh coù keä tuïng raèng:

*“Trong moät hieåu voâ löôïng, Trong voâ löôïng hieåu moät, Roõ kia cuøng sanh khôûi,*

*Seõ thaønh khoâng choã sôï”.*

Ñaây laø caên cöù töôùng maø noùi. Hai laø moät töùc nhieàu nhieàu töùc moät, nhö trong kinh coù keä raèng:

*“Moät töùc laø nhieàu nhieàu töùc moät, Nghóa vò tòch dieät ñeàu bình ñaúng, Xa lìa töôùng moät khaùc ñieân ñaûo, Ñoù laø Boà-taùt truù baát thoái”.*

Ñaây laø caên cöù lyù maø noùi.

Hoûi: Kia ñaõ moãi moãi khoâng taùnh, sao ñöôïc thaønh moät nhieàu ñoù

ö?

Ñaùp: Ñaây do thaät ñöùc cuûa phaùp giôùi, löïc duïng cuûa duyeân khôûi,

caûnh giôùi Phoå Hieàn töông öng, do ñoù moät chieàu thöôøng thaønh chaúng taêng chaúng giaûm vaäy. Tieáp ñeán noùi roõ moät töùc laø nhieàu, nhieàu töùc laø moät, nhö tôï moät töùc möôøi duyeân thaønh. Neáu möôøi chaúng phaûi moät, moät chaúng thaønh, naøo chæ moät chaúng thaønh, möôøi cuõng chaúng thaønh. Nhö coät truï neáu chaúng phaûi laø nhaø, khi aáy thì khoâng nhaø, neáu coù nhaø cuõng coù coät truï, töùc vì coät truï töùc laø nhaø, neân coù nhaø laïi coù coät truï. Vì moät töùc möôøi, möôøi töùc moät, thaønh moät laïi thaønh möôøi vaäy.

Hoûi: Neáu moät töùc möôøi, ñaây laø khoâng coù moät, neáu möôøi töùc moät, ñaây laø khoâng coù möôøi. Naøo noùi moät ñoù vaø möôøi, laïi noùi vì töùc neân ñöôïc thaønh ö?

Ñaùp: Moät töùc chaúng phaûi moät, tình ñoù nghóa laø moät, nay choã goïi duyeân thaønh moät. Duyeân thaønh moät laø chaúng phaûi tình ñoù nghóa laø moät. Trong kinh coù keä tuïng raèng:

*“Moät cuõng chaúng laøm moät, Do vì phaù caùc soá,*

*Trí caïn chaáp caùc phaùp, Thaáy moät laáy laøm moät”.*

Hoûi: Tröôùc noùi roõ nhieàu trong moät, moät trong nhieàu, töùc trong moät coù möôøi, trong möôøi coù moät. Nay noùi roõ moät töùc möôøi, coù gì khaùc bieät ö?

Ñaùp: tröôùc noùi roõ möôøi trong moät laø lìa moät khoâng coù möôøi maø

möôøi chaúng phaûi laø moät. Nhö ñaây noùi roõ moät töùc möôøi laø lìa moät khoâng coù möôøi, maø möôøi töùc laø moät, duyeân thaønh neân vaäy. Hai moân ñoàng theå laø laïi nhö moân tröôùc, töông tôï trôû laïi noùi roõ nhieàu trong moät moät trong nhieàu, moät töùc nhieàu, nhieàu töùc moät. Nay caên cöù trong moân ñaây maø noùi laø moân Dò theå tröôùc noùi möôøi trong moät laø vì trong chín sau neân goïi laø möôøi trong moät. Moân ñaây noùi möôøi trong moät laø töùc trong moät coù chín, neân noùi möôøi trong moät vaäy.

Hoûi: Neáu trong moät töùc coù chín laø ñaây cuøng vôùi moät töùc möôøi trong moân khaùc theå tröôùc coù gì khaùc bieät ö?

Ñaùp: Trong ñaây noùi coù chín laø coù ôû töï theå chín maø moät chaúng phaûi. Chín nhö dò theå tröôùc noùi laø moät töùc laø möôøi ôû dò theå kia maø möôøi chaúng lìa moät.

Hoûi: Trong moät ñaõ töï coù chín laø neân chaúng phaûi nghóa duyeân thaønh?

Ñaùp: Neáu chaúng phaûi duyeân thaønh ñaâu ñöôïc coù chín ö? Hoûi: Moät theå sao ñöôïc coù chín?

Ñaùp: Neáu khoâng chín töùc khoâng moät. Tieáp theo noùi roõ moät töùc möôøi trong moân ñoàng theå, trôû laïi noùi moät laø, duyeân thaønh neân moät töùc möôøi. Taïi sao? Neáu möôøi chaúng phaûi moät, vì moät chaúng thaønh. Moät töùc möôøi ñaõ vaäy, moät töùc hai ba cuõng vaäy.

Hoûi: Trong ñaây noùi töï theå moät töùc möôøi cuøng möôøi trong moät ôû ñoàng theå tröôùc coù gì khaùc bieät ö?

Ñaùp: Tröôùc noùi roõ trong töï theå coù möôøi maø moät chaúng phaûi laø möôøi, ñaây noùi roõ moät töùc möôøi maø moät töùc laø möôøi, laáy ñoù laøm khaùc.

Hoûi: Ñaây noùi roõ moät theå töùc möôøi laø goàm phaùp cuøng taän chaêng?

Ñaùp: Tuøy trí sai bieät neân cuõng cuøng taän cuõng chaúng cuøng taän. Taïi sao? Nhö moät goàm möôøi töùc chaúng laø cuøng taän, neâu ñaày ñuû maø noùi töùc voâ taän vaäy.

Hoûi: Vì goàm töï moân voâ taän, vì nhieáp caùc moân khaùc cuõng voâ taän

ö?

Ñaùp: Moät voâ taän, caùc khaùc cuõng voâ taän. Neáu caùc khaùc chaúng taän.

Neáu moät thaønh taát caû thaønh, neáu moät chaúng thaønh taát caû töùc chaúng thaønh. Cho neân goàm phaùp ñaây töùc voâ taän laïi voâ taän, thaønh nghóa cuûa moät vaäy. ÔÛ nghóa ba boán gioáng nhö hö khoâng töùc laø taän. Laïi chaúng goàm caùc khaùc neân goïi laø voâ taän. Neân bieát cuõng nhieáp taän vaø chaúng taän vaäy.

Hoûi: Ñaõ noùi moät töùc naêng goàm laø laøm chæ goàm möôøi trong moät, cuõng ñöôïc goàm möôøi xöù khaùc ö?

Ñaùp: Goàm möôøi khaùc cuõng coù nghóa taän vaø chaúng taän. Taïi sao?

Lìa khoâng töï neân moät nhieáp xöù khaùc, töùc voâ taän maø thaønh nghóa cuûa moät, nghóa möôøi xöù khaùc nhö hö khoâng neân coù taän. Trong kinh noùi: Boà- taùt ôû moät ñòa khaép nhieáp taát caû coâng ñöùc caùc ñòa. Toâng Kính Luïc ñaây laø Bieät giaùo nhaát thöøa, moân chaúng theå nghó baøn, Toâng cuûa vieân dung voâ taän, chaúng ñoàng choã noùi trong giaùo cuûa Tam thöøa. Nhö treân, nghóa cuûa moät nhieàu voâ ngaïi, khoâng theå duøng caùi thaáy cuûa yù giaûi tình tö laøm haïn löôïng, chæ maét tònh trí duøng saùu töôùng möôøi huyeàn bao goàm ñoù môùi taän yeáu chæ aáy vaäy, thì bieát dung nhieáp voâ bieân, bao haøm chaúng phaûi ngoaøi, nhö ôû phaåm Thaàn löïc trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Chö Phaät ôû ñaây ñaéc A-naäu-ña-la Tam-mieäu Tam-boà-ñeà, Chö Phaät ôû ñaây chuyeån xoay xe phaùp, chö Phaät ôû ñaây maø nhaäp Nieát-baøn”. Laïi, trong kinh noùi: “Töø bi laøm maét Phaät, chaùnh nieäm laøm ñaàu Phaät, dieäu aâm laøm tai Phaät, röøng höông laøm muõi Phaät, cam loà laøm mieäng Phaät, töù bieän laøm löôõi Phaät, luïc ñoä laøm thaân Phaät, töù nhieáp laøm tay Phaät, bình ñaúng laøm ngoùn tay Phaät, giôùi ñònh laøm chaân Phaät, chuûng trí laøm taâm Phaät”. ÔÛ Kim Quang Minh kinh sôù noùi: “Phaùp taùnh thaân Phaät laø chaúng phaûi choã coù theå thaáy cuûa caùc haøng phaøm phu Nhò thöøa haï ñòa, chæ ngöôøi ñaùng ñoä, thò hieän khieán ñöôïc thaáy. Ñaây töùc laø thaân cuûa khoâng thaân, töôùng cuûa voâ töôùng, Nhaát thieát trí laøm ñaàu, Ñeä nhaát nghóa ñeá laøm buùi toùc, taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân laøm toùc, maét ñaïi bi, loâng traéng trung ñaïo, muõi voâ laäu, löôõi möôøi taùm khoâng, raêng boán möôi baát coäng, vai hoaèng theä, eo Tam-muoäi, buïng Nhö Lai taïng, tay trí quyeàn thaät, chaân ñònh tueä, caùc töôùng nhö vaäy v.v… trang nghieâm phaùp taùnh thaân Phaät vaäy”. Sô toå Ngöu Ñaàu noùi: “Chö Phaät ôû ñaây ñaéc Boà-ñeà laø, ñaây laø nôi taâm ñaéc Boà-ñeà, nôi saéc chuyeån phaùp luaân, nôi maét nhaäp Nieát-baøn. Neáu nhö vaäy laø trong thaân roát raùo giaûi thoaùt phaùp thaân, thöôøng taïi Tònh ñoä ñaày ñuû. Laïi thieáu vaät gì, laïi caàu tìm gì? Luùc môùi phaùt taâm beøn thaønh Chaùnh giaùc”. Trong Toâng Kính ñaây choã coù trí haïnh, chuû baïn ñeàu ñoàng moät ngaèn meù, ngöôøi môùi coù tin, ñeàu ñoàng doøng phaùp, chæ nhö trong moät göông troøn, khoâng phaân tích khaùc. Nhö trong Hoa Nghieâm luaän noùi: “Phaùp moân kinh ñaây,goàm chö Phaät möôøi phöông ñoàng haønh chung haønh, laïi khoâng môùi cuõ, nhö ñöôøng cuûa Ñaïi vöông, ngöôøi caát böôùc leân ñoù, töùc laø khoâng laøm sao chaúng ñi, moät nieäm caên tuøy hyû, phaàn ít kieán taùnh trí tueä hieän tieàn, goàm laø chaúng lìa trí Chaùnh giaùc caên baûn cuûa Phaät, chaúng lìa haïnh Phoå Hieàn. Nhö Phoå Hieàn phaàn ít thieän taâm trong moät nieäm ñeàu laø höôùng doøng phaùp. Neân trong kinh noùi: Nghe danh hieäu vaø phaùp moân giaûng noùi cuûa Nhö Lai, nghe maø chaúng tin, coøn coù theå roát raùo ñeán nôi Kim cang trí ñòa huoáng gì laø ngöôøi tin tu vaäy”. Laïi noùi: Trong kinh Hoa Nghieâm phaùp moân giaûi haïnh tu hoïc ngoä nhaäp haún

hay thaønh töïu phaùp moân Thaäp truù, truù chuûng taùnh Phaät, sanh nhaø Nhö Lai, laøm con Phaät thaät, chaúng ñoàng quyeàn giaùo Boà-taùt sô ñòa duøng theä nguyeän thaønh Phaät, kinh Hoa Nghieâm ñaây luaän ngay ñòa vò thaät chöùng, chaúng luaän theä nguyeän, vì giaùo moân ñaây goàm moät thôøi moät khoaûng moät phaùp giôùi khoâng khaùc nieäm tröôùc sau tình tuyeät, phaøm thaùnh moät taùnh, chaúng luaän tình buoäc, neân duøng voâ nieäm voâ taùc phaùp giôùi chieáu ñoù coù theå thaáy, neáu laäp tình kieán khoâng theå tin vaäy. Giaû söû sanh tin, huyeàn tin lôøi Phaät, neân chaúng phaûi laø töï thaáy. Neáu töï thaáy laø tình tuyeät töôûng maát. Taâm cuøng lyù hôïp, trí cuøng caûnh ngaàm, môùi bieát taùnh töôùng muoân caûnh thoâng goàm thaâu. Neáu chaúng nhö vaäy, taâm thöôøng ñaây kia, phaûi quaáy ñua tranh taïo taùc, dô saïch sao döøng. Neáu laø xöùng taùnh tình maát, moân phaùp giôùi truøng huyeàn töï ñaït, moät nhieàu thuaàn taïp, töï taïi haøm dung, moân cuûa chung rieâng troøn chöùa töï taïi, ñoái vôùi phaùp lôïi sanh khoù ñaït caùc caên, tuøy choã hay kham nhaän thaûy ñeàu thaønh lôïi ích. Kính thöøa thaân gaàn ñeàu hay giuùp ñoù, do ñoù xöùng taùnh, neân phaøm thöïc haønh moät söï thaûy ñeàu bieán phaùp giôùi. Neáu tuøy söï laøm thì coù phaân haïn. Nhö kinh Ma-ha Baùt-nhaõ noùi: “Muoán ñem moät thöùc aên cuùng döôøng möôøi phöông moãi moãi nhö caùt soâng haèng v.v… chö Phaät vaø Taêng, phaûi hoïc Baùt-nhaõ Ba-la-maät, muoán ñem y phuïc höông hoa anh laïc höông boät höông xoa höông ñoát ñeøn ñuoác traøng phan hoa loïng v.v… cuùng döôøng chö Phaät vaø Taêng, phaûi hoïc Baùt- nhaõ Ba-la-maät”. Trong luaän hoûi: “Boà-taùt neáu duøng moät thöùc aên cuùng döôøng moät Phaät vaø Taêng coøn laø vieäc khoù huoáng gì möôøi phöông nhö soá caùt soâng haèng v.v… chö Phaät vaø Taêng?” Ñaùp: Coâng ñöùc cuùng döôøng laø taïi taâm, chaúng taïi söï. Neáu Boà-taùt duøng moät thöùc aên, taâm lôùn thaûy ñeàu cuùng döôøng möôøi phöông chö Phaät vaø Taêng, cuõng chaúng vì xa gaàn laøm ngaên ngaïi, cho neân chö Phaät ñeàu thaáy ñeàu nhaän thoï. Vaäy bieát chæ vaän moät taâm roäng lôùn khoâng ngaèn meù, coâng ñöùc trí tueä hai thöù trang nghieâm, Luïc ñoä vaïn haïnh khoâng gì vieân maõn, thì bieát moät maûy loâng khoâng taùnh, phaùp giôùi khoâng sai, trong moät maûy traàn ñuû phaàn möôøi phöông. Do ñoù treân hoäi Phaùp Hoa, caùc nöôùc cuûa chö Phaät ôû möôøi phöông thoâng laøm moät coõi nöôùc, phaân thaân cuøng toøa, ñoàng chöùng nhaát thöøa, cuõng nhö trong kinh Hoa Nghieâm daïy roõ: Coõi ñaây noùi phaùp möôøi coõi nöôùc khaùc ñeàu vaäy”. Ngöôõng kính ñoàng quy cuûa tieân Thaùnh, khieán tin chaéc cuûa haäu hoïc, chôït nhieân giaùo ñaây chaúng duyeân toát lôùn, nhö naém ñuoác lôùn ñeå ñoát soi taêm toái, soi roïi thaáy taùnh, tôï cöôõi thuyeàn ñi maø vöôït qua saâu maø chôït leân chaân, neân noùi moät caâu nhieãm thaàn haún seõ thaønh Phaät, nhö moät chöõ kinh baûy ñôøi chaúng chìm, ñieàu lôïi chæ ôû ngöôøi, ñieàu giôùi haïn chæ ôû mình. Töôùng öu thaéng traêm phöôùc ñoàng nhaäp voâ sanh, khaùc doøng muoân

thieän ñeàu hoäi bình ñaúng. Nay trong Toâng Kính cuõng laïi nhö vaäy, chaùnh ngay xaû boû phöông tieän chæ noùi Ñaïo voâ thöôïng. Trong taát caû caùc phaùp chæ duøng Ñaúng quaùn nhaäp. Neáu chaáp phöông tieän roäng bieän caùc thöøa thì maát baûn hoaøi cuûa Phaät, traùi vôùi ñaïi chæ. Nhö trong kinh Phaùp vöông noùi: “Neáu nhaát ñònh caên cô laøm ngöôøi Tieåu thöøa, noùi phaùp Tieåu thöøa, laøm ngöôøi xieån- ñeà, noùi phaùp xieån-ñeà, laø ñoaïn maát taùnh Phaät, laø dieät thaân Phaät. Ngöôøi noùi phaùp ñoù phaûi traûi qua traêm ngaøn muoân kieáp ñoïa vaøo caùc ñòa nguïc. Taïi sao? Taùnh cuûa chuùng sanh töùc laø phaùp taùnh, töø xöa ñeán nay khoâng coù taêng giaûm, côù sao ôû trong ñoù phaân bieät thuoác beänh, neáu hieåu nhö vaäy, töùc taát caû caùc phaùp khoâng gì chaúng laø Phaät phaùp vaäy.

Hoûi: Theá naøo laø taát caû phaùp ñeàu laø Phaät phaùp?

Ñaùp: Taát caû phaùp duy taâm, taâm töùc laø Phaät, taâm töùc laø phaùp. Nhö coù ngöôøi hoïc hoûi Quoác sö Trung raèng: “Trong kinh noùi: Taát caû caùc phaùp ñeàu laø Phaät phaùp, gieát haïi laïi laø Phaät phaùp chaêng?” Quoác sö ñaùp: “Taát caû haønh xöû ñeàu laø duïng cuûa Phaät trí, nhö ngöôøi duøng höông ñoát, muøi hoâi chaúng hieàm, cuõng nhö nöôùc saïch, nhô ueá chaúng phaûi oâ nhieãm, vì phoâ baøy Phaät trí vaäy. Vaäy bieát, löûa khoâng phaân bieät, lan ngaõi ñeàu thieâu ñoát, nöôùc ñoàng thöïc thöôïng ñöùc, vuoâng troøn maëc tình ñoà chöùa ñöïng. Do ñoù Boà-taùt Vaên- thuø caàm kieám muùa nôi Cuø-ñaøm, Öông-quaät naém dao khua ôû hoï Thích, haù chaúng laø Phaät söï ö? Neáu ngoaøi taâm thaáy phaùp maø sanh phaân bieät, ngay nhö roäng laøm caùc vieäc thaéng dieäu cuõng chaúng phaûi cöùu caùnh”.

Hoûi: Taâm taùnh voán tònh, tòch chieáu khoâng soùt, sao möôïn Trí Quang maø laøm soi xeùt taän cuøng?

Ñaùp: Taâm laø chaùnh nhaân, tuy laø roõ chieáu nhöng vì khaùch traàn phieàn naõo ngaên che, neáu khoâng trí tueä lieãu nhaân maø chaúng theå hieän. Caùc baäc Coå ñöùc noùi: Trí chieáu taâm nguyeân töùc laø lieãu nhaân, nhö hö khoâng vaø maët nhaät löôïc coù möôøi nghóa, vì bieän khoù nghó löôøng. Moät laø, maët nhaät vaø hö khoâng chaúng phaûi töùc chaúng phaûi lìa; Hai laø, chaúng phaûi truù chaúng phaûi chaúng truù; Ba laø, nhö maët nhaät kheùo laøm coát yeáu phaù toái duyeân toát hieån baøy khoâng; Boán laø, tuy laø dieät tröø toái hieån baøy khoâng maø hö khoâng khoâng toån ích; Naêm laø, lyù thaät khoâng toån söï vì suy ñoù toái ngaên che troïn tröø, taùnh laø khoâng theâm, choã bao goàm muoân töôïng cuûa khoâng giôùi ñeàu hieän; Saùu laø, hö khoâng ñaây taùnh tuy thanh tònh, neáu khoâng aùnh saùng maët nhaät thì coù toái khôûi; Baûy laø, chaúng phaûi vì hö khoâng, khoâng neân töï hay tröø toái. Toái neáu döùt tröø haún nhôø ôû aùnh saùng maët nhaät; Taùm laø, maët nhaät neáu khoâng hö khoâng khoâng aùnh saùng khoâng chieáu. Hö khoâng neáu khoâng coù maët nhaät, toái chaúng töï tröø; Chín laø, nhöng toái ñaây taùnh khoâng ñeán

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 13 703

khoâng ñi, theå töôùng cuûa maët nhaät cuõng chaúng sanh chaúng dieät; Möôøi laø, chæ coù maët nhaät soi chieáu hö khoâng thì caøn khoân suoát hieåu, duøng trí tueä maët nhaät soi chieáu taâm taùnh hö khoâng cuõng laïi nhö vaäy. Giaûi thích raèng: Moät, Trí cuøng taâm chaúng phaûi töùc chaúng phaûi lìa. Theá naøo laø chaúng phaûi töùc? Vì trí laø naêng chieáu, taâm laø sôû chieáu, vì naêng vaø sôû khaùc vaäy. Theá naøo laø chaúng phaûi lìa? Trí laø duïng cuûa taâm, vì duïng chaúng lìa theå; Hai, chaúng phaûi truù chaúng phaûi chaúng truù. Theá naøo laø chaúng phaûi truù? Vì trí taùnh lìa vaäy. Theá naøo laø chaúng phaûi chaúng truù? Vì cuøng taâm töông öng; Ba, Trí tuy döùt buïi traàn hieån hieän taùnh maø taâm voán khoâng aån hieån; Naêm, Taâm tuy voán khoâng, coát yeáu phaûi saïch heát khaùch traàn môùi coù theå hieän khaép phaùp giôùi; Saùu, Taâm tuy thanh tònh, neáu khoâng trí quang thì bò khaùch traàn ngaên che; Baûy, chaúng phaûi taâm töï khoâng chaúng nhieãm khaùch traàn. Traàn neáu tröø caàn nhaân trí quang; Taùm, Trí khoâng taâm chaúng chieáu, taâm khoâng trí chaúng saùng; Chín, khaùch traàn tuy heát, voán khoâng ñeán ñi, trí tuy khôûi chieáu cuõng khoâng sanh dieät; Möôøi, chæ ñöôïc trí quang thì taâm taùnh traïm nhieân laëng chieáu, phaùp giôùi roãng saùng, cöùu caùnh thanh tònh, neân bieát muoân phaùp khoâng tu, raên tu maø ñeán khoâng tu. Baûn taùnh tuy khoâng cuõng do tu khoâng maø hieån baøy khoâng. Nay choã ghi cuûa Toâng Kính raát coù nguyeân do, chæ vì chuùng sanh khoâng trí chaúng tu maø ñoïa laïc ngu toái chaúng chieáu taâm taùnh, uoång vuøi laáp luaân hoài, neáu chaúng ñöôïc trí quang cuûa Toâng kính, do ñaâu hieån baøy ôû taâm baùu. Vaû laïi, chuùng sanh voâ laäu trí taùnh voán ñaày ñuû, vì khaùch traàn ngaên che, tôï göông toái bôûi buïi, chæ hay bieát göông voán saùng, buïi traàn töùc daàn saïch, noùi khaùch traàn heát, chaân taùnh saùng rôõ. Nhö kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Nhö ngoaøi thoân lôùn coù röøng sa-la, beân trong coù moät caây ñaõ sanh soáng tröôùc röøng ñuû moät traêm naêm, baáy giôø chuû röøng duøng nöôùc röôùi ñoù tuøy theo thôøi tu söûa, caây ñoù traàn baøy khoâ muïc, da deû caønh laù thaûy ñeàu rôi ruïng, chæ trinh thaät coøn. Ñöùc Nhö Lai cuõng vaäy, choã coù traàn baøy neân ñeàu ñaõ tröø heát, chæ coù taát caû phaùp chaân thaät coøn”. Do ñoù, Hoøa thöôïng Nhaát baùt coù baøi ca raèng: Muoân ñôøi kim luaân Thaùnh vöông töû, chæ laø chaân nhö Linh giaùc phaûi, döôùi goác Boà-ñeà ñoä chuùng sanh, ñoä heát chuùng sanh ra sanh töû, chaúng sanh töû chaân thaät tröôïng phu, khoâng hình khoâng töôùng Ñaïi Tyø-loâ; traàn lao dieät saïch chaân nhö coøn, moät vieân minh chaâu saùng voâ giaù”.