TÔNG CẢNH LỤC

# QUYỂN 1

**CHÖÔNG I: NEÂU TOÂNG**

Roõ raøng, phaøm Toå neâu Thieàn lyù, truyeàn chaùnh toâng maëc kheá; Phaät dieãn phaùp moân, laäp ñaïi chæ thuyeân giaõiï, thì laø ñieàu baåm nhaän cuûa caùc tieàn Hieàn, vaø haøng haäu hoïc coù choã quy thuù. Vì theá, tröôùc nieâu lieät baøy chöông Neâu toâng. Vì coù nghi neân hoûi, vì döùt nghi neân ñaùp, nhaân hoûi maø nghi tình ñöôïc môû, nhaân ñaùp maø dieäu giaûi ngaàm sanh. Nghóa laø vieân toâng ñaây khoù tin hieåu laø thuyeát cuûa ñeä nhaát. Ñaày ñuû cô toái thöôïng, neáu chaúng giaû laäp ngoân töø thuyeân giaûi thì khoâng do ñaâu ñeå nhoå döùt tình chaáp ñoù. Nhaân ngoùn tay maø ñöôïc thaáy vaàng nguyeät, khoâng theå khoâng coù moân Phöông tieän. Ñöôïc thoû queân löôùi, töï hôïp vôùi ñaïo thuyeân chaân. Tieáp ñeán laø laäp chöông hoûi ñaùp, chæ vì hieän nay ñang laø ñôøi maït phaùp hieám gaëp ñöôïc haøng ñaïi cô, haøng quaùn caïn taâm troâi noåi nôi caên nhoû trí keùm tuy bieát coù choã keát quy cuûa toâng chæ, hoûi ñaùp döùt nghi daàn tieâu hoaëc chöôùng. Muoán söùc tin beàn chaéc phaûi möôïn chöùng minh roäng neâu daãn lôøi chaân thaät cuûa Phaät Toå, kín kheá hôïp vôùi ñaïi ñaïo vieân thöôøng, khaép gom nhaët yeáu chæ cuûa kinh luaän, vieân thaønh chaân taâm quyeát ñònh. Sau cuøng neâu baøy chöông Daãn chöùng. Ñem ba chöông naøy thoâng laøm nhaát quaùn, söu tìm bao goàm ñaày ñuû caû ôû ñaây vaäy.

Hoûi raèng: Tieân ñöùc noùi: Neáu giaùo ta maø laäp toâng ñònh chæ nhö treân löông ruøa maø tìm loâng, beân mình thoû maø kieám söøng. Kinh Laêng- giaø coù lôøi keä noùi: “Heát thaûy phaùp chaúng sanh, khoâng neân laäp toâng ñoù”. Côù sao neâu teân chöông ñaây?

Ñaùp raèng: Lôøi noùi ñoù döùt ngaên. Neáu khoâng toâng cuûa toâng thì toâng thuyeát ñoù goàm neâu. Xöa kia, Phaät ñeàu duøng moân phöông tieän, Thieàn toâng cuõng môû moät con ñöôøng, haún khoâng theå chaáp ôû phöông tieän maø meâ laàm ñaïi chæ. Laïi khoâng theå pheá boû phöông tieän maø döùt tuyeät trình baøy sau. Nhöng tröôùc cô khoâng giaùo, sau giaùo khoâng thaät. Giaû söû coù moät giaûi moät ngoä, ñeàu laø vieäc rôi laïc lui sau vaäy, thuoäc ñaàu thöù hai. Do

ñoù, trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: Duøng Phaät nhaõn maø quaùn saùt heát thaûy moïi vaät trong taát caû caùc coõi nöôùc möôøi phöông, coøn chaúng thaáy khoâng, huoáng gì coù phaùp, roát cuøng khoâng phaùp hay phaù ñieân ñaûo, khieán Boà-taùt thaønh Phaät, vieäc aáy coøn khoâng theå ñöôïc, huoáng gì phaøm phu ñieân ñaûo coù phaùp”. Nay y theo trong ngoân giaùo cuûa Phaät Toå, noùi theo ngöôøi hoïc hieän nay, tuøy choã thaáy taâm taùnh maø phaùt minh. Laäp taâm laøm toâng. Cho neân Ñöùc Phaät Thích-ca Vaên ôû Taây phöông noùi laø: “Phaät noùi taâm laøm toâng, voâ moân laøm phaùp moân”. Coøn xöù naøy Sô toå Ñaïi sö Ñaït-ma noùi: “Duøng taâm truyeàn taâm, chaúng laäp vaên töï”. Thì Phaät phaät trao tay trao yeáu chæ ñoù. Toå toå truyeàn nhau truyeàn taâm ñoù vaäy. Treân ñaây laø noùi veà choã laäp toâng chæ cuûa Phaät Toå. Laïi nöõa, toâng theå do caùc Hieàn thaùnh laäp thì Hoøa thöôïng Ñoã Thuaän y cöù kinh Hoa Nghieâm laäp “Töï taùnh thanh tònh vieân minh theå”. Ñoù töùc laø theå phaùp taùnh trong Nhö Lai Taïng,töø xöa ñeán nay taùnh töï ñaày ñuû,ôû nhieãm khoâng nhô,söõa sang khoâng saïch neân noùi laø töï taùnh thanh tònh. Taùnh theå chieáu khaép, khoâng toái khoâng soi, neân goïi laø vieân minh. Laïi tuøy doøng theâm nhieãm maø chaúng dô baån, traùi ngöôïc doøng tröø nhieãm maø chaúng saïch. Cuõng coù theå ôû taïi Thaùnh theå khoâng theâm, ôû phaøm thaân khoâng bôùt, tuy coù aån hieån sai khaùc, maø khoâng sai bieät khaùc nhau. Phieàn naõo che laïi thì aån, trí tueä toû roõ thì hieån. Chaúng phaûi choã sanh cuûa nhaân sanh. Chæ choã lieãu cuûa nhaân lieãu. Ñoù töùc laø theå töï taâm cuûa heát thaûy chuùng sanh. Linh tri khoâng môø toái, tòch chieáu khoâng boû soùt, chaúng phaûi toâng cuûa Hoa Nghieâm, cuõng laø theå cuûa heát thaûy giaùo. Luaän “Phaät Ñòa” laäp “Nhaát thanh tònh phaùp giôùi theå”. Luaän noùi: “Thanh tònh phaùp giôùi laø töï theå chaân thaät cuûa heát thaûy Nhö Lai, töø voâ thæ ñeán nay töï taùnh thanh tònh, ñaày ñuû caùc thöù taùnh töôùng coâng ñöùc quaù hôn soá vi traàn cuøng cöïc coõi ôû möôøi phöông. Khoâng sanh khoâng dieät gioáng nhö hö khoâng, khaép heát thaûy höõu tình ñeàu bình ñaúng cuøng coù, cuøng vôùi heát thaûy phaùp. Chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, lìa heát thaûy töôùng, heát thaûy phaân bieät, heát thaûy danh ngoân, ñeàu khoâng theå ñaéc, chæ laø sôû chöùng cuûa Thaùnh trí thanh tònh. Choã hieån baøy Nhò khoâng voâ ngaõ, chaân nhö laøm töï taùnh ñoù. Chö Thaùnh chöùng töøng phaàn, chö Phaät chöùng vieân maõn. Thanh tònh phaùp giôùi ñoù töùc laø Dieäu taâm chaân nhö, laøm nguoàn cuûa bieån quaû chö Phaät, laøm ñòa vò thöïc teá cuûa quaàn sanh. Ñoù ñeàu laø teân khaùc cuûa laäp toâng, chaúng phaûi coù theå rieâng khaùc. Hoaëc noùi toâng laø toân vaäy. Duøng taâm laøm toâng, neân noùi: “äThieân thöôïng thieân haï duy ngaõ ñoäc toân”. Hoaëc noùi theå laø taùnh vaäy, duøng taâm laøm theå, neân noùi: “Bieát heát thaûy phaùp töùc laø töï taùnh taâm”hoaëc noùi veà trí,laáy taâm laøm trí töùc laø duïng tòch chieáu cuûa baûn taùnh, do ñoù noùi: Töï giaùc thaùnh trí”, “Phoå

quang minh trí”, v.v… neáu noùi theo nghóa duïng maø phaân thì theå toâng duïng khaùc. Neáu quy veà bình ñaúng thì moät ñaïo khoâng sai. Do ñoù, trong “Hoa Nghieâm Kyù” coù lôøi hoûi raèng: “Hai ñòa vò Ñaúng giaùc vaø Dieäu giaùc toaøn ñoàng Phoå quang minh trí cuûa Nhö Lai, keát thaønh vaøo khaép”, do ñoù hoäi ñaây thuyeát Ñaúng giaùc Dieäu giaùc, hai giaùc toaøn ñoàng Phoå quang minh trí töùc laø nghóa Hoäi quy vaäy.

Hoûi raèng: Ñaúng giaùc ñoàng vôùi Dieäu giaùc ôû lyù coù theå ñöôïc vaäy. Nhöng ngoaøi Dieäu giaùc coøn coù Phoå quang minh trí cuûa chö Nhö Lai naøo laøm choã ñoàng chaêng?

Ñaùp raèng: Noùi Ñaúng giaùc hay noùi Dieäu giaùc töùc laø noùi theo ñòa vò, Phoå quang minh trí chaúng thuoäc nhaân quaû goàm thoâng nhaân quaû. Do ñoù thaùnh trí töï giaùc sieâu tuyeät nhaân quaû, neân trong kinh Laêng Nghieâm noùi: “Ngoaøi ñòa vò Dieäu giaùc laïi coøn ñòa vò thaùnh trí töï giaùc”. Cuõng nhö Phaät taùnh coù nhaân coù quaû, coù nhaân nhaân coù quaû, duøng nhaân maø chaáp laáy ñoù, nhaân ñoù laø Phaät taùnh, duøng quaû maø chaáp laáy ñoù, quaû ñoù laø Phaät taùnh. Nhöng maø Phaät taùnh chaúng phaûi nhaân chaúng phaûi quaû, Phoå quang minh trí cuõng laïi nhö vaäy. Theå tuyeät nhaân quaû, laøm nhaân quaû nöông töïa, quaû môùi cöùu caùnh, neân noùi Phoå quang minh trí cuûa chö Nhö Lai hoaëc xöng laø baûn laø laáy taâm laøm goác vaäy. Neân Nieát-baøn sôù noùi: “Toâng Nieát-baøn laø baûn, caùc haønh ñeàu laáy taâm Ñaïi Nieát-baøn laøm goác. Goác laäp thì ñaïo sanh, nhö khoâng maét löôùi chaúng laäp khoâng loâng da chaúng phuï, taâm laøm goác neân toâng ñoù ñöôïc laäp.

Hoûi raèng: Neáu muoán saùng toâng chæ hôïp thuaàn neâu baøy yù Toå, ñaâu caàn goàm daãn ngoân giaùo cuûa chö Phaät, Boà-taùt laáy laøm chæ nam? Neân trong toâng moân noùi: “Möôïn taâm laøm maét khoâng coù phaàn cuûa chính mình, chæ thaønh vaên töï, Thaùnh nhaân chaúng vaøo Toå vò”.

Ñaùp raèng: Töø tröôùc chaúng phaûi thuaàn chæ moät möïc chaúng chaáp nhaän xem giaùo, sôï tö löï chaúng roõ raøng lôøi Phaät, tuøy theo vaên sanh giaûi hieåu laøm maát yù Phaät. Vì ñeå gìn giöõ taâm ban ñaàu, hoaëc neáu nhaân thuyeân giaûi maø ñöôïc yeáu chæ chaúng laøm taâm caûnh ñoái trò, roõ thaúng taâm Phaät, ñaâu coù gì loãi Chæ nhö Hoøa thöôïng Döôïc Sôn moät ñôøi ñoïc xem kinh Nieát-baøn, tay chaúng buoâng rôøi quyeån, baáy giôø coù ngöôøi hoïc vaøo hoûi: “Bình thöôøng Hoøa thöôïng chaúng cho ngöôøi hoïc ñoïc xem kinh, côù sao Hoøa thöôïng töï xem kinh?” Hoøa thöôïng ñaùp: “Chæ nhö vì che maét”. Laïi hoûi: “Ngöôøi hoïc ñoïc xem coù ñöôïc khoâng?” Hoøa thöôïng baûo: “Ngöôi neáu troâng xem da traâu caàn phaûi xuyeân thuûng”. Vaû laïi, nhö ñeä nhaát Toå sö ôû Taây Thieân laø do Ñöùc Boån sö Thích-ca Maâu-ni Phaät môùi ñaàu truyeàn cho Ñaïi Ca-dieáp laøm Sô toå, roài laàn löôït töông truyeàn maõi ñeán Toå thöù saùu ôû xöù naøy ñeàu

laø ñeä töû cuûa Phaät. Nay daãn lôøi cuûa Ñöùc Boån sö daïy raên chæ baøy cho ñeä töû, khieán nhaân lôøi noùi tieán ñaïo thaáy phaùp, bieát toâng chaúng ngoaøi mong caàu thaân gaàn roõ ñöôïc yù Phaät, ñöôïc yeáu chæ töùc vaøo ngoâi vò Toå, ai luaän moân Ñoán tieäm, thaáy taùnh hieän chöùng vieân thoâng ñaâu neâu ngoâi vò tröôùc sau. Neáu laø nhö vaäy ñaâu coù traùi nghòch. Vaû laïi, nhö ñôøi tröôùc, hai möôi taùm vò Toå ôû Taây Thieân, saùu vò Toå ôû xöù naøy, cho ñeán Ñaïi sö Maõ Toå ôû Hoàng chaâu, quoác sö Trung ôû Nam Döông, Thieàn sö Ñaïi Nghóa ôû Nga hoà, Thieàn sö Baûn Tònh ôû nuùi Tö khoâng v.v…, ñeàu thoâng raønh kinh luaän, vieân ngoä töï taâm. Nhö choã chæ baøy cho hoïc troø ñeàu daãn chöùng chaân thaät, troïn chaúng xuaát phaùt töø öùc ñoaùn voïng coù chæ baøy. Do ñoù traûi qua thôøi gian naêm thaùng laâu daøi, chaân phong chaúng rôi laïc. Laáy Thaùnh ngoân laøm ñònh löôïng, taø nguïy khoù ñoåi thay, duøng chí giaùo laøm chæ naêm, nöông töïa coù chöùng cöù. Neân Hoøa thöôïng Khueâ Phong noùi: “Cho raèng thuûy toå cuûa caùc toâng töùc laø Ñöùc Phaät Thích-ca. Kinh laø lôøi Phaät noùi, Thieàn laø yù cuûa Phaät, taâm vaø khaåu cuûa chö Phaät haún chaúng traùi nhau. Chö Toå noùi nhau caên baûn laø Phaät ñích thaân giao phoù, Boà-taùt taïo luaän tröôùc sau, chæ hoaèng döông kinh Phaät. Huoáng gì Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp cho ñeán Öu-ba-cuùc-ña hoaèng truyeàn ñeàu goàm caû Tam Taïng. Maõi ñeán chö vò Maõ Minh, Long Thoï ñeàu laø Toå sö, taïo luaän giaûi thích kinh coù ñeán vaøi möôi vaïn keä tuïng. Quaùn saùt phong caûm hoùa vaät khoâng ñònh söï nghi. Do ñoù, phaøm xöng laø tri thöùc phaùp aáy, phaûi roõ lôøi Phaät aán khaû töï taâm, neáu chaúng cuøng Vieân giaùo Nhaát thöøa lieãu nghóa töông öùng, giaû söû coù chöùng Thaùnh quaû cuõng chaúng phaûi cöùu caùnh. Nay taïm neâu cöû moät vaøi ñieåm ñeå chöùng minh vaên ñoù.

Ñaïi sö Maõ Toå ôû Hoàng chaâu noùi: “Ñaïi sö Ñaït-ma töø nöôùc xöù Nam Thieân Truùc ñeán, chæ truyeàn phaùp Nhaát taâm cuûa Ñaïi thöøa, duøng kinh Laêng-giaø ñeå aán taâm chuùng sanh, sôï khoâng tin phaùp Nhaát taâm ñoù. Kinh Laêng-giaø noùi: “Phaät noùi taâm laøm toâng, voâ moân laøm phaùp moân”. Côù sao Phaät noùi taâm laøm toâng? Phaät noùi taâm laø töùc taâm töùc Phaät. Nay noùi töùc laø taâm noùi, neân noùi “Phaät noùi taâm laøm toâng”. Voâ moân laøm phaùp moân laø thaáu ñaït baûn taùnh khoâng, laïi khoâng moät phaùp. Taùnh töï moân ñoù, taùnh khoâng coù töôùng cuõng khoâng coù moân, neân noùi “Voâ moân laøm phaùp moân”. Cuøng coøn goïi laø “khoâng moân”, cuõng goïi laø “saéc moân”. Côù sao? Khoâng laø phaùp taùnh khoâng, saéc laø phaùp taùnh saéc. Khoâng hình töôùng neân goïi ñoù laø khoâng. Tri kieán voâ taän neân goïi ñoù laø saéc, neân noùi: “Nhö Lai saéc voâ taän, trí tueä cuõng nhö vaäy”, tuøy choã sanh caùc phaùp, laïi coù voâ löôïng moân Tam-muoäi, xa lìa tri kieán tình chaáp trong ngoaøi, cuõng goïi laø Toång trì moân, cuõng goïi laø Thí moân. Nghóa laø chaúng nhôù nghó caùc phaùp thieän aùc

trong ngoaøi. Cho ñeán ñeàu laø caùc Ba-la-maät moân. Saéc thaân Nhö Lai laø thaät töôùng gia duïng cuûa Phaät. Trong kinh noùi: “Ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp ñeàu töø taâm töôûng sanh”. Cuõng coøn goïi laø Phaùp taùnh ngoïn löûa trong nhaø, cuõng laø phaùp taùnh coâng huaân. Boà-taùt luùc thöïc haønh Baùt-nhaõ löûa thieâu ñoát trong ngoaøi ba coõi caùc vaät ñeàu tieâu heát, ôû trong ñaây chaúng toån haïi moät laù coû. Vì caùc phaùp nhö töôùng vaäy. Neân trong kinh noùi: “Chaúng toån haïi nôi thaân maø tuøy moät töôùng”. Nay bieát töï taùnh laø Phaät, ôû trong taát caû moïi luùc ñi ñöùng ngoài naèm, laïi khoâng moät phaùp khaû ñaéc. Cho ñeán chaân nhö chaúng thuoäc heát thaûy teân goïi, cuõng khoâng khoâng teân goïi. Neân trong kinh noùi: “Trí chaúng ñöôïc coù khoâng, trong ngoaøi khoâng mong caàu, maëc tình baûn taùnh ñoù, cuõng khoâng taâm nhaäm taùnh, kinh noùi: “Caùc thöù yù sanh thaân, ta noùi laø taâm löôïng”, töùc taâm cuûa voâ taâm, löôïng cuûa voâ löôïng. khoâng teân goïi laø teân goïi chaân thaät. Khoâng caàu laø caàu chaân thaät. Kinh noùi: “Phaøm ngöôøi caàu phaùp neân khoâng choã caàu”. Ngoaøi taâm khoâng rieâng coù Phaät, ngoaøi Phaät khoâng rieâng coù taâm. Chaúng chaáp thuû thieän, chaúng taïo aùc, dô saïch hai beân ñeàu chaúng y theo phaùp, khoâng töï taùnh ba coõi chæ taâm. Kinh noùi: “Sum-la cho ñeán muoân töôïng, choã aán cuûa moät phaùp”. Phaøm choã thaáy saéc ñeàu laø thaáy taâm, taâm chaúng phaûi töï taâm, nhaân saéc neân taâm, saéc chaúng phaûi töï saéc, nhaân taâm neân saéc. Neân kinh noùi: “Thaáy saéc töùc laø thaáy taâm”.

Quoác sö Trung ôû Nam Döông noùi: “Phaùp cuûa Thieàn toâng laø neân y theo Phaät noùi Nhaát thöøa lieãu nghóa, kheá hôïp laáy baûn nguyeân taâm ñòa, chuyeån töôùng truyeàn trao cuøng Phaät ñaïo ñoàng. Chaúng ñöôïc y cöù nôi voïng tình vaø giaùo ñieån Baát lieãu nghóa ngang laøm kieán giaûi, nghi laàm ngöôøi hoïc sau ñeàu khoâng ích lôïi gì. Giaû söû nöông töïa theo baät thaày laõnh thoï toâng chæ, neáu cuøng vôùi giaùo ñieån lieãu nghóa töông öng töùc coù theå y cöù thöïc haønh. Coøn neáu töông öng vôùi giaùo ñieån Baát lieãu nghóa, thí nhö truøng ôû trong thaân sö töû aên thòt trong thaân sö töû, chaúng phaûi thieân ma ngoaïi ñaïo maø coù theå phaù dieät Phaät phaùp vaäy”. Baáy giôø coù moät Thieàn khaùch vaøo hoûi: “Caùi naøo laø taâm Phaät?” Quoác sö ñaùp: “Töôøng vaùch ngoùi soûi caùc vaät voâ tình ñeàu laø taâm Phaät”. Thieàn khaùch noùi: “So vôùi kinh raát traùi ngöôïc vaäy. Trong kinh noùi: Lìa töôøng vaùch ngoùi soûi caùc vaät voâ tình thì goïi ñoù laø taùnh Phaät”. Nay noùi heát thaûy vaät voâ tình ñeàu laø taâm Phaät. Khoâng bieát taâm ñoù cuøng vôùi taùnh laø ñoàng daïng hay khaùc bieät?” Quoác sö baûo: “Ngöôøi meâ töùc khaùc bieät, ngöôøi ngoä töùc khoâng khaùc bieät”. Thieàn khaùch noùi: “So vôùi kinh laïi coøn choáng traùi vaäy. Kinh noùi: “Naøy thieän nam! Taâm chaúng phaûi taùnh Phaät. Taùnh Phaät laø thöôøng, taâm laø voâ thöôøng”. Nay noùi chaúng khaùc bieät, khoâng bieát yù nhö theá naøo?” Quoác

sö baûo: “OÂng töï y theo ngöõ maø chaúng y theo nghóa. Thí nhö thaùng laïnh nöôùc ñoùng thaønh baêng, ñeán luùc noùng aám, baêng tan thaønh nöôùc. Chuùng sanh luùc meâ buoäc taùnh thaønh taâm, luùc ngoä môû taâm thaønh taùnh. OÂng ñònh chaáp caùc vaät voâ tình chaúng phaûi taâm, thì trong kinh khoâng neân noùi ba coõi chæ taâm. Neân trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Neân quaùn taùnh phaùp giôùi, thaûy ñeàu do taâm taïo”. Nay thöû hoûi oâng: Caùc vaät voâ tình laø ôû trong ba coõi hay ngoaøi ba coõi? Noùi laø taâm hay chaúng phaûi taâm? Neáu chaúng phaûi taâm, thì kinh khoâng neân noùi ba coõi chæ taâm. Neáu noù laø taâm, thì laïi khoâng neân noùi laø khoâng taùnh. OÂng töï traùi vôùi kinh, chaúng phaûi toâi traùi vaäy”.

Thieàn sö Ñaïi Nghóa ôû Nga hoà, nhaân coù saéc chieáu môøi vaøo noäi, beøn hoûi chö vò Ñaïi ñöùc ôû kinh ñoâ raèng: “Chö Ñaïi ñöùc! Laáy gì laøm ñaïo?” Coù vò ñaùp raèng: “Duøng thaáy bieát laøm ñaïo”. Thieàn sö baûo: “Trong kinh Duy-ma noùi: “Phaùp lìa thaáy nghe hay bieát” thì sao laïi duøng thaáy bieát laøm ñaïo?” Coù vò khaùc traû lôøi: “Duøng khoâng phaân bieät laøm ñaïo.” Thieàn sö baûo: “Trong kinh noùi: “Kheùo hay phaân bieät töôùng cuûa caùc phaùp, ñoái vôùi Ñeä nhaát nghóa maø khoâng lay ñoäng”. Côù sao noùi duøng khoâng phaân bieät laøm ñaïo?” Laïi, gaëp Hoaøng ñeá hoûi: “Theá naøo laø Phaät taùnh?” Thieàn sö ñaùp: “Chaúng lìa ñieàu hoûi cuûa beä haï”. Do ñoù, hoaëc laø chæ thaúng minh taâm, hoaëc laø phaù chaáp vaøo ñaïo, duøng bieän taøi voâ phöông, döùt boû chaáp nhaát ñònh, vaän trí tueä khoâng ñaéc, khuaát nhieáp taâm coù löôïng.

Thieàn sö Baûn Tònh ôû nuùi Tö khoâng noùi cuøng chö vò Ñaïi ñöùc ôû choán kinh ñoâ raèng: “Chö vò chôù chaáp taâm. Taâm ñoù ñeàu nhaân tieàn traàn maø coù, nhö aûnh töôïng trong göông, khoâng thöïc theå khaû ñaéc. Neáu ngöôøi chaáp thaät coù, thì maát baûn nguyeân, thöôøng khoâng töï taùnh. Kinh Vieân Giaùc noùi: “Voïng nhaän töù ñaïi laøm töôùng töï thaân, saùu traàn duyeân aûnh laøm töôùng töï taâm”. Kinh Laêng-giaø noùi: “Chaúng roõ taâm vaø duyeân thì sanh hai thöù voïng töôûng. Roõ taâm vaø caûnh giôùi thì voïng töôûng chaúng sanh”. Kinh Duy-ma noùi: “Phaùp chaúng phaûi thaáy nghe hay bieát”. Taïm daãn ba kinh ñeå chöùng minh chaân thaät.

Ñaïi sö Trang Nghieâm ôû döôùi chuøa Nguõ Toå, suoát moät ñôøi chæ daïy ñoà chuùng, chæ neâu cöû boán caâu keä cuoái baøi tuïng taùn Phaät cuûa tröôûng giaû Baûo Tích ôû trong kinh Duy-ma raèng:

*“Chaúng ñaém theá gian nhö hoa sen, Thöôøng kheùo vaøo nôi haïnh khoâng tòch, Thaáu ñaït phaùp töôùng khoâng quaùi ngaïi, Kính laïy nhö khoâng khoâng choã nöông”.*

Coù ngöôøi hoïc hoûi raèng: “Ñoù laø lôøi Phaät, muoán ñöôïc nghe lôøi Hoøa thöôïng töï noùi”. Ñaïi sö baûo: “Lôøi Phaät töùc laø lôøi ta, ta noùi töùc laø Phaät

noùi”.

Cho neân Sô toå Boà-ñeà Ñaït-ma töø Taây vöùc ñeán khai saùng thöïc haønh

Thieàn ñaïo, muoán truyeàn taâm aán, phaûi möôïn kinh Phaät, duøng kinh Laêng- giaø laøm chöùng minh. Bieát choã töï cuûa giaùo moân, beøn ñöôïc ngöôøi ngoaøi chaám döùt phæ baùng, ngöôøi trong taäp hoïc nhaän laõnh, noái doõi Toå höng thaïnh, huyeàn phong toûa khaép. Do ñoù ngöôøi sô taâm hoïc ñaïo, tröôùc khi töï tænh phaùt, neáu chaúng phaûi chaùnh toâng Thaùnh giaùo, thì nöông caäy vaøo ñaâu ñeå tu haønh taán ñaïo? Giaû söû chaúng töï sanh voïng kieán, cuõng laø gaëp phaûi thaày taø. Neân noùi: “Maét ta voán chaùnh, nhaân thaày neân taø”. ÔÛ Taây Thieân coù chín möôi saùu thöù chaáp kieán, ñeàu thuoäc loaïi ñoù. Neân bieát goã chaúng coù daây möïc thì ø khoâng thaúng, lyù chaúng phaûi giaùo thì khoâng vieân. Nhö treân löôïc neâu daãn vaøi ba ñieåm ñeàu laø Ñaïi thieän tri thöùc, Toâng sö ngoaøi vaät, laân roøng cuûa vöôøn Thieàn göông ruøa cuûa Toå moân, baøy moät giaùo maø gioù thoåi saám cuoán, duoãi moät lôøi maø nuùi ñoå bieån khoâ. Caùc baäc Ñeá vöông thaân gaàn toân xöng thaày, töø trieàu ñình ñeán thoân daõ moïi ngöôøi thaûy quy maïng. Tuøng laâm laáy laøm khuoân pheùp, haäu hoïc baåm thöøa troïn chaúng theo töø loøng ngöïc traùi lôøi Phaät noùi. Phaøm coù giaûi thích nghi döùt nguïy, hieån taùnh minh toâng, khoâng gì chaúng moãi moãi roäng daãn kinh vaên, baøy ñuû yù Phaät, do ñoù maõi truyeàn ñôøi sau noái doõi chaúng rôi laïc gia phong. Neáu khoâng nhö vaäy, sao ñöôïc ñeán nay tieáp noái keá thöøa höng thaïnh. Phaùp löïc nhö theá, chöùng nghieäm chaúng phaûi hö doái. Laïi neáu muoán nghieân cöùu Phaät thöøa, môû tìm kho baùu, moãi moãi phaûi tieâu veà töï mình, lôøi lôøi khieán ngaàm hôïp chaân taâm. Chæ chôù chaáp vaên treân nghóa, tuøy lôøi sanh thaáy, cöù phaûi tham cöùu yeáu chæ döôùi thuyeân giaûi, kheá hoäi Baûn toâng, thì trí voâ sö hieän tieàn, ñaïo thieân chaân khoâng môø toái. Nhö kinh Hoa Nghieâm noùi: “Bieát heát thaûy phaùp töùc töï taùnh cuûa taâm, thaønh töïu tueä thaân chaúng do ñaâu khaùc toû ngoä”. Neân bieát giaùo coù söùc trôï ñaïo, haøng sô taâm sao coù theå taïm queân, tinh teá roõ raøng phaùp lôïi voâ bieân. Ñoù laø söu taàm neâu cöû toùm löôïc. Vaû laïi, phaøm luaän veà Toâng chæ chæ hôïp Ñoán cô, nhö maët nhaät vöøa loù daïng soi chieáu nuùi cao, ngöïa gioûi thaáy boùng roi. Do ñoù, Hoøa thöôïng Ñôn Haø noùi: “Cuøng gaëp chaúng neâu ra, khôûi yù beøn bieát coù”. Nhö nay Toâng Kính coøn chaúng ñôïi khôûi yù beøn töï bieát coù. Neân kinh Thuû Laêng- nghieâm noùi: “Vieân minh roõ bieát chaúng nhaân taâm nghó. Döông maøy ñoäng maét sôùm ñaõ ngaên khaép”. Nhö Tieân ñöùc coù lôøi tuïng raèng:

*“Beøn laø do boäi caâu*

*Ñoäng maét töùc sai traùi, Neáu hoûi yù Taøo kheâ,*

*Chaúng laïi ñôïi nhöôùng maøy”.*

Nay vì ngöôøi vui thích Phaät thöøa thaät chöa tieán cöû, möôïn duøng Toâng Kính giuùp hieån baøy chaân taâm, tuy treo vaên ngoân dieäu chæ taïi ñaây, phuï gom trung haï ñuû caû caùc cô, chæ maëc tình ngay töï thaân ngöôøi ñoù moãi ñeàu giuùp töï lôïi. Traêm soâng tuy thaám ñöôïm, naøo ngaïi bieån lôùn roäng ngaäm chöùa, Nguõ nhaïc töï cao, chaúng ngaïi thaùi döông chieáu khaép, caên cô chaúng baèng, laïc duïc chaúng ñoàng, ôû nôi boán cöûa vaøo tuy khaùc, taïi moät caùi thaáy thaät thôøi gian khoâng bieät. Nhö baét ñöôïc chim laø ôû nôi moät maét cuûa löôùi, chaúng theå duøng moät maét laøm löôùi. vieäc trò nöôùc ø laø coâng cuûa moät ngöôøi khoâng theå duøng moät ngöôøi laøm nöôùc nhaø ñöôïc. Nhö luaän Noäi Ñöùc noùi: “Phaøm, moät gioït nöôùc khoâng theå duøng hoøa laøm canh, moät caây goã khoâng theå döïng neân nhaø, moät chieác aùo khoâng theå vöøa caùc thaân hình, moät loaïi thuoác khoâng theå trò caùc beänh khaùc nhau, moät saéc maøu khoâng theå laøm neân vaên veû ñeïp, moät tieáng khoâng theå haøi hoøa caàm saéc, moät lôøi khoâng theå khuyeân caùc thieän, moät giôùi khoâng theå ngaên nhieàu loãi”. Sao ñöôïc laáy laøm quaùi laï caùi khaùc Ñoán tieäm, khieán phaùp moân chæ chuyeân nhaát? Neân noùi: “Nhö khi vì moät ngöôøi, luùc chuùng ñoâng cuõng vaäy, nhö luùc vì chuùng ñoâng luùc moät ngöôøi cuõng vaäy”. Ñaâu ñoàng phaøm tình keùm hieåu maø sanh nhaän bieát haïn cuïc. Phaùp moân roäng lôùn voâ ngaïi cuûa ta ñaây, nhö hö khoâng chaúng hình töôùng ñaâu ngaïi caùc töôùng phaùt huy, töï nhö phaùp taùnh khoâng thaân, chaúng ngaïi caùc thaân choùng hieän, phaûi duøng nghóa saùu töôùng goàm nhieáp, caùc kieán chaáp ñoaïn thöôøng môùi tieâu, duøng möôøi huyeàn moân dung thoâng caùc tình laáy boû môùi tuyeät. Laïi nöõa, neáu ñöôïc nghe moät hieåu ngaøn ngoä ñöôïc Ñaïi toång trì, do ñoù luoáng möôïn khoâng nhoïc giaûi thích. Thuyeàn beø vì ñöa ngöôøi qua beán meâ, Ñaïo sö nhaân daãn keû maát loái, phaøm then choát taát caû ngoân thuyeân neâu baøy ôû Vieân toâng ñeàu laø chöa roõ taùnh vaên töï, xa lìa töùc laø giaûi thoaùt, meâ môø taùnh chaân thaät cuûa caùc phaùp höôùng taâm beân ngoaøi chaáp thuû phaùp ,maø khôûi chaáp vaên töï, nay laïi ñem vaên töï ñoái trò chæ baøy chaân thaät ñoù. Neáu ngoä baûn nguyeân cuûa caùc phaùp töùc khoâng thaáy coù vaên töï vaø caû maûy loâng phaùt hieän, môùi bieát taát caû caùc phaùp töùc töï taùnh cuûa taâm, thì caûnh trí dung thoâng, saéc khoâng ñeàu heát, ngay ñoù thaân chöùng ngaèn meù vieân minh, luùc vaøo moät phaùp bình ñaúng ñoù laïi coù phaùp naøo laø giaùo maø coù theå lìa? Phaùp naøo laø Toå maø coù theå troïng? Phaùp naøo laø Ñoán maø coù theå thuû? Phaùp naøo laø Tieäm maø coù theå quaáy? Thì bieát ñeàu laø thöùc taâm trôû ngöôïc sanh giaêng phaân bieät. Do ñoù, Phaät Toå kheùo duøng phöông tieän kín baøy quyeàn moân, roäng ñuû giaùo thöøa phöông tieän hôïp hieåu môùi ñöôïc kieán taùnh. Ngay ñoù khoâng taâm, thì thuoác beänh ñeàu tieâu, giaùo quaùn ñeàu döùt. Nhö kinh Laêng-giaø coù keä tuïng raèng:

*“Caùc trôøi vaø Phaïm thöøa,*

*Thanh vaên, Duyeân giaùc thöøa, Chö Phaät Nhö Lai thöøa,*

*Ta noùi caùc thöøa ñoù. Cho ñeán coù taâm chuyeån,*

*Caùc thöøa chaúng cöùu caùnh, Neáu taâm kia dieät heát, Khoâng thöøa vaø thöøa ñoù.*

*Khoâng coù thöøa kieán laäp, Ta noùi laø Nhaát thöøa,*

*Vì daãn daét chuùng sanh, Phaân bieät noùi caùc thöøa.”*

Neân caùc baäc Tieân ñöùc noùi:

*“Moät maøng che ôû maét, Ngaøn hoa loaïn giöõa khoâng, Moät voïng khôûi taïi taâm,*

*Coù haèng sa sanh dieät”. Maøng tröø hoa heát, Voïng dieät chöùng chaân, Beänh laønh thuoác boû, Baêng tan taïi nöôùc.*

*Thaàn ñoùn cöûu chuyeån, Chaám saét thaønh vaøng, Moät lôøi chí lyù,*

*Chuyeån phaøm thaønh Thaùnh. Taâm cuoàng chaúng döùt,*

*Döùt töùc Boà-ñeà,*

*Göông saïch taâm saùng, Xöa nay laø Phaät.*

# CHÖÔNG II: HOÛI ÑAÙP

Hoûi: Nhö ñieåm neâu treân ñaõ bieát ñaïi yù, sao laïi phaûi môû roäng giaûi thích phaàn sau?

Ñaùp: Baäc thöôïng caên lôïi trí taäp khí ñôøi tröôùc laøm sanh ra tri kieán. Môùi xem moät chöõ Toâng cuûa ñeà muïc ñaõ toaøn vaøo trong bieån trí Phaät, vónh vieãn döùt tröø maûy may nghi ngôø, choùng toû yeáu chæ lôùn, thì moät lôøi khoâng gì chaúng löôïc heát, nhieáp ñoù khoâng coù soùt thöøa. Neáu xem ngay ñeán troïn traêm quyeån cho ñeán voâ soá nghóa thuù, Baûo taïng ôû Long cung, kim vaên ôû Thöùu laõnh, thì khaùc thuyeát maø khoâng ñöôøng. Buoâng ñoù khaép cuøng phaùp

giôùi, vì tröôùc löôïc sau roäng chæ laø nhaát taâm, goác cuoán ngoïn buoâng ñeàu ñoàng moät ngaèn meù, troïn khoâng coù yeáu chæ khaùc coù caùch bieät toâng tröôùc, ñeàu goïi laø meâ tình voïng khôûi laáy boû, chæ thaáy vaên töï giaáy möïc, gheùt saùch vôû nhieàu, chæ chaáp vaéng laëng khoâng ngoân töø noùi naêng, möøng cho laø löôïc yeáu, ñeàu laø meâ taâm theo caûnh, traùi giaùc hôïp traàn, chaúng taän cuøng baûn nguyeân cuûa ñoäng tónh, chaúng thaáu ñaït choã khôûi cuûa moät nhieàu, leäch sanh caùi thaáy ham cuoäc chæ sôï nghe nhieàu. Nhö nhieáp sôï phaùp khoâng cuûa haøng Tieåu thöøa, tôï söï caên vaën caùc thieän cuûa ma Ba-tuaàn, vì khoâng thaáu ñaït taùnh chaân thaät cuûa caùc phaùp, neân tuøy caùc töôùng chuyeån rôi laïc vaøo Höõu voâ, nhö kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Neáu ngöôøi nghe noùi moät chöõ moät caâu Ñaïi Nieát-baøn, chaúng laøm töôùng chöõ, chaúng chaáp töôùng caâu, chaúng chaáp töôùng nghe, chaúng chaáp töôùng Phaät, chaúng chaáp töôùng noùi. Nghóa nhö vaäy goïi laø töôùng cuûa khoâng töôùng”. Giaûi thích raèng: Neáu noùi töùc vaên töï khoâng töôùng laø Thöôøng kieán, neáu noùi lìa vaên töï khoâng töôùng laø Ñoaïn kieán, laïi nhö chaáp coù töôùng töôùng cuõng laø Thöôøng kieán, neáu chaáp khoâng töôùng töôùng cuõng laø Ñoaïn kieán. Chæ maát caùc thöù töùc, lìa, ñoaïn, thöôøng, töù cuù, baùch phi heát thaûy caùc kieán, yeáu chæ ñoù töï hieän, ngay luùc ñích thaân hieän vaøo Toâng Kính, coù lôøi vaên ,trí bieát naøo coù theå giaûi thích neâu baøi? Do ñoù, caùc baäc Tieân ñöùc noùi: “Neáu tìm kinh roõ taùnh chaân nhö khoâng theå nghe. Neáu tìm phaùp ôû chaân nuùi Keâ tuùc thì hoûi Ca-dieáp. Ñaïi só gìn giöõ phaùp y ôû nuùi ñoù, voâ tình chaúng caàn caàu chuyeân giaùp ñoù thì ñaâu coù theå vaän taâm thaáy nghe hay bieát ñeå giaûi vaên töï caâu nghóa. Neáu ngöôøi minh toâng ñaït taùnh tuy roäng môû tìm coøn chaúng thaáy töôùng cuûa moät chöõ, troïn chaúng laøm giaûi cuûa ngoân thuyeân. Vì ngöôøi meâ taâm laøm vaät, sanh kieán chaáp cuûa giaáy möïc ñoù vaäy. Neân trong “Tín taâm minh” noùi: “Saùu traàn chaúng aùc, laïi ñoàng Chaùnh giaùc, ngöôøi trí khoâng laøm, keû ngu töï buoäc”. Thaáu ñaït nhö vaäy thì saùu traàn ñeàu laø chaân toâng, muoân phaùp khoâng gì chaúng laø lyù dieäu Sao haïn cuïc, eách ngoài ñaùy gieáng maø meâ ñoái vôùi ñaïi chæ ö? Ñaâu bieát caûnh giôùi roäng lôùn cuûa chö Phaät laø moân taùc duïng cuûa Boà-taùt. Do ñoù Long vöông ôû bieån lôùn ñaët hoûi möôøi ngaøn caâu, Ñöùc Phaät Thích-ca vaên môû taùm vaïn moân an uûi chuùng sanh. Boà-taùt Phoå Tueä baøy hai traêm ñieàu nghi. Ñaïi só Phoå Hieàn ñaùp bieän giaûi hai ngaøn nhaïo thuyeát. Nhö phaùp moân trong chöông Phoå Nhaõn trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Giaû söû coù ngöôøi duøng löôïng möïc nhö bieån lôùn, ñoáng buùt nhö nuùi Tu-di bieân ghi moät moân trong moät phaåm, moät phaùp trong moät moân, moät nghóa trong moät phaùp, moät caâu trong moät nghóa cuûa phaùp moân Phoå Nhaõn coøn chaúng ñöôïc phaàn ít huoáng gì coù theå heát caû”. Laïi nhö trong kinh Ñaïi Nieát-baøn, Phaät daïy: “Heát thaûy caùc phaùp Ta ñaõ roõ bieát, nhö nhaân maët ñaát

sanh ra caùc thöù coû caây v.v…. Coøn caùc thöù ñeàu vì chuùng sanh maø giaûng noùi thì nhö naém laù trong loøng baøn tay”. Chæ nhö giaùo phaùp Phaät ñaõ giaûng thuyeát ñaày caû Long cung, Boà-taùt Long Thoï taïm xem coù moät traêm- laïc xoa xuaát hieän ôû nhaân gian, ôû Taây Thieân coøn traêm phaàn chöa kòp moät, phieân dòch ñeán trung hoa, neân chaúng ñuû noùi, huoáng gì phaùp chöa thuyeát ö? Ñoù laø voâ taän dieäu chæ, chaúng phaûi choã haøng trí caïn bieát ñöôïc. Taùnh khôûi phaùp moân, sao haøng giaûi keùm coù theå troâng xem. Chim yeán chim seû sao löôøng noãi chí chim hoàng hoäc, eách ôû ñaùy gieáng sao bieát saâu thaúm cuûa bieån caû. Nhö sö töû roáng keâu, choàn ñaâu laøm ñöôïc, nhö höông töôïng mang vaùc, löøa khoâng theå hôn, nhö vaät baùu cuûa Tyø-sa-moân, keû baàn khoå sao saùnh baèng, nhö kim sí ñieåu bay caùc loaøi chim khaùc sao coù theå kòp? Chæ y theo tình maø khôûi kieán, chæ ñuoåi theo vaät maø yù ñoåi thay, hoaëc noùi coù maø chaúng can thieäp ñeán khoâng, hoaëc noùi khoâng maø chaúng goàm coù, hoaëc baøn noùi sô löôïc laøm moät cuûa nhieàu ngoaøi, hoaëc laäp roäng lôùn laøm nhieàu cuûa moät ngoaøi, hoaëc lìa im laëng maø chaáp noùi naêng ngoân töø, hoaëc lìa ngoân töø noùi naêng maø caàu im laëng. Hoaëc y cöù lyù ôû ngoaøi söï, hoaëc ñaém tröôùc söï ôû ngoaøi lyù, raát khoâng theå toû ngoä vieân toâng töï taïi ñaây. Dieãn baøy roäng chaúng phaûi nhieàu, ñoù laø nhieàu cuûa trong moät, neâu baøy löôïc chaúng phaûi moät, ñoù laø moät cuûa trong nhieàu, ñaøm noùi khoâng chaúng ñoaïn ñoù töùc laø khoâng cuûa höõu, luaän höõu chaúng thöôøng, töùc laø höõu cuûa khoâng. Hoaëc coù noùi cuõng ñöôïc, ñoù töùc laø noùi naêng trong töùc im laëng, hoaëc khoâng noùi cuõng ñöôïc, im laëng trong töùc noùi naêng, hoaëc lyù söï töông töùc cuõng ñöôïc, lyùñoù laø cuûa lyù thaønh söï, ñoù laø söï hieån lyù. Hoaëc lyù lyù töông töùc cuõng ñöôïc, vì moät nhö khoâng hai nhö chaân taùnh thöôøng dung hoäi. Hoaëc söï söï töông töùc cuõng ñöôïc, ñoù laø söï cuûa toaøn lyù, moãi moät voâ ngaïi. Hoaëc lyù söï chaúng töùc cuõng ñöôïc, vì lyù cuûa toaøn söï chaúng phaûi söï sôû y chaúng phaûi naêng y do khoâng aån chaân ñeá, vì söï cuûa toaøn lyù chaúng phaûi lyù naêng y do chaúng phaûi sôû y khoâng hoaïi tuïc ñeá. Ñoù thì coøn heát trong moät ngaèn meù, aån hieän ñoàng thôøi. Nhö xieån döông phaùp moân cuûa Phoå Nhaõn ñeàu laø nghóa cuûa trong lyù, tôï nhö buoâng ñaïi thieän quyeån kinh, chaúng phaûi neâu vaên ôû ngoaøi taâm. Neân trong kinh noùi: “Moät phaùp hay sanh voâ löôïng nghóa”. Chaúng phaûi choã Thanh vaên, Duyeân giaùc bieát ñöôïc, chaúng ñoàng vôùi thuyeân ñaûn khoâng, ñôn ñieäu vaø kieán quyeát ñònh, thieän khoâ. Nay dieäu chæ voâ taän naøy neâu moät phaùp maø quyeán thuoäc theo sanh, taùnh toâng vieân maõn cöû moät moân maø caùc moân ñeàu hoïp laïi. Chaúng phaûi thuaàn, chaúng phaûi taïp, chaúng phaûi moät chaúng phaûi nhieàu, nhö naêm vò cuøng hoøa trong canh, caùc luïa taïp thaønh saéc maøu ñoù, caùc vaät baùu thaønh kho taøng ñoù, traêm thöù thuoác thaønh vieân ñoù, beân caïnh phoâ baøy dung thoâng nghóa vò khaép ñuû, tìm vi

choïn dieäu ñeàu trong Toâng Kính, y baùo chaùnh baùo laãn loän dung hoøa nhaân quaû voâ ngaïi, nhaân phaùp khoâng hai, tröôùc sau ñoàng thôøi. Phaøm, cöû moät moân ñeàu hay vieân nhieáp voâ taän phaùp giôùi, chaúng phaûi trong chaúng phaûi ngoaøi, chaúng phaûi nhieàu chaúng phaûi moät, buoâng ñoù thì giaãm vaøo lôùp lôùp, cuoän ñoù thì chaân moân tòch tòch. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm, trong toøa sö töû trang nghieâm ñuû ôû trong, moãi toøa xuaát hieän moät theá giôùi Phaät, coù voâ soá thaân Boà-taùt ,vaân taäp, ñoù laø y baùo chaùnh baùo nhaân phaùp voâ ngaïi. Laïi nhö giöõa khoaûng chaëng maøy Ñöùc Phaät phaùt ra aâm thanh thuø thaéng ngang baèng theá giôùi Phaät coù voâ soá Boà-taùt. ñoù laø nhaân quaû tröôùc sau voâ ngaïi, cho ñeán coõi nöôùc nhö vi traàn, moãi moãi ñaày ñuû voâ bieân trí ñöùc,loã chaân loâng vaø thaân phaàn moãi moãi dung nhieáp phaùp moân roäng lôùn, côù sao lyø laï khoù nghó nhö vaäy? Bôûi nhaát taâm dung töùc neân vaäy. Laáy ñieåm coát yeáu maø noùi ñoù, chæ heát thaûy voâ bieân Phaät söï sai bieät ñeàu chaúng lìa voâ töôùng chaân taâm maø coù. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng raèng:

*“Phaät truù chaân phaùp taùnh thaäm thaâm, Vaéng laëng khoâng töôùng ñoàng hö khoâng, Nhöng ôû trong thaät nghóa ñeä nhaát,*

*Baøy hieän caùc thöù vieäc thöïc haønh. Caùc vieäc laøm vì lôïi ích quaàn sanh, Ñeàu nöông phaùp taùnh maø ñöôïc coù, Töôùng vaø voâ töôùng khoâng sai bieät, Vaøo trong cöùu caùnh ñeàu voâ töôùng”.*

Laïi nöõa, luaän Nhieáp Ñaïi thöøa coù keä tuïng raèng:

*”Ngay caùc Tam-ma-ñòa, Ñaïi sö noùi laø taâm,*

*Vì do taâm veõ vôøi,*

*Nhö caùc söï nghieäp”ñaõ laøm*

Neân bieát vieäc laøm cuûa phaøm hay Thaùnh, chaân hay tuïc duyeân sanh, ngay trong moät nieäm taâm sanh khôûi trong saùt-na, töùc ñaày ñuû saùu nghóa cuûa ba taùnh vaø ba voâ taùnh. Nghóa laø taâm cuûa trong moät nieäm laø phaùp duyeân khôûi, laø y tha khôûi, tình chaáp coù thaät töùc laø theå cuûa bieán keá sôû chaáp, voán khoâng tòch töùc laø vieân thaønh, töùc y cöù ba taùnh giaûng noùi ba voâ taùnh neân saùu nghóa ñaày ñuû vaäy. Neáu moät nieäm taâm khôûi ñaày ñuû saùu nghóa ñoù töùc ñaày ñuû heát thaûy phaùp. Vì taát caû muoân phaùp chaân hay tuïc ñeàu khoâng vöôït ngoaøi ba taùnh vaø ba voâ taùnh. Trong luaän Phaùp Taùnh noùi: “Phaøm taïi khôûi dieät ñeàu chaúng phaûi taùnh,vì khôûi taùnh khoâng khôûi neân tuy khôûi maø chaúng thöôøng, dieät khoâng taùnh dieät, tuy dieät maø chaúng ñoaïn. Neáu ñoù coù taùnh thì vuøi laáp nôi löôùi cuûa töù kieán”. Laïi noùi: “Taàm

töôùng ñeå suy taùnh, thaáy voâ taùnh cuûa caùc phaùp, taàm taùnh ñeå caàu töôùng, thaáy voâ töôùng cuûa caùc phaùp. Do ñoù, taùnh töôùng hoã töông suy taàm thaûy ñeàu voâ taùnh. Do ñoù, neáu chaáp coù taùnh thì rôi laïc röøng taø cuûa töù kieán, neáu roõ taùnh khoâng quy veà chaùnh ñaïo cuûa nhaát taâm”. Neân trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Töï vaøo saâu phaùp chaân thaät khoâng töï taùnh, cuõng khieán keû khaùc vaøo khoâng töï taùnh chaân thaät. Taâm ñoù ñöôïc an oån”, duøng dieäu ñaït ñoù môùi vaøo toâng ñaây, thì moãi moãi vaät ñeàu ngaàm chaân, moãi moãi ngoân töø ñeàu kheá hôïp yeáu chæ. Neáu chöa xaùc thöïc chaúng phaùt vieân cô, noùi ñoù thì traùi vôùi toâng, im ñoù thì khieán maát haún, ñaâu coù theå duøng boán cuù maø chaáp thuû choã bieát cuûa saùu tình ö? Chæ Toå giaùo ñeàu thí ñònh tueä song chieáu, töï lôïi lôïi tha thì khoâng loãi vaäy. Giaû söû coù chaáp chaët mình hieåu, khoâng tin lôøi Phaät, khôûi töï chöôùng taâm, tuyeät ñöôøng hoïc khaùc. Nay coù möôøi caâu hoûi ñeå ñònh veà kyõ cöông laïi ñöôïc roõ raøng kieán taùnh, nhö ban ngaøy troâng thaáy saéc, tôï Vaên-thuø v.v… chaêng? Laïi gaëp duyeân ñoái caûnh thaáy saéc nghe tieáng, giôû chaân ñaët chaân môû maét nhaém maét ñeàu ñöôïc minh toâng, cuøng ñaïo töông öng chaêng? Laïi xem thaáy giaùo ñieån moät ñôøi Ñöùc Phaät giaûng noùi vaø ngoân cuù cuûa chö Toå sö töø xöa tröôùc, nghe saâu chaúng khieáp sôï, ñeàu ñöôïc chaéc thaät roõ raøng khoâng nghi ngôø chaêng? Laïi nhaân sai bieät hoûi naïn caùc thöù caät vaán nhoû nhieäm coù theå ñaày ñuû boán bieän, ñeàu döùt taâm nghi ngôø khaùc chaêng? Laïi ôû trong taát caû thôøi taát caû choã, trí chieáu khoâng ngöng treä, nieäm nieäm vieân thoâng, khoâng thaáy moät phaùp coù theå laøm chöôùng ngaïi, chöa töøng trong moät saùt-na taïm khieán giaùn ñoaïn chaêng? Laïi ñoái vôùi heát thaûy caûnh giôùi thuaän nghòch toát xaáu ngay luùc hieän tieàn chaúng bò giaùn caùch heát thaûy thöùc ñöôïc phaù chaêng? Laïi ñoái vôùi Baùch phaùp minh moân trong taâm vaø caûnh, moãi moãi ñöôïc thaáy theå taùnh vi teá nôi caên nguyeân khôûi, chaúng bò choã sanh töû caên traàn laøm hoaëc loaïn chaêng? Laïi ñoái vôùi trong boán oai nghi ñi ñöùng naèm ngoài, cung kính vaân ñaùp ñoái maëc aùo aên côm laøm vieäc, luùc haønh xöû moãi moãi ñeàu laøm, ñöôïc chaân thaät chaêng? Laïi nghe noùi coù Phaät khoâng Phaät, coù chuùng sanh khoâng chuùng sanh, hoaëc taùn thaùn hoaëc huûy hoaïi, hoaëc phaûi hoaëc quaáy, coù ñöôïc nhaát taâm baát ñoäng chaêng? Laïi nghe trí sai bieät ñeàu hay hieåu roõ, taùnh töôùng ñeàu thoâng, lyù söï khoâng ngöng treä, khoâng coù moät phaùp chaúng soi xeùt caên nguyeân ñoù, cho ñeán ngaøn Thaùnh xuaát hieän nôi ñôøi, coù ñöôïc khoâng nghi ngôø chaêng? Neáu thaät chöa ñöôïc coâng nhö vaäy, thì khoâng ñöôïckhôûi taâm khi doâi quaù ñoä , sanh yù töï bieát ñuû. caàn phaûi roäng môû chí giaùo, thoâng hoûi caùc baäc tieân tri, thaáu trieät caên nguyeân töï taùnh Phaät Toå, ñaït ñeán choã tuyeät hoïc khoâng nghi ngôø. Luùc ñoù môùi coù theå thoâi hoïc, heát döùt taâm daïo chôi. Hoaëc töï phaân bieät thì Thieàn quaùn töông öng, hoaëc vì ngöôøi khaùc

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 1 495

thì phöông tieän chæ baøy. Neáu chaúng theå tham taàm khaép phaùp giôùi, roäng nghieân cöùu caùc kinh, chæ xem kyõ trong Toâng Kính, töï nhieân ñöôïc vaøo, ñoù laø coát yeáu cuûa caùc phaùp, laø cöûa ñeán ñaïo, nhö giöõ meï ñeå bieát con, ñöôïc goác maø bieát ngoïn, giôû löôùi maø loã loã ñeàu ngay keùo aùo maø sôïi sôïi ñeàu laïi. Laïi nhö duøng gaân sö töû laøm daây ñaøn, moät khi ñaùnh troåi aâm thanh thì heát thaûy caùc daây ñaøn khaùc ñeàu ñöùt hö. Söùc cuûa Toâng Kính ñaây cuõng laïi nhö vaäy. Neâu ñoù maø muoân loaïi ngaàm saùng, hieån baøy ñoù maø caùc moân heát veát tích. Duøng moät taéc ñoù thì phaù caû ngaøn ñöôøng, ñaâu caàn khoå cöïc traûi qua beán aûi rieâng sanh ñöôøng gaäp gheành? Do ñoù, Hoøa thöôïng Chí coâng coù lôøi ca raèng:

*“Saùu giaëc hoøa quang ñoàng traàn, Khoâng söùc ñaïi naïn xoâ ñaåy, Trong phaùt giaûi khoâng voâ töôùng, Söùc Ñaïi thöøa coù theå laät laïi”.*

Chæ taïi luùc cao xeùt ñöôïc yeáu chæ, môùi coù theå nghieäm vaên ñoù cöùu caùnh chaân thaät.