TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 2**

1. Kinh Ñaïi Taäp: Laáy söï gìn giöõ Phaät phaùp laøm toâng chæ. Vì Kinh naøy xaây döïng laøng baùu ngay khoaûng giöõa coõi duïc vaø coõi saéc, trôøi, ngöôøi, ma, phaïm ,quyû, thaàn, Boà-taùt ôû nôi khaùc ñeàu ñeán ñaây. Caùc loaøi quyû thaàn coù loaøi khoâng ñeán, Töù-thieân-vöông phoùng baùnh xe saét noùng, khuyeán chuùng ñeán choã Phaät, Nhö Lai daïy chuùng giöõ gìn Phaät phaùp. Trong caùc loaïi ma, coù moät loaøi khoâng nghe lôøi Phaät, töï noùi: Ñôïi khi chuùng sanh thaønh Phaät heát ta seõ phaùt taâm boà ñeà.
2. Kinh Nieát-baøn: Toâng Phaät tính. ÔÛ ñaây coù möôøi thöù khaùc vaø moät thöù gioáng Kinh Hoa-nghieâm. Möôøi thöù khaùc: 1) Nôi thuyeát phaùp;
3. Caûnh giôùi trang nghieâm; 3) Ñeä töû nghe phaùp; 4) Ngöôøi thuueát ngöôøi nghe; 5) Phaùp ñöôïc nghe; 6) Coõi nöôùc; 7) Thaân; 8) Hieän töôùng thoï sanh dieät ñoä; 9) Giaùo haïnh töôùng; 10) Thieän tri thöùc. Moät thöù gioáng nhö treân nuùi tuyeát coù coû phì nò, boø aên coû naøy cho söõa thuaàn laø ñeà hoà, khoâng coù caùc saéc xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen.
   * Nôi thuyeát phaùp: Kinh Nieát-baøn ñöôïc thuyeát ôû röøng Ta-la-song- thoï, beân bôø soâng A-lôïi-la-baït-ñeà thuoäc nöôùc Caâu-thi-na. Kinh Hoa- nghieâm ñöôïc thuyeát ôû caây boà ñeà trong ñaïo traøng boà ñeà thuoäc nöôùc Ma-kieät-ñeà.
   * Coõi nöôùc trang nghieâm: Luùc thuyeát Kinh Nieát-baøn, Ta-la-song- thoï, nôi phöôùc ñöùc toát laønh, roäng 32 do tuaàn, voâ soá chuùng sanh ôû ñoù, voâ soá Boà-taùt trong möôøi phöông ñeàu ñeán. Kinh daïy: Luùc aáy nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, maët ñaát cuûa ba ngaøn ñaïi thieân coõi nöôùc ñeàu meàm mòn, khoâng coù coû, gai, caùt, ñaù, goø ñoáng, trang trí caùc thöù baùu nhö coõi Cöïc-laïc cuûa Phaät Voâ-löôïng-thoï ôû phöông Taây. Ai naáy ñeàu thaáy voâ soá coõi nöôùc trong möôøi phöông roõ nhö soi göông. Vaên sau laïi daïy: Ta-la-song-thoï, boãng nhieân bieán thaønh maøu traéng (roõ nhö trong kinh). Luùc noùi Kinh Hoa- nghieâm, möôøi coõi nöôùc Lieân-hoa-taïng goàm 20 taàng, taàng döôùi nhöùt coù soá coõi nöôùc baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät. Moãi nöôùc laïi coù voâ soá nöôùc nhoû nhieàu nhö soá buïi trong 20 coõi Phaät. Caùc taàng treân nhieàu hôn

nöõa. Trong möôøi coõi Lieân-hoa-taïng maët ñaát baèng kim cöông, caây coái, laàu gaùc ao vöôøn ñeàu ñöôïc trang trí baèng baùu vaät. Kinh daïy: Ta nghe: Moät thuôû noï luùc ñöùc Phaät thaønh chaùnh giaùc ôû ñaïo traøng boà ñeà thanh tònh, thuoäc nöôùc Ma-kieät-ñeà, maët ñaát baèng kim cöông beàn chaéc, ñöôïc trang trí baèng caùc baùu toát, hieån hieän ñuû voâ soá hình saéc, keå caû coõi nöôùc cuûa voâ soá Phaät thaønh ñaïo trong nhieàu kieáp. Ñoù laø ca ngôïi söï trang nghieâm cuûa coõi Phaät (phaåm Hoa-taïng theá giôùi ôû phaàn sau chính laø söï trang nghieâm cuûa thaät baùu thaân Nhö Lai). Khaùc vôùi kinh Nieát-baøn, Phaät duøng thaàn löïc, vì chuùng sanh hoùa hieän coõi thanh tònh. vì sao? Vì ba thöøa caên tính khaùc nhau. Neáu khoâng nhôø thaàn löïc Phaät thì khoâng theå töï thaáy ñöôïc. kinh Hoa-nghieâm, haøng nhöùt thöøa caên tính thuaàn tònh. Haøng Thanh-vaên vì caên tính khaùc nhau neân duø ôû trong ñaïo traøng vaãn khoâng thaáy ñöôïc neân phaûi nhôø Phaät löïc. Phaùp voán nhö vaäy. Thaàn löïc Phaät, hôïp vôùi chôn nhö laø thaàn, khoâng thaät nhöng vì giuùp cho haøng phaøm phu thaáy neân laø thaàn. Neân bieát raèng coõi Hoa-taïng voán laø thaät baùu, thaàn löïc trong kinh Nieát- baøn laø quyeàn bieán. Hôn nöõa, kinh Nieát-baøn noùi coõi tònh caùch coõi naøy voâ soá, coõi nöôùc baèng soá caùt trong 32 soâng haèng veà phía Taây, khoâng phaûi ôû coõi naøy, neân laø aûo hoùa, khoâng phaûi thaät.

* + Ñeä töû ñeán nghe khaùc: Thuyeát kinh Nieát-baøn, ñeä töû ñeán nghe phaùp ñeàu thuoäc trôøi, ngöôøi, haøng ba thöøa thöông nhôù Nhö Lai khoùc than thaûm thieát, daâng cuûi quí höông thôm, than thôû saàu ñau quyeán luyeán Phaät. Chæ haøng Boà-taùt nhöùt thöøa môùi coù khaû naêng nghe phaùp dieät ñoä cuûa Phaät, ngoaøi ra ñeàu khoâng theå nghe ñöôïc, thuyeát Kinh Hoa-nghieâm, ñeä töû nghe phaùp ñeàu laø haøng Boà-taùt nhöùt thöøa ñaït quaû vò Phaät, ñuû trí lôùn, khoâng coù haïng khaùc, trôøi, ngöôøi, quæ, thaàn ñeàu vaøo doøng trí Phaät, ñuû söï hieåu bieát cuûa Phaät. Ngay laàn thuyeát phaùp thöù nhöùt, voâ soá Boà-taùt nhieàu nhö soá buïi trong möôøi coõi Phaät ñeàu töø bieån caên laønh cuûa Phaät, bieån caên laønh chính laø phaùp thaân, trí lôùn cuûa Phaät. Caùc ñöùc Phaät ñeàu coù töø trí caên baûn, töø phaùp thaân. Neáu khoâng, taát caû haïnh nguyeän ñeàu thuoäc höõu vi. Ñaïi chuùng aáy töø luùc môùi phaùt taâmnhaäp bieån trí Phaät ñaõ ñuû haønh töôùng sai bieät saâu caïn cuûa möôøi tín, möôøi truï, möôøi hoài höôùng, möôøi ñòa ñaúng giaùc. Ñuû caû haïnh ba thöøa trong Nieát-baøn, trôøi ngöôøi ñeàu ñeán ñaïo traøng. Trong Hoa-nghieâm khoâng coù chuùng ba thöøa duø coù vaãn khoâng nghe ñöôïc. Do vaäy chuùng Thanh-vaên, Boà-taùt, trôøi, ngöôøi trong Nieát-baøn khaùc vôùi trong Hoa-nghieâm, ôû ñaây toaøn laø Boà-taùt nhöùt thöøa, vò môùi phaùt taâm cuõng ñoàng quaû vò Phaät, vaøo doøng trí Phaät, coù suï hieåu bieát nhö Phaät, laø ñeä töû chôn thaät cuûa Phaät.
  + Ngöôøi thænh phaùp khaùc: kinh Nieát-baøn ngöôøi thænh phaùp laø caùc

Boà-taùt, Ca Dieáp, Vaên Thuø Sö Lôïi, Sö Töû Hoáng, toân giaû Xaù Lôïi Phaát, Ma vöông ba tuaàn thænh Nhö Lai nhaäp Nieát-baøn. Kinh Hoa-nghieâm, ngöôøi thænh phaùp laø Phoå Hieàn, Vaên Thuø, Giaùc Thuû, Phaùp Hueä, Coâng Ñöùc Laâm, Kim Cang Traøng, Kim Cang Taïng. Cöù theá coù möôøi Boà-taùt teân Giaùc Thuû, möôøi Boà-taùt teân Phaùp Hueä, möôøi Boà-taùt teân Coâng Ñöùc Laâm, möôøi Boà-taùt teân Kim Cang Traøng, möôøi Boà-taùt teân Kim Cang Taïng… ñeàu laø Boà-taùt ñaït quaû vò Phaät, ñuû phaùp moân haønh töôùng cuûa quaû Phaät vaø naêm vò. Trong caùc vò ñeàu coù quaû vò Phaät. Do vaäy ngöôøi hoûi ñaùp kinh Hoa-nghieâm ñeàu laø Boà-taùt ôû coõi naøy trong möôøi phöông, ñuû thaàn thoâng phaùp giôùi, trí tueä chôn thaät, öùng hieän khaép möôøi phöông khoâng ñi maø ñeán, laøm moïi vieäc hôïp vôùi taùnh phaùp, chaúng phaûi do vieäc ñôøi tröôùc. Nay trong moät haït buïi coù voâ soá thaân, trong moät maûy traàn hieän voâ soá aûnh töôïng, phaùp giôùi möôøi phöông ñeàu nhö vaäy, moïi nôi ñeàu töï nhieân, coù nhöng khoâng töø ñaâu ñeán, töï nhieân maát nhöng chaúng ñi veà ñaâu. Moïi nôi moïi luùc, ñuû moïi aûng töôïng, thaân caûnh soâng nuùi, hö khoâng, coù khoâng töï taïi, lôùp lôùp ñan caøi. Do vaäy khaùc vôùi kinh Nieát-baøn, Ca Dieáp, Xaù Lôïi Phaát sanh trong nhaø theá tuïc, thò hieän ñoàng vôùi phaøm phu chæ daãn haøng ba thöøa, thaáy Phaät Nieát-baøn laïi buoàn thöông khoùc than, kinh Hoa-nghieâm

* + Phaùp ñöôïc thuyeát khaùc: kinh Nieát-baøn ñöùc Nhö Lai vaø haøng nhò thöøa, Thanh-vaên, Boà-taùt quyeàn hoïc, thöïc haønh caùc phaùp quaùn, chöa tröø chöôùng hoaëc chaáp ngaõ, tham ñaém caùc haïnh, chaáp giöõ haønh töôùng, neân khoâng bieát töï theå voán coù cuûa phaùp thaân khoâng taïo taùc, khoâng chöùng ñaéc, khoâng tu taäp. Nhôø vieäc tu taäp hieån hieän ngöôøi tu vaø phaùp chöùng ñaéc Nieát-baøn boà ñeà: “Caùc haønh voâ thöôøng laø phaùp sanh dieät, khoâng coøn sanh dieät, tòch dieät laø vui”. Phaùp tu ngöôøi chöùng ñeàu laø ñeàu laø phaùp sanh, Nieát-baøn laø phaùp dieät. Neáu taâm coøn thaáy coù ngöôøi tu vaø phaùp chöùng thì khoâng ñoaïn tröø sanh dieät. Vì khoâng ñoaïn tröø sanh dieät neân khoâng hieåu chôn lyù. Khi ñoaïn tröø vieäc thaáy ngöôøi tu vaø phaùp chöùng môïi hôïp thaáy chôn lyù. Vì theá Nhö Lai aån thaân khoâng hieän, ñoaïn tröø taâm naêng-sôû, ñoù laø ñaïi Nieát-baøn. Nieát-baøn cuûa nhò thöøa coøn naêng-sôû neân laø höõu vi voâ laäu. Nieát-baøn cuûa Nhö Lai khoâng coøn naêng-sôû. Bôûi vaäy kinh Nieát-baøn, Thuaàn Ñaø noùi vôùi Vaên Thuø Sö Lôïi chôù cho raèng Nhö Lai nhö caùc hieän töôïng khaùc. Hôn nöõ Vaên Thuø Sö Lôïi! Vì haøng bieát maø noùi, khoâng bieát maø noùi neân noùi Nhö Lai nhö caùc hieän khaùc. Neáu vaäy Nhö Lai khoâng phaûi laø vua phaùp, töï taïi trong trôøi ngöôøi. Theá neân kinh Nieát-baøn daïy haøng ba thöøa bieát ngöôøi tu vaø phaùp chöùng ñeàu laø voâ thöôøng, khoâng coù sanh, Nieát-baøn chöùng ñaéc cuõng khoâng, khoâng haønh,

khoâng tu laø ñaïi Nieát-baøn. Ñoù laø tòch dieät vieân maõn. Do vaäy kinh Nieát- baøn muoán haøng ba thöøa-nhöõng keû tham ñaém caùc haønh, ñoaïn tröø haønh vaø söï tu taäp. Vôùi ngöôøi thaáy coù chöùng ñaéc daïy hoï phaùp quaùn hkoâng chöùng khoâng tu. Kinh Hoa-nghieâm taát caû ñeä töû ñeán nghe phaùp, trôøi ngöôøi... ñeàu ñoàng quaû vò Phaät, vöøa phaùt taâm ñaït lyù söï töï taïi, lyù haïnh khoâng ngaïi, laäp töùc chöùng ñaéc lyù Vaên Thuø haïnh-Phoå Hieàn nhö daáu in treân ñaát, cuøng luùc chöùng nhaäp khoâng coù tröôùc giöõa sau. Taát caû ñeàu coù töø phaùp caên baûn, vì phaùp voán vaäy. Neáu coøn thaáy coù tröôùc sau, nhaân quaû, ñaàu cuoái thì laø haøng phaøm phu, laø sanh dieät. Coù thaønh hoaïi laø tuyø caên cô phaù boû söï raøng buoäc, khoâng chæ cho phaùp thaønh Phaät. Giaùo phaùp cuûa caùc kinh khaùc ñeàu töø bieån quaû lyù-trí cuûa Hoa-nghieâm, môùi laø kheá hôïp. Töø neûo giaùo phaùp chæ roõ vaät nhö ôû tröôùc göông daàn daàn saùng toû, haõy xem toaøn boä vaên kinh, duøng trí quaùn saùt tuyø thuaän chieáu soi, töï böøng ngoä, maët trôøi trí tueä ra khoûi ñaùm maây muø, leân thaúng nuùi maàu, vaøo saâu bieån trí, duøng nöôùc ñònh truø saïch kieán chaáp Thaùnh phaøm. Bi-trí hai neûo phaûi nhôø phaùp thaân môùi hieån hieän. Kinh Hoa-nghieâm döôïc thuyeát cho ngöôøi lieãu ngoä, nhö ñem toøa baùu cho keû phaøm tình, khi tænh, giaác moäng ngaøn naêm tan bieán. Kinh Nieát-baøn giaûng: treân nuùi tuyeát coû Phì Nò, boø aên coû aáy cho söõa thuaàn laø ñeà hoà, khoâng coù saéc xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen. Ngöôøi coù taâm trí lôùn cuõng theá, vöøa thaáy Phaät taùnh seõ thaønh chaùnh giaùc, khoâng caàn phaûi ñi töø thaáp ñeán cao. Do vaäy ngöôøi nghe phaùp khaùc nhau. Kinh Nieát-baøn ñöa ngoïn veà goác, chöa noùi veà theå duïng voâ ngaïi cuûa trí bi.

* + Coõi nöôùc thanh tònh, ueá khaùc nhau: Kinh Nieát-baøn neâu coõi baùo thaân cuûa Phaät ôû phöông taây, caùch voâ soá coõi nöôùc baèng soá caùt trong 32 soâng Haèng. Ñoù laø veà haøng quyeàn hoïc cuûa ba thöøa chöa ñoaïn tröø söï phaân bieät veà tònh ueá, thaáy coõi Ta-baø naøy laø coõi xaáu aùc, neân Nhö Lai taïm ñöa coõi thaät baùo ôû phöông taây. Kinh Hoa-nghieâm coõi Ta-baø voán tònh, coõi nöôùc trong möôøi phöông cuõng tònh. Vì Boà-taùt thaät giaùo ñoaïn tröø söï phaân bieät veà nhô saïch, caûnh giôùi döôùi maét hoï laø thanh tònh. Boà-taùt quyeàn giaùo thaáy caûnh giôùi khoâng caáu nhieãm neân Phaät chæ coõi thaät baùo ôû phöông taây.
  + Baùo thaân, hoùa thaân khaùc nhau: Kinh Nieát-baøn daïy: Thaân 32

töôùng toát laø hoùa thaân Nieát-baøn laø tòch tònh vieân maõn, laø chôn thaät. Vì taát caû töôùng toát ñeàu coù töø thaät töôùng. Kinh Hoa-nghieâm neâu thaân Tyø-loâ-giaù- na laø lyù söï khoâng ngaïi, phaùp thaân khoâng maát nhöng tuøy thuaän hoùa thaân, htaân aáy khoâng theå haïn löôïng, bao la roäng lôùn ngay töôùng laø taùnh, ngay baùo laø lyù, nhö AÙnh saùng nhö boùng töï taïi khoâng ngaïi. (Phaàn sau seõ noùi roõ veà hoùa thaân vaø baùo thaân).

* + Hieän töôùng thoï, sanh, dieät ñoä khaùc: Kinh Nieát-baøn neâu ñöùc Nhö Lai vì trôøi ngöôøi, Thanh-vaên, Duyeân-giaùc... hieän taùm töôùng thaønh ñaïo nhö: Töø Ñaâu suaát giaùng thaàn vaøo thai maø laø thöôøng, laïc, ngaõ, tònh, khoâng tröôùc sau, khoâng sanh, dieät nhöng vaãn aån thaân khoâng hieän, coõi baùo thaân ôû phöông taây caùch voâ soá coõi nöôùc baèng soá caùt trong 32 soâng Haèng. Ngoøai coõi aáy coù coõi thaät baùo cuûa ñöùc Thích Ca. Coõi Ta-baø naøy laø coõi ueá tröôïc. Ñoù laø ñeå chæ daïy haøng quyeàn hoïc. Kinh Nieát-baøn khaùc, chæ roõ phaùp thaân caên baûn vöôït ngoøai söï hieåu bieát cuûa chuùng sanh, khoâng coù tröôùc sau ba ñôøi, laø baùo thaân chôn thaät vieân maõn, khoâng sanh dieät, chaúng coøn maát, taùnh töôùng khoâng ngaïi, phaùp moân töï taïi, phaân bieät chæ daïy haønh töôùng cho haøng thöôïng caên, khaùc vôùi haøng quyeàn hoïc phaûi tuaàn töï thaønh töïu. Nhö leân nuùi cao chín nhaän maø khoâng leân ñeán ñænh, ngöôøi leân nhaø möôøi taàng khoâng maát veát chaân. Ngöôøi ta thöôøng cho raèng: Quan nhöùt phaåm môùi laø ñaïi thaàn. Nay boãng nhieân nghe xöa coù só phu thaân vaøo ngay ngoâi nhaø thì ngaïc nhieân. Song moät khi thaáy roõ, khoâng coøn phaân bieät phöông höôùng, eo chaèm soâng bieån traøn ñaày, ngay moät haït buïi duû taùnh khoâng, phaùp giôùi naøo khaùc bieät! Chuùng sanh luoân bò troùi buoäc, caên taùnh khaùc nhau neân coù Quyeàn giaùo, Thaät giaùo. Vì phaùp moân coù voâ soá neân phaûi bieát phaùp naøo laø quyeàn, phaùp naøo laø thaät, boû giaû tu chôn, khoâng neân vöôùng maéc maõi trong quyeàn giaùo, chaúng bieát phaùp thaät.
  + Haønh töôùng giaùo phaùp khaùc: Phaåm Taùnh Nhö Lai ñoái vôùi Boà- taùt Thaäp ñòa cuûa kinh Nieát-baøn daïy: Boà-taùt möôøi ñòa coøn chöa hieåu roõ Phaät taùnh, möôøi tín phaøm phu, möôøi truï... thaáy ñöôïc moät phaàn Nhö Lai taùng neân coù vieäc tuaàn töï tu taäp möôøi truï, möôøi haïnh, möôøi hoài höôùng, möôøi ñòa ñeán vò. Ñaúng giaùc môùi hieåu haïnh quaû, troïn veïn vi Dieäu giaùc laø Nhö Lai neân coù caâu: Nhö nuùi tuyeát coù coû Phì Nò boø aên coû thuaàn laø ñeà hoà, khoâng coù saéc xanh, vaøng, ñoû, traéng. Tuy coù thuyeát Ñoán giaùo nhöng phaûi bieát raèng Kinh naøy coøn coù phaùp moân cuûa naêm thöøa, saùu thöøa, baûy, taùm, chín, möôøi thöøa. Ngoaøi Thanh-vaên vaø Duyeân giaùc thöøa Kinh naøy coøn coù ba baäc Boà-taùt, keå caû hai thöøa treân laø naêm thöøa, coäng theâm ngöôøi, trôøi tu naêm giôùi, möôøi thieän thaønh saùu, baûy, thöøa vaø haøng ba thöøa nghe phaùp ñaït phaùp thaønh chín thöøa. Haønh ñoäng cuûa ba baäc Boà-taùt ra sao?

1. Tu phaùp voâ ngaõ. 2) Töø möôøi truï ñeán möôøi ñòa daàn thaáy Phaät taùnh; 3) Nhö coû Phì Nò treân nuùi Tuyeát, boø cho söõa thuaàn laø ñeà hoà maø khoâng caàn tu caùc giai ñoaïn söõa, vaùng söõa sanh toâ, thuïc toâ. Phaåm Nhö Lai taùnh coù daïy: Ñaïi Boà-taùt khi ñaõ thaáy taùnh ñeàu noùi: Hy höõu thay! Ñöùc Theá Toân! Chuùng con troâi laên maõi trong doøng sanh töû, luoân bò voâ ngaõ meâ hoaëc trong kinh Phaùp-hoa, Hoa-nghieâm noùi: Ñoù chính laø coù caùc vò Boà-taùt

traûi qua voâ soá kieáp tu taäp saùu ba-la-maät, ñaït saùu thaàn thoâng ñoïc tuïng thoâng hieåu taùm vaïn boán ngaøn phaùp vaãn coøn khoâng tin kinh saâu maàu aáy. Thaàn thoâng ñaït ñöôïc aáy khoâng coù töø nôi taùnh maø laø do tu phaùp laønh vaø quaùn voâ ngaõ. Quaû baùo hôn chö thieân. Laïi nhö ngöôøi ôû coõi Uaát Ñôn Vieät phöông baéc laø do ñôøi tröôùc tu phaùp quaùn voâ ngaõ, soáng laâu ngaøn tuoåi, y phuïc thöùc aên töï nhieân coù, haït côm naáu baèng ngoïc chaâu, höông toûa moïi nôi, khoâng coù phaùp Phaät, khoâng ñaït giaûi thoaùt. Ñoù laø do hieåu bieát sai laàm cuûa quaù khöù neân nhôù maõi khoâng queân. Nhö theá kinh Nieát-baøn coù ñuû trôøi ngöôøi, ngoïai ñaïo, ba thöøa, taát caû ñeàu trôû veà Phaät taùnh, Nieát-baøn vieân tòch, chôn lyù khoâng taùnh, nhöng chöa ñeà caäp ñeán thaät baùu töôùng, khoâng coù mình ngöôøi, goàm ñuû lyù söï, trí duïng khoâng ngaïi, vaãn coøn laäp ra mình ngöôøi, tònh-ueá neân coõi thaät baùo cuûa ñöùc Thích Ca ôû phía taây caùch voâ soá coõi nöôùc baèng soá caùt trong 32 soâng Haèng. vì caên taùnh chöa troïn veïn neân tuyø theo khaû naêng laäp giaùo. Haøng ba thöøa vöôùng nôi Phaät taùnh, vieân tòch chôn nhö neân chöa chæ roõ baùo töôùng ñan xen; sôï keû voïng kieán, sanh meâ hoaëc chaáp tröôùc, trôû ngaïi cho söï thaáy bieát phaùp thaân. Vì theá phaùp cuûa quaû Phaät sau möôøi ñòa trong kinh Nieát-baøn chính laø söï thaáy bieát cuûa haøng sô taâm möôøi truï trong kinh Hoa-nghieâm, Boà-taùt Thaäp truï phaùt taâm thöù nhöùt thaáy ñaïo laø thaáy khoâng coù mình ngöôøi, khoâng tröôùc sau, xöa nay, thaân taâm, taùnh töôùng voán laø Phaät. Phaùp ñoù laø phaùp giaûi thoaùt, ñi xe Nhö Lai thaúng ñeán ñaïo traøng, Ñoàng töû Thieän Taøi, moät vaïn roàng, saùu ngaøn Tyø-kheo, 500 Cö só nam, 500 Cö só nöõ, 500 ñoàng töû, 500 ñoàng nöõ ñaàu thoâng naêm vò, ñuû phaùp lyù trí nôi quaû Phaät, Truï thöù nhöùt laø ñòa thöù möôøi, truï thöù nhöùt laø quaû Phaät. Neáu truï thöù nhöùt khoâng phaûi laø quaû Phaät thì haøng quan laïi ôû theá gian, cöûu phaåm ñeán nhöùt phaåm chæ ñöôïc goïi laø quan maø khoâng ñöôïc goïi laø vua. Neân bieát, veà quyeàn giaùo laäp ra naêm vò, tuaàn töï chöùng nhaäp, traûi qua ba taêng kyø kieáp, nhöng chæ ñöôïc goïi laø Boà-taùt maø khoâng ñöôïc goïi laø Phaät, khoâng goïi laø ñi xe Nhö Lai ñeán thaúng ñaïo traøng, chæ laø tu quaùn voâ ngaõ, loøng töø hôn nhò thöøa nhöng chöa thaáy Phaät taùnh neân laø Boà-taùt . neáu thaáy moät phaàn Phaät taùnh cuõng ñaït Phaät thöøa nhö moãi gioït nöôùc trong soâng suoái ñeàu nhö nöôùc bieån. Vì theá naêm vò Boà-taùt möôøi truï, möôøi ñòa ñeàu coù quaû Phaät. Tu taäp caùc haïnh baèng Phaät taùnh vì Phaät taùnh aáy coù ñuû söï tu taäp. Kinh Hoa-nghieâm neâu möôøi trí cuûa Nhö Lai neân baát ñoäng trí... ñeå haøng phaøm phu tin töôûng tu taäp. Nhö ngöôøi töï nhieân ñöôïc ngoâi baùu, laøm vua bieát moïi vieäc trieàu chính vaø caùc phaåm vaät quan laïi. Haønh töôùng phaùp moân cuûa Boà-taùt kinh Hoa-nghieâm cuõng vaäy. Ngay truï phaùt taâm thöù nhöùt ñaõ thaáy ñöôïc phaùp thaân Phaät taùnh, trí khoâng taïo taùc, tu taäp caùc haïnh nguyeän cuûa Phoå Hieàn,

tuyø thuaän nhôn duyeân khoâng vöôùng maéc, ñeàu laø khoâng taïo taùc. Kinh Nieát-baøn daïy Phaät taùnh khoâng do taïo taùc, chæ vì buïi phieàn naõo che laáp. ÔÛ ñaây truï phaùt taâm thöù nhöùt duøng ñònh khoâng taïo taùc hôïp vôùi chôn nhö, khaùch traàn phieàn naõo hoaøn toaøn khoâng thaät maø laø duïng cuûa chôn theå. Töï taïi khoâng tham si laø Phaät, moät nieäm töông öng laø thaønh Phaät moät nieäm, moät ngaøy töông öng laø thaønh Phaät moät ngaøy, caàn gì phaûi traûi qua nhieàu kieáp tuaàn töï tu taäp? Quaû vò ñaït ñöôïc do tu taäp ba A-taêng-kyø kieáp nhöng taâm coøn thaáy coù kieáp soá thì ñeán bao giôø heát chöôùng? Phaùp cuûa Phaät oán khoâng coù thôøi gian. Neáu tính thôøi gian thì khoâng phaûi laø Phaät thöøa.

* + Thieän tri thöùc khaùc: Kinh Nieát-baøn daïy, Ñoàng töû tuyeát sôn gaëp La saùt phaùt taâm tu taäp, chæ nghe nöõa caâu keä maø xem thöôøng thaân maïng, nghe: “Caùc haønh voâ thöôøng, laø phaùp sanh dieät, ñoïa töø sanh dieät tòch tònh laø vui”, Phaät taùnh-Nieát-baøn khoâng do tu haønh neân caùc haønh laø höõu vi, voâ thöôøng, khoâng do tu chöùng vì neâu vaäy laø coøn thaáy ngöôøi tu, phaùp chöùng. Vì theá khoâng theå ñaït taùnh baèng caùc haïnh, khoâng theå ngoä lyù baèng taâm chöùng. Taâm laø taùnh, hoaøn toaøn khoâng coù ngöôøi tu phaùp chöùng. Do vaäy Thuaàn Ñaø noùi: Chôù cho raèng Nhö Lai laø caùc haønh. Nhö ñoàng töû Thieän Taøi caàu hoïc vôùi 53 thieän tri thöùc, töø Vaên Thuø ñeán Phoå Hieàn ñeàu noùi: Toâi ñaõ phaùt taâm voâ thöôïng boà ñeà, sao coøn daïy toâi hoïc ñaïo Boà-taùt, haønh haïnh Boà-taùt maø khoâng noùi caùc haønh voâ thöôøng... Vì sao? Vì kinh Hoa- nghieâm noùi veà phaùp giôùi duyeân sanh, lyù söï khoâng hai, taát caû ñeàu tòch tónh, chôn nhö. Coõi nöôùc möôøi phöông laø taùnh chôn nhö. Trí vieân maõn laø coõi nöôùc, laø bieån taùnh, laø nhuùt htieát chôn phaùp giôùi, chaúng do höõu tình voâ tình-nhöõng keû theo nghieäp baùo noùi: Caûnh giôùi chôn nhö trong kinh Hoa-nghieâm laø trí. Coõi nöôùc cuûa Boà-taùt möôøi truï laø tueä. Coõi nöôùc cuûa Boà-taùt möôøi haïnh laø trí, coõi nöôùc cuûa Boà-taùt möôøi hoài höôùng, möôøi ñòa laø dieäu, khoâng coù voïng kieán sai bieät cuûa höõu tình, voâ tình. Vì kinh Hoa-nghieâm khaùc vôùi ba thöøa. Ba thöøa coù höõu tình vaø voâ tình, sanh dieät neân ñoàng töû Tuyeát sôn trong Nieát-baøn noùi caùc haønh voâ thöôøng. Vì caên trí taùnh haïnh cuûa Boà-taùt thöøa yeáu keùm, ñöùc Phaät khuyeân hoï duøng haïnh ñeå ñieàu phuïc phaùp aùc môùi coù theå nhaäp ñaïo. Hoï laïi cho raèng caùc haønh laø thaät neân laøm chöôùng ngaïi taùnh khoâng taïo taùc, khoâng hôïp chôn lyù. Vì theá noùi caùc haønh voâ thöôøng, ngöôøi tu phaùp chöùng ñeàu laø phaùp sanh dieät. Khaùc vôùi Thieän Taøi vöøa phaùt taâm laø khoâng coøn phaân bieät chuû theå-ñoái töôïng, hieåu roõ taùnh ba ñôøi voán khoâng, bieát taâm mình la Phaät, khoâng thaønh chaùnh giaùc, khoâng chöùng boà ñeà. Thaân taâm taùnh töôùng khoâng tu chöùng, khoâng thaønh hoaïi, töø xöa ñeán nay voán vaäy, tuyø thuaän nhôn duyeân haønh ñoäng, khoâng chaáp coù khoâng, laøm moïi vieäc ñeàu baèng trí neân khoâng

noùi caùc haønh voâ thöôøng.

* + Moät ñieåm gioáng nhau nhö duï coû Phì Nò treân nuùi Tuyeát cuûa kinh Nieát-baøn: Laïi nhö phaåm AÙnh saùng chieáu thaân Boà-taùt Cao Quí Ñöùc Vöông daïy: Taát caû chuùng sanh ñeàu coù Phaät taùnh, Phaät, Phaùp, Taêng khoâng sai khaùc, taùnh töôùng Tam baûo laø thöôøng, laïc, ngaõ, tònh, taát caû caùc ñöùc Phaät khoâng nhaäp Nieát-baøn. Kinh Hoa-nghieâm daïy: Nhö Lai khoâng ra ñôøi, cuõng khoâng nhaäp Nieát-baøn, kinh Nieát-baøn ñöùc Phaät cheâ traùch kieán chaáp cuûa haøng nhò thöøa, cho raèng Nhö Lai töø coõi Ñaâu Suaát giaùng thaàn vaøo thai... laø taùm töôùng thaønh ñaïo. Kinh Hoa-nghieâm daïy: Trí nhaäp ba ñôøi nhöng khoâng ñeán ñi. Caùc ñöùc Phaät trong möôøi phöông vì khoâng chaáp coù ba ñôøi xöa nay neân thaønh ñaïo boà ñeà. Khoaûnh khaéc thaáy ñaïo, kieán chaáp xöa nay ñoaïn tröø, môùi cuõ deàu khoâng, laïi khoâng theå noùi coù voâ soá Phaät trong traêm ngaøn öùc kieáp quaù khöù hay vò lai maø laø cuøng luùc thaønh Phaät. Vì caøc ñöùc Phaät khoâng thaáy coù ba ñôøi, vì khoâng coù thôøi haïn neân khoâng coù ñeán ñi. Cho duø chuùng sanh khoâng thaáy mình voán laø chaùnh giaùc thì baûn giaùc aáy khoâng maát. Ngöôïc laïi, duø chuùng sanh thaáy mình voán laø chaùnh giaùc thì baûn giaùc aáy cuõng khoâng sanh, xöa nay voán vaäy, naøo coù ngöôøi giaùc vaø phaùp ñöôïc giaùc? Neáu coù giaùc cuõng laø baûn giaùc, vì khoâng coù chuû theå-ñoái töôïng. Nhö vaäy caûnh giôùi baûn giaùc cuûa Phaät, khoâng coù phaøm Thaùnh, chaúng ñònh loaïn, khoâng tu chöùng, khoâng trí ngu, sanh dieät. Quyeàn giaùo ba thöøa laø daét daãn keû yeáu keùm ñaït ñeán thaät giaùo Hoa- nghieâm, laõnh phaùp quaû Phaät. Veà lyù, phaùp thaân Phaät taùnh cuûa kinh Hoa- nghieâm vaø Nieát-baøn tuy gioáng nhau nhöng veà thaân Phaät, coõi thaät baùo, trí duïng hoaøn toaøn khaùc nhau. Phaùp cuûa kinh Phaùp-hoa, Nieát-baøn tuy laø öùng hoùa cuûa Phaät nhöng ñeàu daïy nhò thöøa trôøi ngöôøi thaønh töïu phaùp nhöùt thöøa. Vì theá kinh Phaùp-hoa laø phaù tröø söï troùi buoäc cuûa ba thöøa, neân noùi Long nöõ nhôø baûn giaùc chæ trong tích taéc ñaït boà ñeà. Kinh Nieát-baøn phaù tröø kieán chaáp “Xieån ñeà khoâng coù Phaät taùnh” neân noùi ñoà teå thaønh chaùnh giaùc. Laïi noùi boø aên coû Phì Nò nuùi Tuyeát laø cho ra ñeà hoà maø khoâng caàn qua giai ñoaïn söõa, vaùng söõa... môùi thaønh ñeà hoà. Ngay töùc khaéc laø ñeà hoà maø khoâng bieán ñoái theå taùnh nhö quaû vò chöùng ñaït. Veà maët toång quaùt, Nieát-baøn, Phaùp-hoa ñeàu coù muïc ñích laøm cho ba thöøa boû quyeàn tu thaät, thaønh töïu phaùp giôùi chôn nhö. Caùc phaùp aáy ñeàu laø phöông tieän chæ daïy nhöng chæ noùi veà moät phaàn söï lyù chöù chöa noùi heát. Chæ coù phaùp caên baûn Tyø-loâ-gía-na cuûa phaùp giôùi Hoa-nghieâm môùi ñaày ñuû taùnh töôùng. Caùc hoïc thuyeát quyeàn bieán khaùc ñöôïc qui veà moät moái. Tuy söï tu taäp cuûa caùc hoïc giaû coù nhanh chaäm, söï chaáp chaët nhieàu kieáp veà quyeàn giaùo neân thaáy coù ngu muoäi, khoå ñau, khoâng phaûi do phaùp Phaät.

Hoûi: Nhö kinh Nieát-baøn daïy: Trong ñôøi hieän taïi ñoà teå thaønh Phaät. Laïi nhö Phaät noùi: Trong ñôøi hieän taïi coù moät ngaøn ñöùc Phaät ra ñôøi, con soá ñoù ñaõ noùi roõ trong kinh. Neáu coù moät ñoà teå thaønh Phaät thì hôn moät ngaøn vò, vì sao?

Ñaùp: Haøng ba thöøa quyeàn giaùo chöa ñoaïn tröø moïi söï raøng buoäc neân khoâng thaønh Phaät. Nhöng veà maët theå taùnh, ba ñôøi caùc ñöùc Phaät ñeàu cuøng luùc thaønh chaùng giaùc, khoâng tröôùc sau, khoâng ngaên ngaïi. Vì theå taùnh cuûa phaùp voán khoâng coù thôøi gian. Phaøm phu vì bò troùi buoäc neân thaáy coù thôøi gian. Töø löôùi voïng kieán thaáy Phaät ra ñôøi, kyø thaät caùc ñöùc Phaät öùng hôïp chôn nhö khoâng ra ñôøi hay nhaäp Nieát-baøn. Vì vaäy kinh Hoa-nghieâm daïy: Caùc ñöùc Phaät khoâng ra ñôøi cuõng khoâng nhaäp Nieát- baøn, ñöùc Phaät öùng hôïp vôí chôn nhö, luoân tòch tónh, tuyø thuaän duyeân sanh hieän thaân ñoä sanh nhöng khoâng ñeán ñi, khoâng taïo taùc.

10) Kinh ñaïi phöông quaûng Phaät Hoa nghieâm: Toâng Phaät thöøa caên baûn, nhaân quaû vieân maõn, phaùp giôùi söï lyù töï taïi, duyeân sanh khoâng chöôùng ngaïi. Kinh naøy laáy Phaät thöøa laøm toâng, thuyeát veà töï theå trí bi, quaû ñöùc Tyø Loâ giaù Na chæ daïy chuùng sanh nhöõng keû coù caên trí lôùn, nhôø nhaân tin quaû ñöùc cuûa Phaät maø thaønh töïu caùc vò. khi ñaõ tin tu taäp lyù trí, caùc haïnh, coâng duïng cuûa ñaïi bi quaû ñöùc laø chöùng ñaït ñaàu tieân, vöøa phaùt taâm laø thaønh töïu chaùnh giaùc, tu taäp caû lyù haïnh, theå duïng töï taïi hkoâng phaûi moät. Neáu haïnh khoâng ñuùng thì lyù theâm lôùn thieân kieán. Kinh naøy coù möôøi phaùp roäng lôùn saâu xa khaùc vôùi nhöõng kinh khaùc.

1. Phaät thöøa, töï theå caên baûn, trí trí, ñaïi bi phaùp giôùi vieân maõn khoâng haïn löôïng, chaúng phaûi phaùp chæ daïy cho ba thöøa.
2. Thaân Phaät vaø baùo thaân vaø phaùp thaân vôùi voâ soá töôùng toát, moãi loã chaân loâng bao haømcaû phaùp giôùi, taát caû coõi nöôùc ñan caøi khoâng cuøng.
3. Kinh naøy noùi veà möôøi coõi thaät baùo cuûa Phaät trong ñoù coù moät coõi teân Lieân Hoa Taïng. Coõi Hoa Taïng thaáp nhöùt coù voâ soá buïi trong möôøi coõi Phaät. Trong moãi coõi nöôùc ñoù laïi coù voâ soá coõi nöôùc nhoû bao quanh caøng leân cao, soá löôïng coõi nöôùc caøng nhieàu. Moãi coõi Hoa Taïng roäng baèng hö khoâng, ñan xen nhau khoâng cuøng.
4. Kinh naøy noùi caây boà ñeà cao lôùn laï thöôøng, thaân caây baèng kim cöông, nhaùnh caây baèng löu ly, laù hoa baèng caùc baùo xen taïp, traùi baèng ma ni xen keû giöõa caùc hoa nhö caây boà ñeà hieän trong thaân Boà-taùt Kim Cang Taïng. Chu vi thaân baèng möôøi vaïn tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc, cao traêm vaïn traêm thieân ñaïi thieân coõi nöôùc. Caønh nhaùnh töông xöùng vôùi thaân caây.
5. Kinh naøy noùi ñieän Phoå Quang ñöôïc trang trí baèng voâ soá baùu vaät,

laàu gaùc, theàm thang, caây coái ñeàu röïc saùng, ngang baèng phaùp giôùi.

1. Trong kinh naøy, Vaên Thuø Sö Lôïi coù khaép moïi nôi, theå duïng cuûa Phoå Hieàn cuõng cuøng khaép phaùp giôùi, lyù söï khoâng ngaïi, trong moät haït buïi goàm ñuû voâ soá haïnh.
2. Kinh naøy noùi chæ trong tích taéc, Nhö Lai töø coõi trôøi Ñaâu suaát xuoáng traàn vaøo thai meï, thaønh Phaät thuyeát phaùp, nhaäp Nieát-baøn nhöng khoâng boû baùo thaân. Voâ soá Boà-taùt khaép möôøi phöông ñeà laø thaân saéc vaøng, maét xanh, saùng röïc. Nôi naøo cuõng coù Boà-taùt, ñan xen nhau khoâng ngaên ngaïi, tuyø theo khaû naêng cuûa chuùng sanh maø hieän thaân ñeå daïy hoï phaùt taâm boà ñeà, khoâng ñeå maát thôøi cô.
3. Kinh naøy daïy: Neáu chuùng sanh nhöõng keû caên trí lôùn-tin kinh saâu xa naøy, khoâng ñoïc kinh khaùc, hieåu roõ theå duïng duøng phöông tieän nhoû, sôùm ñaït boà ñeà, truï phaùt taâm thöù nhöùt laø quaû Phaät. Phaåm Nhö Lai ra ñôøi cheùp: Boà-taùt duø traûi qua voâ soá kieáp tu taäp saùu ba-la-maät vaø caùc phaùp boà ñeà maø chöa nghe phaùp moân naøy, hoaëc nghe maø khoâng tin hieåu, khoâng tuøy thuaän chöùng nhaäp thì vaãn laø Boà-taùt giaû danh. Vì khoâng sanh vaøo nhaø Nhö Lai, ñi khaép coõi nöôùc Nhö Lai. Laïi daïy: Phaät töû! Ñaïi Boà-taùt thaønh töïu coâng ñöùc nhö vaäy, chæ duøng coâng söùc nhoû cuõng ñaït trí voâ sö. Boà-taùt Phoå Hieàn noùi: Duø thaáy Phaät nghe phaùp maø khoâng tin nhöng ñaõ taïo haït gioáng trí tueä giaûi thoaùt (nhö duï laøm côm kim cang trong kinh). Kinh naøy laø phaùp moân oai ñöùc roäng lôùn khoân löôøng sieâu vieät caû ba thöøa.
4. Phaàn ñaàu cuûa phaùp bieåu hieän noùi ñoàng töû Thieän Taøi traûi qua moät ñôøi khoâng ngoaøi moät nieäm, ñi khaép möôøi phöông khoâng ngoaøi moät coõi, hoïc hoûi 53 thieän tri thöùc ñaït 1möôøi phaùp moân. Thaân töôùng haïnh nguyeän cuûa moãi phaùp nôi Boà-taùt ñeàu ngang baèng phaùp giôùi, chæ moät ñôøi tu taäp moïi haïnh roäng lôùn, thaønh töïu chaùnh giaùc, khoâng tröôùc sau ñaàu cuoái, roäng lôùn nhö phaùp giôùi, roát raùo nhö hö khoâng.
5. Kinh naøy coù möôøi coõi Phaät, möôøi phaùp khoâng cuøng taän, möôøi trí, möôøi ñòa, möôøi thaân, möôøi maét, möôøi tai, möôøi muõi, möôøi bieän taøi, möôøi baùu vaät, möôøi thaàn nuùi, möôøi long vöông, möôøi coõi nöôùc, möôøi bieån, moãi thöù ñeàu ñuû phaùp moân khoâng cuøng taän, möôøi coõi nöôùc roäng lôùn.

Kinh naøy coù möôøi ñöùc:

1. Nhö bieån lôùn, taát caû soâng suoái ñeàu ñoå veà hoøa nhaäp vôùi bieån. Cuõng vaäy, neáu chuùng sanh tin hieåu, chöùng nhaäp kinh naøy thì ñoàng bieån trí, bieån taùnh vaø quaû ñöùc cuûa Phaät.
2. Nhö taát caû doøng soâng ñeàu coù töø bieån, ai uoáng cuõng ñeàu thaáy moät vò nhö bieån, nhöng do nghieäp löïc neân khoâng thaáy vò maën. Cuõng vaäy,

neáu chuùng sanh-nhöõng keû caên trí lôùn, nghe hieåu tin nhaäp kinh naøy seõ ñaït phaùp thaân Phaät taùnh, bi trí lôùn cuûa Nhö Lai. Haïng xieån ñeà khoâng theå ñaït ñöôïc, nhöng trí taùnh cuûa Nhö Lai luoân laø nhaân thoï sanh.

1. Nhö bieån lôùn coù boán loaïi ngoïc quí: a) tích taäp; b) voâ taän; 3) Vieãn ly xí nhieân; d) cuï tuùc trang nghieâm. Phaøm phu trôøi roàng khoâng theå thaáy ñöôïc boán loaïi baùu naøy. Cuõng theá taát caû caùc haøng nhò thöøa, Boà-taùt quyeàn hoïc tu saùu phaùp Ba-la-maät, nhöng chöa chuyeån taâm, khoâng theå hieåu ñöôïc kinh naøy. Chæ nhöõng chuùng sanh coù caên trí lôùn tu theo Phaät thöøa môùi thaáy nghe tin nhaäp kinh naøy, thaáy mình cuõ coù ngoïc trí lôùn, söï hieåu bieát nhö Phaät. Phaåm Nhö Lai xuaát hieän daïy: Vì sao chuùng sanh khoâng ñuû trí tueä cuûa Nhö Lai laïi khoâng thaáy bieát? Ta duønh ñaïo chæ daïy cho chuùng sanh hoï ñoaïn tröø voïng töôûng, chaáp tröôùc, thaáy mình voán coù trí tueä roäng lôùn nhö Phaät.
2. Nhö bieån lôùn, taát caû loaøi roàng caù... ñeàu soáng ôû ñoù. Cuõng vaäy, taát caû chuùng sanh trong khoaûnh khaéc coù voâ soá caùc ñöùc Phaät töø taâm chuùng sanh ra ñôøi, thaønh Phaät. Phaåm Nhö Lai xuaát hieän daïy: Phaät töû! Ñaïi Boà- taùt bieát taâm mình laø Phaät. Vì sao? Caùc ñöùc Phaät ñeàu töø taâm aáy thaønh töïu chaùnh giaùc. Taâm Boà-taùt nhö vaäy, taâm cuûa taát caû chuùng sanh cuõng vaäy.
3. Nhö bieån lôùn chöùa nöôùc möa, voâ soá haït möa rôi vaøo bieån lôùn ñeàu coù cuøng vò maën khoâng coù tröôùc sau. Cuõng theá kinh naøy daïy: truï phaùt taâm thöù nhöùt laø chaùng ñaúng giaùc, ñeàu ñaït nhöùt thieát trí nhö Phaät. Duøng phöông tieän nhoû sôùm ñaït boà ñeà nhö Thieän Taøi, Long nöõ...
4. Nhö bieån lôùn laø nôi ôû cuûa nhöõng loaøi lôùn. Cuõng theá. Kinh naøy laø nôi an truï cuûa chuùng sanh coù caên trí lôùn. Nhöõng con roàng ôû ao chaèn khoâng thích ôû bieån lôùn.
5. Nhö bieån lôùn khoâng dung naïp thaây cheát. Cuõng theá ai thaáy nghe, tin hieåu, tu taäp, ngoä nhaäp kinh naøy, vónh vieån vöùt boû xaùc cheát. Xieån ñeà, phaøm phu, quyeàn hoïc, ñoàng phaùp thaân, trí lôùn cuûa Nhö Lai.

Nhö thuûy trieàu leân xuoáng coù chöøng möïc. Cuõng theá, chuùng sanh naøo coù khaû naêng tinnhaän seõ ñöôïc nghe kinh naøy. Duø chæ vui thích cuõng ñöôïc nghe, tuy coù phaân naêm thöøa phaùp nhöng chæ laø moät phaùp vò. phaåm Nhö Lai xuaát hieän cheùp: Phaät töû! Tieáng noùi cuûa Nhö Lai cuõng vaäy, khoâng chuû theå, khoâng taïo taùc, khoâng phaân bieät, khoâng noùi naêng, khoâng im laëng, tuyø phaùp löïc cuûa Nhö Lai maø coù boán loaïi tieáng: a) Caùc vò neân bieát, caùc haønh laø khoå, nhö noãi khoå cuûa ñòa nguïc, ngaï quûi, suùc sanh, keû khoâng coù phöôùc ñöùc, chaáp ngaõ, sôû höõu cuûa ngaõ, laøm vieäc aùc, muoán sanh vaøo coõi trôøi ngöôøi phaûi tu taäp phaùp laønh, sanh vaøo choã trôøi ngöôøi khoâng ôû nôi hieåm naïn, nghe vaäy chuùng sanh töø boû ñieân ñaûo, tu taäp phaùp laønh,

khoâng ôû nôi hieåm naïn, sanh vaøo choã trôøi ngöôøi. Ñaây laø nhôn thieân thöøa.

b) Caùc vò neân bieát, löûa cuûa caùc haønh ñang höøng höïc thieâu ñoát. Nghe vaäy, chuùng sanh khoâng sieâng naêng tu taäp ñaït tuøy thuaän aâm thinh nhaãn cuûa baäc Thanh-vaên, ñaây laø Thanh-vaên thöøa. c) Caùc vò neân bieát, Thanh-vaên nhôø ngöôøi khaùc giaùc ngoä cho mình trí tueä yeáu keùm, coøn coù thöøa cao hôn laø Ñoäc-giaùc. Ngöôøi naøy töï giaùc ngoä, caùc vò haõy tu hoïc, ngöôøi thích tu taäp, nghe phaùp naøy, boû phaùp Thanh-vaên, tu haïnh Ñoäc-giaùc. Ñaây laø ñoäc giaùc thöøa. d) Caùc vò neân bieát, ngoaøi nhò thöøa coøn coù ñaïo thuø thaéng laø Ñaïi thöøa, laø haïnh cuûa Boà-taùt tu saùu ba-la-maät, khoâng ñoaïn haïnh Boà-taùt, khoâng boû taâm boà ñeà, soáng trong sanh töû nhöng khoâng chaùn gheùt, vöôït hôn nhò thöøa. Ñaây laø Ñaïi thöøa Boà-taùt, coøn goïi laø nhöùt thöøa, thaéng thöøa, toái thöôïng thöøa, thöôïng thöøa, voâ thöôïng thöøa, ñem laïi lôïi ích cho taát caû chuùng sanh thöøa. Ai tin hieåu laø caên trí nhanh nheïn, töøng troàng caên laønh, ñöôïc Nhö Lai uûng hoä, vui thích caàn tu ñaït quaû Phaät. Nghe vaäy, caàn phaùt taâ boà ñeà. Ñaây laø Phaät thöøa. Phaät töû! Tieáng noùi cuûa Nhö Lai khoâng khoâng phaûi laø töø mieäng noùi ra, cuõng khoâng phaûi töø taâm im laëng, nhöng coù khaû naêng taïo lôïi ích cho voâ soá chuùng Sanh. Phaät töû! Ñoù laø töôùng thöù nhöùt veà aâm thanh cuûa Nhö Lai. Neân bieát tieáng noùi cuûa Nhö Lai luoân tuøy thuaän söï nghe hieåu cuûa naêm thöøa nhö thuûy trieàu leân xuoáng chöøng möïc.

1. Nhö theå cuûa bieån khoâng taïo taùc nhöng coù boán loaïi chaâu baùu. Boán loaïi baùu naøy taïo ra voâ soá baùu khaùc. neáu khoâng coù boán loaïi baùu naøy thì khoâng coù caùc loaïi baùu khaùc. cuõng theá Nhö Lai coù taùnh thanh tònh roäng lôùn, taát caû chuùng sanh cuõng coù taùnh aáy. Taùnh aáy khoâng theå noùi naêng, nhöng vì tuøy thuaän duyeân sanh. Nhö laïi phaùt boán trí, boán taâm roäng lôùn. Töø ñoù coù voâ soá phaùp moân quí baùu, taïo moïi lôïi ích an laïc cho chuùng sanh . töø taùnh roäng lôùn aáy neáu khoâng phaùt boán trí, boán taâm roäng lôùn, duø coù quaû Thaùnh vaãn chæ tuøy thuaän nhò thöøa. taùnh aáy tuy coù boán trí, boán taâm roäng lôùn, nhöng khoâng coù ngöôøi taïo taùc vì phaùp khoâng theå chöùng ñaéc.
2. Nhö bieån lôùn, nhôø nöôùc laëng trong môùi soi thaáy nuùi Tuyeát Kim, Tu Di, Töù thieân vöông... taát caû ñeàu hieån hieän roõ raøng trong ñoù. Cuõng theá, kinh naøycoù ñuû taùnh roäng lôùn, phaùp thaân, coâng ñöùc, möôøi thaân, möôøi coõi Lieân Hoa taïng, möôøi trí, möôøi vò, möôøi Ba-la-maät, möôøi ñònh, möôøi nhaãn vaø nhaân quaû... Noùi chung hinh naøy töø taùnh phaùt trí lôùn, giôùi phaùp laø theå duïng, töø ñoù laäp ra caùc ñòa phaùp ñeå hoùa ñoä chuùng sanh. Vì vaäy ngay truï phaùt taâm thöù nhöùt ñaõ thaáy taùnh, phaùt khôûi phaùp thaân trí tueä, thaønh baäc chaùnh giaùc. Töø taùnh phaùt trí tueä, thöïc haønh haïnh nguyeän hoùa ñoä chuùng sanh. Ñoù laø giaùc haïnh vieân maõn cuûa Phaät. Khaùc vôùi quyeàn giaùo, tröôùc phaûi haønh haïnh Boà-taùt, hoïc phaùp chöùng chôn nhö hö giaû. Vì

quaùn chuùng sanh chuùng sanh gaây chöôùng ngaïi cho chôn nhö, laøm moïi vieäc ñeàu laø höõu vi. Tuy phaùt taâm boà ñeà nhöng chöa ñoaïn sanh dieät, quaùn saùt, ñieàu phuïc voâ minh, voïng chaáp, haøng möôøi ñòa môùi thaáy taùnh, traûi qua ba kyø kieáp môùi thaønh Phaät. 100 kieáp sieâng tu töôùng toát. Neáu so vôùi baûn thöøa cuûa kinh Hoa-nghieâm thì söï hoùa thaân chæ daïy ba thöøa quyeàn hoïc hoaøn toaøn khoâng phaûi tin hieåu, caùch Phaät quaù xa, chöa hieåu yù kinh Phaät. Neáu ngöôøi coù caên trí lôùn tin hieåu ñuùng kinh naøy laø ngöôøi ñi xe Phaät thaúng ñeán ñaïo traøng. Ngay luùc ngoài vaøo xe Phaät ñaõ laø ñaïo traøng, khoâng coù ñeán ñi. Kinh Phaùp-hoa cuõng laø Phaät thöøa, nhöng laø hoùa Phaät chæ daïy ba thöøa nhaän bieát phaùp chôn thaät. Vì theá coù ba xe thöôïng trung haï ôû tröôùc cöûa nhaø löûa: Deâ, höu, boø. Vì ngöôøi thöôïng caên coù moät phaàn töø bi neân vöôït hôn hai thöøa. quaùn phaùp giaû, nhöng chöa coù söï hieåu bieát ñuùng neân laø Boà-taùt giaû danh. Ba haïng thöôïng trung haï coù ñuû khoå ñau cuûa ba aùc. Haïng trung haï, Thanh-vaên, Duyeân giaùc vì sôï khoå aáy neân mong ra khoûi. Boà-taùt vôùi caên taùnh lôùn chaùn gheùt nhöng khoâng rôøi khoûi. Vì loøng töø bi hôn haøng nhò thöøa, coù taâm taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Ba haïng naøy hoaøn toaøn khoâng thoâng ñaït veà theå töôùng cuûa ba coõi laø moät caûnh giôùi chaân thaät cuûa Phaät. Khoâng bieát theå töôùng cuûa ba coõi voán laø caûnh Phaät (roõ nhö trong phaåm xuaát hieän). Vì caên taùnh cuûa ba htöøa yeáu keùm neân Phaät daïy coâng ñöùc baùo töôùng cuûa Phaät do tu taäp, haïng quyeàn hoïc duø traûi qua ba taêng kyø kieáp tu taäp vaãn khoâng thaønh Phaät. Vì theá Boà- taùt ba xe tröôùc cöûa laø quyeàn, xe boø traéng ôû ñaát troáng môùi laø thaät. Taát caû ñeàu laø trí chôn nhö. Kinh Phaùp-hoa daïy: Chæ ta vaø caùc ñöùc Phaät môùi hieåu roõ taùnh töôùng caùc phaùp, Thanh vaên,Duyeân giaùc, Boà-taùt baát thoaùi ñeàu khoâng theå bieát. Ñoù laø quyeàn phaùp, chöa phaûi laø taùnh thöôøng truï cuûa caùc phaùp. Vì ba thöøa gheùt khoå vaø nguyeân nhaân gaây khoå, thích tu phaùp laïc, neân Phaät khoâng noùi khoå vaø nguyeân nhaân gaây khoå cuõng töø trí chôn nhö, phaùp laïcaáy khoâng do tu taäp. Vì nhaèm giaùo hoùa chuùng sanh neân Phaät thò hieän vaøo ñôøi. Ñoaïn tröø voâ minh laø Phaät. Moät phuùt soáng vôùi chôn phaùp laø moät ngaøy thaønh Phaät caàn gì phaûi traûi qua ba taêng kyø kieáp? Chæ caàn hieåu roõ ba coõi troáng khoâng, tuøy thuaän ñoä sanh laø Phaät. Caàn gì chuyeån thaân môùi thaønh Phaät? Trôøi roàng bieán hoùa ñaâu phaûi laø Phaät. Ba thöøa cuõng ñaït thaàn thoâng bieán hoùa, sao phaûi traûi qua ba taêng kyø kieáp, möôøi ñòa môùi thaáy taùnh? Phaàn keä cheùp: “Neáu töø saéc töôùng, söùc thaàn thoâng. Tìm gaëp Nhö Lai laø ñaáng ñieàu ngöï; thaät keû ngu si khoâng coù maét, khoâng hieåu thaät taùnh cuûa caùc phaùp”. Phaät laø ngöôøi giaùc ngoä, hieåu roõ taùnh nghieäp laø chôn nhö khoâng sanh dieät, khoâng chöùnng ñaït, chaúng ra khoûi hay chìm ñaém, khoâng thay ñoåi. Chæ vì nghieäp löï cuûa chuùng sanh vaø ñeå haønh haïnh

cuûa Boà-taùt, Phaät duøng thaàn thoâng bieán hoùa chæ daïy. Kinh Tònh Danh coù caâu: “Tuy thaønh chaùnh giaùc, thuyeát giaûng giaùo phaùp, Phaät khoâng queân ñaïo Boà-taùt”. Vì theá Thieän Taøi ñaït phaùp nghó nhôù chuùng sanh cuûa Phaät truï thöù nhöùt. Vôùi Tyø-kheo Ñöùc Vaân nuùi Dieäu Phong. Nghóa laø sau khi thaáy roõ taùnh chôn nhö, caàu ñaïo Boà-taùt, haønh haïnh Boà-taùt. Neân hieåu raèng chôn taùnh töø taâm, khoâng do tu taäp, xöa nay khoâng thay ñoåi, nhöõng cuoäc caïo toùc, nhuoäm aùo, khoå haïnh eùp xaùc cuûa ñöùc Phaät chæ laø söï bieán hoùa ñeå ñoä ngoaïi ñaïo vaø nhöõng keû buoâng lung. Theo kinh Hoa-nghieâm, ñöùc Phaät voán laø chôn nhö, khoâng caàn haønh nhöõng haïnh aáy. Ngöôøi khoâng coù taâm cao ngaïo môùi laøm nhö theá. Moät saùt na soáng khoâng taïo taùc laø trí Phaät hieån hieän. Khoâng chöùng ñaéc laø Phaät. Vì sao sau khi thaáy roõ chôn taùnh, Thieän Taøi môùi hoïc ñaïo Boà-taùt? Vì thaáy roõ chôn taùnh môùi vaøo ñôøi, ôû trong söï troùi buoäc nhöng khoâng bò buoäc raøng môùi coù theå ñöa chuùng sanh ra khoûi söï troùi buoïâc. Neáu mình bò troùi maø muoán côûi troùi cho ngöôøi khaùc htì khoâng theå ñöôïc. Vieäc Thieän Taøi ñaït phaùp, nghó nhôù veà chuùng sanh cuûa Phaät vôùi Tyø-kheo Ñöùc Vaân nuùi Dieäu Phong chæ laø bieåu tröng cho söï thoâng ñaït taùnh phaùp voán khoâng hình töôùng nhö leân ñeán ñænh nuùi. Töø khoâng hình töôùng hieän saéc thaân, töï taïi trong taùnh khoâng, tuøy caên ñoä sanh laø Dieäu. Ñoaïn tröø phieàn naõo laø Phong. Trí cao xa, vöôït treân voïng tình, vöõng chaûi laø nuùi. Nghó nhôù laø khoâng voïng nieäm. Caûnh giôùi Phaät laø söï khoâng phaân bieät trong ngoaøi... Tuøy thuaän caên taùnh cuûa chuùng sanh laø trí, hieåu roõ quyeàn thaät laø tueä; tuøy caên ñoaïn hoaëc laø quang; taâm khoâng nhô ueá laø minh. Nieát-baøn aét thaáy roõ coõi chuùng sanh laø phoå; khoâng chöùng ñaéc laø Kieán, hieåu roõ thaät lyù laø phaùp moân. Vò naøy ñuû bi trí, vaøo ñôøi ñoä sanh baèng trí sai bieät. Coù khi laø Thieän Taøi tu taäp ñaït phaùp quaû Phaät ngay truï thöù nhöùt, coù khi laø ñoàng nam, ñoàng nöõ huûy baùng phaùp Phaät (sau khi ñaït vò Ñaúng Giaùc), nhöng taâm caûnh voán töø theå taùnh, roõ raøng nhö moïi hình töôïng tröôùc göông.

Hoûi: Ba tröôùc cöûa vaø xe boø traéng ôû ñaát troáng trong kinh Phaùp-hoa

khaùc nhau nhö theá naøo?

Ñaùp: Ba xe tröôùc cöûa laø ñoái trò khoå cuûa ba coõi khieán chuùng sanh ra khoûi nhaø löûa, khoâng giaûi phaùp thaønh Phaät. Ñoù laø haïnh ñoä sanh cuûa Boà- taùt quyeàn giaùo, nhaèm ra khoûi nhaø löûa, khoâng ra khoûi ba coõi, vöôït leân taâm töï lôïi cuûa nhò thöøa. ñaït moät phaàn taâm ñoä sanh laø xe boø tröôùc cöûa, daïy haøng nhò thöøa tu taäp phaùp Ñaïi thöøa, möôøi ñòa thaáy taùnh môùi thaønh Phaät, nhöng phaûi traûi qua nhieàu kieáp tu taäp. Ñoù laø Boà-taùt Ñaïi thöøa, khoâng phaûi laø Phaät. Kinh Phaùp-hoa daïy: “Chæ coù moät thöøa khoâng coù hai hay ba thöøa” laø ñöa ba veà moät. Haøng Tieåu thöøa ñöôïc thoï kyù thaønh Phaät sau khi

traûi qua voâ soá kieáp tu taäp laø vì uty tin quaû Phaät, nhöng khoù chuyeån taâm. Long nöõ tích taéc thaønh Phaät laø vì hieåu roõ ngay khoå laø chôn. Vì theá xe tröôùc cöûa laø tuøy thuaän ba thöøa. Xe boø traéng ôû ñaát troáng laø bieåu hieän cho phaùp khoâng nöông töïa. Ñaát troáng laø caûnh giôùi Phaät. Vì theá Phaät laø khoâng nöông töïa. xe boø traéng laø phaùp thaân bi trí. Phaùp thaân khoâng hình töôùng laø traéng; trí tuøy caên ñoä sanh laø xe boø (vì boø chuyeân chôû). Xe boø tröôùc cöûa bieåu hieän cho Boà-taùt tu phaùp khoâng, ñoaïn khoå ba coõi, chæ coù moät phaàn töø bi, ñoaïn moät phaàn khoå cuûa ba coõi, chöa tu taäp ñuû ba taêng kyø kieáp, chöa thaáy taùnh Phaät, chöa chöùng trí caên baûn, chæ ñaït chôn nhö giaû, coøn möôïn phap tu taäp. Nhöõng ngöôøi con ra ngoaøi chæ ñoøi ba xe laø bieåu hieän cho ba thöøa thoaùt khoå ba coõi khoâng bò thieâu ñoát, duø tin phaùp nhöùt thöøa nhöng chöa ñoaïn taäp nhieãm nôi ba thöøa (tuy ñaït ñòa thöù nhöùt). Chæ tin lôøi Phaät daïy nhöng loøng tiin chöa kieân coá, vaãn thích phaùp ba thöøa, khoâng thích phaùp nhöùt thöøa. Ñeå taïo loøng tin vöõng chaéc, ñöùc Phaät chæ daïy phaùp nhöùt thöøa (xe boø traéng) neân coù caâu: “Khoâng mong caàu maø ñöôïc”. Ba xe tröôùc cöûa khoâng coù vaät trang söùc, khoâng phaûi maøu traéng vì laø phaùp höõu vi, ñaït moät phaàn phaùp laïc, chöa ñaït phaùp laïc cuûa trí khoâng taïo taùc. Ñoù laø söï khaùc nhau cuûa ba xe tröôùc cöûa vaø xe boø traéng ôû ñaát troáng (nhöõng yù khaùc phaàn sau seõ roõ). Vì theá kinh Phaùp-hoa ñöa quyeàn veà thaät. Kinh Phaùp-hoa tieâu bieåu laø Long nöõ. Kinh Hoa-nghieâm tieâu bieåu laø Thieän Taøi, hoøa hôïp caû haønh töôùng cuûa Thieän Taøi-Long nöõ. Phaàn sau noùi veà yù Phaät hoùa ñoä ba thöøa trôû veà phaùp thaät neân kinh Hoa-nghieâm ñöôïc goïi laø nhöùt thieát trí caên baûn Phaät thöøa.

■