CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT

**QUYỂN 4**

(PHẦN 2)

Laïi nöõa trôû xuoáng laø trì phaïm baát ñònh, töùc laø hoøa hôïp hai moân tröôùc, trì thì trì ñuû möôøi giôùi, phaïm thì phaïm ñuû möôøi giôùi, cho neân noùi moät beà. Nay hôïp xeáp thì boán tröôùc trong möôøi thuoäc veà giôùi, saùu sau thuoäc veà thöøa. Thöøa giôùi giao nhau boán caâu phaân bieät. Neâu hai caâu ñeàu thuoäc hai moân tröôùc, hai caâu giao laïc thuoäc yù trong ñaây, cho neân noùi baát ñònh. Cho neân boán caâu naøy vaên boán nghóa hai, yù ôû ñeàu trì, vì chaúng phaûi hieån. Cho neân laïi noùi: Noùi nghóa hai töùc laø Thöøa vaø Giôùi. Neáu noùi chung trôû xuoáng laø muoán noùi boán caâu. Tröôùc xeáp chung rieâng. Neáu noùi möôøi phaùp chung goïi laø giôùi nhö tröôùc ñaõ noùi, töùc ñaïo ñònh v.v... cuõng goïi laø giôùi, cuõng coù theå möôøi phaùp goïi chung laø Thöøa, ñeàu hay ñoäng xuaát, nghóa laø boán giôùi tröôùc giuùp ra khoûi ba ñöôøng. Muoán phaân boán caâu phaûi töø nghóa rieâng, cho neân boán tröôùc laø giôùi, saùu sau laø thöøa, ñeàu phaân ra ba phaåm ñeå ñoái hoaõn caáp (chaäm gaáp). Laïi coù theå giôùi phöôùc ñoái nhau ñeå laøm boán caâu. Khoâng giôùi coù phöôùc nhö Vöông gia töôïng (voi cuûa nhaø vua), coù giôùi maø khoâng phöôùc nhö Tyø-kheo khaát thöïc, khoâng ñöôïc, giôùi phöôùc ñaày ñuû nhö Tyø-kheo thoï cung, khoâng phöôùc khoâng giôùi nhö choù ñoùi quæ ñoùi. Laïi ñem phöôùc tueä coù khoâng cuøng laøm boán caâu, laø caâu phaûi ñuû hai nghieâm phöôùc tueä, thöøa giôùi ñeàu gaáp. Söï lyù khoâng daáu veát, söï töùc boán tröôùc, lyù töùc saùu sau. Ngöôøi vieân moät ñôøi coù nghóa vöôït leân Möôøi ñòa. Neân noùi moät ñôøi seõ ñöôïc. Ngaøi Nam Nhaïc noùi: Moät ñôøi troâng vaøo Ñoàng luaän chæ thanh tònh saùu caên. Laïi noùi: Tu boán haïnh An laïc, moät ñôøi ñöôïc vaøo saùu caên. Chaäm nhaát laø chaúng ngoaøi ba ñôøi, neáu vì tieáng khen lôïi döôõng thì nhieàu kieáp chaúng ñöôïc. Hoa Nghieâm Lôïi Ñoän Caên, chæ laø ngöôøi Bieät vieân maø thoâi. Trong ñoù phaåm soá y cöù thuyeân löôïng tröôùc maø noùi raát deã thaáy. Caâu keá laø chaúng ñeàu gaáp. Nhö Ñaïi Kinh noùi: Thaø laøm thaân ñöôøng aùc maø ñöôïc nghe phaùp, troïn chaúng thaân trôøi ngöôøi maø

chaúng ñöôïc nghe phaùp. Nghe phaùp thì sanh töû coù haïn kyø, coøn trôøi ngöôøi hoaëc lui suït thì vaøo ñöôøng aùc. Vaên töø cöïc troïng maø noùi cho neân noùi ñeàu laø bò nuoát. Naêm thaân ñeàu laø phaù, thaân nghieäp ñeàu thieáu. Gioáng xöa vaãn coøn hay chuyeân lyù giôùi. Vì lôïi caên cho neân hoaëc seõ ñöôïc ñaïo. Cho neân göôïng ôû thöøa chaäm giôùi gaáp trong caâu thöù ba noùi chaám ñôn, laø y cöù Phaät coøn taïi theá, neáu giaùo ñeán coõi naøy thì bieát maø chaúng thaáy hai chöõ chaám ñôn e laø vieát laàm. Quyeån möôøi daãn laø Phaùp sö Chaán Ñaùn Chaâu giaûi thích raèng: Phöông Ñoâng thuoäc Chaán, laø phöông maët trôøi moïc, neân noùi Chaán Ñaùn. Taân-baø-sa goïi laø Chi-Na, Taây Vöïc kyù goïi Chi-Na, tieáng xöù naøy ñeàu laø Chaán Ñaùn, Chaân Ñôn gioáng nhau. Cho neân bieát ñeàu thuoäc tieáng Phaïm. Ba öùc v.v..., laø Ñaïi luaän quyeån möôøi moät noùi Xaù-veä coù chín öùc nhaø, ba öùc thì maét thaáy Phaät, ba öùc thì tai nghe maø chaúng thaáy, ba öùc thì chaúng nghe chaúng thaáy, huoáng chi meâ ñaém vui coõi trôøi vaø sanh choã naïn Baéc chaâu vaø ba ñöôøng aùc theâm trôøi Tröôøng thoï vaø Theá trí bieän thoâng, sanh tröôùc Phaät, sau Phaät, caùc caên chaúng ñuû, ñoù laø taùm naïn. Thí nhö trôû xuoáng laø neâu thí duï ñeå giaûi thích nghi. Nghi raèng: Ñaõ chaúng gaëp Phaät ñaâu caàn giöõ giôùi naøy. Neân thí duï ñeå giaûi thích raèng: Mong ñöôïc aân xaù, aân xaù laø gaëp Phaät nghe phaùp. Xöa khoâng tu thöøa, khoâng coù duyeân nghe phaùp, ôû trong ba coõi cuõng nhö bò nhoát trong nguïc. Giôùi thieän nhö tieàn cuûa, nghieäp ñaïo nhö söùc lôùn, ñöôïc thaân trôøi ngöôøi nhö maïng chöa cheát, hoaëc gaëp Phaät phaùp nhö ñöôïc aân xaù, sôï ôû taïi trôøi ngöôøi cuõng chaúng thoï hoùa neân laïi cheâ bai raèng: Neáu chaúng tu thöøa thì khoâng bao giôø gaëp Phaät, trôøi ngöôøi phöôùc heát laïi ñoïa ba ñöôøng. Cho neân nöôùc tu thöøa chaúng theå thieáu. Haønh giaû trôû xuoáng laø trong xem xeùt noùi raèng: ñaây laø quyeàn ñeán daãn thaät. Ñaõ giôùi chaäm thöøa gaáp thì ñoïa vaøo ba ñöôøng aét laø Boà-taùt phaùp thaân ñoàng loaïi daãn daét. Cho ñeán cuõng laø thöøa giôùi ñeàu chaäm sau laø chuûng duï. Neáu teá trôû xuoáng laø giaùo xeáp nhaân quaû, boán giaùo noùi nhaân, laø xöa tu boán giaùo, quaùn trí khaùc nhau xem laø thöøa chuûng. Nay traûi naêm vò ñöôïc ñaïo khaùc nhau ñeå noùi quaû aáy.

Boán laø noùi Saùm tònh. Tröôùc laïi neâu lôøi hoûi. Ñaõ phaïm söï lyù saùm

phaùp theá naøo? Neáu phaïm trôû xuoáng laø ñaùp. Tröôùc ñaùp saùm khinh. Luaät vaên töø thieân thöù hai trôû xuoáng ñeàu coù Hoái phaùp. Saùm thaønh giôùi tònh chæ quaùn môùi saùng, ñaâu coù khieán khinh giôùi chuoäng lyù. Neáu trong phaïm söï toäi troïng trôû xuoáng nghóa laø aùi thaønh thì phaïm troïng. Chaúng chæ caûi quaùn hay dieät toäi saâu, phaûi y Tam-muoäi gaùc söï phuï lyù vaø quaùn töôùng maø trò môùi ñöôïc thanh tònh. Ñaây trôû xuoáng laø noùi nghòch thuaän möôøi taâm töùc laø phöông phaùp saùm hoái, neân noùi laïi noùi. Keá lyù quaùn trôû xuoáng laø noùi nhaân kieán giaûi tòch chöa ñeán thaân mieäng chaúng gaây toäi naëng nheï, cuõng chaúng

phaûi duøng boán thöù Tam-muoäi. Chæ chuyeån quaùn khieán chaùnh, kieán taâm töï maát. Tòch chöa baøy ôû ngöôøi ngoaøi cho neân chæ cuùi ñaàu tuï traùch. Neáu kieán naëng thì laïi ôû quaùn taâm tu saùm. Ñaõ noùi phaïm troïng chaúng rieâng quaùn taâm. Noùi quaùn taâm laø thöïc haønh söï saùm phaûi nhôø quaùn taâm, neáu quaùn khoâng taâm thì toäi naëng khoâng heát. Laáy quaùn laøm chính neân noùi ôû trong quaùn taâm daãn Quaùn Ñònh Thaéng Dieäu, cuûa Phoå Hieàn aét söï lyù hôïp laøm môùi noùi ñöôïc söï tröôùc. Phöông Ñaúng noùi ñaúng laø neáu traùi ba qui maø qui veà Taø sö Taø phaùp Taø chuùng maø phaù naêm giôùi cho ñeán hai traêm naêm möôi giôùi toäi troïng lieàn thaønh ngöôøi Phaät phaùp cheát, nhaân saùm giôùi coøn neân noùi soáng laïi. Ngaøi Nam Sôn cuõng laäp Voâ sanh saùm phaùp neâu chung ba thöù: Moät laø caùc phaùp taùnh khoâng, voâ ngaõ. Lyù naøy chieáu taâm goïi laø Tieåu thöøa; hai laø caùc phaùp Boån töôùng laø khoâng chæ tình voïng thaáy, lyù naøy chieáu duïng thuoäc veà Tieåu Boà-taùt; ba laø caùc phaùp ngoaïi traàn xöa nay khoâng thaät. Lyù naøy saâu maàu, chæ yù duyeân bieát laø chöùng haïnh cuûa Ñaïi Boà-taùt, quaû Phaät. Nam Sôn vaên naøy tuy töùc coù cöù, song thöù nhaát xeáp laø Tieåu thöøa. Tieåu thöøa laïi khoâng coù Lyù saùm toäi troïng, huoáng chi vò naøy ñaõ caùch sô taâm. Thöù hai thöù ba thuoäc Boà-taùt vaø quaû Phaät. Phaøm phu muoán y taâm ra laøm thì khoâng coù choã. Nay ôû choã laäp maø noùi thaúng keû phaøm haï muoán duïng Ñaïi thöøa saùm hoái toäi troïng thì phaûi y vaøo Phöông Ñaúng vaø quaùn Phoå Hieàn v.v... Cho neân Nam Sôn quaùn vò quaù cao sô taâm khoâng coù phaàn. Vò cao maø khoâng toäi thì ñaâu caàn neâu. Neáu ngöôøi trôû xuoáng laø noùi laâu xa chaúng ngoaøi quaù khöù, hieän taïi. Neáu vaän möôøi taâm tôùi cuøng ñoái vôùi ôû voâ thæ voâ minh ñieân ñaûo thì toäi naøo chaúng neâu. Laïi ñôøi coù ngöôøi ngu. Noùi taâm voâ sanh, caùc phaùp cuõng khoâng, laïi gaây toäi môùi. Phaøm taïo toäi phaûi nöông ba ñoäc. Ngöôøi chaân voâ sanh phöôùc coøn chaúng laøm, huoáng chi laø toäi ö? Vì toäi vaø phöôùc ñeàu thuaän sanh töû. Noùi saùm hoái, nhö Ñaïi Kinh quyeån möôøi baûy Kyø-baø-baûo Xaø Vöông (vua A-xaø-theá) raèng: Tu moät taâm laønh hay phaù traêm muoân haït gioáng aùc, nhö chuùt Kim cöông phaù ñöôïc nuùi Tu-di, cuõng nhö moài löûa nhoû ñoát thieâu taát caû, nhö chuùt thuoäc ñoäc gieát haïi chuùng sanh, chuùt ñieàu thieän nhoû cuõng nhö theá, phaù hoaïi ñieàu aùc lôùn. Tuy goïi thieän nhoû thaät ra laø lôùn. Vì nghóa aáy neân caàn phaûi saùm hoái. Saùm hoái chæ laø ba nghieäp thieän. Vaên trong ñaây laäp hai möôi nghóa phaân ba hai, yù coù xa gaàn noùi ba, hai: Moät laø nghòch thuaän, hai laø aùi kieán, ba laø söï lyù. Nghòch thuaän laø coâng naêng, aùi kieán laø nhaân phaïm, söï lyù laø choã hieån. Noùi xa gaàn, gaàn laø laïi tònh, xa laø heïn chaùnh haïnh. Trong ñoù tröôùc neâu möôøi taâm thuaän löu töø teá ñeán thoâ, tröôùc do moät nieäm voâ thæ voâ minh, cho ñeán thaønh töïu moät toäi Ñôn ñeà. Keá möôøi taâm nghòch löu thì töø thoâ ñeán teá, neân tröôùc ngöôïc phaù moät toäi ñôn ñeà,

cho ñeán môùi ñaït voâ minh taùnh khoâng. Tröôùc trong thuaän löu, kieán aùi ñoàng laø töø teá ñeán thoâ, thuaän ôû sanh töû. Cho neân thuaän löu ñoàng laäp moät moân, ñeán nghòch löu môùi phaân ra aùi kieán. Tröôùc trong thuaän löu noùi Loã aáp v.v... laø daùng khoâng maéc côõ chaúng thuaän. Keá aáy laø trôû xuoáng laø toång keát vaø noùi yù tôùi. Keá nghòch löu coù hai: Moät laø aùi, hai laø kieán. Veà aùi, tröôùc chaùnh tín nhaân quaû, saèng laø hieän. Than oâi khoâng caâu moùc. Than oâi laø kinh ngaïc. Nhö xöa ta laø keû khoâng bieát maéc côõ maø nay laïi töï hoå theïn. Xöa khoâng tin caâu moùc ñeán noãi gaây ra toäi troïng. Nhö voi ñieân khoâng caâu moùc chaúng theå khoáng cheá, nay duøng caâu moùc hoå theïn maø moùc con voi khoâng bieát maéc côõ. Cho neân Ñaïi Kinh coù hai Baïch phaùp cöùu ñöôïc chuùng sanh: Moät laø Taøm, hai laø Quí. Taøm laø töï chaúng gaây toäi, quí laø phaùt loà vôùi ngöôøi. Laïi taøm laø trong töï hoå theïn quí laø chaúng xuùi ngöôøi khaùc laøm. Taøm laø ngöôøi, quí laø trôøi v.v... caùc giaûi thích khaùc nhau. Neáu khoâng bieát hoå theïn thì goïi laø suùc sanh (ngaøn naêm), laø lôøi theá tuïc noùi: Moät khi maát thaân ngöôøi thì muoân kieáp chaúng ñöôïc laïi. Ba coõi ñöôøng daøi phaûi duøng muoân haïnh maø laøm löông khoâ, beå sanh töû roäng phaûi duøng trí tueä laøm thuyeàn beø. Cho neân phaûi sôï voâ thöôøng maø döï bò löông khoâ, döï bò thuyeàn beø. Moät khi nhaém maét thì phaûi caäy nhôø ai. Neân noùi an kyù phaùp voâ thöôøng naøy Hieàn thaùnh boû ñi, khoâng phaûi caäy nhôø, khoâng coù meï ñeå caäy, khoâng cha coù theå nhôø. Khoâng theå sanh lôùn goác laønh xuaát theá, goïi laø khoâng caäy nhôø. Nieân söï vöøa ñi v.v..., kyù nieân söï maø laøm ngöõ ñoan. Noùi phong ñao, laø maïng ngöôøi saép döùt seõ bò gioù taùn nghieäp löïc thaùo boû, nhö thaùo boû oáng doïct loø reøn, khieán döùt gioù khoâng tieáp tuïc nöõa. Nhö thaùo boû moùc caâu khieán maùu khoâng löu chung, nhö thaùo boû cô quan khieán con roái khoâng coøn cöû ñoäng, nhö taét ñuoác thì hôi noùng khoâng coøn, nhö thaùo boû phoâi khí thì khieán thòt xöông chia lìa. Boán ñaïi ñaõ phaân phaûi gaëp tro than. Vì sao khoanh tay chaúng tu goác laønh? Nhö daõû can, Ñaïi luaän quyeån hai möôi ba noùi thí nhö Daõ can ôû trong röøng nöông theo sö töû coïp beo maø aên thòt thöøa ñeå töï nuoâi soáng. Nöûa ñeâm vaéng laëng nhaûy raøo vaøo nhaø ngöôøi tìm thòt chaúng ñöôïc, troán nguû chaúng thöùc, nöûa ñeâm sôï seät khoâng bieát tính sao, muoán daäy ñi maø sôï bò baét, sôï quaù heøn giaû cheát naèm döôùi ñaát. Moïi ngöôøi tôùi xem, coù ngöôøi noùi toâi caàn caùi tai daõ can, lieàn caét tai. Daõ can nghó caét tai tuy ñau maø coøn soáng. Keá moät ngöôøi noùi toâi caàn caùi ñuoâi, laïi töï nghó caét ñuoâi laø vieäc nhoû. Keá moät ngöôøi noùi toâi caàn raêng. Daõ can töï nghó: Ngöôøi caàn laáy caøng nhieàu, neáu laáy ñaàu ta haún laø khoù soáng, lieàn vuøng daäy duøng heát söùc löïc maø phoùng chaïy thì lieàn thoaùt. Ngöôøi tu taâm caàu thoaùt khoå naïn cuõng gioáng nhö theá. Treû chaúng tu nhö maát ñuoâi, beänh chaúng tu nhö maát raêng chaúng leõ ñôïi ñeán cheát thì nhö maát ñaàu, vì luùc giaø

beänh coøn daøi roäng coù theå sai heïn, khi cheát ñeán khoâng coù choã caäy nhôø. Nhö vua A-luaân-kha v.v... Ñaïi luaän quyeån hai möôi noùi trong cung vua A-duïc thöôøng cuùng döôøng saùu muoân vò La-haùn. Vua A-luaân-kha laø vua A-duïc moãi khi thaáy taêng chuùng nhaän vua cuùng döôøng thì hoûi coù ñöùc gì maø ñöôïc vua luoân cuùng döôøng. Vua noùi tuy nhaän maø thöôøng quaùn voâ thöôøng thì ñaâu coù raõnh maø tham nhieãm. Ngöôøi em chaúng tin. Vua muoán ñieàu phuïc beøn thaàm sai ngöôøi baøn vieäc cöôùp ngoâi leân laøm vua. Vua anh baét ñöôïc lieàn hoûi nöôùc maø coù hai vua aø? Beøn muoán gieát ñi, laïi ra lònh: Cho laøm vua baûy ngaøy, sau ñoù thì gieát. Trong baûy ngaøy maëc tình höôùng naêm duïc. Moät ngaøy troâi qua beøn khieán Chieân-ñaø-la laéc chuoâng baùo raèng: “Moät ngaøy ñaõ qua coøn saùu ngaøy nöõa seõ cheát!” Nhö theá heát ngaøy thöù baûy thì laéc chuoâng baùo: Baûy ngaøy ñaõ qua hoâm nay phaûi cheát. Vua anh hoûi laøm vua coù thích khoâng. Vua em noùi toâi ñeàu chaúng thaáy chaúng nghe chaúng bieát. Vì sao theá? Vì Chieân-ñaø-la haèng ngaøy laéc chuoâng lôùn tieáng baùo ngaøy saép cheát. Tuy laøm vua ñöôïc höôûng naêm duïc nhöng vì quaù lo sôï neân chaúng nghe chaúng thaáy v.v...! Cho neân phaûi bieát vui nhieàu maø söùc yeáu. Neáu ngöôøi khaép mình ñöôïc vui, moät choã chaâm kim, thì caùc vui ñeàu döùt, moät bieát caùi ñau. Vua anh noùi Tyø-kheo cuõng nhö theá. Chæ quaùn voâ thöôøng khoå, khoâng, voâ ngaõ, ñaâu raûnh maø tham ñaém vieäc cuùng döôøng maø phaù ngöôïc taâm, chaúng sôï ñöôøng aùc. Nghó ñoïa ñöôøng aùc nhö nghe tieáng chuoâng baùo khoâng laâu seõ bò ñöùt ñaàu. Kinh Phaùp Cuù noùi: Xöa coù Thieân ñeá (vua trôøi) bieát cheát roài seõ sanh laøm löøa, buoàn khoå khoâng thoâi, baûo raèng ngöôøi cöùu khoå aùch chæ coù Phaät. Lieàn ñeán choã Phaät ñaûnh leã, khi chöa ñöùng daäy thì ñaõ sanh vaøo thai löøa, beøn böùt daây maø ñaïp phaù naùt ñoà vaät, chuû ñaùnh bò hö thai, beøn trôû veà thaân Thieân ñeá. Trong luùc töï vaãn ñaõ qui y Tam baûo neân toäi heát. Thieân ñeá nghe xong thì ñöôïc Sô quaû. Cho neân taïm qui y maø coøn phaù ñöôïc taâm ñöôøng aùc. Phaùt loà laø Ñaïi Kinh quyeån möôøi baûy noùi: Ngöôøi trí coù hai: Moät laø taùnh chaúng laøm aùc, hai laø phaùt loà vôùi ngöôøi khaùc. Ngöôøi ngu cuõng coù hai: Moät laø laøm toäi, hai laø che giaáu toäi. Beänh beân ngoaøi cuûa ngoïc laø veát, beänh beân trong cuûa ngoïc laø daáu. Cho neân coù theå laáy thí duï cho hai loãi aån hieån, neáu che giaáu daáu veát thì goïi laø khoâng bieát hoå theïn. Giaëc ñoäc coû aùc v.v... neáu phaùt loà, nhö kieåm thaâu giaëc khieán khoâng laån troán, nhö ñoán chaët caây ñoäc neáu ñeå coøn thì aùc lôùn, nhö caét coû daïi, neáu ñeå coøn thì moïc ñaày. Caên loä v.v..., phaøm toäi do taâm che giaáu neáu phôi baøy taâm che giaáu thì nhö chaët caây baøy reã, döùt doøng chaän nguoàn, thì caây khoâ doøng heát. Neáu che giaáu, toäi laø nhaân aùc, che thì chaúng heát, ngöôøi che giaáu toäi thaønh ngöôøi baát löông. Löông laø thieän. Ca-dieáp v.v... Phaät tuøy cô nghi quí ôû choã dieät toäi, hoaëc rieâng

töøng ngöôøi hoaëc chuùng ñoâng maø khoâng coù thöôøng khoa, Ñaïi Kinh quyeån möôøi baûy noùi: Che giaáu laø laäu, chaúng che giaáu laø voâ laäu. Neáu laøm toäi maø chaúng che giaáu thì seõ yeáu moûng daàn. Ngoaøi ra haïnh phaùp v.v... laø tröø Phöông Ñaúng Ñaàu-ñaø ngoaøi ra caùc kinh nhö Baùt-chu, Chieâm-saùt, Kim Quang Minh cho ñeán taêng thöôøng saùu thôøi haønh nghi, chaúng noùi höôùng veà ngöôøi phaùt loà töùc laø loaïi aáy. Nhö che giaáu coù ung nhoït laø laøm toäi, chöa phaùt loà thì nhö che giaáu gheû nhoït, gaây baùo ñôøi sau thì nhö luùc cheát. Neáu quaû quyeát laø moät, khi saùm hoái roài thì seõ sanh töôûng quyeát ñònh ñöôïc choã khoâng loãi, goïi laø quaû, quaû laø daùm. Cho neân phaûi döùt heát khoâng ñeå noái tieáp. Nhö môùi phaïm, tröôùc phaïm ñaõ tha taùi phaïm thì khoù dung. Cho neân toäi troïng phaïm thì khoù maát. Cho neân phaûi bieát döùt taâm noái tieáp. Cho neân oùi ra saùm hoái roài laïi phaïm thì nhö nuoát vaøo. Nhö Luaän noùi: Ñaõ boû vui naêm duïc, boû haún khoâng ñoaùi hoaøi, vì sao laïi muoán nhö ngöôøi ngu thích aên ñoà oùi möûa. Phaùt taâm Boà-ñeà, neáu ngay ñaây heát toäi caàn gì phaûi phaùt taâm. Nhö taêng trong Tieåu thöøa coù hai laàn saùm toäi thì traùi vôùi toäi caûnh voâ thæ chaúng khaép nhö dieät toäi quaù tieåu giaùo quyeàn vaên ñeàu do chaúng phaùt taâm Boà-ñeà. Laïi Tieåu thöøa saùm chæ goïi ñeå traùch chaúng vì hoä khaùc neân khoâng coù lyù thöôøng, vì traùi ñaây maø phaùt taâm Boà-ñeà. Caùc thöù khaùc nhö vaên noùi. Tu coâng ñöùc ñeå boài boå loãi, laø töø voâ thæ laøm toäi seõ khaép ba nghieäp, khaép neân laïi noái tieáp, noái tieáp neân caøng naëng. Cho neân nay tu coâng ñöùc ñeå boài boå loãi xöa, caàn phaûi ba nghieäp ñeàu vaän, nieäm nieäm tieáp noái coá gaéng khoâng thoâi. Chaúng dôøi ñoåi, laø toäi xöa saâu roäng nhö bieån, ba nghieäp chæ vaän nhö nuùi, khoâng phaûi vaän nuùi ba nghieäp ñaâu laáp bieån ba loãi. Thaéng-man noùi v.v... laø khieán hieän phaùp chaúng maát goïi laø giöõ gìn chaùnh phaùp, nhoùm hoïp thuoác phaùp khoâng nhaøm chaùn goïi laø nhieáp thoï chaùnh phaùp. Gaàn guõi baïn aùc, v.v... laø vì baïn xaáu phaù hoaïi goác laønh Boà-ñeà cuûa ngöôøi. Ñaïi Kinh quyeån hai möôi noùi: Nhö voi döõ chæ phaù hoaïi ñöôïc thaân thuùi baát tònh, coøn baïn xaáu thì phaù hoaïi tònh thaân, nhuïc thaân, phaùp thaân ñeán ba ñöôøng chaúng ñeán ba ñöôøng. Thaân oaùn phaùp oaùn cuõng gioáng nhö theá. Nieäm voâ ngaïi töø v.v... laø töø naêng thuaän vaät, laø baïn laønh cuûa ta traùi vôùi ngaøy xöa gaàn guõi keû aùc. Trí phaù ñöôïc taø daét ta traùnh meâ traùi vôùi ngaøy xöa tin lôøi keû aùc noùi. Hieåu roõ tham saân si ñeán caàu ta chaúng thaät coù, laø xöa töø voâ truï khôûi ngaõ kieán cho ñeán tham saân, nay tham saân ñeán choã voâ truï coäi goác ñaõ maát thì nhaùnh laù cuõng ruïng heát. Trong ñaây chaáp khoâng phaûi thaàn ngaõ, chæ laø voâ thæ voïng chaáp giaû danh. Noùi moân Tòch tònh, do quaùn taâm neân chung ñeán vaéng laëng. Cho neân caùc taâm laø moân Tòch tònh. Trong kinh laïi noùi vì baøy vaéng laëng neân caùc taâm raát deã thaáy vaéng laëng, nhö nhaân ngoùn tay chæ thaáy choã ñeán, cho neân

Kinh Baûo Khieáp quyeån thöôïng cheùp: Vaên-thuø-sö-lôïi ôû phöông Ñoâng nöôùc Trang Nghieâm, Phaät teân Quang Töôùng, hieän ñang noùi phaùp, coù vò Ñaïi Thanh vaên teân laø Trí Ñaêng, nhaân Vaên-thuø hoûi maø laøm thinh khoâng ñaùp, Phaät aáy baûo Vaên-thuø raèng: Haõy noùi phaùp moân giuùp caùc chuùng sanh ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng. Vaên-thuø ñaùp raèng: Taát caû caùc phaùp ñeàu laø moân Tòch tònh hieän baøy vaéng laëng. Luùc ñoù, coù Boà-taùt Phaùp Doõng hoûi Vaên- thuø-sö-lôïi raèng: Caùc ñieàu Nhö lai noùi ra vaø tham, saân, si laø Moân Tòch tònh chæ baøy vaéng laëng chaêng? Vaên-thuø hoûi laïi raèng: Ba ñoäc töø ñaâu khôûi. Ñaùp: Khôûi do voïng nieäm. Voïng nieäm truï ôû ñieân ñaûo, ñieân ñaûo truï ôû ngaõ sôû, ngaõ sôû truï ôû thaân kieán, thaân kieán truï ôû ngaõ kieán, ngaõ kieán thì khoâng choã truï. Nhö theá ta thaáy möôøi phöông suy caàu ñeàu chaúng thaät coù. Vì nghóa aáy neân ta noùi caùc phaùp ñeàu laø moân Tòch tònh. Trong ñaây toaøn duøng vaên kinh aáy yù chæ noùi löôïc, so raát deã thaáy. Kinh Nieát-baøn noùi: Noùi laø Ñaïi Kinh coù boán phaùp laøm nhaân Nieát-baøn: Moät laø gaàn guõi baïn laønh, hai laø laéng nghe chaùnh phaùp, ba laø suy nghó nghóa aáy, boán laø ñuùng nhö lôøi noùi maø tu haønh. Neáu noùi sieâng tu khoå haïnh laø nhaân duyeân gaàn cuûa Ñaïi Nieát- baøn, thì khoâng coù vieäc ñoù. Keá saùm kieán toäi, vì kieán trôû xuoáng laø chæ möôøi taâm thuaän doøng ôû tröôùc. Taâm thuaän doøng ôû tröôùc aùi kieán cuøng neâu, cho neân nay saùm kieán coøn nhaéc laïi thuaän löu, laïi chæ neâu tröôùc. Höôùng vaän trôû xuoáng laø phaân bieät khaùc taâm aùi, taâm aùi nghòch löu ñeàu laø phuï söï. AÙi thuoäc Ñoän söû goïi laø Ñoän söû toäi khoâng phaûi noùi toäi dieät thì Ñoän söû heát, vì toäi aùi aáy (nhôø) söï maø sanh. Cho neân phuï söï saùm. Thaáy (kieán) traùi lyù khôûi saùm cuõng laø phuï lyù. Neáu saùm toäi troïng cuõng phaûi laøm neân noùi khôûi troïng phieàn naõo phaûi phuï duøng söï trôï. Boå thuoác nhö suy lyù, söï trôï nhö ba ñaäu, thì söï lyù ñeàu coù baøng chaùnh. Moät phieân phaù trôû xuoáng laø chaùnh giaûi thích, cuõng töø thoâ ñeá teá. Noùi keû chaúng tin töùc laø taâm nhaát xieån-ñeà do thaân kieán khôûi, cho neân ngaàm chæ giuùp bieát khoå taäp, laø sao, laø do thaân kieán neân coù taùm möôi taùm, vì taäp thaønh neân chieâu vôøi khoå, ñuû nhö quyeån naêm ñaõ giaûi thích. Nhö Uaát-ñaàu v.v... laø Ñaïi luaän quyeån hai möôi chín noùi: Ñöôïc ñònh phi töôûng coù naêm thaàn thoâng, haèng ngaøy bay vaøo cung vua aên, vua cuøng phu nhaân theo pheùp nöôùc maø ñaûnh leã döôùi chaân. Do chaïm chaân neân duïc phaùt maø maát thaàn thoâng, neân xin xe veà nuùi vaø tu laïi naêm chung. Moät taâm chuyeân chí ñeán ñöôïc ñònh, vì ôû gaàn röøng ao bò caùc chim caù laøm oàn aøo, do ñoù phaùt lôøi theà nuoát heát caù chim. Sau nhö töø ñaàu maø ñöôïc ñònh phi töôûng sanh phi töôûng xöù. Baùo heát roài vì lôøi theà xöa maø ñoïa laøm con choàn bay. Baø-sa noùi: Con choàn bay roäng naêm möôi do- tuaàn, hai caùnh caùch nhau naêm möôi do-tuaàn, thaân lôùn naêm traêm do-tuaàn gieát haïi chuùng sanh treân khoâng döôùi ñaát ñeàu khoâng thoaùt ñöôïc. Phaùt

nguyeän aùc laø taäp, laøm thaân choàn bay laø khoå. Tu-baït ñöôïc ñònh phi töôûng, laø tröôùc ñöôïc ñònh naøy trong hoäi Nieát-baøn, ôû vò lai ñeán choã Phaät bò Phaät quôû tuy khoâng coù thoâ töôûng maø coù teá töôûng, qui taâm thoï ñaïo ñöôïc quaû A-la-haùn. Vaên nay daãn choã chöa ñöôïc ñaïo, Tröôøng Traûo cuõng nhö theá, khôûi chaáp, Phaät quôû maø ñöôïc quaû A-la-haùn. Ñeán quyeån naêm löôïc neâu duyeân khôûi. Cao Tröù v.v... töùc laø Uaát-ñaàu-laïm-phaát v.v... Tu-baït v.v... ôû trong ngoaïi ñaïo laø ngöôøi hoïc cao. coøn chaúng baèng laø baùc boû caùc ngöôøi caän ñaïi chaáp kieán vaù caùc ngoaïi ñaïo yeáu keùm, coøn chaúng baèng Lam-phaát maø noùi laø chaân ñaïo ö? Ñaõ chaúng bieát khoå taäp, noùi khoâng coù boán ñeá. Töø ngöôøi aáy trôû xuoáng laø noùi khoâng coù möôøi hai duyeân dieät, chæ coù voâ minh ñeán giaø cheát, neân noùi ñaâu coù vaéng laëng. Neáu coù trôû xuoáng laø baùc boû ngöôïc chæ coù voâ minh maø khoâng coù voâ minh dieät v.v... Thaân bieân taø kieán vieäc aáy raát deã bieát. Naêm lôïi tröôùc ñaõ neâu giôùi kieán hai söû, ba thöù kia so lôøi noùi cuõng raát deã thaáy laø sao? Laø khôûi kieán y saéc töùc saéc aám, laõnh naïp ôû kieán, giöõ hình aûnh thaáy ñöôïc, khen thì möøng, cheâ thì giaän, hieåu roõ ôû kieán naêm aám ñaày ñuû neân goïi laø thaân kieán. Choã chaáp kieán khoâng phaûi ñoaïn thì töùc laø thöôøng, goïi laø bieân kieán. Laáy kieán laøm chaùnh, baùc khoâng coù nhaân quaû goïi laø Taø kieán. Naêm kieán ñaày ñuû töùc laø taùm möôi taùm goïi laø Taäp ñeá. Taäp vôøi laáy khoå, goïi laø khoå ñeá. Coøn chaúng phaûi ba taïng trôû xuoáng laø neâu huoáng chi cheâ Ñaïi Tieåu ñeàu khoâng. Neáu nhö theá ñeán phaù baát tín, laø caùc kieán xöa nay gaây ra nhieàu vieäc aùc ñeàu do meâ lyù maø thuaän sanh töû. Nay bieát roõ toäi loãi ñaït lyù Thieân vieân laø kieán caên baûn hoaïi, y choã khôûi kieán taát caû ñeàu hoaïi. Neáu noùi rieâng veà phaù kieán thì chæ bieát töôùng kieán hoaëc cuûa ba taïng thì caùc kieán töï döùt. Nay muoán bieát khaép laø vieân phöông tieän hieån ôû vieân lyù, noùi roõ caïn saâu, roäng baøy caùc giaùo, neân noùi phaù khaép caùc giaùo baát tín. Laïi y cöù Lyù quaùn maø noùi trôøi ngöôøi, laø gaù söï noùi lyù. Nay chaúng noùi söï neân noùi veà y cöù, lyù quaùn trôøi ngöôøi chæ laáy Thaùnh vò töï nhieân tieán ñaïo goïi ñoù laø trôøi, hieàn vò (taùc) yù goïi laø ngöôøi. Cöù lyù cuõng phaûi neâu ngöôøi baûy phöông tieän trôøi boán quaû cuûa Ba Taïng. Vaên khoâng coù laø löôïc. Laïi y cöù Dieãn moân chöa noùi ba taïng, laïi thaønh ôû ba ñeá nghóa ñuû, neân löôïc ba taïng. Sôû dó phaûi y cöù quaùn luaän trôøi ngöôøi laø vì phaù meâ lìa khoâng bieát hoå theïn. Lyù ñuû ba ñeá caàn phaûi traùi laïi, neân ñoái vôùi ba ñeá maø khoâng heát taøm quí. Cho neân khaép ba ñeá maø noùi trôøi ngöôøi. Neáu noùi quaû baùo v.v... thì Phaåm Tín Baùng trong kinh Ñaïi Phaåm coù noùi: Cheå huûy Baùt-nhaõ laø khinh baùc boû chö Phaät ba ñôøi, voâ löôïng öùc kieáp phaûi ñoïa ñòa nguïc, töø nguïc naøy ñeán nguïc khaùc, ñeán khaép caùc ñòa nguïc lôùn trong möôøi phöông, neáu ñöôïc laøm thaân ngöôøi thì bò ñui muø hoaëc sanh vaøo nhaø Chieân-ñaø-la, vaøo nhaø gaùnh phaân, vaùc thaây cheát, neáu khoâng moät

maét thì khoâng löôõi khoâng tai khoâng tay chaân, hoaëc laøm suùc sanh maø chòu nhieàu thöù khoå. Thaân Töû hoûi ngöôøi aáy toäi coù gioáng nhö naêm toäi nghòch chaêng? Phaät noùi coøn hôn naêm toäi nghòch. Neáu nghe lôøi ngöôøi aáy noùi maø tin theo thì cuõng chòu khoå aáy, nhö khoå cheát v.v... neân chaúng noùi. Ñaïi luaän quyeån saùu möôi baûy giaûi thích raèng: Vì sao Phaät chaúng noùi, coù hai nhaân duyeân neân Phaät chaúng noùi: Moät laø treân ñaõ noùi loãi aáy chòu khoå hôn naêm toäi nghòch. Nay laïi noùi thaân aáy raát xaâu xa hoaëc tin hoaëc chaúng tin. Chaúng tin thì phaûi chòu khoå döõ; hai laø neáu tin lôøi Phaät thì raát lo sôï, lo sôï neân phaùt phong oùi maùu maø cheát, neáu chaúng tin thì laïi chòu khoå naëng. Laïi phaù chaúng sôï ñöôøng aùc. Giaûi thích naøy moät beà y theo vaên treân döôùi. Thieáu nghóa lyù quaùn, y leä phaûi noùi xöa y kieán khôûi loãi phaù hoaïi chaùnh lyù, chaúng sôï ba ñöôøng, nay ham thích Ñeá-lyù coøn sôï Tieåu thöøa ba khoâng ñöôøng aùc ba khoâng laø haàm hoá, cho ñeán sôï ñöôøng aùc ba giaùo tröôùc huoáng chi laø ñòa nguïc v.v... ba ñöôøng aùc. Nay laïi töø nghóa baùc boû bai ba ñeá maø ñoïa ñöôøng aùc maø duøng taùm chaùnh ñaïo, laø duøng taùm ñaïo voâ taùc môùi phaù ñöôïc ba hoaëc. Höõu voâ bieân v.v..., höõu töùc laø nghieäp höõu laäu, toäi töùc laø laäu nghieäp vôøi quaû. Cho ñeán voâ laäu, vöøa laäu vöøa voâ laäu, phi laäu phi voâ laäu vôøi toäi hai ñoä. Cho neân bieát xöa meâ ba ñeá nghieäp khaép ba hoaëc, khoå khaép ba ñoä. Nay duyeân phaùp giôùi phaùt taâm Boà-ñeà voâ taùc cuõng khaép phaùp giôùi maø khôûi, neân ngöôïc phaù aùc khaép phaùp giôùi. Ba ñeá ñeán baûo cöï; kinh Ñaïi Taäp noùi: phaåm Ba möôi baûy laø Baûo Cöï Ñaø-la-ni cuûa Boà-taùt, töùc laø Voâ taùc ñeá. Ñaày ñuû Phaät phaùp goïi laø Baûo, chieáu khaép phaùp giôùi goïi laø cöï (ñuoác baùu). Toång Trì taát caû goïi laø Ñaø-la-ni. Coâng ta nhö theá thì loái naøo chaúng boài boå. Neáu khieán v.v... laø neáu boû höõu kieán maø vaøo voâ kieán, chaúng tu ñaïo phaåm thì chaúng ra khoûi sanh töû, huoáng chi laø höõu voâ. Noùi höõu voâ laø löôïc neâu, tuy thaáy bieát loãi maø chöa tu nieäm xöù. Neáu phaù trôû xuoáng laø tu chieát phaùp ñaïo phaåm. Laïi theå kieán trôû xuoáng laø coøn phaù Thoâng Bieät huoáng chi ba taïng, neân noùi theå kieán töùc khoâng phaûi trung, ñoù laø chöõ Tung laø bình thanh, töø caïn ñeán saâu goïi laø Tung. Caùc kieán ñeàu phaù, tu cñöôøng aùc phaåm. Cho neân noùi boå ôû loãi Tung kieán xöa do kieán maø gaây ra caùc kieán giôùi noäi, kieán khoâng caïn saâu, neân noùi laø ngang. Nay tu coâng ñaõ saâu phaù kieán cuõng xa, tröôùc töø ngoaïi kieán, phaù ngoaïi vaøo taïng, cho ñeán Bieät kieán phaù Bieät vaøo Vieân. Ñeán Vieân goïi laø phi ñoäng, phi baát ñoäng, phi tu phi baát tu, ñoù laø ñaïo phaåm voâ taùc. Neáu laøm ñuû boán caâu thì phaûi noùi ñoäng tu, baát ñoäng baát tu, cuõng ñoäng cuõng baát ñoäng, vöøa tu vöøa baát tu, phi ñoäng phi baát ñoäng, phi tu phi baát tu. Laïi duøng boán ñoäng ñeå ñoái moät tu thaønh möôøi saùu caâu. Nay laïi boán tu ñeå ñoái boán ñoäng cho neân noùi rieâng. Xoay vaàn doïc nhaäp neân noùi laø Tung. Vieân lyù chöa keá ñeàu goïi laø

loãi. Cho neân tu coâng moät taâm ba ñeá maø boå cho loãi kieán saâu thöù lôùp ba ñeá töø tröôùc. Giöõ gìn chaùnh phaùp laø xöa huûy lyù hoä kieán maø baøy chung ôû kieán, nay huûy kieán hoä lyù maø baøy chung ôû lyù. Neáu chaúng queân thaân giöõ phaùp thì laáy gì bieåu hieän cho chí hoä phaùp. Neáu chí hoä phaùp yeáu thì laáy gì maø ngöôïc giöõ kieán boû thieän. Cho neân laïi duï cha meï hoä con. Nieäm Phaät möôøi phöông laø xöa trong giaáu caùc kieán, ngoaøi laïi theâm thaày aùc, cho neân thuaän ba hoaëc maø traùi ba ñeá lyù. Nay trong nieäm ba ñeá, ñeá töùc laø Phaät, trong ngoaøi ñaày ñuû, neân ngöôïc phaù gaàn guõi baïn aùc. Neáu theá, lyù taùnh vì ñaâu laø Phaät ñöôïc? Cho neân daãn Ñaïi phaåm. Taùt-baø-ña luaân ôû treân hö khoâng thaáy Phaät, sau thaáy Ñaøm-Voâ-Kieät beøn hoûi: Phaät töø ñaâu ñeán? ñaùp raèng chaúng ñeán chaúng ñi töùc laø Phaät, phaùp voâ sanh töùc laø Phaät. Cho neân phaûi bieát (bieát trí voâ sanh) töùc laø Phaät. Neáu theá, phaùp töùc laø Phaät, cho neân hay ngöôïc xöa thaày aùc, phaùp aùc maø quaùn toäi taùnh voán khoâng. Tröôùc noùi chaáp thaät neân chaúng bieát taùnh khoâng, phaøm moät nieäm taâm ba hoaëc ñaày ñuû töùc ba hoaëc naøy voán töï Nieát-baøn, neân noùi vaéng laëng. Nay quaùn trôû xuoáng laø noùi thaáy taùnh khoâng, moät khoâng thì taát caû khoâng. Döôùi vöøa giaûi thích taùnh khoâng, e baûo nhö huyeãn chaúng tôùi lui cho laø khoâng ngô. Cho neân laïi giaûi thích raèng: Moät khoâng taát caû khoâng. Vaän ñaây trôû xuoáng laø toång keát. Quaùn lyù theâm söï môùi thaønh hoái phaùp. Goïi laø kieän nhi thöù hai, laø Ñaïi kinh noùi coù hai kieän nhi: Moät taùnh chaúng laøm aùc, hai laø laøm roài thì saùm hoái. Neáu theo ñôøi naøy thaáy hoaëc chöa khôûi, neáu luaän voâ thæ ai chaúng coù, cho neân bieát taát caû ñeàu thieáu thöù moät. Hoûi: kieán ñaõ chöa khôûi ñaâu caàn khôûi hoái? Ñaùp: Chöa khôûi maø döï bieát tröôùc huoáng chi laø xöa ñaõ töøng khôûi. Laïi baøy ñöông khôûi, phaûi caàn hoái naøy. Vì theá vaên tröôùc duøng aùi kieán aùc maø goïi Dó sanh, Vò sanh. Cho neân vaên naøy chæ khieán vaän möôøi taâm nghòch löu naøy maø döùt aùc ba ñôøi. Cho neân tu hoái thì söï lyù phaûi song haønh. Cho neân goïi trôû xuoáng laø song keát söï lyù, hai saùm töø tröôùc. Neáu saùm phaùp thaønh thì ba ñeá Tam-muoäi caùc haïnh ñaày ñuû, huoáng chi möôøi giôùi nhieáp taát caû haïnh. Tam-muoäi laø nhaõn, nhaõn trí ñaày ñuû, ñeán vò Sô truï môùi goïi khai phaùt. Vaên tuy thöù lôùp hieån baøy vieân dung. Caùc vaên tröôùc sau taát caû ñeàu nhö theá, huoáng chi söï giôùi laø goác ba quaùn. Cho neân noùi Thi-la thanh tònh v.v... Neáu khoâng coù söï giôùi, theá thieàn coøn khoâng, huoáng chi laø ba ñeá. Coù noùi Ñaïi thöøa ñaâu phaûi chaáp giôùi laø nhaàm. Noùi chaúng chaáp, chính laø trì maø chaúng chaáp, neáu khieán chaúng trì goïi laø chaúng chaáp thì chính laø chaáp phaù, sao goïi chaúng chaáp, chaáp trì coøn khoâng, queân trì ñaâu coøn. Ñöôïc ñaây trôû xuoáng laø keát thaønh nhaõn boán nhieáp phaùp. Laïi hay trôû xuoáng laø keát thaønh chæ quaùn. Cho neân bieát trôû xuoáng laø keát thaønh nguyeän yù. Trì giôùi thanh tònh laø keát neâu teân tröôùc vaø

töôùng trì, töùc laø chaùnh tu phöông tieän xa. Khaån xeùt trôû xuoáng laø keát töôùng phaïm tröôùc vaø saùm tònh. Hoaëc sôï loãi hieän, hai phaïm söï lyù, laïi phaûi thaønh khaån saùm hoái toäi saâu aáy. Toäi tröø lieàn tònh, hai ñôøi khoâng daáu veát, cuøng goác chaúng phaïm, ñeàu coù theå laøm duyeân. Cho neân noùi ñeàu laø duyeân ñaàu yù ôû taïi ñaây.

Thöù hai laø côm aùo ñaày ñuû. Tröôùc laø yù ñeán vì côm aùo naøy thaân laøm Ñaïo duyeân. Noùi vaø ñaïo, laø töï coù maïng teä hình maø chaúng vì ñaïo, laø teä thì cuûa ñaïo tröôùc hình maïng, neáu laäp hình maïng thì boån ñaïo seõ coøn, cho neân noùi vaø. ÔÛ trong hai duyeân aùo sô côm thaân cho neân daãn chöùng noùi aên xong thì thaønh ñaïo. Ñaây tuy laø tieåu duyeân v.v... nhöng aùo côm naøy voán laø duyeân saéc thaân baùo maïng, neân noùi tieåu duyeân. Nhôø ñaây laïi noùi vieäc ñaïo phaùp, cho neân noùi laø vieäc lôùn. Khoâng aùo neân traàn truoàng, thieáu aên neân ñoùi khaùt. Nhö theá ñaâu theå chuyeân tu chæ quaùn? Ñaïi Kinh quyeån hai möôi noùi: Ñaïi Boà-taùt neáu caàn aùo thì lieàn laáy, chaúng vì thaân neân tuy nhaän aên uoáng maø thöôøng vì chaùnh phaùp chaúng vì thaân theå, chaúng vì oaùn haïi. Nhö ngöôøi beänh oâm duøng toâ mieán maø thoa, vì chín loã roø ró neân laáy aùo che. Y trôû xuoáng laø chaùnh giaûi thích. Che xaáu xí töùc Ñaïi Kinh noùi: nhaän boán chaúng vì nghieâm thaân maø vì ngaên hoå theïn laïnh noùng vaø ruoài muoãi. ÔÛ ñaây noùi trang söùc, laø che thaân xaáu xí neân goïi laø söùc, khoâng phaûi laøm ñeïp thuaän tham tình y coù ba thöù, laïi chia ba phaåm. Laïi coù thieân Tu-boà- ñeà Tyø-kheo Dieän Vöông vaø höùa cho chöùa trong vaät. Troïng vaät hôïp trong nuoâi lôùn maø noùi, cho neân nay chaúng noùi rieâng, vì ñoàng vaên döôùi moät leä ba phaåm. Noùi traêm moät nuoâi lôùn v.v... xem laø haï caên. Tuyeát Sôn laø treân. Nhö Ñaïi Kinh noùi: Thích-ca ñôøi tröôùc töøng laøm Ñaïi só ôû trong nuùi Tuyeát chæ maëc aùo da nai. Luùc ñoù, trong nuùi tuyeát laïi coù nhieàu reã thôm, ngoù sen, caây xanh reã thôm. Luùc ñoù ta moät mình ôû ñaây, chæ aên traùi caây, aên roài buoäc nieäm suy nghó tuïc thieàn, söùc (chòu ñöïng) thaønh, chaúng xuoáng choán ngöôøi ñôøi, nhö theá beøn queân thuyeát tònh, thoï trì caùc vieäc. Möôøi hai Ñaàu- ñaø, môùi goïi laø Ñoå-Ña Haùn dòch laø Ñaåu taåu. Luaät luaän khaùc nhau, luaät coù tuøy ngoài, chaúng laøm dö thöïc cho ñeán ñoaøn thöïc. Ñaïi luaän thì khoâng, luaän coù tieát löôïng sau chaúng uoáng vaø thöù lôùp. Luaät vaên thì khoâng. Laïi luaät noùi naïp y, luaän noùi phaán taûo. Luaät chæ noùi khaát thöïc, luaän noùi thöôøng khaát thöïc, hai thöù naøy teân khaùc yù ñoàng, möôøi thöù kia ñeàu ñoàng. Caùc boä A-haøm vaø Luaän Thaäp Truï cuõng coù töôùng khaùc nhau. Ñaïi theå khoâng khaùc. Nay y Ñaïi luaän quyeån saùu möôi taùm löôïc neâu töôùng traïng: Moät laø Lan-nhaõ, laø ôû taïi gia nhieàu phieàn naõo neân boû quyeán thuoäc maø thaày troø ñoàng hoïc, laïi keát tröôùc sau, laïi naõo loaïn nhau. Cho neân phaûi ôû Lan-nhaõ khieán thaân lìa xa. Gaàn nhaát laø ba daëm, xa hôn caøng toát, thaân xa lìa roài

cuõng phaûi taâm lìa naêm duïc, naêm caùi; Hai laø thöôøng khaát thöïc laø ñuû nhö trong Phöông Ñaúng thöù hai noùi v.v...; Ba laø y phaán taûo, neáu boán phöông tìm caàu hoaëc ñaém meâ taø maïng, neáu nhaän y cuûa ngöôøi khaùc thì hoaëc xaáu hoaëc toát maø sanh vui buoàn. Trong taêng veà loãi ñöôïc y löôïc nhö aên v.v... Hoaëc lo troäm cöôùp v.v...; Boán laø moät böõa aên, töï nghó moät böûa aên coøn coù choã ñeà phoøng, huoáng chi laø saùng aên, tröa aên, chieàu aên, boû coâng nöûa ngaøy chaúng ñöôïc nhaát taâm haønh ñaïo. Nhö nuoâi ngöïa heo v.v...; Naêm laø tieát löông thöïc, laø aên no buïng caêng ñaày, khí taét ngaïi ñaïo. Cho neân phaûi phaân ba ñeå moät. Nhö Xaù-lôïi-phaát aên naêm saùu mieäng. Ngöôøi Taàn möôøi mieäng cho laø ñuû maø uoáng nöôùc; Saùu laø sau ngoï khoâng uoáng nöôùc traùi caây eùp, taâm sanh meâ ñaém caàu caùc töông, chaúng theå nhaát taâm, cuõng nhö nuoâi ngöïa tröôùc laëc yù noù thì döùt; Baûy laø ôû trong nghóa ñòa, deã ngoä voâ thöôøng, deã ñöôïc ñaïo quaû; Taùm laø ngoài döôùi goác caây, vì ñöôïc ñaïo söï noùi boû maø ñeán döôùi coäi caây. Nhö Phaät xoay baùnh xe phaùp, nhaäp Nieát-baøn ñeàu ôû döôùi goác caây; Chín laø ngoài choã troáng, hoaëc noùi döôùi caây cuõng nhö nöûa nhaø coøn sanh meâ ñaém. Laïi ngoài döôùi caây coù hai loãi: moät laø trôøi möa öôùt, hai laø phaân chim truøng ñoäc; Möôøi laø thöôøng ngoài, maëc aùo côûi aùo, tuøy yù vui söôùng. Trong boán nghi ngoài laø baäc nhaát, aên deã neâu hoùa, khí löïc ñieàu hoøa, caàu ñaïo vieäc lôùn söùc lôùn laø, xong. Caùc giaëc thöôøng rình ngöôøi chaúng neân yeân nguû, hoaëc ñöùng hoaëc ñi taâm cuõng deã nhieáp; Möôøi moät laø töï ñi khaát thöïc. Chaúng meâ ñaém chaúng vò chaúng khinh, chuùng sanh taâm bình ñaúng maø thöông xoùt, chaúng phaân bieät giaøu ngheøo; Möôøi hai laø ba y, ngöôøi taïi gia caàu nhieàu neân chöùa nhieàu, ngoaïi ñaïo khoå haïnh neân traàn truoàng, chaúng nhieàu chaúng ít neân chöùa ba y. Nay vaên laáy phaán taûo ba y trong möôøi hai haïnh Ñaàu-ñaø hôïp laøm trung só. Noùi ba y laø chæ ba y, nay chöùa nhieàu laø ba y ñoàng naïp, hoaëc maëc ñeå laøm vieäc, hoaëc nguû ñeâm ôû choã laï, bôûi khoâng bieát giaùo chæ töø caây meâ tình, döïa theo ñaây maø töï cao laïi bò cheát chìm. Nay trong vaên naøy xeáp vaøo trung, treân thì chaúng kòp chæ maëc aùo da nai, döôùi thì cao chöùa dö 101 vaät, vì sao suùc tröôûng laïi goïi ba y? Nay noùi ba y khaùc nhau moät y vaø chöùa y dö. Vaøo xoùm laøng thì maëc taêng giaø-leâ theâm hai y treân, vaøo ñaïi chuùng thì maëc Uaát-ña-la taêng theâm naêm ñieàu treân. Vaøo nuùi röøng thì chæ maëc An ñaø hoäi. Vì hoå theïn, vì laïnh nhieàu neân cho maëc nhieàu lôùp, ñeàu laø oai nghi ngay ngaén nuoâi lôùn goác laønh, neân noùi aên maëc teà chænh, khaùc vôùi ngöôøi ñôøi, nghi phuïc loän xoän goïi laø ñaàu-ñaø, dung chæ thu nhieáp goïi laø chaáp töôùng. Keû tuïc chöa hieåu laøm caøn ñaùng thöông. Ngöôøi ñaïo khoâng xeùt, buoàn maø ñaùng thöông.

Keû haï caên coõi naøy phaàn nhieàu laø haøn caên, taùnh laïi moûng. Ñaïi

Thaùnh moät höùa ba phaåm khai chung. Neáu nuoâi traêm moät ghi nhôù maø

thoâi. Coù noùi gia phaùp neáu chöùa dö thì (thuyeát) tònh, gia phaùp thoï trì. Nay hai phaåm hôïp luaän neân noùi traêm moät caàn phaûi noùi (thuyeát) tònh, ñeàu laø trôï ñaïo ñeå chöõa bình hình khoâ. Nhö loaïi naøy vaãn laø haï caên, ngöôøi chaúng noùi (thuyeát) tònh ba phaåm chaúng nhieáp. Laïm daãn thöôïng phaåm Ñaïi só haønh söï saâu chaúng theå. Song phaùp thuyeát tònh (ôû gaàn) Ñaïi thöøa. Cho neân trong Ñòa Trì, Boà-taùt chöùa töùc ôû möôøi phöông Chö Phaät, Boà-taùt maø laøm tònh thí. Beøn laáy Thanh vaên tònh khí maø laøm duï raèng: Ví nhö Tyø-kheo tònh thí y vaät mình cho Hoøa thöôïng A-xaø-leâ. Neáu hieåu moät thaät töùc tònh thí naøy thaønh phaùp Boà-taùt. Laïi trong Tieåu thöøa neáu y cöù maø laøm thì cuõng laøm moûng tham tình cuûa mình maø thuaän Phaät caám ngaên. Nhö lyù naøy ñaâu toån khoaùng hoaøi, vaät ta thuoäc ngöôøi khaùc phi duø dính maécä, huoáng thoï aên nhaän thuoác do caám taùnh troïng, trì baùt trì y goác ñoå cheâ bai, cheâ bai taùnh troïng hoä khoâng giaáu rieâng hoãn Thanh vaên chaân Boà-taùt. Chæ vì mong xuaát khoå xeáp vaøo tieåu toâng, ñaâu vì traùi ngöôïc thoï trì maø xöng laø Ñaïi Ñaïo. Laïi coù ngöôøi noùi: Heã coù caùc vaät khoâng töôûng laø vaät cuûa mình, coù ích lieàn duøng, thì thuyeát tònh laøm gì. Nay hoûi khoâng phaûi tieàn cuûa cuûa mình sao chaúng cho boán hieån, coù ích lieàn duøng sao chaúng giaùo hôn cho hai ruoäng maø sao caát giaáu trong phoøng saâu kho kín. Thaät nhôù töôûng khaùc duøng seõ vôøi laáy toäi. Boãng cho laø taøi vaät cuûa mình vaãn traùi thuyeát tònh, thuyeát tònh maø thí ôû lyù coù ngaïi gì. Thuaän taâm chaáp mình, ñôøi sau baét chöôùc. Laïi Ñaïi Kinh noùi: Ngöôøi xuaát gia coù boán thöù beänh chaúng ñöôïc Nieát-baøn: Moät laø y duïc, hai laø thöïc duïc, ba laø ngoïa cuï duïc, boán laø laøm nhaân höõu. Neáu chaúng ñoái vôùi y thöïc maø tu quaùn, thì ai naêng thoï maø chaúng laøm nhaân höõu. Quaùn haïnh y, laø trong sôù nhieáp möôøi hai thöù naøy laøm choã y thöïc coù ba, y cöù ba vieäc naøy maø luaän lyù quaùn töùc laø ba ñöùc, ñuû nhö trong sôù giaûi thích duyeân Ca-dieáp. Nay thì chaúng nhö theá, ôû choã y thöïc ñeàu laäp quaùn haïnh, cuõng phaân ra ba baäc. Ñaïi Kinh v.v... laø kinh aáy baùc boû ba nhoùm raèng: Caùc thaày Tyø-kheo tuy caïo toùc maø chöa thöïc haønh chaùnh phaùp, coøngiaáu caùc keát söû, tuy maëc caø sa maø taâm chöa nhieãm phaùp Ñaïi thöøa. Cho neân daãn Phaùp Hoa töùc laø yù aáy. Boû hai giaùc quaùn, taân dòch laø taàm töø. Caâu-xaù noùi taâm taàm töø thoâ teá. Nay quaùn taâm cuõng nhö theá. Sanh töû laø ñoäng thoâ nhö giaùc, khoâng loaïn yù teá nhö quaùn, muoãi teá maø ruoài thoâ, hai beân ñeàu coù thoâ teá, neân noùi ñaït saâu v.v... laø vieân trung nhö göông neân chieáu khaép goïi laø ñaït saâu, vì ñaït saâu neân coù taát caû töôùng. Khoâng giaû chaúng nhö theá nhö maøi ngoùi gaïch. Tòch nhaãn trôû xuoáng laø hôïp thí duï raát deã hieåu. Vì Trung ñaïo quaùn muoân ñöùc trang nghieâm cho neân theá gian chaúng caét ñöùt. Neâu lyù khaùc söï neân noùi chaúng phaûi. Ba y quaùn, trong vaên coù hai lôùp: Tröôùc laø y cöù chung ba ñeá, treân moãi ñeá ñeàu coù aùi kieán. AÙi nhö noùng, kieán nhö

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 4 (Phaàn 2) 31

laïnh. Ba giaùc: Ñaïi Kinh noùi ba giaùc laø Duïc, Nhueá, Haïi, nay möôïn duï ba thöù kieán tö v.v..., neân Ñaïi Kinh quyeån hai möôi noùi: Ñaïi Boà-taùt bieát ba giaùc aáy coù caùc thöù beänh hoaïn, laø keû thuù cuûa ba thöøa, khieán cho ba thöøa chaúng thaáy Phaät taùnh, thöôøng bò Chö Phaät, Boà-taùt quôû traùch. Vaên Kinh ñaõ noùi khieán cho chuùng sanh khoâng thaáy Phaät taùnh. Cho neân coù theå ñem ba giaùc maø ñoái ba hoaëc, ba quaùn quaùn ba ñeá nhö maëc aùo che thaân thaân cuõng coù ba. Laïi khôûi kieán trôû xuoáng laø rieâng y cöù ba ñeá, treân moãi ñeá ñeàu laäp naêng töï sôû trò, naêng nghieâm sôû nghieâm. Tröôùc quaùn roäng hai thöù kia ñöôïc, cuõng coù theå chuaån bieát. Cho neân bieát treân moãi ñeá ñeàu kieán aùi hai nghieâm phöôùc tueä. Chæ thuoäc phöôùc, quaùn thuoäc tueä. Traêm moät quaùn laø nuoâi y giuùp thaân chung laøm nghóa trôï, cho neân treân ba ñeá ñeàu phaûi trôï. Traûi taát caû haïnh cuõng gioáng nhö theá, ñaâu chæ chaùnh haïnh baát ñoäng, trôï cuõng ñeàu vaéng laëng, ñuû nhö trong trôï ñaïo, chaùnh trôï hôïp laøm. Thöôïng caên chæ y cöù lyù moät, trung caên nghóa khai chung rieâng, haï caên nghóa laäp trôï ñaïo. Cho neân y cöù lyù moät, thoâng caû chung rieâng, cuøng thaønh moät yù.