ĐẠI THỪA CHỈ QUÁN PHÁP MÔN

**QUYỂN 1**

Laø Khuùc Thoï Taâm Yeáu cuûa Thieàn sö Nam Nhaïc Tö Ñaïi.

Coù ngöôøi hoûi Sa-moân raèng: Baåm taùnh tö chaát nhôø tu maø khaùc, chæ do thôï kheùo chaïm khaéc, maø thaønh vaät chaúng phaûi moät. Ta nghe Ñaïi ñöùc thoâng suoát lyù roát raùo soi roõ toâng maàu nhieäm roäng lôùn neân vì khuyeân tu maø mong ñöôïc nghe chaùnh phaùp. Sa-moân noùi: Toâi thuôû nhoû tuy ñaõ nhieãm Ñaïo phong nhöng ít duøng Ñaïo vò, chæ laø keû haï ngu khoù daïy, haønh lyù chöa ñuû. Nay Nhuïc Töû hoûi thì bieát gì maø noùi. Ngöôøi aáy noùi: Cuùi mong Ñaïi ñöùc khoâng naøi nhoïc meät maø noùi cho nghe phaùp haïnh Ñaïi thöøa, xin kính troïng vaâng laøm, chaúng daùm queân maát. Sa-moân baûo: Laønh thay Phaät töû, neáu phaùt taâm Voâ thöôïng thích nghe phaùp haïnh Ñaïi thöøa, nay oâng ñaõ vöôït boû caûnh giôùi Nhò thöøa huoáng laø muoán nghe ñeå thöïc haønh ö? Song tuy phaùt taâm toát maø muïc ñích laø thöïc haønh thì noùi thaønh ñöùc. chæ vì phaùp laøm coù muoân khaùc maø vaøo ñaïo chaúng phaûi moät. Nay laïi y theo kinh luaän noùi löôïc cho oâng nhge veà hai moân Chæ quaùn cuûa Ñaïi thöøa, oâng nay y theo phaùp naøy coù theå hoaøn thaønh ñöôïc öôùc nguyeän. Ngöôøi aáy noùi: Laønh thay, xin noùi ñeå thoûa maõn yù toâi maø cuõng khieán giuùp cho ngöôøi khaùc xoay vaàn ñöôïc lôïi ích, ñöôïc nhö theá thì truyeàn ñaêng chaúng döùt, baùo aân Ñöùc Phaät.

Sa-moân noùi: Haõy laéng nghe! kheùo theo nhieáp! ta seõ oâng noùi cho nghe. noùi Chæ, laø bieát taát caû caùc phaùp töø xöa ñeán nay, taùnh noù chaúng thaät coù, chaúng sinh chaúng dieät, chæ vì nhaân duyeân luoáng doái neân chaúng thaät coù maø coù, song noù coù phaùp, coù töùc chaúng phaûi coù, chæ laø moät taâm theå khoâng phaân bieät. Ngöôøi quaùn noù laø khieán cho voïng nieäm chaúng löu thoâng, neân goïi laø Chæ. Noùi Quaùn, tuy bieát xöa chaúng sinh nay chaúng dieät, nhöng neáu duøng taâm taùnh duyeân khôûi thì ñeàu laø luoáng doái theá gian cuõng nhö huyeãn moäng, chaúng thaät coù maø coù, neân goïi laø Quaùn.

Ngöôøi aáy noùi: Toâi hieåu bieát yeáu keùm, nghe ñaây chöa theå lieàn ngoä ngay, xin duøng phöông tieän maø chæ baøy. Sa-moân noùi: Vaäy taø maïng seõ phaân bieät roäng cho oâng nghe, cuõng giuùp cho ngöôøi chöa nghe tìm ñoïc

maø ngoä. Töø roäng maø phaân bieät thì trong Chæ quaùn coù naêm phen laäp thaønh: Moät laø noùi y chæ cuûa chæ quaùn; hai laø noùi caûnh giôùi cuûa chæ quaùn; ba laø noùi theå traïng cuûa chæ quaùn; boán laø noùi choã döùt ñöôïc cuûa chæ quaùn; naêm laø noùi taùc duïng cuûa chæ quaùn.

1. Y chæ cuûa chæ quaùn, laïi coù ba: 1- Choã y chæ laø gì; 2- Vì sao phaûi y chæ; 3- Laáy gì ñeå y chæ.

1- Choã y chæ laø gì, töùc y chæ vaøo moät taâm ñeå tu chæ quaùn. Trong ñoù laïi coù ba thöù khaùc nhau: Moät laø caùc teân; hai laø giaûi thích teân nghóa; ba laø noùi veà theå traïng.

1. Neâu caùc teân: Taâm naøy töùc laø taâm töï taùnh thanh tònh, laïi goïi laø chaân nhö, cuõng goïi laø Phaät taùnh, cuõng goïi Phaùp thaân hay Nhö Lai taïng, hay Phaùp giôùi, hay Phaùp taùnh v.v…… caùc teân nhö theá coù voâ löôïng voâ bieân, neân noùi laø caùc teân.
2. Noùi veà danh nghóa. Theá naøo laø taâm töï taùnh thanh tònh? Ñaùp: Taâm naøy töø voâ thæ ñeán nay tuy bò phaùp nhieãm voâ minh che laáp maø taùnh tònh khoâng ñoåi, neân goïi laø Tònh. Vì sao? Vì phaùp nhieãm voâ minh xöa nay lìa taâm. Theá naøo laø lìa, nghóa laø vì theå voâ minh laø khoâng phaùp coù, töùc chaúng thaät coù. Vì chaúng thaät coù neân khoâng theå töông öng vôùi taâm. Neân goïi laø lìa. Ñaõ khoâng coù phaùp nhieãm voâ minh ñeå töông öng, neân goïi laø Taùnh tònh, trong thaät voán giaùc neân goïi laø Taâm, neân goïi laø Töï taùnh thanh tònh taâm.

Theá naøo laø Chaân nhö? Ñaùp: Taát caû caùc phaùp nöông taâm naøy maø coù, laáy taâm laøm theå, höôùng veà caùc phaùp, phaùp ñeàu luoáng doái, coù töùc chaúng thaät coù. Ñoái laïi vôùi phaùp luoáng doái goïi laø Chaân. Laïi caùc phaùp chaúng thaät coù, chæ vì nhaân duyeân luoáng doái maø coù töôùng sinh dieät. Song khi phaùp luoáng doái aáy sinh thì taâm naøy chaúng sinh, khi caùc phaùp dieät thì taâm naøy chaúng dieät. Chaúng sinh neân chaúng theâm, chaúng dieät neân chaúng bôùt, vì chaúng sinh chaúng dieät chaúng taêng chaúng bôùt, neân goïi laø Chaân. Chö Phaät ba ñôøi cho ñeán chuùng sinh ñoàng moät tònh taâm naøy laøm theå. Caùc phaùp phaøm Thaùnh töï coù töôùng laï khaùc nhau, maø chaân taâm naøy khoâng töôùng khoâng khaùc, neân goïi laø Nhö. Laïi chaân nhö, laø vì taát caû phaùp chaân thaät nhö theá, chæ laø möôøi taâm, neân goïi möôøi taâm naøy laø Chaân nhö. Neáu ngoaøi taâm coù phaùp, töùc chaúng phaûi chaân thaät, cuõng chaúng nhö theá, töùc laø töôùng nguïy khaùc. Cho neân luaän Khôûi Tín cheùp: Taát caû caùc phaùp töø xöa ñeán nay lìa töôùng noùi naêng, lìa töôùng danh töï, lìa töôùng taâm duyeân, roát raùo bình ñaúng khoâng coù sai khaùc, chaúng theå phaù hoaïi, chæ laø moät taâm, neân goïi laø Chaân nhö. Vì nghóa naøy neân taâm töï taùnh thanh tònh coøn goïi laø chaân nhö.

Vì sao goïi taâm naøy laø Phaät taùnh? Ñaùp: Phaät laø Giaùc, taùnh goïi laø taâm, vì theå cuûa tònh taâm naøy chaúng phaûi khoâng giaùc neân goïi laø Giaùc taâm. Sao bieát chaân taâm naøy chaúng phaûi khoâng giaùc. Ñaùp: Chaúng giaùc töùc laø Voâ minh truï ñòa. Neáu tònh taâm naøy laø voâ minh thì chuùng sinh thaønh Phaät, khi voâ minh dieät thì seõ khoâng coù chaân taâm. Vì sao? Vì taâm laø voâ minh, ñaõ laø voâ minh töï maát thì tònh taâm töï taïi, cho neân bieát tònh taâm chaúng phaûi khoâng giaùc. Laïi chaúng giaùc dieät roài thì môùi chöùng ñöôïc tònh taâm, neân bieát taâm khoâng phaûi chaúng giaùc. Hoûi: Sao khoâng duøng töï theå laø giaùc goïi ñoù laø giaùc maø duøng chaúng phaûi chaúng giaùc goïi laø Giaùc? Ñaùp: Taâm theå bình ñaúng chaúng phaûi giaùc, chaúng phaûi chaúng giaùc. Chæ vì noùi Nhö Nhö Phaät neân ñoái vôùi ñoù maø noùi Giaùc. Cho neân kính noùi taát caû khoâng coù Nieát-baøn, khoâng coù Nieát-baøn Phaät, khoâng coù Phaät Nieát-baøn, xa lìa naêng giaùc sôû giaùc, hoaëc coù hoaëc khoâng coù, caû hai ñeàu lìa. Ñaây laø noùi rieâng veà taâm theå bình ñaúng, neáu noùi giaùc theo taâm phaùp duïng nghóa, thì taâm theå naøy ñuû ba thöù Ñaïi trí, ñoù laø trí voâ sö, trí Töï nhieân, trí Voâ ngaïi; laø giaùc taâm theå aáy voán coù ba trí taùnh naøy, neân ñem taâm naøy laøm giaùc taùnh, cho neân phaûi bieát nghóa ñoàng vaø khaùc. Theá naøo laø ñoàng, nghóa laø taâm theå bình ñaúng töùc laø trí giaùc, Trí giaùc töùc laø taâm theå bình ñaúng, neân noùi laø Ñoàng. Laïi theá naøo laø khaùc, töùc nghóa baûn giaùc laø duïng, ôû phaøm thì goïi laø Phaät taùnh, cuõng goïi laø ba thöù trí ra khoûi chöôùng, goïi laø trí tueä Phaät, nghóa taâm theå bình ñaúng laø theå, cho neân phaøm Thaùnh chaúng hai, chæ goïi laø Nhö Nhö Phaät. Theá neân noùi khaùc phaûi nhö theá maø bieát. Hoûi: Trí tueä Phaät laø giaùc ñöôïc tònh taâm neân goïi laø Phaät, hay tònh taâm töï giaùc neân goïi laø Phaät? Ñaùp raèng: Coù ñuû hai nghóa: Moät laø giaùc tònh taâm, hai laø tònh taâm töï giaùc. Tuy noùi hai nghóa nhöng theå noù chaúng khaùc. Nghóa naøy theá naøo? Nghóa laø taát caû chö Phaät khi xöa coøn laø phaøm phu thì taâm nöông vaøo huaân bieán baát giaùc töï huaân maø hieån hieän hö traïng. Hö traïng töùc laø naêm AÁm vaø saùu traàn cuûa phaøm phu, cuõng goïi laø Tôï thöùc, tôï saéc, tôï traàn. Tôï thöùc töùc laø thöùc thöù saùu, thöù baûy. Do tôï thöùc naøy khi khôûi nieäm nieäm töùc chaúng bieát roõ phaùp tôï saéc, chæ laø taâm laøm töôùng luoáng doái khoâng thaät. Vì chaúng bieát roõ neân voïng chaáp töôùng luoáng doái cho laø söï thaät. Khi voïng chaáp thì huaân trôû laïi tònh taâm. Song tôï thöùc laø nghóa chaúng bieát, töùc laø quaû khi voâ minh cuõng goïi laø meâ caûnh voâ minh. Cho neân kinh noùi ôû trong duyeân maø si, cho neân tôï thöùc laø nghóa voïng chaáp, töùc laø caûnh voïng töôûng maø chaáp, lieàn thaønh caûnh giôùi voïng. Vì khi laø quaû vò voâ minh huaân taâm neân khieán taâm chaúng giaùc, töùc laø khi cheát voâ minh cuõng goïi laø Truï ñòa voâ minh, vì voïng töôûng huaân taâm neân khieán taâm bieán ñoäng, töùc laø nghieäp thöùc. Vì voïng caûnh huaân taâm neân khieán thaønh haït gioáng tôï traàn, vì tôï thöùc

huaân taâm neân khieán taâm thaønh haït gioáng tôï thöùc. Hai thöù haït gioáng tôï traàn, tôï thöùc naøy goïi chung laø haït gioáng hö taïng. Nhöng quaû thôøi voâ minh naøy tuy noùi ñeàu huaân khôûi rieâng moät phaùp, nhöng phaûi ñuû thôøi gian (ñoàng thôøi) hoøa hôïp môùi huaân ñöôïc. Vì sao? Vì chaúng lìa nhau, nhôø nhau maø coù. Neáu khoâng coù tôï thöùc thì khoâng coù quaû thôøi voâ minh. Neáu khoâng coù voâ minh thì töùc khoâng voïng töôûng. Neáu khoâng voïng töôûng thì chaúng thaønh voïng caûnh. Cho neân boán thöù caâu thôøi hoøa hôïp thì môùi coù hieäu quaû hö traïng. Vì sao? Vì chaúng lìa nhau. Laïi haït gioáng hö traïng nöông vaøo Tyù thôøi voâ minh kia maø truï. Laïi nöõa, haït gioáng hö traïng khoâng theå moät mình maø hieän quaû. Neáu khoâng coù tyù thôøi voâ minh töùc laø khoâng coù nghieäp thöùc. Neáu khoâng coù nghieäp thöùc töùc laø haït gioáng hö traïng khoâng theå hieän thaønh quaû. Cuøng töùc laø töï theå chaúng laäp. Cho neân hoøa hôïp môùi hieän quaû hö traïng, trong quaû hö traïng laïi coù tôï thöùc, tôï traàn voâ minh luoáng doái voïng chaáp. Do nghóa naøy neân noùi löôïc laø chaúng giaùc, ñoäng hieån hieän hö traïng. Nhö theá quaû töû sinh nhau töø voâ thæ troâi laên goïi laø Chuùng sinh. Sau gaëp baïn laønh noùi caùc phaùp cho nghe, ñeàu moät taâm laøm döôøng nhö coù khoâng, thaät nghe phaùp naøy roài thuaän theo tu haønh, daàn bieát caùc phaùp ñeàu töø taâm laøm, chæ luoáng (doái) maø khoâng thaät. Neáu hieåu ñaây thaønh thì quaû thôøi voâ minh lieàn dieät. Vì voâ minh dieät neân chaúng chaáp hö traïng laøm thaät, töùc laø voïng töôûng vaø voïng caûnh maát. Khi aáy, yù thöùc ñoåi goïi laø trí Voâ traàn, vì bieát traàn khoâng thaät thaáy coù töôùng luoáng doái, coù töùc chaúng thaät coù, xöa taùnh chaúng sinh, nay töùc chaúng dieät, chæ laø moät taâm. Vì chaúng bieát lyù naøy neân cuõng goïi laø tyù thôøi voâ minh, cuõng goïi laø Meâ lyù voâ minh, chæ saâu kín hôn meâ Sö voâ minh ôû tröôùc, vì thoâ kia dieät neân noùi quaû thôøi voâ minh dieät. Laïi, chaúng chaáp hö traïng laø thaät neân noùi voïng töôûng dieät maát. Cuõng thaáy coù töôùng luoáng doái, goïi laø coù dò taâm (taâm khaùc laï). Chaáp naøy cuõng laø voïng töôûng, neân goïi laø töôùng luoáng doái, nhöng saâu kín hôn tröôùc. Vì thoâ aáy dieät neân noùi voïng töôûng dieät. Laïi hö caûnh naøy vì coù voâ minh saâu kín voïng töôûng ñaõ chaáp neân gioáng vôùi töôùng dò taâm, töôùng chaúng phaûi moät (queân?) Töùc laø voïng töôûng, nhöng saâu kín hôn tröôùc. Vì saâu kín aáy neân goïi laø caûnh luoáng doái. Laïi töôùng thoâ thaät chaáp aáy dieät, neân noùi laø caûnh voïng töôûng. Noùi theo ñaây thì khoâng quaû thôûi meâ söï voâ minh dieät heát, voâ minh truï ñòa cuõng tröø bôùt moät phaàn nhoû. Neáu chaúng tröø daàn töøng phaàn, laø quaû thôøi voâ minh chaúng ñöôïc daàn dieät töøng phaàn, noù chæ yeáu keùm khoù baøy ra (khoù thaáy), neân chaúng noùi truï ñòa phaàn dieät, nay laïi y cöù Meâ söï voâ minh dieät roài noùi truï ñòa dieät daàn. Do bieát moät nieäm phaùt tu ñeán nay thì cuõng coù theå dieät daàn. Nghóa naøy theá naøo? Töùc laø hai nghóa nhaân duyeân, truï ñòa voâ minh nghieäp thöùc, v.v…

daàn yeáu moûng roài. Hai nghóa laø sao? Moät laø bieát caûnh luoáng doái, trí huaân taâm, cho neân khieán voâ minh truï ñòa cuõ taäp khí vaø nghieäp thöùc, v.v… daàn daàn dieät tröø. Vì sao? Vì trí laø minh, maø phaùp taùnh hay trò voâ minh; hai laø voâ minh saâu kín hö chaáp vaø hö caûnh huaân taâm. Tuy laïi khôûi voâ minh truï ñòa v.v… nhöng laïi nheï yeáu, chaúng ñoàng vôùi caûnh meâ ôû tröôùc ñaõ huaân khôûi. Vì sao? Vì naêng huaân vi saâu kín, neân choã khôûi chaúng giaùc cuõng moûng. Vì nghóa naøy, neân truï ñòa voâ minh nghieäp thöùc, v.v… daàn daàn dieät maát. Neáu meâ söï voâ minh dieät roài, thì coù nghóa naøy. Phaûi bieát khi moät nieäm ñaàu tieân phaùt tu thì voâ minh truï ñòa lieàn phaân bieät (dieät töøng phaàn), trí tueä sinh khôûi theâm saùng töøng phaàn, cho neân ñöôïc quaû thôøi meâ söï voâ minh dieät, töø meâ söï voâ minh dieät roài thì nghieäp thöùc vaø truï ñòa voâ minh daàn moûng, cho neân choã khôûi hö traïng quaû baùo, cuõng chuyeån khinh dieäu, chaúng ñoàng vôùi tröôùc. Vì nghóa aáy neân tôï thöùc daàn daàn chuyeån saùng, caùc phaùp tôï saéc laïi chaúng laøm cho yù thöùc sinh meâ, vì noäi thöùc sinh saéc traàn beân ngoaøi ñeàu beùn nhaïy neân trí voâ traàn caøng saùng. Voâ minh voïng töôûng cöïc moûng laïi coøn huaân taâm, laïi khieán cho truï ñòa voâ minh nghieäp thöùc, taäp khí daàn saép heát maø hieän ra, Trí voâ traàn laïi caøng saùng, hieåu roõ nhö theá, nieäm nieäm chuyeån chuyeån huaân taäp, cho neân truï ñòa voâ minh saép heát khôûi leân, thì trí voâ traàn lieàn bieát ñöôïc quaû baùo hö traïng kia theå taùnh chaúng thaät coù, xöa töï chaúng sinh neân nay chaúng dieät. Chæ laø moät taâm theå khoâng phaân bieät, vì ngoaøi taâm khoâng coù phaùp, neân trí naøy töùc laø trí Kim cöông voâ ngaïi. Trí naøy thaønh roài lieàn laïi huaân taâm. Taâm laø trí saùng huaân neân töùc moät nieäm voâ minh taäp khí ôû ñaây lieàn dieät. Voâ minh heát roài neân nghieäp thöùc nhieãm phaùp haït gioáng taäp khí cuõng tuøy theo hoaïi heát. Neân kinh cheùp: Ñòa aáy hoaïi thì cuõng hoaïi theo, töùc laø nghóa aáy. Haït gioáng taäp khí hoaïi, neân hö traïng maát haún, vì hö traïng maát neân taâm theå vaéng laëng chieáu soi, goïi laø theå chöùng chaân nhö. Vì sao? Vì khoâng coù phaùp khaùc maø chöùng, töùc laø vaéng laëng chieáu soi khoâng coù naêng chöùng, sôû chöùng khaùc nhau, neân goïi laø trí Voâ phaân bieät. Vì sao? Vì ngoaøi trí naøy khoâng coù chaân nhö rieâng ñeå phaân bieät. Ñaây töùc laø taâm hieån thaønh trí, trí laø duïng cuûa taâm, taâm laø theå cuûa trí. Theå vaø duïng laø moät phaùp, töï taùnh khoâng hai, neân goïi laø töï taùnh theå chöùng. Gioáng nhö trong nöôùc yeân maø chieáu, chieáu vaø nhuaän nghóa khaùc maø thöôøng vaéng laëng. Vì sao? Vì chieáu vaø nhuaän laø nhuaän chieáu, taâm cuõng gioáng nhö theá. Tòch chieáu nghóa phaân maø theå dung chaúng hai. Vì sao? Chieáu tòch laø chieáu tòch, chieáu tòch laø thuaän theå, tòch chieáu laø thuaän duïng, chieáu töï theå goïi laø giaùc, ñoái vôùi töï theå taâm tònh maø töï chieáu thì goïi laø taâm tònh, vì töï giaùc neân noùi hai nghóa moät theå, ñaây töùc laø duøng trí voâ phaân bieät laøm giaùc. Tònh taâm laø töø xöa nay ñaõ coù caùc thöù naøy, trí

taùnh chaúng theâm chaúng bôùt, neân duøng tònh taâm laøm Phaät taùnh. Ñaây laø ñoái vôùi trí tueä Phaät ñeå noùi tònh taâm laøm Phaät taùnh. Laïi tònh taâm naøy töï theå ñaày ñuû taùnh phöôùc ñöùc vaø taùnh xaûo duïng, laïi laø tònh nghieäp ñöôïc huaân sinh ra hai Phaät baùo öùng, cho neân duøng taâm naøy laøm Phaät taùnh. Laïi baát giaùc dieät roài thì laáy taâm laøm giaùc. Nghóa ñoäng ñaõ döùt neân noùi taâm chaúng ñoäng, töôùng luoáng doái ñaõ maát neân noùi taâm voâ töôùng. Nhöng taâm theå naøy chaúng phaûi giaùc, chaúng phaûi chaúng giaùc, chaúng phaûi ñoäng chaúng phaûi chaúng ñoäng, chaúng phaûi töôùng, chaúng phaûi voâ töôùng. Tuy nhieân vì chaúng giaùc dieät neân noùi taâm laø giaùc cuõng khoâng ngaïi gì. ÔÛ ñaây laø ñoái trò xuaát chöôùng taâm theå ñeå noùi veà giaùc, chaúng y cöù vaøo trí duïng laøm giaùc. Laïi coøn tònh taâm voán khoâng gì chaúng giaùc neân noùi taâm laø Boån giaùc. Voán khoâng bieán ñoäng neân noùi taâm Boån tònh, voán khoâng coù töôùng luoáng doái neân noùi taâm laø Boån bình ñaúng. Nhöng theå taâm aáy chaúng phaûi giaùc, chaúng phaûi chaúng giaùc, chaúng phaûi ñoäng khoâng phaûi chaúng ñoäng, khoâng phaûi töôùng, chaúng phaûi khoâng töôùng, nhöng vì voán khoâng chaúng giaùc neân noùi Boån giaùc thì cuõng khoâng loãi gì. Ñaây laø ôû phaøm Thaùnh chaúng hai ñeå noùi taâm theå laø Nhö Nhö Phaät. Baát luaän taâm theå voán coù saün duïng cuûa taùnh giaùc. Hoûi: neáu y cöù voán khoâng coù baát giaùc maø goïi laø Giaùc, thì phaøm phu töùc laø Phaät, ñaâu caàn phaûi tu ñaïo? Ñaùp: Neáu y cöù vaøo taâm theå bình ñaúng thì voâ tu vaø baát tu, thaønh vaø chaúng thaønh, cuõng khoâng coù giaùc vaø baát giaùc. Chæ vì noùi Nhö Nhö Phaät neân ñoái maø noùi laø giaùc. Laïi nöõa, neáu y cöù vaøo taâm theå bình ñaúng, cuõng khoâng coù chuùng sinh, chö Phaät vaø khaùc vôùi taâm theå naøy, cho baøi keä trong kinh cheùp: Taâm Phaät vaø chuùng sinh. Ba thöù khoâng khaùc nhau. Nhöng laïi taâm taùnh duyeân khôûi phaùp giôùi phaùp moân, phaùp nhó chaúng hoaïi, cho neân thöôøng bình ñaúng vaø thöôøng khaùc nhau, thöôøng bình ñaúng cho neân ba thöù taâm, Phaät vaø chuùng sinh khoâng khaùc nhau. Thöôøng khaùc nhau cho neân troâi laên trong naêm ñöôøng goïi laø Chuùng sinh. Ngöôïc doøng taän nguoàn neân goïi laø Phaät. Vì coù nghóa bình ñaúng naøy neân khoâng coù Phaät, khoâng coù chuùng sinh. Vì nghóa duyeân khôûi khaùc nhau neân chuùng sinh phaûi tu ñaïo. Hoûi raèng: Vì sao bieát ñöôïc taâm theå voán khoâng coù baát giaùc? Ñaùp: Neáu taâm theå voán coù baát giaùc thì khi baác Thaùnh chöùng tònh taâm leõ ra coøn baát giaùc, phaøm phu chöa chöùng ñöôïc leõ ra laø giaùc. Ngöôøi ñaõ thaáy chöùng khoâng coù baát giaùc, ngöôøi chöa chöùng khoâng goïi laø giaùc, neân nhaát ñònh bieát taâm theå voán khoâng coù baát giaùc. Hoûi: Baäc Thaùnh dieät baát giaùc neân töï chöùng ñöôïc tònh taâm. Neáu khoâng coù baát giaùc thì sao noùi laø dieät. Laïi neáu khoâng coù baát giaùc töùc laø khoâng coù chuùng sinh? Ñaùp: Tröôùc ñaõ giaûi thích coù taâm theå bình ñaúng khoâng phaøm khoâng Thaùnh, neân noùi voán khoâng coù baát giaùc, ñeàu do taâm

taùnh duyeân khôûi, neân coù dieät coù chöùng, coù phaøm coù Thaùnh. Chæ chöùng duøng thuaän duïng nhaäp theå, töùc khoâng coù baát giaùc, cho neân xeùt bieát taâm theå voán khoâng coù baát giaùc, chæ vì phaøm laø traùi duïng, moät theå maø cho laø khaùc. Cho neân chaúng ñöôïc chöùng bieát theå bình ñaúng. Hoûi raèng: Taâm hieån thaønh trí, laø voâ minh traàn cho neân töï nhieân laø trí hay laø coù nhaân duyeân khaùc? Ñaùp: Khi taâm naøy oâ nhieãm voán coù hai taùnh phöôùc trí, chaúng thieáu moät phaùp, khoâng khaùc vôùi Phaät. Chæ vì bò phaùp nhieãm voâ minh che laáp neân chaúng ñöôïc hieån duïng. Sau ñöôïc hai thöù tònh nghieäp phöôùc trí ñaõ huaân, neân phaùp nhieãm ñeàu heát. Nhöng khi tònh nghieäp naøy tröø nhieãm thì coù theå hieån baøy hai taùnh kia khieán thaønh söï duïng, goïi ñoù laø töôùng toát, y baùo Nhaát thieát trí, v.v… Trí theå töï laø chaân taâm taùnh hay chieáu trí duïng do huaân maø thaønh. Hoûi: Taâm hieåu thaønh trí, töùc duøng taâm laøm Phaät taùnh, taâm khôûi baát giaùc cuõng phaûi duøng taâm laøm taùnh voâ minh? Ñaùp: Neáu noùi theo nghóa phaùp taùnh thì cuõng ñöôïc taùnh Voâ minh. Cho neân kinh noùi; Minh vaø voâ minh, taùnh aáy khoâng hai, taùnh khoâng hai töùc laø thaät taùnh.

Hoûi: Vì sao goïi taâm naøy laø Phaùp thaân? Ñaùp: Phaùp duøng coâng naêng laøm nghóa, thaân duøng y chæ laøm nghóa. Vì taâm theå naøy coù duïng theo nhieãm, hay nhieáp trì khí huaân taäp, laïi hay y huaân maø hieån hieän phaùp nhieãm, töùc taâm taùnh naøy naêng trì, naêng hieän hai thöù coâng ñöùc vaø sôû trì, sôû hieän hai thöù phaùp nhieãm, ñeàu nöông vaøo moät taâm naøy maø laäp, chaúng phaûi moät ,chaúng phaûi khaùc vôùi taâm. Neân goïi taâm laø Phaùp thaân. Ñaây laø coâng naêng naêng trì, hoøa hôïp vôùi khí sôû trì neân goïi laø Tyù thôøi thöùc A-leâ- da. Coâng naêng y huaân hieän phaùp hoøa hôïp vôùi töôùng sôû hieän neân goïi laø quaû baùo thöùc A-leâ-da. Hai thöùc naøy theå moät maø duïng khaùc. Nhöng trong A-leâ-da naøy coù hai phaàn: Moät laø phaàn nhieãm, töùc laø töôùng nghieäp vaø quaû baùo; hai laø phaàn tònh, töùc laø taâm taùnh vaø tònh phaùp naêng huaân goïi laø phaàn tònh. Vì taùnh nhieãm aáy töùc laø tònh taùnh, khoâng coøn coù phaùp naøo khaùc. Cho neân taâm taùnh thanh tònh naøy bò nghieäp quaû nhieãm söï nöông caäy neân noùi sinh töû nöông Nhö Lai taïng töùc laø Phaùp thaân taïng. Laïi taâm theå naøy bò voâ löôïng phaùp nhieãm che laáp, nhöng laïi coù ñuû Haèng haø sa soá coâng ñöùc taùnh phaùp voâ laäu, laø voâ löôïng tònh nghieäp ñöôïc huaân, cho neân tònh taùnh naøy nhieáp trì khí huaân taäp, laïi nöông vaøo huaân maø hieån hieän duïng caùc coâng ñöùc thanh tònh, töùc laø Haèng sa taùnh coâng ñöùc thanh tònh naøy vaø hai thöù coâng ñöùc naêng trì, naêng hieän cuøng hai thöù tònh duïng sôû tri, sôû hieän, ñeàu nöông moät taâm naøy maø laäp, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc vôùi taâm, neân goïi taâm naøy laø Phaùp thaân.

Hoûi: Vì sao goïi taâm naøy laø Nhö Lai taïng? Ñaùp: Coù ba nghóa: Moät laø chöùa giöõ, neân goïi laø Taïng; hai laø choã chöùa (kho) neân goïi laø Taïng; ba

laø sinh ra neân goïi laø Taïng.

Noùi chöùa giöõ, laïi coù hai thöù: Moät laø quaû ñöùc Phaùp thaân cuûa Nhö Lai; hai laø taùnh ñöùc tònh taâm cuûa chuùng sinh, ñeàu coù coâng naêng hay bao haøm goàm chöùa hai taùnh nhieãm tònh vaø hai söï nhieãm tònh maø khoâng ngaïi. Neân noùi chöùa giöõ goïi laø Taïng. Theå cuûa Taïng bình ñaúng neân goïi laø Nhö, bình ñaúng duyeân khôûi goïi laø Lai, ôû ñaây laø chöùa giöõ neân goïi laø Nhö Lai taïng.

Hai laø choã chöùa giöõ neân goïi laø Taïng, ñaây laø chaân taâm maø bò voû voâ minh che giaáu, cho neân goïi laø choã chöùa theå cuûa Taïng khoâng khaùc voâ töôùng neân goïi laø Nhö, theå ñuû hai duïng nhieãm tònh neân goïi laø Lai.

Ba laø sinh ra neân goïi laø Taïng. Nhö thai taøng nöõ coù khaû naêng sinh con. Taâm naøy cuõng nhö theá, theå coù coâng duïng cuûa hai taùnh nhieãm tònh, cho neân nöông vaøo naêng löïc huaân taäp cuûa hai thöù nhieãm tònh maø sinh ra phaùp theá gian vaø xuaát theá gian. Cho neân kinh noùi: Nhö Lai taïng laø nhaân cuûa thieän vaø baát thieän. Laïi kinh noùi taâm taùnh laø moät, laøm sao coù coâng naêng sinh ra caùc thöù quaû baùo. Kinh laïi noùi: bieån Chaùnh bieán Tri cuûa chö Phaät töø taâm töôûng maø sinh. Cho neân nhieãm tònh bình ñaúng thì goïi laø Nhö, naêng sinh ra nhieãm tònh thì goïi laø Lai. Cho neân naêng sinh goïi laø Nhö Lai taïng.

Hoûi: Vì sao goïi tònh taâm laø phaùp giôùi? Ñaùp: Phaùp laø phaùp nhó (phaùp nhö theá), giôùi laø taùnh rieâng. Vì taâm theå phaùp nhó naøy ñaày ñuû taát caû caùc phaùp neân goïi laø Phaùp giôùi.

Hoûi: Vì sao goïi tònh taâm naøy laø Phaùp taùnh? Ñaùp: Phaùp laø taát caû phaùp, taùnh laø theå rieâng, vì tònh taâm naøy coù taùnh khaùc nhau, coù coâng naêng laøm theå cuûa caùc phaùp. Laïi Taùnh laø theå thaät chaúng ñoåi, vì taát caû phaùp ñeàu duøng taâm naøy laøm theå. Töôùng caùc phaùp töï coù sinh dieät neân goïi laø luoáng doái. Taâm naøy chaân thaät chaúng ñoåi chaúng dieät, neân goïi laø Phaùp taùnh. Ngoaøi ra coù voâ löôïng teân goïi khaùc nhö thaät teá, thaät töôùng, khoâng theå giaûi thích heát.

1. Noùi veà theå cuûa taïng. Noùi theå cuûa taïng laïi coù ba: Moät laø neâu lìa töôùng ñeå noùi tònh taâm; hai laø neâu chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc ñeå noùi veà phaùp taùnh; ba laø neâu hai thöù Nhö Lai taïng maø n1oi veà chaân nhö. Tuy coù ba thöù khaùc nhau nhöng ñeàu noùi veà theå traïng cuûa tònh taâm.
2. Noùi lìa töôùng, taâm naøy töùc laø ñeä nhaát nghóa ñeá chaân nhö taâm, töï taùnh vieân dung, theå ñuû ñaïi duïng, chæ coù töï giaùc Thaùnh trí bieát ñöôïc, tình löôïng khoâng theå löôøng bieát. Cho neân noùi ñöôøng ngoân ngöõ döùt, choã taâm haønh dieät (döùt noùi naêng, döùt nghó ngôïi) chaúng theå goïi teân, chaúng theå noùi töôùng. Vì sao? Vì taâm theå lìa danh töôùng. Theå ñaõ lìa danh töùc chaúng theå

laäp danh maø noùi theå. Taâm ñaõ döùt töôùng, thì chaúng theå y cöù töôùng maø noùi veà taâm. Vì theá nay muoán noùi veà theå traïng cuûa noù thaät cuõng raát khoù. Chæ coù theå noùi töôùng noù ñaõ lìa, phaûn töôùng dieät töôïng maø töï kheá hoäp. Noùi taâm naøy töø xöa ñeán nay lìa taát caû töôùng, bình ñaúng vaéng laëng, chaúng phaûi coù töôùng, chaúng phaûi voâ töôùng, chaúng phaûi chaúng coù töôùng, chaúng phaûi chaúng voâ töôùng, chaúng phaûi cuõng coù töôùng, chaúng phaûi cuõng voâ töôùng, chaúng phaûi quaù khöù vò lai hieän taïi, chaúng phaûi thöôïng trung haï, chaúng phaûi kia, chaúng phaûi ñaây, chaúng tònh chaúng loaïn, chaúng nhieãm, chaúng tònh, chaúng thöôøng chaúng ñoaïn, chaúng saùng chaúng toái, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Taát caû boán phaùp cuù noùi chung, cho ñeán chaúng phaûi taát caû phaùp coù theå noùi coù theå nghó, cuõng chaúng phaûi chaúng theå noùi chaúng theå nghó. Vì sao? Vì chaúng theå noùi, chaúng theå nieäm thì ñoái ñaõi vôùi coù theå noùi, coù theå nghó maø sinh ra phaùp chaúng phaûi töï theá töùc chaúng phaûi tònh taâm. Cho neân chæ bieát choã coù theå noùi, coù theå nghó vaø phaùp chaúng theå noùi chaúng theå nghó,v.v… ñeàu khoâng phaûi laø tònh taâm, chæ laø hö töôùng cuûa tònh taâm hieän ra. Song töôùng luoáng doái naøy deàu khoâng töï thaät coù, töùc chaúng thaät coù. Töôùng khoâng thaät coù cuõng khoâng theå (giöõ), vì sao? Vì coù voán thaät coù, neáu coù voán chaúng thaät coù thì sao laïi coù töôùng chaúng thaät coù? Cho neân phaûi bieát theå cuûa tònh taâm chaúng theå duøng (suy nghó) maø bieát, chaúng theå duøng lôøi leõ maø noùi. Vì sao Vì ngoaøi tònh taâm khoâng coù moät phaùp naøo khaùc. Neáu ngoaøi taâm khoâng coù phaùp thì coù gì coù theå duyeân, coù theå noùi taâm naøy? Cho neân phaûi bieát, neáu coù (coù theå) duyeân hay (coù theå) noùi thì chæ laø laø luoáng doái chaúng thaät, cho neân coù khaûo thaät voâ. Naêng duyeân ñaõ chaúng thaät thì sôû duyeân laøm sao laø thaät. Naêng duyeân sôû duyeân ñeàu chaúng thaät, tònh taâm ñaõ laø thaät phaùp chaúng caàn duøng duyeân löï cuõng bieát ñöôïc. Ví nhö maét chaúng töï thaáy vì ngoaøi maét naøy laïi coù maét khaùc ñeå thaáy maét naøy, töùc coù hai maét mình, ngöôøi. Taâm thì chaúng phaûi nhö theá, chæ laø nhö moät, nhö ngoaøi khoâng coù phaùp. Laïi coøn tònh taâm chaúng töï phaân bieät thì sao coù theå phaân bieät taâm naøy ö? Maø caùc phaøm laàm phaân bieät tònh taâm, töùc nhö ngöôøi ngu môû lôùn maét mình tìm thaáy maét mình, laïi goïi caùc thöù töôùng maïo laø cuûa maét mình, chaúng bieát choã maét mình. Cho neân phaûi bieát, coù naêng duyeân sôû duyeân chæ laø tònh taâm cuûa mình bò voïng töôûng voâ thæ huaân taäp neân chaúng theå töï bieát taùnh mình, lieàn voïng sinh phaân bieät, ôû ngoaøi taâm mình maø laäp ra töôùng tònh taâm, laïi duøng voïng töôûng maø giöõ cho laø tònh taâm. Khaûo thaät maø noùi thì töôùng giöõ laáy chính laø töôùng cuûa thöùc thaät chaúng phaûi laø tònh taâm.

Hoûi: Theå cuûa tònh taâm ñaõ chaúng theå phaân bieät nhö caùc chuùng

sinh,v.v… vì sao thuaän theo maø ñöôïc vaøo? Ñaùp: Neáu bieát taát caû voïng

nieäm phaân bieät theå laø tònh taâm chæ vì phaân bieät chaúng döùt, goïi laø traùi lyù. Nghó theá roài phaûi quaùn taát caû caùc phaùp, taát caû duyeân nieäm coù töùc chaúng phaûi thaät coù, neân goïi laø thuaän theo tu taäp laâu daàn, neáu lìa phaân bieät goïi laø ñöôïc vaøo, töùc laø lìa töôùng theå maø chöùng chaân nhö. Ñaây laø noùi ñeä nhaát lìa töôùng ñeå noùi veà theå traïng ñaõ xong.

1. Noùi chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc maø noùi veà theå traïng. Töø tröôùc tuy noùi tònh taâm lìa taát caû phaân bieät vaø töôùng caûnh giôùi. Nhöng caùc töôùng naøy laïi chaúng khaùc tònh taâm. Vì sao? Vì theå cuûa taâm naøy tuy laø bình ñaúng nhöng voán ñuû caû hai duïng tònh nhieãm, laïi vì naêng löïc huaân taäp cuûa voïng töôûng voâ minh töø voâ thæ, cho neân taâm theå bò nhieãm duïng nöông huaân maø hieån hieän caùc töôùng voâ minh luoáng doái naøy, theå chæ laø tònh taâm. Cho neân noùi chaúng khaùc. Laïi chaúng phaûi moät, vì sao? Vì theå cuûa tònh taâm tuy hai duïng coù nhieãm, tònh nhöng khoâng coù hai taùnh khaùc nhau, maø moät vò bình ñaúng, chæ nöông söùc huaân maø hieän töôùng luoáng doái, khaùc nhau chaúng ñoàng. Song töôùng luoáng doái naøy coù sinh coù dieät, maø theå cuûa tònh taâm thöôøng khoâng sinh dieät, thöôøng haèng chaúng bieán ñoåi, neân noùi laø chaúng phaûi moät. ÔÛ ñaây noùi chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc ñeå noùi veà theå traïng ñaõ xong.
2. Noùi hai thöù Nhö Lai taïng maø noùi veà theå traïng. Moät laø khoâng Nhö Lai taïng. Vì sao goïi laø khoâng? Vì taâm taùnh naøy tuy laø duyeân khôûi kieán laäp caùc phaùp sinh töû Nieát-baøn traùi thuaän, v.v… maø taâm theå laïi bình ñaúng döùt heát töôùng nhieãm tònh, chaúnng phaûi ngay taâm theå töï taùnh bình ñaúng maø khôûi, caùc phaùp nhieãm tònh v.v… cuõng laïi taùnh töï chaúng thaät coù. Nhö oâm caây ñôïi thoû, theå thoû laø khoâng, chæ gia theâm naêng löïc huyeãn neân döôøng nhö thoû hieän, thoû hieän kia, coù töùc chaúng thaät coù. Taâm cuõng gioáng nhö theá. Chæ vì hai nghieäp nhieãm tònh söùc huyeãn ñaõ huaân neân hai phaùp döôøng nhö nhieãm, döôøng nhö tònh hieän ra. Neáu duøng taâm maø troâng moät phaùp aáy thì phaùp aáy chaúng thaät coù, cho neân kinh noùi: troâi laên töùc sinh töû, chaúng troâi laên laø Nieát-baøn, sinh töû vaø Nieát-baøn. caû hai chaúng thaät coù. Laïi kinh noùi: Naêm AÁm nhö huyeãn cho ñeán Ñaïi Baùt Nieát-baøn cuõng nhö huyeãn, neáu coù phaùp hôn Nieát-baøn, thì ta cuõng noùi noù nhö huyeãn. Laïi kinh cheùp: Taát caû khoâng coù Nieát-baøn, khoâng coù Nieát-baøn Phaät, khoâng coù Phaät Nieát-baøn, xa lìa giaùc, sôû giaùc, hoaëc coù hoaëc khoâng coù, caû hai thöù ñeàu lìa. Ñaây ñeàu laø vaên kinh y cöù taâm theå bình ñaúng, vì maát hai duïng nhieãm tònh, taâm taùnh ñaõ vaéng laëng. Cho neân taâm theå khoâng tònh, vì nhaân duyeân aáy neân goïi taâm theå naøy laø Khoâng Nhö Lai taïng, chaúng phaûi goïi laø taâm theå khoâng voâ. Hoûi: chö Phaät theå chöùng tònh taâm neân taâm theå bình ñaúng. Cho neân Phaät cuõng duïng maø thöôøng tòch noùi laø chaúng

thaät coù, chuùng sinh chöa chöùng lyù, hieän coù saùu ñöôøng khaùc nhau. Sao laïi noùi laø khoâng? Ñaùp: Chaân trí chaân chieáu, coøn duïng töùc thöôøng tòch, neân noùi ñoù laø khoâng, huoáng chi meâ toái voïng thaáy sao ñöôïc chaúng coù, coù töùc chaúng phaûi coù. Hoûi: Ñaõ noùi chaúng thaät coù, ñaâu ñöôïc coù meâ voïng naøy? Ñaùp: Ñaõ chaúng thaät coù maø voïng thaáy coù, laøm sao chaúng khoâng meâ ñöôïc, maø (chôït) khôûi meâ, neân ôû ñaây maø duï hoa ñoám. Hoûi: Caùc nhieãm phaùp khaùc coù theå noùi chaúng thaät coù, coøn voâ minh ñaõ laø nhaân nhieãm vì sao laïi khoâng? Ñaùp: Tyù quaû hai thöù voâ minh voán khoâng coù töï theå, chæ laáy tònh taâm laøm theå, chæ do huaân taäp nhaân duyeân neân coù duïng meâ. Vì xöa taâm nhieáp duïng töùc chaúng thaät coù, chæ laø moät taâm, nhö gioáng luùa thoùc voán khoâng coù töï theå, chæ laáy buïi caùt laøm theå, chæ vì haït gioáng nhaân duyeân, cho neân coù duïng luùa thoùc vì traàn ñaõ thaâu, duïng chaúng thaät coù, chæ laø vi traàn, voâ minh cuõng theá, coù töùc chaúng thaät coù. Hoûi: Ñaõ noùi huaân taäp nhaân duyeân cho neân coù duïng cuûa meâ phaûi laáy phaùp naêng huaân ñeå laøm theå voâ minh, vì sao laïi laáy tònh taâm laøm theå? Ñaùp: Naêng huaân tuy laø huaân caùi khaùc khieán khôûi maø töùc nieäm nieäm töï dieät, ñaâu ñöôïc laøm theå sôû khôûi ö? Nhö tôï maïch töû (gioáng haït luùa) chæ sinh ra quaû, theå töï noù thuùi naùt maø trôû veà vôùi vi traàn (caùt buïi) ñaâu ñöôïc muøa xuaân gieo haït maø muøa thu gaët haùi. Neáu ñöôïc nhö theá laø luùa thoùc ôû kieáp sô, nay vaãn ôû quaù khöù. Voâ minh cuõng gioáng nhö theá, chæ naêng huaân khôûi nieäm sau voâ minh, chaúng ñöôïc töï theå baát dieät, töùc laøm nieäm sau voâ minh. Neáu ñöôïc nhö theá thì voâ minh töùc laø thöôøng phaùp chaúng phaûi nieäm, nieäm dieät thì chaúng phaûi thöôøng. Töùc bieát löûa ñeøn tröôùc sau do töôùng nhaân duyeân maø khôûi, maø theå chæ laø tònh taâm. Cho neân duøng taâm goàm thaâu, coù töùc chaúng thaät coù. Coù aáy chaúng thaät coù neân goïi tònh taâm naøy laø Khoâng Nhö Lai taøng. Hoûi: Quaû (laø traùi thôøi) voâ minh vaø voïng töôûng laø moät hay khaùc, Töû (laø haït) thôøi voâ minh vaø nghieäp thöùc laø moät hay khaùc? Ñaùp: Chaúng phaûi moät, chaúng phaûi khaùc. Vì sao? Vì tònh taâm chaúng giaùc, ñoäng khoâng thì chaúng giaùc töùc chaúng ñoäng. Laïi nöõa, neáu khoâng coù voâ minh töùc khoâng coù nghieäp thöùc. Laïi nöõa, ñoäng vaø chaúng giaùc hoøa hôïp cuøng khôûi, chaúng theå phaân bieät, cho neân töû thôøi voâ minh chaúng khaùc vôùi nghieäp thöùc. Ñaây laø töû thôøi voâ minh vaø nghieäp thöùc chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Voâminh laø nghóa chaúng hieåu roõ, töø töû thôøi voâ minh sinh, töùc laáy töû thôøi voâ minh kia laøm nhaân. Voïng töôûng laø nghóa soùng sinh phaân bieät, töø nghieäp thöùc khôûi, töùc laáy nghieäp thöùc aáy laøm nhaân, cho neân voâ minh voïng töôûng chaúng phaûi moät. Laïi vì yù thöùc chaúng hieåu roõ caûnh luoáng doái, töùc voïng sinh phaân bieät. Neáu hieåu roõ luoáng doái töùc chaúng sinh voïng chaáp phaân bieät. Laïi neáu khoâng coù voâ minh thì khoâng coù voïng töôûng, neáu khoâng coù

voïng töôûng thì cuõng khoâng coù voâ minh. Laïi hai phaùp hoøa hôïp cuøng khôûi chaúng theå phaân bieät, cho neân chaúng khaùc. Ñaây laø quaû thôøi voâ minh cuøng voïng töôûng chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Vì nghóa ñoù neân hai thöù voâ minh laø theå, nghieäp thöùc voïng töôûng laø duïng, hai thöù voâ minh laøm nhaân quaû laãn nhau. Neáu töû quaû voâ minh laøm nhaân laãn nhau töùc laø nhaân duyeân. Voïng töôûng vaø nghieäp thöùc laøm nhaân laãn nhau thì cuõng laø nhaân duyeân. Neáu töû thôøi voâ minh khôûi voïng töôûng thì cuõng laø duyeân taêng thöôïng, quaû thôøi voâ minh khôûi voïng töôûng thì cuõng laø duyeân taêng thöôïng. Töø treân noùi Khoâng Nhö Lai taïng ñaõ xong. Keá laø noùi hai laø Baát Khoâng Nhö Lai taïng, trong ñoù coù hai thöù khaùc nhau: Moät laø noùi ñuû hai phaùp nhieãm tònh ñeå noùi Baát khoâng; hai laø noùi Taïng theå moät khaùc ñeå giaûi thích thaät coù. Moät laø noùi coù hai phaùp nhieãm tònh, tröôùc noùi tònh, keá noùi nhieãm. Trong noùi tònh laïi coù hai: Moät laø noùi ñaày ñuû phaùp voâ laäu taùnh coâng ñöùc; hai laø noùi ñaày ñuû xuaát chöôùng tònh phaùp.

1. Noùi ñaày ñuû taùnh coâng ñöùc voâ laäu, töùc taâm tònh naøy tuy bình ñaúng moät vò, theå khoâng khaùc nhau, nhöng laïi coù Haèng haø sa soá phaùp taùnh coâng ñöùc voâ laäu. Ñoù laø nghóa töï taùnh coù trí tueä aùnh saùng röïc rôõ, nghóa laø hieåu bieát chaân thaät, nghóa laø thöôøng laïc ngaõ tònh, voâ löôïng voâ bieân phaùp taùnh thanh tònh nhö theá nhöng chæ laø moät taâm coù ñuû nhö luaän Khôûi Tín ñaõ noùi roäng. Tònh taâm coù ñuû phaùp taùnh thanh tònh naøy, neân goïi laø Baát khoâng.
2. Noùi ñuû xuaát chöôùng tònh ñöùc, töùc tònh taâm naøy theå noù coù ñuû coâng ñöùc taùnh tònh, cho neân huaân neâu ñöùc duïng ñeàu hieån hieän. Nghóa naøy laø sao, vì nhaân ñòa gia haïnh Baùt-nhaõ trí nghieäp huaân ba thöù trí taùnh khieán khôûi duïng hieån hieän, töùc laø Nhö Lai quaû ñöùc ba thöù trí tueä roäng lôùn. Laïi duøng nhaân ñòa taát caû chuûng haïnh nhö naêm Ba-la-maät, v.v… maø huaân taùnh töôùng toát khieán khôûi duïng hieån hieän töùc laø quaû baùo töôùng toát cuûa Nhö Lai. Nhöng phaùp quaû ñöùc naøy tuy coù töôùng khaùc maø theå laø möôøi taâm. Taâm theå coù ñuû ñöùc naøy neân goïi laø Baát khoâng, chaúng phaûi ôû taâm theå bình ñaúng chaúng phaûi khoâng vaø Baát khoâng. Hoûi: Huaân ñöôïc tònh nghieäp laø töø taâm khôûi hay ngoaøi taâm coù tònh phaùp maø laøm naêng huaân? Ñaùp: Naêng huaân ñeàu laø moät taâm laøm ra. Nghóa naøy theá naøo, ñoù laø noùi nghe giaùo phaùp ñeàu laø taâm chö Phaät, Boà-taùt laøm ra, taâm chö Phaät, taâm Boà- taùt, taâm chuùng sinh laø moät, giaùo phaùp töùc chaúng ôû ngoaøi taâm. Laïi duøng giaùo naøy maø huaân taâm giaûi taùnh, taùnh y giaùo huaân maø khôûi duïng giaûi, cho neân giaûi laø taâm laøm vì giaûi, huaân taâm thaønh taùnh, taùnh nöông giaûi huaân maø khôûi duïng haïnh, cho neân haïnh laïi laø taâm laøm. Vì haïnh huaân taâm quaû taùnh, taùnh nöông haïnh huaân maø khôûi quaû ñöùc, cho neân quaû laïi

laø moät taâm laøm. Noùi theo ñaây thì moät taâm laø giaùo, cho ñeán moät taâm laø quaû, khoâng coøn coù phaùp khaùc. Vì nghóa naøy neân taâm theå khi ôû phaøm thì voán ñuû taùnh giaûi haïnh quaû ñöùc, chæ vì chöa ñöôïc huaân bôûi chaân nhö duïng phaùp cuûa chö Phaät neân giaûi v.v… chöa hieån baøy duïng. Neáu voán khoâng coù caùc taùnh, nhö giaûi, v.v… thì daàu coù huaân, ñöùc duïng chaúng bao giôø hieån hieän. Nhö theá cuõng nhö vaøng voán coù taùnh ñoà vaät chöa trao doài cho ñeán coù taùnh thaønh ñoà vaät kheùo leùo. Chæ vì chöa ñöôïc reøn ñuùc gia coâng, neáu gia coâng roài thì söï kheùo leùo thöù lôùp lieàn hieän. Neáu vaøng chaúng coù taùnh kheùo leùo thì gia coâng theá maáy cuõng khoâng thaønh. Nhö ñaøo caùt tìm daàu, ñuïc baêng tìm löûa, chaúng bao giôø thaønh vì khoâng coù taùnh aáy. Cho neân luaän noùi: Neáu chuùng sinh khoâng coù Phaät taùnh thì daãu tu ñaïo cuõng khoâng theå thaønh Phaät. Vì nghóa aáy neân tònh taâm laøm theå, voán coù taùnh nhaân haïnh quaû ñöùc, y vaøo taùnh naøy neân khôûi ñöùc nhaân quaû. Cho neân ñöùc naøy chæ laø moät taâm laøm theå. Moät taâm coù tònh ñöùc naøy, neân duøng taâm naøy laøm Baát Khoâng Nhö Lai Taïng. Keá noùi ñaày ñuû phaùp nhieãm, trong ñoù laïi coù hai: Moät laø noùi ñaày ñuû taùnh nhieãm; hai laø noùi ñaày ñuû vieäc nhieãm.

***1. Noùi ñaày ñuû taùnh nhieãm:*** Taâm naøy tuy laø bình ñaúng lìa töôùng maø laïi ñaày ñuû taát caû taùnh cuûa phaùp nhieãm, coù coâng naêng sinh ra sinh töû, laøm cho sinh töû, cho neân kinh cheùp: Taâm taùnh laø moät, vì sao hay sinh caùc thöù quaû baùo, töùc laø sinh ra sinh töû. Kinh laïi cheùp: Töùc laø Phaùp thaân troâi laên naêm ñöøông neân goïi laø chuùng sinh, töùc laø laøm cho sinh töû. Hoûi: Neáu taâm theå voán coù taùnh nhieãm thì chaúng theå chuyeån phaøm thaønh Thaùnh phaûi khoâng? Ñaùp: Taâm theå neáu chæ coù taùnh nhieãm thì chaúng theå ñöôïc chuyeån phaøm thaønh Thaùnh. Ñaõ ñeàu coù hai taùnh nhieãm, tònh vì sao chaúng teåh chuyeån phaøm thaønh Thaùnh ñöôïc. Hoûi: Duïng cuûa phaøm Thaùnh ñaõ chaúng ñöôïc ñoàng khôûi, taùnh nhieãm tònh ñaâu ñöôïc cuøng coù? Ñaùp: Taâm theå moãi chuùng sinh, taâm theå moãi Ñöùc Phaät voán coù ñuû hai taùnh maø khoâng coù töôùng khaùc nhau. Moät vò bình ñaúng, xöa nay chaúng hoaïi, chæ vì nghieäp nhieãm huaân nhieãm taùnh thì töôùng sinh töû hieån hieän, tònh nghieäp huaân tònh taùnh neân duïng Nieát-baøn hieån hieän. Nhöng moãi chuùng sinh taâm theå naøy khi y huaân laøm sinh töû maø chaúng ngaïi theå coù khaû naêng tònh taùnh, taâm theå moãi Ñöùc Phaät khi y huaân laøm Nieát-baøn maø chaúng ngaïi theå coù duïng taùnh nhieãm, vì nghóa ñoù, neân moãi chuùng sinh, moãi Ñöùc Phaät ñeàu coù hai taùnh nhieãm tònh. Phaùp giôùi phaùp nhó chöa heà chaúng coù, chæ nöông vaøo söùc huaân maø khôûi duïng tröôùc sau chaúng ñeàu, aáy vì nhieãm huaân neân goïi laø chuyeån phaøm, coøn tònh nghieäp khôûi neân noùi thaønh Thaùnh. Nhöng taâm theå hai taùnh thaät khoâng thaønh hoaïi, cho neân noùi theo taùnh thì nhieãm tònh ñeàu coù, noùi theo boán huaân cho neân phaøm Thaùnh khaùc nhau, vì theá

kinh cheùp: Trong phaùp thanh tònh chaúng thaáy coù moät phaùp naøo theâm, töùc laø voán coù taùnh tònh, chaúng phaûi môùi coù, trong phaùp phieàn naõo chaúng thaáy coù moät phaùp naøo bôùt, töùc laø voán coù taùnh nhieãm, chaúng theå dieät maát. Nhöng nöông vaøo nhaân duyeân ñoái trò thanh tònh Baùt-nhaõ chuyeån thaéng hieän tieàn, töùc laø tònh nghieäp huaân cho neân thaønh Thaùnh, phieàn naõo voïng töôûng cuøng taän ôû ñaây töùc laø nghieäp nhieãm döùt, cho neân chuyeån phaøm. Hoûi: Nghieäp nhieãm töø voâ thæ voán coù, laøm sao dieät ñöôïc, tònh nghieäp voán khoâng, laøm sao maø khoâng ñöôïc? Ñaùp: Ñöôïc chö Phaät, Nhö Lai duïng nghóa huaân taâm neân tònh nghieäp ñöôïc khôûi, tònh coù coâng naêng tröø nhieãm cho neân nghieäp nhieãm lieàn dieät. Hoûi: Hai nghieäp nhieãm tònh ñeàu y taâm taùnh maø khôûi, laïi huaân vaøo taâm, ñaõ cuøng nöông taùnh maø khôûi laøm sao tröø nhau ñöôïc? Ñaùp: Nghieäp nhieãm tuy nöông taâm taùnh khôûi leân nhöng thöôøng traùi vôùi taâm. Tònh nghieäp cuõng nöông taâm taùnh maø khôûi nhöng thöôøng thuaän theo taâm. Traùi coù nghóa dieät lìa neân bò tröø saïch, thuaän coù töôùng giuùp ñôõ neân tröø ñöôïc nhieãm. Phaùp giôùi phaùp nhó coù dung tröø nhau, ñaâu coù gì ñaùng nghi. Hoûi: Taâm theå tònh taùnh laøm khôûi tònh nghieäp, laïi huaân vaøo taâm taùnh tònh, taâm theå nhieãm taùnh laøm khôûi nghieäp nhieãm laïi huaân vaøo taâm taùnh nhieãm. Cho neân chính coù theå nghieäp nhieãm cuøng tònh taùnh chaúng huaân nhau sinh nhau, neân noùi laø traøi nhau. Nghieäp nhieãm vaø taùnh nhieãm sinh nhau, huaân nhau, neân goïi laø thuaän nhau, töùc chaúng theå dieät, do traùi vôùi tònh taùnh neân ñöôïc dieät. Tònh nghieäp tuy thuaän vôùi tònh taùnh nhöng do traùi vôùi nhieãm taùnh neân cuõng coù theå tröø ñöôïc. Neáu hai thöù ñeàu coù nghóa traùi neân caû hai ñeàu coù nghóa dieät lìa maø coøn tröø saïch nhieãm. Hai thöù ñeàu coù nghóa thuaän neân ñeàu coù coâng naêng giuùp nhau, laïi ñöôïc coøn nhieãm maø boû tònh. Ñaùp raèng: Ta laäp nghóa chaúng nhö theá, vì sao laïi hoûi ñieàu naøy. Ta neân tònh nghieäp thuaän taâm, neân taâm theå tònh taùnh töùc laø thuaän boån. Nghieäp nhieãm traùi taâm cho neân taâm theå nhieãm taùnh töùc laø traùi boån. Neáu noùi rieâng veà taâm theå thì traùi thuaän bình ñaúng, chæ thuaän boån khôûi. tònh töùc thuaän tònh taâm theå chaúng hai. Cho neân coù töôùng naêng giuùp nhau. Traùi boån khôûi nhieãm lieàn traùi lyù, chaân nhö bình ñaúng neân coù nghóa dieät lìa.

Taâm naøy tuy laø bình ñaúng lìa töôùng maø laïi ñaày ñuû taát caû taùnh cuûa

phaùp nhieãm, sinh ra sinh töû, laøm cho sinh töû. Cho neân kinh noùi: Taâm taùnh laø moät, vì sao sinh ra caùc thöù quaû baùo, töùc laø sinh ra sinh töû. Kinh laïi cheùp: Töùc laø Phaùp thaân troâi laên naêm ñöôøng neân goïi laø chuùng sinh, töùc laø laøm cho sinh töû. Hoûi: Neáu taâm theå voán coù taùnh nhieãm thì chaúng theå chuyeån phaøm thaønh Thaùnh. Ñaùp: Neáu taâm theå chæ coù taùnh nhieãm thì chaúng theå chuyeån phaøm thaønh Thaùnh ñöôïc. Ñaõ coù ñuû hai taùnh nhieãm

tònh vì sao chaúng chuyeån phaøm thaønh Thaùnh ñöôïc? Hoûi: Dung cuûa phaøm Thaùnh ñaõ chaúng ñöôïc ñoàng khôûi, taùnh nhieãm tònh ñaâu ñöôïc cuøng coù? Ñaùp: Taâm theå moãi chuùng sinh, taâm theå moãi Ñöùc Phaät voán coù ñuû hai taùnh maø khoâng coù töôùng khaùc nhau. Moät vò bình ñaúng xöa nay chaúng hoaïi. Chæ vì nghieäp nhieãm huaân nhieãm taùnh thì töôùng sinh töû hieån hieän, tònh nghieäp huaân tònh taùnh, töùc duïng Nieát-baøn hieån hieän. Nhöng taâm theå moãi chuùng sinh naøy khi nöông huaân laøm cho sinh töû maø chaúng ngaïi theå coù coâng naêng tònh taùnh, taâm theå moãi Ñöùc Phaät khi nöông huaân laøm Nieát- baøn maø chaúng ngaïi theå coù duïng cuûa taùnh nhieãm. Vì nghóa ñoù, neân moãi chuùng sinh, moãi Ñöùc Phaät ñeàu coù hai taùnh nhieãm tònh. Phaùp giôùi phaùp nhó chöa heà chaúng coù, chæ nöông vaøo naêng löïc huaân taäp maø khôûi duïng, tröôùc sau chaúng ñeàu, aáy laø vì nhieãm huaân neân goïi laø chuyeån phaøm, coøn tònh nghieäp khôûi neân noùi thaønh Thaùnh. Nhöng taâm theå hai taùnh thaät khoâng coù thaønh hoaïi. Cho neân noùi theo taùnh thì nhieãm tònh ñeàu ñuû. Noùi theo huaân taäp thì phaøm Thaùnh khaùc nhau, cho neân kinh cheùp: Trong phaùp thanh tònh chaúng thaáy coù moät phaùp theâm, töùc laø voán coù taùnh tònh, khoâng phaûi môùi coù, trong phaùp phieàn naõo chaúng thaáy coù moät phaùp naøo bôùt, töùc laø voán coù taùnh nhieãm chaúng theå dieät maát. Nhöng nöông nhaân duyeân ñoái trò thanh tònh Baùt-nhaõ chuyeån thaéng hieän tieàn, töùc laø nghieäp tònh huaân taäp cho neân thaønh Thaùnh, phieàn naõo voïng töôûng döùt, ôû ñaây töùc laø nghieäp nhieãm döùt cho neân chuyeån phaøm. Hoûi: Nghieäp nhieãm töø voâ thæ voán coù, do ñaâu maø dieät ñöôïc, tònh nghieäp voán khoâng, do ñaâu maø khôûi ñöôïc? Ñaùp: Ñöôïc chö Phaät, Nhö Lai duïng nghóa huaân taâm, neân tònh nghieäp ñöôïc khôûi, tònh coù coâng naêng tröø nhieãm neân nghieäp nhieãm lieàn dieät. Hoûi: Hai nghieäp nhieãm tònh ñeàu nöông taâm taùnh maø khôûi, laïi huaân vaøo taâm, ñaõ cuøng nöông taùnh maø khôûi laøm sao tröø nhau ñöôïc? Ñaùp: Nghieäp nhieãm tuy nöông taâm taùnh maø khôûi nhöng thöôøng traùi taâm. Tònh nghieäp cuõng nöông taâm taùnh maø khôûi nhöng thöôøng thuaän taâm. Traùi coù nghóa dieät lìa, neân bò tröø saïch, thuaän coù töôùng giuùp ñôõ neân tröø ñöôïc nhieãm. Phaùp giôùi phaùp nhó coù dung tröø nhau ñaâu ñaùng sinh nghi. Hoûi: Taâm theå tònh taùnh sinh khôûi tònh nghieäp, laïi huaân vaøo taâm tònh taùnh, taâm theå nhieãm taùnh laøm khôûi nghieäp nhieãm, laïi huaân vaøo taâm nhieãm taùnh. Cho neân chính vì nghieäp nhieãm chaúng huaân vôùi tònh taùnh sinh nhau, neân noùi laø traùi nhau. Nghieäp nhieãm cuøng nhieãm taùnh sinh nhau, huaân nhau, neân goïi laø thuaän nhau, töùc chaúng theå dieät. Neáu nghieäp nhieãm thuaän vôùi taùnh nhieãm, do traùi vôùi taùnh tònh neân ñöôïc dieät. Tònh nghieäp tuy thuaän vôùi taùnh tònh nhöng vì traùi vôùi taùnh nhieãm neân cuõng ñöôïc tröø. Neáu hai thöù ñeàu coù nghóa traùi neân caû hai ñeàu coù nghóa dieät lìa maø coøn ñöôïc tröø

SOÁ 1924 - ÑAÏI THÖØA CHÆ QUAÙN PHAÙP MOÂN, Quyeån 1 471

saïch nhieãm. Vì hai thöù ñeàu coù nghóa thuaän neân ñeàu coù coâng naêng giuùp nhau, laïi ñöôïc coøn nhieãm maø boû tònh. Ñaùp raèng: Ta laäp nghóa chaúng theå, vì sao laïi hoûi ñieàu naøy. Ta noùi tònh nghieäp thuaän taâm, neân taâm theå tònh taùnh töùc laø thuaän boån, nghieäp nhieãm traùi taâm cho neân taâm theå nhieãm taùnh töùc laø traùi boån. Neáu noùi rieâng veà taâm theå thì traùi thuaän bình ñaúng, chæ thuaän boån khôûi, tònh laø thuaän tònh, taâm theå chaúng hai. Cho neân coù töôùng giuùp nhau, traùi boån khôûi nhieãm lieàn traùi lyù chaân nhö bình ñaúng, cho neân coù nghóa dieät lìa.