TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 99**

Phaøm, cheá luaän giaûi thích kinh nöông baøy yù Phaät, hoaëc laø baäc Ñaïi só phaùp thaân duoãi veát hoã trôï hoùa moân, hoaëc laø baäc cao nhaân ñaéc chæ caên cöù giaùo hoaèng ñaïo phaùp thí, cho ñeán nghóa sôù chöông sao, minh quyeát, taùn töï v.v... cuøng Toâng Kính töông öng, ñeàu phaûi daãn chöùng. Doø vì, chuùng sinh ngoân luaän ñeàu laø choã löu cuûa phaùp giôùi, ngoaïi ñaïo kinh saùch ñeàu laø choã noùi cuûa chö Phaät.

Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Luaän phaùp vaøo trong taâm Phaät, chæ moät tòch dieät, moät moân Tam-muoäi goàm voâ löôïng Tam-muoäi, nhö keùo aùo chæ moät goùc maø caû aùo ñeàu ñöôïc. Cuõng nhö chuùa oâng maät thì caùc oâng khaùc ñeàu goàm”. Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Phaät phaùp töôùng tuy khoâng Cuõng laø chaúng ñoaïn dieät Tuy sinh cuõng chaúng thöôøng Caùc haønh nghieäp chaúng maát. Caùc phaùp nhö laù chuoái*

*Taát caû töø taâm sinh*

*Neáu bieát phaùp khoâng thaät, Laø taâm cuõng laïi khoâng”.*

Trong luaän Tyø-baø-sa noùi: “Tröôûng giaû Thieän Giaùc noùi saùch Töù Vi-ñaø laø: “Nhö ngöôøi taâm sinh maø chaúng khôûi, nhö ngöôøi taâm khôûi maø chaúng dieät, taâm khôûi maø khôûi, taâm dieät maø dieät”. Laïi noùi: “Neáu lìa taâm môùi phaùt ban ñaàu thì chaúng thaønh ñaïo Voâ thöôïng. Do ñoù noùi taát caû coâng ñöùc ñeàu taïi taâm môùi ñaàu”.

Trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Hoûi: Taïi sao thöùc ñaây thuû thöùc ñaây laøm caûnh? Ñaùp: Khoâng coù phaùp naêng thuû ñaéc phaùp khaùc, tuy chaúng naêng thuû thöùc ñaây, bieán sinh hieån hieän nhö buïi traàn, thí nhö nöông maët thaáy maëït cho laø ta thaáy aûnh. AÛnh ñaây hieån hieän töông tôï khaùc maët.”

Trong luaän Hieån Döông noùi: “Do löïc sôû y sôû duyeân maø ñöôïc kieán laäp. Do löïc sôû y laø, nghóa laø laäp nhaõn thöùc cho ñeán yù thöùc. Do löïc sôû

duyeân laø, nghóa laø laäp saéc thöùc cho ñeán phaùp thöùc, thöùc xanh thöùc vaøng, cho ñeán thöùc khoå thöùc laïc”.

Trong luaän Phaùt Boà-ñeà taâm noùi: “Quaù khöù ñaõ dieät, vò lai chöa ñeán, hieän taïi chaúng truù, tuy quaùn taâm taâm sôû phaùp sinh dieät taùn hoaïi nhö vaäy maø thöôøng chaúng boû tu taäp caên laønh trôï phaùp Boà-ñeà. Ñoù goïi laø phöông tieän ba ñôøi cuûa Boà-taùt”.

Trong luaän Ñaïi Thöøa A-tyø-ñaït-ma Taïp Taäp noùi: “Nhö caùc phaùp trong kinh v.v... nhö lyù taùc yù phaùt Tam-ma-ñòa, nöông töïa ñònh taâm tö duy choã thaáy aûnh töôïng trong ñònh, quaùn aûnh töôïng ñaây chaúng khaùc ñònh taâm, nöông aûnh töôïng ñaây xaû boû caûnh töôûng beân ngoaøi, chæ ñònh quaùn saùt aûnh töôïng tö töôûng. Baáy giôø Boà-taùt roõ bieát caùc phaùp chæ töï taâm vaäy. Beân trong truù taâm ñoù, bieát bieát taát caû chuûng choã thuû caûnh giôùi ñeàu khoâng choã coù. Do choã thuû khoâng neân taát caû naêng thuû cuõng chaúng phaûi chaân thaät, neân tieáp phaûi bieát naêng thuû chaúng phaûi coù, tieáp laïi ôû beân trong xa lìa choã ñöôïc hai thöù töï taùnh chöùng khoâng choã ñöôïc. Nöông ñaïo lyù naøy maø Ñöùc Phaät Baït-giaø-phaïm kheùo dieäu tuyeân noùi keä tuïng raèng:

*“Boà-taùt nöông tænh xöù Quaùn choã taâm hieän aûnh Xa lìa traàn töôûng ngoaøi Chæ ñònh quaùn töï töôûng Nhö vaäy trong an taâm Bieát choã thuû chaúng coù Tieáp quaùn naêng thuû khoâng Sau xuùc hai khoâng ñöôïc”.*

Y, nghóa laø chuyeån y, xa lìa taát caû thoâ troïng ñöôïc chuyeån y thanh tònh, neân trong luaän Thaäp Nhò Moân coù keä tuïng noùi:

*“Choã caùc duyeân sinh phaùp Ñoù töùc khoâng töï taùnh*

*Neáu laø khoâng töï taùnh Taïi sao coù phaùp ñoù”.*

***Giaûi thích:*** Neân bieát muoân phaùp töø choã taâm sinh ñeàu khoâng töï taùnh. Taâm cuûa sôû y coøn khoâng, taâm cuûa naêng y sao coù.

Trong luaän Nhaäp Ñaïi thöøa noùi: “Neáu lìa chuùng sinh thì khoâng coù ñöôïc ñaïo Boà-ñeà, töø chuùng sinh giôùi sinh ra taát caû Boà-ñeà chö Phaät. Nhö Toân giaû Long Thoï coù keä tuïng noùi:

*“Chaúng töø hö khoâng coù Cuõng chaúng ñaát gioáng sinh Chæ töø trong phieàn naõo*

*Maø chöùng ñaéc Boà-ñeà”.*

Neân bieát töø taâm chöùng ñaïo chaúng nhôø duyeân khaùc, naêng thaønh trí cuûa voâ sö töï nhieân”.

Trong luaän Caâu-xaù noùi: “Choã maét hieän thaáy goïi laø choã thaáy, töø keû khaùc truyeàn nghe goïi laø choã nghe, töï vaän ñoäng taâm mình caùc choã tö duy taïo döïng goïi laø choã giaùc (hay). Töï choã beân trong thoï vaø choã töï chöùng, goïi laø choã bieát”.

Trong luaän Phaät Ñòa noùi: “Hieän thaáy hö khoâng tuy cuøng caùc thöù saéc töôùng töông öng, maø khoâng caùc saéc caùc thöù töôùng vaäy. Nhö khoùi söông coäng töông öng. Coù luùc thaáy hö khoâng coù caùc thöù töôùng, laø do löïc hö voïng phaân bieät vaäy, chæ thaáy khôûi v.v... caùc thöù töôùng chaúng phaûi thaáy hö khoâng, vì taùnh hö voïng chaúng theå thaáy vaäy. Cho ñeán taâm tònh thì phaùp giôùi lìa danh ngoân, neân taát caû danh ngoân ñeàu duïng choã phaân bieät khôûi laøm caûnh. Nhöng caùc giaùo phaùp cuõng chaúng luoáng maát, laø chöùng phaùp giôùi nhaân daàn chuyeån vaäy. Nhö thaáy chöõ vieát hieåu choã noùi nghóa. Do phaùp giaùo ñaây laø choã löu cuûa chö Nhö Lai Ñaïi Bi naêng chuyeån ñoåi noùi, lìa nghóa noùi phoâ, nhö duøng caùc saéc maøu hoïa veõ hö khoâng raát laø hieám coù, neáu duøng noùi phoâ noùi lìa nghóa noùi laïi quaù so vôùi kia”.

Trong luaän Baùt-nhaõ noùi: “Tu-boà-ñeà noùi: “Nhö Lai khoâng noùi gì”, nghóa ñaây nhö theá naøo? Khoâng coù moät phaùp chæ rieâng Nhö Lai noùi caùc Phaät khaùc chaúng noùi, nghóa laø Phaät daïy chæ laø truyeàn thuaät giaùo cuûa Phaät xöa tröôùc, chaúng phaûi töï cheá laøm”. Giaûi thích: Neân bieát phaùp ñaây, chö Phaät quaù khöù ñaõ noùi, Phaät nay hieän noùi, chö Phaät ôû töông lai seõ noùi. Do ñoù, luùc moät Ñöùc Phaät noùi, möôøi phöông chö Phaät ñoàng chöùng. Cho ñeán caùc phaùp trí tueä coõi nöôùc chaân tuïc v.v... taùnh Thaùnh phaøm v.v... ñeàu ñoàng khoâng hai. Vì chæ coäng moät taâm vaäy, troïn khoâng khaùc yeáu chæ. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm phaåm Phaät Baát Tö Nghì noùi: “Phaät töû! Chö Phaät Theá Toân coù möôøi thöù khoâng hai, haønh phaùp töï taïi. Nhöõng gì laø möôøi? Ñoù laø: Taát caû chö Phaät ñeàu naêng kheùo noùi ngoân töø thoï kyù, quyeát ñònh khoâng hai. Taát caû chö Phaät ñeàu naêng tuøy thuaän taâm nieäm chuùng sinh khieán ñoù yù maõn, quyeát ñònh khoâng hai. Taát caû chö Phaät ñeàu naêng hieän giaùc caùc phaùp dieãn noùi nghóa ñoù, quyeát ñònh khoâng hai. Taát caû chö Phaät ñeàu naêng ñaày ñuû trí tueä cuûa chö Phaät ôû quaù khöù, vò lai vaø hieän taïi, quyeát ñònh khoâng hai. Taát caû chö Phaät ñeàu bieát taát caû saùt-na trong ba ñôøi töùc moät saùt-na, quyeát ñònh khoâng hai. Taát caû chö Phaät ñeàu bieát taát caû coõi Phaät trong ba ñôøi vaøo moät coõi Phaät, quyeát ñònh khoâng hai. Taát caû chö Phaät ñeàu bieát taát caû chö Phaät ba ñôøi vaø choã Phaät ñoù giaùo hoùa taát caû chuùng sinh theå taùnh bình ñaúng, quyeát ñònh khoâng hai. Taát caû chö Phaät

ñeàu roõ bieát phaùp theá gian vaø phaùp chö Phaät taùnh khoâng sai bieät quyeát ñònh khoâng hai. Taát caû chö Phaät ñeàu roõ bieát taát caû chö Phaät trong ba ñôøi choã coù caên laønh ñoàng moät caên laønh, quyeát ñònh khoâng hai. Ñoù laø möôøi”. Laïi, trong Tín Taâm Minh noùi: “Caàu khaån töông öng, chæ noùi chaúng hai, coù theå thaønh tin kieân coá troïn ñoaïn maûy may nghi ngôø”, thì vaên cuûa Toâng Kính saùng truyeàn baát huû vaäy.

Trong luaän Quaûng Baùch noùi: “Giaùc tueä v.v... caùc taâm taâm phaùp chaúng phaûi tuøy caùc phaùp thaät coù chuyeån bieán, chæ tuøy xuyeân suoát thaønh thuïc chuûng töû vaø choã taâm hieän theá löïc caùc duyeân, bieán sinh caùc thöù caûnh giôùi sai bieät. Caùc ngoaïi ñaïo v.v... tuøy töï taâm ñoù bieán sinh caùc thöù taùnh töôùng caùc phaùp. Neáu taùnh töôùng phaùp laø thaät coù laø ñaâu coù theå tuøy taâm chuyeån bieán nhö vaäy. Caùc ngöôøi coù trí chaúng neân chaáp thuaän choã kia chaáp hieän taïi thaät phaùp coù sinh vì haún chaúng töø hai ñôøi quaù khöù vaø vò lai laïi khoâng thöù ba coù theå theo sinh. Dieät haún tuøy sinh. Sinh ñaõ chaúng phaûi coù, dieät cuõng ñònh khoâng, cho ñeán ba ñôøi haønh ñeàu ñoái ñaõi nhau laäp, nhö ngaén daøi v.v... sao coù thaät taùnh?”. Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Trong nhaõn khoâng saéc thöùc Trong thöùc khoâng saéc nhaõn Trong saéc hai ñeàu khoâng*

*Sao naêng khieán thaáy khoâng?”*

Y tha khôûi taùnh töùc laø taâm taâm phaùp, luùc theo duyeân khôûi bieán tôï caùc thöù traøn töôùng danh v.v... Neân bieát coù taâm taâm phaùp, chæ khoâng choã chaáp caùc traàn beân ngoaøi taâm. Laøm sao ñònh bieát? Caùc phaùp Duy thöùc vaäy. Phaät baûo Thieän Hieän: Khoâng maûy loâng löôïng vaät thaät coù theå nöông.

Trong luaän Baûo Taïng noùi: “Phaøm, beân trong cuûa trôøi ñaát, khoaûng giöõa cuûa vuõ truï, trong ñoù coù moät baùu bí maät taïi Hình Sôn, bieát vaät linh chieáâu trong ngoaøi khoâng vaäy, laëng leû khoù thaáy. Ñoù goïi laø huyeànhuyeàn, kheùo ra ngoaøi baûng töû vi, duïng taïi khoaûng hö voâ, giaùo hoùa roõ thaät chaúng ñoäng, rieâng maø khoâng song. Tieáng phaùt ra dieäu höôûng, saéc nhaû maët hoa dung, cuøng quaùn khoâng choã caäy, goïi laø khoâng khoâng. Chæ löu tieáng ñoù chaúng thaáy hình ñoù. Chæ löu coâng ñoù, chaúng thaáy dung ñoù, saâu hieån saùng chieáu, vaät lyù huyeàn thoâng. Sum-la aán baùu muoân töôïng chaân toâng. Cho ñeán baùu ñoù röïc röïc rôõ rôõ saùng chieáu möôøi phöông, aån laëng khoâng vaät vieân öùng roõ raøng, öùng tieáng öùng saéc, öùng aâm öùng döông, vaät laï khoâng caên, dieäu duïng thöôøng coøn, gheù maét chaúng thaáy nghieâng tai chaúng nghe. Goác ñoù ngaàm vaäy, hoùa ñoù hình vaäy, laøm ñoù Thaùnh vaäy, duïng ñoù linh vaäy. Coù theå goïi laø chaân tònh cuûa ñaïi ñaïo. Tinh ñoù raát linh. Nhaân cuûa

vaïn höõu, ngöng ñoäng thöôøng truù, cuøng ñaïo ñoàng luaân. Neân trong kinh noùi: “Tuøy taâm ñoù tònh töùc coõi Phaät tònh. maët duïng sum-la, teân ñoù laø Thaùnh”.

Trong luaän Thích Ma-ha-dieãn noùi: “Taát caû caùc phaùp chæ moät taâm löôïng, khoâng phaùp ngoaøi taâm, vì khoâng phaùp ngoaøi taâm neân ñaâu moät taâm phaùp cuøng möôøi taâm phaùp laøm söï chöôùng ngaïi, cuõng moät taâmphaùp cuøng moät taâm phaùp laømsöï giaûi thoaùt. Khoâng coù giaûi thoaùt, khoâng coù chöôùng ngaïi, phaùp cuûa moät taâm. Moät töùc laø taâm, taâm töùc laø moät, khoâng moät rieâng taâm, khoâng taâm rieâng moät. Taát caû caùc phaùp bình ñaúng moät vò, moät töôùng khoâng töôùng, laøm moät thöù aùnh saùng, bieån cuûa ñaát taâm”.

Trong luaän Baûo Sinh coù keä tuïng noùi:

*“Mæm cöôøi deïp phuïc caùc ma quaân Trí saùng roõ bieát tröø caùc duïc*

*ÔÛ Ñaïi thöøa ñaây naêng kheùo truù Bieát saâu nguoàn aùi chæ töï taâm”.*

Trong luaän Baûo Taùnh coù keä tuïng noùi:

*“Nhö khoâng khaép taát caû Maø khoâng khoâng phaân bieät Töï taùnh taâm khoâng dô*

*Cuõng khaép khoâng phaân bieät”.*

Trong luaän Kim Cang Tam-muoäi noùi: “Taát caû töôùng xöa nay khoâng goác, voán khoâng goác xöù, roãng laëng khoâng sinh. Neáu taâm khoâng sinh töùc vaøo roãng laëng, ñaát taâm roãng laëng töùc ñöôïc taâm khoâng. Naøy thieän nam! Taâm cuûa khoâng töôùng khoâng taâm khoâng ngaõ, taát caû phaùp töôùng cuõng laïi nhö vaäy laø, taát caû taâm töôùng chuûng töû laøm goác, caàu chuûng goác ñaây troïn khoâng choã ñöôïc, neáu laø hieän taïi thì cuøng quaû ñi cuøng, khoâng goác ngoïn khaùc, nhö traâu hai söøng. Neáu ñaõ quaù khöù thì khoâng taùc nhaân, khoâng theå taùnh vaäy, gioáng nhö söøng thoû. Ñaïo lyù nhö vaäy, xöa nay phaùp nhö theá neân noùi xöa nay khoâng goác. Laïi taâm sinh dieät sinh laø nöông goác xöù, goác xöù ñaõ khoâng thì chaúng ñöôïc sinh. Phaûi bieát taâm töôùng xöa nay khoâng sinh, neân noùi roãng laëng khoâng sinh, choã vaøo khoâng tòch töùc laø moät taâm. Taát caû choã nöông goïi ñoù laø ñaát, neân noùi töùc vaøo ñaát taâm cuûa khoâng tòch”.

Trong luaän Phaân Bieät Coâng Ñöùc noùi: “Sa-moân Höõu Luaän haønh caùc thieàn quaùn, hoaëc taïi goø maû hoaëc döôùi goác caây, luùc ôû goø maû thì quaùn thaây cheát, ban ñeâm thaáy ngaï quæ ñaùnh moät thaây cheát. Sa-moân hoûi: “Côù sao ñaùnh thaây cheát ñaây vaäy?” Ñaùp: “Thaây cheát ñaây laøm ta khoán khoå nhö vaäy, cho neân ñaùnh ñoù”. Sa-moân hoûi: “Côù sao chaúng ñaùnh taâm ngöôi maø ñaùnh thaây cheát ñaây ñaâu coù ích gì?” Choác laùt sau laïi coù vò trôøi duøng hoa

Maïn-ñaø-la coõi trôøi tung raûi nôi thaây thoái. Sa-moân hoûi: “Côù sao tung raûi thaây thoái ñaây vaäy?” Ñaùp: “Do thaây cheát ñaây maø ta ñöôïc sinh leân trôøi. Thaây cheát ñaây töùc laø baïn laønh cuûa ta neân ta laïi raûi hoa ñeå baùo aân xöa tröôùc” Sa-moân hoûi: “Côù sao khoâng raûi hoa trong taâm oâng maø raûi thaây cheát thoái ñaây? Phaøm, goác cuûa laøm thieän aùc ñeàu choã taâm laøm, maø boû goác caàu ngoïn ö?”

Trong luaän Tö Ích noùi: “Chaúng thaáy taát caû caùc phaùp laø töôùng Boà- ñeà, chaúng chöùng moät phaùp maø chöùng caùc phaùp, cho neân noùi laø öùng chaùnh bieán tri (roõ bieát khaép cuøng ñuùng ñaén)”.

Trong luaän Kim Cang noùi: “Trong giaùo thí nhö tinh tuù vì choã maët nhaät aùnh ngôøi neân coù maø chaúng hieän, naêng thaáy taâm phaùp cuõng laïi nhö vaäy”. Giaûi thích: Ñaây coù hai giaûi: Moät, neáu meâ taâm, nhö maët nhaät choùi saùng maét loùa vaøo phoøng chaúng thaáy töï vaät. Nhö choã bò caûnh ñoåi, chaúng thaáy töï taâm cuõng laïi nhö vaäy; Hai, neáu do ngoä caûnh laø taâm, thì muoân phaùp nhö tinh tuù, moät taâm nhö aùnh saùng maët nhaät, luùc taâm saùng röïc khaép cuøng thì khoâng phaùp naøo coù theå phoâø baøy”.

Trong luaän Phaùp Taùnh noùi: “Thaàm nghe ñoù, caùc baäc Tieân giaùc noùi: Theå khoâng vaøo tòch chaúng gì tröôùc so vôùi thaáy phaùp, tìm cuõng nguoàn phaùp, khoâng gì dieäu so vôùi ñöôïc taùnh. Ñöôïc taùnh thì chieáu goác, chieáu goác thì ñaït töï nhieân, ñaït töï nhieân thaáy duyeân khôûi, thaáy duyeân khôûi laø thaáy phaùp ñaây vaäy, saép taän cuøng nguoàn ñoù haún coøn coát yeáu ñoù. Coát yeáu maø taïi duïng laø chæ taâm phaùp ñoù ö? Taâm phaùp laø phaùch saùng cuûa thaàn minh laø ñan döï cuûa tinh thöùc laø vaän chuyeån ñoù vaäy; lan toûa nôi muoân haïnh laøcaûm vaät ñoù vaäy; hoäi thoâng caùc so, Bao goàm maø noùi thì khoâng ñaâu chaúng coù”.

Trong luaän Hieån Taùnh noùi: “Moät nieäm thaáy taùnh laø, thaáy taùnh laø baûn theå cuûa Thaùnh phaøm, khaép cuøng taát caû maø chaúng laø choã cuûa taát caû khuynh ñoäng. Taïi nhieãm chaúng nhieãm maø naêng bieán nhieãm, taïi tònh chaúng tònh maø naêng tònh, taùnh ñoù chaúng taïi taát caû phaùp maø naêng khaép taát caû phaùp. Neáu quaùn moät phaùp töùc chaúng thaáy taùnh, neáu chaúng quaùn moät phaùp cuõng chaúng thaáy taùnh taùnh ñoù chaúng taïi quaùn chaúng taïi chaúng quaùn, luùc ôû trong thaân chuùng sinh thaáy taâm taùnh, taát caû chuùng sinh thaûy ñeàu thaáy ôû trong moät vi traàn, luùc thaáy taùnh taát caû vi traàn thaûy ñeàu thaáy, vì taùnh khaép cuøng Thaùnh phaøm thieän aùc vaäy. Phaøm ôû suoát Thaùnh ôû, Thaùnh ôû suoát phaøm ôû. Thieän aùc suoát nhau, baûn taùnh töï vaäy. Vì taát caû phaùp ñeàu chaúng ñöôïc thuû ñeàu chaúng ñöôïc xaû. Taùnh töôùng töï vaäy töï taùnh tònh vaäy, troïn ngaøy noùi troïn chaúng ñöôïc moät noùi, troïn ngaøy nghe chaúng ñöôïc moät nghe, troïn ngaøy thaáy chaúng ñöôïc moät thaáy, troïn ngaøy bieát chaúng ñöôïc

moät bieát, ñeàu phaûi choã an laäp cuûa phaøm Thaùnh, cho neân trong kinh noùi: Neáu ra ñôøi hay chaúng ra ñôøi, phaùp ñaây thöôøng vaäy”.

Trong luaän Hieån Toâng noùi: “Dieäu chæ thieàn moân moät thöøa ta ñaây, laáy khoâng nieäm laøm toâng, khoâng truù laøm goác, chaân khoâng laøm theå, dieäu höõu laøm duïng. Phaøm, chaân nhö khoâng nieäm, chaúng phaûi nieäm töôûng naêng bieát, thaät töôùng khoâng sinh, haù saéc taâm naêng thaáy. Chaân nhö khoâng nieäm, nieäm laø töùc nieäm chaân nhö. Thaät töôùng khoâng sinh, sinh laø töùc sinh thaät töôùng. Khoâng truù maø truù, thöôøng truù maø truù, thöôøng truù Nieát- baøn, khoâng haønh maø haønh naêng vöôït bôø kia. Nhö nhö chaúng ñoäng, ñoäng duïng voâ cuøng, nieäm nieäm chaúng caàu thöôøng caàu khoâng nieäm. Duïng maø thöôøng khoâng, khoâng maø thöôøng duïng. Duïng maø chaúng coù töùc laø chaân khoâng, khoâng maø chaúng khoâng, beøn thaønh dieäu höõu. Dieäu höõu töùc Ma- ha Baùt-nhaõ, chaân khoâng töùc thanh tònh Nieát-baøn. Baùt-nhaõ khoâng thaáy naêng thaáy Nieát-baøn. Nieát-baøn khoâng sinh naêng sinh Baùt-nhaõ. Caùc Toå ôû Taây Thieân cuøng truyeàn taâm cuûa khoâng truù, ñoàng noùi thaáy bieát cuûa Nhö Lai”.

Trong luaän Hieån Chaùnh noùi: “Hoûi: Muoán hieåu nghóa gì goïi laø Hieån Chaùnh? Ñaùp: Muoán hieåu roõ coäi nguoàn cuûa chuùng sinh taâm theå khoâng sinh thanh tònh, töùc laø chaùnh taùnh cuûa chö Phaät. Taïi sao nhö vaäy? Taát caû caùc phaùp, taâm laø goác ñoù, nhöng taâm taùnh ñoù ñeàu khoâng choã nöông. Theå töï vieân dung chaúng ngaïi muoân phaùp. Tuy öùng hieän muoân phaùp maø taùnh töï thöôøng chaân, khoâng truù khoâng nöông chaúng theå laáy boû. Trong kinh Thaéng Thieân Vöông noùi: “Taâm taùnh thanh tònh laø goác caùc phaùp. Töï taùnh khoâng goác, hö voïng phieàn naõo ñeàu töø taø nieäm ñieân ñaûo maø sinh. Phaûi bieát taâm ñaây töùc laø Ñeä nhaát nghóa ñeá toái thaéng thanh tònh. Taát caû chö Phaät chöùng bieát choã veà”. Hoûi: Ñònh duøng phaùp gì laøm taâm theå? Ñaùp: Chaúng neân caàu ñònh theå cuûa taâm. Taïi sao? Taâm chaúng phaûi choã duyeân, vì khoâng khoâng töôùng, cuõng goïi laø chaúng phaûi naêng sôû, tuyeät döùt ñoái ñaõi nhau vaäy. Theå chaúng theå nhieãm, vì taùnh thöôøng tònh, chaúng phaûi hôïp chaúng phaûi tan vì, töï taùnh lìa, chaúng ngaïi duyeân khôûi vì, taùnh roãng dung hoøa vaäy. Chaúng theå noùi baøy vì, danh töï khoâng. Caùc phaùp hö tònh vì, duyeân lìa nhau, linh chieáu chaúng kieät, duïng voâ taän vaäy. Quaû baùo chaúng ñoàng vì, taùc nghieäp khaùc, nhaân quaû roõ raøng,vì chaúng ñoaïn tuyeät, cuõng chaúng phaûi chaân thaät vì, nghieäp taùnh nhö huyeãn. Laïi chaúng ñoaïn tuyeät vì, hieän haøng xöû, cuõng chaúng theå thuû vì, roát raùo khoâng, caùc phaùp bình ñaúng vì, moät töôùng nhö, caûnh trí khoâng sai vì lìa phaân bieät, muoân phaùp töùc khoâng vì, taùnh khoâng sinh. Vì vaäy, taát caû phaân bieät chaúng lìa töï taâm, taát caû caùc caûnh chaúng lìa danh töôùng. Neáu roõ muoân phaùp chaúng roõ töï

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 99 8

taâm, phaân bieät khoâng do ñaâu naêng tuyeät. Cho ñeán, trong kinh Laêng-giaø noùi: “Neáu taâm kia dieät taän. Khoâng thöøa vaø thöøa ñoù, khoâng coù thöøa an laäp. Ta noùi laø moät thöøa”. Taâm kia töùc laø choã thuû töôùng ñöôïc taâm vaäy. Moät thöøa laø töùc lìa töôùng thanh tònh khoâng sinh taâm vaäy. Taâm ñaây ñeàu naêng bao haøm vaän taûi taát caû caùc phaùp, neân goïi laø moät thöøa”.

Trong Phaùp Uyeån chaâu Laâm noùi: “Phaøm, ngaên doøng ñoù, chaúng baèng bít nguoàn ñoù, haát nöôùc noùng ñoù chöa baèng daäp löûa ñoù. Taïi sao? Nguoàn sinh ra nöôùc, nguoàn chöa bít thì nöôùc chaúng cuøng, löûa boác nöôùc noùng, löûa chöa daäp, nöôùc noùng sao döùt, neân coù khaùch cuûa bít nguoàn chaúng ngaên doøng maø töï caïn, ngöôøi daäp löûa, chaúng haát nöôùc noùng maø töï döøng. Neân bieát taâm laø nguoàn, caûnh laø doøng. Chaúng xeùt nguoàn baûn taâm, chæ theo caùc phaùp chuyeån. YÙ nhö löûa, söï nhö nöôùc noùng. Chaúng theå töï ñoát yù, chæ theo caûnh giôùi troâi. Ñoù ñeàu maát goác meâ nguoàn tuøy doøng theo ngoïn. Neáu naêng choùng roõ ñaát yù, suoát ngay nguoàn taâm, chaúng caàu thoaùt ôû caùc traàn, chaúng troùi buoäc nôi moät phaùp, coù theå goïi laø cöùu ngoïn gaëp goác, tìm doøng ñöôïc nguoàn vaäy. Beøn laø khoâng coâng maø töï xong, khoâng laøm maø töï thaønh, hieån baøy moät taâm ñaây, muoân phaùp nhö göông”.

Trong luaän Duy Taâm noùi: “Phaøm luaän veà taâm taùnh laø, neáu rieâng noùi moãi moãi chuùng sinh vaø Phaät ñeàu laáy phaùp giôùi laøm thaân, moãi moãi trong baøo thai Ma-gia cuõng nhö vaäy, roäng heïp ñeàu ñoàng chaúng phoøng ngaïi nhau. Neáu gaàn noùi moãi moãi chuùng sinh vaø Phaät ñoàng taïi trong baøo thai, möôøi phöông caùc Ñöùc Nhö Lai ñoàng coäng moät phaùp thaân, qua laïi aån qua laïi hieån, qua laïi coøn qua laïi ñoaït, lôùp lôùp qua laïi hieän ñeàu laø phaùp giôùi chaúng nghó baøn. Luùc noùi chaúng taêng luùc chaúng noùi chaúng giaûm, bieån taùnh nhö vaäy, ñaâu coù theå noùi laø taän hay chaúng taän ö?

Trong Luïc Dieäu Moân noùi: “Ñaây laø ngöôøi ñaïi caên kheùo bieát phaùp yeáu, chaúng do thöù lôùp, huyeàn chieáu nguoàn cuûa caùc phaùp, choã goïi laø taâm chuùng sinh vaäy. Taát caû phaùp do taâm maø khôûi, neáu naêng phaûn chieáu taâm taùnh chaúng ñöôïc nguoàn taâm, töùc bieát muoân phaùp ñeàu khoâng caên baûn”.

Trong Ñoán giaùo Nguõ Vò moân noùi: “Thöù nhaát, thöùc taâm, noùi laø taâm, thaáy laø taâm, nghe laø taâm, hay laø taâm bieát laø taâm, ñaây laø ngoä thöù nhaát, moãi moãi naêng bieát, nhö chaáp thuaän nhieàu taâm ñeàu laø moät taâm, moät taâm naêng khaép taát caû xöù. Thöù hai, bieát thaân ñoàng voâ tình, thaân chaúng bieát oám ñau xaáu ñeïp, taát caû ñeàu laø taâm chaúng lieân can vieäc thaân. Taâm naêng laøm ngöôøi suùc vaät, taâm naêng laøm caù chim. Thöù ba, phaù thaân boán ñaïi. Thaân töùc laø khoâng, khoâng töùc laø khoâng sinh, khoâng khoâng trong ngoaøi vaø khoaûng giöõa, lìa taát caû töôùng. Thöù tö, phaù naêm aám, saéc aám neáu coù boán aám chaúng hö. Saéc aám neáu khoâng boán aám sao coù. Thöù naêm, thaáy

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 99 9

taùnh thaønh Phaät, trong laéng thöôøng truù”.

Trong lôøi töïa kinh Thaäp Truù noùi: “Vì linh chieáu neân goààn goïi laø moät taâm, do choã duyeân neân goààn goïi laø moät phaùp. Neáu phaøm noùi tuøy soá bieán thì meânh moâng khoâng ngaèn meù, goààn do phaùp taâm thì chöa môùi ñaàu chaúng phaûi hai”.

Trong lôøi töïa luaän Thaäp Nhò Moân noùi: “Luaän ñoù laø, muoán laáy cuøng nguoàn taâm ñoù, taâm chí lyù ñoù vaäy. Neáu moät lyù ñoù chaúng taän, thì caùc thöù khaùc roái ren coù laàm hoaëc traùi nghòch cuûa thuù. Moät nguoàn ñoù chaúng cuøng thì caùc ñöôøng hoang sô coù khaùc veát cuûa taän cuøng. Khaùc taän cuøng ñoù chaúng thöôøng, traùi thuù ñoù chaúng saïch, laø noãi lo buoàn cuûa baäc Ñaïi só vaäy.

Trong lôøi töïa luaän Baùt-nhaõ Ñaêng noùi: “Môùi ñaàu, phaøm muoân vaät chaúng phaûi coù moät taâm nhö huyeãn, taâm nhö huyeãn neân tuy ñoäng maø luoân laëng. Vaät chaúng phaûi coù neân tuy khôûi maø khoâng sinh. Vì vaäy caùc Thaùnh nhaân noùi taâm nhö huyeãn, soi xeùt vaät chaúng phaûi coù. Roõ vaät chaúng phaûi coù thì vaät vaät taùnh khoâng, bieát taâm khoâng taâm, thì taâm taâm theå laëng. Nhöõng baäc Ñaït quaùn ñöôïc hoäi quy ñoù maø queân choã caäy ñoù, do vaäy, phaân bieät hyù luaän chaúng ñôïi khieán xua maø töï tröø. Moân quaùn khoâng ñöôïc, chaúng nhôø tu maø ñaõ vaøo. Meânh moâng thay chaúng ra chaúng taïi, chaúng truù chaúng nöông aáy vaäy”.

Trong luaän Hoa Nghieâm noùi: “Gioáng nhö bieån lôùn coù ñöùc thanh tònh maø naêng hieån baûy nuùi vaøng v.v... bieån taâm chuùng sinh aûnh hieän saùu ñöôøng boán loaøi, phaân minh hieån hieän nuùi soâng ñaát lieàn saéc khoâng toái saùng v.v...”.

Trong luaän Duyeân Sinh noùi: “Voán laø moät taâm, tích chöùa laøm ba coõi. Phaøm thì meâ maø khôûi voïng, Thaùnh thì ngoä vì thoâng chaân”.

Trong Phaùp moân Ñaø-la-ni Tam-muoäi coù keä tuïng noùi: “Trong caùc phaùp ñoù, cao gioáng nhö nuùi Tu-di.

Trong caùc phaùp ñoù, bieån choã doøng coäng veà.

Trong caùc phaùp ñoù, saùùng gioáng nhö traêng trong muoân sao. Trong caùc phaùp ñoù, ñeøn naêng phaù toái voâ bieân.

Trong caùc phaùp ñoù, ñaát ñoäi chuyeån khaép möôøi phöông. Trong caùc phaùp, meï sinh ra caùc gioáng Phaät g”.

Trong Phaùp Hoa Dieãn Bí noùi: “Söï lyù vieân dung laø, töùc caùc thöù söï xöùng lyù maø khaép cuøng. Duøng lyù chaân nhö laøm loø lôùn, dung hoøa muoân söï laøm ñuùc lôùn, nöôùc saét ñaày traøn khoâng khaùc töôùng vaäy. Neáu môû quyeàn hieän thaät taát caû duy taâm laø, cuõng tröôùc dung hoøa laøm goác, söï söï voâ ngaïi vaäy, lôùp lôùp giao aùnh, nhö khoå baùo ñòa nguïc thaân moãi töï khaép cuøng, khoù

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 99 432

nghó dieäu söï voán töï nhö ñaây, Phaät Phaät töï giaùc, chuùng sinh chaúng bieát, nay giaûi hieåu bieát ñaây töùc taâm chuùng sinh laø trí Phaät vaäy, töùc söï huyeàn dieäu vaøo taâm thaønh töïu quaùn.”

Trong Phaùp Hoa Huyeàn Taùn Sôù noùi: “Nhö trong kinh noùi moät thôøi laø, töùc laø thôøi Duy thöùc. Hai haïng noùi nghe ôû treân taâm thöùc, bieán laøm töôùng traïng ba thôøi maø khôûi, thaät laø hieän taïi. Tuøy taâm phaân haïng bieán laøm ngaén daøi, ñaàu moái söï vieäc troïn xong, goïi chung laø moät thôøi, nhö choã moäng thaáy cho laø coù nhieàu ñôøi, giaùc vò duy taâm ñeàu khoâng caûnh thaät. Nghe laø taâm bieán, ba thôøi cuõng vaäy, chæ choã yù duyeân laø chaúng töông öng haønh uaån choã phaùp giôùi phaùp xöù goàm. Ñaây noùi moät thôøi, moät thì chaúng nhaát ñònh caên cöù saùt-na, hai thì chaúng nhaùt ñònh caên cöù töông tuïc, ba thì chaúng nhaát ñònh caên cöù boán thôøi saùu thôøi taùm thôøi möôøi hai thôøi v.v...

Boán thì chaúng nhaát ñònh caên cöù soá naêm thôøi tieát sau khi thaønh ñaïo, goïi laø moät thôøi, chæ laø ngöôøi nghe caên thuaàn thuïc caûm Phaät maø noùi. Ngöôøi noùi töø bi öùng coù maø baøn. Söï thaáy nghe xong ñeàu goïi laø moät thôøi. Chaúng nhaát ñònh caên cöù saùt-na v.v... laø haïng nghe phaùp caên khí hoaëc aùm ñoän, thôøi noùi tuy ngaén maø thôøi nghe hieåu daøi. Hoaëc thôøi ngöôøi noùi daøi ngöôøi nghe cuõng laâu, ôû moät saùt-na coøn chöa naêng giaûi hieåu, neân chaúng phaûi saùt-na cuõng chaúng nhaát ñònh caên cöù töông tuïc, nhö ngöôøi naêng noùi ñöôïc Ñaø-la-ni, noùi nghóa moät chöõ, taát caû ñeàu roõ. Hoaëc ngöôøi naêng nghe ñöôïc tai yù tònh, luùc nghe moät chöõ taát caû ñeàu hieåu, neân chaúng phaûi töông tuïc. Do ngöôøi nghe ôû moät hoäi caên cô coù lôïi coù ñoän, neân Nhö Lai duøng thaàn löïc hoaëc keùo moät nieäm ngaén laøm kieáp daøi, hoaëc thuùc nhieàu kieáp laøm nieäm ngaén, cuõng chaúng ñònh vaäy. Goàm caên cöù noùi vaø nghe roát raùo goïi laø thôøi. Cuõng chaúng nhaát ñònh caên cöù boán thôøi saùu thôøi taùm thôøi möôøi hai thôøi laø, moät maët nhaät moät maët nguyeät chieáu boán thieân haï, daøi ngaén aám laïnh gaàn xa ñeâm ngaøy caùc phöông chaúng ñònh, luoân hai thieân haï ñoàng khôûi duïng vaäy. Laïi tröø trôû xuoáng, caùc trôøi treân v.v... khoâng boán thôøi laø taùm thôøi ñaây v.v... traûi qua phoûng ñònh caùc phöông treân ñaát löu thoâng. Neáu noùi boán thôøi v.v löu haønh chaúng khaép cuøng vaäy, cuõng chaúng nhaát

ñònh caên cöù soá naêm thôøi tieát sau khi thaønh ñaïo laø, choã caùc haøng Thaùnh phaøm ba thöøa thaáy baùo thaân hoùa thaân cuûa Phaät soá naêm ngaén daøi, sau khi thaønh ñaïo trôû laïi xa gaàn moãi chaúng ñoàng vaäy”. Giaûi thích: Nhö treân noùi chaúng nhaát ñònh ñònh caên cöù thôøi saùt-na vaø thôøi töông tuïc cuøng boán thôøi saùu thôøi taùm thôøi möôøi hai thôøi v.v... vaø caên cöù soá naêm thôøi tieát sau khi thaønh ñaïo, goïi laø moät thôøi laø, vì ngaén daøi chaúng ñònh, tröôùc sau khoâng baèng cöù, chæ noùi moät thôøi cuûa Duy taâm, coù theå laøm ñònh löôïng, khoâng caùc loãi laàm, söï lyù töông ñöông. Ñaõ maát tình cuûa boû laáy, laïi döùt kieán cuûa

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 99 433

ñoaïn thöôøng. Chaúng chæ moät thôøi laøm Duy thöùc giaûi hieåu, thaät laø muoân nghóa ñeàu veà moät taâm, thì xöùng ñaùng giaùo toâng, hôïp saâu maät chæ, naêng môû chaùnh kieán troïn dieät caùc nghi ngôø, do ñoù trong kinh noùi: “Taát caû caùc phaùp laáy thaät teá laøm ñònh löôïng”. Laïi noùi: “Chæ laáy Ñaïi thöøa maø vì giaûi noùi, khieán ñöôïc Nhaát thieát chuûng trí”. Neân bieát chæ noùi ñaïi khoâng loãi. Phaøm, noùi Ñaïi thöøa laø, töùc laø thöøa cuûa moät taâm. Thöøa laø nghóa vaän taûi. Neáu luaän veà vaän taûi ñaâu qua taâm ö? Laïi phaøm, ngöôøi chaúng bieát taâm, nghe phaùp xem kinh chæ tuøy theo danh töôùng, chaúng ñöôïc yeáu chæ cuûa kinh. Nhö Taêng Nhai noùi: “Nay nghe kinh noùi moãi caâu cuøng taâm töông öng”. Laïi, Sa-moân Thích Phaùp Thoâng nhaân nghe Phaùp sö Tueä Maãn noùi phaùp, ñöôïc töï nôi taâm meânh moâng khoâng luïy. Cho ñeán thaáy taát caû caûnh cuõng laïi nhö vaäy. Neáu chaúng quaùn taâm ñeàu tuøy vaät chuyeån. Cho neân, trong phaùp Ñaïi thöøa vaøo ñaïo An taâm noùi: Neáu laáy coù phaûi laøm phaûi, coù choã chaúng phaûi, neáu laáy khoâng phaûi laøm phaûi, thì khoâng choã chaúng phaûi. Moät moân trí tueä vaøo traêm ngaøn moân trí tueä. Thaáy coät truï laøm hieåu laø coät truï, ñöôïc töôùng coät truï chaúng hieåu coät truï. Quaùn taâm laø coät truï, phaùp khoâng töôùng coät truï, cho neân thaáy coät truï töùc ñöôïc phaùp coät truï”. Taát caû hình saéc cuõng laïi nhö vaäy, cho neân trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

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

*Ñieân ñaûo chaúng nhö thaät”.*

Laïi, ngöôøi xöa noùi: “Saùu ñöôøng quaàn moâng töø cöûa ñaây ra, traûi traêm ngaøn kieáp maø chaúng trôû laïi. Taát caû thoáng khoå thay”. Vaäy bieát, nhaân taâm ñöôïc ñaïo nhö ra haún do cöûa, choã naøo nghi ngôø ö?

Trong Baùch Phaùp Sao noùi: “Ñaïi thöøa, taát caû ñeàu laø choã taâm bieán, neân lìa ngoaøi taâm laø khoâng coù phaùp, töùc muoân ban taïo taùc ñeàu chaúng lìa taâm, ngaøn thöù môû lôøi ñaâu vöôït ngoaøi taâm.”

Trong lôøi töïa Phaùp Giôùi Quaùn noùi: “Phaùp giôùi laø baûn theå cuûa thaân taâm taát caû chuùng sinh vaäy. Töø xöa ñeán nay linh minh roãng suoát roäng lôùn roãng laëng, chæ caûnh cuûa moät chaân maø thoâi, khoâng coù hình maïo maø sum-la ñaïi thieân khoâng coù ngaèn meù maø bao haøm vaïn höõu. Ngôøi saùng ôû khoaûng cuûa taâm maét, maø töôùng coù theå thaáy, röïc rôõ ôû trong saéc traàn maø lyù chaúng theå phaân. Chaúng phaûi maét tueä thaáu trieät phaùp, trí saùng cuûa lìa nieäm, chaúng naêng thaáy töï taâm linh thoâng nhö ñaây vaäy. Töø ñoù, xöùng taùnh phaùp giôùi, noùi kinh Hoa Nghieâm, khieán taát caû chuùng sinh töï ôû trong thaân ñöôïc thaáy trí tueä roäng lôùn cuûa Nhö Lai, maø chöùng phaùp giôùi vaäy. Cho

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 99 434

ñeán ôû ñaàu moät sôïi loâng nôi thaân Phaät thì khaép taát caû bao haøm taát caû vaäy. Theá giôùi vaäy, chuùng sinh vaäy, traàn traàn vaäy. Phaùp phaùp vaäy, nieäm nieäm vaäy, khoâng coù moät phaùp naøo ñònh coù töï theå maø ñoäc laäp ñoù”.

Trong truyeän Ñeà-baø noùi: “Boà-taùt Ñeà-baø laø ngöôøi bieát roäng xeùt saâu, bieän taøi tuyeät luaân. Teân lôùn Thieân Truùc ñöôïc caùc nöôùc toân xöng, choã theïn laáy laøm choã chaúng taän laø, chæ vì ngöôøi chaúng tin ñoù noùi laøm lo buoàn. Trong nöôùc ñoù coù Ñaïi thieân thaàn nghieäâm töôïng baèng vaøng roøng ngoài cao hai töôïng, goïi laø Ñaïi töï taïi thieân, moïi ngöôøi coù caàu nguyeän gì, naêng khieán hieän ñôøi ñeàu nhö yù. Ñeà-baø ñeán mieáu xin vaøo baùi kieán, ngöôøi chuû mieáu noùi: “Töôïng trôøi chí thaàn, ngöôøi coù ñöôïc thaáy chaúng daùm nhìn thaúng, laïi khieán ngöôøi sau khi maát giöõ traêm ngaøy. OÂng chæ ñeán cöûa caàu nguyeän ñaâu caàn phaûi thaáy ö?” Ñeà-baø noùi: “Neáu Thaàn haún naêng nhö choã oâng noùi, môùi chính khieán ta thaáy ñoù, neáu chaúng nhö vaäy, ñaâu phaûi laø choã ta muoán thaáy ö?” Ngöôøi thôøi baáy giôø laáy laøm laï chí khí ñoù, phuïc minh chaùnh ñoù, cuøng theo vaøo mieáu caû maáy ngaøn vaïn ngöôøi. Ñeà-baø ñaõ vaøo roài, töôïng trôøi lay ñoäng, troá maét töùc giaän troâng nhìn ñoù. Ñeà-baø hoûi: “Thieân thaàn thì thaàn vaäy, sao laïi nhoû vaäy? Phaûi duøng tinh linh caûm ngöôøi, trí ñöùc khuaát phuïc vaät, maø möôïn vaøng roøng laøm maét, duøng nhieàu pha leâ laøm ngöôøi hoa maét, chaúng phaûi choã ta mong vaäy”. Beøn böôùc leân theàm ñuïc maét ñoù ra. Khi aáy moïi ngöôøi cuøng xem thaáy, coù yù nghi ngôø, Ñaïi töï taïi thieân sao laïi bò moät Baø-la-moân nhoû beù laøm khoán khoå, haù khoâng danh quaù thaät ñoù, lyù khuaát töø ñoù ö?” Ñeà-baø hieåu moïi ngöôøi, beøn noùi: “Thaàn minh xa lôùn, neân laáy vieäc gaàn maø thöû ta, ta ñöôïc taâm ñoù, neân leân ñoáng vaøng laáy ra pha leâ, khieán caùc ngöôøi bieát, thaàn chaúng gaù chaát, tinh chaúng gaù hình. Ta ñaõ chaúng khinh maïn, thaàn cuõng chaúng nhuïc vaäy”. Noùi xong beøn ñi ra, beøn ngay ñeâm ñoù tìm caàu caùc thöù cuùng daâng ñaày ñuû, saùng sôùm hoâm sau ñem kính daâng nôi mieáu thaàn. Ñeà-baø teân tröôùc ñaõ troïng, theâm duøng trí xen vaøo. Thaàn kheá hôïp choã ñoù phaùt lôøi, choã tieáng ñeán kòp, khoâng gì chaúng höôûng öùng. Trong moät ñeâm maø caùc cuùng cuï tinh soaïn caùc vaät haún ñuû ñaày. Ñaïi töï taïi thieân xuyeân suoát moät hình thòt cao caû boán tröông, maét traùi khoâ loõm maø laïi choã ngoài, troâng nhìn qua caùc thöù cuùng cuï, ngôïi ca chöa töøng coù, möøng ñöùc löïc ñoù naêng coù choã khieán neân vaäy, maø noùi cuøng Ñeà-baø raèng: “OÂng ñöôïc taâm ta, moïi ngöôøi ñöôïc hình ta, oâng duøng taâm cuùng, ngöôøi duøng chaát cuùng. Bieát maø kính ta laø oâng, sôï maø doái ta laø ngöôøi, ñieàu oâng daâng cuùng thaät laø taän thieän taän myõ vaäy, chæ khoâng choã ta caàn ñeán. OÂng naêng ñem thaáy maø ban cho laø chaân thöôïng thí vaäy”. Ñeà-baø noùi: “Thaàn soi xeùt taâm ta, chæ baûo laø ta vaâng laøm.” Thaàn baûo: “Choã ta thieáu laø maét traùi. Neáu ngöôøi coù theå ban

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 99 435

cho ta beøn coù theå moùc ra ñoù”. Ñeà-baø noùi: “Kính vaâng nhö leänh trôøi”. Beøn duøng tay traùi moùc maét ra trao cho ñoù. Bôûi do thaàn löïc neân ra maø chaúng soáng, Ñeà-baø moùc ñoù chaúng thoâi, töø saùng sôùm ñeán troïn ngaøy moùc maét ra caû vaïn laàn. Thieân thaàn ngôïi ca: “Laønh thay! Ma- naïp! Chaân thaät thöôïng thí vaäy. Muoán caàu nguyeän gì haún nhö yù oâng”. Ñeà-baø noùi: “Ta baåm saùng ôû taâm chaúng nhôø beân ngoaøi vaäy. Chæ haän daèng daëc caùc haøng ngu muoâïi chaúng bieát tin nhaän lôøi ta, thaàn ban mong nguyeän cuûa ta laø khieán lôøi ta noùi chaúng doái baøy. Chæ ñoù laø söï caàu xin, ngoaøi ra khoâng caàn gì caû”. Thaàn noùi: “Haún nhö choã khoù khaên(?)”, khi aáy Ñeà-baø beøn lui maø ñeán chuøa xuaát gia, xuoáng toùc ñaép maëc phaùp phuïc, daïo khaép xieån döông giaùo hoùa ñeán nôi ñoâ thaønh cuûa nöôùc lôùn Thieân Truùc, ôû giöõa ngaõ tö ñöôøng traûi baøy toøa cao, taïo Tam luaän maø noùi raèng: “Trong taát caû caùc Thaùnh, Phaät Thaùnh raát laø Ñeä nhaát. Trong taát caû caùc phaùp, phaùp Phaät laø ñeä nhaát, trong taát caû chuùng cöùu ñôøi, chuùng taêng cuûa Phaät laø Ñeä nhaát. Caùc baäc luaän só ôû khaép taùm phöông, neáu coù ai naêng phaù hoaïi lôøi noùi naøy. Ta seõ cheùm ñaàu ñeå taï caùi vuïng veà ñoù. Taïi sao nhö vaäy? Laäp lyù chaúng saùng, ñoù laø ngu si. Ñaàu cuûa ngu si chaúng phaûi choã ta caàu. Neân cheùm ñeå taï vuïng veà ñoù, raát chaúng tieác vaäy”. Caùc baäc luaän só ôû khaép taùm phöông ñaõ nghe noùi vaäy roài, moãi cuøng nhau keùo ñeán, maø laäp lôøi theà raèng: “Chuùng ta chaúng baèng thì cuõng seõ cheùm ñaàu. Ñaàu ngu si cuõng laø choã chaúng tieác”. Ñeà-baø baûo: “Phaùp cuûa ta tu laø nhaân ñöùc ban soáng cho muoân vaät. Neáu ai chaúng baèng, thì caùc oâng cöù xuoáng toùc ñeå laøm ñeä töû, chaúng phaûi cheùm ñaàu vaäy”. Laäp aùch yeáu ñoù roài, moãi töï soaïn thuaät danh lyù, laäp luaän voâ phöông maø cuøng ñoái ñaùp. Haïng trí caïn tình gaàn, thì chæ môùi moät lôøi beøn khuaát. Haïng trí saâu tình xa, cuøng cöïc ñeán hai ngaøy thì töø lyù ñeàu heát, töùc ñeàu xuoáng toùc. Nhö vaäy, ngaøy ngaøy nhaø vua cung caáp y baùt, troïn ba thaùng, Ñeà-baø ñoä hôn möôøi muoân ngöôøi”. Giaûi thích: Baåm minh taïi taâm chaúng nhôø beân ngoaøi laø, xeùt nhö noùi ñaây, ñeán ñaâu chaúng theo, neân naêng ñöùc troïng minh thaàn, soi xeùt maét cuûa Ñaïi töï taïi thieân giaùo hoùa hoøa hôïp yù ngöôøi, ñoä taâm cuûa vaïn ngoaïi ñaïo. Coù theå goïi laø löông y cöùu ñôøi, dieäu thuaät ñoä ngöôøi. Neáu chaúng ñöôïc yeáu chæ ñaây, bi nguyeän sao thaønh. Töï lôïi lôïi tha yù taän cuøng ôû ñaây vaäy.

Trong Voâ Löôïng Thoï Phaät Sôù cuûa Thieân Thai noùi: “Caên cöù moät

chöõ maø noùi laø, trong Thích Luaän noùi: “Choã haønh nhö choã noùi, choã noùi töùc laø giaùo. Nhö töùc laø lyù, haønh töùc laø haïnh. Phaät töùc laø phaùp thaân, quaùn töùc laø Baùt-nhaõ, Voâ Löôïng Thoï töùc laø giaûi thoaùt”. Phaûi bieát töùc moät ñaït ba, töùc ba ñaït moät, trong moät hieåu voâ löôïng, trong voâ löôïng hieåu moät. ÔÛ treân moät chöõ ñaït voâ löôïng nghóa, huoáng gì caùc chöõ, huoáng gì moät ñeà,

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 99 436

huoáng gì moät kinh, huoáng gì taát caû kinh ö? Neân trong kinh noùi: “Neáu nghe danh töï ñaàu ñeà, choã ñöôïc coâng ñöùc chaúng theå haïng löôïng.” Neáu chaúng giaûi hieåu nhö treân thì sao ñöôïc voâ löôïng coâng ñöùc ö? Giaûi thích: Neáu chaúng veà moät taâm giaûi hieåu, thì sao ñöôïc coâng ñöùc voâ haïng, vì voâ löôïng coâng ñöùc töùc moät taâm ñaày ñuû. Neáu lìa choã taâm thaáy laø ñeàu chaúng vieân maõn, ñeàu thaønh taø ñaûo, giaû söû ñaày ñuû haïnh moân cuõng ñeàu thaønh phaàn haïng.

Trong Khôûi Tín Sôù noùi: “Phaøm, chaân taâm roãng laëng, tuyeät ngoân töôïng ôû löôùi nôm, roãng khoâng yeân laëng hieám hoi. Maát caûnh trí ôû naêng sôû, chaúng phaûi sinh chaúng phaûi dieät. Choã cuûa boán töôùng chaúng ñoåi thay, khoâng khöù khoâng lai, ba khoaûng chaúng naêng chuyeån ñoåi, chæ laáy khoâng truù laøm taùnh, tuøy phaùi phaân reõ, theo meâ ngoä maø leân xuoáng, maëc nhaân duyeân maø khôûi dieät, tuy röôøm nhieàu khua ñoäng maø chöa töøng ñoäng ôû nguoàn taâm, laëng soi hö ngöng chöa töøng traùi nôi nghieäp quaû. Neânkhieán chaúng bieán taùnh maø duyeân khôûi, nhieãm tònh luoân phaân, chaúng boû duyeân maø töùc chaân phaøm Thaùnh nhaát trí. Ñoù gioáng nhö soùng khoâng khaùcñoäng cuûa nöôùc. Neân töùc nöôùc maø bieän ôû soùng, nöôùc khoâng khaùc aåm öôùt cuûa ñoäng neân töùc soùng ñeå roõ ôû nöôùc. Ñoù thì ñoäng tónh giao trieät. Chaân tuïc song dung, sinh töû Nieát-baøn. Di Teà ñoàng suoát”.

Trong An Laïc Taäp noùi: “Hoûi: Nhaân gì löïc cuûa moät nieäm naêng ñoaïn taát caû caùc chöôùng? Ñaùp: Nhö trong kinh noùi: “Thí nhö coù ngöôøi, duøng gaân Sö töû ñeå laøm daây ñaøn caàm, aâm thanh ñoù moät luùc taáu leân thì taát caû caùc daây ñaøn khaùc thaûy ñeàu döùt. Neáu ngöôøi haønh nieäm Phaät Tam- muoäi trong taâm Boà-ñeà thì taát caû phieàn naõo taát caû caùc chöôùng thaûy ñeàu ñoaïn dieät, cuõng nhö coù ngöôøi vaét laáy taát caû caùc thöù söõa traâu deâ löøa ngöïa ñaët trong moät ñoà vaät. Neáu ñem moät gioït söõa Sö töû ñeå vaøo ñoù xuyeân suoát qua thaúng khoâng khoù, taát caû caùc thöù söõa kia thaûy ñeàu phaù hoaïi bieán laøm nöôùc trong. Neáu ngöôøi chæ naêng haønh nieäm Phaät Tam-muoäi trong taâm Boà-ñeà ø taát caû aùc ma caùc chöôùng thaúng suoát qua khoâng khoù”.

Trong ghi chuù cuûa luaän Baûo Taïng noùi: “Thaät ñaây chaúng phaûi kia, thaät kia chaúng phaûi ñaây. Veát chaân daáu vaân giöõa khoâng kyø ñaëc hieän vìø, phaù ñaây kia. Caùc phaùp nhö huyeãn saùnh nhö veát chim daáu vaân giöõa khoâng ñeàu töø taâm sinh kyø ñaëc hieän”. Laïi noùi: “AÙnh saùng vöôït quaù nhaät nguyeät, ñöùc vöôït thaùi thanh, muoân vaät khoâng laøm, taát caû khoâng teân, chuyeån bieán ñaát trôøi töï taïi tung hoaønh laø, muoân vaät chaúng naêng töï laäp, ngöôøi laø laøm teân, ñeàu töï taâm khôûi chuyeån bieán trôøi ñaát, roõ taát caû duy taâm thì muoân phaùp khoâng luïy thaàn minh ñoù, töùc choã höôùng töï do, töùc töï taïi ngang doïc”.

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 99 437

Trong Nieát-baøn Sôù cuûa Thieân Thai noùi: “Phieàn naõo vaø thaân moät thôøi laø, tröø moät thôøi cuûa choã chaáp kia. Neáu laø choã giaûi hieåu noùi moät thôøi laø, ñaây laø tröôùc sau moät moät thôøi, moät thôøi maø tröôùc sau, chæ ôû trong ng- hóa moät thôøi noùi coù tröôùc sau, töùc phieàn naõo laø tröôùc, thaân thuoäc ôû sau. Taïi sao? Nhaân quaû khoâng hai, saéc taâm theå moät. Ba ñaïo ba ñöùc moät nieäm khoâng traùi, naêm aám naêm thoaùt, lyù saùt-na ñoàng. Quyù ôû phaù chaáp roài roõ taùnh ñoàng khoâng, khoâng khoâng tröôùc sau, nhö ñoát vaø saùng moät thôøi coù, coát yeáu nhaân ñoát coù saùng, phieàn naõo vaø thaân cuõng vaäy, neân bieát tröôùc sau moät taâm moät taâm tröôùc sau. Giaûi hieåu nhö vaäy laø coù gì sai bieät? Chæ sôï ngoaøi taâm thuû phaùp maø töï khaùc vaäy”.

Trong Nhieáp Caûnh Quy Taâm Chaân Khoâng Quaùn cuûa Hoøa thöôïng Ñoã Thuaän noùi: “Nghóa laø ba coõi choã coù phaùp, chæ laø moät taâm, ngoaøi taâm laø khoâng moät phaùp coù theå ñöôïc, neân noùi laø Quy taâm. Nghóa laø taát caû phaân bieät chæ do töï taâm, töøng khoâng caûnh ngoaøi taâm naêng cuøng taâm laøm duyeân. Taïi sao? Do taâm chaúng khôûi, caûnh beân ngoaøi voán khoâng. Neân trong luaän noùi: “Do nöông Duy thöùc neân caûnh voán khoâng theå, nghóa chaân khoâng thaønh vaäy. Vì traàn khoâng coù vaäy. Baûn thöùc töùc chaúng sinh, do ñaây môùi bieát do taâm hieän caûnh, do caûnh hieån taâm. Taâm chaúng ñeán caûnh, caûnh chaúng vaøo taâm. Thöôøng khôûi quaùn ñaây trí tueä saâu maàu”.

Trong lôøi töïa luaän Duy Thöùc noùi: “Lìa caûnh cuûa taâm khaéc chìm, töùc traàn cuûa thöùc taïi ñaây, mang teân cuûa soá chôït hieån, xöng cuûa Duy thöùc hình töôïng hieän roõ. Neân ñöôïc yeáu chæ cuûa moät taâm thì troïn truyeàn maø chaúng cuøng taän. Ñeøn cuûa tam thöùc luoân ñoát saùng maø voâ taän”.