PHAÅM THÖÙ BA: BAÛN TEÁ ROÃNG LAËNG HUYEÀN DIEÄU

Noùi veà baûn Teá töùc taùnh Nieát-baøn voâ ngaïi cuûa taát caû chuùng sinh. Theá naøo laø boãng döng coù taâm voïng vaø voâ soá caùc thöù ñieân ñaûo nhö theá? Chæ vì moät nieäm meâ laàm. Nieäm aáy töø moät daáy khôûi, caùi moät ñoù thì töø nôi chaúng theå nghó baøn daáy khôûi, maø nghó baøn töùc laø khoâng coù ñoái töôïng ñeå daáy khôûi. Neân kinh cheùp: “Ñaïo môùi ñeàu sinh ra moät. Moät laø voâ vi, moät sinh hai. Hai laø voïng taâm. Do bieát moät töùc chia laøm hai. Hai sinh aâm döông, aâm döông laø ñoäng tónh. Do döông laø trong, aâm laø ñuïc neân khí trong suoát beân trong vaéng laëng laø taâm. Khí ñuïc beân ngoaøi ngöng ñoïng laø saéc. Tuùc coù hai phaùp taâm, saéc. Taâm öùng hôïp ôû döông, döông öùng hôïp ôû ñoäng saéc, öùng hôïp ôû aâm, aâm öùng hôïp ôû tónh. Do tónh neân môùi cuøng vôùi söï thaàn hoùa töï nhieân (Huyeàn Taãn) thoâng hôïp. Trôøi ñaát giao hoøa keát hôïp, chính laø choã taát caû chuùng sinh ñeàu baåm thoï khí vaéng laëng cuûa aâm döông maø sinh. Vì theá do moät sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ra muoân phaùp. Ñaõ duyeân vaøo voâ vi maø coù taâm, laïi duyeân vaøo coù taâm maø coù saéc. Neân kinh cheùp: “voâ soá thöù taâm saéc”. Nhö theá thì taâm sinh muoân ñieàu nghó, saéc khôûi muoân moái. Nhaân nghieäp hoøa hôïp neân thaønh haït gioáng cuûa ba coõi. Sôû dó coù ba coõi, laø do chaáp taâm laø goác, meâ laàm baûn taùnh nhö nhieân (chaân nhaát). Töùc coù oâ tröôïc, nhuïc nhaèn sinh ra khí voïng. Khí voïng ñöôïc gaïn loïc trôû neân trong laëng laø coõi Voâ Saéc. Ñoù goïi laø taâm. Ñuïc ñöôïc laéng daàn, hieän roõ laø coõi saéc, ñoù goïi laø Thaân. Phaàn caän ñuïc nhô baån ñöôïc phaân taùn laø coõi Duïc, ñoù goïi laø traàn caûnh. Kinh cheùp: “Ba coõi luoáng doái chaúng thaät, chæ moät taâm voïng bieán hoùa.” Heã trong coù moät sinh thì ngoaøi coù voâ

vi. Trong coù hai sinh thì ngoaøi coù höõu vi. Trong coù ba sinh töùc ngoaøi coù ba coõi. Ñaõ coù trong ngoaøi töông öùng neân sinh ra voâ soá caùc phaùp vaø haèng sa phieàn naõo. Neáu moät chaúng sinh thì coù voâ vi. Neáu coù ngöôøi cho raèng ta ñaõ chöùng ñaéc voâ vi töùc laø luoáng doái. Hai chaúng sinh thì khoâng coù höõu

vi. Nhö coù ngöôøi noùi ta ñaõ chöùng ñaéc höõu vi töùc laø luoáng doái. Neáu ba chaúng sinh thì khoâng coù ba coõi. Nhö coù ngöôøi baûo chaéc chaén coù ba coõi töùc laø luoáng doái. Do vaäy kinh cheùp: “Coù töùc laø quaû cuûa khoå. Khoâng coù töùc laø Nieát-baøn. Nhöõng ngöôøi thuoäc Thanh vaên choïn laáy söï chöùng ñaéc voâ vi, cuõng nhö caùi höõu dö cuûa caùi coù. Cho ñeán Boà-taùt Thaäp Ñòa ñeàu coù chöôùng ngaïi nhoû nhieäm laø Truï Ñòa voâ minh. Vaäy neân goïi moät laø voâ vi, goïi hai laø höõu vi, goïi ba laø ba coõi. Noùi veà voâ vi thì coù hai thöù: moät laø chöùng dieät voâ vi, hai laø taùnh baûn voâ vi, chöùng dieät voâ vi, laø taát caû caùc baäc Thaùnh tu taäp ñaïo, döùt tröø chöôùng ngaïi, chöùng theå nhö nhö. Kinh chæ roõ: “Taát caû caùc baäc Thaùnh Hieàn ñeàu do phaùp voâ vi maø coù taùnh khaùc

nhau.” Taùnh voán voâ vi laø phaùp nhö nhö xöa nay chaúng phaûi tu, chaúng phaûi chöùng, chaúng phaûi laø ñoái töôïng söï keát hôïp cuûa ngöôøi, chaúng phaûi laø keát hôïp cuûa phaùp, ngöôøi vaø phaùp voán khoâng theå laøm thanh tònh nghóa ñeá ñeä nhaát. Neân kinh cheùp: “Lyù cuûa thaät töôùng chaúng phaûi höõu vi, chaúng phaûi voâ vi, chaúng phaûi bôø naøy, chaúng phaûi bôø kia, chaúng phaûi giöõa doøng. Do chaúng phaûi höõu vi neân chaúng theå tu hoïc, do chaúng phaûi voâ vi neân chaúng theå chöùng ñaéc. Neáu coù tu coù chöùng thì chaúng phaûi laø taùnh voán voâ

vi. Kinh cheùp: Taát caû caùc phaùp chaúng sinh laø goác.” Goác nhö chaúng sinh thì voâ khoâng sinh. Khoâng sinh, chaúng sinh neân chaúng theå chöùng. Vì sao? Nhö coù chöùng thì coù sinh, neáu khoâng chöùng thì khoâng sinh, nöông döïa trôøi goác nôi coõi cöïc AÂm.

Phaøm chaúng sinh töùc laø baûn teá, chaúng hieän ra chaúng maát ñi, cuõng nhö hö khoâng, chaúng vaät naøo so saùnh ñöôïc. Nhöng taát caû caùc phaùp höõu vi ñeàu luoáng doái chaúng thaät, duyeân döïa vaøo töôùng giaû maø coù söï coøn maát. Taän cuøng nôi coäi goác quay veà nôi goác laø thaät teá, nhö taát caû chuùng sinh ñaõ ñaùnh maát caùi goác aáy, beân ngoaøi thì caàn tìm neûo ñi khoâng ñuùng höôùng, tu taäp khoå cöïc nhieàu kieáp maø chaúng toû ngoä ñöôïc coõi chaân. Vì theá, ñem goác tìm ngoïn, ngoïn laø voïng chaúng phaûi chaân, ñem ngoïn tìm goác, goác laø hö chaúng phaûi thaät. Heã laø goác thì chaúng hôïp vôùi söï caàn tìm. Vì sao? Vì goác thì chaúng caàn tìm nôi goác, ví nhö vaøng thì chaúng caàn tìm vaøng. Voïng chaúng hôïp vôùi vieäc tu taäp. Vì sao? Vì voïng thì chaúng caàn tìm voïng. Ví nhö hoøn ñaát thì chaúng theå trôû thaønh vaøng ñöôïc. OÂi phaùp cuûa thaân taâm giaû doái chaúng thaät. Ngöôøi theá gian phaàn nhieàu laáy vieäc tu taäp thaân taâm ñeå tìm ñaïo, khaùc naøo hoøn ñaát maø tìm kieám vaøng! Neáu boù buoäc thaân taâm töùc laø ñaïo thì vì sao baäc Thaùnh laïi noùi phaûi lìa boû thaân taâm. Neân bieát ñoù chaúng phaûi ñaïo. Neáu goác laø chaân cuõng chaúng hôïp vôùi vieäc tu taäp, vì sao? Vì khoâng coù hai phaùp. Neân baäc Thaùnh sinh maø chaúng coù, töû maø chaúng khoâng. Töùc khoâng coù taâm voïng töôûng laáy boû, caùi goïi laø muoân sinh vaïn cheát laø hoaøn toaøn chung, khoâng rieâng tö; phaùp nhö nhö töï nhieân, trong aáy khoâng coù söï tao taùc cuûa ngaõ. Chæ do phaøm ngu kia voïng töôûng, beân trong daáy khôûi taâm meâ laàm, phaùt sinh voâ soá kieán chaáp, neân chaúng phaûi chaân thaät, chaúng theå thaáu toû neûo saùng. Nhöng “baûn teá” aáy töï taùnh laø thanh tònh, raát möïc saâu maàu, theå khoâng chuùt buïi caáu ueá. Do vaäy maø ngaøn Thaùnh muoân hieàn vôùi muoân vaøn ngoân töø bieän luaän, ñeàu laø söï giaûng noùi nhaèm giaùo hoùa veà neûo chaân, chaúng phaûi laø söï giaûng noùi chaân thaät, vì giaùo hoùa chaúng phaûi giaùo hoùa. Vì theá, baûn teá laø voâ danh, danh ôû nôi voâ danh. Baûn teá laø voâ töôùng, danh ôû choã voâ töôùng. Danh töôùng ñaõ laäp thì meâ voïng lieàn sinh. Lyù cuûa baûn taùnh nhö nhieân bò chìm khuaát thì söï ôû

toâng chæ cuûa ñaïo cuõng aån giaáu. Chính vì vaäy maø caùi chaân chaát cuûa voâ danh thoâng hôïp khaép taát caû, chaúng theå noùi goïi, vöôït quaù moïi haïn löôïng, caûnh giôùi, laø moät theå khoâng hai. Neân kinh cheùp: “muoân hình vaïn töôïng laø ñoái töôïng in daáu cuûa moät phaùp”. In daáu töùc baûn teá, nhöng lyù cuûa baûn teá laø chaúng phaûi töï mình, chaúng phaûi caùi khaùc, chaúng phaûi laø moät, chaúng phaûi laø khaùc, bao goàm caû phaàn khí chöa phaân bieät, thaâu toùm caû muoân vaät. Nhö laïi coù ngöôøi töï taùnh thanh tònh, hôïp nhaát maø sinh, trong aáy khoâng coù voïng töôûng, töùc laø baäc Thaùnh. Nhöng trong thaät teá cuõng khoâng coù phaùp cuûa baäc Thaùnh, nhö vi traàn daáy leân maø coù söï khaùc nhau, neáu laïi coù ngöôøi töï taùnh thanh tònh, hôïp nhaát maø sinh, trong aáy coù voïng töôûng, töï theå bò loaïn, tröôïc, töùc laø phaøm phu. Nhöng trong thaät teá cuõng khoâng coù phaùp cuûa phaøm phu. Nhö vi traàn daáy leân maø coù söï khaùc nhau. Kinh noùi roõ: “Phaät taùnh bình ñaúng, roäng lôùn khoù löôøng”. Phaøm, Thaùnh chaúng hai, taát caû ñeàu troøn ñaày, goàm ñuû caû coû caây, cuøng khaép tôùi loaøi saâu kieán, cho ñeán vi traàn, loâng toùc, khoâng gì laø chaúng hôïp nhaát maø coù. Neân kinh cheùp: “Thoâng hieåu coù theå bieát moät maø muoân söï hoaøn taát.” Do ñoù taát caû chuùng sinh ñeàu töø “Nhaát thöøa” maø sinh, neân goïi ñoù laø Nhaát thöøa. Neáu meâ laàm thì cho laø khaùc, giaùc ngoä thì laø moät. Kinh chæ roõ: “Nieäm tröôùc laø phaøm, nieäm sau laø Thaùnh”. Laïi noùi: “Moät nieäm laø bieát taát caû caùc phaùp”. Nhö theá thì moät laø taát caû, taát caû töùc laø moät. Neân cho raèng taát caû do coâng söùc cuûa moät phaùp maø thaønh muoân hình töôïng. Kinh coù caâu: “Taát caû neáu coù, coù taâm töùc meâ, taát caû neáu khoâng, khoâng taâm thì goàm khaép möôøi phöông. Neân caùi chaân nhaát (Baûn taùnh nhö nhieân) laø muoân söï khaùc nhau, muoân söï khaùc nhau laø caùi chaân nhaát. Ví nhö bieån voït leân muoân ngaøn lôùp soùng, ngaøn lôùp soùng aáy töùc laø bieån. Neân taát caû ñeàu laø moät, khoâng coù söï khaùc nhau. Heã noùi moät töùc laø nhaèm ñoái öùng vôùi caùi khaùc kia. Khaùc ñaõ chaúng phaûi khaùc thì moät cuõng chaúng phaûi moät. Chaúng phaûi moät, chaúng moät giaû goïi laø chaân nhaát. Veà chaân nhaát thì ngoân töø chaúng theå goïi teân. Vì vaäy, chaúng phaûi laø moät thaáy moät. Neáu coù ñoái töôïng ñöôïc nhaän thöùc töùc laø coù hai, chaúng goïi laø chaân nhaát. Laïi nhö, chaúng goïi laø bieát moät. Neáu moät bieát moät thì goïi laø hai, cuõng chaúng goïi laø moät. Neáu coù ñoái töôïng ñöôïc nhaän bieát thì coù voâ tri. Coù bieát, chaúng bieát töùc laø coù hai. Do ñoù neân trí lôùn laø khoâng bieát maø chaúng gì laø khoâng nhaän bieát. Thöôøng bieát roõ raøng. Thöôøng bieát khoâng bieát giaû goïi laø bieát. Chaúng phaûi ngaõ, chaúng phaûi nôi choán, chaúng phaûi taâm, chaúng phaûi yù. Heã tính toaùn veà caùc phaùp höõu vi, thì coù ñoái töôïng ñöôïc nhaän thöùc. Neáu laø phaùp voâ vi thì cuõng gioáng nhö hö khoâng chaúng coù beán bôø giôùi haïn, töùc khoâng bieát, chaúng bieát. OÂi, baäc Thaùnh sôû dó noùi laø bieát, laø vì coù taâm, coù tính toaùn, coù taïo

taùc, coù phaùp, neân coù theå bieát. Coøn sôû dó noùi laø khoâng bieát (Voâ tri) laø vì khoâng taâm, khoâng tính toaùn, khoâng taïo taùc, khoâng phaùp, neân khoâng theå bieát. Neáu duøng caùi coù bieát nhaän thöùc ñoái vôùi caùi khoâng bieát, thì ñoù laø ñeàu khoâng theå ñöôïc. Ví nhö coù ngöôøi suoát ngaøy noùi veà caùi khoâng, chæ coù ngöôøi noùi veà khoâng chöù chaúng phaûi laø caùi khoâng kia giaûng noùi. Neáu duøng caùi kia ñeå nhaän thöùc veà caùi khoâng bieát thì cuõng gioáng nhö vaäy. Neân baäc Thaùnh sôû dó noùi “Ta nhaän bieát” ñeàu laø do ñoái trò meâ laàm maø noùi baøy söï vieäc, döùt beänh tröø nghi, thaät söï laø khoâng coù hai choã bieát, khoâng bieát. Sôû dó noùi laø khoâng bieát laø vì ngöôøi ngu kia chaúng thoâng toû coõi chaân nhaát (Baûn taùnh nhö nhieân) tham chaáp ngaõ, ngaõ sôû, phaân bieät luoáng doái chuû theå nhaän thöùc vaø ñoái töôïng nhaän thöùc, neân giaûng noùi veà khoâng nhaän thöùc, khoâng phaân bieät. Haøng ngu muoäi kia ñöôïc nghe thuyeát giaûng nhö vaäy töùc seû hoïc hoûi veà khoâng nhaän bieát. (Voâ tri) cuõng gioáng nhö ngöôøi ngu si kia ñöôïc nghe nhö theá thì seõ hoïc hoûi veà coù nhaän thöùc (Höõu tri). Do ñoù (Höõu Tri) seõ coù chöôùng ngaïi cuûa (Höõu tri) cuõng goïi laø “Höõu tri”, “voïng tri”, söï nhaän bieát nhö vaäy trôû thaønh chaúng phaûi ñaïo. Neân kinh ghi roõ: “Chuùng sinh gaàn guõi vôùi caùc tri thöùc xaáu aùc, caøng laøm taêng theâm nhöõng tri kieán xaáu aùc”. Vì sao? Nhö caùc phaùi ngoaïi ñaïo kia tröôùc thì nhaän bieát veà vò lai, sau thì bieát veà quaù khöù, khoaûng giöõa thì bieát veà thaân taâm. Thaân taâm chaúng thanh tònh neân chaúng thoaùt khoûi sinh töû. Taát caû nhöõng ngöôøi hoïc hoûi veà “Voâ tri”, ñeàu lìa boû “Höõu tri” maø hoïc “Voâ tri”, nhöng “Voâ tri” töùc laø “Tri”, chæ vì töï mình khoâng nhaän bieát (Höõu giaùc). Höõu giaùc neân taâm sinh muoân ñieàu lo nghó, yù daáy traêm suy, laïi chaúng rôøi ñöôïc khoå. Söï nhaän thöùc aáy theo “Nhò kieán” ñeàu chaúng theå thích öùng vôùi theå roãng laëng dung thoâng, keát hôïp moät caùch saâu xa nhö lyù, neân chaúng theå nhaäp vaøo caûnh giôùi chaân thaät. Heã laø chaân thaät thì lìa caû “Tri” vaø “Voâ tri”, thöôøng vöôït quaù taát caû moïi haïn löôïng. Heã thaáy thì coù phöông, nghe thì coù choán, bieát thì coù taâm, tri thì coù löôïng. Ñaâu roõ “Baûn Teá” laø khoâng phöông, khoâng choán khoâng taâm khoâng löôïng, töùc khoâng coù thaáy, nghe, hay bieát. Sôû dó ôû coõi “chaân nhaát” khoâng hai maø hieän ra chaúng gioáng nhau, hoaëc coù ngöôøi, nieäm Phaät, Phaät hieän, nieäm Taêng. Taêng hieän. Nhöng ñoù chaúng phaûi Phaät, chaúng phaûi phi Phaät, nhöng hieän roõ ôû Phaät, cho ñeán chaúng phaûi taêng, chaúng phaûi phi taêng maø hieän roõ nôi Taêng. Vì sao? Vì ngöôøi kia khi nieäm, taâm mong caàu ñöôïc hieän ra, neân chaúng bieát ñoù laø ñoái töôïng choã hieän ra cuûa töï taâm. Tính chaát duyeân khôûi cuûa baäc Thaùnh hoaøn toaøn laø do caûnh giôùi beân ngoaøi maø coù söï khaùc nhau, thaät söï chaúng phaûi laø Phaät Taêng maø coù khaùc nhau. Kinh cheùp: “Keû thaáy coõi nöôùc cuûa Chö Phaät vaø saéc thaân maø cho laø coù ñöôïc baáy nhieâu. Nhöng

SOÁ 1857 - LUAÄN BAÛO TAÏNG 560

vôùi trí tueä voâ ngaïi thì khoâng coù huyeãn thuaät hoùa ra voâ soá caùc hình töôïng maøu saéc. Nhaø aûo thuaät kia laïi si meâ neân cho raèng trong coõi khoâng aáy ñaõ coù caùc vieäc ñoù. Ngöôøi nieäm Phaät.taêng cuõng gioáng nhö vaäy. Ñoái vôùi phaùp Khoâng, coù söùc maïnh cuûa thuaät nieäm tuïng, hoùa ra voâ soá saéc töôùng, khôûi kieán chaáp voïng töôûng. Neân kinh cho raèng nhö ngöôøi thôï beù nhoû taøi gioûi, yù nhö ngöôøi coù taøi hoøa hôïp, naêm thöùc laø baïn beø vôùi voïng töôûng xem xeùt caùc thöù kheùo leùo kia. Ví nhö coù ngöôøi ôû moät choã roäng lôùn, töï taïo ra caùc khuoân vuoâng troøn to nhoû, töï noùi laø muoán cho dung dòch kim loaïi kia chaûy vaøo khuoân cuûa mình ñeå thaønh caùc hình töôïng. Theá thì chaát vaøng ñöôïc nung chaûy aáy töï thöïc hieän laáy coâng vieäc, taïo thaønh caùc hình töôïng. Nhöng thaät söï thì chaát vaøng dung hôïp kia chaúng phaûi hình töôïng, chaúng phaûi phi hình töôïng maø hieän ra hình töôïng. Vieäc nieäm Phaät, taêng kia cuõng gioáng nhö theá, chaát vaøng dung hôïp laø nhö lôùn, duï cho ñöùc Nhö lai. Caùc khuoân cuûa phaùp thaân laø duï cho chuùng sinh, hy voïng ñöôïc thaáy Phaät neân duøng söï nieäm Phaät, caùc nhaân duyeân hoøa hôïp daáy khôûi voâ soá caùc thöù thaân töôùng. Nhöng phaùp thaân kia chaúng phaûi hình töôùng, chaúng phaûi phi hình töôùng. Theá naøo laø “chaúng phaûi hình töôùng”? Ñoù laø goác, laø hình töôùng voâ ñònh. Sao goïi laø “chaúng phaûi chaúng hình töôùng”. Vì caùc hình töôùng laø duyeân khôûi. Theá neân phaùp thaân chaúng hieän ra, chaúng phaûi chaúng hieän ra, lìa taùnh, khoâng taùnh, chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, khoâng taâm khoâng yù, chaúng theå duøng taát caû moïi thöù ñeå tính löôïng. Chæ vì phaøm phu theo taâm maø coù, töùc sinh töôûng veà vieäc thaáy Phaät, hoaøn toaøn cho raèng ngoaøi taâm aáy coù Phaät, chaúng bieát töï nôi taâm hoøa hôïp maø coù. Hoaëc coù yù kieán cho raèng ngoaøi taâm khoâng coù Phaät töùc laø huûy baùng chaùnh phaùp. Neân kinh cheùp: “Caûnh giôùi cuûa baäc Thaùnh lìa moïi thöù chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi choã coù theå trình baøy tính löôïng”. Neáu chaáp tröôùc vaøo coù khoâng töùc laø loái nhaän thöùc theo hai beân, cuõng laø luoáng doái. Vì sao? Vì voïng sinh nhò kieán laø traùi vôùi chaân lyù. Ví nhö coù ngöôøi ôû trong kho chöùa kim loaïi, thöôøng xem theå chaát cuûa kim loaïi maø chaúng thaáy caùc hình töôùng cuûa noù. Tuy thaáy ñöôïc hình töôùng cuõng laø moät hình töôùng gioáng vôùi kim loaïi, töùc chaúng bò laàm veà hình töôùng, laø lìa boû söï phaân bieät, thöôøng xem xeùt theå chaát cuûa kim loaïi khoâng coù laàm laãn. Duï cho caùc baäc “chaân nhaân” cuõng gioáng nhö vaäy, thöôøng quaùn töôûng veà “chaân nhaát” chaúng thaáy caùc hình töôùng.

Tuy thaáy roõ caùc hình töôùng thì cuõng laø chaân nhaát, xa lìa moïi voïng

töôûng, ñieân ñaûo veà coù khoâng, an truï trong caûnh giôùi chaân thaät, goïi laø baäc Thaùnh. Neáu laïi coù ngöôøi ôû trong kho chöùa kim loaïi, thöôøng taáy caùc hình töôùng, chaúng thaáy theå chaát kim loaïi, phaân bieät thieän aùc, daáy khôûi voâ soá

SOÁ 1857 - LUAÄN BAÛO TAÏNG 561

kieán chaáp, maø maát ñi taùnh cuûa kim loaïi, neân coù söï tranh luaän, duï cho ngöôøi ngu si cuõng gioáng nhö theá. Thöôøng xem xeùt veà saéc töôùng nam nöõ, toát xaáu, daáy leân muoân ngaøn khaùc nhau. Töùc meâ laàm ñoái vôùi caûnh taùnh, chaáp tröôùc hình töôùng cuûa taâm, laáy boû yeâu, gheùt, daáy leân voâ soá ñieân ñaûo, troâi giaït theo doøng sinh töû, thoï nhaän voâ soá thaân hình, voïng töôûng veà theá giôùi muoân hình töôïng che khuaát choã “chaân nhaát”. Do ñoù, ngöôøi coù hoaøi baõo ñoái vôùi ñaïo phaùp, ngöôøi quaân töû ñaït nhaân thoâng hieåu, saùng suoát, thöôøng xem xeùt choã saâu maàu xa lìa choán phoàn taïp, kheá hôïp vôùi chaân nhaát, töông öùng vôùi lyù maàu. OÂi! Choã “chaân nhaát” thaät khoù dieãn ñaït. Duøng duï ñeå noùi baøy, nhö toâng chæ roát raùo cuûa ñaïo ngoân töø chaúng theå chæ roõ ñöôïc. Heã maát taïo söï laõnh hoäi ôû maét töùc sinh ra söï ñieân ñaûo cuûa maét. Maét taïo ra khoâng coù söï laõnh hoäi cuûa maét, töùc sinh ra khoâng coù söï ñieân ñaûo cuûa maét, ñeàu laø voïng töôûng. Neáu chaáp coù maét töùc meâ ôû khoâng maét. Do coù maét neân caùi thaáy maàu nhieäm chaúng thoâng toû. Kinh cheùp: “khoâng maét, khoâng saéc, laïi coù meâ laàm ôû maét.” Neân khoâng maét töùc laø maát ñi maét chaân thaät. Nhö ngöôøi muø baåm sinh chaúng theå giaûi thích maøu saéc. Neân kinh cheùp: ví nhö ngöôøi bò hoûng caùc caên, neân ñoái vôùi naêm thöù duïc chaúng theå ñaït ñöôïc thuaän lôïi. Nhöõng ngöôøi thuoäc Thanh vaên cuõng gioáng nhö vaäy, chæ coù ñöùc nhö lai ñaït ñöôïc thieân nhaõn chaân thaät, thöôøng ôû trong phaùp tam-muoäi thaáy caùc coõi nöôùc cuûa Chö Phaät. Chaúng duøng hai töôùng neân chaúng gioáng vôùi “Höõu sôû kieán” cuûa phaøm phu, ñeàu coù theå thaáy neân chaúng gioáng vôùi “Voâ sôû kieán” cuûa Thanh vaên. Hai loái nhaän thöùc aáy laø voïng kieán veà coù khoâng. Nhöng trong coõi “chaân nhaát” thì theå taùnh aáy chaúng phaûi coù khoâng, chæ vì voïng töôûng luoáng doái taïo ra phaùp coù khoâng. Baäc Thaùnh noùi “Ta thaáy roõ moïi thöù” hoaëc noùi laø “chaúng thaáy” chæ nhaèm phaù tröø beänh neân noùi thaáy, chaúng thaáy, nhöng trong lyù maàu cuûa coõi “chaân nhaát” luoân lìa khoûi söï thaáy, chaúng thaáy vöôït quaù moïi haïn löôïng, caûnh giôùi, moïi quaû vò phaøm Thaùnh. Neân coù khaû naêng thaáy roõ moïi thöù chaúng phaûi luoáng doái, vì theá, chaúng phaûi saéc phaùp, neân chaúng phaûi ñoái töôïng nhaän thöùc cuûa maét phaùp. Chæ coù maét Phaät thanh tònh, chaúng phaûi thaáy, chaúng phaûi chaúng thaáy neân nhaän thöùc moät caùch roát raùo. Chaúng theå nghó baøn, chaúng theå tính löôøng. Phaøm phu döùt haún phaàn, Nhò thöøa trôû thaønh quaù nhoû beù, Boà-taùt vaãn coøn bò ngaên caùch duø chæ moûng manh, neân bieát Phaät taùnh khoù coù theå nhaän thöùc. Tuy nhieân ñuùng nhö theá neân kinh cho raèng: “Phaät taùnh bao truøm khaép, khoâng theå phaøm Thaùnh.” Nhöng trong töï thaân theå nhaäp coõi chaân nhaát. Ñeàu phaûi tìm kieám töø beân ngoaøi. Töùc ngaøy ñeâm suy nghó saâu xa, noäi taâm töï chöùng ñaéc. Kinh noùi roõ: “Quaùn veà thaät töôùng cuûa thaân, quaùn veà Phaät cuõng theá.”

SOÁ 1857 - LUAÄN BAÛO TAÏNG 562

Goïi laø quaùn thaät töôùng cuûa thaân töùc laø moät töôùng. Moät töôùng aáy töùc laø töôùng khoâng. Nhöng ñaõ laø khoâng, voâ töôùng neân chaúng caáu ueá, chaúng thanh tònh, chaúng phaøm, chaúng Thaùnh, chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi taø, chaúng phaûi chaùnh. Theå taùnh voán thöôøng truï, chaúng sinh chaúng dieät töùc baûn teá. Do ñaâu phaùp thaân cuûa Nhö lai vôùi maét, tai, muõi, löôõi, cho ñeán thaân yù, noùi chung laø caùc caên ñeàu cuøng theå hieän dieäu duïng? vì theå laø “chaân nhaát”, do ñoù khoâng coù haïn löôïng khoâng coù phaân chia roõ reät coá ñònh töùc phaùp thaân roãng laëng, hôïp chung vôùi taát caû khoâng bò ngaên ngaïi. Coøn do ñaâu nhö maét, tai, v.v… cuûa phaøm phu chaúng hôïp chung neân chaúng cuøng haïn dieäu duïng: Laø vì caùc caên thöôøng voïng töôûng phaân bieät, ngaên caùch, tinh thaàn coù haïn löôïng, phaân chia raïch roøi, lyù cuûa “chaân nhaát” bò meâ chaáp neân chaúng cuøng theå hieän dieäu duïng. Neân kinh cheùp raèng: “Tö töôûng, nhaän thöùc cuûa phaøm phu luoân bò meâ voïng, chaúng hôïp chung, chaáp tröôùc caên traàn maø coù voâ soá khaùc nhau”. Vì theá, baäc Thaùnh thoâng ñaït “chaân nhaát” töùc thuaàn laø chaân, chaúng khaùc. Vì khoâng khaùc neân muoân vaät cuøng keát hôïp maø sinh, töùc muoân vaät kia cuõng laø moät. Vì sao? Vì goác laø moät, töùc chaúng hai. Ví nhö loaïi caây ñaøn sinh ra caùc thöù caønh nhaùnh. Roát cuoäc chaúng phaûi laø thöù goã cuûa caây xuaân, roõ raøng laø choã “chaân nhaát” aáy tuy laø moät maø coù voâ soá teân goïi. Duø coù voâ soá teân goïi nhö roát laïi laø ñoàng moät nghóa. Hoaëc goïi laø phaùp taùnh, phaùp thaân, chaân nhö, thaät teá, hö khoâng, Phaät taùnh, Nieát-baøn, phaùp giôùi, cho ñeán baûn teá, Nhö lai taïng, ñoái vôùi voâ löôïng teân goïi nhö vaäy ñeàu laø caùch goïi khaùc cuûa chaân nhaát, cuøng daãn ñeán moät dieäu nghóa. Toùm laïi, nhö teân cuûa ba phaåm ñaõ noùi ôû tröôùc cuõng gioáng nhö theá. Sao goïi laø phaåm Quaûng Chieáu? Laø vì trí soi thaáu hôïp chung khaép coõi roäng lôùn, maët trôøi tueä toûa chieáu troøn ñaày, bao goàm lyù cuûa söï vaät roãng laëng thoâng hôïp caû muoân loaøi, neân goïi laø Quaûng Chieáu. Sao goïi laø phaåm Ly Vi? Ñoù laø taùnh goàm thaâu chaân lyù, nguoàn huyeàn dieäu roát raùo, thaät teá bao la voán thanh tònh khoâng chuùt caáu nhieãm, neân goïi laø ly vi, coøn theá naøo laø phaåm baûn teá? Ñaáy laø lyù maàu cuûa chaân taùnh nhö nhieân, theå haèng trong suoát chaúng phaûi tu taäp maø coù, taùnh voán roãng laëng, hôïp chung, goàm thaâu muoân vaät, neân goïi laø baûn teá. Vì vaäy hôïp ba phaåm ñaõ noùi ôû tröôùc, laø moät nghóa goàm thaâu daãn ra dieäu duïng voâ cuøng neân goïi chung laø kho baùu, nhö theá laø môû roäng veà nghóa cuûa cuûa muoân hình; luaän baøn, nhaän roõ veà coäi nguoàn cuûa muoân vaät. Coõi hö khoâng roãng laëng thoâng suoát, öùng hôïp moät caùch saâu xa vôùi lyù maàu. Veà hình töôùng thì theå hôïp vôùi coõi nhaát chaân. Veà nhaän bieát thì söï toû ngoä kia thoâng suoát caû coõi huyeàn vi. Vaäy neân, laøm saùng toû lyù nhö nhö cuûa phaùp giôùi, doác hieån baøy yeáu chæ cuûa ñaïo lôùn.