TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 95**

Trong kinh Thaéng Thieân Vöông Baùt-nhaõ noùi: “Ba ñôøi Nhö Lai ñoàng taïi moät xöù, töï taùnh thanh tònh phaùp giôùi voâ laäu, hoaëc moät hoaëc khaùc chaúng theå nghó baøn, trí tueä thaàn löïc ñoàng moät phaùp giôùi, Baùt-nhaõ phöông tieän hai cuøng bình ñaúng”. Giaûi thích: Ñoàng taïi moät xöù töï taùnh thanh tònh laø, taát caû phaøm Thaùnh ñeàu laáy khoâng choã truù maø truù töï taùnh taâm thanh tònh moät xöù cuûa Bí maät taïng. Hoaëc moät hoaëc khaùc chaúng theå nghó baøn laø, vì baùo thaân laø töôùng cuûa coõi dieäu, vaøo nhau giuùp nhau, neân noùi laø hoaëc khaùc, vì phaùp thaân laø taùnh cuûa töï theå, cuøng khaép töông töùc neân noùi laø hoaëc moät, nhö haït caûi, bình, ñeøn, nhaø ñoàng khaùc khoù löôøng, neân noùi laø chaúng nghó baøn, Baùt-nhaõ phöông tieän hai cuøng bình ñaúng laø, chö Phaät duøng Baùt-nhaõ phöông tieän, thöôøng phuï giuùp nhau. Taïi sao? Vì Baùt-nhaõ Quaùn khoâng, chaúng truù sinh töû, vì phöông tieän giaãm coù, chaúng truù Nieát-baøn. Vì chaúng truù sinh töû neân maét trí thöôøng saùng, vì chaúng truù Nieát-baøn neân taâm bi luoân tieáp noái. Bi trí theå ñoàng, neân goïi laø bình ñaúng.

Trong kinh Toái Thaéng Vöông noùi: “Lìa trí khoâng phaân bieät laø khoâng trí thaéng, lìa caûnh nhö nhö khoâng caûnh giôùi thaéng”. Giaûi thích: Taát caû caûnh giôùi ñeàu laø yù ngoân phaân bieät, thì khoâng caûnh Duy thöùc, neáu roõ thöùc khoâng, chæ moät chaân taâm, thaønh trí khoâng phaân bieät. Ñaây laø trí cuûa khoâng gì baèng, thuyeát cuûa Ñeä nhaát. Ñaâu coù trí khaùc laïi naêng vöôït quaù ñoù. Taùnh chaân nhö moät taâm ñaây laø choã nöông töïa cuûa muoân phaùp. Lìa ngoaøi ñaây thì xöù naøo rieâng coù maûy traàn naêng laøm neâu chæ? Neáu lìa caûnh trí moät taâm ñaây hoaëc coù choã thaáy ñeàu laø maét loøa taâm cuoàng chaúng thaáy chaân thaät. Do ñoù, trong kinh Nhö Lai Baát Tö Nghì Caûnh Giôùi noùi: “Nhö nhieàu ngöôøi muø ñoàng ôû moät xöù, thaáy moãi sai bieät, chaúng ngaïi laãn nhau, ñeàu do maét muø loøa chaúng thaáy chaùnh saéc, chuùng sinh cuõng vaäy, saéc taùnh voâ ngaïi, taâm duyeân khaùc vaäy, che nôi chaùnh thaáy chaúng roõ chaân thaät”.

Trong kinh Thieàn Yeáu noùi: “Boà-taùt Khí Chö Uaån baïch Ñöùc Phaät

raèng: Baïch Theá Toân! Thieàn moân bí yeáu laø coù moät moân hay laø nhieàu moân? Neáu coù nhieàu thì phaùp coù hai. Neáu laø moät, côù sao chöùa nhaän voâ löôïng voâ bieân chuùng sinh maø chaúng chaät heïp? Phaät daïy: Naøy thieän nam! Moân thieàn yeáu ñaây, chaúng phaûi laø moät, cuõng chaúng phaûi laø nhieàu soá. Taát caû chuùng sinh taùnh ñoàng hö khoâng. Tuy ñoàng hö khoâng maø moãi ôû thaân taâm töï coù thieàn moân, thaät chaúng coäng tu. Taïi sao? Ngaäm mieäng chaúng noùi, ngaàm hôïp ôû lyù, mieäng laø thieàn moân, nhieáp maét phaân bieät, hoãn hôïp khoâng khaùc, maét laø thieàn moân, choã tai nghe tieáng, roõ bieát hö voïng, roát raùo tòch dieät gioáng nhö ngöôøi ñieác, tai laø thieàn moân cho ñeán thaân yù cuõng laïi nhö vaäy. Naøy thieän nam! Nhieáp caùc traàn lao vaøo moân chaúng hai, roãng suoát thanh hö, trong laéng ngöng laëng”. Giaûi thích: Taâm laø thieàn moân, thaân laø tueä tu, thieàn naêng suoát laëng leõ, tueä naêng khôûi chieáu. Laëng chieáu khoâng sai môùi vaøo bình ñaúng. Nhö trong Vónh Gia Taäp noùi: “Do Xa-ma- tha neân tuy laëng maø thöôøng chieáu. Do Tyø-baø-xaø-na neân tuy chieáu maø thöôøng laëng. Do Öu-taát-xoa neân chaúng phaûi chieáu maø chaúng phaûi laëng. Chieáu maø thöôøng laëng neân noùi tuïc maø töùc chaân, tòch maø thöôøng chieáu neân noùi chaân maø töùc tuïc, chaúng phaûi tòch maø chaúng phaûi chieáu neân ngaäm mieäng ôû Tyø-da”. Neân bieát, neáu roõ nieäm voán chaúng khôûi, thöôøng taïi ngang giöõ, chaúng xeùt caûnh nhaân nieäm sinh, chôït ngoä chaân taâm cuõng ñoäng. Do ñoù, trong kinh Vieân Giaùc noùi: “Maây döøng traêng troâi, thuyeàn ñi bôø dôøi”. Chaúng bieát maây cuûa voïng töôûng töï bay, traêng chaân sao ñoäng, ñaâu ngoä thuyeàn cuûa phan duyeân thöôøng troâi, bôø giaùc chaúng phaûi dôøi. Nhö trong lôøi töïa Vieân Giaùc Sôù noùi: Taâm voán laø Phaät, do nieäm khôûi maø noåi chìm, bôø thaät chaúng dôøi, nhaân thuyeàn ñi maø chôït chaïy”.

Trong kinh Ñaïi Thoï Khaån-na-la Vöông Sôû Vaán noùi: “Baáy giôø Boà- taùt Thieân Quan hoûi Ñaïi Thoï Khaån-na-la Vöông raèng: “Trong ñaøn caàm nhö vaäy, dieäu keä töø ñaâu maø ra? Ñaùp: Naøy thieän nam! Töø trong aâm thanh caùc chuùng sinh ra. Laïi hoûi: AÂm thanh caùc chuùng sinh töø ñaâu maø ra? Ñaùp: Naøy thieän nam! AÂm thanh chuùng sinh töø hö khoâng ra. Cho ñeán, phaûi bieát aâm thanh ñoù töùc taùnh hö khoâng, nghe roài beøn dieät, neáu ñoù dieät roài ñoàng taùnh hö khoâng truù. Cho neân caùc phaùp hoaëc noùi hay chaúng noùi ñoàng taùnh hö khoâng, cho neân phaûi bieát chaúng xaû boû khoaûng hö khoâng. Nhö aâm thanh phaân caùc phaùp cuõng vaäy. Cho ñeán, laïi vì aâm thanh goïi laø noùi phoâ, nhöng aâm thanh ñoù khoâng coù truù xöù, neáu khoâng truù xöù thì khoâng beàn thaät, thì goïi laø thaät. Neáu ñoù laø thaät thì chaúng theå hoaïi. Neáu chaúng theå hoaïi thì khoâng coù khôûi, neáu khoâng coù khôûi thì khoâng coù dieät, neáu khoâng coù dieät goïi laø thanh tònh. Neáu laø thanh tònh thì goïi laø baïch tònh, neáu laø baïch tònh thì laø khoâng dô, neáu laø khoâng dô thì laø aùnh saùng, neáu laø

aùnh saùng thì laø taâm taùnh, neáu laø taâm taùnh thì laø vöôït qua neáu laø vöôït qua thì laø vöôït qua caùc töôùng, neáu vöôït qua caùc töôùng thì laø chaùnh vò. Neáu Boà-taùt taïi chaùnh vò, thì goïi laø ñöôïc voâ sinh phaùp nhaãn”. Giaûi thích: Vaøo chaùnh vò moät taâm thì cöùu caùnh chæ veà, chæ baøy sau cuøng, lôøi cuøng lyù cöïc laïi khoâng qua ñoù vaäy.

Trong kinh Ñaïi Phöông Ñaúng Tu-ña-la Vöông noùi: “Baáy giôø Ñöùc Theá Toân noùi cuøng vua Taàn-baø-sa raèng: “Haønh thöùc dieät roài, thöùc môùi ñaàu tieáp sinh, hoaëc sinh trong coõi trôøi, hoaëc sinh trong loaøi ngöôøi, hoaëc sinh ñòa nguïc, hoaëc sinh suùc sinh, hoaëc sinh ngaï quæ. Ñaïi vöông! Vì thöùc môùi ñaàu chaúng ñoaïn, töï taâm töông tuïc, öùng xöû thoï baùo maø sinh coäng trung. Ñaïi vöông! Quaùn caùc sinh dieät, laïi coù moät phaùp töø ñôøi naøy ñeán ñôøi vò lai. Ñaïi vöông! Haønh thöùc nhö vaäy luùc chung goïi ñoù laø dieät. Thöùc môùi ñaàu luùc khôûi, goïi ñoù laø sinh. Ñaïi vöông! Haønh thöùc luùc dieät, ñi khoâng choã ñeán. Thöùc môùi ñaàu luùc sinh, khoâng töø ñaâu laïi. Taïi sao? Thöùc taùnh lìa vaäy. Ñaïi vöông! Haønh thöùc haønh thöùc khoâng, luùc dieät nghieäp dieät khoâng. Thöùc môùi ñaàu thöùc môùi ñaàu khoâng, luùc sinh nghieäp sinh khoâng, quaùn caùc nghieäp quaû cuõng chaúng maát hoaïi. Ñaïi vöông! Phaûi bieát, vì thöùc môùi ñaàu taâm töông tuïc chaúng ñoaïn maø thoï quaû baùo”.

Trong kinh Hoa Thuû noùi: “Phaät daïy: Laïi nöõa, Kieân YÙù! Boà-taùt do kheùo tu taäp moät töôùng Phaät, neân tuøy yù töï taïi muoán thaáy chö Phaät ñeàu naêng hieän tieàn. Kieân YÙù! Thí nhö Tyø-kheo taâm ñöôïc töï taïi, quaùn taát caû nhaäp, thuû töôùng saéc xanh naêng ñöôïc tin hieåu, taát caû theá giôùi ñeàu moät töôùng xanh. Choã ngöôøi ñoù duyeân chæ moät saéc xanh, quaùn phaùp trong ngoaøi ñeàu moät saéc xanh, ôû trong duyeân ñoù ñöôïc löïc töï taïi vaäy. Kieân YÙ! Boà-taùt cuõng laïi nhö vaäy, tuøy choã nghe danh töï chö Phaät ñoù taïi theá giôùi naøo, töùc thuû töôùng Phaät vaø theá giôùi, ñeàu duyeân hieän tieàn. Boà-taùt kheùo tu taäp duyeân nieäm Phaät ñaây neân quaùn caùc theá giôùi thaûy ñeàu laøm Phaät. Thöôøng kheùo tu taäp quaùn löïc ñoù neân beøn naêng roõ thaáu taát caû caùc duyeân ñeàu laø moät duyeân, nghóa laø duyeân Phaät hieän taïi, ñoù goïi laø moân moät töôùng Tam-muoäi”.

Trong kinh Phaät Thaêng Ñao-lôïi Thieân Vò Maãu Thuyeát noùi: “Phaät baûo: Thieân töû Nguyeät Thò! Sao goïi laø Boà-taùt hieåu roõ taát caû gioáng nhö hö khoâng? Ba coõi ñoù laø choã laøm cuûa taâm, chaúng chaáp taâm ñoù khoâng coù saéc töôïng, cuõng khoâng theå quaùn, khoâng coù xöù sôû, khoâng coù daïy khieán, gioáng nhö huyeãn hoùa, nhaân goác taâm ñoù maø caàu caùc phaùp, thì chaúng theå ñöôïc, neáu do ôû taâm chaúng caàu nôi taâm thì khoâng choã ñöôïc. Taâm chaúng theå ñôïi, vì chaúng ñöôïc taâm, taát caû caùc phaùp cuõng chaúng theå ñöôïc, caùc phaùp thì khoâng coù phaùp, khoâng hình loaïi, töôûng cuõng khoâng coù aûnh, maø

khoâng choã coù vaø cuøng thaät ñeá cuõng khoâng choã thaáy, khoâng choã thaáy laø, ôû taát caû phaùp taâm khoâng choã vaøo, bieát taát caû phaùp khoâng choã thaønh töïu cuõng khoâng choã sinh thí nhö hö khoâng”.

Trong kinh Boà-taùt Nieäm Phaät Tam-muoäi noùi: “Taâm nhö Kim cang, caên laønh xuyeân suoát taát caû phaùp vaäy. Taâm nhö aùo Ca-laân-ñeà meàm maïi, caên laønh naêng taïo nghieäp vaäy. Taâm nhö bieån lôùn, caên laønh goàm caùc nhoùm giôùi vaäy. Taâm nhö ñaù baèng, caên laønh truù trì taát caû söï nghieäp vaäy, taâm nhö nuùi chuùa, caên laønh phaùt sinh taát caû thieän phaùp vaäy. Taâm nhö ñaïi ñòa, caên laønh mang giöõ söï nghieäp chuùng sinh vaäy”.

Trong kinh Dieãn Ñaïo Tuïc nghieäp noùi: “Phaät daïy: Tröôûng giaû! Trí tueä coù boán söï: Moät, giaûi hieåu ôû thaân khoâng, boán ñaïi hôïp thaønh tan hoaïi voán khoâng teân chuû. Hai, sinh ba coõi ñoù ñeàu choã taâm laøm, taâm nhö huyeãn hoùa, töïa laäp caùc hình. Ba, roõ bieát naêm aám voán khoâng xöù sôû, tuøy choã ñoù ñaém tröôùc nhaân maø coù tình ñaây. Boán, hieåu möôøi hai duyeân voán khoâng coäi nguoàn, nhaân ñoái maø hieän. Ñoù laø boán, Ñöùc Phaät nhaân ñoù noùi keä tuïng raèng: “Ñeàu roõ thaân ñoù khoâng, boán ñaïi maø hôïp thaønh, tan dieät khoâng xöù sôû, töø taâm maø ñöôïc sinh. Naêm aám voán khoâng caên, choã ñaém laáy laøm teân, möôøi hai duyeân khoâng moái, roõ ñaây ñeán Ñaïi an”.

Trong kinh Thieän Daï noùi: “Phaät daïy: Phaùp cuûa quaù khöù, khoâng neân nghó tìm, phaùp cuûa vò lai khoâng neân mong caàu, phaùp cuûa hieän taïi khoâng neân truù ñaém. Neáu naêng sôû nhö vaäy, thì giaûi thoaùt ngay ñaây”. Giaûi thích: Ñaây laø duyeân caûnh cuûa ba ñôøi, laø thöùc töông tuïc, neáu ngöôøi taâm ban ñaàu chöa ñöôïc moät nieäm chaúng sinh, hoaëc nieäm tröôùc chôït khôûi, chæ nieäm sau chôù tieáp tuïc, cuõng daàn töông öng. Neáu muoán choùng tieâu, quaùn ngay moät nieäm, luùc sinh chaúng ñöôïc khôûi ôû töï nhieân khoaûng tröôùc sau döùt, ngay ñoù roãng laëng, nhö trong kinh Kim Cang Baùt-nhaõ noùi: “Taâm quaù khöù chaúng theå ñöôïc, taâm vò lai chaúng theå ñöôïc, taâm hieän taïi chaúng theå ñöôïc”. Vì khoâng ñöôïc neân töï chaúng töông tuïc.

Trong kinh Nhaäp Nhaát Thieát Phaät Caûnh Giôùi noùi: “Phaät daïy: Neáu ñöôïc tu haønh phaùp chaùnh nieäm laø, kia khoâng moät phaùp chaúng phaûi laø Phaät phaùp. Taïi sao? Vì giaùc ngoä taát caû phaùp khoâng vaäy. Cho ñeán, vaên

-thuø Sö- lôïi! Noùi tu haønh chaùnh nieäm laø chaúng thuû chaúng xaû, töùc goïi laø chaùnh nieäm, chaúng quaùn chaúng khaùc, goïi laø haønh, chaúng ñaém chaúng buoäc chaúng thoaùt, goïi laø haønh,. Chaúng ñi chaúng laïi, goïi laø haønh, vaên

-thuø Sö- lôïi! Chaùnh nieäm haønh laø, xöù kia khoâng haønh khoâng lôïi khoâng quaû khoâng chöùng. Taïi sao? Vaên-thuø Sö- lôïi! Taâm töï taùnh thanh tònh vaäy. Taâm kia khaùch traàn phieàn naõo nhieãm, maø töï taùnh taâm thanh tònh chaúng nhieãm, töùc theå khoâng nhieãm. Chaúng nhieãm laø, xöù kia khoâng phaùp ñoái trò

vaäy. Duøng phaùp gì ñoái trò naêng dieät phieàn naõo ñaây. Taïi sao? Thanh tònh kia chaúng phaûi tònh töùc laø voán tònh. Neáu voán tònh laø, töùc laø chaúng sinh, neáu chaúng sinh laø, kia töùc chaúng nhieãm. Neáu chaúng nhieãm laø, kia chaúng phaùp lìa nhieãm laø, kia dieät taát caû nhieãm, duøng phaùp gì dieät taát caû nhieãm? Kia chaúng sinh. Neáu chaúng sinh töùc laø Boà-ñeà, Boà-ñeà, goïi laø bình ñaúng. Bình ñaúng goïi laø chaân nhö, chaân nhö goïi laø chaúng khaùc. Chaúng khaùc goïi laø nhö thaät, truù taát caû phaùp höõu vi voâ vi”. Giaûi thích: Chæ roõ khoâng sinh töùc vaøo bình ñaúng, noùi bình ñaúng laø taùnh cuûa taát caû höõu vi voâ vi nhö thaät, thaáy taùnh ñaây vaäy, vì nghóa khoâng truù truù trong taát caû phaùp. Neáu chaúng ñaït thaáu taát caû phaùp laø taùnh cuûa moät taâm cho neân bình ñaúng khoâng sinh. Taïi nhieãm lìa nhieãm ñeàu laø choã phieàn naõo nhieãm. Neáu roõ caùc phaùp khoâng sinh thì taát caû höõu vi voâ vi ñeàu laø ñaïo Boà-ñeà, nôi naøo nhieãm?

Trong kinh Haûi Long Vöông noùi: “Phaät baûo: Long vöông! Voâ taän taïng toång trì ñoù, noùi coâng ñöùc voâ löôïng, vaøo tueä voâ cöïc, nhoùm taäp haïnh Boà-taùt, cho ñeán nghieâm tònh ñaïo traøng, kieán laäp Phaät phaùp. Ñoù goïi laø taïng toång trì cuûa voâ taän, ñoù coù soá cuûa vaên töï danh hieäu, vaø phaùp caùc soá daïo nôi chaùnh phaùp, ñeàu laïi veà taïng cuûa voâ taän ñaây, laøm chung giöõ vaäy. Boà-taùt vaøo ñaây, ôû caùc vaên töï khoâng choã phaân bieät, caùc phaùp thanh baïch chaúng hoaïi voán tònh vaäy. Cho ñeán, do chung giöõ ñoù, ôû trong ñôøi sau laø lìa caáu, xöù choã toång trì löu boá, ñeàu laø choã kieán laäp cuûa Nhö Lai. Taùm muoân boán ngaøn phaùp taïng laø moân chung giöõ ñaàu vaäy. Taùm muoân boán ngaøn haïnh ñeàu laïi veà nôi chung giöõ. Taùm muoân boán ngaøn Tam-muoäi ñeàu töø chung giöõ. Taùm muoân boán ngaøn taïng cuûa chung giöõ voâ taän, chung giöõ laø coäi nguoàn”. Giaûi thích: Vì taát caû chuùng sinh töï taùnh thanh tònh laø moân cuûa caùc phaùp chung giöõ. Töø choã taâm sinh, duïng chaúng maát theå, neân goïi laø chaúng hoaïi voán tònh, ngoïn chaúng lìa goác, neân noùi ñeàu laø choã kieán laäp cuûa Nhö Lai, muoân phaùp ñöôïc sinh ra, neân noùi laø taïng cuûa voâ taän, ñòa cuûa phaøm Thaùnh, neân goïi laø coäi nguoàn.

Trong kinh Ñaïi Phöông Quaûng Nhö Lai Bí Maät Taïng noùi: “Baáy giôø, Ñaïi ñöùc A-nan baïch Ñöùc Phaät raèng: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Boà-taùt Voâ Löôïng Chí Trang Nghieâm ù töï duøng thaân cuùng döôøng Nhö Lai, thì phaûi duøng thaân naøo ñeå giaùc ñaïo Boà-ñeà?” Khi ñoù, caùc Boà-taùt v.v... ôû trong Hoa thaát hoûi A-nan raèng: “YÙ oâng nghó theá naøo? Coù theå duøng thaân giaùc ôû Boà-ñeà ö? A-nan! Chôù quaùn nhö vaäy, phaûi duøng thaân taâm giaùc ôû Boà-ñeà”. A-nan noùi: “Naøy caùc Thieän tröôïng phu! Neáu chaúng phaûi thaân taâm giaùc nôi Boà-ñeà, phaûi duøng nhöõng gì maø giaùc Boà-ñeà?” Caùc Boà-taùt baûo: “Ñaïi ñöùc A-nan! Thaät taùnh cuûa thaân laø thaät taùnh Boà-ñeà, thaät taùnh Boà-ñeà laø thaät taùnh taâm, thaät taùnh cuûa taâm töùc laø thaät taùnh cuûa taát caû

phaùp, giaùc laø thaät taùnh taát caû phaùp, neân goïi laø Giaùc Boà-ñeà”.

Trong kinh Kieân Coá Nöõ noùi: “Kieân Coá Nöõ noùi: “Laïi nöõa, Xaù- lôïi-phaát! Noùi A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà laø, toâi chaúng thaáyphaùp kia laø A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà”. Xaù-lôïi-phaát noùi: “Neáu chaúng thaáy coù phaùp goïi laø A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà laø, ngöôøi laøm sao phaùt taâm Boà-ñeà? Muoán giaùc Boà-ñeà?” Kieân Coá Nöõ ñaùp: “Muoán khieán chuùng sinh haønh taø ñaïo truù chaùnh ñaïo neân toâi phaùt taâm A-naäu-ña-la-tam- mieäu-tam-boà-ñeà”. Cho ñeán, Phaät daïy: “Laønh thay! Laønh thay! Naêng bieát nhö vaäy, töông lai seõ ñaéc A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà”. Kieân Coá Nöõ thöa: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Khoâng coù thaáy phaùp nhö vaäy chaúng ñaéc Boà-ñeà, cho neân nay con haún ñònh seõ ñaéc A-naäu-ña-la-tam-mieäu- tam-boà-ñeà”. Phaät baûo: “Em gaùi ngöôi ôû ñôøi vò lai giaùo hoùa chuùng sinh ö?” Kieân Coá Nöõ thöa: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Khoâng coù thaáy phaùp nhö vaäy chaúng giaùo hoùa ø, cho neân nay con haún ñònh giaùo hoùa chuùng sinh”. Phaät baûo: “Ngöôi ôû ñôøi sau laøm Ñaïi ñaïo sö ö?” Kieân Coá Nöõ thöa: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Khoâng coù thaáy phaùp nhö vaäy chaúng laøm Ñaïo sö, cho neân nay con haún ñònh seõ ñöôïc laøm Ñaïi ñaïo sö”. Giaûi thích: Neáu coù thaáy nhö vaäy chæ taâm moät phaùp. Vaøo trong Toâng Kính, Phaùp Nhó thöôøng laøm chuû cuûa taát caû giaùo hoùa, thaày cuûa möôøi phöông Ñaïi ñaïo. Vì töï ñöôïc goác vaäy, naêng goàm khaép taát caû phaùp cuûa caønh ngoïn, ñeàu trôû veà nôi ñaát goác moät taâm, neân quyeát ñònh khoâng nghi vaäy, nhö goàm soùng veà nöôùc, hoäi saéc veà khoâng, coù gì nghi ö?

Trong kinh Ñaïi Trang Nghieâm Phaùp Moân noùi: “Phaät daïy: Laïi nöõa, Tröôûng giaû töû! Thanh tònh phan duyeân phöông tieän haønh Boà-taùt ôû trong taát caû taâm phaùp chuùng sinh haún coù Boà-ñeà. Taïi sao? Neáu taâm kia khoâng saéc, lìa saéc phaân bieät, theå taùnh nhö huyeãn ñaây kia trong ngoaøi chaúng töông tuïc, ñoù goïi laø Boà-ñeà. Laïi nöõa, Tröôûng giaû töû! Boà-taùt chaúng neân giaùc ôû caùc söï khaùc, chæ giaùc töï taâm. Taïi sao? Giaùc töï taâm laø, töùc giaùc taát caû taâm chuùng sinh vaäy. Neáu töï taâm thanh tònh, töùc laø taâm taát caû chuùng sinh thanh tònh vaäy. Nhö töï taâm theå taùnh, töùc laø taâm theå taùnh taát caû chuùng sinh. Nhö töï taâm lìa dô töùc laø taâm taát caû chuùng sinh lìa dô, nhö töï taâm lìa tham töùc taâm taát caû chuùng sinh lìa tham, nhö töï taâm lìa saân, töùc taâm taát caû chuùng sinh lìa saân. Nhö töï taâm lìa si töùc taâm taát caû chuùng sinh lìa si. Nhö töï taâm lìa si töùc taâm taát caû chuùng sinh lìa si. Nhö töï taâm lìa phieàn naõo töùc taâm taát caû chuùng sinh lìa phieàn naõo, khôûi giaùc nhö vaäy, goïi laø Nhaát thieát trí hieåu bieát”. Giaûi thích: Neáu roõ moät taâm, bieát khaép taát caû. Phaøm, taát caû laø taát caû cuûa moät vaäy, goïi laø Nhaát thieát trí hieåu bieát. Neáu moãi tuøy töôùng hieåu thì chaúng ñöôïc goïi laø Nhaát thieát trí hieåu bieát,

vì chaúng giaùc töï taùnh caùc phaùp vaäy. Do ñoù, trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Taát caû phaùp theá gian Chæ laáy taâm laøm chuû Tuøy hieåu chaáp caùc töôùng*

*Ñieân ñaûo chaúng nhö thaät”.*

Trong kinh Ñaïi Thöøa Baûn Sinh Taâm Ñòa Quaùn noùi: “Baáy giôø, Boà- taùt Vaên- thuø- Sö lôïi baïch Ñöùc Phaät raèng: “Baïch Theá Toân! Nhö lôøi Phaät daïy quaù khöù ñaõ dieät, vò lai chöa ñeán. Hieän taïi chaúng truù, choã coù taát caû caùc phaùp trong ba ñôøi, baûn taùnh ñeàu khoâng. Taâm Boà-ñeà kia sao goïi laø phaùt? Laønh thay Theá Toân! Nguyeän vì giaûi noùi, ñoaïn caùc löôùi nghi, khieán höôùng thuù Boà-ñeà”. Phaät baûo Vaên-thuø Sö-lôïi: “Naøy thieän nam! Trong caùc taâm phaùp khôûi caùc taø kieán. Vì muoán ñoaïn tröø saùu möôi hai kieán vaø caùc thöù kieán, neân taâm taâm sôû phaùp, ta noùi laø khoâng. Caùc kieán nhö vaäy khoâng nôi nöông töïa. Thí nhö röøng raäm caây coái um tuøm töôi toát. Sö töû, voi traéng, hoå, lang, thuù döõ ngaàm ôû trong ñoù, phaùt ñoäc haïi ngöôøi roài choùng tuyeät veát ñi. Baáy giôø coù ngöôøi trí duøng löûa ñoát röøng. Nhaân röøng troáng khoâng, neân caùc thuù döõ lôùn khoâng coøn soùt thöøa. Taâm khoâng kieán dieät cuõng laïi nhö vaäy. Cho ñeán, Naøy thieän nam! Do nhaân duyeân ñoù uoáng ñöôïc thuoác khoâng, tröø taø kieán roài, töï giaùc ngoä taâm naêng phaùt Boà-ñeà. Giaùc ngoä taâm ñaây töùc laø taâm Boà-ñeà khoâng coù hai töôùng. Naøy thieän nam! Töï giaùc ngoä taâm coù boán thöù nghóa, nhöõng gì laø boán? Nghóa laø caùc phaøm phu coù hai thöù taâm, chö Phaät Boà-taùt coù hai thöù taâm. Naøy thieän nam! Hai taâm phaøm phu, töôûng ñoù theá naøo? Moät, nhaõn thöùc cho ñeán yù thöùc ñoàng duyeân töï caûnh, goïi laø taâm töï ngoä. Hai, lìa nôi naêm caên, taâm taâm sôû phaùp hoøa hôïp duyeân caûnh, goïi laø taâm töï ngoä. Naøy thieän nam! Hai taâm Hieàn Thaùnh, töôùng ñoù theá naøo? Moät, Quaùn lyù trí chaân thaät. Hai, quaùn taát caû caûnh trí. Naøy thieän nam! Boán thöù nhö vaäy, goïi laø taâm töï ngoä”. Giaûi thích: Hai taâm phaøm phu laø: Moät, caûm caên caûnh ñoàng duyeân. Ñaây thì hoøa hôïp maø sinh töï theå coù khoâng phaøm phu chaáp thaät, neân noùi laø khoâng. Hai, taâm lìa caên caûnh, töùc laø chaân taâm chaúng theo duyeân sinh. Neáu roõ taâm ñaây töùc chaân phaùt ñaïo Boà-ñeà. Hai taâm Hieàn Thaùnh laø: Moät, taâm lyù trí, töùc Ñeä nhaát nghóa ñeá, khoâng coù caû hai ñeàu maát, taùnh töôùng ñeàu laëng leõ. Hai, taâm caûnh trí, töùc tuøy duyeân tuïc ñeá, chaân tuïc song chieáu, söï lyù töôùng haøm. Neáu vaøo trong Toâng Kính, goàm caû boán taâm Thaùnh phaøm tröôùc, hoaëc vaøo moân giuùp nhau tö, hoaëc Thaùnh hoaëc phaøm suoát cuøng voâ ngaïi, hoaëc vaøo moân thöông xoùt nhau, hoaëc moät hoaëc nhieàu, ngaàm ñoàng bieån taùnh.

Trong kinh Thaønh Cuï Quang Minh Ñònh YÙ noùi: “Sao goïi laø roäng moät taâm? Ñoù laø hieáu söï cha meï thì moät taâm ñoù, toân kính thaày baïn maø moät taâm ñoù, ñoaïn aùi xa tuïc maø moät taâm ñoù, vaøo ba möôi baûy phaåm maø moät taâm ñoù, khoâng nhaøn vaéng laëng maø moät taâm ñoù. Taïi chuùng phieàn loaïn maø moät taâm ñoù, muoán nhieàu tranh nhieàu laøm nhieàu naõo nhieàu, ôû caùc xöù aáy maø moät taâm ñoù, moïi söï khen cheâ lôïi maát, ôû ñoù chaúng lay ñoäng maø moät taâm ñoù. Vaøo thieàn quaùn hôi thôû, boû saùu traàn y töïa tònh maø moät taâm ñoù, thaân töï naêng haønh, laïi daïy ngöôøi khaùc, ñaây goïi laø roäng moät taâm vaäy”.

Trong kinh Vaên- thuø Sö -lôïi Vaán coù keä tuïng noùi:

*“Neáu thaáy coù moät phaùp Phaùp khaùc ñeàu neân thaáy Vì moät phaùp khoâng vaäy Taát caû phaùp cuõng khoâng”.*

***Giaûi thích:*** Taâm coù thì phaùp coù, taâm khoâng thì phaùp khoâng, muoân phaùp moät taâm toâng, khoâng coù ñeàu khoâng töïa, neáu moät ví cho taát caû ñeàu veà Toâng Kính.

Trong kinh Ñaïi Thöøa Thieân Baùt Ñaïi Giaùo Vöông noùi: “Boà-taùt Maïn-thuø-thaát-lôïi tröôùc Theá Toân vaø caû ñaïi chuùng maø noùi: Neáu coù taát caû Boà-taùt vaø taát caû höõu tình chuùng sinh, chí caàu Boà-ñeà Voâ thöôïng, tu trì chaân thaät Phaät kim cang Thaùnh taùnh Tam-ma-ñòa taát caû phaùp laø, taát caû phaùp töùc laø taâm taát caû höõu tình aáy vaäy. Vì taâm höõu tình chuùng sinh ñòa phaùp taïng coù chuûng taùnh phieàn naõo, chuûng taùnh phieàn naõo thì laø taùnh Boà-ñeà laø, taâm höõu tình ôû baûn taùnh chaân tònh, khoâng khoâng choã ñöôïc, cho neân taâm höõu tình laø taâm ñaïi vieân caûnh trí ôû ñoù vaäy.

Trong kinh Ma-ha-dieãn Baûo Nghieâm noùi: “Thí nhö hoïa sö laøm töôïng quyû thaàn, töùc töï kinh sôï. Nhö vaäy, Ca-dieáp! Caùc ngöôøi phaøm phu töï taïo caùc phaùp saéc, thanh, höông, vò, mòn trôn, luaân chuyeån sinh töû, chaúng bieát phaùp ñoù cuõng laïi nhö vaäy”.

Trong kinh Vaên- thuø Saùm Quaù noùi: “Vaên-thuø Sö-lôïi noùi: Nhaân daân haønh goác caùc ñöùc laø, chí taùnh moãi rieâng khaùc, khieán vaøo tueä aùnh saùng goàm naém, ñoù coù caùc trôøi, taát caû nhaân daân saàu öu khoå naõo. Vì tröø caùc hoaïn hoïa ñeàu vaøo dieäu cuûa aùnh saùng goàm naém, taát caû caùc luaän vaên töï baûn teá, vaøo ôû dieäu cuûa aùnh saùng goàm naém, choã taát caû caùc haønh caùc töôûng öùng ñeàu vaøo dieäu cuûa aùnh saùng goàm naém, khieán ñaët ñeå phoå moân caùc caên chuyeån xoay, khieán vaøo moân cuûa toång trì quang minh, taát caû trang nghieâm thanh tònh caùc thöù nghieâm söùc, khieán vaøo moân cuûa toång trì Quang minh, cho ñeán truù ôû moät söï thaáy khaép moïi söï, truù ôû moïi söï ñeàu

thaáy moät söï, thì ñem moät söï vaøo taát caû söï, ñem taát caû söï vaøo nôi moät söï, thì laáy moät nghóa daïy raên khai hoùa taát caû caùc nghóa, laáy taát caû nghóa höng phaùt moät nghóa, ñem khoâng nhaân duyeân vaøo nôi caùc duyeân, hoùa ôû caùc duyeân vaøo nôi khoâng duyeân, ñem phaùp khoâng söï vaøo nôi chuùng sinh, taùnh haønh moãi khaùc, theo ñoù cuøng haønh maø daïy raên ñoù”. Giaûi thích: Phaøm muoán heát saïch dò taùnh nhoå troïn khoå huaân dung hoøa caùc haønh moân thanh tònh nghieâm söùc laø, ñeàu khieán vaøo moân cuûa moät taâm goàm naém, ñöôïm aùnh chieáu dieäu cuûa quang minh Toâng Kính neân naêng truù moät söï thaáy nhieàu söï, ñem moät thaønh nhieàu, duøng caùc nghóa maø phaùt moät nghóa, theå duïng lan traøn, moät nhieàu töï taïi.

Toâng Kính Quaùn Phaät Tam-muoäi Haûi noùi: “Laïi nöõa, A-nan! Thí nhö coù ngöôøi ngheøo heøn phöôùc moûng nöông töïa nôi caùc ngöôøi giaøu sang phuù quyù ñeå baûo toàn taùnh maïng. Baáy giôø coù Vöông töû ñi daïo, mang theo bình baùu, trong bình baùu coù aán cuûa vua, khi aáy gaëp vaäy, ngöôøi ngheøo heøn doái traù ñeán thaân gaàn, ñöôïc bình baùu cuûa vua, mang giöõ troán chaïy. Vöông töû bieát roài, sai saùu lính lôùn cöôõi saùu voi ñen, tay caàm kieám beùn nhanh choùng ñuoåi theo, Khi ñoù, ngöôøi ngheøo heøn giöõ bình chaïy vaøo trong ñaàm nôi ñoàng hoang troáng coû raäm, thaáy trong ñaàm ñoàng hoang troáng coù nhieàu raén ñoäc khaép boán phía nhaû ñoäc huùt ngöôøi giöõ bình ñoù. Khi aáy ngöôøi ngheøo heøn kinh sôï tuoâng chaïy khaép Ñoâng Taây, raén cuõng ñuoåi theo, khoâng nôi troán laùnh. ÔÛ trong ñaàm troáng thaáy coù moät caây lôùn, töôi toát saàm uaát raát vöøa yù, neân ñaàu ñoäi bình baùu men caây maø leân. Ñaõ leân treân caây roài, saùu lính cöôõi ngöïa nhanh nhö gioù sau ñoù cuõng ñeán. Ngöôøi ngheøo heøn thaáy roài, beøn nuoát aán baùu cuûa vua, bình giöõ treân ñaàu laïi duøng tay che ñi, sinh loøng tham tieác neân chaúng nhaãn troâng nhìn ñoù. Khi aáy saùu voi ñen duøng voøi quaán caây, khieán caây ñoå ngaõ, ngöôøi ngheøo heøn rôi xuoáng ñaát, thaân theå naùt hoaïi, chæ aán vaøng taïi bình baùu hieän saùng. Caùc raén ñoäc thaáy aùnh saùng chaïy taùn boán phía. Phaät baûo: A-nan! Truù nieäm Phaät, taâm aán chaúng hoaïi cuõng laïi nhö vaäy”. Giaûi thích: Phaøm, Quaùn Phaät Tam-muoäi laø, chaéc roõ töï taâm, goïi laø Quaùn Phaät, ñaõ bieát taâm roài, chaúng bò caûnh loaïn, laëng yeân thöôøng ñònh goïi laø Tam-muoäi. Coù ngöôøi ngheøo heøn phöôùc moûng laø, coù ngöôøi. Coù töùc coù hai möôi laêm höõu, ngöôøi töùc taát caû chuùng sinh, vì khoâng phaùp taøi neân goïi laø ngheøo heøn, chaúng ngoä taâm Phaät neân goïi laø phöôùc moûng, nöông caùc ngöôøi giaøu sang phuù quyù laø, töùc chö Phaät Boà-taùt, ñeå baûo toàn taùnh maïng laø, töùc nöông moân Quaùn Phaät Tam-muoäi ñöôïc thaáy töï taùnh ñeå thaønh tueä maïng. Cho ñeán, ngöôøi ngheøo heøn rôi xuoáng ñaát laø, töùc ôû thaân phaøm phu, ñaït thaáu nhaân khoâng phaùp khoâng chöùng hoäi moät taâm, truù ñaát chaân nhö. Thaân theå naùt

hoaïi laø, ñaõ suoát taùnh cuûa Duy thöùc, thaân kieán töï maát, chæ aán vaøng coøn, töùc laø ngoä taâm thöôøng truù. Do ñoù, Hoøa thöôïng Nhaát Baùt noùi: “Traàn lao dieät saïch chaân nhö coøn, moät haït chaâu saùng troøn voâ giaù”. Bình baùu hieän saùng laø, töùc trí Baùt-nhaõ chieáu. Caùc raén ñoäc thaáy aùnh saùng chaïy taùn boán phía, töùc thaân cuûa boán ñaïi, raén phieàn naõo ba ñoäc, trí roõ töùc khoâng goïi laø chaïy taùn. Truù nieäm Phaät, taâm aán chaúng hoaïi, cuõng laïi nhö vaäy laø, vì khoâng nieäm trí thaáy chaân giaùc taùnh, neân noùi truù nieäm Phaät laø caùc traàn chaúng ñoäng, moät theå chaúng dôøi, goïi laø taâm aán luoân truù phaùp vò cöùu caùnh tòch dieät, goïi laø chaúng hoaïi. Saùnh nhö chæ aán vaøng coøn, neân goïi laø cuõng laïi nhö vaäy. Do ñoù, trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Ñöôïc thaáy taâm taùnh, goïi laø cöùu caùnh giaùc”, töùc yù chæ ñaây vaäy.

Trong kinh Thuû-laêng-nghieâm Tam-muoäi noùi: “Baáy giôø, Phaät baûo Thieân töû Hieän YÙ: “OÂng coù theå hieän baøy haàn moät phaân ít baûn söï Thuû- laêng-nghieâm Tam-muoäi chaêng?” Thieân töû Hieän YÙ noùi cuøng Kieân YÙ raèng: “Nhaân giaû! Muoán thaáy Chuùt ít theá löïc cuûa Thuû-laêng-nghieâm Tam-muoäi chaêng?” Kieân YÙ ñaùp: “Thieân töû! Nguyeän muoán ñöôïc thaáy!” Thieân töû Hieän YÙ kheùo ñaéc löïc Thuû-laêng-nghieâm Tam-muoäi lieàn hieän bieán, khieán chuùng hoäi ñeàu laøm Chuyeån luaân Thaùnh vöông, coù ba möôi hai töôùng maø töï trang nghieâm, vaø caùc quyeán thuoäc baûy baùu theo cuøng. Cho ñeán, laïi hieän thaân löïc khieán khaép chuùng hoäi ñeàu nhö thaân Phaät Thích-ca Maâu-ni töôùng toát oai nghi, moãi moãi coù quyeán thuoäc Tyø-kheo vaây quanh”. Giaûi thích: Thieân töû teân Hieän YÙ laø, vì taát caû phaùp töø yù sinh. Hình nhaân choã taâm hieän, neân goïi laø Hieän YÙ. Vaäy bieát töï taâm nhö huyeãn khoâng coù ñònh nghi, choã thaáy sai khaùc tuøy taâm sinh dieät, neáu naêng bieát huyeãn khoâng thaät töùc thaáy chaân taùnh. Vì ñöôïc chaân taùnh môùi naêng khaép cuøng phaùp giôùi, baøy phaùp moân nhö huyeãn, hieän khaép saéc thaân, daãn chuùng sinh huyeãn ñoàng veà thaät ñòa.

Trong kinh Chuyeån Höõu coù keä tuïng noùi:

*“Neáu laø chaân thaät noùi Thì maét chaúng thaáy saéc YÙ chaúng bieát thöùc phaùp Ñaây laø toái bí maät”.*

***Giaûi thích:*** Vaøo taïng cuûa moät taâm bí maät ñaây thì naêng sôû ñeàu maát, chaúng cuøng saùu traàn taùc ñoái, neân noùi maét chaúng thaáy saéc v.v...

Trong kinh Ñaïi Phaùp Coå noùi: “Taát caû chuùng sinh ñeàu coù Phaät taùnh, voâ löôïng töôùng toát trang nghieâm chieáu saùng. Vì taùnh kia neân taát caû chuùng sinh ñöôïc Baùt- nieát-baøn”. Giaûi thích: Phaûi bieát taát caû chuùng sinh ñeàu coù Phaät taùnh chaùnh nhaân, duøng muoân haïnh trang nghieâm laøm daãn ra

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 95 372

taùnh. Cho ñeán nhaân vieân maõn laø ñeán ñöôïc quaû taùnh. Roát raùo thaønh töïu ñaïo cuûa moät taâm thöôøng, laïc, ngaõ, tònh.

Trong kinh Baûo Ñaûnh noùi: “Phaät daïy: Ca-dieáp! Thí nhö coù ngöôøi khieáp sôï hö khoâng, ñaám ngöïc keâu roáng maø noùi laø: “Baïn laønh! Caùc oâng haõy vì toâi maø tröø hö khoâng ñaây, tröø hö khoâng ñaây ñi”. Ca-dieáp! YÙ oâng nghó sao? Hö khoâng ñaây laø coù theå tröø chaêng? Ca-dieáp thöa: Chaúng theå, baïch Ñöùc Theá Toân! Phaät daïy: Ca-dieáp! Neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân khieáp sôï taùnh khoâng nhö vaäy. Ta noùi ngöôøi ñoù maát taâm cuoàng loaïn. Taïi sao nhö vaäy? Ca-dieáp! Taát caû caùc phaùp ñeàu noùi khoâng phöông tieän. Neáu sôï khoâng ñaây, côù sao chaúng sôï taát caû caùc phaùp. Neáu tieác caùc phaùp côù sao chaúng tieác khoâng ñaây”. Trong luaän Phaät Taùnh coù hoûi: Kinh ñaây laø hieån baøy nghóa gì? Ñaùp: Laø hieån baøy baûn taùnh taát caû caùc phaùp chaúng phaûi coù neân noùi laø phaùp khoâng, chaúng lieân quan phaùp dieät, sau ñoù ñöôïc khoâng, neân ôû taùnh khoâng chaúng neân sinh sôï. Giaûi thích: Taát caû caùc phaùp ñeàu laø noùi khoâng phöông tieän laø, phaøm coù choã noùi ñeàu laø hieån baøy khoâng. Do ñoù, khoâng thì taát caû phaùp, phaùp thì taát caû khoâng, chaúng phaûi tröôùc coù maø sau khoâng, thaø veà ñoaïn dieät, ñaâu tröôùc khoâng maø sau coù chaúng laïc voâ thöôøng. Vì vaäy, taùnh voán thöôøng khoâng, khoâng coù khoâng giaùn ñoaïn. Theå öùng caùc coù, coù töï röôøn raø. Naêng vaøo toâng ñaây, nghe caùc phaùp khoâng, taâm raát hoan hyû, chaúng roõ nghóa ñaây, nghe caùc phaùp khoâng, taâm raát khieáp sôï. Vì chaúng roõ phaùp khoâng, traùi nghòch caûnh hieän löôïng, chaáp laøm giaûi hieåu beân ngoaøi. Nghe noùi yeáu chæ cuûa Duy taâm, sôï laïc vaøo moân khoâng kieán. Taâm caûnh ñeàu meâ beøn sinh khieáp sôï.

Trong kinh Ñoä Nhaát Thieát Phaät Caûnh Giôùi noùi: “Phaät daïy: Vaên- Thuø Sö -lôïi! Boà- ñeà laø khoâng töôùng khoâng duyeân. Theá naøo laø khoâng töôùng, theá naøo laø khoâng duyeân? Chaúng ñöôïc nhaõn thöùc laø khoâng töôùng, chaúng thaáy saéc laø khoâng duyeân, chaúng ñöôïc Nhó thöùc laø khoâng töôùng, chaúng nghe aâm thanh laø khoâng duyeân. Cho ñeán, yù phaùp cuõng nhö vaäy”. Giaûi thích: Khoâng töôùng thì khoâng taâm cuûa naêng duyeân, khoâng duyeân thì khoâng caûnh cuûa sôû duyeân, naêng sôû ñeàu maát chaân taâm töï hieän.

Trong kinh Vaên -thuø Sö- lôïi Haønh coù keä tuïng noùi:

*“Phaùp quaù khöù vò lai Chæ noùi khoâng chaân thaät Kia neáu ôû thaät xöù*

*Moät töôùng khoâng sai bieät”.*

***Giaûi thích:*** Neáu noùi phaùp coù trong ba ñôøi ñeàu laø ngoân ngöõ theá ñeá. Neáu roõ xöù cuûa moät taâm chaân thaät, moät ñaïo töï khoâng sai bieät. Ñaâu laø choã lôøi baøn baïc, ñaâu laø choã yù duyeân ö?