TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 64**

Thöù baûy, caät naïn veà moäng tænh traùi nhau. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Neáu luùc tænh, saéc ñeàu nhö moäng caûnh chaúng lìa thöùc” laø, nhö töø moäng tænh bieát Duy taâm kia, côù sao luùc tænh ñoái vôùi töï saéc caûnh chaúng bieát Duy thöùc? Ñaùp: Trong luaän Duy Thöùc noùi: Nhö moäng chöa tænh chaúng theå töï bieát. Caàn phaûi ñeán luùc tænh môùi naêng tìm bieát. Luùc tænh caûnh saéc neân bieát cuõng vaäy, chöa chöùng ñòa vò chaân giaùc thì chaúng theå töï bieát. Ñeán luùc chaân giaùc môùi naêng tìm bieát. Chöa ñöôïc chaân giaùc laø luoân ôû trong moäng, neân Ñöùc Phaät noùi laø ñeâm daøi sinh töû, do ñaây chöa roõ saéc caûnh Duy thöùc, töùc thöùc thöù baûy laø caên baûn, ñeâm daøi sinh töû, naêng khieán khôûi hoaëc taïo nghieäp, luaân hoài ba coõi, phaûi ñeán luùc chöùng quaû vò chaân giaùc môùi bieát taát caû ñeàu laø Duy thöùc. Do ñoù, trong luaän Duy Thöùc Xu Yeáu noùi: “Hoûi: Neáu luùc caùc thöùc sinh tôï ngaõ phaùp laø ñeàu do löïc cuûa ngaõ phaùp phaân bieät hay laø chaúng do? Neáu ñeàu do laø taùm thöùc vaø naêm thöùc khoâng hai phaân bieät, luùc sinh quaû neân chaúng tôï hai. Neáu chaúng do laø trong ñaây côù sao chæ noùi ngaõ phaùp huaân taäp laøm nhaân? Ñaùp: Hai giaûi ñeàu ñöôïc, noù ñeàu do giaûi laø taát caû höõu laäu vaø hai phaân bieät thöùc thöù baûy ñeàu cuøng vaäy, hoaëc hai phaân bieät thöùc thöù saùu daãn vaäy, sau luùc sinh quaû ñeàu tôï ngaõ phaùp. Noù chaúng do giaûi laø ñaây noùi caên baûn thöùc thöù saùu goàm duyeân taát caû laøm nhaân, duyeân phaùt caùc thöùc khieán huaân taäp vaäy, sau luùc sinh quaû tôï ngaõ phaùt cuøng khôûi, hoaëc chaúng phaûi beân ngoaøi tôï beân ngoaøi, thöùc thöù saùu thöù baûy tính keá tôï beân ngoaøi khôûi vaäy. Nhö moäng laø moäng vieäc vua Sa-thích-noa, Trung Hoa goïi laø löu chuyeån, vua ñoù dung maïo ñoan chaùnh, töï cho laø khoâng ai saùnh baèng, tìm caàu hình dung gaàn töông ñoàng ñeå so saùnh hieån baøy mình laø öu thaéng. Baáy giôø coù ngöôøi noùi trong thaønh Vöông-xaù, coù Ñaïi Ca-chieân-dieân hình dung raát ñeïp, trong ñôøi khoâng ai saùnh baèng. Vua beøn sai söù ñi nghinh ñoùn, Ca-chieân-dieân ñeán, vua ra khoûi cung nghinh tieáp, vua chaúng ñeïp baèng kia, moïi ngöôøi chaêm nhìn Ca-chieân-dieân, chaúng ngoù ñeán vua. Vua hoûi veà nguyeân do. Moïi ngöôøi ñaùp: “Ca-chieân-dieân dung maïo ñeïp hôn vua”. Vua hoûi: Ñaïi ñöùc,

quaû ngaøy nay nhaân xöa tröôùc”. Ca-chieân-dieân ñaùp: “Xöa kia ta xuaát gia coøn vua laøm keû aên xin. Luùc ta queùt töôùc ñaát chuøa, vua ñeán xin aên. Ta queùt ñaát xong, khieán vua tröø phaån nôi choåi, tröø phaån nôi choåi xong môùi cho vua aên. Do nghieäp nhaân ñoù maø sinh trong trôøi ngöôøi ñöôïc quaû baùo ñoan chaùnh”. Nghe ñieàu aáy xong, sau ñoù vua caàu xin xuaát gia laøm ñeä töû cuûa Ca-chieân-dieân. Veà sau, Ca-chieân-dieân ñi ñeán nöôùc A-baøn-ñòa, ôû trong nuùi tu ñaïo rieâng, rieâng bieät moät nôi toïa thieàn. Vua nöôùc A-baøn ñòa teân laø Baùt-thoï-ña daãn cung nhaân vaøo nuùi daïo chôi. Cung nhaân thaáy hình maïo cuûa vua ñoan chaùnh neân vaây quanh troâng ngaém. Vua Baùt-thoï-ña thaáy vua Sa-thích-noa nghi ngôø coù duïc yù, hoûi vua Sa-thích-noa raèng: “OÂng laø A-la-haùn ö?” Vua ñaùp: “Chaúng phaûi”. Laïi hoûi: “OÂng lìa duïc chaêng?” Vua ñaùp: “Chaúng phaûi”. Vua Baùt-thoï-ña saân giaän baûo: “Vaäy côù sao vaøo trong theå nöõ cuûa ta?” Vaø beøn duøng roi gaäy ñaùnh ñaäp raùch naùt thaân, cheát ngaát maõi ñeán toái môùi tænh, beøn tìm ñeán nôi Ca-chieân-dieân, Ca-chieân-dieân troâng thaáy vaäy roài, taâm sinh xoùt thöông, nhöõng ngöôøi baïn ñoàng hoïc vôùi vua môùi vì tìm phöông chöõa trò. Vua Sa-thích-noa noùi cuøng Ca-chieân-dieân raèng: “Con xin thaày cho pheùp taïm trôû veà baûn quoác daáy binh ñaùnh phaù nöôùc A-baøn-ñòa kia, gieát vua Baùt-thoï-ña, söï vieäc hoaøn taát seõ trôû laïi xin thaày tu ñaïo”. Ca-chieân-dieân thuaän theo lôøi caàu xin ñoù maø baûo: “Neáu oâng muoán ñi thì haõy taïm ôû laïi moät ñeâm ñaõ”. Vaø Ca-chieân- dieân an ñaët moät nôi toát laønh khieán vua nguû, muoán khieán vua thaáy moäng. Vua moäng thaáy daáy binh lính chinh phaït nöôùc A-baøn-ñòa, quaân lính cuûa mình bò phaù baïi, töï thaân bò quaân ñòch baét ñöôïc, troùi chaët tay chaân. Hoa ñoû röïc caém sau coå, troáng nghieâm gioùng vang muoán gieát, vua trong côn moäng beøn raát khieáp sôï, keâu gaøo thaát thanh, noùi: “Nay con khoâng trôû veà, xin thaày teá ñoä laøm nôi con trôû veà nöông töïa ñeå ñöôïc thoï maïng laâu daøi!” Ca-chieân-dieân duøng thaàn löïc ñöa tay chæ löûa, vaø goïi vua khieán tænh, maø hoûi: “Côù sao vaäy?” Taâm vua chöa tænh coøn noùi vieäc tai hoïa, Ca-chieân- dieân laïi duøng löûa soi chieáu maø hoûi: “Ñaây laø ôû ñaâu? OÂng haõy töï nhieân nhìn kyõ? Taâm vua môùi tænh Ca-chieân-dieân baûo: “Neáu oâng daáy binh chinh phaït kia thì haún seõ bò phaù baïi nhö choã moäng thaáy”. Vua noùi: “Xin thaày vì tröø yù ñoäc cho?” Ca-chieân-dieân beøn giaûng noùi caùc phaùp, thí nhö ñaát nöôùc giaû danh khoâng thaät, lìa phoøng nhaø v.v... thì khoâng ñaát nöôùc rieâng bieät”. Cho ñeán giaûng noùi roäng veà caùc thöù nhaân duyeân, vaø ñeán moät cöïc vi cuõng chaúng phaûi laø söï thaät, khoâng ñaây khoâng kia khoâng oaùn khoâng thaân. Vua nghe phaùp roài beøn ñöôïc quaû vò Döï löu, veà sau daàn ñaéc quaû vò A-la-haùn. Neân bieát muoân phaùp Duy thöùc, moäng tænh nhaát nhö. Choã thaáy trong tænh töùc yù thöùc minh lieãu, choã thaáy trong moäng töùc yù thöùc trong

moäng. YÙ cuûa phaân bieät ñaõ ñoàng, caûnh cuûa sai bieät naøo khaùc, meâ ngoä nhö ñaây, sao nghi löï ö? Meâ tænh nhö ñaây, coù theå thaáu suoát vaäy. Thöù taùm, caät naïn veà beân ngoaøi thuû tha taâm. Neáu luaän chuû noùi saéc beân ngoaøi khoâng thaät laø caûnh cuûa thöùc beân trong töùc coù theå vaäy. Vaû laïi nhö taâm ngöôøi khaùc laø thaät coù, haù chaúng phaûi choã töï taâm duyeân ö? YÙ noùi: Thaûn nhö taâm ngöôøi naøy neáu thaân duyeân ñöôïc taâm ngöôøi khaùc ñaém tröôùc, töùc lìa taâm ngöôøi naøy rieâng coù taâm laøm caûnh. Neáu taâm ngöôøi naøy duyeân taâmngöôøi khaùc chaúng ñaém tröôùc töùc laø coù caûnh maø chaúng duyeân. Neáu duyeânñaém tröôùc töùc traùi vôùi nghóa, Duy thöùc, neáu duyeân chaúng ñaém tröôùc töùc sao thaønh trí tha taâm trí ö? Luaän Chuû noùi: “Tuy noùi tha taâm chaúng phaûi caûnh töï thöùc, chæ noùi kia laø thaân sôû duyeân”. YÙ noùi: Tuy noùi taâm ngöôøi khaùc chaúng phaûi caûnh ngöôøi naøy, neáu ngöôøi naøy thaân duyeân taâm ngöôøi khaùc töùc chaúng ñöôïc, neáu gaù taâm ngöôøi khaùc laøm chaát töï bieán töôùng phaàn duyeân cuõng coù trí tha taâm, chæ luùc bieán töôùng phaàn duyeân töùc chaúng ñöôïc baûn chaát ngöôøi khaùc, chæ do töôùng aûnh töôïng ngöôøi khaùc hieän treân töï taâm goïi laø roõ tha taâm, töùc bieát töôùng phaàn tha taâm chaúng lìa töï taâm, cuõng goïi laø Duy thöùc. YÙ noùi: Taâm ngöôøi naøy luùc duyeân khôûi taâm ngöôøi khaùc bieán khôûi töôùng phaàn. Ngay tình töôùng phaàn, khoâng taùc duïng thaät, chaúng phaûi nhö tay v.v... naém vaät, cuõng chaúng phaûi nhö maët nhaät toûa aùnh saùng thaân chieáu roïi caûnh ñoù. Luùc duyeân taâm ngöôøi khaùc, chæ nhö aûnh töôïng trong göông tôï chaát beân ngoaøi hieän. AÛnh töôïng trong göông cuõng khoâng taùc duïng thaät, luùc duyeân taâm ngöôøi khaùc cuõng laø nhö vaäy, chaúng phaûi khoâng duyeân taâm theå ngöôøi khaùc vaäy, goïi laø roõ tha taâm, chaúng phaûi thaân naêng roõ, thaân choã roõ, goïi ñoù laø choã töï bieán. Laïi, caùc baäc Coå ñöùc hoûi: “Trí tha taâm, nghóa laø ñaõ coù taâm ngöôøi khaùc laøm choã bieát cuûa töï taâm, töùc laø lìa ngoaøi töï taâm coù taâm ngöôøi khaùc laøm caûnh cuûa töï taâm, sao ñöôïc noùi laø khoâng caûnh, chæ coù thöùc ö? Ñaùp: Nghóa laø duyeân saéc töôùng phaàn phuø traàn caên thaân khaùc cuõng chaúng thaân ñöôïc, chæ gaù laøm chaát, nhö nhaõn thöùc töï thaân luùc duyeân saéc khí theá gian choã thöùc thöù taùm bieán cuõng ñuû gaù laøm chaát cuõng chaúng thaân ñöôïc. Boán thöùc nhó v.v... ñoù duyeân thanh v.v... choã bieán cuûa baûn thöùc, cuõng nhó duøng baûn chaát laø thöùc thöù taùm bieán, nay troâng ôû naêm thöùc neân goïi laø aûnh thöùc, nhö naêm thöùc v.v... duyeân caûnh baûn chaát choã bieán cuûa baûn thöùc cuõng chaúng thaân ñöôïc. Tuy cuõng ñöôïc duyeân, chæ thaønh do sôû duyeân duyeân. Neáu bieát nhö thaät töùc laø caûnh Phaät. Trong luaän noùi: “Hai trí nôi caûnh moãi moãi do choã khoâng bieát che laáp vaäy, chaúng bieát nhö choã Phaät haønh chaúng theå noùi caûnh. Ñaây coù hai giaûi: Moät laø, nhö dieäu lyù chaân nhö, lôøi leõ phaân tích chaúng kòp, khoâng theå noùi laø caûnh. Nghóa laø ñaây lìa noùi caûnh cuûa chaân

nhö, chæ rieâng Phaät coù theå hieån baøy roõ phaân bieät chöùng, ngoaøi ra chaúng theå chöùng laø do thöùc thöù baûy haèng haønh chaúng cuøng choã voâ minh che khuaát neân chaúng bieát. Hai laø, chaúng theå noùi caûnh töùc laø trí caûnh tha taâm vaø trí caûnh töï taâm. Hai trí ñaây goïi laø chaúng theå noùi caûnh, nghóa laø töï töôùng chaân nhö giaû trí vaø phaân tích ñeàu chaúng phaûi caûnh neân phaân tích goïi laø danh, noùi danh cuûa naêng phaân tích, ñaõ chaúng ñöôïc töï töôùng töùc hieån baøy caûnh cuûa hai trí töï tha, laø sôû haønh cuûa Phaät trí chaúng theå noùi laø caûnh. Do caûnh cuûa choã hai trí ñaây bieát. Töï töôùng laø sôû haønh cuûa Phaät trí chaúng theå noùi laø caûnh, ngöôøi khaùc do chaúng haèng haønh chaúng cuøng choã voâ minh che khuaát neân chaúng ñöôïc nhö thaät maø bieát vaäy. Laïi, ñaõ noùi luùc ngöôøi naøy duyeân taâm ngöôøi khaùc, gaù taâm ngöôøi khaùc laøm chaát, töï bieán töôùng phaàn duyeân töùc töôùng phaàn chaúng lìa taâm ngöôøi naøy, laø Duy thöùc. Neáu baûn chaát taâm ngöôøi khaùc duyeân chaúng ñaém tröôùc, töùc lìa ngoaøi taâm ngöôøi naøy coù taâm ngöôøi khaùc, sao thaønh Duy thöùc ö? Nhaân ñaây, beøn trình baøy phaàn thöù chín caät naïn veà khaùc caûnh chaúng phaûi thöùc. Caùc sö Tieåu thöøa noùi: Nghóa cuûa Duy thöùc, chæ lìa ngoaøi taâm laø khoâng moät vaät, môùi goïi laø Duy thöùc. Ñaõ taâm ngöôøi khaùc khaùc taâm ngöôøi naøy laøm caûnh, sao thaønh Duy thöùc ö? Laïi caûnh ngöôøi khaùc cuõng khaùc caûnh ñaây, töùc lìa ngoaøi taâm ngöôøi naøy coù caûnh khaùc. Sao thaønh Duy thöùc? Ñaùp traùch raèng: Kyø laï thay, coá chaáp rieâng moät nôisinh nghi ngôø ñaây noùi Duy thöùc, chæ noùi moät thöùc, Tieåu thöøa caùc oâng côù sao laáy ñaây beàn chaéc chaáp xöù xöù sinh nghi ngôø, ñaâu laø lôøi noùi cuûa Duy thöùc? Chæ noùi thöùc cuûa moät ngöôøi, coù lôøi noùi coù thöùc cuûa moät ngöôøi, töùc ñaâu coù phaøm thaùnh toân ty, neáu laø khoâng Phaät thì chuùng sinh ñaâu caàu! Neáu khoâng phaøm phu thì Phaät vì ai maø giaûng noùi? Neân bieát lôøi noùi Duy thöùc ta coù chæ thuù saâu maàu vaäy. Trong luaän noùi: “Lôøi noùi Duy thöùc laø hieån baøy taát caû höõu tình moãi moãi coù taùm thöùc saùu vò taâm sôû sôû bieán töôùng phaàn phaân vò sai bieät vaø choã khoâng lyù kia hieån baøy chaân nhö. Noùi moät chöõ thöùc laø chaúng phaûi thöùc cuûa moät ngöôøi, maø goàm hieån baøy taát caû höõu tình moãi moãi ñeàu coù taùm thöùc, töùc laø töï theå cuûa thöùc, naêm möôi moát taâm sôû töông öng cuûa thöùc, sao rieâng chaáp thöùc cuûa moät ngöôøi? Hoûi: Duy-ma-caät töùc vaøo Tam- muoäi, khieán Tyø-kheo ñaây töï bieát tuùc maïng töøng ôû nôi naêm traêm Ñöùc Phaät gieo troàng goác ñöùc, hoài höôùng A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà, töùc thôøi roõ suoát trôû laïi ñöôïc baûn taâm. Vaû laïi, nhö taâm quaù khöù ñaõ qua roài, taâm vò lai chöa ñeán, taâm hieän taïi chaúng truù, laøm sao quaùn taâm caên laønh ôû quaù khöù cuûa ngöôøi khaùc ö? Ñaùp: Noùi veà chaân töùc khoâng, tuøy tuïc neân coù moät nieäm taâm khôûi coøn ñuû möôøi ñôøi boán vaän phaân bieät, chaúng theå laøm loâng ruøa söøng thoû, kieán cuûa ñoaïn thöôøng, phaùp cuûa quaù khöù. Tuy

nieäm nieäm chaúng truù, nhöng ñeàu huaân ôû trong thöùc thöù taùm. Coù chuûng töû quaù khöù bieát söï quaù khöù, choã quaùn ôû quaù khöù ñöôïc chuûng, hieän taïi trong töï chöùng phaàn thöùc A-laïi-da haøm taøng, nhöng ñôøi quaù khöù thôøi töùc khoâng theå, chæ laáy chuûng trong thöùc laø baûn chaát, bieán aûnh maø duyeân töùc bieát söï ôû ñôøi quaù khöù. Ñaây laø caûnh ñôùi chaát bieát vaäy. Hoaëc noùi coù theå duyeân töôùng aûnh töôïng treân taâm, töùc treân kieán phaàn yù thöùc thöù saùu bieån khôûi töôùng aûnh töôïng ôû quaù khöù maø bieát vaäy. Ñaây töùc laø ñoäc aûnh caûnh, nghóa laø quaù khöù khoâng theå khoâng baûn chaát vaäy. Laïi, phaùp cuûa quaù khöù neáu chaúng rôi ruïng thì goïi laø quaù khöù. Neáu ñaõ rôi ruïng khoâng phaùp coù theå bieát, neáu chæ töøng traûi qua trong taâm coù chuûng aûnh hieän tieàn, neân noùi laø nhôù bieát, ñoù thì chæ thaáy töï taâm chaúng thaáy phaùp kia. Nhö trong kinh Nguyeät Ñaêng Tam-muoäi noùi: “Phaät daïy: Côù sao vò Ñaïi Boà-taùt ñöôïc trí taïng ôû quaù khöù, vò lai vaø hieän taïi? Ñoàng töû! Boà-taùt ñoù chö thaät bieát taâm haønh cuûa taát caû chuùng sinh, chuaån cöù töï taâm haønh, choã laàn löôït khôûi, quaùn phaùp töï taâm, duøng khoâng loaïn töôûng tu taäp phöông tieän, nhö loaïi töï taâm haønh, keû khaùc cuõng vaäy, tuøy choã thaáy saéc nghe thanh, taâm coù aùi khoâng aùi ñeàu nhö thaät bieát. Ñoàng töû! Ñoù goïi laø Boà-taùt ñöôïc trí taïng ôû quaù khöù vò lai vaø hieän taïi vaäy”.

Hoûi: Trí quaùn tha taâm laø thaät bieát tha taâm hay chaúng thaät bieát? Caû hai ñeàu coù loãi chöù?

Ñaùp: Nhö tröôùc ñaõ noùi, neáu laäp töï tha, ôû toâng ñeàu loãi, ñaây ñeàu noùi veà theá ñeá thöùc taâm phaân bieät vaäy. Trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Tha taâm bieát ôû caûnh Chaúng nhö thaät roõ bieát Vì chaúng lìa thöùc caûnh Chæ Phaät nhö thaät bieát”.*

Trí tha taâm laø, chaúng nhö thaät bieát vì taâm töï beân trong hö voïng phaân bieät laáy laøm tha taâm, duøng yù töï taâm, yù thöùc taïp vaäy. Nhö Phaät ñòa kia nhö thaät quaû chöùng, khoâng choã ngoân ngöõ, caûnh giôùi thaéng dieäu, chæ Phaät môùi naêng bieát, ngöôøi khaùc chaúng bieát. Vì trí tha taâm theá gian kia ñoái vôùi hai phaùp kia chaúng nhö thaät bieát, vì caûnh giôùi naêng thuû sôû thuû kia laø hö voïng phaân bieät vaäy. Ñaây chæ laø thöùc voâ löôïng voâ bieân caûnh giôùi saâu maàu, chaúng phaûi taâm thöùc coù theå ño löôøng vaäy. Nhö treân, caên cöù toâng phaùp töôùng maø noùi. Neáu öôùc veà toâng phaùp taùnh, thì caùc baäc tieân ñöùc noùi: “Bieát tha taâm laø ñeàu nhö thaät bieát, xeùt ôû söï thaät thaáy lyù thaät vaäy. Cuõng chaúng phaûi ngoaøi taâm coù theå thaáy, cuõng chaúng phaûi khoâng caûnh coù theå bieát. Neáu töï tha cuøng tuyeät thì cuøng taâm chuùng sinh ñoàng moät theå, neân khoâng ngoaøi taâm vaäy, chaúng choã hoaïi neân naêng bieát vaäy.

Laïi, tha taâm laø, Boà-taùt An Tueä noùi: “Trí Phaät duyeân, tha taâm duyeân ñöôïc baûn chaát, ngoaøi ra ñeàu laø bieán aûnh. Neáu duyeân baûn chaát ñöôïc phaùp ngoaøi taâm, hoaïi Duy thöùc vaäy, nay vì nhieáp caûnh Duy thöùc, chaúng hoaïi caûnh vaäy. Naêng sôû ñeàu maát, chaúng ngaïi coøn vaäy. Thöù nhaát nghóa Duy taâm chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, chaùnh luùc duyeân tha töùc laø töï vaäy, vì taâm chuùng sinh cuûa töùc taâm Phaät laø sôû duyeân, chaúng phaûi taâm Phaät cuûa töùc taâm chuùng sinh. Taâm Phaät cuûa töùc taâm chuùng sinh laø naêng duyeân, chaúng phaûi taâm chuùng sinh cuûa töùc taâm Phaät, dung thoâng nhö vaäy chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Neáu lìa ngoaøi Phaät rieâng coù chuùng sinh, laïi phaûi bieán aûnh, töùc maát nghóa chaân Duy thöùc. Giaûi thích: Goàm caûnh theo taâm chaúng hoaïi caûnh, töùc laø chæ baøy taâm caûnh coù khoâng, kia ñöôïc baûn chaát sôï hoaïi Duy taâm. Ñaõ chaúng hoaïi caûnh, ñöôïc ñoù naøo ngaên ngaïi, hoaïi coù naøo maát. Vì khoâng taâm laø khoâng taâm ôû muoân vaät, muoân vaät chöa töøng khoâng, ñaây ñöôïc nôi thaàn tænh, maát taïi nôi vaät hö. Nghóa laø vaät thaät coù vaäy. Neáu Duy taâm hoaïi caûnh thì ñöôïc taïi nôi caûnh khoâng, maát taïi nôi taâm coù, neân laáy caûnh do taâm bieán neân noùi Duy taâm, sôû bieán chaúng khoâng, sao haún phaûi hoaïi. Neáu vì duyeân sinh khoâng taùnh thì taâm caûnh ñeàu maát, neân möôïn taâm ñeå ñuoåi caûnh, caûnh ñuoåi maø taâm maát, chaúng phaûi rieâng coøn taâm vaäy. Neáu naêng sôû ñeàu maát chaúng ngaïi coøn vaäy, laø treân chaúng hoaïi maát. Vaû laø ñuoåi tröø beänh sôï chaát, nay ñuoåi tröø lyù cuûa coù khoâng, taâm caûnh ñeàu chaáp thuaän coøn maát, taâm caûnh nhaânnöông gaù neân khoâng cuøng nöông duyeân sinh neân coù. Coù töùc laø coøn, khoâng töùc laø maát, khoâng coù giao trieät, coøn maát ñeàu toaøn, noùi nghóa thöù nhaát Duy taâm, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc laø chaùnh sinh ra ñaày ñuû phaân lyù cuûa Duy taâm. Thöù nhaát treân giaûi thích tuy coù nghóa cuûa Duy taâm, coøn thoâng Duy taâm sinh dieät. Nghóa thöù hai tuy ñeàu maát chaúng troùi buoäc, maø chöa noùi taâm caûnh goàm nhau, nay noùi roõ ñaày ñuû phaân Duy thöùc, neân noùi nghóa thöù nhaát laø Duy taâm, ñoàng vôùi nghóa thöù nhaát neân chaúng phaûi khaùc, chaúng hoaïi naêng sôû neân chaúng phaûi moät, chaúng phaûi moät neân coù naêng sôû, nghóa duyeân tha thaønh vaäy. Chaúng phaûi khaùc neân naêng sôû bình ñaúng, nghóa Duy taâm thaønh vaäy. Noùi luùc chaùnh duyeân tha töùc laø töï, laø keát thaønh nôi baûn chaát, loãi ngoaøi khoâng taâm, vì töùc töï neân chaúng maát Duy thöùc, noùi vì taâm chuùng sinh cuûa töùc taâm Phaät, chaùnh chæ baøy phaùp taùnh, töôùng cuûa tha taâm, ñaây coù hai ñoái ngöõ. Ñoái tröôùc noùi roõ sôû duyeân, ñoái sau noùi roõ naêng duyeân. Nay môùi ñaàu taâm chuùng sinh cuûa töùc taâm Phaät laø, ñaây noùi roõ sôû duyeân taâm chuùng sinh töùc laø taâm Phaät, ñaây laø noùi roõ chaúng khaùc, tieáp theo noùi roõ taâm Phaät cuûa chaúng phaûi töùc taâm chuùng sinh. Caâu naøy noùi roõ taâm chuùng sinh vaø taâm Phaät chaúng phaûi töùc, chaúng

phaûi töùc neân coù nghóa sôû duyeân, chaúng phaûi khaùc neân chaúng hoaïi nghóa Duy taâm. Noùi laø sôû duyeân laø keát thaønh duyeân taâm, choïn löïa chaúng phaûi naêng duyeân vaäy. Tieáp theo sau bieän roõ veà naêng duyeân, noùi vì taâm Phaät cuûa töùc taâm chuùng sinh laø, caâu naøy noùi roõ naêng duyeân taâm Phaät laø taâm chuùng sinh, ñaây noùi roõ chaúng phaûi khaùc. Tieáp theo noùi taâm chuùng sinh cuûa chaúng phaûi töùc taâm Phaät laø, ñaây noùi roõ taâm Phaät vaø taâm chuùng sinh coù nghóa chaúng phaûi moät, chaúng phaûi moät neân laø naêng duyeân, chaúng phaûi khaùc neân chaúng hoaïi nghóa cuûa Duy thöùc. Noùi naêng duyeân laø keát thaønh naêng duyeân, choïn löïa chaúng phaûi sôû duyeân vaäy, laïi duøng thí duï ñeå so saùnh, nhö nöôùc hoøa söõa, söõa laø sôû hoøa, duï cho taâm chuùng sinh laø sôû duyeân. Nöôùc laø naêng hoøa, duï cho taâm Phaät laø naêng duyeân, vì hai hoøa hôïp ñaây nhö tôï moät vò. Ngoãng chuùa huùt ñoù söõa heát nöôùc coøn, thì bieát laø chaúng phaûi moät, nhöng nöôùc ñaây goïi töùc laø nöôùc cuûa söõa. Söõa ñaây goïi töùc laø söõa cuûa nöôùc. Hai tuy töông töùc maø coù nghóa cuûa chaúng phaûi hai. Neân ñaùng duï laø: Vì söõa cuûa töùc nöôùc chaúng phaûi nöôùc cuûa töùc söõa laø sôû hoøa. Vì nöôùc cuûa töùc söõa chaúng phaûi söõa töùc nöôùc, laø naêng hoøa, nghóa coù theå bieát vaäy. Noùi dung thoâng nhö vaäy chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, keát thaønh chaùnh nghóa, neáu lìa ngoaøi Phaät keát ñaøn haëc Boà-taùt Hoä Phaùp, noùi töùc maát chaân Duy thöùc laø chaúng bieát chaát beân ngoaøi töùc laø taâm Phaät vaäy. Laïi, chö Phaät Nhö Lai tuøy nhieàu taâm nieäm yù naêng choùng roõ, nhö trong kinh Kim Cang noùi: “Trong coõi nöôùc ñoù, choã coù chuùng sinh, bao nhieâu thöù taâm, Ñöùc Nhö Lai ñeàu roõ bieát”. Trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Voâ löôïng öùc kieáp sieâng tu hoïc Ñöôïc trí Boà-ñeà Voâ thöôïng ñoù Côù sao chaúng ôû trong moät nieäm*

*Kheùo bieát taâm taát caû chuùng sinh”.*

Ñaây laø yù vieân ñoái, Ñöùc Nhö Lai trong moät nieäm ñeàu moät thôøi choùng öùng khoâng moät choã chaúng öùng, neân goïi laø vieân ñoái. Ñoù môùi roõ taâm chaúng phaûi taâm môùi naêng öùng khaép. Neáu taâm taïi coù khoâng thì thaønh caùch ngaïi. Neân trong kinh Kim Cang noùi: “Ñöùc Nhö Lai noùi caùc taâm ñeàu laø chaúng phaûi taâm, ñoù goïi laø taâm”. Trong luaän Hoa Nghieâm, coù hoûi: Sao goïi laø chö Phaät bieát taâm chuùng sinh thôøi vaø chaúng phaûi thôøi? Ñaùp: Vì taâm Nhö Lai cuøng taát caû chuùng sinh voán chaúng khaùc vaäy, laø moät taâm moät trí tueä vaäy, do ñaây maø bieát thôøi vaø chaúng phaûi thôøi, chö Phaät ngoä roõ, maø cuøng chuùng sinh ñoàng chung ñoù. Chuùng sinh meâ töï goïi laø caùch. Taát caû chö Phaät duøng trí tueä taâm taát caû chuùng sinh maø thaønh Chaùnh giaùc. Taát caû chuùng sinh meâ trí tueä Phaät maø laøm chuùng sinh, cho ñeán luùc thaønh

Phaät trôû laïi thaønh Phaät cuûa chuùng sinh meâ lyù, giaûng noùi caùc phaùp moân trôû laïi giaûi chuùng sinh meâ Phaät trong taâm chuùng sinh, vì ñaây chaúng khaùc neân bieát taâm chuùng sinh. Laïi hoûi: Ñaïi chuùng sao chaúng duøng lôøi noùi töï hoûi, nhaân gì im laëng suy nieäm khieán nghi ngôø? Sao chaúng töï duøng lôøi noùi taùn döông khuyeán thænh, côù sao cuùng döôøng maây phaùt ra aâm thanh thænh caàu Phaät? Ñaùp: Roõ raøng Phaät ñöôïc taâm phaùp giôùi cuøng taát caû chuùng sinh ñoàng taâm vaäy. Vì taâm chaúng khaùc neân bieát taâm kia nghi ngôø, cuùng cuï noùi tuïng laø noùi roõ taát caû phaùp ñeàu laø theå phaùp giôùi vaäy. Phaùp giôùi chaúng theå nghó baøn, taát caû phaùp chaúng theå nghó baøn vaäy, roõ raøng taâm caûnh thaùnh chuùng khoâng hai vaäy, phaøm phu meâ phaùp giôùi töï thaáy taâm caûnh coù hai, töùc ñieân ñaûo sinh vaäy. Laïi noùi: Taâm khoâng trong ngoaøi vaø trung gian, muoân phaùp töï tha ñoàng theå, moät cuõng chaúng moät, tha cuõng chaúng tha, neân bieát phaøm thaùnh ñoàng moät chaân taâm, chuùng sinh voïng caùch maø chaúng bieát, chö Phaät kheá ñoàng maø choùng roõ, nhö maët göông soi chieáu, löng göông maø toái, ñeàu moät theå ñoàng maø phaân toái saùng, gioáng nhö nöôùc soâng trong maø buøn sình soâng ñuïc, taïi moät taùnh aåm öôùt maø coù hoãn laéng, phaøm taâm Thaùnh taâm coù theå duï nhö yeáu chæ ñaây vaäy.

Hoûi: Luùc chuùng sinh duyeân thaân Phaät laø choã thöùc bieán, chæ nhö luùc Phaät duyeân choã hoùa thaân coõi höõu tình laø choã gì bieán?

Ñaùp: Neáu chuùng sinh thaáy Phaät, laø choã chuyeån thöùc höõu laäu bieán töôùng phaàn ñaúng löu saéc goàm. Neáu Phaät duyeân höõu tình laø choã trí voâ laäu bieán ñònh quaû saéc goàm. Thöùc vaø trí tuy khaùc, ñeàu chaúng vöôït ngoaøi caûnh cuûa töï taâm, ñeàu laø löïc taêng thöôïng duyeân qua laïi khieán taâm hieän. Nhö trong Nghóa Thieân Sao noùi: “Nöông toâng Ñaïi thöøa, thoâng thuyeát nöông ôû tha thaân vaø phaùp chaúng phaûi tình. Nghóa laø luùc töï taâm duyeân tha thaân, chaúng thaân duyeân kia, chæ duyeân töôùng phaàn choã töï thöùc bieán, laø thaân sôû duyeân. Saéc töôùng phaàn ñaây tuy gaù tha thaân baûn chaát maø khôûi, nhöng chaúng phaûi nöông tha thaân kia maø sinh, do chuûng töû trong töï thöùc sinh vaäy, neân töôùng phaàn ñaây thuoäc ñaúng löu saéc goàm, laø löu loaïi cuûa saéc naêm traàn, gaù tha laøm chaát môùi bieán aûnh töôïng, laø taêng thöôïng duyeân, töôùng phaàn sôû bieán ñaây töø töï chuûng sinh laø nghóa nhaân duyeân, töùc hieån baøy töï taâm duyeân khôûi ñöôïc tha thaân ñöôïc nöông nôi hieän haønh coù, laø nôi tha thaân hieän haønh thaønh töïu, vì töø chuûng töû töï taâm sinh vaäy, cuõng laø nöông chuûng kieán laäp, nôi ñöôïc töùc chuûng töû thaønh töïu vaäy. Vì lyù naøy, neân luùc höõu tình thaáy saéc thaân Phaät, choã duyeân thaân, Phaät chæ laø höõu laäu do töï thöùc bieán vaäy. Töï chuûng sinh vaäy, thuoäc ñaúng löu saéc goàm, duyeân Phaät choã bieán Tònh ñoä cuõng nhö vaäy. Neáu Phaät luùc duyeân saéc thaân höõu tình vaø ueá ñoä choã giaùo hoùa, töôùng phaàn sôû bieán ñeàu laø voâ laäu, höõu tình

khoâng thaät, lìa duïng nhieãm v.v... nhö aûnh töôïng trong göông toaøn laø göông saùng voâ laäu, thuoäc ñònh quaû saéc goàm, cuõng ñaúng löu saéc thaâu, laø löu loaïi cuûa naêm traàn beân ngoaøi vaäy, thöùc Phaät bieán vaäy, tònh chuûng trong thöùc voâ caáu sinh vaäy.

Hoûi: Neáu luaän nhaát taâm khoâng caûnh giôùi beân ngoaøi laø nhö ñaùp chín caät naïntröôùc ñaõ roõ raøng, thì giöõa khoaûng nhaõn khoâng saéc, ngoaøi nhó khoâng thanh. Nhö nay choã thaáy choã nghe, laø ñang laø moät, laø ñang laø hai, laïi laø coù hay laø khoâng? Neáu noùi laø moät thì hoaïi naêng sôû, neáu noùi laø khoâng laïi traùi vôùi töï toâng, neáu noùi laø coù thì caên caûnh thöôøng hö, neáu noùi laø khoâng, sao hieän thaáy chaúng laïm. Laøm sao dung hôïp ñöôïc yeáu chæ ñaây?

Ñaùp: Nhö ñaïi ñòa moät sinh caùc thöù loaïi maàm, taùm thöùc taâm hieän caùc thöù phaùp. Choã quaùn laø töôùng phaàn cuûa taïng thöùc. Naêng thaáy laø kieán phaàn cuûa nhaõn thöùc, naêng sôû tuy phaân maø ñeàu chaúng lìa thöùc, ñeàu laø hieän löôïng, chaúng dính keït danh ngoân, thì chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi moät chaúng phaûi hai. Neáu rôi laïc vaøo tyû löôïng chaáp laøm traàn beân ngoaøi, thì moät hai tình sinh, trong ngoaøi taâm khôûi. Trong kinh Maät Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Nhö ñaát khoâng phaân bieät Moïi vaät nöông maø sinh Taïng thöùc cuõng nhö vaäy Nôi nöông cuûa caùc caûnh Nhö ngöôøi duøng tay mình Laïi töï naén xoa thaân*

*Cuõng nhö voi vaø voøi Huùt nöôùc töï taém goäi Laïi tôï caùc treû con*

*Duøng mieäng ngaäm tay noù Nhö vaäy trong töï taâm Hieän caûnh laïi töï duyeân Laø caûnh giôùi cuûa taâm Bieán khaép nôi ba coõi Ngöôøi laâu tu quaùn haïnh Maø naêng kheùo thoâng ñaït Trong ngoaøi caùc theá gian Taát caû chæ taâm hieän”.*

Trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Thí nhö bieån lôùn saâu*

*Traân baùu nhieàu voâ löôïng Trong ñoù ñeàu hieån hieän Hình aûnh cuûa chuùng sinh Bieån nhaân duyeân saâu maàu Coâng ñöùc ñeàu voâ taän Trong phaùp thaân thanh tònh*

*Khoâng töôïng naøo chaúng hieän”.*

Trong kinh Chaùnh Phaùp Nieäm Xöù noùi: “Laïi nöõa, tu haønh laø trong taâm tö duy tuøy thuaän chaùnh phaùp, quaùn saùt phaùp haïnh”. Cho ñeán côù sao ôû theá gian caùc haøng phaøm phu ngu si, maét thaáy saéc roài, hoaëc tham hoaëc saân, hoaëc sinh ôû si. Caùc phaøm phu kia neáu thaáy tri thöùc, neáu thaáy phuï nöõ, thì taâm sinh tham, neáu laø dò kieán, thì sinh ôû saân. Thaáy keû khaùc coù ñuû caùc thöù tham saân che khuaát. Vì nhaõn ñoái vôùi saéc, chaúng thaáy nhö thaät, si che laáp taâm. Haøng phaøm phu ngu si chæ coù phaân bieät, nhaõn thaáy ôû saéc, hoaëc tham hoaëc saân hoaëc si che khuaát, ngöôøi aùi cuoàng töï yù phaân bieät. Ngaõ ngaõ sôû ñaây nhieãm ñaém nhö vaäy. Thí nhö choù gaëm xöông khoâng coù thòt, nöôùc daõi hoøa hôïp, mong ñöôïc tuûy ñoù, giöõa khoaûng raêng choù tham nhö vaäy chaûy maùu, ñöôïc muøi vò ñoù roài beøn cho laø nöôùc xöông, chaúng bieát maùu cuûa chính mình coù muøi vò nhö vaäy, vì tham muøi vò neân chaúng bieát, daàn daàn töï aên löôõi noù, laïi tham muøi vò ñoù, vì tham laïi coá cho laø muøi vò nöôùc xöông. Phaøm phu ngu si cuõng laïi nhö vaäy, hö voïng phaân bieät, nhaõn thöùc thaáy saéc, tham tröôùc hyû laïc, nghó löôøng phaân bieät, vì saéc xöông khoâ dính trong maét mieäng, caûnh giôùi nhö raêng, gaëm ñoù nhö vaäy, nhieãm yù nhö nöôùc daõi, maùu aùi chaûy ra, tham muøi vò maùu aùi cho laø saéc laø ñeïp, ôû nôi saéc ñöôïc muøi vò gioáng nhö choù kia. Phaøm phu ngu si, nhaõn thöùc thaáy kia nhö saéc cuûa xöông, hö voïng phaân bieät nhö choù gaëm xöông, quaùn saùt nhö vaäy, nhaõn thaáy ôû saéc gioáng nhö xöông khoâ. Nhö vaäy, taát caû phaøm phu ngu si, choã doái hoaëc cuûa hö voïng phaân bieät. Laïi noùi: Vua Dieâm-la noùi keä traùch sôù toäi nhaân raèng:

*“Neáu ngöôøi thuoäc taø kieán,*

*Ngöôøi kia chaúng ñieåm tueä Taát caû haïnh ñòa nguïc Choã taâm oan gia doái.*

*Taâm laø oaùn thöù nhaát Oaùn ñaây raát laø aùc*

*Oaùn ñaây naêng troùi ngöôøi Ñöa ñeán nôi Dieâm-la”.*

Neân bieát choã caùc khoå, hoaëc tham duïc laøm goác, hoaëc taâm tham che

khôûi, laø löûa cuûa naêm duïc thieâu ñoát, giaùc yù môùi sinh, bò voøng xoay ba coõi troùi buoäc, nhö trôøi Ñeá-thích cuøng A-tu-la ñaùnh nhau thaéng taïo ñöôïc thaéng ñöôøng, laàu quaùn baûy baùu trang nghieâm kyø ñaëc, röôøng coät taûng xaø ñeàu dung moät moái chaúng cuøng dính nhau maø naêng gìn giöõ nhau. Dieäu löïc cuûa phöôùc trôøi naêng nhö vaäy. Toân giaû Muïc-kieàn-lieân bay ñeán, trôøi Ñeá-thích daãn Muïc-kieàn-lieân troâng xem thaéng ñöôøng. Caùc thieân nöõ ñeàu e theïn vôùi Toân giaû Muïc-kieàn-lieân maø aån troán chaúng ra. Toân giaû Muïc- kieàn-lieân suy nieäm trôøi Ñeá-thích ñaém tröôùc duïc laïc chaúng tu goác thieän, beøn bieán hoùa laøm löûa thieâu ñoát thaéng ñöôøng, chôït nhieân ñoå naùt Toân giaû Muïc-kieàn-lieân beøn vì trôøi Ñeá-thích roäng giaûng noùi caùc phaùp voâ thöôøng. Ñeá-thích hoan hyû. Sau ñoù, thaéng ñöôøng vaãn nghieãm nhieân khoâng saéc maøu tro khoùi. Giaûi thích: Vì trôøi Ñeá-thích yû caäy phöôùc trôøi ñoù maø chaáp ñaém höõu vi vaäy. Toân giaû Muïc-kieàn-lieân môû baøy moân phöông tieän chæ caûnh voâ thöôøng.

Hoûi: Thieân ñöôøng ñaõ chôït nhieân ñoå naùt, côù sao laïi nghieãm nhieân khoâng saéc maøu tro khoùi?

Ñaùp: Löûa ñoù chaúng phaûi laø löûa cuûa thaàn thoâng nôi Toân giaû Muïc- kieàn-lieân, töùc laø löûa trong taâm trôøi Ñeá-thích. Neân trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Tham tröôùc nôi aùi thì bò thieâu ñoát”. Ñaõ vì taâm tham tröôùc, beøn thaáy cung ñieän thieâu chaùy, ñeán luùc toû ngoâï söï voâ thöôøng thì löûa cuûa tham duïc tieâu maát, do ñoù, töùc thaáy cung ñieän roõ raøng khoâng coù saéc maøu cuûa tro khoùi, vì Toân giaû Muïc-kieàn-lieân laøm taêng thöôïng duyeân vaäy. Töï thaáy bò thieâu chaùy thì thaéng ñöôøng voán chaúng thieâu chaùy. Neân bieát meâ ngoä duy taâm, aån hieån taïi mình, ví nhö caùc söï thaáy nghe khaùc cuõng laïi nhö vaäy. Laïi trong kinh noùi: “AÙc töø taâm sinh, traùi laïi töï laøm giaëc, nhö saét sinh dô tieâu huûy hình noù, caây nhieàu hoa quaû, trôû laïi beû caønh noù, raén döõ ngaäm ñoäc trôû laïi haïi thaân noù. Môùi bieát töø voâ thuûy maõi ñeán ngaøy nay, trong boán oai nghi suoát trong möôøi hai thôøi khaéc ñeàu laø ñem taâm thuû taâm, duøng thöùc duyeân thöùc, roát cuøng trong ngoaøi khoâng coù moät traàn, laøm ñoái laøm trò, coù theå laáy coù theå boû. Ñaùng thöông thay trong theá tuïc, ngöôøi meâ ñaûo, traùi giaùc hôïp traàn, taâm haønh söû duïng thöôøng ngaøy, toån ngöôøi khaùc haïi keû kia, ñöôïm thaám töï thaân ñeàu laø töï vuøi laáp töï toån thöông, chaúng bieát chaúng hay, chöa roát cuøng yeáu chæ ñaây thì vaät ngaõ khoù queân. Roõ ngay toâng ñaây thì töï tha khoâng caäy. Trong Baùch Luaän noùi: “Hoûi: Nhö hoa ñoám hö khoâng laø khoâng neân chaúng theå thaáy. Coøn nhö chieáu bình hieän thaáy, phaûi bieát laø coù chieác bình chöù? Ñaùp: Chaúng thaáy côù sao chaúng thaáy, coøn oâng noùi hieän thaáy laø nhaõn thaáy hay thöùc thaáy? Neáu nhaõn thaáy thì ngöôøi cheát cuõng neân thaáy vì coù nhaõn. Coøn neáu thöùc thaáy thì ngöôøi muø coù thöùc cuõng

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 64 760

neân thaáy. Neáu caên thöùc moãi moãi rieâng bieät chaúng thaáy, hoøa hôïp cuõng chaúng thaáy. Thí duï moät ngöôøi muø chaúng theå thaáy, naêm caên cuõng vaäy, boán taùnh ñeàu khoâng”. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Caùc phaùp saéc v.v... chaúng laøm lôùn chính xaùc laøm nhoû vaäy. Taâm ngöôøi phaøm phu ñoái vôùi trong caùc phaùp tuøy yù laøm lôùn nhoû, nhö ngöôøi luùc gaáp gaùp, taâm ñoù coù ruùt nhoû, luùc an oån giaøu vui, thì taâm môû roäng. Laïi nhö trong taùm boái xaû, tuøy taâm neân saéc beân ngoaøi hoaëc lôùn hoaëc nhoû v.v...” Neân trong kinh Ma- ha Baùt-nhaõ noùi: “Baùt-nhaõ Ba-la-maät khoâng nghe khoâng thaáy, caùc phaùp ñoän vaäy, do vì trong phaøm phu giôùi quaùn töôùng nguyeän voïng, trong caûnh Thaùnh nhaân, quaùn taùnh nguyeân chaân, vì quaùn töôùng neân chaúng ñöôïc khoâng, vì quaùn taùnh neân chaúng ñöôïc coù. Vì chaúng ñöôïc khoâng neân nhö chæ thaáy soùng ñoù maø chaúng bieát nöôùc ñoù. Vì chaúng ñöôïc coù neân chæ thaáy nöôùc ñoù maø chaúng thaáy soùng ñoù. Laïi nhö höôùng ñeán ngöôøi beänh maét maøng maø noùi giöõa hö khoâng khoâng hoa ñoám, ñoái vôùi ngöôøi beänh cuoàng maø noùi tröôùc maét khoâng quyû. Nhoïc phí ngoân ngöõ, troïn khoâng tin nhaän, phaûi ñôïi ñeán luùc maét laønh saïch taâm an, thì töï nhieân khoâng thaáy.