TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 31**

Phaøm, caûnh giôùi chö Phaät chæ höôùng ñeán moân nhaát taâm giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn. Sao goïi laø giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn? Vì taát caû phaùp chaúng phaûi coù maø coù, coù maø chaúng phaûi coù, chaúng phaûi choã bieát cuûa ñònh löôïng neân goïi laø chaúng theå nghó baøn. Ñaõ vì chaúng phaûi coù maø coù töùc chaúng truï ôû khoâng, coù maø chaúng phaûi coù töùc chaúng truï ôû coù, coù khoâng chaúng truï, töùc ñoái vôùi caùc phaùp thaûy ñeàu giaûi thoaùt, vì taát caû phaùp chaúng vöôït ngoaøi coù khoâng vaäy. Neân bieát trong nhaát taâm giaûi thoaùt khoâng coù vaên töï thì khoâng sinh töû, khoâng phieàn naõo, khoâng aám giôùi, khoâng chuùng sinh, khoâng buoàn vui, khoâng khoå laïc, khoâng troùi buoäc, khoâng qua laïi, khoâng phaûi khoâng quaáy, khoâng ñöôïc khoâng maát, cho ñeán khoâng Boà-ñeà, khoâng Nieát-baøn, khoâng chaân nhö, khoâng giaûi thoaùt. Toùm laïi maø noùi taát caû caùc phaùp Theá gian vaø Xuaát theá gian thaûy ñeàu khoâng coù. Nhö trong kinh Thuû laêng nghieâm noùi: “Thaáy bieát laäp thaáy bieát töùc laø goác cuûa voâ minh, thaáy bieát khoâng thaáy, ñoù töùc laø Nieát-baøn, voâ laäu thanh tònh”. Côù sao trong ñoù laïi duøng caùc vaät khaùc? Nhö ñieàu noùi treân, theá gian sinh töû, xuaát theá gian Nieát-baøn v.v... coù voâ löôïng teân goïi sai bieät, ñeàu töø thaáy bieát vaên töï laäp neân, neáu khoâng thaáy bieát vaên töï, goïi laø theå voán khoâng, ôû trong taâm dieäu minh naøo coù vaät gì? Nhö Luïc Toå Tueä Naêng coù keä tuïng raèng: “Boà-ñeà voán khoâng thaân, göông saùng cuõng khoâng ñaøi, xöa nay khoâng moät vaät, nôi naøo dính buïi dô”. Ñaïi sö Dung noùi: “Chí lyù khoâng thuyeân chaúng phaûi môû chaúng phaûi buoäc, linh thoâng öùng vaät thöôøng taïi tröôùc maét. Tröôùc maét khoâng vaät khoâng vaät roõ raøng, chaúng duøng ngöôøi ñaët, theå töï hö giaõ”. Laïi noùi: “Khoâng vaät töùc thieân chaân, thieân chaân töùc ñaïi ñaïo”. Haøn Sôn Töû coù baøi thô noùi raèng: “Haøn Sôn ôû trong hang, trong hang khoâng moät vaät, saïch seõ khoâng raønh raønh, ngôøi ngôøi saùng tôï nhaät, aên thoâ döôõng thaân beù, vaûi boá che huyeãn chaát, maëc ngöôi ngaøn Thaùnh hieän, ta coù Phaät thieân chaân”. Do ñoù trong kinh Ñaïi Nieát-baøn Ñöùc Phaät noùi traêm caâu giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Phaøm, Nhö Lai laø töùc laïi trong nhaát taâm chaân nhö töï taùnh, neân goïi laø Nhö Lai. Laïi, Nhö laø

chaúng bieán chaúng khaùc, chaúng maát töï taùnh, neân goïi laø Nhö lai, töùc chaân nhö chaúng giöõ töï taùnh, tuøy duyeân hieån hieän neân goïi laø lai, ñoù môùi laø lai cuûa baát lai, vì taùnh chaân nhö khaép taát caû xöù, thaät khoâng ñeán ñi, töø taâm caûm neân, khoâng aån hieän vaäy”. Laïi trong kinh noùi: “Nhö Lai töùc laø phaùp vaäy”. Neân trong luaän Khôûi Tín noùi: “Noùi laø phaùp töùc laø taâm chuùng sinh”. Vì vaäy caùc baäc Coå ñöùc noùi: “Taâm voán thanh tònh, cuõng khoâng töôùng tònh, môùi thaáy taâm ta. Neân bieát trong moät traêm caâu giaûi thoaùt, moãi caâu noùi roõ taâm, taâm taâm giaûi thoaùt, chöa coù moät caâu moät chöõ chaúng laø chæ nam cuûa Toâng kính”. Nhö trong kinh noùi: “Baáy giôø Boà-taùt Ca-dieáp laïi baïch Ñöùc Phaät raèng: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Cuùi mong xoùt thöông laïi dieãn noùi roäng veà nghóa cuûa cuûa Ñaïi Nieát-baøn haønh giaûi thoaùt”. Ñöùc Phaät ngôïi khen Ca-dieáp raèng: “Laønh thay! Laønh thay! Naøy Thieän nam! Giaûi thoaùt chaân thaät, nghóa laø xa lìa taát caû troùi buoäc. Neáu giaûi thoaùt chaân thaät lìa caùc troùi buoäc thì khoâng coù sinh, cuõng khoâng hoøa hôïp, thí nhö cha meï hoøa hôïp sinh con. Giaûi thoaùt chaân thaät thì khoâng nhö vaäy, cho neân giaûi thoaùt goïi laø chaúng sinh. Naøy Ca-dieáp! Thí nhö ñeà hoà taùnh noù thanh tònh, Nhö Lai cuõng vaäy, chaúng phaûi nhaân cha meï hoøa hôïp maø sinh, taùnh ñoù thanh tònh. Sôû dó thò hieän coù cha meï laø vì muoán hoùa ñoä caùc chuùng sinh vaäy. Giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai, Nhö Lai giaûi thoaùt khoâng hai khoâng khaùc, thí nhö muøa xuaân, gieo caùc gioáng ñaäu, coù ñöôïc hôi aám sau ñoù beøn naûy sinh, giaûi thoaùt chaân thaät thì khoâng nhö vaäy. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø hö voâ, hö voâ töùc laø giaûi thoaùt, giaûi thoaùt töùc laø Nhö Lai, Nhö Lai töùc laø hö voâ. Chaúng phaûi laøm choã laøm, phaøm laø laøm, gioáng nhö thaønh quaùch laàu quaùn töùc ñònh, giaûi thoaùt chaân thaät thì khoâng nhö vaäy. Cho neân giaûi thoaùt töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt töùc laø phaùp laø voâ vi, thí nhö thoï goám laøm roài laïi phaù, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy. Giaûi thoaùt chaân thaät laø chaúng sinh chaúng dieät, cho neân giaûi thoaùt töùc laø Nhö Lai. Nhö Lai cuõng vaäy, chaúng sinh chaúng dieät chaúng giaø chaúng cheát, chaúng phaù chaúng hoaïi, chaúng phaûi phaùp höõu vi. Do vì nghóa ñoù neân goïi laø Nhö Lai. vaøo Ñaïi Nieát-baøn, chaúng giaø chaúng cheát, coù nhöõng nghóa gì? Giaø laø bieán ñoåi, toùc baïc maët nhaên, cheát laø thaân hoaïi maïng chung caùc phaùp nhö vaäy, khoâng trong giaûi thoaùt, vì khoâng caùc söï aáy neân goïi laø giaûi thoaùt. Nhö Lai cuõng khoâng toùc baïc maët nhaên laø phaùp höõu vi cho neân Nhö Lai khoâng coù giaø vaäy. Khoâng coù giaø thì khoâng coù cheát. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng beänh. Noùi laø beänh töùc laø boán traêm leû boán beänh vaø nhöõng gì beân ngoaøi laïi toån haïi thaân. Ñieàu aáy khoâng coù neân goïi laø giaûi thoaùt. Khoâng taät beänh töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Nhö Lai khoâng beänh töùc laø Nhö Lai, cheát goïi laø thaân hoaïi maïng chung. Xöù ñoù

khoâng cheát töùc laø cam loà, cam loà töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät. Giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Nhö Lai thaønh töïu coâng ñöùc nhö vaäy, côù sao maø noùi Nhö Lai voâ thöôøng? Neáu noùi voâ thöôøng, thì ñieàu aáy khoâng theå coù. Nhö Lai laø thaân kim cang, sao laïi voâ thöôøng? Cho neân Nhö Lai chaúng goïi laø maïng chung, Nhö Lai thanh tònh khoâng coù dô baån. Thaân cuûa Nhö Lai chaúng phaûi dô ueá cuûa baøo thai, nhö Phaân ñaø lôïi baûn taùnh thanh tònh, Nhö Lai giaûi thoaùt cuõng laïi nhö vaäy. Giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai, cho neân Nhö Lai thanh tònh khoâng dô. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø caùc laäu ung nhoït troïn khoâng soùt thöøa. Nhö Lai cuõng vaäy, khoâng coù taát caû caùc laäu ung nhoït. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø khoâng coù ñaáu traùnh. Thí nhö ngöôøi ñoùi thaáy ngöôøi khaùc aên uoáng, sinh yù töôûng tham ñoaït, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø an tònh. Ngöôøi phaøm phu noùi: “Phaøm an tónh laø Ma-heâ-thuû-la”. Noùi nhö vaäy, töùc laø hö voïng, an tónh chaân thaät, roát raùo giaûi thoaùt, töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø an oån. Nhö nôi coù nhieàu giaëc, chaúng goïi laø an oån, nôi thanh di môùi goïi laø an oån. Trong giaûi thoaùt aáy khoâng coù khieáp sôï, neân goïi laø an oån. Cho neân an oån töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Nhö Lai töùc laø phaùp vaäy. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø khoâng coù beø baïn ngang baèng, coù beø baïn ngang baèng laø nhö coù Quoác vöông coù nöôùc laân caän v.v... phaøm, giaûi thoaùt thì khoâng coù beø baïn ngang baèng nhö vaäy. Nghóa laø Chuyeån luaân thaùnh vöông khoâng coù ai coù khaû naêng cuøng laøm ngang baèng. Giaûi thoaùt cuõng vaäy, khoâng coù beø baïn ngang baèng, khoâng beø baïn ngang baèng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai Chuyeån luaân thaùnh vöông. Cho neân Nhö Lai khoâng coù beø baïn ngang baèng. Coù beø baïn ngang baèng thì ñieàu aáy khoâng theå coù. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng öu saàu, coù öu saàu laø thí nhö quoác vöông sôï naïn keû maïnh ôû goàm maø sinh öu saàu, phaøm, giaûi thoaùt thì khoâng vieäc ñoù. Thí nhö phaù hoaïi keû oaùn thì khoâng buoàn lo, giaûi thoaùt cuõng vaäy, laø khoâng lo sôï, khoâng lo sôï töùc laø Nhö Lai. laïi nöõa giaûi thoaùt goïi laø khoâng buoàn vui, thí nhö ngöôøi nöõ chæ coù moät ngöôøi con theo vieäc phaûi ñi xa, cuoái cuøng coù tin döõ ñöa veà, ngöôøi nöõ nghe ñoù beøn saàu khoå, sau ñoù laïi nghe soáng an laønh, beøn sinh vui möøng. Phaøm, trong giaûi thoaùt khoâng coù vieäc nhö vaäy khoâng buoàn vui töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø khoâng buïi dô, thí nhö ngaøy taøn muøa xuaân gioù thoåi buïi söông, phaøm trong giaûi thoaùt khoâng coù vieäc ñoù. Khoâng buïi söông laø duï nhö giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Thí nhö minh chaâu ôû trong buùi toùc Thaùnh vöông khoâng coù dô baån, phaøm taùnh giaûi thoaùt cuõng laïi nhö vaäy. Khoâng coù dô baån, khoâng coù dô baån duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân

thaät töùc laø Nhö Lai, nhö taùnh vaøng thaät chaúng xen taïp caùt ñaù, môùi goïi laø baùu thaät, coù ngöôøi ñöôïc ñoù sinh töôûng vôùi taøi cuûa, phaøm taùnh giaûi thoaùt cuõng laïi nhö vaäy, nhö baùu thaät kia. Baùu thaät kia laø duï cho giaûi thoaùt, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Thí nhö bình goám vôõ maø tieáng noã rang, bình baùu kim cang thì chaúng nhö vaäy. Phaøm, giaûi thoaùt laø cuõng khoâng coù töï noã rang pha vôõù. Bình baùu kim cang duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai, cho neân thaân Nhö Lai khoâng theå phaù hoaïi, tieáng tö ñoù laø, nhö Tyø-ma töû luùc noùng böùc ñaët ñeå phôi giöõa trôøi thì phaùt ra tieáng noå rang, phaøm giaûi thoaùt laø khoâng vieäc nhö vaäy. Laïi nöõa, bình baùu thaät kim cang kia khoâng tieáng noã rang phaù vôõ, giaû söû voâ löôïng traêm ngaøn ngöôøi ñeàu cuøng baén ñoù, khoâng theå phaù hoaïi. Khoâng tieáng noã rang phaù vôõ laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai, nhö ngöôøi baàn cuøng tham vaät baùu, maéc nôï vaät cuûa ngöôøi khaùc, bò ngöôøi khaùc troùi buoäc goâng cuøm ñaùnh phaït, nhaän chòu moïi söï khoå ñoäc. Phaøm, trong giaûi thoaùt, khoâng vieäc nhö vaäy. Khoâng coù maéc nôï, gioáng nhö tröôûng giaû coù nhieàu cuûa baùu vôùi soá voâ löôïng öùc, theá löïc töï taïi, chaúng maéc nôï vaät ngöôøi khaùc. Phaøm, giaûi thoaùt cuõng laø nhö vaäy, coù nhieàu voâ löôïng phaùp taøi traân baûo, theá löïc töï taïi, khoâng coù maéc nôï. Khoâng maéc nôï laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät. Giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng böùc thieát, nhö muøa xuaân xen noùng ngaøy haï aên ngoït, ngaøy ñoâng chaïm laïnh, trong giaûi thoaùt chaân thaät khoâng coù nhöõng söï chaúng vöøa yù nhö vaäy, khoâng böùc thieát laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, khoâng böùc thieát laø thí nhö coù ngöôøi aên no caù thòt maø laïi uoáng söõa, ngöôøi ñoù haún gaàn cheát chaúng bao laâu. Trong giaûi thoaùt chaân thaät khoâng vieäc nhö vaäy. Ngöôøi ñoù neáu ñöôïc thuoác toát cam loà, thì aùch hoaïn ñoù ñöôïc tröø, giaûi thoaùt chaân thaät cuõng laïi nhö vaäy. Thuoác toát cam loà laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai, côù sao böùc thieát chaúng böùc thieát vaäy. Thí nhö ngöôøi phaøm ngaõ maïn töï cao maø suy nghó raèng “trong taát caû chuùng ai coù theå haïi ta,”? Töùc beøn daãn raén hoå truøng ñoäc, phaûi bieát ngöôøi ñoù chöa heát thoï maïng thì ñaõ bò hoaïnh töû. Trong giaûi thoaùt chaân thaät khoâng vieäc nhö vaäy. Khoâng böùc thieát laø nhö vua Chuyeån luaân coù vieân thaàn chaâu coù khaû naêng nhieáp phucï hoå lang, v.v... chín möôi saùu thöù truøng ñoäc. Neáu coù ngöôøi nghe ñöôïc muøi höông cuûa thaàn chaâu ñoù thì caùc ñoäc tieâu dieät. Giaûi thoaùt chaân thaät cuõng laïi nhö vaäy, thaûy ñeàu xa lìa hai möôi laêm höõu. Ñoäc tieâu dieät laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, khoâng böùc thieát laø thí nhö hö khoâng, giaûi thoaùt cuõng vaäy. Hö khoâng kia laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt

chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, böùc thieát laø nhö gaàn coû khoâ maø ñoát caùc ñeøn löûa, gaàn thì chaùy döõ, trong giaûi thoaùt chaân thaät khoâng vieäc nhö vaäy. Laïi nöõa, khoâng böùc thieát laø thí nhö nhaät nguyeät chaúng böùc eùp chuùng sinh, giaûi thoaùt cuõng vaäy, ñoái vôùi caùc chuùng sinh khoâng coù böùc thieát, khoâng coù böùc thieát laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø phaùp khoâng ñoäng, gioáng nhö oaùn thaân, trong giaûi thoaùt chaân thaät khoâng vieäc nhö vaäy. Laïi, khoâng ñoäng laø nhö vua Chuyeån Luaân laïi khoâng Thaùnh vöông ñeå laøm baïn thaân, neáu laïi coù baïn thaân, thì ñieàu aáy khoâng coù, giaûi thoaùt cuõng vaäy laïi khoâng coù thaân. Neáu coù thaân thì ñieàu aáy khoâng coù, vua kia khoâng thaân laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät. Giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Nhö Lai töùc laø phaùp vaäy. Laïi nöõa, khoâng ñoäng laø thí nhö aùo traéng deã bò nhuoám saéc, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy. Laïi, giaûi thoaùt laø nhö hoa baø- sö muoán khieán coù muøi thoái vaø saéc xanh, ñieàu aáy khoâng coù, giaûi thoaùt cuõng vaäy, muoán khieán coù muøi hoâi vaø caùc saéc, cuõng khoâng ñieàu ñoù, cho neân giaûi thoaùt töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø hy höõu, thí nhö trong nöôùc sinh moïc hoa sen chaúng phaûi laø hieám coù, trong löûa xanh moïc môùi laø hieám coù. Ñoù laø hy höõu, coù ngöôøi troâng thaáy ñoù beøn sinh vui möøng. Giaûi thoaùt chaân thaät cuõng laïi nhö vaäy, coù trong thaáy ñoù sinh taâm vui möøng, hy höõu kia laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Nhö Lai ñoù töùc laø phaùp thaân. Laïi, hy höõu laø thí nhö treû con raêng noù chöa moïc, daàn daàn lôùn leân, sau ñoù môùi moïc, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, khoâng coù sinh vaø chaúng sinh. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø hö tòch, khoâng coù baát ñònh, phaøm baát ñònh laø nhö nhaát xieån- ñeà roát raùo chaúng ñoåi thay, phaïm trong caám laø chaúng thaønh Phaät ñaïo, taâm ñöôïc thanh tònh kính tin, khi aáy töùc laø beøn dieät nhaát- xieån- ñeà. Neáu laïi ñöôïc laøm ngöôøi Öu-baø-taéc, cuõng ñöôïc ñoaïn dieät nhaát- xieån- ñeà. Ngöôøi phaïm trong caám dieät toäi ñoù roài thì ñöôïc thaønh Phaät, cho neân neáu noùi roát raùo nhaát ñònh khoâng ñoåi thay, khoâng thaønh Phaät ñaïo thì ñieàu aáy khoâng coù trong giaûi thoaùt chaân thaät ñeàu khoâng vieäc dieät taän nhö vaäy. Laïi, hö tòch laø ñoïa trong phaùp giôùi, nhö taùnh phaùp giôùi töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi, nhaát- xieån- ñeà neáu dieät taän thì chaúng ñöôïc goïi laø nhaát- xieån ñeà- vaäy. Nhöõng gì maø goïi laø nhaát- xieån- ñeà ö? Nhaát xieån ñeà nghóa laø ñoaïn dieät taát caû goác caùc thieän caên, taâm chaúng vöông víu taát caû thieän phaùp, cho ñeán chaúng sinh thieän chæ trong moät nieäm. Trong giaûi thoaùt chaân thaät ñeàu khoâng vieäc nhö vaäy, khoâng vieäc nhö vaäy neân töùc giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng theå löôøng, thí nhö ñoáng thoùc, löôïng noù coù theå bieát, giaûi thoaùt chaân thaät thì khoâng nhö vaäy. Thí

nhö bieån lôùn khoâng theå ño löôøng, giaûi thoaùt cuõng vaäy khoâng theå ño löôøng. Khoâng theå löôøng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø voâ löôïng phaùp, nhö moät chuùng sinh coù nhieàu nghieäp baùo, giaûi thoaùt cuõng vaäy, coù voâ löôïng baùo, voâ löôïng baùo töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø roäng lôùn, thí nhö bieån lôùn, khoâng coù gì ngang baèng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø toái thöôïng, thí nhö hö khoâng toái cao chaúng gì saùnh baèng, giaûi thoaùt cuõng vaäy, toái cao chaúng gì saùnh baèng. Cao khoâng gì saùnh baèng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng theå quaù, thí nhö sö töû ôû, taát caû traêm thuù khoâng theå vöôït quaù, giaûi thoaùt cuõng vaäy, khoâng gì coù theå vöôït quaù, khoâng theå vöôït quaù töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø voâ thöôïng, thí nhö phöông Baéc laø treân caû trong caùc phöông, giaûi thoaùt cuõng vaäy, laø khoâng coù gì vöôït treân, khoâng coù gì vöôït treân töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø voâ thöôïng thöôïng, thí nhö phöông Baéc ñoù so vôùi phöông Ñoâng laø voâ thöôïng thöôïng, giaûi thoaùt cuõng vaäy, khoâng coù thöôïng thöôïng, khoâng thöôïng thöôïng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø haèng phaùp, thí nhö ngöôøi trôøi thaân hoaïi maïng chung, ñoù goïi laø haèng, chaúng phaûi chaúng haèng, giaûi thoaùt cuõng vaäy, chaúng phaûi laø chaúng haèng, chaúng phaûi laø chaúng haèng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø kieän truï, nhö khö la chieân ñaøn traàm thuûy taùnh noù chaéc thaät, giaûi thoaùt cuõng vaäy, taùnh noù chaéc thaät. Taùnh cöùng chaéc töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø chaüng roãng, thí nhö tre lau, theå noù troáng roãng, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, neân bieát giaûi thoaùt töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng theå dô ueá, thí nhö töôøng vaùch chöa ñöôïc sôn söûa, caùc loaïi truøng kieán ôû treân vui soáng, neáu duøng sôn söûa hoïa veõ trang söùc, caùc loaïi truøng kieán nghe muøi höông veõ hoïa töùc chaúng döøng ôû, chaúng döøng ôû nhö vaäy duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø voâ bieân, thí nhö xoùm laøng ñeàu coù bieân bieåu, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, thí nhö hö khoâng khoâng coù ngaèn meù, giaûi thoaùt cuõng vaäy khoâng coù ngaèn meù, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng theå thaáy, thí nhö daáu veát chim giöõa hö khoâng khoù thaáy, khoù thaáy nhö vaäy duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø thaäm thaâm.

Taïi sao? Vì nôi caùc haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc khoâng theå vaøo ñöôïc, khoâng theå vaøo ñöôïc töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi thaäm thaâm laø nôi cung kính cuûa chö Phaät Boà-taùt, thí nhö con hieáu cuùng döôøng cha meï, coâng ñöùc thaäm thaâm, coâng ñöùc thaäm thaâm duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng theå thaáy, thí nhö coù ngöôøi chaúng theå thaáy ñaûnh ñaàu cuûa mình. Giaûi thoaùt cuõng vaäy laø nôi caùc haøng Thanh vaên Duyeân giaùc khoâng theå thaáy, khoâng theå thaáy töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng phoøng nhaø, thí nhö hö khoâng khoâng coù phoøng nhaø, giaûi thoaùt cuõng vaäy noùi phoøng nhaø laø duï cho hai möôi laêm höõu, khoâng coù phoøng nhaø laø duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng theå laáy, thí nhö quaû A-ma-laëc, ngöôøi coù theå giöõ laáy, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, khoâng theå giöõ laáy, khoâng theå giöõ laáy töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng theå chaáp, thí nhö huyeãn vaät khoâng theå naém giöõ, giaûi thoaùt cuõng vaäy khoâng theå naém giöõ, khoâng theå naém giöõ töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt khoâng coù thaân theå, thí nhö coù ngöôøi thaân theå sinh moïc caùc thöù muïn nhoït ung thö ñieân cuoàng khoâ gaày, trong giaûi thoaùt chaân thaät khoâng beänh nhö vaäy. Khoâng beänh nhö vaäy duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø nhaát vò, nhö söõa chæ moät muøi vò, giaûi thoaùt cuõng vaäy chæ coù moät vò, moät vò nhö vaäy töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø thanh tònh, nhö nöôùc khoâng buøn sình laéng yeân trong saïch, giaûi thoaùt cuõng vaäy laéng yeân trong saïch, laéng yeân trong saïch thì giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø nhaát vò, nhö möa giöõa khoâng trung chæ moät vò trong saïch, moät vò trong saïch duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø tröø töùc, thí nhö traêng troøn saùng khoâng caùc aùng maây ngaên che, giaûi thoaùt cuõng vaäy khoâng caùc maây ngaên che, khoâng caùc maây ngaên che töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø tòch tónh, thí nhö coù ngöôøi maéc beänh nhieät tröø laønh thaân ñöôïc yeân laéng, giaûi thoaùt cuõng vaäy thaân ñöôïc yeân laéng, thaân ñöôïc yeân laéng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt töùc laø bình ñaúng, thí nhö daõ mieâu ñoái vôùi raén ñoäc chuoät soùi ñeàu coù taâm gieát haïi, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, khoâng taâm gieát haïi, khoâng taâm gieát haïi töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi, bình ñaúng laø thí nhö cha meï taâm

bình ñaúng ñoái vôùi con, giaûi thoaùt cuõng vaäy, taâm ñoù bình ñaúng, taâm bình ñaúng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt khoâng coù xöù khaùc, thí nhö coù ngöôøi chæ ôû nôi phoøng nhaø saïch seõ thöôïng ñieäu, khoâng coù xöù khaùc, giaûi thoaùt cuõng vaäy, khoâng coù xöù khaùc, khoâng xöù khaùc töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø bieát ñuû, thí nhö ngöôøi ñoùi gaëp ñöôïc thöùc aên ngon laønh beøn aên ñoù khoâng nhaøm chaùn, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, nhö aên chaùo söõa, khoâng caàn theâm gì khaùc, khoâng caàn theâm gì khaùc duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø ñoaïn tuyeät nhö ngöôøi bò troùi buoäc, caét ñöùt troùi buoäc ñöôïc thoaùt, giaûi thoaùt cuõng nhö vaäy, ñoaïn tuyeät taát caû taâm nghi ngôø troùi buoäc, ñoaïn döùt nghi ngôø nhö vaäy töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø ñeán bôø kia, thí nhö bieån lôùn coù bôø beân naøy vaø beân kia, giaûi thoaùt cuõng nhö vaäy, tuy khoâng bôø beân naøy maø coù bôø beân kia, coù bôø beân kia töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø im laëng, thí nhö bieån lôùn nöôùc daâng soùng voã coù nhieàu aâm thanh, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø myõ ñieäu, thí nhö caùc thöù thuoác taïp, Ha-leâ-laëc muøi vò noù ñaéng, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy muøi vò nhö cam loà, muøi vò nhö cam loà duï cho giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø tröø caùc phieàn naõo, thí nhö thaày thuoác gioûi hoøa hôïp caùc thöù thuoác, kheùo trò lieäu caùc beänh, giaûi thoaùt cuõng vaäy, naêng tröø phieàn naõo, tröø phieàn naõo töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng chaät heïp, thí nhö nhaø nhoû khoâng dung chöùa ñöôïc nhieàu ngöôøi, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, coù nhieàu nôi dung chöùa, nhieàu nôi dung chöùa töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø dieät caùc aùi, chaúng taïp daâm duïc, thí nhö ngöôøi nöõ laém nhieàu aùi duïc, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai, Nhö Lai nhö vaäy khoâng coù tham duïc saân nhueá ngu si kieâu maïn v.v... caùc kieát. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng aùi, aùi coù hai thöù: moät laø, ngaï quyû aùi, xoùt thöông chuùng sinh neân coù phaùp aùi, phaùp aùi nhö vaäy töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø lìa ngaõ vaø ngaõ sôû, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Nhö Lai töùc laø phaùp vaäy. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø dieät saïch lìa tham caùc höõu, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai, Nhö Lai töùc laø phaùp vaäy. Laïi nua, giaûi thoaùt töùc laø cöùu hoä, naêng cöùu taát caû caùc söï sôï haõi, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai, Nhö Lai töùc laø phaùp vaäy. Laïi nöõa, giaûi thoaùt töùc

laø nôi quay veà. Neáu coù quay veà nöông töïa giaûi thoaùt nhö vaäy, chaúng caàu nöông töïa caùc nôi khaùc, thí nhö coù ngöôøi nöông caäy nôi vua, chaúng caàu nöông töïa caùc nôi khaùc, tuy laø nöông töïa nôi vua, nhöng vaãn coù ñoäng chuyeån, nöông töïa giaûi thoaùt laø khoâng coù ñoäng chuyeån, khoâng ñoäng chuyeån töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai, Nhö Lai töùc laø phaùp vaäy. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø phoøng nhaø, thí nhö coù ngöôøi ñi giöõa ñoàng troáng thì coù hieåm naïn, giaûi thoaùt thì khoâng nhö vaäy, khoâng coù hieåm naïn, khoâng hieåm naïn töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø khoâng nôi khieáp sôï, nhö sö töû vöông ñeán trong traêm thuù, chaúng heà khieáp sôï, giaûi thoaùt cuõng vaäy, ôû trong chuùng ma, chaúng sinh khieáp sôï, khoâng khieáp sôï töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt khoâng coù chaät heïp, thí nhö ñöôøng hieåm cho ñeán khoâng theå dung chöùa hai ngöôøi cuøng ñi, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai, laïi coù ngöôøi chaúng chaät heïp laø thí nhö coù ngöôøi sôï hoå maø rôi xuoáng gieáng, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi, coù chaúng chaät heïp laø nhö trong bieån lôùn vaát boû thuyeàn nhoû hö hoaïi, ñöôïc thuyeàn lôùn chaéc chaén, nöông ñoù vöôït qua bieån ñeán nôi an aån taâm ñöôïc khoaùi taïc, giaûi thoaùt cuõng vaäy, taâm ñöôïc khoaùi laïc, ñöôïc khoaùi laïc töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø nhoå caùc nhaân duyeân, thí nhö nhaân nhuû maø ñöôïc laïc, nhaân laïc maø ñöôïc toâ, nhaân toâ maø ñöôïc ñeà hoà. Trong giaûi thoaùt chaân thaät ñeàu khoâng nhaân ñoù, khoâng nhaân ñoù töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt naêng nhieáp phuïc kieâu maïn. Thí nhö Ñaïi vöông kieâu maïn ñoái vôùi tieåu vöông, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy. Giaûi thoaùt nhö vaäy töùc Nhö Lai, Nhö Lai töùc laø phaùp vaäy. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø nhieáp phuïc caùc buoâng lung. Noùi buoâng lung töùc laø coù nhieàu tham duïc, trong giaûi thoaùt chaân thaät khoâng coù teân ñoù, khoâng coù teân ñoù töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt naêng tröø voâ minh, nhö toâ thöôïng vò, naêng tröø boû caùc vaùng baån goïi laø ñeà hoà, giaûi thoaùt cuõng nhö vaäy, tröø vaùng baån voâ minh phaùt sinh chaân minh, chaân minh nhö vaäy töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø tòch tónh, thuaàn moät khoâng hai, thí nhö voi giöõa ñoàng troáng rieâng soáng moät mình khoâng beø baïn, giaûi thoaùt cuõng vaäy, rieâng moät khoâng hai, rieâng moät khoâng hai töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø chaéc thaät, nhö tre lau beà- ma thaân caønh hö roãng maø haït chaéc thaät. Ngoaøi Phaät Nhö Lai, thì caùc haøng trôøi ngöôøi khaùc ñeàu khoâng chaéc thaät, giaûi thoaùt chaân thaät xa lìa taát

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 31 10

caû caùc höõu löu v.v giaûi thoaùt nhö vaäytöùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt

goïi laø naêng thaáu roõ, theâm ích ñoái vôùi ta, giaûi thoaùt chaân thaät cuõng laø nhö vaäy. Giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø xaû boû caùc höõu. Thí nhö coù ngöôøi aên roài maø oùi nhaõ, giaûi thoaùt cuõng vaäy xaû boû caùc höõu, xaû boû caùc höõu töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø quyeát ñònh, nhö hoa baø-sö muøi thôm trong baûy laù, giaûi thoaùt cuõng vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø thuûy ñaïi. Thí nhö thuûy ñaïi saùnh hôn caùc ñaïi khaùc, neân coù khaû naêng ñöôïm thaám taát caû caùc loaøi coù haït gioáng, giaûi thoaùt cuõng vaäy, naêng thaám ñöôïm taát caû caùc loaøi coù soáng, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai goïi laø vaøo, nhö vaøo nhaø cöûa thì thoâng ñöôøng, vaøo nôi cuûa taùnh vaøng, vaøng thì coù theå ñöôïc, giaûi thích cuõng vaäy, nhö nhaø cöûa kia, ngöôøi tu voâ ngaõ thì ñöôïc vaøo trong, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø laøm thieän, thí nhö ñeä töû tuøy theo ôû thaày, kheùo vaâng daïy raên, ñöôïc goïi laø laøm thieän, giaûi thoaùt cuõng vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø phaùp xuaát theá. Ñoái vôùi taát caû phaùp raát laø vöôït qua, nhö trong caùc muøi vò, toâ nhuõ laø öu thaéng, giaûi thoaùt cuõng vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng ñoäng, thí nhö cöûa choát, gioù khoâng theå lay ñoäng, giaûi thoaùt chaân thaät cuõng laø nhö vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng soùng caû, nhö bieån lôùn kia nöôùc ñoù noåi soùng, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø thí nhö cung ñieän, giaûi thoaùt cuõng vaäy, neân bieát giaûi thoaùt töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø sôû duïng, thí nhö vaøng dieâm- phuø- ñaøn ñaûm nhieäm nhieàu söï, khoâng ai coù theå noùi vaøng ñoù quaù xaáu, giaûi thoaùt cuõng vaäy, khoâng coù quaù xaáu, khoâng coù quaù xaáu töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø xaû boû haïnh treû con, thí nhö ngöôøi laïi vaát boû haønh ñoäng con nít giaûi thoaùt cuõng vaäy, xaû boû naêm aám, xaû boû naêm aám töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø cöùu caùnh, nhö ngöôøi bò troùi buoäc, töø troùi buoäc maø ñöôïc môû thoaùt, taém röûa saïch seõ sau ñoù trôû veà nhaø. Giaûi thoaùt cuõng vaäy, roát raùo trong saïch, roát raùo trong saïch töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø khoâng laøm vui, khoâng laøm vui laø tham duïc saân nhueá ngu si oaùi nhaõ vaäy, duï nhö coù ngöôøi nhaàm uoáng raén ñoäc, vì tröø ñoäc neân lieàn uoáng thuoác oùi nhaûõ. Ñaõ ñöôïc oùi nhaûõ roài, ñoäc lieàn tröø khoûi, thaân ñöôïc an laïc. Giaûi thoaùt cuõng vaäy, oi nhaû phieàn naõo caùc ñoäc troùi buoäc, thaân ñöôïc an laïc goïi laø khoâng laøm vui, khoâng laøm vui töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 31 11

thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø ñoaïn tröø boán thöù phieàn naõo raén ñoäc. Ñoaïn tröø phieàn naõo töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø lìa caùc höõu, dieät taát caû khoå ñöôïc taát caû vui, vónh vieãn ñoaïn tröø tham duïc saân nhueá ngu si, nhoå döùt taát caû goác reã phieàn naõo, nhoå goác reã töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø ñoaïn döùt taát caû phaùp höõu vi, sinh ra taát caû thieän phaùp voâ laäu, döùt bít caùc ñöôøng, ñoù laø hoaëc ngaõ hay voâ ngaõ, chaúng phaûi ngaõ chaúng phaûi voâ ngaõ, chæ ñoaïn döùt chaáp laáy dính maéc, chöù khoâng ñoaïn tröø ngaõ kieán, ngaõ kieán töùc laø Phaät taùnh, Phaät taùnh töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø chaúng khoâng khoâng, khoâng khoâng goïi laø khoâng choã coù, khoâng choã coù töùc laø ñieàu chaáp giaûi thoaùt cuûa ngoaïi ñaïo ni- caøn- töû, maø ni-caøn-töû ñoù thaät khoâng giaûi thoaùt, neân goïi laø khoâng khoâng, giaûi thoaùt chaân thaät thì khoâng nhö vaäy, neân chaúng khoâng khoâng, chaúng khoâng khoâng töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø chaúng khoâng, nhö bình ñöïng nöôùc röôïu toâ laïc maät v.v tuy luùc khoâng nöôùc röôïu toâ laïc maät, vaãn

coøn ñöôïc goïi laø bình nöôùc v.v... bình nhö vaäy v.v... khoâng theå noùi laø khoâng vaø cho laø chaúng khoâng. Neáu noùi laø khoâng thì chaúng ñöôïc coù saéc höông vò xuùc, neáu noùi chaúng khoâng maø laïi khoâng coù nöôùc röôïu thaät v. v... giaûi thoaùt cuõng nhö vaäy khoâng theå noùi laø saéc vaø cho laø chaúng phaûi saéc, khoâng theå noùi laø khoâng vaø cho laø chaúng phaûi khoâng? Neáu noùi laø khoâng thì khoâng ñöôïc coù thöôøng laïc ngaõ tònh. Neáu noùi laø chaúng khoâng thì ai thoï höôûng thöôøng laïc ngaõ tònh ñoù. Vì nghóa ñoù neâu khoâng theå noùi laø khoâng vaø cho laø chaúng khoâng. Khoâng, nghóa laø khoâng hai möôi laêm höõu, , vaø caùc phieàn naõo, taát caû khoå, taát caû töôùng, taát caû haønh höõu vi, nhö bình khoâng laïc thì goïi laø khoâng. Chaúng khoâng laø thieän saéc chaân thaät, thöôøng laïc ngaõ tònh, chaúng ñoäng chaúng bieán, gioáng nhö saéc höông vò cuûa bình kia, bình kia gaëp duyeân thì coù phaù hoaïi, giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, khoâng theå phaù hoaïi, khoâng theå phaù hoaïi töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Laïi nöõa, giaûi thoaùt goïi laø lìa aùi, thí nhö coù ngöôøi taâm aùi mong caàu thích ñeà hoaøn nhaân, ñaïi phaïm thieân vöông, töï taïi thieân vöông. Giaûi thoaùt khoâng nhö vaäy, neáu ñöôïc thaønh A-naäu-ña-la Tam mieäu Tam Boà-ñeà roài, khoâng aùi khoâng nghi, khoâng aùi khoâng nghi töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai. Neáu noùi giaûi thoaùt coù aùi vaø nghi, laø ñieàu ñoù khoâng theå coù. Laïi nöõa, giaûi thoaùt laø ñoaïn tröø tham caùc höõu, ñoaïn tröø taát caû töôùng taát caû troùi buoäc, taát caû phieàn naõo taát caû sinh töû, taát caû nhaân duyeân, taát caû quaû baùo, giaûi thoaùt nhö vaäy töùc laø

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 31 212

Nhö Lai, Nhö Lai töùc laø Nieát-baøn. Taát caû chuùng sinh khieáp sôï sinh töû, caùc thöù phieàn naõo neân thoï trì tam quy. Thí nhö ñaøn nai khieáp sôï thôï saên, ñaõ ñöôïc lìa khoûi, neáu ñöôïc moät laùnh khoûi laø duï cho moät quy. Ba laùnh khoûi nhö vaäy thì duï cho ba quy, do ba laùnh khoûi neân ñöôïc höôûng thoï an laïc, chuùng sinh cuõng vaäy, khieáp sôï thôï saên boán ma töû aùc neân thoï trì tam quy y, tam quy y neân ñöôïc an laïc, höôûng thoï an laïc töùc laø giaûi thoaùt chaân thaät, giaûi thoaùt chaân thaät töùc laø Nhö Lai, Nhö Lai töùc laø Nieát-baøn, Nieát- baøn töùc laø voâ taän, voâ taän töùc laø Phaät taùnh, Phaät taùnh töùc laø quyeát ñònh, quyeát ñònh töùc laø A-naäu-ña-la Tam mieäu Tam Boà-ñeà”.

***Giaûi thích:*** Treân ñaây laø moät traêm caâu noùi veà giaûi thoaùt, vaên kieän chaúng nhieàu, neân laïi vì giaûi thích ñaïi yù, chæ noùi roõ nhaát taâm chaân taùnh giaûi thoaùt. Do thaät tueä giaûi thoaùt hieån baøy chaân taùnh ñoù, sau ñoù thaønh phöông tieän giaûi thoaùt, neân coù khaû naêng töï giaùc giaùc tha, goïi ñoù laø Phaät, töùc laø phaùp thaân bình ñaúng, Phaät cuûa thieân chaân. Do ñoù trong kinh noùi: “Phaûi bieát giaûi thoaùt töùc laø Nhö Lai”. Taùnh cuûa Nhö Lai töùc laø taùnh cuûa chuùng sinh, taùnh cuûa chuùng sinh töùc laø taùnh cuûa taát caû phaùp. Taùnh cuûa taát caû phaùp töùc laø taùnh taâm, vì taùnh taâm khaép taát caû xöù, thì taát caû ñeàu laø giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn. Vì töï taùnh neân tuøy xöù tham tröôùc, tröôùc töùc laø bò troùi buoäc, neáu roõ toâng ñaây thì troùi môû ñeàu vaéng laëng. Do ñoù, neân noùi lìa töùc tröôùc, tröôùc töùc lìa, trong moân huyeãn hoùa sinh ra thaät nghóa, cuõng khoâng lìa cuõng khoâng tröôùc, xöù naøo laïi caàu thuoác khoâng beänh? Laïi nöõa, moät traêm caâu giaûi thoaùt ñaây, quanh co môû baøy ñeán cuoái cuøng laø chæ veà roát raùo giaûi baøy thì laø kho taøng bí maät cuûa Nieát-baøn, laø chaùnh toâng cuûa Phaät toå. Vì vaäy taïm bieân ghi toaøn vaên ñeå chöùng minh cho toâng kính, xin chôù nhaøm chaùn phaûi ñoïc xem nhieàu, caàu mong neân chín chaén roõ taâm, ñoù môùi laø nguoàn môû troùi buoäc, goác cuûa meâ ngoä, neáu taâm môû thì taát caû môû, cuøng töông öng vôùi chaân taùnh, neáu taâm buoäc thì taát caû buoäc, cuøng chung xöù vôùi traàn lao, ñöôøng xuaát ngay ñaây döùt lôøi, cöûa phöông tieän khoâng coøn gì treân. Phaùp moân chaân taùnh giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn ñaây, moät vaøo toaøn thaân, ngoaøi chaân khoâng phaùp, yù tieâu naêng sôû, tình döùt phaûi quaáy. Ñaây chaúng phaûi Phaùp sö tuïng vaên, nhoùm bieån trí ñoù, môø chöùng thieàn baù, roõ ñeøn tueä aáy, chæ tröø haïng ngöôøi thaáy taùnh chaân thaät gioáng ñaïo nhaát thöøa, môùi coù theå ngoä vaøo, choùng roõ khoâng nghi ngôø, giaùo moân vieân ñoán naøy chæ moät, khoâng phaùp phaân bieät vaäy, khoâng coù bôø meù, khoâng giaãm traûi moät nhieàu, vì töùc bieân maø trung neân khoâng phaùp naøo coù theå saùnh, vì töùc voïng maø chaân neân khoâng phaùp naøo coù theå ñoái ñaõi, ñaâu laïi Phaät phaùp maø ñoái ñaõi vôùi Phaät phaùp chæ moät tuyeät ñoái ñaõi, phaùp giôùi Nhö Lai. Neân vöôït ngoaøi phaùp giôùi khoâng coøn coù phaùp, khoâng nôi coù theå cuõng khoâng

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 31 213

nôi tuyeät chæ chöùng töông öng, chaúng taïi ngoân thuyeát, nhö trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “Chaúng ñôïi trang nghieâm, roõ bieát caùc phaùp, vì ñöôïc moät laø goàm ñöôïc taát caû”. Do ñoù noùi: “Moät laø, rôi thieân haï thu, moät buïi noåi ñaïi ñaïi goàm, moät hoa nôû thieân haï xuaân, moät söï laéng muoân phaùp chaân”. Thì baäc thöôïng caên moät laàn troâng xem qua troïn khoâng laïi nghi ngôø, haïng cô trung haï, sao khoâng phöông tieän, nhö trong coâ tòch ngaâm noùi raèng: “Neâu moät saùnh caû ñuû khaù bieát, naøo duøng raàm ró noùi daãn töø, chæ thaáy gaõ ñoùi laïi aên no, chaúng nghe nöôùc theo ngöôøi khaùt bay”.

Hoûi: Chuùng sinh coù phaùp thaân bình ñaúng nhö Phaät, côù sao chaúng khôûi duïng cuûa baùo hoùa ö?

Ñaùp: Tuy voán bình ñaúng maø aån hieän coù khaùc. AÅn goïi laø Nhö Lai Taïng, hieän goïi laø phaùp thaân. Trong khôûi tín sôù noùi: “chæ vì chuùng sinh meâ töï chaân lyù khôûi neân voïng nieäm, khi aáy chaân nhö ñeàu hieän töôùng nhieãm, chaúng hieän duïng ñoù”. Trong Sao, coù hoûi: “Taâm chuùng sinh so vôùi Phaät theå ñaõ ñoàng, luùc chuùng sinh meâ, sao chaúng khôûi duïng? Ñaùp: Vì voâ minh coù löïc neân khôûi ôû chín töôùng, chaân nhö khoâng löïc neân bò aån, chaúng theå hieän duïng, nhö nöôùc bò gioù ñaùnh chæ noåi soùng caû maø khoâng theå hieän aûnh töôïng”. Trong Thaïch Bích Sao noùi: “Luaän noùi baûn giaùc thöôøng khôûi duïng laø noù coù hai yù: moät laø öôùc veà noäi luaân töùc laø nghóa töï theå töôùng huaân taäp; vaäy. Trong luaän noùi: Töø voâ thæ ñeán nay ñaày ñuû phaùp voâ laäu, ñaày ñuû coù taùnh laøm caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn, y cöù hai nghóa ñoù, chæ thöôøng huaân taäp;, hai laø noùi veà öùng hoùa chaúng khôûi, chæ vì voïng nhieãm che phuû ñoù, chaúng phaûi laø baûn giaùc khoâng öùng duïng ñoù, cuõng chaúng phaûi coù taâm eùp chaúng khôûi. Ñoù laø loãi taïi voïng meâ maø khoâng bieát, naøo lieân quan ôû giaùc, vì baûn giaùc thöôøng ñaày ñuû thöôøng luaân vaäy. Nhö reã tre coù aâm thanh cuûa roàng phuïng, göông buïi coù duïng maät ñaûm. Vaäy bieát, linh ñaøi tuyeät dieäu, chuùng sinh chaúng bieát, neáu taïm hoài quan phaûn chieáu, khoâng coù ai laø chaúng ñöôïc, nhö trong ñaát maø caàu nöôùc, trong quaëng maø caàu vaøng, chæ lo chaúng chòu gaùnh vaùc, choân vuøi taâm baùu. Toâng kính caën keû yù muoán noùi ôû ñaây, khuyeân khaép caùc haøng haäu hieàn, phaûi ngay bieát coù.