TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 87**

Phaøm, moân cuûa vaøo ñaïo, chaïm ñöôøng ñeàu laø choïn löïa coát yeáu, phaân bieät khoâng vöôït ngoaøi boán moân. Nay caên cöù boán giaùo cuûa Thieân thai laø Taïng, Thoâng, Bieät, Vieân moãi moãi coù boán moân vaøo ñaïo. Boán moân cuûa ba giaùo tröôùc roäng ôû thuyeát kia, nay daãn boán moân cuûa Vieân giaùo, kham ñaùng vaøo ñaïo: Moät, moân coù; Hai, moân khoâng. Ba, moân cuõng coù cuõng khoâng. Boán moân chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng. Trong luaän Chæ Quaùn noùi: Boán moân cuûa Vieân giaùo dieäu lyù choùng noùi, khaùc vôùi hai giaùo Taïng Thoâng tröôùc, vieân dung voâ ngaïi, khaùc vôùi Bieät giaùo roõ raøng rieâng bieät, neáu moân ñoù coù töùc giaû, caäy ôû coù laáy laøm noùi ñaàu moái, maø moân coù ñaây cuõng töùc ba moân moät moân voâ löôïng moân, voâ löôïng moân moät moân, chaúng phaûi moät chaúng phaûi boán maø noùi moät boán, ñaây laø töôùng Vieân moân vaäy. Neáu coù laø moân, töùc coù cuûa sinh töû, laø coù cuûa thaät töôùng, taát caû phaùp thuù höôùng coù, coù töùc phaùp giôùi, vöôït ngoaøi phaùp giôùi khoâng phaùp coù theå luaän. Sinh töû töùc Nieát-baøn, Nieát-baøn töùc sinh töû, khoâng hai khoâng rieâng bieät, neâu coù laøm moân ñaàu tieân thaät ñuû taát caû phaùp vieân thoâng voâ ngaïi, ñoù goïi laø moân coù. Ba, moân kia cuõng vaäy, moân ñaây vi dieäu chaúng theå nghó baøn, ñaâu ñoàng nhö Taïng Thoâng duïng ñoä maø chæ khoâng. Bieät giaùo chaúng dung maø caùch bieät. Laïi boán moân cuûa Vieân giaùo ñeàu dieäu khoâng thoâ. Neáu moân coù phaùp giôùi goàm taát caû phaùp so saùnh laïi ba moân, moân khoâng töùc laø phaùp giôùi goàm taát caû phaùp, so saùnh laïi ba moân, hai moân kia cuõng vaäy, phaùp töôùng bình ñaúng khoâng coù hôn keùm neáu vaäy, khoâng khaùc cuûa boán moân chæ nhaân thuaän caên cô ñeán duyeân boán thuyeát nhö boán ngoùn tay chæ moät vaàng traêng. Traêng moät ngoùn tay boán. Laïi nhö Taïng Thoâng Bieät Vieân boán giaùo, nhö boán ñieåm giöõa khoâng trung, tuy boán ñieåm tôï rieâng bieät maø chaúng vöôït ngoaøi moät khoâng, tuy boán ngoùn tay chaúng ñoàng maø chæ moät vaàng traêng. Moät, moân coù laø, quaùn kieán tö giaû, töùc laø phaùp giôùi ñaày ñuû Phaät phaùp. Laïi caùc phaùp töùc laø phaùp taùnh nhaân duyeân, cho ñeán Ñeä nhaát nghóa cuõng laø nhaân duyeân. Trong Ñaïi Kinh noùi: “Nhaân dieät voâ minh töùc ñöôïc ñoát saùng ñeøn Tam-boà-ñeà”. Ñoù goïi laø moân

coù; Hai, moân khoâng laø, quaùn huyeãn hoùa kieán tö vaø taát caû phaùp, chaúng taïi nhaân chaúng thuoäc duyeân. Ta vaø Nieát-baøn laø hai ñeàu khoâng, chæ coù khoâng beänh, khoâng beänh cuõng khoâng, ñaây töùc ba ñeá ñeàu khoâng vaäy; Ba, moân cuõng coù cuõng khoâng, huyeãn hoùa kieán tö tuy khoâng chaân thaät, phaân bieät giaû danh thì chaúng theå heát, nhö trong moät vi traàn coù ñaïi thieân quyeån kinh, ôû Ñeä nhaát nghóa maø chaúng ñoäng, kheùo naêng phaân bieät töôùng caùc phaùp, cuõng nhö ñaïi ñòa. Moät naêng sinh caùc thöù maàm, trong khoâng danh töôùng giaû noùi danh töôùng, cho ñeán Phaät cuõng chæ coù danh töï. Ñoù laø moân cuõng khoâng cuõng coù; Boán, moân chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, quaùn huyeãn hoùa kieán tö töùc laø phaùp taùnh, phaùp taùnh chaúng theå nghó baøn, chaúng phaûi theá tuïc neân chaúng phaûi coù, chaúng phaûi xuaát theá tuïc neân chaúng phaûi khoâng, moät saéc moät höông khoâng gì chaúng phaûi laø trung ñaïo, moät trung taát caû trung, Tyø-loâ-giaù-na khaép taát caû xöù, ñaâu coù kieán tö maø khoâng phaûi thaät phaùp. Ñoù goïi laø moân chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, côù sao? Moät moân töùc laø ba moân, moät moân coøn laø taát caû phaùp, sao chæ ba ö. Taïi sao nhö vaäy? Quaùn choã nhaân duyeân sinh phaùp, laø moân thöù nhaát, taát caû ñeàu laø moân thöù nhaát, moân thöù nhaát töùc khoâng, moät khoâng taát caû khoâng, töùc laø moân thöù hai. Moân thöù nhaát ñaây töùc giaû, moät giaû taát caû giaû töùc laø moân thöù ba. Moân thöù nhaát ñaây töùc trung, moät trung taát caû trung, töùc laø moân thöù tö, moân thöù nhaát töùc laø ba moân, ba moân töùc laø moät moân, chæ neâu moät moân laøm danh, tuy coù boán danh, maø lyù khoâng caùch bieät, töùc laø boán moân cuûa Vieân giaùo. Chaùnh laø choã duïng cuûa nay vaäy. Neáu vaäy sao duøng caùc thöù phaân bieät töø tröôùc laïi. Chæ phaøm tình aùm ñoän chaúng noùi chaúng bieát, tröôùc daãn duï khai môû ñoù, sau vaøo chaùnh ñaïo. Nhö trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Tuy noùi caùc thöù ñaïo, kyø thaät laø moät thöøa”. Neáu ñöôïc yù ñaây troïn ngaøy phaân bieät khoâng choã phaân bieät. Nieát-baøn goïi laø laïi coù moät haïnh laø Nhö Lai haïnh, Phaùp Hoa goïi laø boû ngay phöông tieän chæ noùi ñaïo Voâ thöôïng. Ñaïi phaåm goïi laø Nhaát thieát chuûng trí bieát taát caû phaùp, Tònh Danh goïi laø röøng Chieâm-baëc chaúng ngöûi caùc muøi höông khaùc, Hoa Nghieâm xöng laø phaùp giôùi, töùc laø yù boán moân ñaây vaäy, neân bieát neáu roõ moät, tu haønh nhaân quaû troøn ñaày, gioáng nhö ñaát, nôi muoân vaät sinh ra vaäy, gioáng nhö bieån, choã caùc baùu nhoùm tuï vaäy, gioáng nhö xe naêng chuyeân chôû vaäy, gioáng nhö thaønh kheùo phoø hoä vaäy, cho neân trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät daïy: Ta vì Tu-ñaït maø giaûng noùi: Tröôûng giaû! Taâm laø thaønh chuû. Tröôûng giaû! Neáu chaúng hoä taâm, thì chaúng hoä thaân mieäng”. Laïi, trong kinh Hoa Nghieâm, phaåm Nhaäp Phaùp Giôùi noùi: “Maét baùu thaàn chuû thaønh quyeán thuoäc vaây quanh, ôû trong hö khoâng maø hieän thaân ñoù, caùc thöù dieäu vaät duøng laøm nghieâm söùc, tay caàm voâ

löôïng caùc hoa saéc baùu, ñeå tung raûi nôi Ñoàng töû Thieän Taøi, maø noùi: Naøy thieän nam! Neân thuû hoä thaønh taâm, nghóa laø chaúng tham taát caû caûnh giôùi sinh töû, neân trong nghieâm thaønh taâm, nghóa laø chuyeân yù thuù caàu möôøi löïc cuûa Nhö Lai, neân tònh trò thaønh taâm, nghóa laø roát raùo ñoaïn tröø xan taät sieåm cuoáng, neân trong maùt thaønh taâm, nghóa laø tö duy thaät taùnh taát caû caùc phaùp, neân taêng tröôûng thaønh taâm, nghóa laø hoaøn taát taát caû phaùp cuûa trôï ñaïo, neân nghieâm söùc thaønh taâm, nghóa laø taïo laäp cung ñieän caùc thieàn giaûi thoaùt. Neân chieáu dieäu thaønh taâm, nghóa laø vaøo khaép taát caû ñaïo traøng cuûa chö Phaät nghe thoï phaùp Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Neân taêng ích thaønh taâm, nghóa laø goàm khaép taát caû ñaïo phöông tieän cuûa chö Phaät, neân kieân coá thaønh taâm, nghóa laø luoân sieâng tu taäp haïnh nguyeän Phoå Hieàn, neân phoøng hoä thaønh taâm, nghóa laø thöôøng chuyeân ngöï choáng baïn aùc quaân ma. Neân roãng suoát thaønh taâm, nghóa laø môû daãn taát caû aùnh saùng trí Phaät. Neân kheùo buø ñaép thaønh taâm, nghóa laø nghe thoï taát caû giaùo phaùp Phaät noùi. Neân phuø trôï thaønh taâm, nghóa laø tin saâu bieån coâng ñöùc cuûa taát caû chö Phaät, neân roäng lôùn thaønh taâm, nghóa laø ñaïi töø khaép ñeán taát caû theá gian, neân kheùo che chôû thaønh taâm, nghóa laø nhoùm taäp caùc thieän phaùp che chôû treân ñoù, neân thoaùng roäng thaønh taâm, nghóa laø ñaïi bi xoùt thöông taát caû chuùng sinh, neân môû thoâng thaønh taâm, nghóa laø ñeàu xaû choã coù tuøy öùng caáp thí, neân maät hoä thaønh taâm, nghóa laø phoøng ngaên caùc aùc duïc chaúng khieán ñöôïc vaøo. Neân nghieâm tuùc thaønh taâm, nghóa laø ñuoåi caùc aùc phaùp chaúng khieán noù truù. Neân quyeát ñònh thaønh taâm, nghóa laø nhoùm taäp taát caû trí phaùp cuûa trôï ñaïo, luoân khoâng luøi chuyeån, neân an laäp thaønh taâm, nghóa laø chaùnh nieäm ba ñôøi taát caû Nhö Lai choã coù caûnh giôùi, neân saùng suoát thaønh taâm, nghóa laø roõ thaáu chaùnh phaùp luaân cuûa taát caû chö Phaät trong Tu-ña-la choã coù phaùp moân caùc thöù duyeân khôûi. Neân boä phaän thaønh taâm, nghóa laø hieån baøy khaép taát caû chuùng sinh khieán ñeàu thaáy ñaïo Taùt-baø-nhaõ. Neân truù trì thaønh taâm, nghóa laø phaùt caùc bieån Ñaïi nguyeän cuûa taát caû Nhö Lai. Neân giaøu sang thaønh taâm, nghóa laø nhoùm taäp taát caû tuï phöôùc ñöùc lôùn khaép cuøng phaùp giôùi. Neân khieán thaønh taâm saùng roõ, nghóa laø bieát khaép chuùng sinh caùc phaùp caên duïc v.v... neân khieán thaønh taâm töï taïi, nghóa laø goàm khaép möôøi phöông phaùp giôùi. Neânkhieán thaønh taâm thanh tònh, nghóa laø chaùnh nieäm taát caû chö Phaät Nhö Lai. Neân bieát töï taùnh thaønh taâm, nghóa laø bieát taát caû phaùp ñeàu khoâng coù taùnh. Neân bieát thaønh taâm nhö huyeãn, nghóa laø duøng Nhaát thieát trí roõ taùnh caùc phaùp. Phaät töû! Vò Ñaïi Boà-taùt neáu naêng tònh tu thaønh taâm nhö vaäy thì naêng tích taäp taát caû thieän phaùp. Giaûi thích: Phaøm, Thaùnh laø naêng phoøng ngöøa giaëc beân ngoaøi, hoä nöôùc an daân, beàn chaéc cöùng maïnh töùc khoâng caùc hoaïn,

huoáng gì thaønh taâm phaûi hoä maät giöõ cöûa aûi, khoâng khieán caùc duyeân ma giaëc saùu traàn beân ngoaøi xaâm vaøo, keát phieàn naõo gian thaàn beân tuø, roäng ñuû söï trang nghieâm, beøn ñöôïc boán cöûa khoâng keït, moät ñöôøng thöôøng thoâng, löïc ñòch caû ñaïi thieân, oai toûa khaép phaùp giôùi, coù theå duøng ñeå voã veà daãn daét keû yeáu maát, goàm hoùa khoâng soùt, nhieáp phuïc ngoaïi ma troïn beàn chaéc neàn taûng chaân thaät vaäy. Trong Hoa Nghieâm Sôù noùi: “Thaønh coù ba nghóa: Moät, phoøng giaëc beân ngoaøi; Hai, nuoâi döôõng moïi ngöôøi; Ba, môû cöûa daãn goàm”. Nay noùi thaønh phaùp, thoâng giaùo lyù haïnh quaû, haïnh kheá lyù giaùo, thì khoâng gì chaúng ñeàu nghieâm vaäy, moãi moãi coù ba nghóa, nghóa laø roõ taùnh khoâng cuûa thaønh taâm thì caùc hoaëc chaúng vaøo, thaáy haèng sa taùnh ñöùc thì muoân haïnh beøn taêng, ñaïo khoâng gì chaúng thoâng thì töï tha daãn goàm beøn naêng kheá hôïp quaû, tuyeät traêm quaáy ñeå thaønh giaûi thoaùt, döôõng caùc ñöùc ñeå toaøn phaùp thaân, môû Baùt-nhaõ maø khoâng gì chaúng thoâng vaäy, môùi hieån baøy thaønh giaùo khoâng quaáy, nuoâi döôõng choã phaân tích yeáu chæ, caâu caâu thoâng thaàn coù nhieàu nghóa ñoù vaäy. Trong Tònh Danh coù noùi: “Phaät phaùp nhö thaønh naêng vì haønh nhaân phoøng quaáy caûn ñòch, neân goïi laø thaønh, neáu hoä Phaät phaùp töùc laø hoä thaønh”. Laïi, phaùp aám giôùi nhaäp töùc khoâng. Lyù cuûa töùc khoâng goïi laø Nieát-baøn, chuùng sinh laø vöông maø chuûng taùnh ñaày ñuû haèng sa Phaät phaùp, nhö ngöôøi vaät trong thaønh vaäy. Laäp taát caû chuùng sinh töùc Ñaïi Nieát-baøn, töùc töôùng Boà-ñeà. Chæ dieäu lyù ñaây, ngoaøi ra laø choã muoán hoaïi cuûa Thieân ma ngoaïi ñaïo, beân trong laø choã xaâm laán thoâng bieät kieán tö, Boà-taùt vì hoä chuùng sinh voán coù thaønh cuûa Nieát-baøn, chaúng khieán voïng khôûi caùc aùi kieán vaäy.

Hoûi: Baùu lôùn Thaùnh nhaân goïi laø vò, neáu khoâng vò thöù töùc laø Thieân ma ngoaïi ñaïo, ñaõ coù tin vaøo phaûi nhôø maøi luyeän ôû trong moân sô taâm phöông tieän, chöùng giaûi Duy thöùc, caên cöù choã phaân cuûa giaùo coù maáy vò thöù?

Ñaùp: Coù moân naêm vò, caên cöù trong luaän Duy thöùc noùi: “Ñaày ñuû

hai chuûng taùnh cuûa Ñaïi thöøa, löôïc ôû naêm vò, daàn daàn ngoä vaøo: Moät, baûn taùnh truù chuûng taùnh, nghóa laø töø voâ thuûy laïi, nöông gaù baûn thöùc choã phaùp nhó ñöôïc phaùp nhaân voâ laäu; Hai, taäp choã thaønh chuûng taùnh, nghóa laø nghe phaùp giôùi ñaúng löu phaùp, choã ñaõ nghe thaønh v.v... choã huaân taäp thaønh, caàn ñuû Ñaïi thöøa hai chuûng taùnh ñaây môùi naêng daàn daàn ngoä vaøo Duy thöùc. Cho ñeán, côù sao daàn daàn ngoä vaøo Duy thöùc? Nghóa laø caùc Boà-taùt ñoái vôùi taùnh töôùng cuûa thöùc trong tö löông vò, naêng tin hieåu saâu chaéc, taïi gia haïnh vò naêng daàn khuaát phuïc tröø boû sôû thuû naêng thuû daãn phaùt chaân kieán, taïi thoâng ñaït vò, nhö thaät thoâng ñaït. Trong tu taäp vò, nhö choã thaáy lyù, luoân luoân tu taäp khuaát phuïc ñoaïn caùc chöôùng khaùc. Ñeán

cöùu caùnh vò, ra khoûi chöôùng troøn saùng, naêng cuøng taän vò lai giaùo hoùa caùc loaïi höõu tình, laïi khieán ngoä vaøo taùnh töôûng Duy thöùc. Sao goïi laø ngoä vaøo naêm vò Duy thöùc? Moät, tö löông vò, coù keä tuïng noùi:

*“Cho ñeán chöa khôûi thöùc Caàu truù Duy thöùc taùnh ÔÛ hai thuû tuøy mieân*

*Coøn chöa naêng phuïc dieät”.*

***Trong luaän noùi:*** Töø phaùt taâm Boà-ñeà saâu chaéc, cho ñeán chöa khôûi thuaän quyeát traïch phaàn, caàu truù Duy thöùc chaân thaéng nghóa taùnh, teå ñaây ñeàu laø tö löông vò goàm thuoäc, vì thuù höôùng voâ löôïng Chaùnh Ñaúng Boà-ñeà, tu taäp caùc thöù thaéng tö löông vaäy. Vì höõu tình neân sieâng caàu giaûi thoaùt. Do ñaây cuõng goïi laø thuaän giaûi thoaùt phaàn. Vò ñaây, Boà-taùt nöông nhaân baïn laønh taùc yù tö löông boán thaéng löïc, ñoái vôùi nghóa Duy thöùc tuy tin hieåu saâu, maø chöa naêng roõ naêng sôû thuû khoâng, phaàn nhieàu trí ngoaøi cöûa tu Boà-taùt haïnh, neân ôû hai thuû choã daãn tuøy mieân, coøn chöa coù coâng löïc naêng phuïc dieät, nieäm kia chöa chaúng khôûi, hai thuû hieän haønh. Hai thuû ñaây noùi hieån baøy hai thuû, thuû chaáp thuû naêng thuû sôû thuû taùnh. Hai thuû taäp khí goïi laø tuøy mieân kia, tuøy theo höõu tình mieân phuïc taøng thöùc, hoaëc tuøy taêng quaù neân goïi laø tuøy mieân, töùc laø choã bieát chuûng phieàn naõo chöôùng, phieàn naõo chöôùng nghóa laø chaáp bieán keá choã chaáp thaät ngaõ, Taùt-ca-da-kieán maø laøm thöôïng thuû, moät traêm hai möôi taùm caên baûn phieàn naõo vaø ñaúng löu caùc tuøy phieàn naõo kia, ñaây ñeàu nhieãu naõo thaân taâm höõu tình, naêng chöôùng Nieát-baøn, goïi laø phieàn naõo chöôùng. Sôû tri chöôùng, nghóa laø chaáp bieán keá choã chaáp thaät phaùp, Taùt-ca-da-kieán maø laøm thöôïng thuû, kieán nghi voâ minh aùi nhueá maïn v.v... che laáp caûnh choã bieát, khoâng taùnh ñieân ñaûo, naêng chöôùng Boà-ñeà, goïi laø sôû tri chöôùng. Cho ñeán Boà-taùt truù trong tö löông vò ñaây. Hai thoâ hieän haønh tuy coù phuïc ñoù, maø ôû teá vaø hai tuøy mieân, bôûi löïc chæ quaùn nhoû keùm chöa naêng phuïc dieät. Vò ñaây chöa chöùng Duy thöùc chaân nhö, nöông löïc thaéng giaûi tu caùc thaéng haïnh, neân bieát cuõng laø giaûi haïnh ñòa goàm thuoäc, cho ñeán choã tu thaéng haïnh, nghóa laø phöôùc vaø trí v.v... Giaûi thích: Baûn taùnh truù chuûng taùnh laø, chöa nghe chaùnh phaùp, chæ chuûng voâ laäu töø voâ thuûy töï thaønh, chaúng töøng huaân taäp khieán noù taêng tröôûng goïi laø baûn chuûng taùnh. Taùnh laø theå vaäy, taùnh laø loaïi vaäy, nghóa laø baûn taùnh thaønh truù Boà-taùt ñaây, chuûng töû taùnh loaïi sai bieät, chaúng do nay coù goïi laø baûn taùnh truù chuûng taùnh. Boà-taùt Ñòa noùi: Voâ thuûy phaùp nhó saùu xöù thuø thaéng, goïi laø baûn taùnh truù chuûng taùnh. Taäp khoå thaønh chuûng taùnh laø nghe phaùp ñaây ñaõ qua khieán chuûng cuõ voâ laäu taêng tröôûng luoân taäp chuûng taùnh. Boà-taùt Ñòa noùi: Nghe möôøi hai phaàn giaùo phaùp giôùi ñaúng

löu bình ñaúng maø löu. Laïi, phaùp giôùi taùnh thieän thuaän aùc nghòch ñuû caùc coâng ñöùc, ñaây cuõng nhö vaäy, neân goïi laø ñaúng löu. Nöông nhaân baïn laønh, taùc yù tö löông boán thaéng löïc, laø boán löïc treân, trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Ñaïi thöøa trong naêng ngoä vaøo, nghe nhieàu huaân taäp töông tuïc, ñaây laø nhaân löïc. Ñaõ ñöôïc phuïng söï voâ löôïng chö Phaät xuaát hieän nôi ñôøi töùc löïc baïn laønh. Ñaõ ñöôïc moät höôùng quyeát ñònh thaéng giaûi, chaúng phaûi choã caùc baïn aùc naêng lay ñoäng, goïi laø löïc taùc yù, ñaõ kheùo tích taäp caùc caên laønh v.v... goïi laø löïc tö löông. Tuøy mieân, nghóa laø theo ñuoåi höõu tình thöôøng taïi sinh töû, mieân phuïc taïng thöùc, chaúng hieän xöù khaùc, neân goïi laø tuøy mieân. Hoaëc tuøy taêng quaù neân goïi laø tuøy mieân, theo ñuoåi höõu tình, taêng nhieàu loãi laàm vaäy, goïi laø tuøy mieân. Taïi sao? Mieân laø nghóa taêng theâm, nhö ngöôøi nguû say, mieân töùc laø ñöôïm nhieàu, neân loãi laàm taêng laø nghóa tuøy mieân, töùc chuûng hai chöôùng vaäy; Hai, gia haïnh vò, coù keä tuïng noùi:

*“Hieän tieàn laäp ít vaät Goïi laø Duy thöùc taùnh Vì coù choã ñöôïc vaäy*

*Chaúng thaät truù Duy thöùc”.*

***Trong luaän noùi:*** Boà-taùt tröôùc ôû môùi ñaàu voâ soá kieáp, kheùo ñaày ñuû phöôùc ñöùc trí tueä tö löông, thuaän giaûi thoaùt phaàn ñaõ vieân maõn roài, laø vaøo kieán ñaïo, truù Duy thöùc taùnh, laïi tu gia haïnh phuïc tröø hai thuû, ñoù laø phaùp noaõn, ñaûnh, nhaãn, theá ñeä nhaát. Boán ñaây goïi chung laø thuaän quyeát traïch phaàn, thuaän thuù chaân thaät quyeát traïch phaàn vaäy, cho ñeán Boà-taùt trong boán gia haïnh ñaây, coøn ôû hieän tieàn an laäp ít vaät, ñoù laø Duy thöùc chaân thaéng nghóa taùnh. Vì hai töôùng khoâng vaø coù kia chöa tröø töôùng mang (ñôùi), quaùn taâm coù choã ñöôïc vaäy, chaúng phaûi thaät an truù chaân Duy thöùc lyù. Töôùng kia dieät roài môùi thaät an truù, nöông nghóa nhö vaäy, neân coù keä tuïng noùi:

*“Boà-taùt ôû ñònh vò Quaùn aûnh chæ laø taâm*

*Nghóa töôûng ñaõ dieät tröø Xeùt quaùn chæ töï töôûng Truù töï taâm nhö vaäy Bieát choã thuû chaúng coù Vì naêng thuû cuõng khoâng*

*Xuùc sau khoâng choã ñöôïc.*

Cho ñeán gia haïnh vò ñaây chöa döùt tröø töôûng raøng buoäc, nôi raøng buoäc thoâ troïng phöôïc cuõng chöa naêng ñoaïn, chæ naêng khuaát phuïc tröø boû hai thuû phaân bieät, traùi nghòch kieán ñaïo vaäy, ôû caâu sinh ñoù vaø hai tuøy

mieân, taâm höõu laäu quaùn coù choã ñöôïc vaäy, chöa toaøn khuaát phuïc tröø boû, toaøn chöa naêng dieät, cho ñeán vò ñaây cuõng laø giaûi haïnh ñòa goàm thuoäc, chöa chöùng Duy thöùc chaân thaéng nghóa vaäy. Giaûi thích: Boán goïi chung laø thuaän quyeát traïch phaàn laø, thì goïi laø chaân thaät quyeát traïch phaàn. Quyeát traïch laø trí, töùc traïch phaùp, quyeát choïn nghi phaåm do döï kia. Choïn löïa kieán phaåm chaúng choïn kia. Phaàn, laø nghóa chi nhaân, töùc traïch phaùp giaùc chi. Hieän tieàn laäp ít vaät laø. Taâm treân bieán nhö, goïi laø ít phaàn, ñaây chaúng phaûi khoâng töôùng neân goïi laø mang (ñôùi) töôùng. Neáu luùc chöùng chaân, töôùng ñaây beøn dieät, töôùng töùc laø choã khoâng chaáp töôùng; Ba, thoâng ñaït vò, coù keä tuïng noùi:

*“Neáu luùc ôû choã duyeân Trí ñeàu khoâng choã ñöôïc Khi aáy truù Duy thöùc Lìa töôùng hai thuû vaäy”.*

***Trong luaän noùi:*** Neáu luùc Boà-taùt ôû choã caûnh khaùc, trí khoâng phaân bieät ñeàu khoâng choã ñöôïc, chaúng thuû caùc thöù töôùng hyù luaän vaäy. Khi aáy môùi goïi laø thaät truù Duy thöùc chaân thaéng nghóa taùnh, töùc chöùng trí chaân nhö cuøng chaân nhö bình ñaúng bình ñaúng, ñeàu lìa töôùng naêng thuû sôû thuû vaäy. Töôùng naêng thuû sôû thuû ñeàu laø phaân bieät, coù choã ñöôïc, taâm hyù luaän hieän vaäy. Cho ñeán trí ñaây tuy coù kieán phaàn maø khoâng phaân bieät noùi chaúng phaûi naêng thuû, chaúng phaûi thuû toaøn khoâng, tuy khoâng töôùng phaàn maø coù theå noùi Ñôùi ñaây nhö töôùng khôûi, chaúng lìa nhö vaäy. Nhö luùc töï chöùng phaàn duyeân kieán phaàn chaúng bieán maø duyeân, ñaây cuõng neân vaäy. Bieán maø duyeân, beøn chaúng phaûi thaân chöùng, nhö trí haäu ñaéc, neân coù phaân bieät. Neân phaûi chaáp thuaän ñaây coù kieán khoâng töôùng, gia haïnh khoâng giaùn ñoaïn luùc trí ñaây sinh, theå hoäi chaân nhö, goïi laø thoâng ñaït vò. Môùi ñaàu chieáu lyù, neân cuõng goïi laø kieán ñaïo, cho ñeán tröôùc chaân kieán ñaïo chöùng Duy thöùc taùnh, sau töôùng kieán ñaïo chöùng Duy thöùc töôùng, trong hai ñaây, tröôùc öu thaéng neân keä tuïng thieân noùi. Tröôùc chaân kieán ñaïo trí caên baûn goàm thuoäc, sau töôùng kieán ñaïo, trí haäu ñaéc goàm thuoäc. Caùc trí haäu ñaéc coù hai phaàn ö? Cho ñeán trí ñaây hieän thaân coõi nöôùc v.v... vì caùc höõu tình noùi chaùnh phaùp vaäy, neáu chaúng bieán hieän tôï saéc thanh v.v... sao coù caùc söï hieän thaân noùi phaùp v.v... chuyeån saéc uaån nöông saéc chaúng hieän laø, chuyeån boán uaån nöông neân khoâng thoï v.v... Laïi, neáu trí ñaây chaúng bieán tôï caûnh, lìa phaùp töï theå, neâu chaúng phaûi choã duyeân. Luùc duyeân saéc v.v... neân duyeân thanh v.v... Laïi duyeân khoâng phaùp v.v... neân khoâng sôû duyeân duyeân. Theå kia chaúng phaûi thaät, khoâng thaéng duïng vaäy, do ñaây, hai phaàn haäu ñaéc ñeàu coù. Giaûi thích: Neáu trí ñaây chaúng bieán tôï

caûnh, lìa phaùp töï theå neân chaúng phaûi sôû duyeân laø, ñaõ khoâng töôùng phaàn, taâm cuûa töï tha, tha thaân coõi nöôùc v.v... Lìa phaùp cuûa theå töï mình, chaúng dính aûnh töôïng, neân chaúng phaûi sôû duyeân duyeân, thaân ngay chaúng bieán kia laøm töôùng vaäy, chaúng ñoàng chaân nhö. Chaân nhö töùc laø töï theå trí vaäy.

Hoûi: Neáu vaäy, chaân nhö neân chaúng phaûi sôû duyeân duyeân, vì khoâng tôï caûnh töôùng?

Ñaùp: Chaúng phaûi vaäy, töôùng cuûa dính nhö khôûi vaäy. Lìa phaùp töï theå, ñaõ khoâng aûnh töôïng, chaúng theå noùi dính töôùng kia khôûi, laøm sao noùi coù sôû duyeân duyeân? Kia ñeàu lìa töï theå vaäy. Ñaõ chaúng dính töôùng khôûi goïi laø sôû duyeân. Luùc duyeân saéc v.v... neân duyeân thanh v.v... duyeân saéc v.v... trí chaúng dính töôùng saéc v.v... vaäy. Laïi duyeân khoâng phaùp v.v... neân khoâng sôû duyeân duyeân laø, chaúng bieán, laø khoâng töôùng, laø choã kieán duyeân vaäy, vì khoâng töôùng phaàn, chieáu ngay ôû khoâng, khoâng chaúng phaûi coù theå, nghóa sôû duyeân duyeân laøm sao ñöôïc thaønh. Do ñaây neân bieát, Phaät cuõng chaúng naêng thaân duyeân ôû khoâng, vaên ñaây lyù chöùng vaäy. Boán, tu taäp vò, coù keä tuïng noùi:

*“Khoâng ñöôïc chaúng nghó baøn Laø trí xuaát theá gian*

*Xaû hai thoâ troïng vaäy*

*Beøn chöùng ñöôïc chuyeån y”.*

***Trong luaän noùi:*** “Nieát-baøn töø tröôùc kieán ñaïo khoûi roài, vì ñoaïn tröø chöôùng, chöùng ñaéc chuyeån y, laïi luoân tu taäp trí khoâng phaân bieät. Trí ñaây xa lìa sôû thuû naêng thuû, neân noùi khoâng ñöôïc vaø chaúng nghó baøn, hoaëc lìa hyù luaän noùi laø khoâng ñöôïc. Dieäu duïng khoù löôøng goïi laø chaúng nghó baøn laø xuaát theá gian, trí khoâng phaân bieät. Ñoaïn theá gian neân goïi laø xuaát theá gian. Hai thuû tuøy mieân laø goác theá gian, chæ ñaây naêng ñoaïn rieâng ñöôïc teân xuaát. Hoaëc xuaát theá goïi laø nöông hai nghóa laäp, nghóa laø theå voâ laäu vaø chöùng chaân nhö. Trí ñaây ñuû hai thöù nghóa ñoù vaäy, rieâng ñöôïc goïi laø xuaát theá, ngoaøi ra caùc trí khaùc chaúng nhö vaäy, töùc trí khoâng phaân bieät trong möôøi ñòa. Luoân tu ñaây neân xaû boû hai thoâ troïng, chuûng töû hai chöôùng laäp danh taùnh thoâ troïng, khoâng kham nhaäm, traùi ngöôïc teá nheï vaäy, khieán kia troïn dieät neân goïi laø xaû boû, ñaây naêng xaû boû hai thoâ troïng kia vaäy, beøn naêng chöùng ñaéc chuyeån y roäng lôùn, y nghóa laø sôû y, töùc y tha khôûi. Cuøng phaùp nhieãm tònh laøm sôû y vaäy. Nhieãm, nghóa laø hö voïng Bieán keá sôû chaáp. Tònh nghóa laø chaân thaät, taùnh vieân thaønh thaät. Chuyeån nghóa laø hai phaàn chuyeån xaû chuyeån ñöôïc, do luoân tu taäp trí khoâng phaân bieät ñoaïn hai chöôùng thoâ troïng trong baûn thöùc, naêng chuyeån xaû boû Bieán

keá sôû chaáp treân y tha khôûi vaø naêng chuyeån ñöôïc taùnh vieân thaønh thaät trong y tha khôûi. Do chuyeån phieàn naõo ñöôïc Ñaïi Nieát-baøn, chuyeån sôû tri chöôùng chöùng Voâ thöôïng giaùc, thaønh laäp Duy thöùc, yù vì höõu tình chöùng ñöôïc hai quaû chuyeån y nhö vaäy. Hoaëc y töùc laø sôû y cuûa Duy thöùc chaân nhö sinh töû Nieát-baøn. Phaøm ngu ñieân ñaûo meâ chaân nhö ñaây, neân töø voâ thuûy ñeán nay chòu khoå sinh töû. Thaùnh giaû lìa ñieân ñaûo ngoä chaân nhö ñaây beøn ñaéc Nieát-baøn cöùu caùnh an laïc. Do luoân tu taäp trí khoâng phaân bieät, ñoaïn hai chöôùng thoâ troïng trong baûn thöùc, neân naêng chuyeån dieät y nhö sinh töû vaø naêng chuyeån chöùng y nhö Nieát-baøn, ñaây töùc chaân nhö lìa taùnh taïp nhieãm. Nhö tuy taùnh tònh maø töôùng taïp nhieãm, neân luùc lìa taïp nhieãm giaû noùi môùi tònh, töùc môùi tònh ñaây noùi laø chuyeån y, trong vò tu taäp ñoaïn chöôùng chöùng ñöôïc, tuy ôû vò ñaây cuõng ñöôïc Boà-ñeà, maø chaúng phaûi choã yù baøi keä tuïng trong ñaây hieån baøy. YÙ keä tuïng chæ hieån baøy chuyeån Duy thöùc taùnh, haøng Nhò thöøa maõn vò goïi laø giaûi thoaùt thaân. Taïi Ñaïi Maâu-ni goïi laø phaùp thaân vaäy. Theá naøo chöùng ñaéc hai thöù chuyeån y? Nghóa laø trong möôøi ñòa, tu möôøi thaéng haïnh, ñoaïn möôøi thöù chöôùng chöùng möôøi chaân nhö. Hai thöù chuyeån y do ñaây maø chöùng ñaéc; Naêm, cöùu caùnh vò, coù keä tuïng noùi:

*“Ñaây töùc voâ laäu giôùi*

*Chaúng nghó baøn Thieän thöôøng An laïc giaûi thoaùt thaân*

*Teân phaùp Ñaïi Maâu-ni”.*

***Trong luaän noùi:*** Choã tu taäp vò tröôùc ñaéc chuyeån y tröôùc töùc laø töôùng cöùu caùnh vò. Ñaây goïi laø quaû hai chuyeån y tröôùc, töùc laø cöùu caùnh voâ laäu giôùi goàm thuoäc, caùc laäu troïn heát, chaúng phaûi laäu tuøy taêng, taùnh tònh troøn saùng, neân goïi laø voâ laäu. Giôùi, nghóa laø taïng, trong ñaây ngaäm chöùa voâ bieân ñaïi coâng ñöùc hieám coù. Hoaëc laø nghóa nhaân, naêng sinh moïi söï lôïi laïc ôû naêm thöøa theá gian vaø xuaát theá gian. Trong Trang Nghieâm Kinh Luaän noùi: Boán gia haïnh vò vôùi keä tuïng laø:

*“Baáy giôø Boà-taùt ñaây Laàn löôït ñöôïc tònh taâm Chæ thaáy yù ngoân vaäy*

*Chaúng thaáy taát caû nghóa”.*

***Giaûi thích:*** Boà-taùt ñaây môùi ñaàu ñöôïc ñònh taâm, lìa nôi yù ngoân, chaúng thaáy töï töôùng toång töôùng taát caû caùc nghóa, chæ thaáy yù ngoân. Thaáy ñaây töùc laø Boà-taùt noaõn vò, vò ñaây goïi laø saùng. Nhö trong kinh Phaät Hoûi Haø noùi: Saùng, saùng ñaây goïi laø thaáy phaùp nhaãn. Vaø keä tuïng noùi:

*“Laø lôùn phaùp saùng vaäy*

*Kieân coá tinh taán vaäy*

*Phaùp saùng taêng tröôûng roài Thoâng ñaït duy taâm trí”.*

***Giaûi thích:*** Boà-taùt trong ñaây laø taêng tröôûng phaùp saùng vaäy, khôûi kieân coá tinh taán, truù laø phaùp saùng, thoâng ñaït Duy taâm. Thoâng ñaït ñaây laø Boà-taùt Ñaûnh Vò. Keä tuïng noùi:

*“Caùc nghóa ñeàu laø saùng Do vì thaáy Duy thöùc*

*Ñöôïc ñoaïn choã chaáp ñoaïn Thì laø truù ôû nhaãn”.*

***Giaûi thích:*** Trong ñaây, Boà-taùt neáu thaáy caùc nghóa ñeàu laø taâm saùng, chaúng phaûi ngoaøi taâm saùng rieâng coù thaáy khaùc, khi aáy ñöôïc choã chaáp loaïn dieät. Thaáy ñaây töùc laø Boà-taùt nhaãn vò. Keä tuïng noùi:

*“Choã chaáp loaïn tuy ñoaïn Phaûi coøn tröø naêng chaáp Ñoaïn ñaây laïi choùng chöùng Voâ giaùn Tam-ma-ñòa”.*

***Giaûi thích:*** Trong ñaây Boà-taùt vì ñoaïn naêng chaáp loaïn neân laïi choùng chöùng voâ giaùn Tam-ma-ñòa.

Hoûi: Coù nghóa gì maø Tam-ma-ñòa ñaây goïi laø voâ giaùn?

Ñaùp: Do luùc naêng chaáp loaïn dieät, khi aáy vaøo voâ giaùn, neân nhaän teân ñoù. Vaøo voâ giaùn ñaây töùc laø Boà-taùt Theá gian ñeä nhaát phaùp vò, cho ñeán naêm vò. Thöù nhaát, tö löông vò, môùi hoïc Duy thöùc laø luùc môùi ñaàu cuûa phaùt taâm phaàn phaùt taâm thöù nhaát, nöông chæ Ñaïi Boà-ñeà maø phaùt taâm vaäy. Boà-taùt sinh coù boán nghóa: Moät, Chuûng töû thaéng, vì taâm bình ñaúng laøm chuûng töû vaäy; Hai, Sinh maãu thaéng, vì Baùt-nhaõ Ba-la-maät laøm sinh maãu (meï sinh ra) vaäy; Ba, Thai taïng thaéng, vì hai taïi phöôùc trí truù trì laøm thai taïng vaäy; Boán, Nhuõ maãu (vuù nuoâi) thaéng, vì ñaïi bi tröôûng döôõng laøm Nhuõ maãu vaäy. Thöù hai, Thoâng ñaït vò, coù keä tuïng noùi:

*“Ñaõ bieát taùnh nghóa loaïi Kheùo truù chæ taâm saùng Vì hieän thaáy phaùp giôùi Giaûi thoaùt ôû hai töôùng”.*

***Trong luaän noùi:*** Vò ñaây do giaûi taát caû nghóa, chæ laø yù ngoân laøm taùnh, thì roõ taát caû caùc nghóa ñeàu laø taâm saùng, khi aáy Boà-taùt, goïi laø kheùo truù Duy thöùc, töø sau hieän thaáy phaùp giôùi kia, roõ thaáu choã coù hai töôùng, töùc giaûi thoaùt naêng chaáp sôû chaáp. Thöù ba, Kieán ñaïo vò, coù keä tuïng noùi:

*“Ngoaøi taâm khoâng coù vaät*

*Vaät khoâng taâm cuõng khoâng Do vì giaûi hai khoâng*

*Kheùo truù chaân phaåm”.*

***Trong luaän noùi:*** Vò ñaây nhö hieän thaáy phaùp giôùi kia vaäy, giaûi ngoaøi taâm khoâng coù vaät sôû thuû. Vaät sôû thuû khoâng neân cuõng khoâng taâm naêng thuû, do lìa hai töôùng naêng thuû sôû thuû, neân bieát kheùo truù töï taùnh phaùp giôùi. Thöù tö: Tu haønh vò, coù keä tuïng noùi:

*“Löïc trí khoâng phaân bieät Luoân bình ñaúng khaép haønh Vì hoaïi loãi tuï theå*

*Nhö thuoác naêng tröø ñoäc”.*

***Trong luaän noùi:*** Vò ñaây, Boà-taùt vaøo Ñeä nhaát nghóa trí chuyeån y roài, vì trí khoâng phaân bieät luoân bình ñaúng laøm vaø khaép cuøng xöù haønh. Taïi sao? Vì hoaïi taùnh y chæ y tha, huaân taäp raäm raïp loãi laàm tuï töôùng. Trí löïc ñaây thí nhö thuoác A-giaø-ñaø, naêng tröø taát caû caùc ñoäc. Thöù naêm, cöùu caùnh vò, coù keä tuïng noùi:

*“Duyeân Phaät kheùo thaønh phaùp Taâm caên an phaùp giôùi*

*Giaûi nieäm chæ phaân bieät Choùng cuøng bieån coâng ñöùc”.*

***Trong luaän noùi:*** Duyeân Phaät kheùo thaønh phaùp laø, caùc Boà-taùt ôû nôi Phaät kheùp thaønh laäp trong taát caû dieäu phaùp laøm toång tuï duyeân vaäy.

Hoûi: Theá naøo laø Toång tuï duyeân?

Ñaùp: Taâm caên an phaùp giôùi, cho neân taâm ñaây goïi laø caên, sau ñaây khôûi quaùn, nhö quaùn söï tröôùc xöù xöù nieäm chuyeån, giaûi bieát caùc nieäm chæ laø phaân bieät chaúng phaûi thaät coù vaäy. Bieát nhö vaäy roài, choùng taän cuøng bieån coâng ñöùc, töùc bieån coâng ñöùc Phaät quaû naêng choùng ñeán cuøng bôø kia. Neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa coù keä tuïng noùi:

*“Phöôùc ñöùc trí tueä hai tö löông Boà-taùt kheùo ñuû khoâng ngaèn meù ÔÛ phaùp tö löông kheùo quyeát roài Neân roõ nghóa thuù chæ ngoân loaïi Neáu bieát caùc nghóa chæ laø ngoân Töùc truù tôï lyù duy taâm kia*

*Beøn naêng hieän chöùng thaân phaùp giôùi Cho neân hai töôùng ñeàu döùt tröø*

*Theå bieát lìa taâm khoâng rieâng vaät Do ñaây töùc hoäi taâm chaúng coù*

*Baäc trí roõ thaáu hai ñeàu khoâng*

*Ñoàng truù hai khoâng chaâm phaùp giôùi Baäc tueä löïc trí khoâng phaân bieät*

*Khaép cuøng bình ñaúng thöôøng thuaän haønh Dieät tuï loãi laàm nöông vöôùng vít*

*Nhö thuoác toát laønh tieâu caùc ñoäc. Phaät noùi dieäu phaùp kheùo thaønh laäp An tueä ñeàu caên trong phaùp giôùi*

*Roõ bieát nieäm thuù chæ phaân bieät”. Doõng maõnh nhanh veà bôø bieån ñöùc.*

***Giaûi thích:*** Laïi coù kinh Hieän Quaùn Giaø-tha nhö, luaän Trang Ng- hieâm noùi: Trong ñaây khoù giaûi, ôû ñaây hieån baøy hai tö löông phöôùc ñöùc vaø trí tueä Boà-taùt kheùo ñaày ñuû khoâng ngaèn meù laø, tö löông coù hai thöù: Moät, phöôùc ñöùc tö löông; Hai, trí tueä tö löông, nghóa laø thí v.v...; Ba, Ba-la-maät laø phöôùc ñöùc tö löông, thöù saùu Baùt-nhaõ Ba-la-maät-ña laø trí tueä tö löông, tinh taán Ba-la-maät-ña, hai tö löông goàm thuoäc. Taïi sao? Neáu laø trí tueä maø haønh tinh taán laø trí tueä tö löông. Neáu laø phöôùc ñöùc maø haønh tinh taán laø phöôùc ñöùc tö löông. Nhö vaäy, tónh löï Ba-la-maät-ña cuõng thoâng hai thöù, neáu duyeân voâ löôïng maø tu tónh löï laø phöôùc ñöùc tö löông, ngoaøi ra laø trí tueä tö löông. Tö löông nhö vaäy, laø coù cuûa ai? Nghóa laø caùc Boà-taùt lôùn xa khoù ñoä goïi laø khoâng ngaèn meù, khoâng ngaèn nhö vaäy noùi chaúng phaûi khoâng coù ngaèn, chæ vì nhieàu neân ñöôïc xöng laø khoâng ngaèn. Ñaây cuõng nhö vaäy, ôû phaùp tö löông kheùo quyeát ñònh roài laø, caàn do sau ñònh tö duy caùc phaùp, môùi kheùo quyeát ñònh, chaúng phaûi choã khaùc naêng. Neân roõ nghóa thuù chæ ngoân loaïi laø, nghóa laø roõ bieát caùc nghóa chæ yù ngoân laøm nhaân, neáu bieát caùc nghóa chæ laø ngoân töùc truù tôï lyù Duy taâm kia, nghóa laø neáu roõ bieát tôï nghóa hieån hieän chæ laø yù ngoân töùc truù tôï nghóa chaùnh lyù Duy taâm. Beøn naêng hieän chöùng chaân phaùp giôùi, cho neân hai töôùng ñeàu tröø boû laø, nghóa laø töø ñaây veà sau hieän chöùng chaân nhö, troïn lìa hai töôùng naêng thuû sôû thuû, nhö vaøo hieän chöùng tieáp ñaùng hieån baøy. Theå bieát lìa taâm khoâng rieâng bieät, do ñaây töùc hoäi taâm chaúng phaûi coù laø, theå bieát lìa taâm khoâng phaûi sôû duyeân, kia khoâng coù vaäy, töùc hoäi taâm naêng duyeân cuõng chaúng phaûi coù. Baäc trí thaáu roõ hai ñeàu khoâng laø, nghóa laø caùc Boà-taùt thaáu roõ hai ñaây thaûy ñeàu laø khoâng, ñoàng truù khoâng chaân phaùp giôùi laø, nghóa laø bình ñaúng truù lìa nghóa lìa taâm phaùp giôùi chaân thaät. Baäc tueä löïc trí khoâng phaân bieät laø, nghóa laø caùc Boà-taùt choã coù theá löïc cuûa trí khoâng phaân bieät, khaép cuøng bình ñaúng thöôøng thuaän haønh laø, ôû trong bình ñaúng tuøy thuaän maø haønh. Quaùn taát caû caùc phaùp trong kinh v.v... gioáng nhö hö khoâng taùnh bình

ñaúng vaäy. Caùc phaùp trong ngoaøi ñeàu quaùn nhö vaäy, neân goïi laø khaép cuøng thöôøng haèng, dieät tuï loãi laàm nöông vöôùng vít nhö thuoác toát tieâu caùc ñoäc laø, dieät nghóa laø dieät tröø, nöông laø sôû y töùc nhaân phaùp taïp nhieãm trong sôû y raát khoù vaäy, nhö hang coù vöôùng vít khoù vaøo, tuï loãi laàm laøm, phaùp taïp nhieãm huaân taäp töï taùnh. Phaät noùi dieäu phaùp kheùo thaønh laäp, an tueä ñeàu trong caên phaùp giôùi, nghóa laø do Phaät daïy kheùo an tueä ñoù, vaét boû trong chaân nhö vaø naêng duyeân trong taâm caên baûn kia. Taâm caên baûn, nghóa laø duyeân choã Nhö Lai coù chaùnh giaùo, toång laøm moät töôùng, neân bieát töùc laø taâm khoâng phaân bieät. Roõ bieát nieäm thuù chæ phaân bieät laø, nghóa laø an truù taâm caên baûn kia roài, vì noùi chaùnh giaùo, do trí haäu ñaéc nieäm caùc nghóa thuù. Bieát nieäm thuù ñaây chæ laø phaân bieät. Doõng maõnh nhanh veà bôø bieån ñöùc laø, nghóa laø caùc Boà-taùt do trí khoâng phaân bieät maø trí haäu ñaéc phöông tieän kheùo leùo neân choùng höôùng ñeán bôø bieån coâng ñöùc Phaät quaû. Naêm baøi keä tuïng nhö vaäy, nghóa toång löôïc laø, keä tuïng thöù nhaát hieån baøy tö löông ñaïo, nöûa phaàn tröôùc keä tuïng thöù hai hieån baøy gia haïnh ñaïo, nöûa phaàn sau laø keä tuïng thöù ba hieån baøy kieán ñaïo, keä tuïng thöù tö hieån baøy tu ñaïo, keä tuïng thöù naêm hieån baøy cöùu caùnh ñaïo. Trong kinh Kim Cang Tam-muoäi noùi: “Boà-taùt Ñaïi Löïc noùi: Theá naøo laø hai nhaäp chaúng sinh ôû taâm? Taâm voán chaúng sinh côù sao coù nhaäp? Phaät daïy: Hai nhaäp laø: Moät, lyù nhaäp; Hai, haønh nhaäp. Lyù nhaäp laø tin saâu chuùng sinh chaúng khaùc chaân taùnh, chaúng moät chaúng coäng, chæ vì choã che chöôùng cuûa khaùch traàn, chaúng ñi chaúng laïi, ngöng truù giaùc quaùn, quaùn chaéc Phaät taùnh chaúng coù chaúng khoâng, khoâng ta khoâng ngöôøi, phaøm Thaùnh chaúng hai, taâm ñòa Kim cang beàn truù chaúng dôøi, vaéng laëng voâ vi khoâng coù phaân bieät. Ñoù goïi laø lyù nhaäp. Haønh nhaäp laø, taâm chaúng nghieâng töïa, aûnh khoâng chuyeån ñoåi, nôi xöù choã coù, laéng nieäm khoâng caàu, gioù lay chaúng ñoäng gioáng nhö ñaïi ñòa, lìa boû taâm ngaõ cöùu ñoä chuùng sinh, khoâng sinh khoâng töôùng chaúng laáy chaúng boû. Taâm Boà-taùt khoâng ra vaøo, taâm khoâng ra vaøo, vaøo chaúng vaøo vaäy, neân goïi laø vaøo, Boà-taùt vaøo phaùp nhö vaäy, phaùp töôùng chaúng khoâng, phaùp cuûa chaúng khoâng, phaùp chaúng hö boû. Taïi sao? Phaùp cuûa chaúng khoâng ñaày ñuû coâng ñöùc, chaúng phaûi taâm chaúng phaûi aûnh, phaùp nhö theá thanh tònh”. Laïi noùi: “Phaät daïy: Töø taâm xieån-ñeà cho ñeán Nhö Lai, thaät töôùng Nhö Lai truù ôû naêm vò: Moät, tín vò, tin trong thaân ñaây, chuûng töû chaân nhö bò voïng che môø, boû lìa voïng taâm, tònh taâm trong sa- ïch, bieát caùc caûnh giôùi, yù ngoân phaân bieät; Hai, tö vò, tö laø quaùn caùc caûnh giôùi chæ laø yù ngoân, yù ngoân phaân bieät, tuøy yù hieån hieän, choã thaáy caûnh giôùi chaúng phaûi baûn thöùc ta, bieát baûn thöùc ñaây chaúng phaûi phaùp chaúng phaûi nghóa, chaúng phaûi sôû thuû chaúng phaûi naêng thuû; Ba, tu vò, tu laø thöôøng

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 87 256

khôûi, naêng khôûi sôû khôûi ñoàng thôøi vaäy, tröôùc duøng trí daãn, baøi deïp caùc chöôùng naïn, ra khoûi che laáp troùi buoäc; Boán, haønh vò haønh laø lìa caùc haønh ñòa taâm khoâng laáy boû, cöïc tònh caên lôïi chaúng ñoäng, nhö quyeát ñònh thaät taùnh, Ñaïi Baùt Nieát-baøn chæ taùnh khoâng ñaïi; Naêm, xaû vò, xaû laø chaúng truù taùnh khoâng chaùnh trí chuyeån ñoåi, ñaïi bi töôùng nhö, töôùng chaúng truù nhö, Tam-mieäu Tam-boà-ñeà, taâm roãng chaúng chöùng, taâm khoâng ngaèn meù, chaúng thaáy xöù sôû, cho ñeán Nhö Lai. Naøy thieän nam! Naêm vò moät giaùc, töø baûn lôïi vaøo, neáu hoùa ñoä chuùng sinh töø baûn xöù ñoù”. Nhö treân, caùc kinh luaän noùi boán gia haïnh vò, Duy thöùc naêm vò v.v... cuûa chö Phaät Boà-taùt, ñeàu töø moät taâm, phaân caïn saâu ñoù, töø goàc khôûi ngoïn, tôï hieän taâm môùi ñaàu, nhaân ngoïn hieån baøy goác laïi quy veà nguyeân ñòa. Do ñoù, trong kinh noùi: “Naêm vò moät giaùc töø baûn lôïi vaøo, neáu hoùa ñoä chuùng sinh töø baûn xöù ñoù”. Caùc vò nhö treân chæ laø moät taâm, nhaân trí coù caïn saâu, chöùng phaân tröôùc sau, ôû trong haønh boá tôï coù theàm baäc, nhö Khaùc Sôù noùi: “Kinh Thuû- laêng-nghieâm ôû treân moät nieäm laäp saùu möôi vò, nhö aûnh töôïng trong chaâu ngoïc, vaät loaïi tuy nhieàu, chaâu ngoïc toaøn laø moät, trong moät bao haøm caùc töôïng, caùc töôïng trôû laïi vaøo trong moät chaâu, nhö trong saùu möôi vò, moãi moãi vò bao haøm saùu möôi vò, vaû laïi nhö vò vò toaøn laø taâm chöùng, moät taâm naêng sinh nhieàu taâm, nhieàu taâm trôû laïi vaøo moät taâm, taâm taâm hoã töông bao haøm naøo coù chöôùng ngaïi”.