TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 86**

Hoûi: Phaøm, xaùc ñònh moät taâm, ngoaøi taâm khoâng phaùp, choã Thaùnh giaùo aán lyù söï vieân dung, chæ nhö trong kinh Hoa Nghieâm phaåm Phöông tieän noùi roõ möôøi giôùi möôøi nhö, taùnh töôùng nhaân duyeân quaû baùo goác ngoïn, tröôùc sau chaúng laïm, haønh töôùng chaúng phaûi hö. Nay chæ noùi moät taâm, laøm sao hôïp giaùo?

Ñaùp: Moät taâm töùc laø thaät töôùng caùc phaùp, cuõng laø thaät taùnh caùc phaùp. Nhöng caùc phaùp töùc laø thaät töôùng, thaät töôùng töùc caùc phaùp töø choã taâm hieän, taùnh töôùng toaøn ñoàng. Nöông goác duoãi veát, lyù söï chaúng phaûi khaùc. Nhö caùc gôïn soùng ñoäng maø theå nöôùc thöôøng baøy. Vì nöôùc ñoaït soùng, soùng khoâng ñaâu chaúng taän, tuy caùc phaùp tôï khôûi maø taâm taùnh luoân hieän, vì taâm goàm thaâu phaùp, phaùp khoâng gì chaúng khoâng. Trong kinh Ñaïi Phaåm noùi: “Chaúng thaáy moät phaùp vöôït ngoaøi phaùp taùnh.” Laïi noùi: “Taát caû phaùp höôùng thuù saéc laø höôùng thuù chaúng qua”. Nhö trong Thai Giaùo giaûi thích kinh Phaùp Hoa noùi veà phaùp cuûa möôøi phaùp giôùi möôøi nhö nhaân quaû, taát caû chæ taâm taïo laø, töùc töôùng nhö vaäy taùnh nhö vaäy, theå nhö vaäy, löïc nhö vaäy, taùc nhö vaäy, nhaân nhö vaäy, duyeân nhö vaäy, quaû nhö vaäy, baùo nhö vaäy, goác ngoïn roát raùo v.v... nhö vaäy. Töôùng nhö vaäy laø phaøm töôùng vì y cöù beân ngoaøi soi xeùt maø coù theå phaân bieät. Trong Thích Luaän noùi: “Deã bieát neân goïi laø töôùng, nhö nöôùc löûa töôùng khaùc nhau thì deã coù theå bieát. Nhö saéc maët ngöôøi ñaày ñuû caùc toát laønh chaêng? Soi xeùt töôùng beân ngoaøi töùc bieát beân trong ñoù, xöa kia Toân, Löu töôùng hieån, Taøo coâng töôùng aån, töôùng laø caát tieáng khoùc lôùn, boán bieån ba phaàn traêm hoï traø ñoäc, neáu noùi coù töôùng, toái laø chaúng bieát, neáu noùi khoâng töôùng boùi thì giaûi suoát, phaûi tuøy thieän töôùng laø, tin beân ngoaøi maët ngöôøi ñuû taát caû töôùng vaäy. Taâm cuõng nhö vaäy, ñuû taát caû töôùng, töôùng chuùng sinh aån, töôùng Di-laëc hieän. Ñöùc Nhö Lai kheùo bieát neân xa gaàn ñeàu ghi nhôù. Chaúng kheùo quaùn laø chaúng tin taâm ñuû taát caû töôùng, phaûi tuøy moät thaät quaùn laø tin taâm ñuû taát caû töôùng vaäy. Taùnh nhö vaäy laø, vì caên cöù beân trong chaúng caûi ñoåi, goïi laø taùnh. Laïi taùnh goïi laø taùnh phaàn, nghóa cuûa

chuûng loaïi, phaân phaàn maø chaúng ñoàng, moãi moãi chaúng theå caûi ñoåi. Nhö löûa laáy nhieät laøm taùnh, nöôùc laáy aåm öôùt laøm taùnh v.v... chaúng caûi ñoåi caên cöù lyù, chuûng loaïi caên cöù söï. Laïi, taùnh laø thaät taùnh. Thaät taùnh töùc laø lyù taùnh, cöïc thaät khoâng loãi, töùc teân khaùc cuûa moät taâm Phaät taùnh vaäy. Laïi, trong kinh Voâ Haønh noùi: “Xöng taùnh chaúng ñoäng laø, töùc nghóa chaúng caûi ñoåi”. Nay noùi roõ taùnh beân trong chaúng theå caûi ñoåi, nhö taùnh löûa trong tre, tuy chaúng theå thaáy nhöng chaúng ñöôïc noùi laø khoâng, ngöôøi löûa voû khoâ khaép cuøng ñoát chaùy taát caû. Taâm cuõng nhö vaäy, ñuû taát caû taùnh naêm aám, tuy chaúng theå thaáy maø chaúng ñöôïc noùi khoâng, duøng maét trí quaùn ñuû taát caû taùnh. Theå nhö vaäy laø, theå laø nghóa chuû chaát, möôøi phaùp giôùi aám nhaäp ñaây, ñeàu duïng saéc taâm laøm theå chaát. Löïc nhö vaäy laø, nghóa kham laøm nhö Vöông Löïc Só ngaøn muoân kyû naêng. Beänh neân goïi laø khoâng beänh laønh coù duïng, taâm cuõng nhö vaäy, coù ñuû möôøi löïc cuûa Nhö Lai. Beänh phieàn naõo neân chaúng naêng vaän ñoäng, nhö thaät quaùn saùt ñoù ñuû taát caû löïc. Taùc nhö vaäy vaän ñoäng laø nghóa kieán laäp, neáu lìa taâm laø khoâng choã laøm, neân bieát taâm ñuû taát caû taùc. Nhaân nhö vaäy laø, chieâu quaû laøm nhaân, cuõng goïi laø nghieäp, möôøi phaùp giôùi nghieäp khôûi töï nôi taâm. Chæ khieán coù taâm, caùc nghieäp ñaày ñuû, neáu khoâng ôû taâm töùc khoâng caùc nghieäp vì taát caû nghieäp thieän aùc Thaùnh phaøm v.v... chæ taâm taïo vaäy. Duyeân nhö vaäy laø, duyeân goïi laø duyeân do trôï nghieäp ñeàu laø nghóa duyeân, voâ minh, aùi v.v... naêng ñöôïm nhuaàn nôi nghieäp, töùc taâm laøm duyeân, lìa taâm duyeân chaúng khôûi. Quaû nhö vaäy ñaït ñöôïc laø quaû, neáu töï taâm taïo thieän ñaït ñöôïc quaû laïc, neáu töï taâm taïo aùc, ñaït ñöôïc quaû khoå. Baùo nhö vaäy, thuø ñaùp nhaân laø baùo, moät nieäm taâm chaùnh dieäu baùo thuø ñaùp nhau, moät nieäm taâm taø, quaû keùm ngaàm hieän, gioù hoøa vang thuaän, hình ngay boùng thaúng thì taø chaùnh taïi taâm, ñöôïc maát do ngaõ, töôùng laøm goác baùo laøm ngoïn, goác ngoïn ñeàu vaøo duyeân sinh, duyeân sinh neân khoâng, thì khoâng v.v... vaäy. Töôùng chæ coù chöõ, baùo chæ coù chöõ, ñeàu giaû khaùi nieäm, thì giaû v.v... vaäy. Laïi töôùng töùc khoâng töôùng, khoâng töôùng maø töôùng, chaúng phaûi töôùng, chaúng phaûi khoâng töôùng, baùo cuõng vaäy, moãi moãi ñeàu vaøo khoaûng nhö thaät, thì trung v.v... Neáu ba ñöôøng xaáu aùc duøng tieâu bieåu khoå laøm töôùng, quyeát ñònh aùc laøm taùnh, xoâ beû saéc taâm laøm theå, leân dao vaøo vaïc laøm löïc, khôûi möôøi baát thieän laøm taùc, nghieäp aùc höõu laäu laøm nhaân, aùi thuû v.v... laøm duyeân, aùc taäp quaû laøm quaû, ba aùc thuù laøm baùo, goác ngoïn ñeàu si laøm v.v... cho ñeán Boà-taùt Phaät laø nhaân duyeân laøm töôùng, lieãu nhaân laøm taùnh. Chaùnh nhaân laøm theå, töù hoaèng laøm löïc, saùu ñoä muoân haïnh laøm taùc, trí tueä trang nghieâm laøm nhaân, phöôùc ñöùc trang nghieâm laøm duyeân, Tam-boà-ñeà laøm quaû, Ñaïi Nieát-baøn laøm baùo, goác ngoïn ñeàu trí laøm daãn tröôùc laøm v.v...

neân bieát möôøi giôùi möôøi nhö nhaân duyeân thieän aùc, quaû baùo phaøm Thaùnh ñeàu laø moät taâm, duyeân luaän phaùp rieâng bieät, ñoù môùi laø Töø phuï cuûa phaùt taâm Boà-ñeà cöùu caùnh, laø Ñaïo sö ñöa qua ñoàng troáng hö voïng sinh töû laø beán bôø cuûa chuyeån phaøm vaøo Thaùnh, laø ñöôøng taét cuûa hoäi tuï tuïc veà chaân vaäy. Thí nhö nhaïc trôøi, tuøy nieäm cuûa chuùng sinh maø phaùt ra caùc thöù aâm thanh, cuõng nhö chaâu ma-ni tuøy choã yù mong caàu maø möa caùc thöù baùu, taâm ñaây voâ taän, mang chöùa phaùp naøo cuøng, saéc phaùp coøn vaäy, chaân linh ñaâu keùm.

Hoûi: Phaøm Thaùnh ñaõ ñoàng moät taâm, côù sao Thaùnh nhaân thaønh Nhaát thieát chuûng trí, phaøm phu rieâng vieäc chaúng bieát ö?

Ñaùp: Chæ vì phaøm phu traùi giaùc hôïp traàn, bò traàn ngaên ngaïi, meâ chaân theo voïng, bò voïng caûn ngaên. Do ñoù trong giaùo deøm cheâ ñoù laø soáng muø, chaúng môû maét trí, cöôøi traùch ñoù laø tuïc ñieác, ñaâu ñaït thaät nghe, töï taâm vaø tha taâm caû hai ñeàu chaúng roõ, sao coù theå baùc thoâng muoân loaïi thaønh Nhaát thieát chuûng trí ö? Nhö trong kinh Thuû Hoä Quoác Giôùi Chuû Ñaø-la-ni noùi: “Phaät daïy: Naøy thieän nam! Neáu caùc Phaät töû muoán ñöôïc thaønh A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà, neáu muoán kheùo hay bieát töï taâm, cho ñeán tröôùc neân phaùt khôûi taâm ñaïi töø bi, khaép vì chuùng sinh quy y Tam baûo, thoï giôùi Boà-taùt v.v...” Vì vaäy, töï taâm khoù bieát chôù naêng kheùo xeùt, chaúng vaøo Toâng Kính sao naêng chieáu saùng, neáu roõ töï taâm töùc naêng choùng phaùt taâm Boà-ñeà. Do vaäy, taâm ñoù mieân maät ngöôøi ñôøi chaúng naêng bieát. Ngöôøi xöa coù thieân Taâm AÅn noùi laø: “Lôùn cuûa trôøi ñaát, coù theå duøng sao chöông trình löôøng vaäy, ñoäng cuûa ba thöù aùnh saùng, coù theå duøng sao khueâ baøy toû ñoù vaäy. Tieáng cuûa saám seùt, coù theå duøng chuoâng troáng truyeàn vaäy, bieán cuûa gioù möa coù theå duøng aâm luaät bieát vaäy. Neân coù töôïng coù theå thaáy, chaúng naêng nuùp löôïng ñoù, coù aùnh saùng coù theå thaáy, chaúng naêng aån veát ñoù. Coù tieáng coù theå nghe, chaúng naêng giaáu vang ñoù, coù saéc coù theå xeùt, chaúng naêng dieät taùnh ñoù. Vì, phaøm trôøi ñaát aâm döông khoù roõ, coøn coù theå duøng thuaät soá ño löôøng maø tai maét bieát, ñeán nôi taâm ngöôøi thì khaùc vôùi ñoù vaäy. Taâm ôû beân trong, tình nuùp beân trong, chaúng theå duøng toaùn soá maø löôïng vaäy. Taâm cuûa ngöôøi phaøm, hieåm ôû nuùi soâng, khoù bieát ôû trôøi, trôøi coù xuaân haï thu ñoâng, kyø haïng cuûa sôùm toái. Ngöôøi laø daùng haäu tình saâu chaúng theå maø bieát vaäy, coù taâm cöùng maø saéc meàm, dung maïo quaû quyeát maø chaát yeáu, yù maïnh maø haønh maïn (phoùng tuùng, taùnh töùc giaän maø söï thong thaû, giaû trang söùc ôû ngoaøi ñeå che tình ñoù, möøng maø haún vui, giaän maø haún gheùt, cöôøi chöa haún vui söôùng, khoùc chöa haún ñau buoàn. Taïng ñoù tình aån, haønh chöa deã löôøng vaäy. Tha taâm coøn chaúng theå löôøng, caûnh ngoaøi thì sao naêng bieát. Neân trong luaän Ñaïi

Thöøa Khôûi Tín noùi: “Chuùng sinh vì nöông nhieãm taâm naêng kieán naêng hieän, voïng thæ caûnh giôùi meâ taùnh bình ñaúng vaäy. Vì taát caû phaùp thöôøng laéng khoâng coù töôùng khôûi, voâ minh baát giaùc voïng cuøng phaùp traùi nghòch vaäy, chaúng naêng ñöôïc tuøy thuaän theá gian taát caû caûnh giôùi caùc thöù bieát vaäy, cho neân ngoaøi taâm khoâng phaùp ngoaøi phaùp khoâng taâm, chæ roõ moät taâm, caùc traàn töï hoäi, khôûi taâm traùi phaùp töùc traùi phaùp theå, ñaõ cuõng phaùp traùi nghòch thì chaúng thoâng ñaït, neáu naêng thuaän taùnh phaùp giôùi hôïp taâm chaân nhö thì Baùt-nhaõ voâ vi khoâng choã chaúng bieát vaäy.

Hoûi: Neáu roõ moät taâm, sao duøng roäng bieát caùc phaùp?

Ñaùp: Moät taâm laø toång, caùc phaùp laø bieät, bieât tuy töø toång nhöng söï khôûi ngaøn sai, neáu chaúng töû teá thoâng roõ, ngaên chieáu ñeàu vaän thì lyù ñôn söï leõ, chaúng vaøo vieân thoâng. Trong kinh Duy-ma noùi: “Kheùo hay phaân bieät töôùng caùc phaùp, ôû Ñeä nhaát nghóa maø chaúng ñoäng”. Trong Thai Giaùo noùi: ÔÛ caùc phaùp moân bieån giaùo vaên nghóa phaûi roõ chaúng phaûi chöõ chaúng phaûi chaúng phaûi chöõ, song chieáu chöõ chaúng phaûi chöõ, chaúng theå noùi, chaúng phaûi chaúng theå noùi, chaúng theå thaáy, chaúng phaûi chaúng theå thaáy, choã naøo choïn löïa, choã naøo chaúng choïn löïa, choã naøo nhieáp, choã naøo chaúng nhieáp, choã naøo boû, choã naøo chaúng boû, phaûi thì ñeàu phaûi, quaáy thì ñeàu quaáy, naêng ôû saéc möïc thoâng ñaït taát caû quaáy, ôû taát caû quaáy thoâng ñaït taát caû phaûi. Thoâng ñaït taát caû quaáy, chaúng phaûi quaáy laø taát caû phaùp taø taát caû phaùp chaùnh, nhö truøng aên goã chaúng bieát choã veà, tôï chim noùi khoâng, sao bieát chæ thuù.

Hoûi: Moät saéc moät höông khoâng gì chaúng laø Trung ñaïo, laáy gì laøm Trung ñaïo?

Ñaùp: Taïm caên cöù boán caâu phaân bieät cuûa caùc sö xöa tröôùc. Nhö trong Trung Luaän Huyeàn Xu noùi: “Hoûi: OÂng laáy chaúng sinh chaúng dieät laøm Trung ñaïo, coù Trung ñaïo ñaây chaêng? Neáu coù Trung ñaïo ñaây thì chaúng goïi laø Trung ñaïo. Neáu khoâng Trung ñaïo ñaây cuõng goïi laø Trung, caû hai ñeàu chaúng theå ñöôïc sao goïi laø Trung ñaïo? Ñaùp: Coù boán nghóa: Moät, coù Trung ñaïo ñaây. Taïi sao? Voán ñem Trung ñaïo phaù thieân leäch, sao ñöôïc khoâng Trung ñaïo? Vì coù nghóa khoâng, neân caùc phaùp ñöôïc thaønh. Neáu khoâng nghóa khoâng, thì taát caû chaúng thaønh. Khoâng töùc laø Trung ñaïo vaäy; Hai, khoâng Trung ñaïo ñaây. Taïi sao? Vì phaù beänh thieân leäch, cho neân noùi Trung, beänh thieân leäch ñaõ maát, thuoác trung phaûi boû. Neáu coù Trung ñaïo trung trôû laïi laø beänh; Ba, cuõng coù Trung ñaïo cuõng khoâng Trung ñaïo. Taïi sao? Chí lyù hö coøn, neân goïi laø cuõng coù, khoâng hình khoâng töôùng neân goïi laø cuõng khoâng. Nhö trong kinh Nieát-baøn noùi: “Trong ngoaøi hôïp neân goïi laø Trung ñaïo”; Boán, chaúng phaûi coù Trung ñaïo chaúng phaûi khoâng Trung

ñaïo. Taïi sao? Ñaõ noùi Trung ñaïo, sao ñöôïc laø coù? Ñaõ noùi Trung ñaïo, sao ñöôïc laø khoâng? Ñaây laø moät qua maø noùi vaäy, neáu trôû laïi luaän thì chaúng phaûi boán caâu. Ñoù laø tuyeät ñöôøng ngoân ngöõ, döùt choã taâm haønh.

Hoûi: Neáu vaäy côù sao thuû ñònh?

Ñaùp: Neáu laø coù chaáp thì khoâng choã chaúng ngaïi, neáu laø khoâng chaáp thì khoâng choã chaúng thoâng. Nhö trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Neáu ngöôøi thaáy Baùt-nhaõ thì goïi laø bò troùi buoäc, neáu chaúng thaáy Baùt-nhaõ cuõng goïi laø bò troùi buoäc. Neáu ngöôøi thaáy Baùt-nhaõ thì goïi laø giaûi thoaùt, neáu chaúng thaáy Baùt-nhaõ thì goïi laø giaûi thoaùt. Trung ñaïo töùc thaät töôùng laø coù vaäy, Trung ñaïo töùc taùnh khoâng laø khoâng vaäy, cuõng goïi laø giaû danh, cuõng coù cuõng khoâng vaäy, cuõng goïi laø Trung ñaïo, chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng vaäy”. Neân bieát khoâng chaáp thì boán caâu ñeàu phaûi. Nhö trongkinh Nieát-baøn noùi: “Coù duyeân uoáng ñoäc soáng, khoâng duyeân uoáng ñoäc cheát, coù uoáng cam loà toån thöông maïng maø cheát sôùm, hoaëc coù uoáng cam loà maø thoï maïng ñöôïc laâu daøi” laø nghóa ñaây vaäy.

Hoûi: Laø trung töùc laø ñaïo, hay lìa trung töùc coù ñaïo? Laø ñaïo töùc laø trung hay lìa ñaïo töùc coù trung?

Ñaùp: Nhö Trung phaåm nhaân kia, ñaây thì laø trung maø chaúng phaûi ñaïo. Nhö nhaân ñaïo Tam thöøa kia, ñaây töùc laø ñaïo maø chaúng phaûi trung, nhö Boà-taùt ñaïo kia, ñaây töùc cuõng Trung cuõng ñaïo. Nhö ñaïo ngoaïi ñaïo kia, ñaây töùc chaúng phaûi trung laïi chaúng phaûi ñaïo. Nay noùi Trung ñaïo, töùc laø Boà-taùt ñaïo, lìa trung khoâng rieâng ñaïo, lìa ñaïo khoâng rieâng trung, töùc laáy ñaïo laøm trung, töùc laáy trung laøm ñaïo. Nghóa trung ñaây töùc laø moät taâm. Ñaïo töùc laø taâm, taâm töùc laø ñaïo, vì chaân taâm khaép cuøng taát caû xöù vaäy. Do ñoù, noùi moät saéc moät höông khoâng gì chaúng laø Trung ñaïo. Tröôùc bieän veà choã thaáy chaúng ñoàng, neân luaän ñöôïc maát. Neáu vaøo Toâng Kính thì heát saïch ñoàng bình ñaúng. Ba thöøa naêm taùnh hoaëc trong hoaëc ngoaøi khoâng gì chaúng phaûi laø moät taâm Trung ñaïo vaäy. Laïi, Trung ñaïo laø vì moät chaân taâm chaúng truù hai bieân coù khoâng, neân goïi laø Trung ñaïo. Neáu noùi coù ñoù, taát caû chaúng theå tìm, neáu noùi khoâng ñoù, taùnh chaúng theå ñoåi. Do ñoù, Boà-taùt duøng haønh kheá lyù quaùn taát caû phaùp, song ngaên song chieáu song maát song löu. Thai giaùo noùi roõ song maát chaùnh vaøo thöôøng ngaàm Trung ñaïo, khoâng taâm maát chieáu, maëc tình laëng bieát. Song maát töùc maát khoâng maát giaû, neân goïi laø tòch (laëng), chaùnh vaøo chæ laø vaøo trung, neân goïi laø chieáu, vöøa maát vöøa chieáu, neân goïi laø song löu, ngaên löu caên cöù trí duïng, maát chieáu caên cöù trí theå. Khoâng taâm thích trí theå, trí theå thaønh töïu, chaúng phaûi taùc yù nieäm nieäm queân chieáu maø thöôøng maëc tình. Vöøa laëng leõ vöøa bieát, laëng leõ töùc laø maát, bieát töùc laø chieáu. Laïi, naêng sôû ñeàu

laëng leõ neân goïi laø song maát, moân lyù roõ raøng, xöng laøm chaùnh nhaäp, chaùnh vaøo thì lyù khoâng gì chaúng kheá, song maát thì töôùng khoâng gì chaúng laëng, ñoù töùc laø chaúng truù khoâng coù, ngaên chieáu phaân minh chaúng treä hai bieân, môùi thaønh chaùnh vaøo. Trong Trieäu Luaän noùi: “Coù taâm laø, caùc thöù aáy vaäy, khoâng taâm laø thaùi hö aáy vaäy. Caùc thöù ôû nôi voïng nieäm, thaùi hö tuyeät nôi linh chieáu, chaúng theå ñeå ôû voïng töôûng. Tuyeät linh chieáu maø noùi Thaùnh taâm ö? Neân phaûi ngaên chieáu khoâng treä, theå duïng töï taïi, môùi thaønh moân cuûa lyù haïnh”. Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Boà-taùt truï laø chaúng nghó baøn, ôû trung nghó baøn chaúng theå taän. Truù laø ñòa chaúng theå nghó baøn, tö vaø chaúng phaûi tö ñeàu tòch dieät, neáu chæ ngaên caûnh nghó baøn laø, thì phaøm Thaùnh tuyeät phaàn, neân chaúng phaûi chæ ngaên thöôøng taâm, cuõng neân dung thöôøng taâm. Vaäy thì ôû Trung nghó baøn chaúng theå taän, ngaên dung khoâng hai, thì tö vaø chaúng phaûi tö theå ñeàu tòch dieät, môùi goïi laø chaân chaúng nghó baøn vaäy. Vaäy thì ngaên chieáu khoâng keït, lyù söï chaúng khuyeát, töùc ngaên maø chieáu vaäy. Song chaúng phaûi töùc laø song haønh, töùc chieáu maø ngaên vaäy. Song haønh töùc laø song döùt tröø, chaúng hoaïi goác maø thöôøng ngoïn, muoân haïnh laãn loän, chaúng hoaïi ngoïn maø thöôøng goác, moät taâm luoân laëng leõ. Do ñoù, saéc traàn theå laëng leõ, höông giôùi taùnh khoâng, chaáp laøm bieân taø cuûa noù khoâng, ñaït thaønh trung lyù Duy thöùc. Phaùp phaùp ñeàu troøn bieån nguyeän, traàn traàn ñeàu ñuû haïnh moân, öùng nieäm maø saùu ñoä ñeàu thaønh, muïc kích maø chaân taâm cuøng khaép. Nhö trong kinh voâ taän yù Boà-taùt noùi: “Coõi nöôùc Nhö Lai Phoå Hieàn, caùc Boà-taùt kia ñang luùc thaáy Phaät, sau ñoù naêng phaân bieät caùc nghóa thaâm dieäu, ñaày ñuû thaønh töïu saùu Ba-la-maät. Taïi sao? Neáu chaúng thuû saéc töôùng töùc laø ñaày ñuû Ñaøn Ba-la- maät, neáu tröø saéc töôùng töùc laø ñaày ñuû Thi Ba-la-maät, neáu quaùn saéc taän, töùc laø ñaày ñuû Saèng-ñeà Ba-la-maät. Neáu thaáy saéc tòch dieät töùc laø ñaày ñuû Tyø-leâ-da Ba-la-maät. Neáu chaúng haønh saéc töôùng töùc laø ñaày ñuû thieàn Ba- la-maät. Neáu chaúng hyù luaän saéc töôùng töùc laø ñaày ñuû Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Caùc Boà-taùt ñoù töùc luùc quaùn Phaät, sau ñoù ñaày ñuû saùu Ba-la-maät nhö vaäy ñöôïc voâ sinh nhaãn.

Hoûi: Moân Duy thöùc ñaây, vôùi ngöôøi chöa roõ duøng phöông tieän gì

maø vì chæ daïy?

Ñaùp: Ngöôøi môùi giaùc, tröôùc duøng saùnh bieát sau phaûi tin nghieäm. Trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Taát caû thôøi xöù ñeàu chæ coù thöùc, coù ñoù chöa ñöôïc chaân trí giaùc laø ôû trong Duy thöùc laøm sao saùnh bieát? Do Thaùnh giaùo vaø chaùnh lyù, nhö Thaùnh giaùo noùi ba coõi nhö vaäy ñeàu chæ coù taâm. Lyù hieån baøy laø, nhö ôû trong taâm ñònh tuøy choã quaùn thaáy caùc maùu öù xanh v.v... choã thaáy aûnh töôïng taát caû khoâng rieâng maùu öù xanh v.v...

moïi söï, chæ thaáy töï taâm. Laïi noùi: Chuûng beân ngoaøi laøm duyeân beân trong, phaùp chuûng töû beân ngoaøi ñeàu laø chuûng sinh caû, thoï duïng nghieäp huaân chuûng töû, nöông choã löïc A-laïi-da bieán hieän. Cho neân chuûng beân ngoaøi lìa beân trong khoâng rieâng coù chuûng. Nhö coù keä tuïng noùi:

*“Trôøi ñaát gioù hö khoâng Bôø ao môùi bieån lôùn*

*Ñeàu chaân choã trong laøm Nghóa ngoaøi ñeàu chaúng coù”.*

Laïi coù keä tuïng khaùc noùi:

*“Thaùnh giaùo vaø chaùnh lyù Moãi rieâng coù coâng naêng Laø sinh ôû tin tueä*

*Khoâng moät chaúng thaønh vaäy”.*

Vì vaäy, thöùc sinh thöùc ñaây goïi laø töôùng phaàn, bieát töôùng ñaây chæ laø taâm beân trong bieán, nghóa beân ngoaøi chaúng thaønh vaäy. Nhö coù keä tuïng noùi:

*“ÔÛ moät thaân ñoan nghieâm daâm nöõ Xuaát gia ñaém duïc vaø choù ñoùi*

*Ngöûi thaây xöôùng ñeïp aên uoáng ngon Ba thöù phaân bieät moãi chaúng ñoàng”.*

Vì tieàn traàn khoâng töôùng quyeát ñònh, chæ taâm töï phaân xaáu ñeïp. Neáu phaùp beân ngoaøi laø thaät, côù sao moãi tuøy töï thaáy chaúng ñoàng? Vì vaäy saùnh bieát chæ taâm töï hieän chaúng phaûi caûnh giôùi khaùc. Caùc baäc Coå ñöùc noùi: “Boà-taùt töø luùc môùi chaùnh tin baét ñaàu phaùt taâm, töùc quaùn töï taùnh baûn thöùc theå cuûa nhaân quaû duyeân khôûi, ñöôïc thaønh chaùnh tín. Neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Ñöôïc baûn thöùc kia noùi Boà-taùt môùi khôûi, neân tröôùc quaùn caùc phaùp nhö thaät nhaân duyeân”, laø nghóa ñaây vaäy. Nhö thaät laø, khoâng gì chaúng phaûi moät taâm, ngoaøi ra ñeàu laø hö voïng. Neáu coù keû maïnh daãn vaøo thaúng, ngöôøi choùng ngoä vieân tin, töùc luùc môùi phaùt taâm, beøn thaønh Chaùnh giaùc, chaúng ñoäng vò cuûa traàn lao, ngoài khaép taát caû ñaïo traøng. Chaúng phaûi dôøi moân cuûa choã taäp, daïo khaép coõi nöôùc möôøi phöông. Vì theá, trong kinh Phaùp Hoa coù keä tuïng noùi:

*“Ñöôïc thöøa nhö vaäy Khieán caùc con thaáy Ngaøy ñeâm kieáp soá Thöôøng ñöôïc daïo chôi Cuøng caùc Boà-taùt*

*Vaø chuùng Thanh vaên*

*Thöøa ñaây thöøa baùu Thaúng ñeán ñaïo traøng Vì nhaân duyeân ñoù Khaép caàu möôøi phöông Laïi khoâng thöøa khaùc Tröø Phaät phöông tieän Neáu naêng nöông thaät Tu haønh quaû maõn Chaúng lìa moät nieäm”.*

Nhö Hoaøn Nguyeân Quaùn noùi: “Cuoän buoâng voâ ngaïi, aån hieån ñoàng thôøi, moät khoaûng tuyeät thuûy chung ñoù, ra vaøo maát ôû trong ngoaøi. Taâm môùi ñaàu chaùnh giaùc, nhieáp nhieàu ñôøi ôû saùt-na, möôøi tín ñaïo troøn moät nieäm goàm noùi Phaät ñòa, töùc khoâng sinh hieån baøy maø huyeãn coù laäp. Hai töôùng heát saïch maø hai söï coøn, goàm phaùp giôùi maø goàm moät traàn, giôû moät thaân maø möôøi thaân hieän”.

Hoûi: Ñaõ laáy Thaùnh giaùo chaùnh lyù saùnh bieát, ñaõ sinh thaéng giaûi muoán vaøo Thaùnh vò, duyeân caûnh giôùi naøo thaân chöùng tu haønh.

Ñaùp: Chæ coù nhaân khoâng phaùp khoâng töùc vaøo quaùn ñaây. Nhaân phaùp vì sao thaønh khoâng? Vì chæ coù yù ngoân phaân bieät, neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Töø nguyeän laïc vò cho ñeán cöùu caùnh vò, neáu muoán vaøo Duy thöùc quaùn tu gia haïnh, duyeân caûnh giôùi gì? Duyeân yù ngoân phaân bieät laøm caûnh. Lìa ñaây khoâng rieâng coù caûnh beân ngoaøi. Taïi sao? YÙ ngoân phaân bieät ñaây tôï vaên töï noùi phoâ vaø nghóa hieån hieän, chæ coù yù ngoân phaân bieät, khoâng rieâng coù danh ngoân. Boà-taùt naêng thoâng ñaït goïi laø khoâng choã coù thì lìa traàn taø chaáp beân ngoaøi. Laïi, nghóa ñaây nöông danh ngoân chæ yù ngoân phaân bieät. Tröôùc vì döùt tröø danh, töø ñaây trôû xuoáng nöông danh döùt tröø nghóa. Nghóa laø, töùc choã saùu thöùc duyeân caûnh lìa sinh khoâng rieâng caûnh ñaây. Danh ngoân ñaõ chæ nöông phaân bieät vaäy. Nghóa cuõng khoâng rieâng coù theå. Boà-taùt thoâng ñaït nghóa khoâng choã coù, cuõng lìa traàn taø chaáp Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña. Laïi, danh nghóa ñaây töï taùnh sai bieät, chæ giaû noùi laø löôïng. Tröôùc ñaõ döùt tröø danh nghóa. Danh nghóa ñaõ khoâng töï taùnh vaø sai bieät, laøm sao coù theå laäp. Neáu lìa giaû noùi khoâng rieâng coù danh nghóa töï taùnh vaø danh nghóa sai bieät. Do chöùng thaáy hai phaùp ñaây chaúng theå ñöôïc, neân goïi laø thoâng ñaït. Trong Luïc Haïnh Phaùp, Thieàn sö Trí Chænh noùi: “Boà-taùt Ñaïi thöøa choùng ngoä, naêng quaùn Duy thöùc khoâng khoâng beân ngoaøi” laø nghóa laø quaùn töôùng khoâng chæ laø khoâng giaûi, taâm laøm khoâng giaûi, khoâng töôùng khoâng beân ngoaøi aáy vaäy. Haøng ñaïi caên bieát Duythöùc thì dieät khoâng giaûi lìa caùc duyeân quaùn. Neân trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi:

“Boà-taùt luùc haønh Baùt-nhaõ Ba-la-maät, quaùn khaép caùc phaùp ñeàu khoâng, khoâng cuõng laø khoâng, dieät caùc quaùn ñöôïc Baùt-nhaõ Ba-la-maät”. Laáy vaên ñaây ñeå chöùng minh khoâng töôùng khoâng beân ngoaøi ñaïi caên quaùn trí thì chöùng khoâng, khoâng nghóa laø phaùp khoâng. Khoâng coù ñeàu laø voïng thaáy, ñeàu laø ñöông thôøi yù phaân bieät laøm. Nhö taâm ngöôøi khôûi thì chæ thaáy ngöôøi, taâm vi traàn khôûi thì chæ thaáy vi traàn, luùc taâm khoâng khôûi thì chæ thaáy khoâng. Cho neân khoâng coù ñeàu laø taâm laøm, neân caùc phaøm Thaùnh thaáy caûnh chaúng ñoàng, ñeàu laø ñang luùc yù ngoân coù khaùc. Vì vaäy, theá ñeá moãi moãi chæ coù thöùc, giaùc khoâng bieân beân ngoaøi, thì goïi laø chaân ñeá. Vì hai ñeá ñoù chaúng lìa nhau vaäy, töùc laáy khoâng sinh beân ngoaøi laøm chaân ñeá. Cho neân neáu naêng quaùn thaáy Duy thöùc, töùc bieát khoâng beân ngoaøi thì cuõng ñaït chaân. Luùc ñaït chaân ñaây, thì khoâng giaûi beân ngoaøi, beøn döùt tröø tuïc ñeá taâm cuûa doái chaáp. Neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Bieát traàn khoâng choã coù, thoâng ñaït chaân, bieát chæ coù thöùc, thoâng ñaït tuïc. Neáu chaúng thoâng ñaït tuïc, khoâng do ñaâu naêng ñöôïc thaáy chaân, vì lìa tuïc khoâng chaân vaäy. Neáu chaúng thoâng ñaït chaân, khoâng do ñaâu döùt tröø tuïc, vì tuïc khoâng rieâng bieät theå vaäy. Do ñoù, thoâng ñaït chaân tuïc do naêng giaûi lyù Duy thöùc vaäy”. Duøng naêm ñaây ñeå chöùng minh quaùn Duy thöùc laø, töùc ñaït hai ñeá, naêng döùt tröø voïng taâm, tuy laø caên cöù thaät Duy thöùc khoâng caûnh, xöùng tình thì coù phaøm Thaùnh lôùn nhoû. Nghóa laø neáu thaáy traàn, yù cho laø ngöôøi, nhö yù ngoân ñaây thì laø phaøm phu. Neáu quaùn thaân ñaây, yù cho laø traàn, nhö yù ngoân ñaây thì laø Nhò thöøa. Neáu quaùn teá traàn, yù cho laø theå khoâng, nhö yù ngoân ñaây thì laø tieåu Boà-taùt. Neáu quaùn khoâng coù bieát ñeàu laø yù ngoân töùc laø Ñaïi Boà-taùt thöøa. Neân caùc chuùng sinh tuy ñeàu Duy thöùc, yù ngoân chaúng ñoàng neân phaøm Thaùnh moãi khaùc. Neân ngöôøi ñoái ñaõi caên bieát Duy thöùc laø luoân quaùn töï taâm yù ngoân laøm caûnh. Luùc môùi quaùn ñaây tuy chöa thaønh Thaùnh, phaân bieát yù ngoân thì laø Boà-taùt. Neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Môùi ñaàu tu quaùn thì laø phaøm phu Boà-taùt. Caùc thöù ñaây naêng quaùn phaùp khoâng saâu maàu, töùc cuõng töøng traûi qua töøng traûi qua Tieåu thöøa quaùn laïi, chaúng phaûi laø chaúng hieåu chuùng sinh khoâng ngaõ”. Moät qua töùc naêng choùng thaáy phaùp khoâng, neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Neáu ñöôïc phaùp khoâng ngaõ haún tröôùc ñöôïc nhaân khoâng ngaõ”. Neân bieát hoïc ñaïi coát yeáu tröôùc töø tieåu, tuy laø töø tieåu nhanh chaäm rieâng bieät, nghóa laø quaùn sinh khoâng chaáp laøm cuøng cöïc, sau quaùn töôùng khoâng, tieán hoïc goïi laø chaäm, neáu coù taäp laâu, bieát tieåu chaúng phaûi cuøng cöïc, töùc giaûi khoâng khoâng goïi laø choùng ngoä, tuy bieát ngoaøi taâm khoâng caûnh, nhöng luùc vaøo quaùn cuõng töø traàn khôûi. Vì saéc traàn ñoù chæ Phaät chaúng thaáy, vì Phaät thöôøng chöùng Duy thöùc khoâng caûnh, voïng töôûng heát vaäy, chaúng thaáy

traàn beân ngoaøi vaäy. Luaän kia noùi: Nhö Lai thöôøng chaúng xuaát quaùnneân vaéng laëng. Neáu Ñaïi Boà-taùt luùc vaøo chaân quaùn thì bieát Duy thöùc cuõng chaúng thaáy traàn vaäy. Luaän kia noùi: Boà-taùt neáu vaøo quaùn khoâng phaân bieät, taát caû traàn chaúng hieån hieän. Duøng vaên ñaây chöùng minh neân bieát Ñaïi Thaùnh luùc vaøo chaân quaùn ñeàu chaúng thaáy saéc. Ngoaøi ra, Thaùnh phaøm chôù hoûi lôùn nhoû. Chöa vaøo khoâng quaùn thì ñeàu thaáy traàn, haøng ñaïi caên xuaát quaùn tuy voïng thaáy traàn, neáu luùc vaøo quaùn thì bieát Duy thöùc, vì töï bieát ñoù voïng laøm traàn giaûi, khoâng traàn coù theå phaù, beøn chöùng Duy taâm, neáu naêng quaùn Trung roõ bieát Duy taâm, sau tuy xuaát quaùn voïng thaáy töï tha, luùc sau ñoù laïi tö duy bieát töï voïng thaáy, chaúng ñoàng phaøm tieåu ñònh chaáp coù beân ngoaøi, cho ñeán quaùn khoâng coøn thaáy naêng sôû, neân luaän kia noùi: Boà-taùt duøng trí haäu ñaéc khoâng phaân bieät quaùn töôùng nhaân quaû ñaây, nhöng khoâng ñieân ñaûo, chaúng chaáp coù traàn beân ngoaøi caên beân trong, chæ thöùc laø thaät coù phaùp, neân bieát haøng ñaïi caên moät chöùng Duy taâm, sau ñoù tuy xuaát quaùn chaúng chaáp coù beân ngoaøi. Neáu luùc quaùn töï taâm voïng thaáy caûnh thì bieát chuùng sinh moãi moãi chæ coù thöùc. Neân Ñaïi Boà-taùt cho ñeán Phaät laïi thöôøng bieát chuùng sinh taâm voïng thaáy nghóa laø bieát chuùng sinh hoaëc laøm danh giaûi. Danh thì laø phaøm yù ngoân phaân bieät, tình nghóa laø tôï danh töï beân ngoaøi hieån hieän, lyù laø taâm laøm, laø töôùng töï taâm, hoaëc laøm choã döôùi sinh noùi phaùp giaûi, phaùp nghóa thì laø yù ngoân phaân bieät, tình nghóa laø coù phaùp nghóa beân ngoaøi hieån hieän. Lyù thaät phaùp nghóa cuõng laø töôùng taâm. Neân luaän kia noùi: Möôøi hai boä loaïi kinh ñoù goïi laø giaùo, choã möôøi hai boä loaïi kinh phaân tích ñoù goïi laø lyù, töôùng taâm tôï ñaây giaùo hieån hieän. Duøng vaên ñaây chöùng minh, caûnh giôùi choã duyeân thaûy ñeàu taâm laøm, goïi laø töôùng taâm, chæ töôùng taâm ñaây cuõng goïi laø aûnh taâm, cuõng goïi laø thöùc töôùng vaø caûnh giôùi thöùc. Chuûng caùc phaøm tieåu nghóa laø cuøng taâm khaùc. Lyù khoâng rieâng bieät theå, thaät chæ moät thöùc. Neân luaän kia noùi: Duy thöùc chaúng vöôït ngoaøi hai phaùp: Moät töôùng thöùc; hai kieán thöùc, tôï traàn hieån hieän goïi laø töôùng, nghóa laø caûnh sôû duyeân, tôï thöùc hieån hieän goïi laø kieán, nghóa laø thöùc naêng duyeân, ñònh taâm cuõng vaäy. Hieån hieän tôï traàn, nghóa laø khaùc ñònh taâm, moät phaàn tôï thöùc, moät phaàn tôï traàn. Hai ñaây thaät chæ laø thöùc. Duøng vaên ñaây chöùng minh, caûnh giôùi töôùng thöùc töùc taâm khoâng rieâng bieät, chæ tình voïng thaáy. Vì ñoù chæ laø voïng nieäm laøm vaäy, töùc ñaây laø töôùng thöùc cuõng goïi laø töôùng keát, neân luaän kia noùi: Keát coù hai thöù: Moät, töôùng keát; Hai, thoâ troïng keát. Töôùng keát khoù giaûi, thoâ troïng keát khoù dieät. Taâm phaân bieät traàn goïi laø töôùng keát. Do phaân bieät ñaây khôûi caùc hoaëc duïc saân v.v... goïi laø thoâ troïng keát. Neáu ñöôïc trí khoâng phaân bieät töùc giaûi töôùng keát. Töôùng keát chaúng khôûi, thoâ

troïng töùc tuøy dieät. Duøng vaên ñaây chöùng minh, caûnh laø töôùng keát, phaøm tieåu meâ chaáp, goïi laø khoù giaûi, cho neân caùc phaùp danh ñoù vaø nghóa ñeàu laø taâm laøm, phaøm tieåu chaúng bieát, lyù thaät choã voâ thuûy duyeân danh nghóa, thöôøng laø phaøm phu yù ngoân phaân bieät, neân luaän kia noùi: Phaøm phu töø goác laïi, yù ngoân phaân bieät coù hai thöù: Moät tôï danh, hai tôï nghóa. Danh nghóa nhieáp taát caû phaùp ñeàu heát. Danh nghóa ñaây chæ laø choã yù ngoân phaân bieät laøm, lìa ñaây khoâng rieâng coù caùc phaùp khaùc. Duøng vaên ñaây chöùng minh, neân bieát phaøm phu voïng thaáy caûnh giôùi hoaëc danh hoaëc nghóa ñeàu laø ngay luùc yù ngoân phaân bieät, nhö aên lang ñaõng, voïng thaáy löûa kim, caên cöù voïng tình kia yù cho laø thaät, chaúng bieát voïng thaáy cho laø coù löûa beân ngoaøi, caên cöù thaät chæ laø yù laøm löûa giaûi. Löûa thì chæ laø yù ngoân phaân bieät, cho laø coù danh löûa. Danh laø yù ngoân cho laø coù söï löûa, söï laø yù ngoân chuùng sinh voïng thaáy töï taâm tha thaân ñòa, thuûy, hoûa, phong v.v... ñeàu cuõng tôï kia. Tuy laø caên cöù thaät nghóa chæ thöùc khoâng ngoaøi khaùc, caên cöù phaøm voïng tình cho laø coù naêng sôû. Neân luaän kia noùi: Nghóa Duy thöùc chaúng maát, cuõng chaúng khoâng coù nghóa naêng thuû sôû thuû, tuy laø caên cöù tình cho laø coù trong ngoaøi, lyù chæ moät taâm, khoâng rieâng coù traàn theå, neâu luaän kia noùi: Choã thöùc bieán khaùc tuy coù trong ngoaøi söï töôùng chaúng ñoàng, thaät chæ moät thöùc, khoâng coù theå traàn v.v... rieâng bieät. Neân bieát töï tha söï töôùng trong ngoaøi chæ laø moät taâm chuyeån bieán voïng giaûi, neân caùc Ñaïi Thaùnh bieát sinh voïng thaáy, töï luoân chaúng thaáy, phaøm choã thaáy caûnh laø nhö ngöôøi chaúng aên lang ñaõng, chæ thaáy ngöôøi khaùc voïng thaáy löûa kim, töï chaúng thaáy söï löûa trong khoâng, Phaät bieát Duy thöùc. Söï ñoù tôï ñaây, neân chaúng ñoàng phaøm voïng thaáy caûnh giôùi, vì sinh voïng thaáy voán khoâng traàn beân ngoaøi, cho neân Nhö Lai luoân chaúng thaáy saéc, chæ phaøm laø Thaùnh coù thaáy chaúng thaáy, chæ chaân khaùc voïng chôù chaúng Duy thöùc. Phaøm Duy thöùc ngay laø voïng taâm vaäy. Trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Duy thöùc khoâng caûnh giôùi*

*Khoâng traàn hö voïng thaáy”.*

Neáu Phaät Duy thöùc chæ coù chaân taâm, neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi; “Chö Phaät Nhö Lai haønh xöù chæ coù chaân thöùc, ngoaøi ra khoâng thöùc naøo khaùc. Duøng vaên ñaây chöùng minh, Phaät khoâng thöùc vaäy, neân chaúng ñoàng phaøm voïng thaáy caûnh beân ngoaøi, vì thaät Duy thöùc voán khoâng beân ngoaøi vaäy, nghieäp chaúng ñoàng laø, moät chaát khaùc thaáy, nhö ngöôøi thaáy nöôùc, quyõ thaáy laø löûa, caù cho laø nôi ôû, trôøi laáy laøm ñaát. Laïi nhö Xaù-lôïi-phaát voïng thaáy coõi ueá, Boà-taùt Loa Keá töùc ñaây thaáy tònh. Neáu khieán thaät coù nöôùc löûa ueá tònh, ñoàng xöù phoøng ngaïi nhau chaúng ñöôïc hoøa hôïp, vì moãi voïng thaáy baèng khoâng beân ngoaøi vaäy nhieàu taâm coäng

xöù ñöôïc laøm giaûi rieâng. Neáu caùc chuùng sinh ñoàng nghieäp laø, voïng thaáy thì ñoàng laïi khoâng giaûi rieâng, ñoàng nghieäp ñaây laø thay ñoåi nhau laøm nhaân. Voïng töôûng thaáy nghe chæ taâm duyeân hôïp, neân trong luaän Duy Thöùc noùi: “Taát caû chuùng sinh hö voïng phaân bieät tö duy nhôù nghó kia noùi ta nghe, nöông ngöôøi tröôùc kia noùi laø yù thöùc, ngöôøi ôû ñaây nghe laø yù thöùc, khôûi taâm nhö vaäy, kia noùi ta nghe, maø thaät khoâng coù caûnh giôùi tröôùc kia. Keä tuïng ñoù noùi ñaép ñoåi coäng taêng thöôïng nhaân taâm kia ñaây duyeân hôïp. Duøng vaên ñaây chöùng minh, nghieäp töông do laø ñaép ñoåi hoã töông laøm nhaân, moãi voïng thaáy nghe, vì saùu ñöôøng ñoù ñeàu taâm duyeân hôïp. Ba coõi thì laø Duy taâm chuyeån laøm, neân trong kinh Thaäp Ñòa noùi: “Ba coõi hö voïng chæ moät taâm laøm”. Luaän töï giaûi thích raèng: Moät taâm laøm laø, Duy taâm chuyeån vaäy, neân bieát ba coõi ñoàng thaáy rieâng thaáy ñeàu laø töï taâm chuyeån bieán giaûi khaùc. Ñoàng thaáy nghe laø, tuy taâm duyeân hôïp, taâm khoâng hình töôùng luoân chaúng phaûi trong ngoaøi. Neáu cho laø ngoaøi taâm coù tha taâm laø, thì laø voïng giaûi, thaät khoâng thöùc beân ngoaøi. Neân trong luaän Duy Thöùc noùi: “Maø thaät khoâng coù thöùc beân ngoaøi coù theå thuû”. Cho ñeán haøng Nhò thöøa bieát tha taâm laø, cho raèng coù thöùc beân ngoaøi, cuõng beøn laø voïng. Neân luaän kia noùi: Hö voïng phaân bieät taâm ñaây bieát taâm kia, taâm kia bieát taâm ñaây. Duøng vaên ñaây chöùng minh, thaät khoâng thöùc beân ngoaøi, ngay laø phaøm tieåu voïng laøm giaûi beân ngoaøi. Neân luaän kia noùi: Trí tha taâm laø chaúng nhö thaät bieát. Taïi sao? Vì töï taâm beân trong hö voïng phaân bieät laáy laøm tha taâm. Chaúng naêng roõ bieát. Hoûi: Neáu noùi phaøm tieåu laøm giaûi tha taâm, côù sao ñöôïc cuøng tha taâm töông öng? Giaûi thích: Do tröôùc phöông tieän töôûng laøm tha giaûi, tôï tha giaûi neân ñöôïc cuøng töông öng. Phaøm tieåu chaúng bieát töï laøm tha giaûi, beøn cho raèng nay ta bieát taâm ngöôøi khaùc, tuy laøm tha giaûi ñöôïc cuøng töông öng, nghóa laø coù naêng sôû, coøn chaúng phaûi thaât bieát, neân luaän kia noùi: Trí tha taâm theá gian laø, ôû hai phaùp kia chaúng nhö thaät bieát, vì kia naêng thuû coù theå thuû caûnh giôùi hö voïng phaân bieät vaäy. Duøng caùc vaên ñaây v.v... chöùng minh khoâng thöùc beân ngoaøi, neân laøm giaûi beân ngoaøi ñeàu chaúng phaûi thaät bieát. Neáu quaùn taâm thöùc voán khoâng hình töôùng, chaúng phaûi kia chaúng phaûi ñaây khoâng laïi khoâng ñi, chaúng nöông giaûi beân ngoaøi, luùc döùt phaân bieät thì laø thaät bieát taát caû sinh taâm. Neân trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Neáu taát caû chuùng sinh taâm taâm soá phaùp taùnh thaät coù chaúng hö doái laø, Phaät chaúng naêng bieát taâm taâm soá phaùp cuûa taát caû chuùng sinh. Vì taát caû chuùng sinh taâm taâm soá phaùp taùnh thaät hö doái khoâng ñeán khoâng ñi, neân Phaät naêng bieát taâm taâm soá phaùp cuûa taát caû chuùng sinh. Thí nhö Tyø-kheo tham caàu chaúng ñöôïc cuùng döôøng, khoâng choã tham caàu thì khoâng choã thieáu ngaén, ngoaøi taâm

nhö vaäy. Neáu phaân bieät thuû töôùng thì chaúng ñöôïc thaät phaùp. Vì chaúng ñöôïc thaät phaùp neân chaúng naêng thoâng ñaït bieát taâm taâm soá phaùp cuûa taát caû chuùng sinh. Neáu chaúng thuû töôùng, khoâng choã phaân bieät thì ñöôïc thaät phaùp, neân naêng thoâng ñaït bieát taâm taâm soá phaùp cuûa taát caû chuùng sinh khoâng choã trôû ngaïi”. Duøng vaên ñaây chöùng minh taâm khoâng ñi laïi, Phaät bieát khoâng beân ngoaøi xöùng thaät naêng bieát, chaúng ñoàng phaøm tieåu. Trí tha taâm laø höôùng duyeân beân ngoaøi coøn taïp voïng thöùc. Neân trong luaän Duy Thöùc coù keä tuïng noùi:

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

Duøng vaên ñaây chöùng minh, Phaät bieát Duy thöùc töï laøm tha giaûi, khoâng beân ngoaøi coù theå thuû, vì bieát töï taâm laøm caùc taâm giaûi, troïn ñoaïn taâm höôùng beân ngoaøi phaân bieät. Trong kinh Nhaäp Laêng-giaø noùi; “Nhö thaät bieát taát caû caùc phaùp chæ laø töï taâm, cho neân chaúng sinh taâm phaân bieät”. Duøng vaên ñaây chöùng minh, Phaät bieát tha taâm töùc laø töï taâm, lìa phaân bieät beân ngoaøi, chæ duyeân töï taâm, yù ngoân laøm caûnh, vì caùc chuùng sinh taâm thöùc voâ bieân, moãi moãi giaûi khaùc sai bieät khoù löôøng, Phaät lìa nieäm beân ngoaøi, moät taâm bieát khaép, nhö nöôùc chaúng ñoäng moân aûnh töôïng hieän ôû trong. Moät taâm Phaät ñaây luùc bieát caùc taâm, moät laøm nhieàu giaûi, nhieàu töùc laø moät nhö moät nöôùc kia chieáu khaép muoân aûnh töôïng, tuy töùc moät nöôùc maø cuøng muoân töôïng beân ngoaøi nöôùc töông öng. Phaät taâm cuõng vaäy, chieáu khaép tha taâm, tuy laø moät taâm laøm caùc taâm giaûi maø cuøng taát caû tha taâm töông öng, do tu hoïc laâu Duy thöùc quaùn thaønh, neân lìa nieäm beân ngoaøi môùi naêng bieát khaép. Neân trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Ma-heâ-thuû-la trí töï taïi,*

*Long vöông bieån lôùn luùc phun möa Ñeàu naêng phaân bieät soá gioït ñoù*

*ÔÛ trong moät nieäm ñeàu roõ raøng Voâ löôïng öùc kieáp sieâng tu hoïc Ñöôïc trí Boà-ñeà Voâ thöôïng ñoù Côù sao thöôøng ôû trong moät nieäm*

*Chaúng bieát taâm taát caû chuùng sinh?”*

Neân bieát chö Phaät nieäm nieäm bieát khaép, ñaây töùc laø Phaät yù ngoân phaân bieät, tuy luùc bieát Theá ñeá moãi duy thöùc, rieâng bieát caùc taâm laø Phaät phaân bieät, caên cöù luoân töï giaùc chæ töï yù ngoân, lìa nieäm beân ngoaøi laø

khoâng phaân bieät. Neân caùc baäc Ñaïi trí quaùn Duy thöùc laø, luùc duyeân töï yù ngoân bieát Theá ñeá, töùc cuõng ñaït chaân, lìa phaân bieät beân ngoaøi. Cho neân Ñaïi thöøa töø phaøm ñeán Phaät, ñeàu quaùn töï taâm yù ngoân laøm caûnh, thì bieát beân ngoaøi taâm khoâng rieâng coù tha taâm. Taâm phaøm Thaùnh v.v... tuy chaúng phaûi trong ngoaøi nhöng coù nhaân duyeân laøm tha bieán laø, nhö trong kinh Duy-ma noùi: “Töùc thôøi Thieân nöõ duøng löïc thaàn thoâng bieán Xaù-lôïi- phaát khieán nhö Thieân nöõ, Thieân nöõ töï hoùa thaân nhö Xaù-lôïi-phaát”. Bieán Xaù-lôïi-phaát ñaây khieán taâm khaùc thaáy, chaúng phaûi coù rieâng thaân caûi hình ñoåi chaát, trong taâm chuùng sinh tu thaéng haïnh, thì trong coù khoâng voïng thaáy nghieäp Phaät, do coù thaéng nghieäp caûm thaàn löïc Phaät, khieán taâm bieán khaùc tôï thaáy tha thaân. Neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “ÔÛ tha trong ñòa vò tu haønh, do löïc töï taïi baûn nguyeän cuûa Phaät, neân thöùc kia tôï chuùng sinh bieán khaùc hieån hieän, neân goïi laø bieán hoùa thaân”. Duøng vaên ñaây chöùng minh, Ñöùc Nhö Lai hoùa thaân nhö Thích-ca v.v... ñeàu laø phaøm tieåu töï taâm bieán laøm. Vì voïng thaáy Phaät thaønh ñaïo giaùo hoùa chuùng sinh, sau laïi voïng thaáy Nhö Lai dieät ñoä, voøng thaáy ñaây laø do Phaät bieán, neân luaän kia noùi: Boà-ñeà Nieát-baøn laø hai, chæ bieán khaùc tha taâm, khieán tha laøm hai. Theå thaät chaúng coù. Duøng vaên ñaây chöùng minh, Phaät bieán tha taâm khieán voïng thaáy Phaät, ngoaøi taâm khoâng Phaät. Caên cöù caùc phaùp phaøm tieåu chaúng bieát voïng thaáy, cho laø beân ngoaøi coù Phaät laïi ñoä chuùng sinh, neân trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Phaät chaúng ñöôïc Phaät ñaïo Cuõng chaúng ñoä chuùng sinh Chuùng sinh cöôõng phaân bieät Laøm Phaät ñoä chuùng sinh”.*

Neân trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Do thöùc haønh nhaân quaùn laøm taêng thöôïng duyeân, neân thöùc caùc ngöôøi khaùc bieán khaùc nhö haønh nhaân quaùn, nguyeän löïc hieån hieän. Neân bieát ñònh khoâng traàn beân ngoaøi chæ coù baûn thöùc. Duøng vaên ñaây chöùng minh, thaáy Thaùnh giaùo hoùa laø ñeàu do Phaät löïc laøm taêng thöôïng duyeân. Neân luaän kia noùi: Boà-taùt haïnh caït côït muoán laøm söï lôïi ích chuùng sinh, ôû hieän taïi tröôùc phaùt nguyeän xong töùc vaøo chaân quaùn, chæ do löïc baûn nguyeän tuøy choã muoán laøm taát caû ñeàu thaønh. Neáu Thanh vaên v.v... ñöôïc cöûu ñònh töï taïi, nhaân ñònh töï taïi ñaây ñöôïc saùu thoâng töï taïi, ôû trong moät vaät, tuøy löïc nguyeän laïc moãi naêng bieán khaùc laøm voâ löôïng chuùng. Neáu caùc traàn thaät coù töï taùnh, söï ñaây thì chaúng ñöôïc thaønh. Duøng vaên ñaây chöùng minh, voán khoâng caûnh beân ngoaøi, Thaùnh löïc khieán tha khoâng thaáy hoùa beân trong, vì ñeàu voïng thaáy, khoâng caûnh beân ngoaøi vaäy. Neáu nhieàu Thaùnh nhaân ñoàng xöù bieán vaät,

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 86 242

moãi moãi tuøy yù thaønh cuõng chaúng ngaïi nhau, neân luaän kia noùi: ÔÛ trong moät vaät hoaëc nhieàu haønh nhaân quaùn, rieâng nguyeän ñoàng naêng bieán khaùc moät caûnh. Bieán khaùc ñaây ñöôïc thaønh. Taïi sao ñöôïc thaønh? Tuøy yù kia thaønh, neân thaät khoâng caûnh beân ngoaøi, chæ coù thöùc vaäy, neân moãi moãi tuøy yù kia ñöôïc thaønh. Duøng vaên ñaây chöùng minh, ôû trong moät xöù nhieàu Thaùnh bieán hoùa, tuøy yù moãi rieâng bieät, khieán caùc chuùng sinh thaáy caûnh moãi rieâng khaùc. Hoøa maø chaúng ñoàng, tham maø chaúng loaïn, nghóa ñaây raát saâu maàu, haøng ñaïi caên môùi bieát. Neân töø Phaät trôû laïi ñeàu quaùn Duy thöùc, neân luaän kia noùi: Töø nguyeän laïc vò cho ñeán cöùu caùnh vò, thoâng goïi laø Duy thöùc quaùn. Duøng vaên ñaây chöùng minh, Ñaïi thöøa vaøo ñaïo ñoàng quaùn Duy thöùc, daàn saùng ñeán Phaät, noùi quaùn Duy thöùc nguyeän laïc vò laø, nghóa laø theo thaày baïn nghe noùi Duy thöùc töùc naêng giaûi hieåu, taâm sinh nguyeän laïc. Do coù nguyeän laïc, luùc hoïc tö löông töùc laø ngöôøi Ñaïi thöøa nguyeän laïc vò. Neân luaän kia noùi: Caùc Boà-taùt chæ do Ñöùc nghe taát caû phaùp chæ coù thöùc, nöông giaùo ñaây tuøy nghe khôûi taâm tin vui, ôû trong lyù taát caû phaùp Duy thöùc, yù ngoân phaân bieät sinh, do nguyeän laïc yù ngoân phaân bieät ñaây neân noùi Boà-taùt ñaõ vaøo Duy thöùc quaùn, laøm bieát nhö vaäy, goïi laø vaøo Duy thöùc nguyeän laïc vò. Duøng vaên ñaây chöùng minh, hoïc quaùn Duy thöùc töùc laø Boà-taùt ñaïi caên vaøo ñaïo. Töø tröôùc ñeán ñaây toång noùi Ñaïi Tieåu vaøo ñaïo caïn saâu tuy rieâng bieät nhöng ñeàu chæ tu tueä, duøng tueä ñoù quaùn laø theå chaùnh ñaïo, neáu chaúng tu quaùn thì caùc haïnh khaùc ñeàu quaáy. Ñaây noùi roõ tueä quaùn laø vaøo ñaïo theå, nhö noùi ôû tröôùc, neáu roõ taát caû caûnh giôùi, chæ laø yù ngoân phaân bieät, thì yù khoâng choã nghó, mieäng khoâng choã noùi, phan duyeân ñaõ döùt, danh töôùng töùc khoâng, dieäu minh chaân taâm töø ñaây vaïch baøy, neân ñöôïc döùt ñöôøng traàn lao khoâ soâng sinh töû, nieäm nieäm ngaàm chaân, taâm taâm hôïp ñaïo. Do ñoù trong kinh Kim Cang Tam-muoäi noùi: “Phaät daïy: Phaùp thieän vaø baát thieän töø taâm hoùa sinh, taát caû caûnh giôùi yù ngoân phaân bieät, cheá ñoù moät xöù caùc duyeân ñoaïn dieät. Taïi sao? Moät goác chaúng khôûi, ba duïng chaúng laøm truù ôû nhö lyù, cöûa saùu ñöôøng döùt.