ĐẠI THỪA CHỈ QUÁN PHÁP MÔN

**QUYỂN 2**

Hoûi: Traùi goác sinh khôûi traùi ngoïn neân traùi vôùi theå chaúng hai, töùc ñeàu laäp coù nghóa dieät lìa, vì sao ôû treân noùi phaùp giôùi phaùp nhó ñaày ñuû hai taùnh chaúng theå phaù hoaïi ö? Ñaùp: Traùi goác tuy khôûi traùi ngoïn, chæ laø lyù duïng, cho neân thuaän theo moät vò, töùc khoâng theå tröø, traùi ngoïn tuy nöông traùi goác nhöng chæ laø söï duïng, töùc coù nghóa rieâng cho neân coù theå dieät. Vì nghóa naøy neân nghóa hai taùnh chaúng hoaïi ñöôïc thaønh. Hoûi: Toâi vaãn khoâng hieåu nghóa nhieãm duïng traùi taâm, xin noùi roõ. Ñaùp: Phaùp nhieãm Voâ minh thaät töø taùnh nhieãm cuûa taâm theå maø khôûi, chæ vì theå toái taêm neân chaúng bieát mình vaø caùc caûnh giôùi töø taâm maø khôûi, cuõng chaúng bieát taâm tònh ñaày ñuû hai taùnh nhieãm tònh, maø khoâng coù töôùng khaùc, moät vò bình ñaúng. Vì chaúng bieát ñaïo lyù nhö theá neân goïi laø traùi. Trí tueä tònh phaùp thaät töø taâm theå taùnh tònh maø khôûi, vì lanh lôïi neân bieát ñöôïc mình vaø caùc phaùp ñeàu töø taâm sinh ra. Laïi bieát taâm theå ñaày ñuû hai taùnh nhieãm tònh khoâng coù töôùng khaùc maø moät vò bình ñaúng. Vì nhö theá xöùng lyù maø bieát, neân goïi laø thuaän. Gioáng nhö cuøng töû thaät töø cha sinh, cha luoân nhôù thöông. Chæ vì ngu si neân chaúng bieát mình töø cha sinh, laïi chaúng bieát yù cha, tuy ôû beân cha nhöng khoâng nhaän ra cha neân goïi laø Traùi. Laïi ñöôïc cha noùi daïy qua nhieàu naêm beøn bieát mình töø cha sinh, laïi bieát yù cha, beøn nhaän gia nghieäp, nhaän lôøi cha daïy (nhaän leänh cha) neân goïi laø Thuaän. Chuùng sinh cuõng nhö theá, vì voâ minh neân chaúng bieát thaân mình vaø caùc phaùp ñeàu töø taâm sinh, laïi gaëp chö Phaät phöông tieän giaùo hoùa, cho neân thuaän theo tònh taâm chöùng ñöôïc chaân nhö. Hoûi: Ñaõ noùi phaùp nhieãm voâ minh traùi vôùi taâm vì sao laïi ñöôïc huaân taâm? Ñaùp: Phaùp nhieãm voâ minh khoâng coù töï theå rieâng, cho neân chaúng lìa tònh taâm. Vì chaúng lìa taâm neân tuy traùi nhau maø laïi huaân nhau. Nhö goã phaùt löûa noùng, noùng traùi vôùi theå goã maø bay leân, vì khoâng coù töï theå khaùc, chaúng lìa goã trôû laïi ñoát goã. Sau laïi chaúng nghe ñöôïc duï naøy beøn khôûi chaáp ñeøn löûa. Ñaây laø noùi taâm theå coù ñuû taùnh nhieãm neân goïi laø Baát khoâng.

***1. Keá noùi taâm theå ñaày ñuû vieäc nhieãm söï***, töùc taùnh nhieãm aáy do

nghieäp nhieãm huaân, neân thaønh voâ minh truï ñòa vaø taát caû haït gioáng phaùp nhieãm, nöông haït gioáng naøy maø hieän caùc thöù quaû baùo. Voâ minh naøy vaø nghieäp quaû töùc laø vieäc nhieãm. Nhöng voâ minh truï ñòa naøy cho ñeán haït gioáng quaû baùo coù töôùng hieån hieän khaùc nhau neân goïi laø Söï, nhöng ñeàu moät taâm laøm theå, ñeàu chaúng ôû ngoaøi taâm. Vì nghóa ñoù neân cho taâm naøy laø Baát khoâng. Ví nhö göông saùng hieän caùc saéc töôïng khoâng coù töï theå rieâng. Chæ laø moät göông maø chaúng ngaïi muoân töôïng rieâng khaùc chaúng ñoàng, hình traïng khaùc nhau ñeàu ôû trong göông hieän roõ, neân goïi laø göông baát khoâng. do ñoù luaän Khôûi Tín noùi göông nhaân huaân taäp, nghóa laø nhö thaät baát khoâng taát caû caûnh giôùi theá gian ñeàu hieän ra trong aáy, chaúng ra chaúng vaøo, chaúng (loãi) chaúng doái, thöôøng ôû moät taâm, vì taát caû phaùp laø taùnh chaân thaät cho neân laáy ñaây maø nghieäm thì coù ñuû phaùp nhieãm theá gian, cuõng laø Baát khoâng Nhö Lai taïng. ÔÛ treân ñaõ noùi coù ñuû hai phaùp nhieãm tònh ñeå noùi nghóa baát khoâng ñaõ xong.

Keá noùi taïng theå moät - khaùc ñeå giaûi thích nghóa thaät coù. Trong ñoù laïi coù saùu thöù khaùc nhau: Moät laø noùi vieân dung voâ ngaïi phaùp giôùi phaùp moân; Hai laø noùi nhaân quaû Phaùp thaân teân rieâng; Ba laø noùi lyù chaân theå ôû trong chöôùng, ra khoûi chöôùng; Boán laø noùi töôùng söï duïng nhieáp nhau; Naêm laø noùi nghóa döùt hoaëc thoï baùo khaùc nhau; Saùu laø noùi coäng, baát coäng bieát nhau.

1. Noùi phaùp moân vieân dung voâ ngaïi phaùp giôùi.

Hoûi: Baát Khoâng Nhö Lai taïng laø moãi chuùng sinh ñeàu coù moät Nhö Lai taïng hay taát caû chuùng sinh, taát caû chö Phaät chæ cuøng coù moät Nhö Lai taïng? Ñaùp: Taát caû chuùng sinh, taát caû chö Phaät chæ cuøng coù moät Nhö Lai taïng. Hoûi: Noùi töï theå bao goàm caû nhieãm tònh laø (ñoàng thôøi) ñuû hay thæ chung ñeàu ñuû? Ñaùp: Noùi Nhö Lai taïng ñuû caû nhieãm tònh, coù hai thöù: Moät laø taùnh nhieãm, taùnh tònh; hai laø söï nhieãm söï tònh: Nhö treân ñaõ noùi, neáu y cöù vaøo taùnh nhieãm taùnh tònh töùc laø töø voâ thæ ñeán nay ñoàng thôøi coù ñuû. Neáu y cöù vaøo söï nhieãm söï tònh thì coù hai thöù khaùc nhau: Moät laø trong moãi luùc ñeàu coù hai söï nhieãm, tònh; hai laø thæ chung môùi coù hai söï nhieãm tònh. Nghóa naøy theá naøo? Nghóa laø theå Nhö Lai taïng ñaày ñuû taát caû taùnh chuùng sinh caùc thöù khaùc nhau chaúng ñoàng, töùc laø khoâng coù khaùc nhau cuûa khaùc nhau. Nhöng trong moãi taùnh cuûa chuùng sinh naøy töø xöa ñeán nay laïi coù voâ löôïng voâ bieân taùnh. Ñoù laø saùu ñöôøng boán loaøi khoå vui toát xaáu, thoï maïng hình löôïng (tuoåi thoï hình thuø), ngu si trí tueä, taát caû phaùp nhieãm theá gian vaø nhaân quaû ba thöøa, taát caû phaùp thanh tònh xuaát theá gian. Voâ löôïng phaùp taùnh khaùc nhau nhö theá, v.v… trong moãi taùnh chuùng sinh ñeàu coù ñuû chaúng thieáu. Vì nghóa aáy neân Nhö Lai taïng töø xöa ñeán

nay ñoàng thôøi coù ñuû hai taùnh nhieãm tònh. Vì coù ñuû taùnh nhieãm cho neân hieän ra taát caû vieäc nhieãm cuûa chuùng sinh. Cho raèng taïng naøy laøm chöôùng Phaùp thaân baûn truï cuõng goïi laø Phaät taùnh. Laïi vì coù taùnh tònh neân hieän taát caû tònh ñöùc cuûa chö Phaät, neân cho taïng naøy laø Phaùp thaân xuaát chöôùng, cuõng goïi laø taùnh tònh Phaùp thaân, cuõng goïi laø taùnh tònh Nieát-baøn. Nhöng moãi chuùng sinh töø voâ thæ ñeán nay tuy coù ñuû hai taùnh nhieãm tònh, nhöng vì taïo nghieäp khaùc nhau neân huaân haït gioáng taùnh thaønh haït gioáng duïng, cuõng laø coù haït gioáng khaùc duïng khaùc. Cho neân trong moät luùc thoï baùo khaùc nhau, neân noùi coù ngöôøi thaønh Phaät, coù ngöôøi sinh leân coõi trôøi coõi ngöôøi. Laïi trong moãi thöù coù voâ löôïng khaùc nhau chaúng ñoàng, noùi theo ñaây thì trong taâm Nhö Lai taïng ñoàng thôøi ñöôïc ñuû hai söï nhieãm tònh. Nhö trong moät luùc hay taát caû luùc cuõng gioáng nhö theá. Nhöng moãi phaøm Thaùnh naøy tuy ôû trong moät luùc thoï baùo ñeàu khaùc, chæ coù phaùp nhaân duyeân voâ ñònh, moãi phaøm Thaùnh töø voâ thæ ñeán nay traûi qua voâ soá caùc ñöôøng sau trôû laïi gaëp baïn laønh daïy tu xuaát ly, hoïc haïnh ba thöøa vaø ñöôïc ñaïo quaû. Noùi theo ñaây thì moãi chuùng sinh thæ chung ñaày ñuû hai söï nhieãm tònh. Vì sao? Vì moät chuùng sinh khi chòu thaân ñòa nguïc thì khoâng coù quaû baùo caùc ñöôøng khaùc, khi chòu quaû baùo trôøi thì cuõng khoâng coù quaû baùo ñöôøng khaùc, khi thoï moãi thaân trong moãi ñöôøng thì cuõng khoâng coù thaân cuûa quaû baùo khaùc, laïi khi chòu quaû baùo theá gian thì chaúng ñöôïc coù quaû baùo xuaát theá, khi chòu quaû xuaát theá thì khoâng coù quaû baùo theá gian. Vì nghóa aáy neân moät chuùng sinh chaúng ñöôïc ñoàng thôøi ñuû caû hai söï nhieãm tònh. Thæ chung (tröôùc sau) môùi ñuû hai söï. Taát caû chuùng sinh cuõng gioáng nhö theá. Cho neân taïng Nhö Lai ñuû thæ chung môùi ñuû nghóa hai söï nhieãm tònh. Hoûi: Nhö Lai taïng khi ñuû nhö theá, voâ löôïng phaùp taùnh laø coù khaùc nhau hay chaúng khaùc nhau? Ñaùp: Taïng theå bình ñaúng thaät khoâng khaùc nhau, töùc laø Khoâng Nhö Lai taïng. Nhöng taïng theå naøy laïi coù duïng khoâng theå nghó baøn, cho neân ñuû taát caû phaùp taùnh, coù khaùc nhau töùc laø Baát Khoâng Nhö Lai taïng. Ñaây bôûi khoâng khaùc nhau cuûa khaùc nhau. Nghóa naøy theá naøo? Nghóa laø khoâng phaûi nhö Ni ñoaøn coù caùc vi traàn. Vì sao? Ni ñoaøn laø giaû, vi traàn laø thaät, cho neân moãi vi traàn ñeàu coù tính chaát khaùc nhau, chæ vì hoøa hôïp thaønh moät Ni-ñoaøn thì Ni-ñoaøn naøy lieàn ñuû coù nhieàu vi traàn khaùc nhau. Taïng Nhö Lai thì chaúng phaûi nhö theá. Vì sao? Vì Nhö Lai taïng laø phaùp chaân thaät vieân dung khoâng hai, cho neân Nhö Lai taïng toaøn theå laø taùnh moät chuùng sinh moät loã loâng, toaøn theå laø taùnh moät chuùng sinh, taát caû loã chaân loâng nhö taùnh moät loã chaân loâng. Ngoaøi ra taát caû theá gian coù moãi phaùp taùnh cuõng gioáng nhö theá. Nhö moät chuùng sinh theá gian phaùp taùnh, taát caû chuùng sinh coù theá gian moãi phaùp taùnh, taát

caû chö Phaät coù xuaát theá gian moãi phaùp taùnh cuõng gioáng nhö theá, laø Nhö Lai taïng toaøn theå. Cho neân neâu moät chuùng sinh, moät taùnh loã chaân loâng lieàn nhieáp taát caû chuùng sinh, taát caû coù phaùp taùnh theá gian vaø nhieáp taát caû chö Phaät coù phaùt taùnh xuaát theá gian. Nhö neâu taùnh moät loã chaân loâng lieàn nhieáp taát caû phaùp taùnh, neâu taát caû theá gian moãi phaùp taùnh cuõng gioáng nhö theá, töùc nhieáp taát caû phaùp taùnh, nhö neâu theá gian moãi phaùp taùnh töùc nhieáp taát caû phaùp taùnh. Neâu taát caû choã coù moãi phaùp taùnh cuõng gioáng nhö theá töùc nhieáp taát caû phaùp taùnh. Laïi nhö neâu söï moät loã chaân loâng, töùc nhieáp taát caû söï theá gian, xuaát theá gian. Nhö neâu moät loã chaân loâng söï thì nhieáp taát caû söï, neâu trong theá gian, xuaát theá gian khaùc taát caû coù, tuøy moãi söï cuõng gioáng nhö theá, töùc nhieáp taát caû söï theá gian, xuaát theá gian. Vì sao? Vì taát caû söï theá gian vaø xuaát theá gian, töùc laø duøng taùnh theá gian vaø xuaát theá gian laøm theå, cho neân taùnh theá gian vaø xuaát theá gian theå dung töôùng nhieáp, vì vaäy söï theá gian vaø xuaát theá gian cuõng töùc laø vieân dung töôùng nhieáp voâ ngaïi, cho neân kinh cheùp: Ba thöù Taâm, Phaät vaø chuùng sinh khoâng khaùc nhau. Ví nhö göông saùng theå ñuû taát caû taùnh töôùng ñeàu khaùc nhau chaúng ñoàng, töùc laø khaùc nhau cuûa khoâng khaùc nhau. Neáu theå göông naøy voán khoâng coù nghóa taùnh töôïng khaùc nhau, hoaëc coù caùc saéc ñeán ñoái töôïng thì chaúng bao giôø hieän. Nhö löûa kia tuy saùng röïc nhöng khoâng theå hieän hình aûnh (töôïng), vì noù voán khoâng coù taùnh töôïng. Ñaõ thaáy göông hieän töôïng thì nhaát ñònh bieát noù voán coù taùnh töôïng. Vì nghóa ñoù, neân göông saùng naøy trong cuøng moät luùc hieän ñuû taát caû caùc töôïng tònh ueá maø tònh töôïng caûnh tònh chaúng ngaïi ueá, vaø ueá töôïng (caûnh ueá) chaúng ngaïi tònh, khoâng chöôùng khoâng ngaïi tònh ueá duïng khaùc, tuy nhieân coù taùnh töôïng vaø töôùng töôïng khaùc nhau, maø laïi vieân dung chaúng khaùc, chæ laø moät chieác göông. Vì sao? Vì göông naøy toaøn theå laø moät loã chaân loâng töôïng taùnh, toaøn theå laø taát caû loã chaân loâng töôïng taùnh. Nhö loã chaân loâng töôïng taùnh, ngoaøi ra moãi töôïng taùnh nhoû nhieäm, moãi töôïng taùnh thoâ thieån, moät töôïng taùnh tònh, moät töôïng taùnh ueá, v.v… cuõng gioáng nhö theá, laø toaøn theå chieác göông. Cho neân neáu neâu moät loã chaân loâng töôïng taùnh töùc laø nhieáp taát caû töôïng taùnh kia. Nhö neâu moät loã chaân loâng töôïng taùnh töùc nhieáp taát caû töôïng taùnh, ngoaøi ra neâu moãi töôïng taùnh kìa cuõng gioáng nhö theá. Töùc nhieáp taát caû töôïng taùnh. Laïi neáu neâu moät loã chaân loâng töôïng töôùng, töùc nhieáp taát caû töôïng töôùng. Ngoaøi ra neâu moãi töôïng töôùng khaùc cuõng gioáng nhö theá, töùc nhieáp taát caû töôïng töôùng. Vì sao? Vì taát caû töôïng töôùng duøng töôïng taùnh kia laøm theå, cho neân taát caû töôïng taùnh theå duïng töôùng nhieáp. Vì thí duï ñoù neân taát caû chö Phaät, taát caû chuùng sinh coù ñoàng moät tònh taâm Nhö Lai taïng chaúng heà ngaïi nhau, laø raát ñaùng tin.

Cho neân kinh cheùp: Ví nhö göông saùng saïch tuøy ñoái nghieäp taùnh cuõng nhö theá. Nghóa naøy theá naøo, töùc göông saùng saïch, laø duï cho theå tònh taâm. Tuøy ñoái töùc laø duï cho theå cuûa tònh taâm ñuû taát caû phaùp taùnh, cho neân nhaän taát caû huaân taäp, tuøy theo huaân khaùc hieän baùo khaùc nhau. Maët laø duï cho hai nghieäp nhieãm tònh, töôïng hieän laø duï cho hai taùnh nöông vaøo söùc huaân, cho neân hieän hai baùo nhieãm tònh. Ñeàu chaúng bieát nhau, töùc laø duï cho tònh taâm vaø nghieäp quaû baùo ñeàu chaúng bieát nhau. Nghieäp laø hai nghieäp nhieãm tònh hôïp maët treân. Taùnh töùc laø chaân taâm hai taùnh nhieãm tònh hôïp vôùi göông saùng ôû treân,coù ñuû taát caû töôïng taùnh. Cuõng nhö theá laø toång keát thaønh nghóa naøy. Laïi trong vaên xuoâi coù hoûi raèng: Taâm taùnh laø moät ôû ñaây y cöù vaøo phaùp taùnh theå duïng maø noùi laø moät. Vì sao sinh ra caùc thöù quaû baùo, nghóa laø chaúng hieåu khaùc nhau cuûa khoâng khaùc nhau, neân noùi vì sao sinh ra caùc thöù quaû baùo. YÙ duï trong Tu-ña-la naøy laø noùi rieâng taâm taùnh sinh ra quaû baùo theá gian. Nay noùi chung laø sinh ra quaû theá gian vaø xuaát theá gian cuõng khoâng ngaïi gì. Cho neân luaän cheùp: Ba laø duïng lôùn sinh ra nhaân quaû thieän aùc theá gian vaø xuaát theá gian. Vì nghóa naøy neân taát caû phaøm Thaùnh moät taâm laøm theå quyeát ñònh, chaúng nghi ngôø. Laïi kinh cheùp: Taát caû Phaùp thaân chö Phaät chæ laø moät Phaùp thaân. Ñaây töùc laø chöùng bieát taát caû chö Phaät ñoàng moät chaân taâm laøm theå. Vì taát caû Phaùp thaân chö Phaät laø moät, taát caû chuùng sinh vaø chö Phaät ñoàng moät Phaùp thaân. Vì sao? Tu-ña-la laø chöùng, choã chöùng laø sao? Nghóa laø Phaùp thaân naøy troâi laên trong naêm ñöôøng thì goïi laø Chuùng sinh, neáu ngöôïc doøng döùt nguoàn thì goïi laø Phaät. Vì nghóa ñoù neân taát caû chuùng sinh, taát caû chö Phaät chæ cuøng moät taâm thanh tònh Nhö Lai taïng bình ñaúng Phaùp thaân. Ñaây laø thöù nhaát noùi vieân dung voâ ngaïi phaùp giôùi phaùp moân ñaõ xong.

1. Keá laø noùi nghóa nhaân quaû Phaùp thaân teân khaùc. Hoûi: Ñaõ noùi Phaùp thaân chæ coù moät vì sao ôû treân laïi noùi chuùng sinh voán truï Phaùp thaân vaø noùi chö Phaät Phaùp thaân? Ñaùp: ÔÛ ñaây coù hai nghóa: Moät laø duøng söï y cöù theo theå maø noùi hai teân naøy; hai laø y cöù söï maø noùi veà taùnh, laáy taùnh y cöù theå maø noùi veà hai teân goïi naøy. Noùi veà laáy söï y cöù theå maø noùi teân hai Phaùp thaân, nhöng Phaùp thaân tuy moät maø töôùng hieän ra thì phaøm Thaùnh khaùc nhau. Cho neân duøng söï y cöù theå noùi raèng: Phaùp thaân chö Phaät, vaø Phaùp thaân chuùng sinh khaùc nhau. Nhöng taâm theå aáy bình ñaúng thaät chaúng hai. Neáu laïi duøng theå khoâng hai naøy, thaâu söï noù hieän ra thì söï aáy cuõng laø bình ñaúng phaøm Thaùnh moät vò. Ví nhö moät göông saùng hieän ra taát caû (hình aûnh), neáu duøng hình aûnh maø y cöù göông thì töùc laø noùi ngöôøi töôïng theå göông, ngöïa töôïng theå göông, töùc coù caùc teân göông. Neáu boû töôïng maø noùi göông thì chæ laø moät. Neáu laïi duøng theå göông khoâng hai

naøy thaâu ngöôøi ngöïa khaùc töôïng, kia thì töôïng ngöôøi ngöïa cuõng töùc laø ñoàng theå khoâng hai. Tònh taâm nhö göông, phaøm Thaùnh nhö töôïng, coù theå so saùnh maø bieát. Vì nghóa ñoù neân thöôøng ñoàng thöôøng khaùc. Phaùp giôùi phaùp moân vì thöôøng ñoàng neân luaän cheùp: Bình ñaúng chaân phaùp giôùi. Phaät chaúng ñoä chuùng sinh. Vì thöôøng khaùc neân kinh cheùp: “Thöôøng tu Tònh ñoä, giaùo hoùa caùc chuùng sinh”. Ñaây laø noùi y cöù söï maø noùi veà theå. Noùi veà y cöù sö maø luaän veà taùnh, laáy taùnh y cöù theå maø noùi coù Phaùp thaân phaøm Thaùnh khaùc teân. Ñoù laø vì chaân taâm naøy hieän ra tònh ñöùc, neân bieát chaân taâm voán coù taùnh tònh. Laïi vì chaân taâm hieän ra nhieãm söï, neân bieát chaân taâm voán coù taùnh nhieãm. Vì voán coù taùnh nhieãm neân goïi laø chuùng sinh Phaùp thaân (Phaùp thaân cuûa chuùng sinh), vì voán ñuû tònh taùnh neân noùi Teân laø chö Phaät Phaùp thaân (Phaùp thaân cuûa chö Phaät). Vì nghóa naøy neân goïi laø Phaùp thaân phaøm Thaùnh khaùc nhau. Neáu boû coâng naêng cuûa hai taùnh ñeå noùi veà taâm theå thì töùc laø chaúng nhieãm chaúng tònh, chaúng Thaùnh chaúng phaøm, chaúng moät chaúng khaùc, chaúng tònh chaúng loaïn, maø vieân dung bình ñaúng chaúng theå goïi teân. Chæ vì töôùng khoâng khaùc neân goïi laø moät, laïi laø caùc thaät phaùp neân goïi ñoù laø Taâm, laïi laøm choã nöông töïa cho taát caû phaùp neân goïi laø Phaùp thaân bình ñaúng. Y vaøo Phaùp thaân bình ñaúng coù taùnh nhieãm tònh naøy neân ñöôïc noùi Phaùp thaân phaøm Thaùnh khaùc nhau. Nhöng thaät khoâng coù theå khaùc laøm hai thöù Phaùp thaân phaøm Thaùnh. Cho neân noùi phaøm Thaùnh ñoàng moät Phaùp thaân cuõng khoâng haïi gì. Vì sao? Vì y nghóa bình ñaúng, neáu noùi moãi phaøm moãi Thaùnh ñeàu coù Phaùp thaân rieâng thì cuõng khoâng loãi. Vì sao? Vì yù nghóa taùnh rieâng. Hoûi: Nhö Lai taïng theå ñuû hai taùnh nhieãm tònh, aáy laø taùnh do taäp maø thaønh hay laø taùnh chaúng ñoåi? Ñaùp: Ñaây laø taùnh, lyù, theå, duïng chaúng ñoåi, khoâng phaûi taùnh taäp maø thaønh. Phaät taùnh töùc laø taùnh tònh, ñaõ chaúng theå taïo taùc neân taùnh nhieãm cuøng ñoàng vôùi theå aáy, phaùp giôùi phaùp nhó aáy cuõng chaúng theå tu taäp thaønh. Hoûi: Neáu Nhö Lai taïng theå coù taùnh nhieãm, sinh ra sinh töû thì phaûi noùi trong Phaät taùnh coù chuùng sinh, chaúng neân noùi trong chuùng sinh coù Phaät taùnh. Ñaùp: Neáu noùi Nhö Lai taïng theå coù taùnh nhieãm, sinh ra sinh töû thì ñaây laø noùi nghóa phaùp taùnh sinh ra caùc phaùp. Neáu noùi trong thaân chuùng sinh coù Phaät taùnh thì ñaây laø noùi theå laø lôøi töôùng aån. Nhö noùi taát caû saéc phaùp nöông hö khoâng maø khôûi thì ñeàu ôû trong hö khoâng. Laïi noùi trong taát caû saéc ñeàu coù hö khoâng, hö khoâng duï cho chaân taùnh saéc duï cho chuùng sinh, so ñaây maø bieát. Vì nghóa ñoù neân taùnh Nhö Lai taïng sinh ra sinh töû, trong thaân chuùng sinh ñeàu coù Phaät taùnh, nghóa chaúng ngaïi nhau. Hoûi: Chaân nhö xuaát chöôùng (ra khoûi chöôùng) ñaõ goïi laø Taùnh tònh Nieát- baøn, chaân nhö taïi chöôùng (ôû trong chöôùng) phaûi goïi laø Taùnh nhieãmsinh

töû, laøm sao goïi laø Phaät taùnh ñöôïc. Ñaùp: Thaät coøn taïi trieän theå coù taùnh nhieãm, cho neân laäp duïng sinh töû, maø ngay nôi theå coù taùnh tònh. Roát raùo coù coâng naêng xuaát chöôùng neân goïi laø Phaät taùnh. Neáu laäp nghóa chaân theå ñaày ñuû hai taùnh nhieãm, tònh thì. Chôù hoûi taïi chöôùng hay xuaát chöôùng, ñeàu ñöôïc goïi laø taùnh tònh Nieát-baøn, ñeàu ñöôïc goïi laø Taùnh nhieãm sinh töû. Chæ goïi laø Thieäp söï nhieãm hoùa nghi coù xen laïm. Cho neân taïi chöôùng hay xuaát chöôùng ñeàu coù nghóa taùnh nhieãm. Laïi coøn söï nhieãm sinh töû laø chæ nhieàu nhieät naõo. Söï tòch Nieát-baøn laø rieâng coù thanh löông. Cho neân baøy rieâng taùnh tònh Nieát-baøn laø muoán khôûi söï tònh Neâ-hoaøn, laïi aån taùnh nhieãm luaân hoài laø mong boû ñöôïc söï nhieãm sinh töû naøy. Neáu hieån rieâng meâ taùnh nhieãm thì khoâng coù nguoàn chaân ñeïp ñeõ, cho neân nghieâng veà daãn daét nhöõng keû ngu neân coù vui ôû thaät teá, cho neân Phaùp thaân xuaát chöôùng hay taïi chöôùng ñeàu goïi laø aån taùnh nhieãm, coù caáu khoâng caáu chaân nhö ñeàu goïi laø baøy tònh taùnh. Ñaây laø noùi nhaân quaû Phaùp thaân teân khaùc thöù hai ñaõ xong.

1. Hoûi: Ñaõ noùi Phaùp thaân chaân nhö bình ñaúng khoâng hai, thì ñaâu ñöôïc noùi taïi chöôùng xuaát chöôùng, coù caáu khoâng caáu khaùc nhau? Ñaùp: Neáu noùi taâm theå bình ñaúng thì thaät khoâng coù chöôùng vaø chaúng chöôùng, chaúng luaän caáu vaø chaúng caáu. Neáu ñoái vôùi hai taùnh nhieãm tònh cuõng laïi theå dung moät vò chaúng ngaïi gì. Chæ ñoái vôùi taùnh nhieãm maø y huaân khôûi neân coù teân goïi chöôùng caáu. Nghóa naøy theá naøo? Nghóa laø vì nghieäp nhieãm huaân chaân taâm traùi taùnh, taùnh nöông söùc huaân maø khôûi caùc thöù nhieãm duïng. Vì nhieãm duïng naøy traùi aån chaân nhö, chieáu taùnh thuaän duïng. Neân noùi söï toái taêm traùi vôùi duïng naøy cho laø naêng chöôùng, cuõng goïi laø caáu. Vì caáu duïng naøy chaúng lìa chaân theå, do ñoù goïi laø Chaân nhö, taâm laø Phaùp thaân taïi chöôùng, cuõng goïi laø chaân nhö coù caáu. Neáu duøng tònh nghieäp maø huaân chaân taâm thuaän taùnh thì taùnh nöông söùc huaân maø khôûi caùc thöù tònh duïng, tröø ñöôïc caáu cuûa nhieãm duïng. Vì tònh duïng naøy thuaän hieån taùnh saùng cuûa chieáu theå chaân taâm cho neân noùi chieáu cuûa thuaän dung naøy laø Vieân giaùc ñaïi trí, cuõng goïi laø Ñaïi tònh Ba-la-maät. Nhöng tònh duïng naøy chaúng lìa chaân theå. Do ñoù maø goïi chaân taâm laø Phaùp thaân xuaát chöôùng cuõng goïi laø chaân nhö voâ caáu. Vì nghóa doù, neáu ñeàu y cöù vaøo taát caû phaøm Thaùnh ñeå noùi veà nghóa xuaát chöôùng, taïi chöôùng, thì Phaùp thaân chaân nhö trong cuøng luùc ñeàu coù ñuû hai duïng xuaát chöôùng vaø taïi chöôùng, töùc laø Phaùp thaân chaân nhö ôû trong moät luùc ñeàu coù ñuû hai duïng xuaát chöôùng vaø taïi chöôùng. Neáu y cöù rieâng vaøo moãi phaøm Thaùnh ñeå noùi veà nghóa taïi chöôùng, xuaát chöôùng thì töùc Phaùp thaân chaân nhö thæ chung (tröôùc sau) môùi ñuû hai söï xuaát chöôùng vaø taïi chöôùng. Nhöng ôû ñaây coù khaùc nhau veà taïi chöôùng vaø xuaát chöôùng,

coù caáu khoâng caáu thì chæ noùi theo duïng cuûa nhieãm tònh, khoâng phaûi laø theå chaân taâm coù caáu vaø chaúng caáu, chöôùng vaø chaúng chöôùng. Hoûi: Traùi duïng ñaõ luaän laø caáu chöôùng thì traùi taùnh phaûi noùi laø ngaïi nhieãm. Ñaùp: Chæ laø chöôùng taùnh, caáu taùnh cuõng goïi laø taùnh chöôùng taùnh caáu, ñaây laø do söï khaùc nhau cuûa bình ñaúng, naêng sôû cuûa vieân dung, nhöng chæ moät chaân taâm, chôù baûo laø ngaïi nhau chaúng dung. Hoûi: Ñaõ noùi coù naêng sôû bình ñaúng khaùc nhau thì cuõng phaûi coù töï theå taïi chöôùng, xuaát chöôùng phaûi chaêng? Ñaùp: Cuõng ñöôïc coù nghóa naøy, töùc laø noùi theo taùnh nhieãm thì khoâng moät tònh taùnh naøo chaúng phaûi nhieãm. Töùc laø töï theå laø naêng chöôùng, töï theå laø sôû chöôùng, töï theå laø taïi chöôùng. Noùi theo tònh taùnh thì khoâng coù moät taùnh nhieãm naøo maø chaúng phaûi tònh. Töùc laø töï theå laø naêng tröø, töï theå laø sôû tröø, töï theå laø xuaát chöôùng. Cho neân nhieãm laáy tònh laøm theå, tònh laáy nhieãm laøm theå. Nhieãm laø tònh, tònh laø nhieãm, moät vò bình ñaúng khoâng coù töôùng khaùc nhau. Ñaây laø phaùp giôùi phaùp moân coù nghóa thöôøng ñoàng thöôøng khaùc. Chaúng ñöôïc nghe noùi bình ñaúng lieàn noùi laø khoâng coù khaùc nhau, chaúng ñöôïc nghe noùi khaùc nhau lieàn baûo laø traùi vôùi bình ñaúng. Ñaây laø noùi nghóa thöù ba taïi chöôùng, xuaát chöôùng.

1. Töôùng thöù tö laø söï dung nhieáp nhau. Hoûi: Theå taùnh nhieãm tònh ñaõ nhö vieân dung, ñaây coù theå hieåu ñöôïc phaàn ít, chæ treân noùi phaùp söï nhieãm tònh cuõng ñöôïc nhieãm nhau voâ ngaïi, töôùng aáy theá naøo? Ñaùp: Neáu rieâng ôû söï phaân bieät voïng chaáp thì moät beà chaúng dung nhau. Neáu y cöù vaøo taâm taùnh duyeân khôûi duïng caäy nhôø thì coù theå nhieáp nhau ñöôïc. Ñoù goïi laø taát caû chuùng sinh ñeàu ôû trong thaân Phaät maø khôûi nghieäp gaây baùo. Taát caû chö Phaät ôû trong moät loã chaân loâng chuùng sinh maø tu haønh thaønh ñaïo. Ñaây töùc laø phaøm Thaùnh nhieàu ít nhieáp nhau. Neáu trong caùc theá giôùi ôû möôøi phöông moät chuùt buïi nhoû cuõng khoâng daáy leân thì ba ñôøi thôøi kieáp xuùc nieäm maø dung nhau, ñaây töùc laø goàm thaâu caû töôùng daøi ngaén lôùn nhoû. Cho neân kinh cheùp: Trong moãi haït buïi hieän roõ taát caû coõi Phaät möôøi phöông. Laïi noùi: Ba ñôøi taát caû kieáp hieåu töùc moät nieäm, töùc laø vieäc naøy. Laïi kinh cheùp: Quaù khöù laø vò lai, vò lai laø hieän taïi, ñaây laø ba ñôøi vì nhieáp nhau. Ngoaøi ra, taát caû tònh ueá, toát xaáu, cao thaáp, kia ñaây, saùng toái, moät khaùc, tònh loaïn, coù khoâng, v.v… Taát caû phaùp ñoái vaø phaùp chaúng ñoái ñeàu ñöôïc nhieáp nhau. Bôûi vì töôùng khoâng töï thaät khôûi phaûi nöông vaøo taâm. Taâm theå ñaõ dung, töôùng cuõng khoâng ngaïi, Hoûi: Nay ta moät nieäm töùc baèng vôùi ba ñôøi chaêng? choã thaáy moät traàn töùc ngang vôùi möôøi phöông chaêng? Ñaùp: Khoâng phaûi chæ moät nieäm baèng vôùi ba ñôøi, cuõng coù theå moät nieäm töùc laø ba ñôøi thôøi kieáp, chaúng phaûi moät traàn ngang vôùi möôøi phöông, cuõng coù theå moät traàn töùc laø caùc theá giôùi ôû möôøi phöông. Vì sao?

Vì taát caû phaùp chæ laø moät taâm, vì khaùc khoâng töï khaùc, khaùc laø moät taâm neân, taâm ñuû caùc duïng, moät taâm laø khaùc neân thöôøng ñoàng thöôøng khaùc. Phaùp giôùi laø phaùp nhó. Hoûi: Nhieáp nhau naày ñaõ lyù thaät chaúng doái, neân baäc Thaùnh töùc hay mình nhieáp khaùc, duøng daøi noùi ngaén, laáy lôùn laøm nhoû, hôïp nhieàu lìa moät. Vì sao phaøm phu chaúng ñöôïc nhö theá? Ñaùp: phaøm Thaùnh lyù thaät ñoàng, vieân dung nhö theá, chæ vì baäc Thaùnh thì vieäc laøm xöùng lyù, do ñoù ñeàu thaønh, coøn phaøm phu thì tình chaáp traùi chæ, cho neân chaúng ñöôïc. Hoûi: baäc Thaùnh ñöôïc lyù lieàn chaúng thaáy coù töôùng khaùc, laøm sao laáy söï nhoû kia maø bao goàm Ñaïi phaùp ñöôïc? Ñaùp: Neáu y cöù vaøo ñeä nhaát nghóa ñeá chaân nhö bình ñaúng thaät khoâng khaùc nhau chaúng ngaïi, töùc tòch duyeân khôûi theá ñeá, chaúng hoaïi maø coù töôùng rieâng. Hoûi: Neáu y cöù chaân ñeá voán khoâng coù caùc töôùng cho neân baát luaän nhieáp vaø chaúng nhieáp, neáu y cöù vaøo theá ñeá kia ñaây khaùc nhau cho neân chaúng theå lôùn nhoû goàm thaâu nhau. Ñaùp: Neáu hai ñeá moät beà khaùc theå thì coù theå nhö theá maø hoûi (hoûi Nhö Lai). Nay ñaõ laáy theå laøm duïng, goïi laø Theá ñeá, toaøn duïng laø theå, goïi laø chaân ñeá thì sao chaúng nhieáp nhau. Hoûi: Theå duïng khoâng hai, chæ coù theå hai ñeá nhieáp nhau, laøm sao theá ñeá laïi nhieáp theá söï ñöôïc? Ñaùp: Nay noùi theå duïng khoâng hai, chaúng phaûi laø khuaáy duïng rieâng caùc traàn thaønh moät theå naém ñaát. Chæ vì trong theá ñeá moãi moät söï töôùng töùc laø toaøn theå chaân ñeá, neân noùi theå duïng khoâng hai laø nghóa aáy. Neáu trong chaân ñeá nhieáp heát taát caû söï töôùng trong theá ñeá, töùc laø trong theá ñeá moãi söï töôùng cuõng nhieáp heát taát caû söï töôùng trong theá ñeá. Nhö treân ñaõ noùi ñuû ñaïo lyù naøy xong, chaúng caàn phaûi hoûi nöõa. Hoûi: Neáu noùi trong theá ñeá moãi söï töôùng töùc laø toaøn theå chaân ñeá, ñaây thì chaân taâm khaép taát caû choã, cuøng vôùi thaàn ngaõ khaép taát caû choã maø ngoaïi ñaïo ñaõ chaáp nghóa coù gì khaùc? Ñaùp: Ngoaïi ñaïo chaáp ngoaøi taâm coù phaùp lôùn nhoû xa gaàn, ba ñôøi saùu ñöôøng roõ raøng nhö thaät, chæ vì thaàn ngaõ maàu nhieäm roäng lôùn neâu khaép taát caû choã cuõng nhö hö khoâng. Ñaây töùc laø thaáy coù töôùng thaàn ngaõ thaät söï, töôùng thaàn khaùc thaät söï. Neáu töùc söï maø chaáp ngaõ thì ngaõ vaø söï laø moät, chæ chaáp söï kia laø thaät maø kia ñaây chaúng dung. Trong Phaät phaùp thì khoâng phaûi nhö theá, bieát taát caû phaùp ñeàu do taâm laøm, chæ vì taâm taùnh duyeân khôûi ñeàu coù töôùng rieâng, tuy coù töôùng rieâng nhöng noù chæ moät taâm laøm theå, laáy theå laøm duïng neân noùi thaät teá khoâng choã naøo chaúng ñeán, khoâng phaûi noùi ngoaøi taâm coù söï thaät aáy. ÔÛ khaép trong taâm neân goïi laø ñeán. Ñaây laø nghóa söï dung nhieáp nhau khoù bieát. Nay ta phöông tieän giuùp oâng ñöôïc hieåu. OÂng coù nghe lôøi ta chaêng? Ngöôøi aáy noùi: Laønh thay! xin thoï giaùo. Sa-moân noùi: OÂng haõy nhaém maét töôûng ra moät loã chaân loâng treân thaân, coù thaáy chaêng? Ngöôøi aáy thöa: Thaáy roõ roài. Sa-moân noùi: OÂng

haõy töôûng ra moät thaønh roäng lôùn khoaûng möôøi daëm, thaáy roõ chöa? Ñaùp: Thaáy roõ roài. Sa-moân noùi: Loã chaân loâng vaø ngoâi thaønh lôùn nhoû coù khaùc nhau khoâng? Ngöôøi aáy thöa: “Khaùc”. Sa-moân noùi: vöøa roài thaønh vaø loã loâng phaûi laø taâm laøm chaêng. Ñaùp: Laø taâm laøm. Sa-moân noùi Taâm oâng coù lôùn nhoû chaêng? Ñaùp: Taâm khoâng hình töôùng, ñaâu thaáy coù lôùn nhoû. Sa- moân noùi: Khi oâng töôûng loã chaân loâng laø moät phaàn nhoû taâm laøm hay duøng toaøn moät taâm laøm. Ñaùp: Taâm khoâng hình ñoaïn ñaâu theå giaûm nhoû, cho neân toâi ñeàu duøng toaøn moät nieäm maø töôûng loã chaân loâng. Sa-moân noùi: Khi oâng töôûng ngoâi thaønh lôùn thì chæ duøng moät taâm oâng maø laøm, hay duøng taâm ngöôøi khaùc cuøng töôûng? Ñaùp: Chæ duøng taâm mình töôûng thaønh maø khoâng coù taâm ngöôøi khaùc. Sa-moân noùi: Vaäy thì toaøn theå moät taâm chæ laø moät loã chaân loâng nhoû, laïi toaøn theå coù theå laøm thaønh lôùn. Taâm ñaõ laø moät, khoâng coù lôùn nhoû, neân loã chaân loâng cuøng thaønh ñeàu duøng moät taâm laøm theå. Phaûi bieát loã chaân loâng vaø ngoâi thaønh theå dung bình ñaúng. Vì nghóa ñoù, neân neâu nhoû maø goàm lôùn, laïi khoâng lôùn maø chaúng phaûi nhoû neâu lôùn nhieáp nhoû, laïi khoâng nhoû maø chaúng phaûi lôùn. Vì khoâng nhoû maø chaúng phaûi lôùn neân lôùn vaøo nhoû maø lôùn khoâng bôøt, vì khoâng lôùn maø chaúng phaûi nhoû neân nhoû chöùa lôùn maø nhoû chaúng theâm, aáy vì nhoû chaúng khaùc theâm neân haït caûi chaát cuõ chaúng ñoåi, lôùn chaúng khaùc bôùt nhö Tu-di töôùng lôùn nhö xöa. Ñaây töùc laø y cöù vaøo nghóa duyeân khôûi. Neáu duøng nghóa taâm theå bình ñaúng, nhìn noù coù töôùng lôùn nhoû xöa nay chaúng thaät coù, chaúng sinh chaúng dieät, chæ laø moät chaân taâm. Nay ta laïi hoûi oâng, oâng coù naèm moäng chaêng? Ngöôøi aáy ñaùp: Coù naèm moäng. Sa-moân hoûi oângcoù naèm moäng thaáy traûi qua thôøi gian naêm naêm, möôøi naêm chaêng? Ñaùp: Töøng thaáy traûi qua nhieàu naêm, hoaëc traûi qua moät tuaàn, moät thaùng, hay ngaøy ñeâm khoâng khaùc vôùi thöùc. Sa-moân hoûi: Khi oâng thöùc roài töï bieát thôøi gian nguû laø bao laâu? Ñaùp: Hoûi ngöôøi khaùc thì bieát chæ khoaûng moät böõa aên. Sa-moân noùi kyø laï thay! chæ khoaûng moät böõa aên maø thaáy vieäc nhieàu naêm. Vì nghóa ñoù, y cöù vaøo thöùc maø luaän moäng thí thôøi gian daøi trong moäng aét chaúng thaät. Y cöù vaøo moäng maø luaän veà thöùc thì khoaûng böõa aên khi thöùc cuõng laø giaû. Neáu thöùc vaø moäng noùi theo tình thì daøi ngaén ñeàu goïi laø thaät moät beà chaúng dung nhau. Neáu thöùc vaø moäng noùi theo lyù thì daøi ngaén nhieáp nhau, daøi laø ngaén, ngaén laø daøi, maø chaúng ngaïi töôùng daøi ngaén khaùc nhau. Neáu duøng moät taâm maø nhìn thì daøi ngaén ñeàu khoâng, xöa nay bình ñaúng moät taâm. Chính vì taâm theå bình ñaúng khoâng daøi khoâng ngaén, choã khôûi taâm taùnh töôùng daøi ngaén töùc khoâng coù daøi ngaén thaät, cho neân ñöôïc nhieáp nhau. Neáu thôøi gian daøi naøy coù töï theå daøi, thôøi gian ngaén coù töï theå ngaén khoâng phaûi laø moät taâm khôûi laøm, thì chaúng

ñöôïc daøi ngaén nhieáp nhau. Laïi tuy ñoàng moät taâm laøm theå. Neáu thôøi gian daøi thìduøng troïn moät taâm maø laøm, thôøi gian ngaén lieàn giaûm bôùt taâm maø laøm thì cuõng chaúng ñöôïc daøi ngaén nhieáp nhau. Chính vì moät taâm toaøn theå laïi laøm thôøi gian ngaén, toaøn theå laïi laøm thôøi gian daøi neân ñöôïc nhieáp nhau. Cho neân baäc Thaùnh y theo nghóa bình ñaúng maø chaúng thaáy töôùng thôøi gian daøi ngaén ba ñôøi, y vaøo nghóa duyeân khôûi lieàn bieát thôøi gian daøi vaø ngaén theå töôùng dung nhieáp. Laïi baäc Thaùnh kheùo bieát phaùp duyeân khôûi chæ luoáng doái maø khoâng thaät, ñeàu laø taâm laøm neân duïng taâm töôûng coù baûy ngaøy daøi thaønh moät kieáp, chæ vì taát caû phaùp xöa nay ñeàu do taâm laøm, neân töôùng moät kieáp theo taâm maø thaønh töôùng baûy ngaøy tuøy taâm maø cuøng taän, noùi veà ngaén ñaõ nhö theá thì naêm daøi cuõng nhö theá. Neáu caùc phaøm phu ñoái vôùi phaùp duyeân khôûi naøy maø voïng chaáp laø thaät, thì chaúng bieát töôùng daøi ngaén nhieáp nhau, cuõng chaúng theå giaûng ngaén maø naém daøi. Ñaây laø noùi töôùng söï duïng nhieáp nhau thöù tö ñaõ xong.

1. Keá noùi nguyeân do trò hoaëc, chòu quaû baùo ñoàng vaø khaùc. Hoûi: Nhö Lai taïng ñaõ ñuû taát caû phaùp theá gian vaø xuaát theá gian, taùnh haït gioáng vaø taùnh quaû baùo. Neáu chuùng sinh tu ñaïo ñoái trò huaân taùnh haït gioáng ñoái trò aáy khi töøng phaàn thaønh ñoái trò haït gioáng söï duïng, vì sao tröôùc noù coù hoaëc nhieãm haït gioáng söï töùc töøng phaàn dieät. Töùc naêng trò, sôû trò haït gioáng ñeàu nöông vaøo taùnh maø khôûi, töùc chaúng theå moät thaønh, moät hoaïi. Ñaùp: Phaùp sôû trò cuûa phaùp giôùi phaùp nhó bò naêng trò dieät. Hoûi: Söï sôû trò ñaõ bò söï naêng trò dieät thì taùnh sôû trò coù bò taùnh naêng trò dieät maát chaêng? Ñaùp: Khoâng phaûi nhö theá, nhö treân ñaõ noùi Söï phaùp coù thaønh coù baïi, cho neân nghóa taùnh ñaây sinh thì kia dieät töø voâ thæ ñeàu ñuû, laïi theå dung khoâng hai, cho neân chaúng theå moät dieät moät coøn. Vì theá chuùng sinh tröôùc khi chöa tu ñaïo trò ñeàu coù taùnh naêng trò vaø sôû trò. Chæ coù taùnh sôû trò phaùp nhieãm nöông huaân khôûi duïng coøn taùnh naêng trò thì phaùp tònh chöa coù söùc huaân, cho neân khoâng coù duïng. Neáu tu ñaïo trò roài thì cuõng ñeàu coù taùnh naêng trò, sôû trò. Chæ coù taùnh naêng trò nöông söùc huaân neân töøng phaàn khôûi. ÔÛ tònh duïng taùnh sôû trò khoâng ñöôïc söùc huaân bò ñoái trò, cho neân nhieãm duïng töøng phaàn toån giaûm. Theá neân kinh noùi chæ trò beänh maø khoâng coù caùch phaùp, phaùp laø phaùp giôùi phaùp nhó töùc laø taùnh naêng trò sôû trò, beänh laø söï sôû trò. Hoûi: naêng trò sôû trò coù theå nhö theá, ngöôøi chöa tu ñoái trò, töùc töø voâ thæ ñeán nay coù ñuû taát caû haït gioáng nghieäp cuõ, trong haït gioáng naøy coù ñuû nghieäp saùu ñöôøng. Laïi moãi chuùng sinh ñeàu voán coù taùnh quaû baùo saùu ñöôøng, sao chaúng nöông haït gioáng saùu ñöôøng voâ thæ ñoù, khieán moät chuùng sinh ñoàng thôøi chòu thaân saùu ñöôøng? Ñaùp: Chaúng ñöôïc. Vì sao? Vì phaùp giôùi phaùp nhó, neân chæ coù theå coù ñuû haït gioáng voâ thæ saùu ñöôøng ôû trong

taâm, tuøy haït gioáng moät ñöôøng maø chia ra caùc coõi rieâng. Tröôùc chòu quaû baùo laø tuøy trong moät baùo chaúng ngaïi töï xen laãn chòu söï khoå vui, chaúng ñöôïc khieán cho moät chuùng sinh ñoàng thôøi chòu thaân saùu ñöôøng. Sau naøy neáu khi laøm duïng töï taïi cuûa Boà-taùt vì bi nguyeän löïc neân coù theå duøng haït gioáng nghieäp cuõ aáy maø moät luùc trong saùu ñöôøng thoï voâ löôïng thaân ñeå giaùo hoùa chuùng sinh. Hoûi: y cöù vaøo moät chuùng sinh töùc moät taâm laøm theå, trong taâm theå thaät ñuû taùnh quaû baùo saùu ñöôøng, laïi haït gioáng voâ thæ saùu ñöôøng maø chaúng ñöôïc khieán moät chuùng sinh trong cuøng luùc chòu ñuû quaû baùo saùu ñöôøng, taát caû chö Phaät taát caû chuùng sinh cuõng ñoàng laáy moät taâm laøm theå. Tuy ñeàu töï coù taùnh quaû baùo saùu ñöôøng vaø haït gioáng saùu ñöôøng. Taát caû phaøm Thaùnh thöù lôùp tröôùc sau cuõng phaûi thoï baùo, chaúng phaûi trong moät luùc maø coù nhieàu phaøm Thaùnh? Ñaùp: Vì chaúng do moät taâm laøm theå cho neân chaúng ñöôïc thoï baùo nhieàu thaân, ngay cuõng chaúng do laáy moät taâm laøm theå neân caàn phaûi moät luùc thoï baùo nhieàu thaân, chæ phaùp giôùi phaùp nhó. Neáu y cöù chung vaøo taát caû phaøm Thaùnh. Thì tuy ñoàng moät taâm laøm theå nhöng chaúng ngaïi moät luùc coù ñuû taát caû phaøm Thaùnh. Neáu y cöù rieâng vaøo moät chuùng sinh, tuy cuõng moät taâm laøm theå töùc chaúng ñöôïc moät luùc thoï coù baùo saùu ñöôøng. Neáu trong Nhö Lai taïng chæ coù phaùp tröôùc sau thoï baùo maø chaúng coù phaùp cuøng luùc thoï baùo, thì laøm sao goïi laø Phaùp giôùi phaùp moân ñuû taát caû phaùp. Hoûi: ÔÛ treân noùi y cöù vaøo moät chuùng sinh töùc laø laáy moät taâm laøm theå, taâm theå tuy ñuû hai taùnh nhieãm tònh maø khi tònh söï khôûi thì coù theå tröø nhieãm söï, taát caû chö Phaät, taát caû chuùng sinh ñaõ ñoàng laáy moät taâm laøm theå, cuõng phaûi do Phaät laø tònh söï, cho neân coù khaû naêng trò tröø caùc nhieãm söï chuùng sinh. Neáu theá thì taát caû chuùng sinh töï nhieân thaønh Phaät, töùc chaúng caàn phaûi töï tu nhaân haïnh. Ñaùp: Chaúng do duøng moät taâm laøm theå neân nhieãm söï hai thöù tröø nhau, cuõng chaúng do duøng moät taâm laøm theå neânhai phaùp tònh nhieãm chaúng ñöôïc tröø nhau. Cuõng chaúng do laøm theå taâm rieâng, hai söï phaøm Thaùnh chaúng ñöôïc tröø nhau. Chæ phaùp giôùi phaùp nhó. Taát caû phaøm Thaùnh tuy ñoàng moät taâm laøm theå maø chaúng dieät nhau. Neáu y cöù rieâng vaøo moät chuùng sinh, tuy cuõng moät taâm laøm theå, töùc hai söï nhieãm tònh tröø nhau. Nhö Lai taïng chæ coù phaùp nhieãm tònh tröø nhau maø khoâng coù phaùp nhieãm tònh chaúng tröø nhau. Sao goïi laø phaùp giôùi phaùp nhó ñuû taát caû phaùp? Hoûi: Vöøa roài hai laàn ñeàu noùi phaùp giôùi phaùp nhó, thaät raát khoù tin. Nhö yù toâi hieåu laø baûo moãi phaøm Thaùnh ñeàu töï coù tònh taâm rieâng laøm theå, vì sao?. Vì ñeàu moät taâm laøm theå, chaúng ñöôïc trong moät taâm maø hieän nhieàu thaân. Do ñoù moãi phaøm Thaùnh chaúng thoï ñuû voâ löôïng thaân. Laïi, moãi chuùng sinh ñeàu nöông taâm khôûi duïng, cho neân chaúng ngaïi ñoàng thôøi, coù nhieàu phaøm Thaùnh nghóa

naøy raát tieân. Laïi moãi chuùng sinh ñeàu duøng taâm rieâng laøm theå neân trong moãi taâm chaúng dung hai phaùp nhieãm tònh. Cho neân phaùp naêng trò khi huaân taâm thì hoaëc töï mình dieät hoaëc vì coù taâm khaùc vôùi ngöôøi, neân chaúng ngaïi hoaëc cuûa ngöôøi chaúng dieät. Nghóa naøy cuõng tieän, vì sao phaûi cay ñaéng chaéc thaønh, taát caû phaøm Thaùnh ñoàng moät taâm? Ñaùp: Ngöôøi ngu, neáu taát caû phaøm Thaùnh chaúng ñoàng moät chaân taâm laøm theå, thì seõ khoâng coù töôùng chung bình ñaúng Phaùp thaân. Cho neân kinh phaùp: Do thaân coäng töôùng (töôùng chung) cho neân taát caû chö Phaät roát raùo chaúng thaønh Phaät. OÂng noùi moãi phaøm Thaùnh ñeàu coù taâm rieâng laøm theå cho neân ñoái vôùi moät taâm chaúng ñöôïc hieän ñuû nhieàu thaân. Cho neân, moät chuùng sinh chaúng chòu ñuû voâ löôïng thaân. Nhö trong kinh Phaùp Hoa noùi voâ löôïng phaân thaân cuûa Thích-ca ñeàu hieän ôû ñôøi. Cuõng chaúng ñöôïc duøng moät Phaùp thaân laøm theå, neáu taát caû Thích-ca ñoù chæ duøng moät taâm laøm Phaùp thaân thì oâng vì sao oâng noùi moät taâm chaúng ñöôïc hieän ñuû nhieàu thaân? Neáu moät taâm hieän ñöôïc nhieàu thaân, thì vì sao yù oâng muoán moãi phaøm Thaùnh ñeàu coù moät taâm rieâng laøm theå, cho neân môùi ñöôïc ñoàng thôøi coù phaøm Thaùnh ö? Laïi kinh noùi: Taát caû thaân chö Phaät chæ laø moät Phaùp thaân, neáu Phaùp thaân caùc chuùng sinh chaúng ngöôïc doøng taän nguoàn thìñoù laø Phaùp thaân Phaät. Coù theå noùi taát caû chuùng sinh khi ôû trong phaøm thì coù Phaùp thaân rieâng, Phaùp thaân chuùng sinh laø Phaùp thaân chö Phaät, Phaùp thaân chö Phaät chæ laø moät thì vì sao moãi phaøm Thaùnh ñeàu coù chaân taâm rieâng laøm Phaùp thaân. Laïi ñoàng töû Thieän Taøi töï thaáy khaép möôøi phöông tröôùc Phaät ñeàu coù thaân mình, khi aáy ñaâu coù nhieàu taâm laøm theå ö? Laïi moät ngöôøi trong moäng cuøng luùc thaáy voâ soá ngöôøi haù coù theå coù voâ soá taâm cuûa mình caùc ngöôøi trong moäng cuûa mình laøm theå ö? Laïi Boà-taùt duøng löïc duïng cuûa Bi nguyeän, cho neân khi nghieäp thoï sinh thì moät nieäm chòu ñuû voâ löôïng thaân, ñaâu coù nhieàu tònh taâm laøm theå. Laïi nhö oâng noùi moãi phaøm Thaùnh ñeàu duøng moät taâm laøm theå, thì trong moät taâm chaúng ñöôïc chöùa hai phaùp nhieáp taâm. Cho neân khi phaùp naêng trò huaân taâm thì cuûa mình hoaëc dieät, vì khaùc vôùi taâm cuûa ngöôøi khaùc cho neân chaúng ngaïi hoaëc ngöôøi khaùc khoâng dieät. Nghóa naøy raát tieän vì khi moät ngöôøi môùi tu trò ñaïo, thì taâm ngöôøi naøy hoaëc ñeàu phaûi dieät heát nhieãm. Vì sao? Vì trong moät taâm chaúng chöùa hai phaùp nhieãm tònh. Neáu ngöôøi naøy phaùp tònh huaân taâm, khi trong taâm coù tònh phaùp maø vaãn coù phaùp nhieãm, thì ngöôøi naøy phaûi coù hai taâm. Vì sao? Vì ngöôøi ta khaùc taâm. Khi ta tu trí thì hoaëc cuûa ngöôøi chaúng dieät. Nay ta tu trí maø hoaëc cuûa mình cuõng chöa dieät, thì nhaát ñònh phaûi coù hai taâm. Neáu ngöôøi naøy chæ coù moät taâm maø coù ñuû hai phaùp nhieãm tònh, thì vì sao oâng laïi noùi vì trong moät taâm chaúng

chöùa hai phaùp nhieãm tònh, hieåu tònh sinh thì nhieãm dieät. Cho neân caùc Ñaïi Boà-taùt giöõ hoaëc phieàn naõo luoân ôû trong taâm, laïi tu phöôùc trí tònh phaùp taâm maø chaúng nhau. Laïi hoaëc phieàn naõo vaø trí ñoái trò ñoàng thôøi maø chaúng ngaïi nhau. Vì sao trong moät taâm laïi chaúng ñöôïc chöùa hai phaùp nhieãm tònh? Vì nghóa ñoù, neân Nhö Lai Taïng cuøng luùc chöùa ñuû taát caû phaøm Thaùnh maø khoâng ngaïi gì. Hoûi: Ñaõ daãn lyù nhö theá ñöôïc duøng moät taâm laøm theå, chaúng ngaïi moät luùc coù nhieàu phaøm Thaùnh, vì sao moät chuùng sinh chaúng thoï ñuû baùo saùu. Laïi ngöôøi tu haønh trong moät taâm ñeàu coù chuûng töû giaûi hoaëc chaúng ngaïi nhau, thì coù lyù naøo ñöôïc duøng trí döùt hoaëc ö? Ñaùp: Ngöôøi ngu, nhö treân ñaõ noùi: Phaùp giôùi phaùp nhó trong moät taâm ñeàu coù ñuû taát caû phaøm Thaùnh. Phaùp giôùi phaùp nhó moãi phaøm Thaùnh ñeàu tröôùc sau tuøy haït gioáng cuûa mình maø göôïng chòu baùo, chaúng ñöôïc moät ngöôøi maø chòu ñuû thaân saùu ñöôøng. Phaùp giôùi phaùp nhó, trong moät taâm cuøng luùc coù ñuû phaøm Thaùnh maø chaúng tröø dieät nhau. Phaùp giôùi phaùp nhó, taát caû phaøm Thaùnh tuy ñoàng moät taâm, maø chaúng ngaïi moãi phaøm Thaùnh ñeàu töï tu trí töï ñoaïn cuûa mình, phaùp giôùi phaùp nhó. Trí tueä phaàn khôûi coù khaû naêng döùt hoaëc töøng phaàn, trí tueä ñaày ñuû thì tröø heát hoaëc, chaúng vì trong moät taâm chaúng chöùa nhieãm tònh neân hoaëc. Phaùp giôùi phaùp nhó, khi hoaëc chöa heát thì giaûi hoaëc ñoàng theå chaúng do coù taâm rieâng cho neân cuøng coù giaûi hoaëc. Vì theá, chæ bieát chaân taâm hay laøm theå cho taát caû phaøm Thaùnh. Taâm theå ñuû taát caû phaùp taùnh. Nhö theá töùc thôøi söï theá gian xuaát theá gian lieàn ñöôïc thaønh laäp, ñeàu do taâm taùnh coù lyù naøy, neáu khoâng coù lyù naøy thì chaúng theå thaønh. Nhö ngoaïi ñaïo tu haønh chaúng ñöôïc giaûi thoaùt laø do chaúng töông öng vôùi lyù taâm taùnh giaûi thoaùt, phaùp giôùi phaùp nhó haïnh töông öng taâm taùnh thì laøm ñöôïc thaønh haïnh. Neáu chaúng cuøng taâm taùnh töông öng thì choã laøm khoâng thaønh töïu. Ñaây laø noùi nguyeân do trò hoaëc thoï baùo khaùc nhau thöù naêm ñaõ xong.

1. Keá noùi thöùc coäng töôùng vaø baát coäng töôùng. Hoûi taát caû phaøm

Thaùnh chæ duøng moät taâm laøm theå, sao coù ngöôøi thaáy töôùng, coù ngöôøi chaúng thaáy töôùng, coù ngöôøi ñoàng thoï duïng, coù ngöôøi chaúng ñoàng thoï duïng? Ñaùp: Noùi taát caû phaøm Thaùnh chæ duøng moät taâm laøm theå, thì taâm naøy noùi theo töôùng thì coù hai thöù: Moät laø taâm chaân nhö bình ñaúng naøy laøm theå, töùc laø taát caû phaøm Thaùnh bình ñaúng coäng töôùng Phaùp thaân; hai laø thöùc A-laïi-da naøy laïi coù hai: Moät laø thanh tònh phaàn y tha taùnh, cuõng goïi laø thanh tònh hoøa hôïp thöùc, töùc laø theå cuûa taát caû baäc Thaùnh; hai laø nhieãm tröôùc phaàn y tha taùnh, cuõng goïi laø nhieãm tröôïc hoøa hôïp thöùc, töùc laø theå cuûa taát caû chuùng sinh. Hai thöù taùnh y tha naøy tuy coù duïng rieâng, nhöng theå duïng moät vò, chæ laø moät taâm chaân nhö bình ñaúng, vì hai thöùc

taùnh y tha naøy theå ñoàng khoâng hai. Trong ñoù, töùc hôïp coù hai vieäc rieâng: Moät laø thöùc coäng töôùng; hai laø thöùc baát coäng töôùng. Vì sao? Vì trong theå chaân nhö coù caû taùnh thöùc coäng töôùng vaø taùnh thöùc baát coäng töôùng, vì taát caû phaøm Thaùnh taïo nghieäp ñoàng huaân vôùi taùnh coäng töôùng naøy, lieàn thaønh thöùc coäng töôùng. Neáu moãi phaøm Thaùnh taïo nghieäp rieâng thì huaân vôùi taùnh thöùc Baát coäng naøy, lieàn thaønh thöùc Baát coäng töôùng. Vì sao? Vì ngoøai caùc phaùp naêm traàn, khí theá giôùi thì, taát caû phaøm Thaùnh ñoàng thoï duïng laø töôùng cuûa coäng töôùng thöùc. Nhö taát caû chuùng sinh ñoàng tu nghieäp Voâ Löôïng Thoï thì ñeàu huaân ôû chaân taâm taùnh coäng töôùng, taùnh nöông huaân khôûi maø hieån hieän tònh ñoä, cho neân ñöôïc phaøm Thaùnh ñoàng thoï duïng. Nhö Tònh ñoä do coäng nghieäp maø thaønh. Ngoaøi ra caùc coõi taïp ueá, v.v… cuõng gioáng nhö theá. Nhöng ñoä ñoàng duïng naøy chæ laø töôùng cuûa taâm, cho neân noùi laø thöùc coäng töôùng. Laïi ñoä ñoàng duïng naøy tuy laø nghieäp chung cuûa taát caû phaøm Thaùnh ñoàng khôûi, maø chaúng ngaïi moãi chuùng sinh, moãi baäc Thaùnh moät thaân taïo nghieäp coù tö6 theå rieâng chieâu caûm coõi naøy. Cho neân voâ löôïng chuùng sinh thaùc sinh choã khaùc chaúng boû coõi naøy thöôøng coøn chaúng thieáu. Laïi tuy moãi phaøm Thaùnh ñeàu coù nghieäp caûm rieâng coõi naøy maø chaúng ngaïi nhau chæ laø moät coõi. Theá neân voâ löôïng chuùng sinh môùi sinh maø töôùng coõi cuõ vaãn khoâng theâm, chæ tröø luùc aáy taát caû chuùng sinh ñoàng nghieäp chuyeån sang coõi cao quyù hôn thì lieàn ñoåi khaùc, ñoàng nghieäp chuyeån sang coõi xaáu thì cuõng ñoåi khaùc. Neáu chaúng nhö theá thì moät coõi thöôøng nhaát ñònh. Noùi töôùng baát coäng, nghóa laø moãi thaân phaøm Thaùnh ñeàu coù quaû baùo rieâng, vì moãi phaøm Thaùnh taïo nghieäp chaúng ñoàng huaân ôû chaân taâm taùnh baát coäng, nöông huaân khôûi maø hieån hieän quaû baùo rieâng, moãi moãi ñeàu chaúng ñoàng, mình ngöôøi hai khaùc. Nhöng quaû baùo chaúng ñoàng naøy chæ laø töôùng cuûa taâm neân noùi laø thöùc baát coäng töôùng. Trong coäng töôùng laïi coù nghóa thöùc baát coäng, nghóa laø nhö ngaï quæ vaø ngöôøi ñoàng taïo coäng nghieäp cho neân ñöôïc quaû baùo khí theá gian vaø töø xa thaáy soâng Haèng, töùc laø coäng töôùng. Laïi vì hoï coù nghieäp rieâng raát naëng laøm chöôùng, neân ñeán beân soâng thì trong (chung) coù (chaúng chung). Laïi y cöù vaøo ñoàng loaïi thì chuùng ñoàng taïo nghieäp ngaï quæ, neân ñoàng ôû beân soâng maø chaúng ñöôïc nöôùc uoáng, laïi laø nghóa coäng töôùng, trong ñoù thaáy chaúng ñoàng, hoaëc thaáy nöôùc chaûy, hoaëc thaáy khoâ caïn, hoaëc thaáy maùu muû, v.v… voâ löôïng khaùc nhau, laïi trong coäng coù baát coäng. Neáu khi hieån hieän nhö theá tuøy coù ñoàng thaáy ñoàng duïng thì goïi laø thöùc coäng töôùng, chaúng ñoàng thaáy nghe, chaúng ñoàng thoï duïng laø thöùc baát coäng töôùng, tuøy nghóa maø phaân bieät. Taát caû chuùng sinh ñeàu nhö theá phaûi bieát. Trong töôùng baát coäng laïi coù nghóa coäng. Nghóa laø quyeán thuoäc

SOÁ 1924 - ÑAÏI THÖØA CHÆ QUAÙN PHAÙP MOÂN, Quyeån 2 487

tri thöùc. Cho ñeán khi ñoaùi hoaøi ñeán ngöôøi ñoàng choã, ñoàng tieáng noùi, ñoàng hieåu bieát, hoaëc môùi thaáy nhau maø cho laø oaùn, laø thaân, hoaëc cuøng ngöôøi bieát nhau hay chaúng bieát nhau. Cho ñeán suùc sinh, trôøi, ngöôøi cuøng thaáy bieát nhau, ñeàu laø do ôû quaù khöù taïo nghieäp thaáy bieát nhau maø huaân vaøo taâm taùnh coäng töôùng. Cho neân taâm duyeân vôùi naêng löïc huaân taäp maø hieån hieän, nhö vieäc thaáy bieát nhau töùc laø nghóa coäng töôùng trong baát coäng töôùng. Hoaëc coù ta thaáy bieát noù maø noù chaúng thaáy bieát ta, töùc laø ôû ta thì (chung), ôû noù thì (chaúng chung). Nhö theá tuøy nghóa phaân bieät seõ bieát. Laïi nhö thaân moät ngöôøi töùc laø thöùc baát coäng töôùng, laïi laø taùm muoân hoä truøng (oå vi truøng) nöông nhôø. Töùc moät thaân naøy laïi cuøng vôùi truøng aáy laø thöùc coäng töôùng, cuõng laø nghóa töôùng chung trong chaúng chung, vì coù lyù coäng töôùng vaø baát coäng töôùng naøy, neân taát caû phaøm Thaùnh tuy ñoàng moät taâm laøm theå maø coù thaáy nhau, chaúng thaáy nhau, ñoàng thoï duïng vaø chaúng ñoàng thoï duïng. Cho neân Linh Sôn thöôøng saùng maø thaáy röøng caây cuõng saùng, thaân vaøng tröôïng saùu laïi thaáy caùc saéc tro ñaát. Coõi maàu Lieân Hoa laïi baûo laø goø haàm, ñaát baùu trang nghieâm noùi laø ngoùi ñaù, caùc vieäc nhö theá ñeàu do coäng vaø baát coäng gaây ra. Ñaây laø noùi trong baát khoâng Nhö Lai taïng nghóa theå moät khaùc saùu thöù khaùc nhau ñaõ xong. Töø treân noùi chung y chæ choã naøo trong chæ quaùn y chæ ñaõ xong.