TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 69**

Hoûi: Ñaáng Giaùc Vöông tuøy thuaän phaùp theá gian, tuøy theo cô nghi, muoán hieån baøy moân khoâng töôùng, tröôùc noùi roõ lyù coù töôùng, nhaân phöông tieän maø môû chaân thaät, giaû coù laøm maø chöùng khoâng sinh, chaúng phaûi xöùng vôùi baûn hoaøi, chæ thieát baøy maät yù, ôû trong boán tuïc ñeá, laäp tuøy söï sai bieät ñeá thöù hai, noùi phaùp moân ba khoa, ñoù laø uaån xöù giôùi v.v... nay muoán hôïp coù veà khoâng, neân phaûi tröôùc laäp sau phaù, phaûi bieát hang huyeät môùi coù theå nghieâng oå, chæ nhö khoa ñaàu naêm uaån, nguyeân thuûy boán ñaïi laáy gì laøm nghóa?

Ñaùp: Uaån laø taøng, cuõng goïi laø naêm aám, aám laø che töùc uaån taøng voïng chuûng che ngaên chaân taâm. Trong luaän Taïp Taäp noùi: “Uaån laø nghóa tích tuï, laïi mang vaùc taïp nhieãm neân goïi laø uaån, nhö vai mang vaùc” ñaây laø noùi veà choã tuïc ñeá giaûi thích, neáu luaän veà chaân ñeá thì khoâng moät phaùp coù theå tuï, vì moãi moãi khoâng töï theå cuõng khoâng taùc duïng, neân trong kinh Laêng- giaø noùi: “Phaät baûo: “Ñaïi Tueä! Phaûi kheùo boán ñaïi taïo saéc, theá naøo laø Boà-taùt kheùo boán ñaïi taïo saéc? Ñaïi Tueä! Vò Ñaïi Boà-taùt hoïc nhö vaäy, chaân ñeá kia laø boán ñaïi chaúng sinh, ôû boán ñaïi chaúng sinh kia laøm quaùn saùt nhö vaäy. Quaùn saùt xong roài, danh töôùng voïng töôûng phaân teå töï taâm hieän phaân teå, cho ñeán Ñaïi Tueä! Boán ñaïi chuûng kia laøm sao sinh taïo saéc? Nghóa laø ñöôïm nhuaàn voïng töôûng ñaïi chuûng sinh thuûy giôùi trong ngoaøi, kham naêng voïng töôûng ñaïi chuûng sinh hoûa giôùi trong ngoaøi, khieâu ñoäng voïng töôûng ñaïi chuûng sinh phong giôùi trong ngoaøi, caét ñoaïn saéc voïng töôûng ñaïi chuûng sinh ñòa giôùi trong ngoaøi”. Giaûi thích: Kham naêng voïng töôûng, töùc laø chaáp taùnh cuûa hoûa ñaïi coù khaû naêng ñaûm nhaän thaønh thuïc muoân vaät, caét ñoaïn saéc voïng töôûng töùc chaáp taùnh caét ñoaïn laø ñòa ñaïi. Boán ñaïi ñaõ khoâng, naêm uaån khoâng chuû cho neân tröôùc quaùn saéc aám töø boán ñaïi taïo neân, daàn chuyeån ñoåi cuøng nhaân maø sinh. Trong boán ñaïi ñaõ khoâng chuû teå, ai naêng taäp hôïp ñeå thaønh saéc ö? Laáy ñoù maø quaùn, saéc aám töùc khoâng, boán aám kia sao coù, kheùo hoïc chaân. Ñeá ñònh taâm thöù nhaát, chaúng truù moät töôùng thì khoâng boán ñaïi coù theå sinh. Neân bieát taát caû khoâng gì chaúng laø

chaân giaùc, thì moät giaùc taát caû giaùc, bao goàm moät taâm khoâng gì chaúng giaác vaäy. Phaùp beân ngoaøi voán khoâng danh töôùng, choã thaáy phaân chia ñeàu chæ taâm löôïng, vì Baùt-nhaõ soi chieáu naêm uaån ñeàu khoâng, saéc cuûa boït nöôùc nhoùm tuï ñaõ doái, thoï cuûa boït nöôùc sao coù. Töôûng cuûa döông dieäm chaúng phaûi thaät, haønh cuûa laù chuoái chæ khoâng. Huyeãn thöùc chôït vaäy khoâng nöông töïa, khoâng ñaïi laéng yeân chaúng ñoäng, toät cuøng caên baûn boán ñaïi taùnh töôùng coøn khoâng, thì caønh nhaùnh cuûa saùu caên aûnh höôûng sao coù? Thaân kieán ñaõ chaúng laäp, voïng thöùc laïi khoâng theo, chæ moät chaân taâm thaàn taùnh ñoäc laäp, bieån caùt soâng Haèng chöùa taøng voâ löôïng nghóa moân, bao goàm chæ quy, lyù cuøng ôû ñaây, chaúng vöôït ngoaøi moät nieäm, nhaân phaùp ñeàu khoâng nhö trong kinh Ñòa Trì noùi: “Phaät baûo: Caùc phaøm phu ôû trong phaùp thaáy nghe hay bieát, chaáp ñöôïc thöùc aám tham tröôùc nieäm coù, ngöôøi ñoù tham tröôùc phaùp thaáy nghe hay bieát, laø choã thöùc aám buoäc, quyù choã ñoù bieát, vì taâm yù thöùc hôïp buoäc neân rong chaïy qua laïi, choã goïi laø töø ñôøi nay ñeán ñôøi sau, töø ñôøi kia ñeán ñôøi nay, ñeàu choã thöùc aám buoäc vaäy, chaúng theå nhö thaät bieát thöùc aám, thöùc aám laø hö voïng chaúng thaät ñieân ñaûo töông öng, nhaân phaùp thaáy nghe hay bieát khôûi, trong ñaây khoâng coù thaät thöùc, neáu chaúng naêng thaät quaùn nhö vaäy, hoaëc khôûi thöùc thieän, hoaëc khôûi thöùc baát thieän, hoaëc khôûi thöùc thieän vaø baát thieän, ngöôøi ñoù thöôøng tuøy thöùc haønh, chaúng bieát nôi choã thöùc sinh, chaúng bieát töôùng thöùc nhö thaät. Trì theá! Caùc vò ñaïi Boà-taùt ôû trong ñaây, chaùnh quaùn nhö vaäy, bieát thöùc aám töø hö voïng thöùc khôûi, choã goïi laø caùc nhaân duyeân sinh trong phaùp thaáy nghe hay bieát, khoâng phaùp sinh töôûng phaùp vaäy, tham tröôùc thöùc aám”. Neân bieát thöùc aám chaúng vöôït ngoaøi taâm cuûa moät nieäm phaùp khoâng. Do ñoù trong Vónh Gia Taäp noùi: “Roõ thöùc naêm aám trong moät nieäm, nghóa laø raønh reõ phaân minh, töùc laø thöùc aám laõnh naïp taïi taâm töùc laø thoï aám, theå duyeân lyù ñaây töùc laø töôûng aám, haønh duïng lyù ñaây töùc laø haønh aám, dô baån chaân taùnh töùc laø saéc aám, naêm aám ñoù khaép theå töùc laø moät nieäm, moät nieäm laø khaép theå toaøn laø naêm aám, roõ raøng thaáy trong moät nieäm ñaây khoâng coù chuû teå, töùc tueä nhaân khoâng, thaáy hö huyeãn hoùa, töùc tueä phaùp khoâng. Neân trong kinh Toái Thaéng Vöông noùi: “Phaät baûo: Thieän thieân nöõ! Naêm uaån naêng hieän phaùp giôùi, phaùp giôùi töùc laø naêm uaån.”

Hoûi: Xöù laáy gì laøm nghóa?

Ñaùp: Trong luaän noùi: “Thöùc sinh tröôûng nghóa moân, phaûi bieát chuûng töû, nhieáp nghóa taát caû phaùp sai bieät cuõng laø nghóa xöù”

Hoûi: Giôùi laáy gì laøm nghóa?

Ñaùp: Giôùi ñoù phaân nghóa kieán laäp, vì trong ngoaøi khoaûng giöõa moãi moãi ñoái ñaõi laäp vaäy. Trong luaän Taïp Taäp noùi: “Nghóa taát caû chuûng töû

phaùp, nghóa laø nöông chuûng töû caùc phaùp trong thöùc A-laïi-da goïi teân laø giôùi, giôùi nghóa laø nhaân, laïi laø nghóa naêng trì töï töôùng, laïi laø nghóa naêng trì taùnh nhaân quaû, laïi nghóa laø nhieáp trì taát caû phaùp sai bieät.”

Hoûi: Nhaân gì naêm uaån noùi chæ coù naêm?

Ñaùp: Trong luaän Taïp Taäp noùi: “Vì hieån baøy naêm thöù ngaõ söï vaäy: Moät thaân ñuû ngaõ söï, ñoù laø choã saéc uaån trong ngoaøi nhieáp; hai thoï duïng ngaõ söï, töùc laø thoï uaån; ba noùi baøy ngaõ söï töùc töôûng uaån; boán taïo taát caû phaùp vaø chaúng phaûi phaùp ngaõ söï, töùc haønh uaån; naêm choã kia nöông töïa nôi ngaõ töï theå söï, töùc thöùc uaån, laø nghóa choã thaân cuï v.v... nöông töïa ngaõ töôùng söï höõu tình ôû theá gian phaàn nhieàu ñoái vôùi thöùc uaån chaáp cho laø ngaõ, coøn ñoái vôùi caùc thöùc khaùc chaáp cho laø ngaõ sôû”.

Hoûi: Saéc uaån töôùng theá naøo?

Ñaùp: Töôùng bieán hieän laø saéc töôùng, coù ba thöù: Xuùc ñoái bieán hoaïi, nghóa laø töø tay chaân cho ñeán muoãi raén choã luùc xuùc ñoái töùc beøn bieán hoaïi, phöông sôû hieän baøy, nghóa laø do phöông sôû choã töôùng coù theå hieän baøy.

Hoûi: Thoï uaån töôùng theá naøo?

Ñaùp: Töôùng laõnh naïp laø thoï töôùng, do thoï ñaây neân laõnh naïp caùc thöù tònh vaø baát tònh choã nghieäp ñöôïc dò thuïc. Neáu thanh tònh nghieäp thoï dò thuïc laïc, chaúng thanh tònh nghieäp thoï dò thuïc khoå, tònh vaø baát tònh, nghieäp thoï dò thuïc chaúng khoå vaø chaúng laïc, taïi sao nhö vaäy? Do tònh vaø chaúng tònh, nghieäp caûm ñöôïc dò thuïc, thöùc A-laïi-da luoân cuøng xaû thoï töông öng, chæ xaû thoï ñaây laø thaät di thuïc theå, hai thoï khoå laïc töø dò thuïc sinh, neân giaû goïi teân laø dò thuïc.

Hoûi: Töôûng uaån töôùng theá naøo?

Ñaùp: Töôùng caáu döïng xong laø töôûng töôùng, do töôûng ñaây neân caáu taïo hoïa veõ caùc thöù töôïng loaïi caùc phaùp, tuøy choã nghóa cuûa thaáy nghe hay bieát, khôûi caùc noùi baøy laø nghóa thuyeân bieän.

Hoûi: Haønh uaån töôùng theá naøo?

Ñaùp: Töôùng taïo taùc laø haønh töôùng, do haønh ñaây maø taâm nieäm taïo taùc, nghóa laø ôû trong caùc phaåm thieän aùc vaø voâ kyù khieán sai söû taâm vaäy.

Hoûi: Thöùc uaån töôùng theá naøo?

Ñaùp: Töôùng lieãu bieät laø thöùc töôùng, do thöùc ñaây neân lieãu bieät saéc thanh höông vò xuùc phaùp v.v... caùc thöù caûnh giôùi.

Hoûi: Bôûi nhaân gì maø xöù chæ coù möôøi hai?

Ñaùp: Trong luaän Taïp Taäp noùi: “Chæ do thaân vaø cuï naêng cuøng saùu haønh ôû töông lai thoï duïng, laø moân sinh tröôûng vaäy, nghóa laø nhö töôùng saùu haønh thoï duïng ôû quaù khöù vaø hieän taïi laø choã nhaân v.v... duy trì, töôùng saùu haønh thoï duïng ôû töông lai laáy caên vaø nghóa laøm moân sinh tröôûng

cuõng vaäy, chæ nöông caên vaø caûnh laäp möôøi hai xöù, chaúng nöông saùu thöù thoï duïng thöùc töôùng.

Hoûi: Xöù laáy gì laøm töôùng?

Ñaùp: Cuøng nhö giôùi neân bieát, tuøy choã öùng ñoù, nghóa laø nhaõn ñang thaáy saéc vaø chuûng töû ñoù v.v... tuøy nghóa neân noùi.

Hoûi: Nhaân gì maø giôùi chæ coù möôøi taùm?

Ñaùp: Trong luaän Taïp Taäp noùi: “Do thaân cuï v.v... naêng trì taùnh saùu haønh thoï duïng ôû quaù khöù vaø hieän taïi vaäy. Thaân vaø nhaõn v.v... saùu caên cuï vaø saéc v.v... saùu caûnh, saùu haønh thoï duïng ôû quaù khöù vaø hieän taïi laø, saùu thöùc naêng duy trì, nghóa laø saùu caên saùu caûnh naêng duy trì choã nöông töïa choã duyeân cuûa saùu thöùc vaäy. Saùu thöùc ôû quaù khöù vaø hieän taïi naêng duy trì thoï duïng laø chaúng boû töï töôùng vaäy, phaûi bieát möôøi taùm duøng nghóa naêng trì neân goïi laø giôùi.

Hoûi: Nhaõn giôùi töôùng theá naøo?

Ñaùp: Nghóa laø nhaõn töøng hieän thaáy saéc vaø chuûng töû ñaây tích taäp dò thuïc, thöùc A-laïi-da laø töôùng nhaõn giôùi, nhaõn töøng thaáy saéc ñoù laø nghóa naêng trì thöùc thoï duïng ôû quaù khöù ñeå hieån baøy giôùi taùnh. Saéc hieän thaáy. Ñoù laø nghóa naêng trì thöùc thoï duïng ôû hieän taïi ñeå hieån baøy giôùi taùnh, vaø chuûng töû ñaây tích taäp dò thuïc, thöùc A-laïi-da ñoù laø chuûng töû nhaõn hoaëc chæ tích taäp laø daãn nhaõn caên ôû töông lai vaäy, hoaëc ñaõ thaønh thuïc laø sinh nhaõn caên ôû hieän tai vaäy. Hai thöù teân nhaõn giôùi ñaây laø nhaõn sinh nhaân vaäy, nhö töôùng nhaõn giôùi, töôùng nhó tyû thieät thaân yù giôùi cuõng vaäy.

Hoûi: Saéc giôùi töôùng theá naøo?

Ñaùp: Caùc saéc, nhaõn töøng hieän thaáy vaø nhaõn giôùi ôû ñaây taêng thöôïng, laø töôùng saéc giôùi. Nhaõn giôùi ôû ñaây taêng thöôïng, nghóa laø nöông löïc saéc caên taêng thöôïng, caûnh beân ngoaøi sinh vaäy nhö töôùng saéc giôùi, töôùng thanh höông vò xuùc phaùp cuõng vaäy.

Hoûi: Nhaõn thöùc giôùi töôùng theá naøo?

Ñaùp: Nghóa laø nöông nhaõn duyeân saéc tôï saéc lieãu bieät, vaø chuûng töû ñaây tích taäp dò thuïc, thöùc A-laïi-da laø töôùng nhaõn thöùc giôùi, nhö nhaõn thöùc giôùi, töôùng nhó tyû thieät thaân yù thöùc giôùi cuõng vaäy. Cho neân chaân ñeá chaúng coù, theá ñeá chaúng phaûi khoâng, meâ ñoù thì moät hai tình sinh, ngoä ñoù thì taùnh töôùng voâ ngaïi. Neân caùc baäc tieân ñöùc noùi: “Chaân tuïc heát saïch, hai ñeá haèng coøn, coù khoâng ñeàu maát, moät vò thöôøng hieän”. Nhö trong luaän Du-giaø noùi: “Tö chaùnh phaùp laø cho ñeán theá naøo ñeå xöùng löôïng haønh töôùng, ñaïo lyù y chaùnh, tö duy caùc uaån töông öng ngoân giaùo? Nghóa laø nöông boán ñaïo lyù chöùng thaønh maø quaùn saùt. Nhöõng gì laø boán? Moät, ñaïo lyù quaùn ñoái ñaõi; hai, ñaïo lyù taùc duïng; ba, ñaïo lyù chöùng thaønh; boán

ñaïo lyù phaùp nhó. Theá naøo goïi laø ñaïo lyù quaùn ñaõi? Nghóa laø löôïc noùi coù hai thöù quaùn ñoái ñaõi: Moät, sinh khôûi quaùn ñoái ñaõi; hai ñònh nghóa quaùn ñoái ñaõi, sinh khôûi quaùn ñoái ñaõi laø do löïc caùc nhaân caùc duyeân sinh khôûi caùc uaån, uaån ñaây sinh khôûi coøn phaûi quaùn ñaõi caùc nhaân caùc duyeân, ñònh nghóa quaùn ñaõi laø do danh thaân cuù thaân vaên thaân ñònh nghóa caùc uaån, uaån ñaây ñònh nghóa caàn phaûi quaùn ñaõi danh cuù vaên thaân. Ñoù goïi laø nôi uaån sinh khôûi quaùn ñaõi vaø thi thieát quaùn ñaõi, töùc sinh khôûi quaùn ñaõi vaø ñònh nghóa quaùn ñaõi ñaây sinh khôûi ñònh nghóa caùc uaån, goïi teân laø ñaïo lyù Du-giaø phöông tieän, cho neân noùi laø quaùn ñaõi ñaïo lyù. Theá naøo goïi laø ñaïo lyù taùc duïng? Nghóa laø caùc uaån sinh roài do töï duyeân vaäy, coù töï taùc duïng moãi moãi sai bieät, nghóa laø nhaõn naêng thaáy saéc, nhó naêng nghe aâm thanh, tyû naêng ngöûi muøi höông, thieät naêng neám muøi vò, thaân naêng bieát xuùc, yù naêng roõ phaùp, Saéc laø caûnh cuûa nhaõn laø choã nhaõn haønh, cho ñeán phaùp vaø caûnh cuûa yù laø choã yù haønh, hoaëc laø caùc choã khaùc ñaúng loaïi nhö vaäy, ôû kia phaùp kia rieâng taùc duïng rieâng, phaûi bieát cuõng vaäy, töùc caùc phaùp ñaây moãi taùc duïng rieâng bieät choã coù ñaïo lyù. Du-giaø phöông tieän ñeàu goïi teân laø taùc duïng ñaïo lyù. Theá naøo goïi laø chöùng thaønh ñaïo lyù? Nghóa laø taát caû uaån ñeàu laø khoâng thöôøng, choã caùc duyeân sinh khoå khoâng khoâng ngaõ, do ba löôïng neân nhö thaät quaùn saùt, ñoù laø do chí giaùo löôïng, do hieän löôïng, do tyû löôïng vaäy, do ba löôïng ñaây chöùng nghieäm ñaïo lyù, caùc ngöôøi coù trí taâm chaùnh chaáp thoï an ñaët thaønh laäp, nghóa laø taát caû uaån ñeàu taùnh khoâng thöôøng, taùnh caùc duyeân sinh, taùnh khoå taùnh khoâng vaø taùnh khoâng ngaõ, caùc thöù nhö vaäy goïi laø chöùng thaønh ñaïo lyù. Theá naøo goïi laø phaùp nhó ñaïo lyù? Nghóa laø nhaân duyeân gì vaäy, töùc caùc uaån kia chuûng loaïi nhö vaäy, caùc khí theá gian an baøi nhö vaäy, nhaân duyeân gì vaäy, ñòa beàn chaéc laø töôùng, thuûy aåm öôùt laø töôùng, hoûa aám noùng laø töôùng, phong duïng khinh ñoäng laáy laøm töôùng ñoù, nhaân duyeân gì vaäy? Caùc uaån khoâng thöôøng caùc phaùp khoâng ngaõ, Nieát-baøn vaéng laëng, nhaân duyeân gì vaäy? Saéc töôùng bieán hoaïi, thoï töôùng laõnh naïp, töôûng töôùng ñeàu xong, haønh töôùng taïo taùc, thöùc töôùng lieãu bieät, do caùc phaùp kia baûn taùnh öùng vaäy, töï taùnh öùng vaäy, phaùp taùnh öùng vaäy, töùc phaùp nhó ñaây goïi teân laø ñaïo lyù. Du-giaø phöông tieän, hoaëc töùc nhö vaäy, hoaëc khaùc nhö vaäy, hoaëc chaúng phaûi nhö vaäy, taát caû ñeàu laáy phaùp nhó laøm nöông töïa, taát caû ñeàu quy phaùp nhó ñaïo lyù, khieán taâm an truù, khieán taâm hieåu roõ, nhö vaäy goïi laø phaùp nhó ñaïo lyù, nhö vaäy goïi laø nöông boán ñaïo lyù quaùn saùt caùc uaån töông öng ngoân giaùo. Neân bieát phaùp taùnh töï vaäy taát caû nhö vaäy, chöa coù moät phaùp maø laøm chöôùng ngaïi. Roõ ñoù khoâng loãi, chaáp ñoù hoïa sinh, chæ nöông quaùn ñaõi taùc duïng chöùng thaønh phaùp nhó, boán thöù ñaïo lyù quaùn saùt thì hai ñeá ñeàu thoâng moät

taâm voâ ngaïi.

Hoûi: Muoân phaùp duy thöùc, chaùnh löôïng coù theå bieát. Laïi noùi: Caûnh dieät thöùc maát, taâm caûnh ñeàu tröø, nay quaùn aám nhaäp giôùi v.v... nhö tröôùc chia cheû taùnh töôùng roõ raøng. Theá naøo laø ñoàng caûnh moät luùc ñeàu queùt ruû?

Ñaùp: ÔÛ treân noùi veà theá ñeá phaân bieät, tôï coù chaúng phaûi chaân chæ laäp teân khoâng, troïn khoâng thaät theå, do ñoù trong kinh Laêng-nghieâm noùi: “Vi teá tìm kieåm aám nhaäp giôùi xöù, moãi moãi ñeàu khoâng, chaúng phaûi nhaân chaúng phaûi duyeân, chaúng phaûi taùnh töï nhieân”. Chaúng phaûi nhaân töùc laø chaúng töï taùnh, chaúng phaûi duyeân töùc laø chaúng tha taùnh, ñaõ khoâng hai phaùp töï tha, khoâng phaùp hoøa hôïp töùc laø chaúng coäng sinh, chaúng phaûi taùnh töï nhieân töùc laø chaúng phaûi khoâng nhaân sinh. Boán caâu sinh, aám töø ñaâu coù? Laïi phaûi quaùn moät nieäm taâm ñaây chaúng töø caên traàn lìa hôïp maø sinh, neáu noùi hôïp sinh laø, thí nhö göông moãi coù aûnh töôïng vaäy, hôïp sinh neân coù hai aûnh töôïng. Neáu moãi moãi khoâng aûnh töôïng, hôïp chaúng neân sinh, neáu maët göông hôïp laøm moät maø sinh aûnh töôïng laø, nay thaät chaúng hôïp, hôïp thì khoâng aûnh töôïng, neáu maët göông lìa neân sinh aûnh töôïng laø, moãi moãi taïi phöông thì neân coù aûnh töôïng, nay thaät chaúng nhö vaäy. Caên traàn lìa hôïp cuõng laïi nhö vaäy. Phaûi bieát töùc nieäm khoâng nieäm, töï tha khôûi xöù ñeàu khoâng, töùc sinh khoâng sinh, lìa hôïp suy tìm ñoù khoâng theå. Trong vaên Phaù Naêm AÁm noùi: “Phaät baûo: “A-nan! Thí nhö coù ngöôøi laáy bình taàn-giaø, höùng hö khoâng ñaày ôû trong vaø bít hai loã ñoù, ñi xa caùch ngaøn daëm, duøng taëng nöôùc khaùc. Thöùc aám phaûi bieát cuõng laïi nhö vaäy. A-nan! Thí nhö hö khoâng chaúng phaûi phöông kia ñeán chaúng phaûi phöông ñaây vaøo. Nhö vaäy A-nan! Neáu phöông kia ñeán thì voán trong bình ñaõ chöùa hö khoâng ñi, ôû nôi goác bình neân thieáu hö khoâng, neáu töø phöông ñaây vaøo, thì môû loã nghieâng bình neân thaáy hö khoâng ra, cho neân phaûi bieát, thöùc aám hö voïng voán chaúng phaûi nhaân duyeân chaúng phaûi taùnh töï nhieân”. Giaûi thích: Ñaây laø phaù thöùc aám vaäy, bình duï cho thaân, hö khoâng duï cho thöùc. Neáu chaáp coù thöùc tuøy theo thaân qua laïi laø Thöùc aám xöù naøy dieät luùc qua xöù khaùc sinh, nhö ñem hö khoâng phöông naøy xa taëng nöôùc khaùc. Neáu thöùc ñaây thaät dieät, nhö ôû nôi bình raøy neân thieáu hö khoâng, neáu aám kia laïi sinh, nhö môû loã nghieâng bình neân thaáy hö khoâng ra. Neân bieát hö khoâng chaúng ñoäng, thöùc khoâng ñi laïi, moät aám ñaõ doái boán aám kia ñeàu vaäy. Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Neáu luùc ngöôøi xaû maïng nhö taâm yù thöùc töùc sinh thieän ñaïo, maø laø taâm phaùp thaät khoâng ñeán ñi, cuõng khoâng choã ñeán, ngay tröôùc sau ñoù töông trôï töông tuïc töôùng maïo chaúng khaùc”. Noùi nhö vaäy töùc laø giaùo bí maät cuûa Ñöùc Nhö Lai. Laïi Ñöùc Phaät baûo A-xaø-theá raèng: “Nhö

lôøi oâng noùi tieân vöông khoâng toäi maø oâng gaây theâm toäi nghòch, theá naøo laø cha? Chæ ôû giaû danh chuùng sinh naêm aám, voïng sinh töôûng cha, ôû trong möôøi hai nhaäp möôøi taùm giôùi, theá naøo laø cha? Neáu saéc laø cha, boán aám neân chaúng phaûi, neáu boán aám laø cha, saéc cuõng neân chaúng phaûi. Neáu saéc vaø chaúng phaûi saéc hôïp laø cha, thì ñieàu aáy khoâng theå coù. Taïi sao? Saéc vaø chaúng phaûi saéc taùnh khoâng hôïp vaäy. Ñaïi vöông! Chuùng sinh phaøm phu ñoái vôùi saéc aám ñoù voïng sinh töôûng cha, saéc aám nhö vaäy cuõng chaúng theå haïi”. Cho ñeán, vua A-xaø- theá baïch Phaät raèng: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Nay con môùi bieát saéc laø khoâng thöôøng, cho ñeán thöùc laø khoâng thöôøng. Neáu con voán naêng bieát ñöôïc nhö vaäy thì chaúng laøm toäi”. Trong kinh Trì Theá noùi: “Phaät baûo: Caùc Boà-taùt luùc quaùn nhö thaät, bieát thöùc aám hö voïng chaúng thaät, töø xöa deán nay thöôøng chaúng sinh töôùng, bieát chaúng phaûi aám laø aûnh töôïng thöùc aám, aám laø thöùc aám huyeãn, aám laø thöùc aám thí nhö choã huyeãn hoùa nhaân, thöùc chaúng taïi trong, cuõng chaúng taïi ngoaøi, chaúng taïi khoaûng giöõa. Thöùc taùnh cuõng nhö vaäy, nhö huyeãn taùnh hö voïng duyeân sinh, töø nghó töôûng phaân bieät khôûi, khoâng coù thaät söï, nhö cô quan ngöôøi goã, thöùc cuõng nhö vaäy, töø ñieân ñaûo khôûi, hö voïng nhaân duyeân hoøa hôïp maø coù, huyeãn nhaân ñaâu coù taâm thöùc, töôïng goã ai goïi laø hay bieát, tyû voïng thöùc maø so saùnh ñoàng, töø huyeãn duyeân maø tôï coù. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Luùc maët trôøi môùi loù daïng, thaáy cöûa thaønh laàu loã cung ñieän, ngöôøi ñi ra vaøo, maët nhaät daàn cao daàn dieät chæ coù theå maét thaáy maø khoâng coù thaät, ñoù goïi laø thaønh Caøn-thaùc-baø, coù ngöôøi môùi ñaàu chaúng thaáy thaønh Caøn-thaùc-baø, luùc saùng sôùm troâng veà höôùng ñoâng thaáy ñoù, trong yù cho laø laïc thaät, nhanh choùng ñi veà höôùng ñoù, caøng gaàn caøng maát, maët nhaät leân cao daàn dieät, ñoùi khaùt muoân cöïc, thaáy hôi khí noùng nhö ngöïa ñoàng hoang, cho ñoù laø nöôùc, voäi chaïy nhanh ñeán, caøng gaàn caøng dieät, raát cöïc nhoïc khoán khoå ñeán cuøng trong goác heïp ôû nuùi, khoùc lôùn keâu gaøo, nghe coù tieáng vang öùng laïi, cho laø coù ngöôøi ôû, tìm kieám ñoù raát nhoïc maø khoâng choã thaáy, tö duy töï tænh ngoä, taâm khaùc nguyeän döùt, ngöôøi khoâng trí cuõng laïi nhö vaäy, trong khoâng aám giôùi nhaäp thaáy ngaõ cuûa mình vaø caùc phaùp, taâm daâm ñaém tröôùc, chaïy cuoàng boán phöông, tìm caàu laïc ñeå töï maõn, ñieân ñaûo khinh doái cuøng cöïc aùo naõo. Neáu duøng trí tueä bieát khoâng ngaõ khoâng thaät phaùp, luùc ñoù nguyeän ñieân ñaûo döùt, neân bieát saéc aám nhö trong maét meät nhoïc chôït hieän töôùng cuûa hoa ñoám hö khoâng. Thoï aám nhö tay sôø xuùc voïng sinh duyeân laïnh noùng, töôûng aám nhö ngöôøi noùi mô chua trong mieäng töï nhieân chaûy nöôùc, haønh aáùm nhö gôïn soùng treân nöôùc, quaùn ñoù tôï coù chaûy voäi. Thöùc aám nhö bình chöùa hö khoâng gìn giöõ ñoù duøng taëng nöôùc khaùc. Ñoù thì chaúng phaûi trong chaúng phaûi ngoaøi, chaúng töùc chaúng lìa, hoøa hôïp ñaõ chaúng

thaønh, töï nhieân cuõng chaúng phaûi coù, neáu ñaây so saùnh laø thaät thì naêm aám chaúng hö, ñaõ ñeàu laø theá töôùng maø chaúng phaûi thaät. Xeùt bieát aám nhaäp maø khoâng theå, chæ laø phaùp giôùi taùnh khoâng, Nhö Lai Taïng taâm, khoâng thuûy khoâng chung bình ñaúng hieån hieän, do ñoù trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Phaät baûo: A-nan! Cho neân Nhö Lai cuøng oâng phaùt minh naêm aám voán nhaân ñoàng laø voïng töôûng, theå oâng tröôùc kia nhaân töôûng cha meï sinh, taâm oâng chaúng phaûi töôûng thì chaúng theå ñeán trong töôûng truyeàn maïnïg, nhö ta tröôùc kia noùi, taâm töôûng vò chua trong mieäng sinh nöôùc boït, taâm töôûng leân cao, chaân taâm khôûi chua, vöïc cao chaúng coù, vaät chua chöa ñeán, theå oâng haún chaúng phaûi hö voïng thoâng thöôøng, nöôùc mieäng côù sao nhaân noùi chua ra? Cho neân phaûi bieát hieän taïi saéc thaân oâng goïi laø beàn chaéc voïng töôûng thöù nhaát, töùc choã ñaây noùi taâm töôûng leân cao naêng khieán hình oâng thaät thoï chua rít, do nhaân thoï sinh naêng ñoäng saéc theå, nay hieän taïi oâng hai hieän thuaän ích vaø traùi toån xua ñuoåi, goïi laø hö minh voïng töôûng thöù hai, do nghó nghôïi nôi oâng sai xöû saéc thaân oâng, thaân chaúng phaûi nieäm thöôøng thaân oâng nhaân gì tuøy choã nieäm sai xöû khieán caùc thöù thuû aûnh töôïng, taâm sinh hình thuû cuøng nieäm töông öng, tænh thöùc töùc töôûng taâm nguû laø caùc moäng, thì oâng töôûng nieäm lay ñoäng voïng tình, goïi laø dung thoâng voïng töôûng thöù ba, hoùa lyù chaúng truù ñoäng vaän kín dôøi, moùng daøi toùc sinh, khí tieâu dung maïo nhaên, ngaøy ñeâm thay nhau khoâng coù giaùc ngoä. A-nan! Ñaây neáu chaúng phaûi oâng côù sao theå bieán ñoåi, neáu haún laø thaät oâng sao khoâng bieát? Thì oâng caùc haønh nieäm nieäm chaúng döøng, goïi laø uaån voïng töôûng thöù tö. Laïi tinh oâng saùng laéng nôi chaúng maùy ñoäng goïi laø haèng thöôøng, nôi thaân chaúng ra thaáy nghe hay bieát, neáu thaät tinh chaân chaúng dung taäp voïng, nhaân gì caùc oâng töøng ôû naêm xöa thaáy moät vaät laï, traûi qua nhieàu naêm, nhôù queân ñeàu khoâng, sau ñoù chôït nhieân laïi thaáy khaùc tröôùc, ghi nhôù roõ raøng chaúng töøng soùt maát, thì tinh ñaây troïn laéng chaúng lay ôû trong, nieäm nieäm thoï huaân coù gì tính toaùn. A- nan phaûi bieát laéng ñaây chaúng phaûi chaân, nhö nöôùc chaûy gaáp troâng nhö ñieàm tænh, chaûy gaáp chaúng thaáy chaúng phaûi laø khoâng chaûy, neáu chaúng phaûi voán töôûng, sao thoï töôûng taäp, chaúng phaûi saùu caên oâng söûu duïng qua laïi hôïp môû. Voïng töôûng ñaây khoâng luùc ñöôïc dieät, neân oâng hieän taïo troâng thaáy nghe hay bieát suoát taäp bao nhieâu thì laéng roõ beân trong khoâng aûnh töôïng hö voâ, ñieân ñaûo thöù naêm vi teá tinh töôûng, A-nan! Laø naêm thoï aám naêm voïng töôûng thaønh, nay oâng muoán bieát nhaân giôùi caïn saâu chæ saéc vaø khoâng laø saéc bieân teá, chæ xuùc vaø lìa laø thoï bieân teá, chæ nhôù vaø queân laø töôûng bieân teá, chæ dieät vaø sinh laø haønh bieân teá, laéng vaøo hôïp laéng quy veà thöùc bieân teá, naêm aám ñaây voán truøng ñieäp duyeân khôûi, sinh nhaân thöùc coù,

dieät tröø saéc tröø, lyù thì ngoä, nhaân ngoä ñeàu tieâu, söï chaúng phaûi choùng tröø chaúng phaûi laàn löôït heát. Do ñoù neáu thaáy naêm aám coù töùc theá gian chuùng sinh, neáu roõ naêm aám khoâng töùc theá gian chaân ñeá. Neáu ñaït thaät töôùng naêm aám, töùc trong ñaïo ñeä nhaát nghóa chaùnh trí theá gian. A-nan! Naêm aám ñaây ngoaøi thôøi gian ba ñôøi laïi khoâng moät phaùp naêng hieán naêng laäp laø tuïc laø chaân, giaùo phaùp moät ñôøi Theá Toân giaûng noùi, tröø ñaây ra rieâng khoâng phöông tieän, ngoä ñaây thaønh Phaät, meâ ñaây laø phaøm, chæ laø moät taâm môû hôïp khoâng khaùc. Taïi sao? Vì moät aám goïi laø saéc, boán aám goiï laø taâm, töø choã taâm sinh neân goïi laø saéc, taâm laø choã nöông töïa, saéc laø naêng nöông töïa, goàm naêng veà sôû chæ laø moät taâm, goác ngoïn voán ñoàng, theå duïng thöôøng hôïp” ñaïi chæ Toâng kính ñeán ñaây tuyeät lôøi. Laïi trong vaên Phaù Saùu Nhaäp noùi: “Phaät baûo: “A-nan! Thí nhö coù ngöôøi nhoïc meät thì nguû, nguû say beøn tænh, xem traàn nay nhôù, maát nhôù laø queân, ñoù laø ñieân ñaûo sinh truù dò dieät, hít taäp veà trong chaúng vöôït quaù nhau, xöùng yù bieát caên, goàm yù vaø nhoïc ñoàng laø Boà-ñeà laëng phaùt töôûng nhoïc, nhaân ôû hai thöù voïng traàn sinh dieät, taäp bieát ôû trong, hít toùm traàn beân trong, thaáy nghe chaûy ngöôïc, chaûy chaúng kòp ñaát, goïi laø taùnh thaáy bieát, taùnh thaáy bieát ñaây lìa hai traàn nguû thöùc sinh dieät, roát saùo khoâng theå, nhö vaäy A-nan! Phaûi bieát caên cuûa thaáy bieát nhö vaäy chaúng phaûi nguû thöùc ñeán, chaúng phaûi sinh dieät coù, chaúng ôû caên ra cuõng chaúng phaûi khoâng sinh, taïi sao? Neáu töø thöùc laïi thì nguû töùc theo dieät, laáy gì laøm nguû? Haún luùc sinh coù dieät töùc ñoàng khoâng, nay ai thoï dieät? Neáu töø dieät coù, sinh töùc dieät khoâng, ai bieát laø sinh? Neáu töø caên ra, nguû thöùc hai töôùng tuøy thaân môû hôïp, lìa hai theå ñaây, ñoàng nhö hoa ñoám hö khoâng, roát raùo khoâng taùnh, neáu töø khoâng sinh, töï laø khoâng bieát ñaâu lieân quan cuûa oâng. Cho neân phaûi bieát yù nhaäp hö voïng, voán chaúng phaûi nhaân duyeân, chaúng phaûi taùnh töï nhieân”. Giaûi thích: Ñaây laø phaù veà yù nhaäp. Trong Sôù Giaûi noùi: Xem traàn nay nhôù laø, nhôù töùc laø sinh, maát nhôù laø queân laø, queân töùc laø dieät, maát nhôù chaúng lìa töï taâm, voïng cho laø caûnh, neân noùi ñoù laø ñieân ñaûo sinh truù dò dieät. quy taäp veà trong chaúng vöôït quaù nhau laø, hít taäp sinh truù dò dieät quy veà trong taâm thöùc, neân noùi quy veà trong. Nieäm tröôùc dieät nieäm sau sinh khoâng taïp loaïn maát, neân noùi chaúng vöôït quaù nhau. Neân trong kinh noùi taâm taùnh sinh dieät gioáng nhö khæ vöôïn, phaûi bieát thaáy caûnh sinh dieät, töùc laø töôùng töï taâm sinh dieät vaäy, neân noùi taâm sinh caùc thöù phaùp sinh, hít toùm traàn beân trong, thaáy nghe chaûy ngöôïc, chaûy chaúng kòp ñaát goïi laø taùnh thaáy bieát, nghóa laø nhaõn nhó thuû traàn caûnh beân ngoaøi töøng saùt-na chaûy vaøo ñaát yù, töø ngoaøi vaøo trong goïi laø chaûy ngöôïc. Nhaõn nhó chæ duyeân hieän caûnh, ñeán nieäm thöù hai duyeân chaúng kòp vaäy, neân noùi laø chaûy chaúng kòp ñaát, chæ yù caên

rieâng thuû, goïi laø taùnh thaáy bieát, taùnh thaáy bieát ñaây nhaân traàn tröôùc khôûi, roát raùo khoâng theå. Vì voïng bieát cöôõng thaáy thaønh chuùng sinh beân trong, nhaân dieät töôûng ngöng khoâng laø coõi nöôùc beân ngoaøi. Trong kinh noùi töôûng laéng thaønh coõi nöôùc, thaáy bieát laø chuùng sinh, meâ laéng laëng nhaát taâm laøm saùu nhaäp beân trong, laïi khoâng theå rieâng bieät, chæ laø chaân khoâng, yù nhaäp ñaõ doái, nhaõn v.v... naêm nhaäp tröôùc cuõng vaäy. Trong vaên phaù Möôøi Hai Xöù noùi: “Phaät baûo: “A-nan! OÂng thöôøng trong yù choã duyeân ba taùnh thieän aùc vaø voâ kyù sinh thaønh phaùp, thì phaùp ñaây laïi töùc laø choã taâm sinh, laø seõ lìa taâm rieâng coù phöông sôû. A-nan! Neáu töùc taâm laø, phaùp chaúng phaûi traàn, chaúng phaûi choã taâm duyeân, laøm sao thaønh xöù? Neáu lìa noùi taâm rieâng coù phöông sôû thì töï taùnh phaùp, laø bieát vaø chaúng phaûi bieát, bieát thì goïi laø taâm, khaùc oâng chaúng phaûi traàn, ñoàng taâm löôïng ngöôøi khaùc, töùc oâng töùc taâm, theá naøo laø taâm oâng? Laïi hai nôi oâng, neáu chaúng phaûi bieát laø, traàn ñaây ñaõ chaúng phaûi saéc thanh höông vò lìa hôïp laïnh noùng vaø töôùng hö khoâng, phaûi bieát taïi ñaâu, nay ôû saéc vaø khoâng ñeàu khoâng phoâ baøy, khoâng neân nhaân gian laïi coù ngoaøi khoâng, taâm chaúng phaûi choã duyeân xöù töø ai laäp? Cho neân phaûi bieát phaùp thì cuøng taâm ñeàu khoâng xöù sôû, thì yù cuøng phaùp hai ñeàu hö voïng, voán chaúng phaûi nhaân duyeân chaúng phaûi taùnh töï nhieân”. Giaûi thích: Ñaây laø phaù veà yù xöù vaø phaùp xöù vaäy, phaøm phaân naêng neâu sôû döïng veõ thaønh trì, laäp caûnh laäp taâm ñeàu laø yù phaùp. Tröôùc phaù goác hoaëc phaân bieät ñoù thì naêm caên möôøi xöù tröôùc töï nghieâng ñoå, phaùp xöù laø sôû duyeân, yù xöù laø naêng duyeân, chæ nhö phaùp xöù laø laïi töùc taâm vaø chaúng töùc taâm. Neáu töùc taâm laø phaùp thì toaøn taâm, taâm chaúng thaáy taâm, laøm sao thaønh? Xöù neáu lìa nôi taâm maø rieâng coù, phöông sôû thì töï taùnh cuûa phaùp, laø coù bieát vaø khoâng bieát, neáu coù bieát thì goïi laø taâm, chaúng thaønh nôi phaùp, neáu khoâng bieát thì chaúng thuoäc töï taâm, ñoàng taâm löôïng ngöôøi khaùc, vì bieát hai xöù ñeàu khoâng töï theå, thì caùc phaùp ba taùnh thieän aùc vaø voâ kyù v.v... boán thöù yù caên v.v... taâm ñeàu khoâng moät taùnh, khoâng coù khaùc cuûa naêng duyeân sôû duyeân, taâm caûnh ñeàu khoâng, neân trong luaän noùi: Phaøm choã phaân bieät ñeàu phaânbieät töï taâm, taâm chaúng thaáy taâm, hoaëc töôùng coù theå ñöôïc, thì lyù khoâng töôùng hieän coù laøm tình maát nhaân duyeân töï nhieân danh nghóa ñeàu tuyeät, vì möôøi hai xöù saéc taâm cuõng laïi nhö vaäy. Trong vaên Phaù Möôøi Taùm Giôùi noùi: “Phaät baûo: A-nan! Choã oâng nôi yù phaùp laø duyeân sinh ôû yù thöùc, yù ñaây laïi nhaân choã yù sinh laáy yù laøm giôùi, nhaân choã phaùp sinh laáy phaùp laøm giôùi. A-nan! Neáu nhaân yù sinh ôû trong yù oâng haún coù choã tö duy phaùt minh yù oâng, neáu khoâng phaùp tröôùc yù khoâng choã sinh, lìa duyeân khoâng hình, thöùc laáy duïng gì? Laïi thöùc taâm oâng cuøng caùc tö löông, goàm taùnh lieãu bieät laø

ñoàng hay laø khaùc? Ñoàng yù töùc yù laøm sao yù sinh, neáu coù choã thöùc laøm sao thöùc (bieát) yù? Chæ ñoàng vaø khaùc hai taùnh khoâng thaønh, giôùi laøm sao laäp? Neáu nhaân phaùp sinh, caùc phaùp theá gian chaúng lìa naêm traàn, oâng quaùn saéc phaùp vaø caùc thanh phaùp höông phaùp vò phaùp cuøng vôùi xuùc phaùp, töôùng traïng phaân minh duøng ñoái naêm caên, chaúng phaûi choã yù goàm. Thöùc oâng quyeát ñònh nöông nôi phaùp sinh, nay oâng quaùn kyõ caùc phaùp töôùng traïng gì, neáu lìa saéc khoâng ñoäng tónh khoâng bít hôïp lìa sinh dieät, vöôït caùc töôùng ñaây, troïn khoâng choã ñöôïc, sinh thì saéc vaø khoâng, caùc phaùp ñoàng sinh, dieät thì saéc vaø khoâng, caùc phaùp ñoàng dieät, sôû nhaân ñaõ khoâng, nhaân sinh coù thöùc laøm hình töôùng gì? Töôùng traïng chaúng coù, giôùi laøm sao sinh? Cho neân phaûi bieát yù phaùp laø duyeân sinh, ba xöù yù thöùc giôùi ñeàu khoâng, thì yù vaø phaùp cuøng yù giôùi caû ba voán chaúng phaûi nhaân duyeân, chaúng phaûi taùnh töï nhieân”. Giaûi thích: Ñaây laø phaù veà yù thöùc giôùi vaäy. Nhö trong möôøi taùm giôùi ñeàu nhaân yù thöùc kieán laäp, caên baûn laäp xöù coøn khoâng, choã sinh caønh nhaùnh sao coù? Ñaõ khoâng xöù sôû coù theå ñöôïc, laïi khoâng giôùi phaàn coù theå caäy, söï lyù doái traù tình nguy theá keùm, coäi goác cuûa aùc kieán nhoå heát, hang oå cuûa voïng thöùc ñeàu laät, rieâng saùng chaân taâm troøn khaép phaùp giôùi. An Quoác noùi: Saéc v.v... naêm traàn, giôùi laø caûnh haïn löôïng, naêm thöùc thaân chöùng ñeàu khoâng töôùng traàn, trong Nhö Lai Taïng choùng hieän thaân khí töôùng khoâng traàn, hai thöùc thöù saùu thöù baûy voïng töôûng cho laø coù ngaõ phaùp, choã töôûng hieän töôùng laø phaân bieät bieán, töôùng phaân bieät bieán chæ coù theå laø caûnh maø khoâng thaät duïng, nhö maët nhaät phaùt saùng mang vi traàn maø cuøng hoàng, chaúng phaûi laø thaät hoàng vaäy. Nhö nöôùc laéng trong ngaäm maây nheï maø cuøng xanh, chaúng phaûi thaät chaúng phaûi xanh vaäy. Neáu roõ taïng taùnh thì bieát traàn caûnh laø voïng, neân bieát caùc phaùp chæ töø phaân bieät maø sinh. Phaân bieät ñaõ khoâng, danh töôùng sao coù? Phaøm nhaân khoâng deã roõ, phaùp ngaõ khoù tröø, chaúng thaáu ñaït phaùp ñuoåi theo duyeân sinh chaáp coù töï theå, nhö trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi: “Neáu chaáp phaùp theå laø coù, goïi laø phaùp ngaõ chaáp. Nhö haïng ngöôøi Nhò thöøa nöông thoâ phaân bieät söï thöùc tu haønh chæ roõ trong phaùp khoâng ngaõ, chaúng bieát phaùp theå toaøn khoâng nghe caùc phaùp khoâng, sinh raát khieáp sôï”. Vaäy bieát phaùp khoâng laø goác, nhaân khoâng laø ngoïn, ban ñeâm thaáy daây chöa hieåu, töôûng raén sao tröø, maét loøa ñang coøn, hoa ñoám hö khoâng ñaâu dieät? Trong vaên Phaù Taùnh Baûy Ñaïi noùi: “Phaät baûo: A-nan! Thöùc taùnh khoâng nguoàn, nhaân nôi saùu thöù caên traàn voïng ra, nay oâng quaùn khaép thaùnh chuùng hoäi ñaây, duøng maét traûi khaép maét ñoù thaáy cuøng, chæ nhö trong göông, khoâng rieâng chia cheû. Thöùc oâng ôû trong ñoù laàn löôït neâu chæ, ñaây laø Vaên thuø, ñaây laø Phuù-laâu-na, ñaây laø Muïc-kieàn-lieân, ñaây

laø Tu-boà-ñeà, ñaây laø Xaù-lôïi-phaát, thöùc ñaây roõ bieát laø sinh ôû thaáy hay sinh ôû töôùng hay sinh ôû hö khoâng hay khoâng choã nhaân ñoät nhieân maø ra? A- nan! Neáu thöùc taùnh oâng sinh ôû trong thaáy, nhö khoâng saùng vaø toái cuøng vôùi saéc vaø khoâng, boán thöù haún khoâng voán khoâng oâng thaáy, taùnh thaáy coøn khoâng, töø ñaâu phaùt thöùc? Neáu thöùc taùnh oâng sinh ôû trong töôùng, chaúng töø thaáy sinh, Ñaõ chaúng thaáy saùng cuõng chaúng thaáy toái, saùng toái chaúng troâng nhìn, töùc khoâng saéc vaø khoâng, töôùng kia coøn khoâng, thöùc choã naøo phaùt? Neáu sinh ôû hö khoâng, chaúng phaûi töôùng chaúng phaûi thaáy, chaúng phaûi thaáy khoâng bieän roõ, töï chaúng theå bieát toái saùng saéc khoâng, chaúng phaûi töôùng dieät duyeân, thaáy nghe hay bieát khoâng xöù an laäp, xöù ñaây hai chaúng phaûi, khoâng thì ñoàng khoâng, coù chaúng phaûi ñoàng vaät giaû söû phaùt thöùc oâng muoán sao phaân bieät? Neáu khoâng sôû nhaân ñoät nhieân maø ra, sao chaúng giöõa ban ngaøy rieâng bieát (thöùc) traêng saùng? OÂng laïi tinh töôøng vi teá xeùt roõ, thaát gaù trong maét oâng, töôùng suy tìm caûnh tröôùc, coù theå hình traïng thaønh coù, chaúng töôùng thaønh khoâng. Thöùc duyeân nhö vaäy, nhaân choã naøo ra? Thöùc ñoäng thaáy laéng chaúng phaûi hoøa chaúng phaûi hôïp. Laéng nghe hay bieát cuõng laïi nhö vaäy, chaúng neân thöùc duyeân khoâng theo töï ra. Neáu thöùc taâm ñaây voán khoâng choã theo, phaûi bieát lieãu bieät thaáy nghe hay bieát, vieân maõn trong laéng taùnh chaúng phaûi choã theo, goàm ñòa thuûy hoûa phong kia ñeàu goïi laø baûy ñaïi, taùnh chaân vieân dung ñeàu Nhö Lai Taïng voán khoâng sinh dieät. A-nan! Taâm oâng thoâ phuø chaúng ngoä thaáy nghe phaùt minh, roõ bieát voán Nhö Lai Taïng, oâng neân quaùn saùu xöù thöùc taâm ñaây, laø ñoàng hay khaùc, laø khoâng hay coù, laø chaúng phaûi ñoàng hay khaùc, laø chaúng phaûi khoâng hay coù, oâng voán chaúng bieát trong Nhö Lai Taïng taùnh thöùc roõ thaáy bieát roõ chaân thöùc. Dieäu giaùc laëng yeân khaép cuøng phaùp giôùi, ngaäm nhaû möôøi hö, sao coù phöông sôû, töø nghieäp phaùt hieän, theá gian khoâng bieát hoaëc laø nhaân duyeân vaø taùnh töï nhieân, ñeàu laø thöùc taâm phaân bieät tính löôøng, chæ coù noùi baøy, ñeàu khoâng thaät nghóa”. Giaûi thích: Ñaây laø phaù veà taùnh thöùc ñaïi, chaéc roõ yeáu chæ cuûa Phaät voán kheá hôïp khoâng sinh, chæ vì höõu tình chæ meâ voïng thöùc, vì taùnh môø toái quaáy roái khôûi bieán keá nôi nguoàn giaùc, ñuoåi theo duyeân taïp nhieãm, chìm (taùnh) vieân thaønh nôi bieån thöùc, nguû ôû nhaø moäng ba coõi, moät giaùc maø kieáp soá nhö buïi traàn chaúng tænh, taïo huyeãn thaân boán ñaïi, sinh dieät maø nhö caùt soâng Haèng chaúng theå tính, nay suy tìm thöùc ñaây, quyeát ñònh khoâng theå, töø choã duyeân khôûi, ñeàu thuaän khoâng sinh. Boán caâu kieåm ñoù töï bao goàm dieäu kyù. Thöùc ñaây roõ bieát laø sinh ôû thaáy laø, nhö khoâng toái vaø saùng, saéc vaø khoâng, voán khoâng taùnh thaáy, taùnh thaáy coøn khoâng, töø ñaâu phaùt thöùc? Ñaây laø phaù töï sinh vaäy. Neáu sinh ôû töôùng, chaúng töø thaáy sinh, thì chaúng thaáy toái vaø saùng,

saùng vaø toái chaúng troâng nhìn töùc khoâng saéc vaø khoâng. Töôùng kia coøn khoâng, thöùc choã naøo phaùt? Ñaây laø phaù tha sinh vaäy. Ñaõ chaúng ñöôïc taùnh cuûa töï thaáy, laïi chaúng ñöôïc quaùn cuûa tha töôùng, töï tha ñaõ hö töùc khoâng hoøa hôïp, do ñoù suy tìm raèng thaáy gaù trong maét oâng, töôùng tìm caûnh tröôùc, coù theå hình traïng thaønh coù, chaúng töôùng thaønh khoâng, Thöùc duyeân nhö vaäy nhaân choã naøo ra, thöùc ñoäng thaáy laéng, chaúng phaûi hoøa chaúng phaûi hôïp. Laéng nghe hay bieát cuõng laïi nhö vaäy, vì töôùng ñoäng tónh traùi söï chaúng phaûi hoøa hôïp. Ñaây laø phaù coäng sinh vaäy, neáu sinh töø hö khoâng laø khoâng sôû nhaân ñoät nhieân maø ra laø, neáu sinh ôû hö khoâng, chaúng phaûi töôùng chaúng phaûi thaáy, giaû söû phaùt thöùc oâng muoán sao phaân bieät. Neáu khoâng sôû nhaân ñoät nhieân maø ra, sao chaúng giöõa ban ngaøy rieâng bieát traêng saùng? Ban ngaøy thuoäc trieäu döông, aùnh traêng gaàn aâm phaùch, thôøi gian boùng khaéc xöa nay chaúng dôøi ñoåi, moãi moãi coù sôû nhaân, khoâng nhaân chaúng phaûi coù. Ñaây laø phaù khoâng nhaân sinh vaäy, boán caâu vöøa môùi khoâng. Traêm quaáy ñeàu heát saïch, thì choã voïng keá chaáp nhaân trong duyeân ngoaøi taâm hoøa caûnh hôïp khoâng nhaân töï nhieân v.v... Voïng töôûng tình traàn ñeàu khoâng thaät nghóa, aûnh veát hoa cuoàng ñeàu doái, chaúng chaân naøo ñoái ñaõi, danh ngoân cuûa hyù luaän choùng döùt, yù giaûi toaøn tieâu, taùnh cuûa hö khoâng ñaõ duïng. Theå cuûa saùu ñaïi sao coù? Vì ñòa ñaïi khoâng taùnh, choã boán luaân thaønh. Thuûy ñaïi khoâng taùnh, ngöng chaûy chaúng ñònh, hoûa ñaïi khoâng taùnh caäy ôû caùc duyeân, phong ñaïi khoâng taùnh gaù vaät aûnh ñoäng, khoâng ñaïi khoâng taùnh, ñoái saéc ñöôïc teân, taùnh thaáy khoâng hoøa hôïp maø coù, thöùc taânh khoâng theå nhö huyeãn töùc doái. Vaû laïi nhö hoûa ñaïi khoâng taùnh laø, nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Taùnh hoûa chaân khoâng”. Xöa tröôùc giaûi thích: Taùnh cuûa baûn giaùc, taùnh hoûa laø baûn giaùc hoûa ñeàu laø taâm chuùng sinh bieán. Nhö thöùc taâm thöù saùu noùng nhieät, khaép chaân töùc heïp. Neáu trong thöùc thöù taùm bieán khôûi töùc khaép ñoàng phaùp giôùi, ngoä taùnh phaùp giôùi, hoûa ñeàu laø choã trong taâm bieán, nhö Phaùp sö Suøng Tueä ôû Ñoâng Kinh, naêm Ñaïi Lòch thöù tö (769) thôøi tieàn Ñöôøng, taïi kinh ñoâ cuøng ñaïo só ñaáu nhau, coù khaû naêng vaøo löûa chaúng bò thieâu ñoát, laø löïc cuûa söï caàu Quaùn AÂm, huoáng gì töï chöùng, sau khi chöùng roài vaøo ñòa nguïc ñeàu chaúng bò löûa thieâu ñoát, nay löûa theá gian tuøy xöù phaùt hieän, öùng vôùi nghieäp löïc cuûa chuùng sinh ít nhieàu tuøy yù, nhö roàng ñaáu nhau cuõng noåi löûa thieâu ñoát röøng chaàm, cho ñeán saám chôùp trong maây noåi löûa, nhö ngöôøi duïc taâm höøng höïc löûa thieâu ñoát caû mieáu trôøi, ñeàu töø taâm löûa noåi, do taâm lay ñoäng neân coù löûa noåi, chæ taâm chaúng ñoäng töùc chaúng bò thieâu ñoát. Thí nhö ngöôøi luùc sôï, phi nhaân ñöôïc tieän lôïi ñoù. Nhö Lai ñöôïc taùnh hoûa, löûa ba coõi thieâu ñoát chaúng ñöôïc. Nhö Lai töï khôûi löûa trí thieâu ñoát xaù- lôïi ñöôïc,

löûa ñoù maïnh meõ, caùc ñaïi ñeä töû ñem nöôùc ñeán cöùu chaúng ñöôïc, cho ñeán Long vöông cöùu cuõng chaúng ñöôïc, chæ trôøi Ñeá-thích noùi: Ta voán coù nguyeän löïc môùi cöùu ñöôïc, tuy coù taùnh löûa maø chaúng töï thieâu ñoát, nhö dao naêng caét maø chaúng töï caét, nhö maét naêng troâng nhìn, maø chaúng töï troâng nhìn, nhö taùnh hoûa ñaïi chæ taâm, taùnh baûy ñaïi cuõng nhö vaäy, tuøy taâm ñeàu khaép phaùp giôùi, phaùp giôùi voán khaép, do chaáp taâm neân chaúng naêng khaép, nhö trong ba coõi, haøng tam thöøa vôùi thieân nhaõn ñeàu chaúng theå khaép, chæ Nhö Lai khoâng chaáp taùnh hôïp vôùi chaân khoâng neân naêng khaép cuøng, nhö trong kinh Baùt-nhaõ, Ñöùc Phaät töï noùi: “Do ta khoâng chaáp neân ñöôïc thaân vaøng roøng, aùnh saùng thöôøng hieän” löûa thieâu ñoát mieáu trôøi laø: Xöa kia coù ngö daân ñang ôû treân soâng thaáy coâng chuùa ñi ngang qua, nhaân sinh taâm nhieãm, nghó caàu chaúng ñöôïc, thaân daàn gaày beänh. Ngöôøi meï beøn hoûi nguyeân nhaân beänh, vaø baøy laøm phöông tieän moãi ngaøy ñöa sang bieáu moät con caù cheùp, coâng chuùa quaùi laï hoûi, ngöôøi meï noùi thaúng vieäc ñoù, coâng chuùa beøn höùa laø toâi nhaân ñeán leã baùi mieáu trôøi töùc ngaàm cuøng gaëp, ngöôøi con bieát vaäy beøn vui möøng, sau ñoù coâng chuùa ñeán thaáy ngö daân nguû say, lay ñoäng maø chaúng tænh, beøn buoäc vaûi luïa treân tay, sau khi coâng chuùa ñi roài, ngö daân tænh giaác thaáy trong tay coù vaûi luïa, bieát laø coâng chuùa ñeán, taâm sinh haän nhôù, löûa duïc trong taâm thieâu ñoát beân trong töï thaân naùt hoaïi vaø thieâu ñoát caû mieáu trôøi, phoøng nhaø saïch heát. Do doù ba coõi coù phaùp ngoaøi thöùc khoâng caên, ñeàu töø trong ngoaøi boán ñaïi thaønh, ñeàu laø moät taâm hö voïng bieán, taïi sao? Ñaàu tieân nhaân baác giaùc neân coù nghieäp thöùc, töø nhaân nghieäp thöùc ñoäng neân coù chuyeån thöùc, töø chuyeån thöùc khôûi thaáy neân coù hieän thöùc, nhaân kieán phaàn thaønh töôùng phaàn, naêng sôû vöøa môùi phaân taâm caûnh choùng hieän, xöa tröôùc Sao Thích Kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Minh voïng chaúng phaûi tha, giaùc minh laø loãi, saùu thöùc thuû traàn do nghieäp thöùc phaùt khôûi, sau ñoù coù thöùc thöù baûy chaáp minh trong thöùc thöù taùm bieán khôûi boán ñaïi beân ngoaøi, boán ñaïi daãn khôûi saùu caên traàn, saùu caên traàn daãn khôûi saùu thöùc, saùu thöùc nöông saùu caên traàn, nhaân coù saéc beân ngoaøi daãn nhaõn caên v.v... beân trong minh voïng chaúng phaûi tha laø, voïng ñoù ñaàu tieân nhaân töï taâm ñoäng coù phong nhaân chaáp coù kim, nhaân aùi coù thuûy, nhaân caàu coù hoûa, ñeàu laø töï taâm bieán khôûi boán ñaïi, trôû laïi töï phaân bieät keát nghieäp thoï sinh, neân chaúng phaûi tha luïy. Giaùc minh laø loãi laø, do cöôõng giaùc lieãu baûn theå minh laø loãi thì khoâng bieát giaùc minh, coù bieát minh giaùc, nhö ngöôøi thaáy baát ñònh, beøn sinh taâm nhaøm chaùn, do phaân bieät vaäy, nhö heo choù thaáy thì lieàn sinh töôûng saïch, ñeàu do cöôøng giaùc voâ minh, chæ khoâng phaân bieät voïmg thaáy, chæ thaáy phaùp taùnh tònh ñoä, laø bieát trong ngoaøi boán ñaïi ñòa thuûy hoûa phong nieäm

nieäm phaùt hieäân. Do ñoù trong kinh noùi: “Hoaëc moãi moãi phaùt minh, nhö cuøng phaùt minh moãi moãi phaùt minh laø oâng thaáy troøn saùng bieát taâm muoán thuû, maát ñi taùnh khoâng voán saùng, tö töôûng lay ñoäng, taâm sinh phong luaân, tình aùi töông tuïc, taùnh caûm thuûy luaân, chaáp taâm maïnh meõ thì kim luaân hieän, caàu taâm khoâng duïc, hoûa luaân môùi daáy. Neáu cuøng phaùt minh laø môùi ñaàu khôûi cöôøng giaùc, boán ñaïi ñeàu hieän, nhö ngöôøi haän nhôù saân thì löûa sinh, thaân taâm ñoäng chuyeån laø duøng so vôùi gioù, trong maét leä ngöng, maø bieåu thò nöôùc, maët phaùt töôùng ñoû thì bieåu thò ñaát, cho neân boán ñaïi trong ngoaøi voán laø taùnh cuûa taâm ta laáy laøm töï taùnh. Laïi töø thöùc thöù taùm bieán khôûi caên thaân khí giôùi töôùng phaàn cuûa trong ngoaøi laøm töï töôùng. Laïi nhaân voïng nieäm maø khôûi cöôõng giaùc maø bieát, do ñoù muoân töôïng sum la nguøn nguït hieån hieän, neáu naêng cuøng nhaân roõ goác ñeàu laø taùnh cuûa töï taâm töôùng cuûa töï taâm, ôû trong ñoù ñeïp xaáu meán gheùt toaøn laø yù thöùc so löôøng phaân bieät maø thaønh, ñaõ bieát caên do phaûi coøn chaùnh trí, chæ tröø cöôõng giaùc moät nieäm chaúng sinh, töï nhieân taâm caûnh ñeàu khoâng, khoaûng tröôùc sau ñoaïn, neân bieát taùnh cuûa baûy ñaïi, taùnh chaân vieân dung, moãi moãi ñaïi ñeàu khaép phaùp giôùi, ñeàu laø moät theå, nhö baûy maûnh baêng duøng löûa nung thaønh moät nöôùc, cuõng nhö löôùi nhaân-ñaø-la ñoàng maø chaúng ñoàng, nhö nöôùc vaø baêng khaùc maø chaúng khaùc, cho ñeán naêm aám saùu nhaäp möôøi hai xöù möôøi taùm giôùi v.v... ñeàu khaép ñaày phaùp giôùi moãi moãi vi traàn cuõng khaép ñaày phaùp giôùi, moãi moãi loã chaân loâng cuõng khaép ñaày phaùp giôùi, moãi moãi thaân taâm cuõng khaép ñeàu Nhö Lai Taïng, nhö trong bieån Höôngthuûy thöôøng noùi taát caû phaùp laø caùc Boà-taùt, chaúng thaáy töôùng Boà-taùt, chaúng thaáy töôùng taø sö, chaúng thaáy töôùng sinh truù dieät, do ñoù ñeàu hôïp chaân khoâng ñeàu khaép chaân teáù, nhö noùi loâng ruøa, söøng tho,û nöôùc, löûa, thaønh Caøn-thaùc-baø, chæ coù danh cuûa noùi baøy, chöù khoâng thaät söï, ví nhö trong phaøm phu giôùi choã coù thaáy nghe, caên cuûa aám nhaäp, caûnh cuûa danh saéc cuõng chæ coù teân ñoù, ñeàu khoâng thaät söï. Nay ñem caùi doái deå hieåu laø theá gian coäng bieát loâng ruøa ñeå pha ùcaùi doái khoù hieåu nhö nay hieän chaáp danh saéc, trôû laïi ñoàng loâng ruøa maø khoâng choã chaáp tröôùc, töùc bieát töø choã chaáp xöa nay taát caû caûnh giôùi, ñeàu töø thöùc bieán ñeàu theo töôûng sinh, lìa thöùc khoâng traàn, thöùc laéng thì caùc traàn ñeàu laéng, lìa töôûng khoâng phaùp, töôûng khoâng thì caùc phaùp ñeàu khoâng, nhaân duyeân töï nhieân ñeàu thaønh hyù luaän, hieåu bieát phaân bieät goác ngoïn khoâng theo, chæ coù yù ngoân ñeàu khoâng chaân thaät, nhö ñaây thaáu ñaït saùng toû quaáy tröôùc troïn chaúng laïi ñaõi hoa cuûa trong hö khoâng ñeán thôøi kyø keát quaû, thuû vaät cuûa trong moäng phoûng muoán caát giöõ, goác thaáy quyû khoâng, daây tieâu töôûng raén, nai khaùt thoâi chaïy rong nôi döông dieäm, vöôïn si döùt nhaûy muùa vôùi vaàng traêng, beøn

môùi laëng nghó trong loøng, nhö caùnh vuït bay leân trôøi, tuøy duyeân döôõng taùnh, nhö thuyeàn khoâng maëc tung soùng, roát cuøng cuõ chaúng taïo môùi, maëc tình chaân maø hôïp ñaïo, nhö vaäy taùnh naêm aám saùu nhaäp möôøi hai xöù taùm giôùi v.v... chaúng phaûi xöa nay töï nhieân khoâng nhaân maø coù, chaúng phaûi choã ngaøy nay nhaân duyeân hoøa hôïp sinh, chæ laø thöùc taâm phaân bieät kieán laäp, nay phaù thöùc taùnh ñaây thì taùnh baûy ñaïi cho ñeán taát caû phaùp ñeàu khoâng, nhö tìm doøng ñöôïc nguoàn baét giaëc ñöôïc töôùng, thì voâ minh oaùn ñoái, ma quaân sinh töû öùng nieäm ñeàu tieâu, nhö nöôùc noùng ñoå vaøo tuyeát, chæ Nhö Lai Taïng dieäu traïm minh taâm, taùnh chaân vieân dung khaép möôøi phöông coõi, nhö soùng laéng baõi thu ñeàu doái suoát cuøng maây saùng trôøi laïnh choùng khoâng choã coù. Do ñoù trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Phaät baûo: A-nan! OÂng coøn chöa roõ phuø traàn caùc töôùng chuyeån hoùa, ngay xöù sinh ra, tuøy xöù dieät heát, huyeãn voïng goïi laø töôùng, taùnh chaân ñoù laø dieäu giaùc theå saùng. Nhö vaäy cho ñeán naêm aám saùu nhaäp, töø möôøi hai xöù ñeán möôøi taùm giôùi, nhaân duyeân hoøa hôïp hö voïng coù sinh, nhaân duyeân lìa nhau teân hö voïng dieät. Raát chaúng theå bieát sinh dieät khöù lai voán Nhö Lai Taïng, thöôøng truù dieäu minh chaúng ñoäng troøn khaép, taùnh dieäu chaân nhö, trong taùnh chaân thöôøng caàu ôû quaù khöù vaø vò lai, meâ ngoä sinh töû troïn khoâng choã ñöôïc” do ñoù tröôùc khieán soi suoát taâm caûnh phaân minh, sau môùi choùng dung hoøa phaûi maát taâm caûnh. Nhö trong Hoa Nghieâm Dieãn Nghóa noùi: “Trong kinh Hoa Nghieâm ñaây daïy ngöôøi quaùn saùt hoaëc taâm hoaëc caûnh”. Nhö keä tuïng noùi:

*“Muoán bieát taâm chö Phaät, Phaûi quaùn trí tueä Phaät, Trí Phaät khoâng xöù nöông,*

*Nhö khoâng chaúng choã töïa”.*

Ñoù laø khieán quaùn taâm Phaät vaäy. Laïi coù keä tuïng khaùc noùi:

*“Neáu coù muoán bieát caûnh giôùi Phaät, Phaûi tònh yù ñoù nhö hö khoâng”.*

Ñoù laø daïy quaùn caûnh Phaät vaäy, tieáp theo khoâng taâm caûnh thì coù keä tuïng noùi:

*“Phaùp taùnh voán khoâng tònh, Khoâng thuû cuõng khoâng thaáy, Taùnh khoâng töùc laø Phaät, Chaúng taâm ñöôïc hö löông”.*

Khoâng thuû töùc khoâng caûnh, khoâng thaáy töùc khoâng taâm. Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Neáu coù muoán ñöôïc trí Nhö Lai,*

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 69 841

*Neân lìa taát caû voïng phaân bieät. Coù thoâng ñaït ñeàu bình ñaúng,*

*Choùng laøm baäc thaày lôùn trôøi ngöôøi”.*

Töùc khoâng taâm caûnh vaäy, Boà-taùt hay phaøm phu choã coù taâm caûnh quaùn chieáu saùnh bieát. Neân trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Bieát voïng voán töï chaân, Thaáy Phaät thì thanh tònh”.*

Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Taâm Phaät vaø chuùng sinh, Caû ba khoâng sai bieät”.*