TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 35**

Phaøm, noùi phaùp moân ñaây laø thuyeát khoâng ñaàu cuoái, chaúng ñònh phöông sôû, cuõng khoâng thôøi phaân, vì thôøi cuûa khoâng thôøi, lyù khoâng giaùn ñoaïn, xöù cuûa khoâng xöù, noùi khaép möôøi phöông. Taát caû Phaät phaùp ñoù ñeàu ôû theá giôùi voâ taän, thöôøng chuyeån phaùp luaân voâ taän nhö vaäy, khieán caùc chuùng sinh trôû veà laïi nguoàn coäi, taän cuøng ngaèn meù ôû töông lai khoâng coù döøng nghæ. Trong Hoa Nghieâm Sôù noùi: “Phaøm, taâm môû chí ñaïo thì hoån moät xöa nay. Phaùp giôùi khoâng sinh, voán maát thôøi phaân”. Neân trong kinh coù keä tuïng raèng:

*“Chö Phaät ñaéc Boà-ñeà Thaät chaúng tính ôû ngaøy”.*

Laïi noùi: Phaùp moân Vieân giaùo ñaây do hôïp duyeân vaøo thaät, theå ñoù coù hai: Moät laø do goác gaàn ngoïn, vì caùc Thaùnh giaùo ñeàu töø chaân maø löu xuaát, chaúng phaûi vôùi chaân; Hai laø, hôïp töôùng hieån baøy taùnh, nghóa laø taát caû giaùo phaùp sai bieät kia ñeàu töø duyeân khoâng taùnh töùc laø chaân nhö, cho neân töôùng hö voán heát, chaân taùnh voán hieän. Nhö Lai giaûng noùi ñeàu thuaän ôû nhö, neân trong kinh Kim Cang Tam-muoäi noùi: “Nhö ñieàu ta noùi, nghóa ngöõ chaúng phaûi vaên, ñieàu chuùng sinh noùi, vaên ngöõ chaúng phaûi nghóa”. Laïi nöõa, lyù söï voâ ngaïi theå, nghóa laø taát caû caùc phaùp, tuy toaøn theå töùc chaân, chaúng ngaïi möôøi hai phaàn v.v... Söï töôùng roõ raøng hieån hieän, tuy chaân nhö toaøn theå laø taát caû, chaúng ngaïi moät vò trong laéng bình ñaúng. Phaøm, moät thöøa ba thöøa, moät taùnh naêm taùnh, caên cöù cô thì ba, noùi veà phaùp thì moät. Môùi huaân thì naêm, voán coù khoâng hai. Neáu nhaäp lyù caû hai ñeàu phuûi boû, thì moät ba caû hai ñeàu maát. Neáu noùi veà hoùa nghi cuûa Phaät thì naêng ba naêng moät, cho neân tranh chaáp phaûi quaáy ñaït khoâng phaûi traùi. Ñaïi Taäp naêm boä tuy khaùc maø chaúng lìa Baûn nguyeân phaùp giôùi. Nieát-baøn moãi noùi thaân nhaân Phaät chaáp nhaän khoâng gì chaúng phaûi chaùnh thuyeát. Cô cuûa Toâng Kính ñaây goàm thuoäc Vieân giaùo thì vieân caên sôû ñoái, ñaïi tieåu ñeàu bao haøm. Neân caùc baäc Tieân ñöùc noùi: “bieán giaùo roäng saâu bao haøm khoâng ngoaøi, saéc khoâng ngôøi aùnh ñöùc duïng lôùp lôùp. Noùi roäng ñoù laø goàm

thaâu naêm giaùo cho ñeán trôøi ngöôøi, khoâng gì chaúng bao truøm, môùi hieån baøy saâu roäng. Ñoù gioáng nhö traêm soâng chaúng nhieáp goàm lôùn. Bieån lôùn haún goàm traêm soâng, tuy goàm traêm soâng ñoàng moät vò maën, neân tuøy moät gioït choùng khaùc traêm soâng. Boán giaùo tröôùc chaúng goàm ôû vieân, nhöng vieân haún goàm caû boán, tuy goàm ôû boán maø vieân xuyeân suoát ñoù. Neân möôøi thieän naêm giôùi cuõng goàm thuoäc Vieân giaùo. Nay y töïa Toâng Kính, neáu noùi veà giaùo chæ y töïa Nhaát taâm maø noùi thì giaùo naøo chaúng phaûi laø taâm, taâm naøo chaúng phaûi laø giaùo, caùc kinh bieän giaûi thoâng ñeàu laáy nhaát taâm chaân phaùp giôùi laøm theå, Ñöùc Nhö Lai giaûng noùi möôøi hai boä loaïi phaàn giaùo ñích xaùc laø löu xuaát töø trong taâm ñaïi bi. Taâm ñaïi bi töø haäu ñaéc trí, haäu ñaéc trí töø caên baûn trí, caên baûn trí töø phaùp giôùi thanh tònh löu xuaát, töùc laø Baûn nguyeân, laïi khoâng töø ñaâu nöõa. Khoâng coù phaùp naøo lìa nôi phaùp giôùi maø coù. Trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng raèng:

*“Chöa töøng coù moät phaùp Ñöôïc lìa nôi phaùp taùnh”.*

Töùc laø goác meâ ngoä cuûa taát caû chuùng sinh, neáu chaúng meâ ñoù töùc khoâng thaønh meâ, vì khoâng ñieân ñaûo chaáp tröôùc luaân hoài sinh töû vaäy. Neáu chaúng ngoä ñoù töùc khoâng thaønh ngoä, vì khoâng nhö phaùp tu haønh chöùng quaû cuøng cöïc vaäy. Do ñoù, chaân nhö nhaát taâm laø meâ ngoä y töïa. Phaøm goác cuûa laäp giaùo khoâng vöôït ngoaøi yù lôøi, vì yù phaân tích so löôøng töø lôøi môû baøy. Neân Ñaïi sö Khuy Cô noùi: “Chí lyù laéng tòch, luaän cuûa phaûi quaáy döùt lôøi, Baùt-nhaõ cao saâu, tình cuûa moät khaùc tuyeät löï”. Döùt tình löï neân chaúng phaûi thöùc chaúng phaûi taâm, tuyeät ngoân luaän neânchaúng phaûi tieáng chaúng phaûi noùi. Phaùp chaúng phaûi tieáng noùi, noùi khaép traàn sa. Lyù khoâng thöùc taâm, taâm goàm phaùp giôùi, taâm goàm phaùp giôùi ñoù môùi laø chaúng phaûi taâm laøm taâm. Noùi khaép traàn sau ñoù cuõng laø khoâng noùi laøm noùi, chaúng phaûi taâm laøm taâm, taâm môû hai thöù, khoâng noùi laøm noùi, noùi môùi hai moân. Taâm môû hai thöù: Moät laø taâm sinh dieät moân, hai laø taâm chaân nhö moân. Giaûi thích: Sinh dieät moân laø chæ nhö ba coõi tuaàn hoaøn ñoù ñeàu laø voïng thöùc, boán loaøi khaép choán ñeàu laø hoaëc taâm, vinh nhuïc nhanh choùng thí nhö ñaù chôùp saùng, xöa nay vuùt qua tôï nhö ñaùnh caàu. Ñoù laø sinh dieät moân vaäy, giaûi thích chaân nhö moân laø chæ nhö thöùc Ma-la thanh tònh, laéng nhö thaùi hö, minh chaâu Phaät taùnh aùnh ngôøi ñoàng traêng saùng, aån hieån tuy khaùc nhöng trong da coøn saùng, nhieãm tònh duyeân phaân maø phaùp thaân laéng döøng. Ñoù laø chaân nhö moân vaäy. Noùi môùi hai moân laø: Moät töùc haøng ñaïi cô thoï phaùp thì giaùo noùi maõn thöøa; Hai, töùc tieåu Thaùnh nghe nghó thì taïng môû baùn töï, Hoøa thöôïng Thaàn Khaûi noùi: “Giaùo khôûi nguyeân do laø moät ñôøi Nhö Lai giaûng noùi phaùp, muoán khieán chuùng sinh ngoä roõ thaáy bieát

cuûa Phaät. Thaáy bieát cuûa Phaät ñoù laø chaân taâm bình ñaúng, caùc phaùp khoâng hai, phaùp khoâng hai töùc laø thaät taùnh. Theå cuûa thaät taùnh lìa coù lìa khoâng chaúng sinh chaúng dieät, lyù töï luoân chaân, chaúng do quaùn trí hieån hieän, ñaïo thöôøng hieån baøy thaät khoâng ngaên chöôùng, chaân taâm bình ñaúng laø nhö toâng Phaùp töôùng noùi chaân töùc laø trí, ñem trí chöùng chaân, ba thöøa khoâng rieâng bieät, töùc laø taâm cuûa chaân gia y töïa Chuû thích vaäy. Nhö toâng Phaùp taùnh noùi chaân töùc laø taâm, theå ñoàng danh khaùc, chaân taâm töùc bình ñaúng laø trì thích vaäy. Neân trong kinh noùi: “Neâ-Hoaøn chaân phaùp baûo, chuùng sinh töø caùc thöù moân vaøo”. Caùc thöù moân laø naêng thoâng sôû thoâng chæ moät ñöôøng. Laïi noùi: kinh noùi moân chaúng ñoàng, hoaëc vaên töï laøm moân, trong kinh Ñaïi Phaåm noùi roõ boán möôi hai töï moân, hoaëc Quaùn haïnh laøm moân, trong Thích Luaän noùi roõ Boà-taùt tu ba Tam-muoäi, duyeân thaät töôùng caùc phaùp aáy vaäy. Hoaëc trí tueä laøm moân, trong kinh Phaùp Hoa noùi: Moân trí tueä ñoù khoù hieåu vaøo aáy vaäy. Hoaëc lyù laøm moân, trong kinh Ñaïi Phaåm noùi roõ phaùp voâ sinh khoâng laïi khoâng ñi töùc laø Phaät vaäy. Caùc moân y töïa giaùo moân thoâng quaùn, y töïa quaùn moân thoâng trí, v.v... ñeàu y töïa ôû lyù. Naêng y laø moân, sôû y laø ñaéc chaúng phaûi moân. Tuy khoâng sôû thoâng, maø roát raùo thoâng khaép laø dieäu moân vaäy, thì moân cuûa caùc dieäu laø sôû y cuûa moät chaân taâm vaäy. Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Thí nhö maët nhaät xuaát hieän tröôùc tieân soi chieáu noùi nuùi cao”. Maët nhaät thí duï nhö Phaät, aùnh saùng thí nhö noùi giaùo. Maët nhaät töùc laø töø voâ duyeân, chaúng phaûi xuaát maø xuaát, tuøy choã goõ cuûa caùc cô, chaúng phaûi chieáu maø chieáu, noùi Hoa Nghieâm nhö nuùi cao, noùi Phöông Ñaúng nhö giôø aên, noùi Baùt-nhaõ nhö trong khu, noùi Phaùp Hoa nhö trong chaùnh, noùi Nieát-baøn nhö ñaát baèng, neáu Boà-taùt Ñaïi nhaân nhôø ñöôïc aùnh saùng Baùt-nhaõ, duïng cuûa caùc phaùp. Haïng ngöôøi Nhò thöøa ñaõ khoâng duïng ñoù. Thí nhö treû con vöøa sinh baûy ngaøy neáu thaáy aùnh maët nhaät khieán maét maát saùng, vì voâ minh hoaøn toaøn laøm maát taát caû trí saùng vaäy. Haøng ngoaïi ñaïo môø toái chöùng thí nhö ñi ñeâm vì chöa thöøa tieáp soi chieáu cuûa chaùnh giaùo vaäy. Haøng Boà-taùt lôïi tha thí nhö giöõ ngaøy laøm vieäc, thi coâng chuyeån laøm, nhöng ñaát baèng nuùi cao ñeàu thöøa nhaän maët nhaät soi chieáu. Haøng caên nhoû khí lôùn ñeàu nhaän aùnh saùng cuûa giaùo. Noùi veà naêng chieáu thì khoâng caïn saâu, ñoái vôùi sôû chieáu thì töï phaân tröôùc sau, nhö xe lôùn v.v... tuoâng moät traän möa röôùi khaép, ñaïo tuyeät thuûy chung, lyù khoâng khaép rieâng. Neáu ñöôïc aùnh saùng cuûa moät thöøa Toâng Kính, Ñaïi tueä bình ñaúng, töï tha ñeàu lôïi, laïi khoâng sai bieät, neân trong kinh Ñaïi Nieát- baøn noùi: “Thí nhö coù ngöôøi duøng thuoác ñoäc môùi boâi xoa vaøo troáng lôùn, ôû giöõa chuùng ñoâng ñaùnh phaùt ra tieáng. Tuy khoâng taâm muoán nghe, neáu ngöôøi coù nghe xa gaàn ñeàu cheát, chæ tröø moät ngöôøi chaúng bò cheát ngang,

ñoù laø Nhaát-xieån-ñeà. Vöøa môùi nghe töùc lieàn phaù voâ minh hoaëc goïi laø cheát gaàn, nghe maø chöa lieàn lôïi ích, laøm nhaân cho ñôøi sau, goïi laø cheát xa”. Trong luaän Chæ Quaùn giaûi thích: “Taâm taùnh chaùnh nhaân cuûa taát caû chuùng sinh thí duï nhö söõa, nghe phaùp Lieãu nhaân goïi laø gaëp ñoäc, chaùnh nhaân chaúng ñoaïn, nhö boán vi trong söõa, naêm vò tuy bieán boán vi luoân coøn, cho neân ñoäc tuøy theo boán vi, moãi moãi vò gieát ngöôøi. Taâm taùnh chuùng sinh cuõng laïi nhö vaäy, chaùnh nhaân chaúng ñoaïn, ñoäc cuûa Lieãu nhaân, tuøy chaùnh xa thuùc giuïc, nôi nôi ñöôïc phaùt, hoaëc lyù phaùt, giaùo haïnh chöùng phaùt, nhö Bích-chi-phaät lôïi caên, caên thuaàn thuïc, ra ñôøi khoâng coù Phaät, töï nhieân ñöôïc ngoä. Lyù phaùt cuõng vaäy. Ñaõ laâu xa gieo troàng thieän caên, ñôøi nay tuy chaúng nghe Vieân giaùo, ñoäc cuûa Lieãu nhaân maëc tình töï phaùt. Neáu nghe Hoa Nghieâm maët nhaät soi chieáu nuùi cao töùc ñöôïc ngoä, ñoù laø giaùo phaùt, nghe roài tö duy, tö duy töùc ngoä, ñoù laø quaùn haïnh phaùt. Neáu laø ñòa vò saùu caên thanh tònh, tieán phaù voâ minh, ñoù laø töông tôï chöùng phaùt. Neáu thaáy ñaïo bôùt sinh töû cuõng laø chöùng phaùt. Nay y cöù toâng Hoa Nghieâm laäp naêm giaùo, toâng Thieân thai laäp boán giaùo cho ñeán taùm giaùo. Vaû laïi, nhaát taâm Hoa Nghieâm laäp naêm giaùo, noùi veà thöùc maø luaän, töùc: Moät laø, nhö Tieåu thöøa giaùo, chæ coù saùu thöùc Laïi-da, chæ ñöôïc goïi sinh ñoù; Hai laø, Ñaïi thöøa thuûy giaùo chæ ñöôïc nghóa cuûa moät phaàn sinh dieät, vì phaàn lyù ñoù chöa hay theå thoâng, chæ noùi ngöng ñoïng chaúng laøm caùc phaùp; Ba laø, Ñaïi thöøa chung giaùo, ñoái vôùi Laïi-da ñoù ñöôïc lyù söï thoâng theå, chaúng sinh dieät vaø sinh dieät hoøa hôïp, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, vì höùa chaân nhö tuøy duyeân maø laøm caùc phaùp. Vì sôû huaân tònh phaùp vaø naêng huaân nhieãm phaùp cuûa thöùc A-laïi-da moãi moãi sai bieät neân chaúng phaûi moät. Naêng huaân sôû huaân chæ moät taâm laøm khoâng coù sai khaùc neân chaúng phaûi khaùc. ÔÛ Thuûy giaùo noùi veà moân phaùp töôùng sai bieät vaø Chung giaùo noùi veà moân Theå töôùng dung noùi laø Ñeä nhaát chaân taâm vaäy. Nghóa laø Nhö Lai taïng taùnh y cöù ñoù maø coù caùc thuù v.v...; Boán laø, Ñoán giaùo töùc taát caû phaùp chæ moät chaân taâm, töôùng sai bieät heát, lìa ngoân tuyeät löï, chaúng theå noùi vaäy. Vì taát caû töôùng nhieãm tònh heát saïch khoâng coù hai phaùp coù theå theå hoäi, neân chaúng theå noùi, nhö Tònh Danh hieån baøy vaøo moân khoâng hai vaäy; Naêm laø,Vieân giaùo, caên cöù bieån taùnh troøn saùng, phaùp giôùi khôûi neân, chæ taùnh moät phaùp giôùi khôûi taâm töùc ñaày ñuû möôøi ñöùc.

Hoûi: Côù sao nhaát taâm caên cöù caùc giaùo ñöôïc coù nghóa sai bieät nhö

vaäy ö?

Ñaùp: Öôùc veà phaùp thoâng thaâu, do saâu maàu ñoù khôûi neân nhaát taâm ñaày ñuû naêm nghóa moân, tuøy duøng moät haïnh maø nhieáp hoùa chuùng sinh. Moät laø, Tieåu thöøa, laø moân nhieãm nghóa töø danh; Hai laø, Thuûy giaùo laø

moân nhieáp lyù töø söï; Ba laø, chung giaùo, laø moân lyùsöï voâ ngaïi; Boán laø, Ñoán giaùo, laø moân söï heát lyù hieån; Naêm laø Vieân giaùo, laø moân bieån taùnh ñaày ñuû ñöùc. Töôùng naêm nghóa hieån chæ nhaát taâm chuyeån. Trong Bí Maät Nghóa Kyù noùi: “Phaät töû! Haõy kheùo laéng nghe. Thí nhö vaät baùu trong nhaø toái, ngöôøi khoâng bieát ñöôïc, khoâng aùnh ñeøn saùng, neân ñeán ñoù xuùc chaïm, nhaàm cho laø ñoäc cuûa raén, do nhaàm neân khí ñoäc vaøo thaân, thaân ñoù söng thuûng, chòu caùc thöù khoå. Ngöôøi trí thaáy roài lieàn ñem ñeøn saùng soi roïi chæ baøy vaät baùu ñoù, ngöôøi bò noïc ñoäc aáy lieàn thaáy vaät baùu, khí ñoäc trong thaân töùc lieàn tröø laønh. Do ñöôïc vaät baùu ñoù neân bay ñi voâ ngaïi, ngöôøi thaáy cung kính, vôùi caùc aùc, ñeàu ñem taâm töø höôùng ñeán, taâm aùc tieâu dieät, do khoâng oaùn thuø neân ñöôïc khoâng khieáp sôï, khoâng khieáp sôï neân an oån khoaùi laïc. Haønh giaû cuõng vaäy, do khoâng bieát baùu thaät ñöùc ôû trong nhaø phaùp taùnh neân laøm taùm vaïn boán ngaøn traàn lao, do bieát thaân gaàn baïn laønh nghe phaùp neân trôû ngöôïc vôùi dô caáu traàn lao, laøm taùm vaïn boán ngaøn phaùp Ñaïo phaåm, tröø chaáp töï nhieân, laïi bieát nhaân duyeân khoâng, laïi bieát Phaät taùnh thöôøng truï, laïi bieát maát ñöôøng ngoân ngöõ, dieät khoå taâm haønh, laïi khai ngoä phaùp giôùi duyeân khôûi. Do ñoù, taát caû caùc phaùp töø moät ñòa chaúng ñeán moät ñòa, hôïp trong tònh phaùp ñoù, cho neân caùc phieàn naõo vaø vaø caùc tònh taâm chaúng töø phöông khaùc laïi. Moät tay traùo trôû vaäy, ngöôøi trí chaúng phaûi nghi ngôø”. Laïi nöõa, thí duï neâu tröôùc, baùu thaät trong nhaø toái töùc laø hieån baøy phaùp moân thanh tònh, vì ñoái trò nhieãm phaùp. Ñoái trò coù naêm thöù: Moät laø, Tieåu thöøa giaùo, töùc ñoái trò ngoaïi ñaïo chaúng y töïa nhaân duyeân, khôûi chaáp töï nhieân; Hai laø, Sô giaùo, töùc ñoái trò Tieåu thöøa do ôû nhaân duyeân coù chaáp. Treân ñaây ñeàu goïi laø höõu vi duyeân khôûi; Ba laø, Chung giaùo töùc ñoái trò Sô giaùo chaáp taát caû caùc phaùp voâ thöôøng khoå khoâng voâ ngaõ, ñaây goïi laø voâ vi duyeân khôûi. Do chaân nhö tuøy duyeân goïi laø voâ vi duyeân khôûi; Boán laø, Ñoán giaùo, töùc ñoái trò nieäm nieäm laãn loän khôûi coù noùi naêng cuûa Chung giaùo, töùc töï theå duyeân khôûi, cuøng nguoàn taän taùnh moät nieäm chaúng sinh, neân laø töï theå; Naêm laø, Vieân giaùo, töùc laø ñoái trò im laëng, noùi raèng dieät nôi taâm haønh, taát caû quy veà nguoàn tòch cuûa Ñoán giaùo, chaúng theå moät töùc taát caû, taát caû töùc moät, töï taïi v.v... Ñaây laø phaùp giôùi duyeân khôûi. Ñoäng tónh ñaày ñuû neân goïi laø taùnh khôûi, troøn chöùa voâ ngaïi, laáy boû ñeàu heát, töùc ba ñoäc töùc Phaät vaäy. Neáu Tieåu thöøa tuy tuøy khôûi ñoái trò, chæ bieát thöùc thöù saùu, khoâng bieát do taâm coù caùc phaùp vaäy. Noùi taâm töùc laø taùm thöùc taâm vöông. Laïi Tieåu thöøa khoâng bieát taâm thöôøng, laïc, ngaõ, tònh chuû cuûa muoân phaùp vaäy, khoâng theå ñöôïc vaäy, nhö hö khoâng neân khoâng theå trò. Tuy coù phaùp nhö vaäy, vì khoâng bieát sôû nhaõn neân chaúng bieát do taâm coù muoân phaùp vaäy, baát giaùc nguoàn taâm vaäy, chæ

thuû laáy tieåu quaû, ñeàu dieät saéc thuû laáy khoâng. Neáu chaúng dieät saéc thuû laáy khoâng, bieát saéc töùc laø khoâng, töùc ñöôïc vaøo Sô giaùo. Tieáp theo laø ngöôøi Sô giaùo, vôùi caùc thöù lôùp nôi khôûi phaùp nhö treân, ñeàu noùi laø thöùc bieán neân coù, ngoaøi thöùc khoâng coù. Thöùc töùc laø thöùc thöù taùm, caên cöù thöùc taùnh cuõng khoâng theå ñöôïc. Vöøa môùi chöùng taâm ñoù töùc lieàn bieát caùc phaùp nhaân duyeân sinh, duyeân sinh khoâng töï taùnh, tuy chöùng phaùp ñoù, coøn coù Maït-na sinh dieät, neân goïi laø höõu vi, chöùng chaân nhö ngöng nhieân vaäy. Tieáp theo, ngöôøi Chung giaùo noùi taát caû caùc phaùp chaúng vöôït ngoaøi nhaát taâm, nhaát taâm ñoù thí nhö taùnh öôùt cuûa bieån lôùn, y töïa nhaát taâm nôi coù caùc phaùp, thí nhö soùng caû bieån lôùn tuy nhieáp soùng vaøo trong nöôùc maø chaúng dieät gôïn soùng, tuy soùng caû roái ren noåi daäy maø chaúng giaûm nöôùc laéng. Nhö vaäy, tuy goàm muoân caûnh vaøo nhaát taâm maø chaúng giaûm muoân caûnh, tuy muoân caûnh laãn loän khôûi maø chaúng giaûm nhaát taâm. Taïi sao? Nhaát taâm coù neân vaäy, cho neân chaân goàm ngoïn voïng, voïng ñaït nguoàn chaân, taùnh töôùng dung thoâng, goác ngoïn bình ñaúng, tuy töï taùnh khoâng sinh maø chaúng maát nghieäp quaû. Tuy chaúng maát nghieäp quaû töï taùnh khoâng sinh, tuy ñöôïc nhaát taâm maø chaúng ñöôïc voâ taän neân chaúng ñöôïc lôùp lôùp, neân goïi laø moät Thaät ñeá. Töø ñoù trôû veà tröôùc, caùc giaùo y töïa giai vò tieäm thöù, töùc goïi laø Tieäm giaùo. Tieáp theo laø Ñoán giaùo, laø moät nieäm chaúng sinh töùc laø Phaät vaäy. Taïi sao? Taát caû caùc phaùp töø xöa ñeán nay töôùng thöôøng töï vaéng laëng, döôùi töø chuùng sinh treân taän cuøng chö Phaät, taát caû moïi vieäc laøm chaúng moät maûy loâng, taát caû ñeàu nhö moäng, neân thaønh Phaät ñoä sinh do moäng ñoù goàm, chaúng roõ nhieàu trong moät, moät trong nhieàu. Moät töùc nhieàu, nhieàu töùc moät v.v... tieáp theo laø Vieân giaùo noùi roõ laáy möôøi möôøi voâ taän hieån baøy nghóa ñoù, duøng möôøi möôøi lôùp lôùp rieâng hieåu töôùng ñoù, tuøy neâu laøm chuû, muoân phaùp laøm baïn, do chuû chaúng ngaên ngaïi baïn, baïn chaúng phoøng ngaïi chuû, ñeàu cuøng khaép phaùp giôùi.

Hoûi: Nhö treân noùi lôùp lôùp voâ taän, vaäy vaät naøo lôùp lôùp, vaät naøo voâ

taän? Phaùp naøo roäng lôùn, phaùp naøo troøn chöùa? Phaùp naøo bao haøm, phaùp naøo bí maät?

Ñaùp: Taát caû phaøm thaùnh ñoù, taâm töôùng lôùp lôùp, taâm töôùng voâ taän. Taâm ñoù roäng lôùn, taâm ñoù troøn chöùa, taâm ñoù bao haøm, taâm ñoù bí maät. Neáu khoâng nhaát taâm ñoù laø toâng thì giaùo moân khoâng moät phaùp naøo coù theå daáy khôûi, chö Phaät khoâng moät chöõ coù theå noùi. Ñaõ toaøn quy veà taâm chæ, roäng ñaày tín caên, troøn giaûi ñaõ khaép, maûy may nghi ngôø chaúng khôûi. Khoâng theå nhôø ôû mieäng noùi, kín taïi taâm haønh, chæ duøng nöôùc ñònh ngaàm laéng, ñeøn tueä chuyeån saùng, neáu chæ moät höôùng gìn giöõ vaên caàu lyù, chaáp giaùo ñaøm noùi toâng, nhö vaøo bieån tính ñaù caùt, ngöûa maët giöõa khoâng ñeám

muoân sao, troïn chaúng ñích xaùc thaáy, caùch ñaïo raát thöøa. Ngöôøi xöa noùi: “Nhö trôøi ñaát troïn ngaøy löøng laãy chaúng kòp chaân lyù”. Cho neân ngöôøi hoïc vaát boû vaên giöõ laáy lyù, ngoài yeân ngöng tình, duøng maét taâm töï nhìn, ñoù goïi laø chuyeân truï moät caûnh, tu ñònh thaéng nhaân vaäy. Laïi nöõa, Nghóa Vieân giaùo laø goác ngoïn dung thoâng, söï lyù voâ ngaïi, noùi chaân voïng thì phaøm thaùnh roõ raøng maø giao trieät, noùi phaùp giôùi thì lyù söï raønh raønh maø töông thaâu. Phaät thaáy bieát moät keä tuïng môû baøy maø khoâng soùt, moät chöông kinh Ñaïi Nieát-baøn haún heát caû theå duïng ñoù, nhö trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Khoâng coù Nhö ngoaøi trí laøm trí sôû nhaäp, cuõng khoâng trí ngoaøi Nhö naêng chöùng ôû Nhö”. Laïi noùi: “Khoâng coù chuùt phaùp cuøng phaùp ñoàng döøng”. Vì toaøn taâm goàm caûnh thì khoâng caûnh ngoaøi taâm, toaøn caûnh nhieáp taâm thì khoâng taâm ngoaøi caûnh, vì taùnh khoâng hai, töôùng töùc taùnh neân töôùng tuøy taùnh dung, tuøy moät ñeàu goàm. Vì vaäy, ngoaøi taùnh khoâng töôùng, thì phaùp naøo chaúng dung, laäp söï trong lyù, thì moân naøo chaúng vaøo? Coù theå goïi laø chaïm maét Boà-ñeà, moät nieäm vieân chöùng. Do ñoù. Trong kinh Voâ Löôïng Nghóa noùi: “Töø moät phaùp sinh, moät phaùp ñoù töùc laø voâ töôùng vaäy”. Ngöôøi xöa noùi: “Ñoù laø nghóa xuaát sinh”. Trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Roát raùo ñeán nôi ñòa vò Nhaát thieát trí”, ñoù laø phaùp cuûa thaâu vaøo thì ba thöøa muoân hoùa tuøy thaät töôùng sinh. Roát raùo trôû veà nôi moät thaät töôùng thì tröôùc sau chaúng lìa nhaát taâm, goác ngoïn ñeàu ôû Thaùnh vò, nhö trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Taâm töôùng roõ tin, vaøo ra khoâng khoù”. Coù theå bieát gia nghieäp Ñaïi thöøa tieáp noái laøm ngôøi saùng ñòa vò haït gioáng Phaät. Laïi nöõa, môùi ñaàu thì moät ra voâ löôïng, sau môùi voâ löôïng vaøo moät. Nay, voâ löôïng chaúng phaûi voâ löôïng, moät cuõng chaúng phaûi moät, töùc chöùng Phaùp Hoa Tam-muoäi. Laïi nöõa, caùc baäc tieân ñöùc nhaém ñaët laøm bieån giaùo laø vì bao haøm nhieàu phaùp, duï nhö bieån lôùn töïa voâ bieân bôø, noái lieàn chaân trôøi moät saéc maøu, khoâng trung suoát trieät ñaùy bieån, bieån aùnh ngôøi trôøi xanh, töùc laø Vieân giaùo, nhieãm heát caùc giaùo veà chaân, thaûy ñeàu khoâng tònh, lyù söï voâ ngaïi, nhö saéc khoâng giao aùnh, saéc chaúng ngaïi khoâng, khoâng chaúng ngaïi saéc. Ñöùc duïng lôùp lôùp töùc chæ saùng chæ saâu, vaû laïi, möôøi Huyeàn moân lôùp lôùp voâ taän, töùc söï söï voâ ngaïi nhö bieån coù möôøi ñöùc hoã töông khaép cuøng, töùc bieån taâm bao dung, saâu roäng khoâng ngaèn meù vaäy. Do ñoù, trong kinh Thuû Hoä Quoác Giôùi Chuû Ñaø-la-ni coù keä tuïng noùi:

*“Moät chöõ dieãn noùi taát caû phaùp*

*Nhieàu kieáp khoâng coù luùc cuøng taän Moãi moãi moân chöõ cuõng nhö vaäy Ñaây truï ñòa chaân ngoân Baûo Khieäp”.*

Phaùp sö Sinh giaûi thích: Trong kinh Phaùp Hoa noùi thieän chæ maûy

may, nhö noùi ñöa tay cuùi ñaàu ñeàu ñaõ thaønh Phaät, khoâng gì chaúng phaûi töø Phaät löu xuaát, töùc yù cuûa Nieát-baøn, cho ñeán ñieån tòch cuûa ngoaïi ñaïo cuõng phaùp Phaät löu xuaát vaäy, huoáng gì noùi phaùp ö? Caùc giaùo Ñaïi Tieåu v.v... ñeàu töø nôi ñaïi bi cuûa Nhö Lai löu xuaát”. Vaäy bieát khoâng moät phaùp naøo chaúng töø taâm nguyeän taùnh khoâng maø löu xuaát, nhö nguoàn tuoâng ra nöôùc, tôï khoâng trung noåi maây. Vì möôøi phöông Nhö Lai chöùng taâm thaønh Phaät, Phaät töùc laø taâm. Muoân thieän muoân ñöùc bi trí haïnh nguyeän coù ñöôïc khoâng gì chaúng töø ñoù maø ra vaäy. Neáu noùi veà chöông Sö Töû Vaøng ñeå luaän baøn naêm giaùo thì: Moät laø, Sö töû ñaây tuy laø phaùp nhaân duyeân, nieäm nieäm sinh dieät, thaät khoâng sö töû coù theå ñöôïc, goïi laø phaùp ngöôøi ngu, laø Thanh vaên giaùo vaäy; Hai laø, caùc phaùp duyeân sinh ñaây moãi moãi khoâng coù töï taùnh, suoát taän ñaùy chæ laø khoâng, goïi laø Ñaïi thöøa Sô giaùo; Ba laø,tuy suoát taän ñaùy chæ laø khoâng maø chaúng ngaïi Huyeãn phaùp roõ raøng, hai töôùng duyeân sinh huyeãn coù ñeàu coøn, goïi laø Ñaïi thöøa Chung giaùo; Boán laø, hai töôùng Sö töû vaø vaøng ñaây hoã töông ñoaït caû hai ñeàu maát tình nghóa laø chaúng coøn, ñeàu khoâng coù söùc, khoâng vaø coù caû hai ñeàu heát, tuyeät loái danh ngoân, gaù taâm voâ kyù, goïi laø Ñaïi thöøa Ñoán giaùo; Naêm laø phaùp tình heát theå loä baøy ñaây hoãn thaønh moät khoái, daáy nhieàu ñaïi duïng, khôûi haún toaøn chaân, muoân töôïng xen nhau döï tham maø chaúng taïp. Taát caû töùc moät, ñeàu ñoàng khoâng taùnh, moät töùc taát caû, nhaân quaû roõ raøng, löïc duïng cuøng thaâu, cuoän buoâng töï taïi, goïi laø Nhaát thöøa Vieân giaùo. Ñaây goïi laø Toái thöôøng thöøa vaäy.

Thöù nöõa, Thieân Thai laäp boán giaùo, töùc: Moät laø, Taïng giaùo laø roõ nhaân duyeân sinh dieät thuoäc lyù Töù ñeá, Chaùnh giaùo Tieåu thöøa nöông töïa hoùa Boà-taùt; Hai laø, Thoâng giaùo, ba ngöôøi ñoàng baåm thoï, roõ nhaân duyeân töùc khoâng voâ sinh, thuoäc lyù Töù ñeá, chaùnh laø Boà-taùt nöông töïa Thoâng giaùo lyù Nhò thöøa. Trí ñoaïn haïnh vò, nhaân quaû ñeàu khoâng, ba ngöôøi ñoàng chöùng. Hai giaùo taïng thoâng ñaây ñeàu chaúng bieát chaân taâm thöôøng truï, ñeàu laáy dieät taâm laøm quaû vò cuøng cöïc; Ba laø, Bieät giaùo, laø danh cuûa Baát coäng, roõ lyù nhaân duyeân giaû danh voâ löôïng töù Thaùnh ñeá, noùi veà hoùa Boà- taùt chaúng chung cuøng Nhò thöøa, neáu giaùo bieät laø dieãn noùi ñaày ñuû haèng sa Phaät phaùp, rieâng bieät vì Boà-taùt, neáu lyù bieät laø taïng thöùc coù haèng sa lyù cuûa Tuïc ñeá, cho ñeán trí ñoaïn haïnh vò nhaân quaû, ñeàu laø söï rieâng bieät so vôùi Tam giaùo, tuy bieát lyù nhaát taâm chaúng khoâng voâ taän, töùc nay chöa ñaày ñuû, coøn ñôïi thöù töï sinh khôûi, chaáp giaùo ñaïo maø chaúng dung, y cöù haønh boá maø thaønh Bieät; Boán laø, Vieân giaùo, roõ giaùo lyù Töù ñeá voâ taùc nhaân duyeân chaúng theå nghó baøn, chaùnh noùi Trung ñaïo, töùc taát caû phaùp lyù vieân chaúng thieân, trí vieân thì moät thaønh taát caû thaønh, ñoaïn vieân thì chaúng ñoaïn maø

ñoaïn, haïnh vieân thì nhaát taâm ñaày ñuû muoân haïnh, vò vieân thì moät ñòa ñaày ñuû taát caû ñòa. Nhaân vieân thì song chieáu Nhò ñeá, töï nhieân chaûy vaøo bieån Taùt-baø-nhaõ, quaû vieân thì Dieäu giaùc quaû ba ñöùc chaúng theå nghó baøn, töùc moät nieäm taâm troøn ñaày phaùp giôùi. Noùi veà quaùn taâm ñeå roõ boán giaùo laø, nhö trong Tònh Danh sôù noùi: “Nay chæ luaän haïnh duïng cuûa töùc taâm, bieát taát caû giaùo moân ñeàu töø sô taâm quaùn haïnh maø khôûi. Boán giaùo ñeå goàm taát caû kinh giaùo, neáu moät nieäm quaùn taâm roõ raøng, naêng phaân bieät taâm trong moät nieäm voâ minh nhaân duyeân sinh neân. Boán bieän raønh reõ, thì ñaïi yù taát caû kinh giaùo ñeàu caên cöù quaùn taâm thoâng ñaït. Caên cöù ñaây töùc laøm boán yù: Thöù nhaát laø, noùi veà quaùn taâm ñeå roõ giaùo töôùng ba taïng töùc laø quaùn taâm sinh dieät cuûa moät nieäm nhaân duyeân sinh neân, phaân tích giaû vaøo khoâng, noùi veà quaùn moân, khôûi taát caû giaùo cuûa ba taïng vaäy. Neáu quaùn Töù ñeá sinh dieät vaøo ñaïo, töùc laø taïng Tu-ña-la, neân trong kinh Taêng Nhaát A-haøm noùi: “Phaät baûo caùc Tyø-kheo: Noùi taát caû phaùp, chæ laø moät phaùp, moät phaùp ñoù laø gì? Taâm laø moät phaùp, lìa taâm khoâng taát caû phaùp vaäy”. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Töø chuyeån phaùp luaân laàn ñaàu tieân cho ñeán luùc nhaäp Nieát-baøn, keát taäp Tu-ña-la taïng ñoù chæ laø noùi veà taâm sinh dieät, giaûng noùi boán Thaùnh ñeá, töùc laø nghóa cuûa phaùp Quy phaùp Baûn vaäy”. Quaùn taâm löu xuaát taát caû Tyø-ni taïng laø, luùc Phaät cheá giôùi hoûi caùc Tyø-kheo: “OÂng do taâm naøo laøm?” Neáu coù taâm laøm töùc laø phaïm giôùi coù phaïm neân coù trì vaäy, neáu khoâng taâm laøm thì chaúng goïi laø phaïm. Nghóa phaïm chaúng thaønh, chaúng noùi laø trì vaäy, neân töø taâm maø phaùp giôùi, khoâng taâm thì chaúng phaùt giôùi. Neáu noùi töø taâm löu xuaát A-tyø-ñaøm taïng laø boán quyeån löôïc noùi goïi laø Tyø-ñaøm taâm, Ñaøm-ma-ña-la ôû trong maø noùi, goïi laø Taïp Taâm, nhö vaäy ñeàu laø öôùc veà taâm, maø Bieän giaûi Tyø-ñaøm. Phaùp khoâng ñoái saùnh laø phaân bieät caùc taâm vaø taâm soá phaùp, taát caû phaùp chaúng theå saùnh vaäy; Thöù hai, caên cöù quaùn taâm ñeå roõ Thoâng giaùo laø quaùn taâm nhaân duyeân sinh ra taát caû phaùp, taâm khoâng thì taát caû phaùp khoâng, ñoù laø suoát roõ giaû vaøo khoâng, taát caû haïnh vò nhaân quaû noùi roõ ôû Thoâng giaùo ñeàu töø ñaây khôûi vaäy; Thöù ba, caên cöù quaùn taâm ñeå roõ Bieät giaùo laø quaùn taâm nhaân duyeân sinh neân töùc laø giaû danh, ñaày ñuû taát caû haèng sa Phaät phaùp, y töïa voâ minh, thöùc A-laïi-da phaân bieät voâ löôïng Thaùnh ñeá. Taát caû haïnh vò nhaân quaû maø Bieät giaùo noùi roõ ñeàu töø ñaây khôûi vaäy; Thöù tö, caên cöù quaùn taâm ñeå roõ Vieân giaùo laø quaùn taâm nhaân duyeân sinh neân ñaày ñuû taát caû möôøi phaùp giôùi khoâng nôi tích tuï, chaúng ngang chaúng doïc. Lyù Nhò ñeá Trung ñaïo chaúng theå nghó baøn, taát caû haïnh vò nhaân quaû maø Vieân giaùo noùi roõ ñeàu töø ñaây khôûi, nhö minh chaâu treân ñaûnh ñaàu Luaân vöông. Ñoù thì boán giaùo ñeàu töø moät nieäm taâm voâ minh khôûi. Töø tröôùc ñeán ñaây vaøi

laàn neâu daãn kinh Hoa Nghieâm noùi roõ phaù buïi traàn ra ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi quyeån kinh, yù nghóa taïi ñaây vaäy.

Laïi nöõa, caên cöù Ñoán tieäm baát ñònh bí maät thoâng vôùi boán giaùo tröôùc toång laäp taùm giaùo: Moät laø, Ñoán giaùo, nhö Hoa Nghieâm khoâng Thanh vaên thöøa, neân goïi laø Ñoán; Hai laø, Tieäm giaùo, töùc laø ba taïng vaø Phöông Ñaúng Baùt-nhaõ, daàn daãn vaøo Vieân giaùo; Ba laø, Baát ñònh giaùo, nghóa laø moät lôøi noùi maø giaûi hieåu khaùc nhau. Hoaëc noùi ñaïi maø ñöôïc tieåu quaû, hoaëc noùi tieåu maø ñöôïc ñaïi ñaïo, neân goïi laø Baát ñònh; Boán laø, Bí maät giaùo, ñaây coù hai thöù: Thöù nhaát laø, Hieån loä bí maät, nghóa laø nggoài ñoàng noùi maø nghe coù khaùc, chaúng ñaéc ñaïo quaû, chaúng cuøng bieát nhau, neân goïi laø Bí maät. Thöù hai laø, Bí maät Bí maät, chæ Phaät môùi naêng chöùng, kín khieán chuùng sinh maø ñöôïc khai ngoä, khoâng theå chæ baøy, gaàn boán giaùo tröôùc maø thaønh taùm giaùo.

Laïi nöõa, giaùo phaân naêm vò. Trong Thích Luaän noùi: “Chieân-dieân Töû roõ Luïc ñoä haïn löôïng maø traøn ñaày”, ñieàu hoøa maùu taïp naøy chuùng sinh laøm söõa. Trong kinh Ñaïi Phaåm noùi: “Boà-taùt phaùt taâm töông öng vôùi Taùt-baø-nhaõ”, ñoù laø muoán ñieàu hoøa söõa vaøo laïc vaäy, cuõng trong kinh Ñaïi Phaåm noùi: “Boà-taùt phaùt taâm du hyù thaàn thoâng, laøm saïch coõi Phaät”. Laïi nhö trong kinh Tònh Danh noùi ñöôïc giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn, ñeàu naêng bieán hoùa thaân leân toøa, maø laïi naêng chòu khuaát phuïc bò quôû traùch, ñoù laø muoán ñieàu hoøa laïc laøm sinh toâ ñeán thuïc toâ vaäy. Trong kinh Ñaïi Phaåm noùi: “Boà-taùt phaùt taâm töùc ngoài ñaïo thoï thaønh Chaùnh giaùc chuyeån phaùp luaân ñoä chuùng sinh”, laø ñieàu hoøa thuïc toâ laøm ñeà hoà vaäy. Ñoù laø töø moät khai moät, tieáp daãn cô cuûa toâ laïc, sau töùc hoäi moät veà moät, thaønh chuùng cuûa thuïc toâ ñeà hoà, troïn khoâng phaùp rieâng bieät laïi coù cuoän buoâng. Veát goác cuøng thaâu öùng cô ngaàm hôïp.

Laïi phaân giaùo cuûa baùn maõn, Tieåu thöøa laø baùn, Ñaïi thöøa laø maõn, laïi ba thöøa laø baùn, Nhaát thöøa laø maõn. Nhö trong kinh Nieát-baøn noùi roõ baùn töï vaø maõn töï v.v... noùi baùn töï neân chöõ baùn töùc hieån, chöõ maõn töùc aån. Ngaøy nay noùi chöõ maõn töùc hieån, chöõ baùn töùc aån, ñoù töùc laø noùi veà duyeân maø noùi aån hieån. Laïi nhö trong phaåm Nguyeät Duï noùi phöông ñaây thaáy baùn, phöông khaùc thaáy maõn, maø taùnh vaàng nguyeät kia voán khoâng ñaày khuyeát, tuøy duyeân troâng thaáy neân coù taêng giaûm. Ñaây töùc laø thuyeát cuûa trong toâng Ñaïi thöøa vaäy. Nhö Phaùp sö Trí Nghieãm y cöù toâng Nhaát thöøa Hoa Nghieâm maø bieän giaûi laø chaúng ñôïi noùi hay chaúng noùi thöôøng maõn maø thöôøng baùn, aån hieån khoâng luùc rieâng bieät, nhö taùnh nguyeät kia thöôøng maõn maø thöôøng baùn, taêng giaûm khoâng ñöôøng khaùc, chaùnh ñoàng vôùi phaùp moân maø Toâng Kính bieân ghi. AÅn thì nhaát taâm khoâng töôùng,

hieån thì muoân phaùp neâu hình, chaúng hoaïi tröôùc sau maø ñoàng thôøi, thöôøng ôû nhaát teá maø tröôùc sau, ñang buoâng töùc cuoän, ñang cuoän töùc buoâng, neân bieát duøng giaùo chieáu taâm, duøng taâm roõ giaùo, chö Phaät giaûng noùi ñeàu laø töï taâm. Trong Phuï Haønh Kyù daãn keä tuïng trong kinh Hoa Nghieâm noùi:

*“Chö Phaät ñeàu roõ bieát Taát caû töø taâm chuyeån Neáu naêng hieåu nhö vaäy*

*Ngöôøi aáy thaät thaáy Phaät”.*

Trong luaän Baûo Taùnh noùi: “Ngöôøi coù thaàn thoâng thaáy Phaät phaùp dieät ñem Ñaïi thieân quyeån kinh caát giaáu trong moät buïi traàn”. Laïi nöõa, trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Laønh thay! Laønh thay! Taïi sao Nhö Lai ôû taïi trong thaân maø khoâng hay bieát”, neân noùi roõ Töù ñeá, caûnh möôøi hai nhaân duyeân, taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân chaúng vöôït ngoaøi nhaát taâm. Neáu ñaéc yù ñoù thì taùm naêm giaûng roäng kinh Phaùp Hoa taïi nôi moät nieäm, traûi qua naêm möôi tieåu kieáp ñaâu ñoäng saùt-na. Ví nhö moät ñôøi ñôïi coù ôû taïi taâm taùnh, Phaät söï ôû möôøi phöông roõ raøng maét nhìn, cho ñeán ba ñöùc Nieát- baøn taïi trong moät nieäm thì moät boä kinh lôùn toaøn neâu trong taác vuoâng, voâ bieân giaùo phaùp goàm ôû moät saùt-na, ngaøn caûnh muoân laù ñoàng veà moät coäi, caùc saùch caùc kinh ñeàu phaân tích moät phaùp. Nhö treân, neâu daãn vaên naêm vò taùm giaùo baùn maõn v.v... tuy laø phaân phaùn giaùo phaùp cuûa moät ñôøi Ñöùc Phaät giaûng noùi, ñeàu laø moät taâm goàm chöùa, moät lyù toaøn thaâu, phaân maø chaúng phaûi nhieàu, tuï maø chaúng phaûi moät, tan maø chaúng phaûi hôïp maø chaúng ñoàng. Haèng sa nghóa moân, voâ taän toâng thuù, ñeàu hieän ôû trong Toâng Kính Vieân giaùo Nhaát thöøa. Do ñoù, caùc baäc Coå ñöùc noùi: “Kheá hôïp ñoù ôû taâm, sau môùi laáy ñoù laøm phaùp, taïi taâm laøm phaùp, hình ngoân laøm giaùo, phaùp coù töï töôùng coäng töôùng, giaùo coù ngaên phaân tích, baøy phaân tích”, neân bieát caên cöù söï tuy phaân nhöng noùi veà lyù thì thöôøng hôïp, cho ñeán môû laøm haèng sa phaùp moân, roát raùo chaúng lìa yeáu chæ cuûa nhaát taâm, neáu töø trong nhaát taâm maø phöông tieän môû baøy thaønh veát giaùo ñoù töùc khoâng theå ñònh tính quyeàn thaät thôøi phaàn tröôùc sau ñoù. Vì vaäy, Ñöùc Nhö Lai hôïp cô phöông tieän moät thôøi kyø, rieâng khoâng ñöôïc töï sinh quyeát ñònh giaûi naøo coù traùi vôùi chaùnh phaùp? Nhö trong Phaùp Hoa Huyeàn Nghóa noùi: “Noùi veà naêm vò baùn maõn cuøng thaønh ñoù, neáu luaän ngay naêm vò, gioáng nhö Sö phöông Nam chæ ñöôïc phöông tieän. Neáu luaän ngay baùn maõn, nhö ñoàng Sö phöông Baéc chæ ñöôïc thaät ñoù”. Nay noùi roõ naêm vò chaúng lìa baùn maõn, baùn maõn chaúng lìa naêm vò, naêm vò coù baùn maõn thì tueä phöông tieän giaûi, baùn maõn coù naêm vò thì coù phöông tieän tueä giaûi. Quyeàn thaät ñeàu ñi nhö chim coù hai caùnh. Tuy laø ñeàu ñi maø haïnh taøng aån ñöôïc nôi, nhö ñoán maõn

cuûa Hoa Nghieâm, gia nghieäp Ñaïi thöøa, chæ noùi roõ nhaát thaät chaúng caàn phöông tieän, chæ maõn chaúng baùn, ôû tieäm thaønh nhuõ, khaùch laøm cuûa ba taïng chæ laø phöông tieän, chæ baùn chaúng maõn, ôû tieäm thaønh laïc, nhö rieâng traùch ôû Phöông Ñaúng, thì baùn maõn töông ñoái. Ñem maõn baøi xích baùn, ôû tieäm thaønh sinh toâ, nhö laõnh giaùo trong Ñaïi Phaåm mang. Baùn luaän maõn, baùn thì thoâng laøm ba thöøa, maõn thì rieâng laøm Boà-taùt, ôû tieäm thaønh thuïc toâ, nhö giao phoù cuûa caûi trong Phaùp Hoa. Pheá boû baùn noùi roõ maõn, neáu khoâng baùn töï laøm phöông tieän ñieàu phuïc ñoän caên thì cuõng khoâng maõn töï môû thaáy bieát cuûa Phaät. ÔÛ tieäm thaønh ñeà hoà. Ñöùc Nhö Lai aân caàn taùn thaùn phöông tieän laø baùn coù coâng cuûa thaønh maõn, yù taïi ñaây vaäy.

Tieáp theo noùi veà quaùn phaân bieät laø toâng Duy thöùc laäp hai thöù quaùn. Toâng Hoa Nghieâm laäp boán quaùn, toâng Thieân thai laäp ba quaùn, moân Phoå Hieàn laäp möôøi quaùn. Hai quaùn cuûa toâng Duy thöùc töùc: Moät laø, Duy taâm thöùc quaùn; Hai laø, chaân nhö thaät quaùn. Trong kinh Taán Thuù Ñaïi Thöøa Phöông Tieän noùi: “Neáu y töïa caûnh giôùi nhaát thaät maø tu tin hieåu neân phaûi hoïc taäp hai thöù Quaùn Ñaïo, ñoù töùc: Moät laø, Duy taâm thöùc quaùn; Hai laø, Chaân nhö thaät quaùn. Hoïc Duy taâm thöùc quaùn, ñoù laø trong taát caû thôøi taát caû xöù, tuøy thaân mieäng yù taïo taùc nghieäp, ñieàu phaûi quaùn saùt bieát chæ laø taâm, cho ñeán taát caû caûnh giôùi, neáu taâm nieäm qua ñeàu phaûi xeùt bieát, chôù khieán ñeå taâm voâ kyù phan duyeân, chaúng töï hai bieát, trong khoaûng moãi nieäm ñeàu neân quaùn saùt tuøy taâm coù caùc duyeân nieäm, phaûi khieân taâm ñuoåi theo nieäm ñoù, khieán taâm töï bieát, bieát roài trong taâm töï sinh tröôûng nieäm, chaúng phaûi taát caû caûnh giôùi coù nieäm coù phaân bieät vaäy, ñoù laø trong taâm töï sinh caùc thöù thaáy ngaén daøi toát xaáu phaûi quaáy ñöôïc maát suy lôïi coù khoâng v.v... voâ löôïng caùc töôûng, maø taát caû caûnh giôùi chöa töøng coù töôûng khôûi ôû phaân bieät, phaûi bieát taát caû caûnh giôùi töï khoâng töôûng phaân bieät, neân töùc töï chaúng phaûi daøi chaúng phaûi ngaén chaúng phaûi toát chaúng phaûi xaáu, cho ñeán chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, lìa taát caû töôùng, quaùn saùt taát caû phaùp nhö vaäy chæ taâm töôûng sinh, neáu khieán lìa taâm thì khoâng moät phaùp moät töôùng maø naêng töï thaáy coù sai bieät vaäy; Chaân nhö thaät quaùn laø tö duy taâm taùnh khoâng sinh khoâng dieät, chaúng truï thaáy nghe hay bieát, xa lìa taát caû töôûng cuûa phaân bieät.

Boán quaùn cuûa toâng Hoa Nghieâm laø, ñaây töùc noùi veà nhaát taâm phaùp giôùi chaân nhö, caên cöù lyù söï haønh boá troøn chöùa thaønh boán thöù phaùp giôùi, ñoái vôùi phaùp giôùi ñoù laøm boán thöù Quaùn moân, boán Quaùn moân ñoù phaùp voán nhö vaäy, neân y töïa phaùp maø Quaùn neân goïi laø Quaùn: Moät laø, söï quaùn, nghóa laø meâ ngoä nhaân quaû nhieãm tònh roõ raøng; Hai laø, lyù quaùn, nghóa laø ngaõ phaùp ñeàu khoâng, bình ñaúng moät töôùng; Ba laø, lyù söï voâ ngaïi quaùn,

nghóa laø ñaây kia cuøng khaép, aån hieån thaønh ñoaït ñoàng thôøi voâ ngaïi; Boán laø, söï söï voâ ngaïi quaùn, nghóa laø Quaùn söï phaùp do lyù dung vaäy töông töùc töông nhaäp lôùp lôùp voâ taän. Neáu y töïa quaùn cuûa nhaát taâm voâ ngaïi ñaây thì nieäm nieäm töùc laø phaùp giôùi Hoa Nghieâm, nieäm nieäm töùc laø phaùp giôùi Tyø-loâ-giaù-na. Trong kinh noùi: “Neáu cuøng quaùn haïnh nhö vaäy töông öng, ôû trong caùc phaùp chaúng sinh hai roõ hieåu, taát caû Phaät phaùp choùng ñöôïc hieän tieàn”.

Ba quaùn cuûa toâng Thieân thai, trong nghóa ba quaùn noùi: “Phaøm, oáng ba taác khí chaúng suy, bieåu moät thöôùc buoåi saùng coù theå löôøng”. Vaäy bieát ñaéc ñaïo ñoù ñaâu xa vôøi ö? Dieäu moân cuûa Tam quaùn ñeán lyù, nay noùi roõ nghóa ñoù neân möôïn laøm thí duï vaäy, ngöôõng troâng veát xa cuûa Phaät phaùp, thaàn coâng meânh moâng, caàu ñoù chaúng phaûi xa, duøng nhaát taâm maø gôûi gaém, theå ñoù coù nguoàn, taát caû ôû ba trí. Neáu ñoù möôïn phöông tieän ñeå khieán khaùc, hôïp veà moät ñaïo, laëng leõ maø song chieáu. Danh cuûa ba quaùn xuaát phaùt töø kinh Anh Laïc, noùi: “Töø giaû vaøo chaân goïi laø hai Ñeá quaùn, töø chaân vaøo giaû goïi laø Bình ñaúng quaùn, soi chieáu hai ñeá, taâm taâm tòch dieät, töï nhieân chaûy vaøo bieån Taùt-baø-nhaõ vaäy”. Trong Thieân Thai sôù noùi: “Hoûi: Ba quaùn ñeàu chieáu hai ñeá coù nhöõng gì khaùc? Ñaùp: Quaùn tröôùc tuy chieáu hai Ñeá phaù duïng chaúng ngang baèng. Quaùn thöù hai chieáu hai ñeá phaù duïng bình ñaúng, ñaõ chaúng thaáy Trung ñaïo, chæ laø khaùc luùc bình ñaúng, quaùn thöù ba laø ñöôïc Trung ñaïo song chieáu hai ñeá töùc laø moät luùc bình ñaúng vaäy”. Neáu tu Quaùn taâm trôû laïi duøng phöông tieän cuûa hai Quaùn tröôùc caû hai ñeàu maát caû hai ñeàu chieáu. Phöông tieän caû hai ñeàu maát laø quaùn tröôùc bieát tuïc chaúng phaûi tuïc, töùc laø tuïc khoâng, quaùn keá tieáp bieát chaân chaúng phaûi chaân töùc laø chaân khoâng. Chaúng phaûi chaân chaúng phaûi tuïc töùc laø Trung ñaïo, nhaân hai khoâng quaùn ñoù maø vaøo Trung ñaïo Ñeä nhaát nghóa quaùn. Nay noùi roõ nhaát taâm ba Quaùn töùc: Moät laø, noùi roõ caûnh cuûa sôû quaùn chaúng theå nghó baøn töùc laø moät nieäm taâm voâ minh, nhaân duyeân sinh ra möôøi phaùp giôùi ñeå laøm caûnh vaäy. Taâm thaàn aáy vi dieäu, moät nieäm ñaày ñuû taát caû caùc taâm caùc phaùp ba ñôøi, thí nhö phaùp nguû che laáp taâm, trong moät nieäm moäng thaáy taát caû caùc taâm caùc söï, chaùnh ngay luùc nguû goïi laø traûi qua voâ löôïng, nhö trong kinh Phaùp Hoa noùi moäng thaáy môùi phaùt taâm cho ñeán thaønh Phaät v.v... voâ löôïng vieäc, so vôùi luùc tænh thöùc xeùt laïi ñoù chæ laø taâm nguû trong moät nieäm vaäy. Taâm, thí nhö töï taùnh taâm thanh tònh, phaùp nguû che laáp taâm thí nhö voâ minh, voâ löôïng vieäc moäng thí nhö haèng sa khoâng bieát che laáp taát caû haèng sa Phaät phaùp, vieäc moäng thieän aùc buoàn vui chaúng thaät thí nhö kieán tö hoaëc che laáp chaân khoâng vaäy. Neáu chaúng tinh teá taàm moäng thí duï, nghi ngôø cuûa chaúng theå

nghó baøn troïn khoâng coù lyù quyeát, neân caùc kinh Ñaïi Thöøa phaàn nhieàu noùi möôøi thí duï, chæ bôûi caùc Phaùp sö chaúng laáy ñaày ñuû yù thí duï, chæ thieân leäch ñöôïc hö nguïy khoâng bieân, chaúng thaáy voâ löôïng voâ minh phaùp taùnh bieân vaäy, neân caûnh cuûa ba ñeá chaúng thaønh; Hai laø, noùi roõ Naêng quaùn, neáu Quaùn taâm voâ minh trong moät nieäm ñoù chaúng phaûi khoâng chaúng phaûi giaû, taát caû caùc phaùp cuõng chaúng phaûi khoâng chaúng phaûi giaû, maø naêng bieát taâm khoâng giaû, töùc chieáu taát caû phaùp khoâng giaû, ñoù töùc laø lyù cuûa nhaát taâm ba quaùn vieân chieáu ba ñeá, chaúng ñoaïn si aùi, khôûi caùc minh thoaùt, nhö nöôùc laéng trong, töôùng chaâu ngoïc töï hieän, ñoù laø Quaùn haïnh töùc vaäy; Ba laø, noùi roõ chöùng thaønh laø neáu chöùng nhaát taâm ba quaùn, töùc laø nhaát taâm ba trí naêm maét vaäy, neáu ñöôïc saùu caên thanh tònh, goïi laø töông tôï chöùng töùc laø ñòa vò Thaäp Tín vaäy, neáu phaùt chaân voâ laäu goïi laø phaàn chöùng chaân thaät, töùc ñoù laø sô truï vaäy. Trong kinh noùi: “Moät nieäm bieát taát caû phaùp laø ñaïo traøng, thaønh töïu Nhaát thieát trí vaäy”. Trong kinh Ñaïi Phaåm noùi: “Coù Boà-taùt töø luùc môùi phaùt taâm töùc ngoài ñaïo traøng, phaûi bieát Boà-taùt ñoù laø nhö Phaät vaäy”. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Ba trí, kyø thaät laø ñaéc Phaät trong nhaát taâm, muoán phaân bieät vì ngöôøi noùi muoán deã hieåu neân laàn löôït noùi vaäy”. Laïi, toång quaùt noùi roõ ba thöù ba quaùn töùc: Moät laø, bieät töôùng ba quaùn, hai laø, thoâng töôùng ba quaùn vaø ba laø, nhaát taâm ba quaùn. Thöù nhaát Bieät töôùng ba quaùn laø traûi qua Bieät quaùn ba ñeá, neáu töø giaû vaøo khoâng, chæ ñöôïc quaùn chaân coøn chöa ñöôïc quaùn tuïc, ñaâu ñöôïc quaùn Trung ñaïo vaäy, neáu töø khoâng vaøo giaû, chæ ñöôïc quaùn tuïc, coøn chöa ñöôïc Quaùn trung ñaïo. Neáu vaøo Trung ñaïo chaùnh quaùn, môùi ñöôïc song chieáu hai ñeá; Thöù hai, thoâng töôùng ba quaùn laø thì khaùc so vôùi ñaây vaäy. Neáu töø giaû vaøo khoâng chaúng phaûi chæ bieát tuïc giaû laø khoâng. Chaân ñeá Trung ñaïo cuõng thoâng khoâng ñoù vaäy. Neáu töø khoâng vaøo giaû chaúng phaûi chæ bieát tuïc giaû laø giaû, chaân khoâng Trung ñaïo cuõng thoâng giaû ñoù, neáu vaøo Trung ñaïo chaùnh quaùn chaúng phaûi chæ bieát Trung ñaïo laø trung, tuïc chaân thoâng trung ñoù vaäy. Vaäy thì moät khoâng taát caû khoâng, khoâng giaû khoâng trung maø chaúng khoâng, moät giaû taát caû giaû, khoâng trung khoâng khoâng maø chaúng giaû, moät trung taát caû trung, khoâng giaû khoâng khoâng maø chaúng trung, chæ vì moät quaùn ñaùng danh, giaûi taâm khoâng gì chaúngthoâng vaäy; Thöù ba, nhaát taâm ba quaùn laø bieát moät nieäm taâm khoâng theå ñöôïc khoâng theå noùi maø naêng quaùn ñuû ba ñeá vaäy, töùc nhö trong kinh Tònh Danh noùi: “Moät nieäm bieát taát caû phaùp laø ñaïo traøng, thaønh töïu Nhaát thieát trí vaäy”. Vì vaäy, taïi caûnh laø moät ñeá maø ba ñeá, taïi taâm laø moät quaùn maø ba quaùn, taïi quaû laø moät trí maø ba trí, nhö moät vieân chaâu troøn, töôùng vieân chaâu laø duï cho coù, vieân chaâu suoát saïch duï cho khoâng, vieân chaâu troøn

saùng duï cho trung. Ba khoâng tröôùc sau, ñoù duï moät ñeá maø ba ñeá. Neáu duøng göông saùng soi chieáu ñoù, treân vieân chaâu coù ba nghóa moät luùc choùng hieän, töùc duï moät quaùn maø ba quaùn. Neáu caên cöù quan saùt vieân chaâu trong göông, vieân chaâu ñoù vaø göông chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, duï nhö taâm caûnh laø hai maø chaúng phaûi hai, laø chaân giaùc vaäy. Dieäu quaùn laø quaùn moät nieäm taâm laøm caûnh sôû duyeân, trôû laïi quaùn taâm ñoù töø xöù naøo laïi? Vaø ñi ñeán nôi naøo? Saïch nhö hö khoâng goïi laø khoâng quaùn, quaùn caûnh raønh reõ roõ raøng goïi laø giaû quaùn, tuy roõ raøng raønh reõ, maø taùnh thöôøng töï khoâng, vaø caûnh quaùn roõ raøng goïi laø Trung quaùn töùc ba maø moät, töùc moät maø ba, noùi im ñi döøng, chaúng sinh chaúng dieät, chaúng thöôøng chaúng ñoaïn, chaúng moät chaúng khaùc, chaúng laïi chaúng ñi, chaúng coù chaúng khoâng, chaúng truï chaúng tröôùc, chaúng dô chaúng saïch, chaúng meán chaúng laáy, chaúng hö chaúng thaät, chaúng buoäc chaúng môû, ñeàu chaúng teân khaùc cuûa chaúng sinh chaúng dieät, nghóa khoâng rieâng bieät vaäy, töùc khoâng chaúng truï khoâng, töùc giaû chaúng truï giaû, töùc trung chaúng truï trung. Ñoù goïi laø trung. Taïi sao? Vì töùc khoâng, khoâng coù gì coù theå truï? Töùc giaû aûnh huyeãn hoùa laïi coù gì coù theå truï? Hai bieân ñaõ khoâng theå truï, ñaâu coù trung coù theå truï? Neân noùi ba ñeá khoâng truï, ñoù goïi laø trung, phaûi bieát nhö vaäy, trong khoâng khoâng coù khoâng chæ chôù khoâng, trong giaû khoâng giaû chæ chôù giaû, vaø trong trung khoâng trung chæ chôù trung, phaûi bieát chieáu ñoù, trong chieáu khoâng chieáu chæ chôù chieáu. Neáu thaáy lyù nhö vaäy töùc thaáy muoân vaät maø töï hö vaäy. Ba quaùn ñaây laø caûnh chaúng theå nghó baøn, neáu khuyeát moät quaùn, caûnh trí chaúng thaønh, neân noùi goàm thaâu taát caû phaùp chaúng theå nghó baøn. Taát caû tuy nhieàu maø möôøi phaùp giôùi goàm thaâu heát caû. Ñaõ dung thoâng ñoù, moät thì ñaõ möôøi thaønh traêm phaùp giôùi, moät giôùi laïi ñuû möôøi nhö, moät nhö laïi ñuû ba thöù theá gian. Nghóa laø coõi nöôùc chuùng sinh naêm aám, ngaøn nhö thì coù ba ngöôøi theá gian, goïi laø giaû chaúng theå nghó baøn. Giaû ñoù töùc khoâng töùc trung. Neáu khoâng trung goàm lyù chaúng khaép, neáu khoâng möôøi giôùi goàm thaâu söï chaúng heát. Neáu khoâng möôøi Nhö nhaân quaû chaúng ñuû, neáu khoâng ba thöù theá gian y chaùnh chaúng ñuû, neân bieát thaät töôùng ñeàu goàm taát caû caùc phaùp, lôùp lôùp voâ taän, dung thoâng voâ ngaïi, gioáng nhö löôùi trôøi Ñeá-thích, goïi laø caûnh chaúng theå nghó baøn vaäy. Phaøm thaùnh ñoàng coù lyù naøy, neân noùi ba ngaøn cuûa mình khaép ba ngaøn kia. Kia kia ba ngaøn qua laïi khaép cuøng cuõng vaäy, neân ñöôïc nöông döøng troïn ngaøy röïc rôõ khoâng nôi phaân bieät, phaùp giôùi suoát roõ laø hieån baøy caûnh ñoù, neân noùi Quaùn caûnh chaúng theå nghó baøn vaäy. Nhö trong Tam quaùn coù keä tuïng noùi:

*“Khoâng quaùn nhö taùnh chaúng theå ñöôïc*

*Giaû quaùn töôùng gaàn bieân phaùp giôùi*

*Trung quaùn theå ñoàng lyù khoâng hai Theá moät maø ba ñöôøng roõ raøng”.*

Laïi, khoâng quaùn laø roõ caùc phaùp khoâng töï taùnh, giaû quaùn laø ôû khoâng ñoù ñaày ñuû caùc phaùp, Trung quaùn laø khoâng vaø giaû khoâng theå rieâng bieät, chæ moät chaân taâm, vì khoâng laø taùnh cuûa taâm, töùc laø chaân khoâng chaúng phaûi chæ khoâng, vì giaû laø töôùng cuûa taâm, töùc laø dieäu giaû chaúng phaûi thieân giaû, taùnh töôùng phaân ba maø chaúng phaûi ba, chaân taâm ngaàm moät maø chaúng phaûi moät, chaúng phaûi moät maø ba quaùn roõ raøng, chaúng phaûi ba maø moät taâm chaúng ñoäng. Laïi, töùc moät maø ba töôùng chaúng ñoàng, nhö göông chæ moät theå maø coù töôùng aùnh saùng aûnh töôïng sai bieät, töùc ba maø moät theå khoâng khaùc, nhö aûnh töôïng aùnh saùng ñeàu ñoàng moät göông.

Laïi nöõa, xöa tröôùc giaûi thích nghóa ba quaùn laø: Moät nieäm taâm khôûi, khôûi khoâng töôùng khôûi, suoát ñaùy chæ khoâng, ba khoaûng vaéng laëng, troïn khoâng theå ñöôïc, khoâng töôùng thaáy nghe hay bieát, khoâng töôùng maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù laø khoâng quaùn vaäy; Moät nieäm khôûi, coù töôùng ba ngaøn theá gian, moät ngaøn coõi nöôùc theá gian laø nuùi soâng ñaïi ñòa nhaät nguyeät muoân sao aáy vaäy, moät ngaøn aám theá gian laø taát caû saéc taâm nhieãm tònh aáy vaäy, moät ngaøn chuùng sinh theá gian laø giaû chaát saùu phaøm boán Thaùnh aáy vaäy; Moät nieäm taâm khôûi, taùnh töôùng ba ngaøn ñoàng moät luùc khôûi, moät nieäm taâm dieät, taùnh töôùng ba ngaøn ñoàng moät luùc dieät. Ngoaøi nieäm khoâng moät maûy may phaùp naøo coù theå ñöôïc, ngoaøi phaùp khoâng moät maûy may nieäm naøo coù theå ñöôïc vaäy. Taâm taùnh ñaây troøn saùng, moät maø naêng nhieàu, nhoû maø naêng lôùn, nhieãm maø naêng tònh, nhaân maø naêng quaû, coù maø naêng khoâng, neân moãi moãi saéc moãi moãi höông, moãi moãi nieäm nhö vaäy coù taâm, töùc ñaày ñuû ba ngaøn vaäy. Moät xöù thaáy nhieàu, nhieàu xöù thaáy moät, moät nieäm töùc nhieàu kieáp, nhieàu kieáp töùc moät nieäm, lôùp lôùp qua laïi hieän duï nhö chaâu ngoïc löôùi trôøi Ñeá- thích, ñoù laø giaû quaùn vaäy; Moät nieäm taâm khôûi, khôûi maø khoâng khôûi, ba khoaûng vaéng laëng, khoâng khôûi maø khôûi, ba ngaøn taùnh töôùng chaúng phaûi khoâng chaúng phaûi giaû, song chieáu khoâng giaû, ñoù laø Trung quaùn vaäy. Noùi töùc coù ba danh töï, luùc chieáu chaúng giaûi thích Ba moät, chæ nieäm nieäm thaáy taùnh töï taâm, maëc tình chaúng phaûi ba chaúng phaûi moät, cuõng chaúng duïng phaù tröø thaân taâm, cuõng chaúng caàn an laäp caûnh quaùn, nôi taâm töôûng loaïn, trong taát caû thôøi maëc tình, taâm thöôøng ba quaùn vaäy. Ngöôøi khoâng caên cô troøn ñuû töï cho raèng: Ta laø phaøm ueá, ta coù laém phieàn naõo, trí tueä ta yeáu keùm, ta laø ngöôøi sinh töû, ñoù laø maét beänh thaáy hoa ñoám giöõa hö khoâng, hö khoâng thaät chaúng coù hoa vaäy, ngöôøi caên cô troøn ñuû quaùn roõ, chaïm vieäc toaøn ñoàng Phaät xöa, chæ laø moät nieäm chaúng phaûi phaân ñoàng vaäy. Taïi sao? Lyù phaùp taùnh troøn ñuû ba ñöùc ba

thaân, chæ moät nieäm ñoù khoâng theå phaân vaäy. Lyù troøn ñuû ñaây cuõng khoâng coù vò keá tieáp, vì ngöôøi chöa theå maëc tình thöôøng quaùn, quaùn coù ñoaïn tuïc, taùnh ngaõ chöa phaù, phaù maø chöa heát vaäy. Phaân saùu töùc boán möôi hai vò, ñieåm khoâng tieáp daãn khieán ñeán voâ tu. Hoaëc cho raèng: Ngöôøi phaøm chæ coù phaùp taùnh thaân Phaät, chöa coù ñöùc duïng baùo hoùa. Ñoù laø giaûi cuûa trong Bieät giaùo, vôùi Vieân quaùn thì ba thí hoaëc nghieäp khoå voán töï khoâng taùnh, toaøn laø ba ñöùc, ba ñöùc voán khoâng truï xöù, truï trong hoaëc nghieäp khoå, ba thaân ba ñaïo ñeàu laø giaû danh, roát raùo trong khoâng troïn chaúng theå ñöôïc, khoâng aùc ñaùng boû, khoâng ñaïo ñaùng chöùng, môùi thaáy coù maûy may lyù coù theå gheù töïa, beøn laø caûnh voïng daãn keùo sinh taâm, laø ba quaùn chaúng saùng roõ vaäy. Ngöôøi hoïc chaùn gheùt tham saân si, khôûi yù muoán ñoaïn tröø, raát khoâng bieát taâm chaùn gheùt ñoù töï laø meâ hoaëc vaäy. Neáu vöøa môùi giaùc khôûi töùc chieáu nôi khôûi ñoù töï khoâng taùnh chaúng theå laáy boû, laø ba quaùn saùng roõ vaäy. Neáu rieâng laøm ñoái trò, rieâng laøm giaûi thaät töôùng chaân nhö, rieâng laøm töôûng Phaät Boà-taùt, rieâng töôûng vaän thaân taâm khaép phaùp giôùi ñeàu chaúng phaûi vieân yù (yù troøn ñuû). Vieân nhaân (ngöôøi, caên cô troøn ñuû) töùc nieäm khoâng nieäm vaäy. Neáu cho raèng naêng hay bieát bieän bieät laø taâm, thì ñoù laø maàm taâm, chaúng phaûi laø taùnh taâm. Neân noùi: “Ñoäng laø maàm phaùp vöông, laëng laø caên phaùp vöông”. Taùnh taâm laø luùc ba quaùn saùng roõ aáy vaäy. Luùc ba quaùn saùng roõ laø chaúng thaáy coù tình khoâng tình, Phaät laø chuùng sinh, hoaëc toäi hoaëc phöôùc, taïi trong quaùn ta. Taïi ngoaøi quaùn ta ñeàu khoâng theå vaäy. Neáu chaúng saùng roõ ba quaùn, voïng tình chaáp Phaät taùnh taïi trong thaân, chaáp khaép treân caây coû. Trong kinh goïi ñoù laø taùnh Bieán keá sôû chaáp, laø sôû toâng cuûa ngoaïi ñaïo, ñieàu trong boán giaùo chaúng goàm, huoáng gì laø Vieân nhaân giaûi ö? Phaøm, Trung quaùn khoù saùng roõ, vieân giaûi vi dieäu, phaøm, noùi laø Trung, coù hai thöù Trung: Moät laø Ñaûn (chæ) trung, hai laø Vieân trung (trung troøn ñuû). Nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi roõ nghóa taùm trôû laïi, neáu boû tieàn traàn, thaáy noùi khoâng tranh luaän, thaáy taùnh rieâng dieäu, laø chæ trung vaäy. Thaáy vaø duyeân thaáy nguyeân laø Boà-ñeà. Theå saùng saïch ñeïp, côù sao ôû Trung coù phaûi vaø chaúng phaûi phaûi? Ñoù laø trung troøn ñuû. Laïi, khoâng giaû töùc trung laø chæ trung vaäy. Trung töùc khoâng giaû, chaúng phaûi chæ trung maø laø trung troøn ñuû. Nhö Taïng giaùo vaø Thoâng giaùo laø chæ khoâng, töùc boû traàn saéc theå, quy veà trieät ñeå khoâng cuûa töï taùnh. Nhö Bieät giaùo vaø Vieân giaùo, laø khoâng chaúng theå ñöôïc, ñaày ñuû lyù cuûa Trung ñaïo Phaät taùnh chaúng khoâng, Phoù Ñaïi só coù baøi tuïng noùi:

*“Rieâng töï tinh thaät ñoù lìa thanh danh*

*Ba quaùn nhaát taâm dung muoân phaåm Gai goác röøng chaàm xöù naøo sinh”.*

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 35 283

***Giaûi thích:*** Neáu naêng quaùn saùt beân trong trôû laïi soi chieáu rieâng tinh töï taâm, thì nôi ngoân thuyeân naøo kòp? Neân noùi thaät ñoù lìa thanh danh. Roõ ñöôïc moät nieäm taâm ñaây, nôi khôûi khoâng theå ñöôïc, ñoù goïi laø khoâng quaùn, töùc ôû nôi khoâng maø thaáy phaùp duyeân sinh, tôï coù hieån hieän, neân noùi laø taát caû phaùp. Taát caû phaùp ñoù chaúng phaûi khoâng taùnh khoâng töôïng maø coù ñöôïc coù töôïng, ñoù goïi laø giaû quaùn. Caàu khoâng chaúng ñöôïc khoâng, taàm giaû chaúng ñöôïc giaû, chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi giaû, toaøn laø nhaát taâm, ñoù goïi laø Trung quaùn, nieäm nieäm ñaày ñuû phaùp ba quaùn, traàn traàn thaønh moân Phaät trí, neân noùi ba quaùn nhaát taâm chöùa muoân phaåm, thì phieàn naõo gai goác, röøng raäm naêm aám, goác reã sinh töû, goø ñoài ngaõ maïn laïi töø xöù naøo maø khôûi, neân noùi laø gai goác röøng raäm xöù naøo sinh.

Trong Phoå Hieàn Quaùn noùi möôøi moân Chæ Quaùn ñoù töùc: Moät laø, taâm haønh xöùng lyù goàm taùn, goïi laø chæ; Hai laø, chæ chaúng treä tòch chaúng ngaïi quaùn söï; Ba laø, do lyù söï giao trieät maø haún ñeàu cuøng beøn khieán Chæ Quaùn voâ ngaïi maø vaän caû hai; Boán laø, söï lyù hình ñoaït maø ñeàu heát neân Chæ Quaùn caû hai ñeàu maát maø tuyeät nöông caäy; Naêm laø, tuyeät caûnh cuûa lyù söï voâ ngaïi vaø heát saïch taâm cuûa Chæ Quaùn voâ ngaïi. Hai maø chaúng hai, neân chaúng ngaïi taâm caûnh maø moät vò, chaúng hai maø hai neân chaúng hoaïi moät vò maø taâm caûnh; Saùu laø, do söï cuûa töùc lyù goàm thaâu taát caû phaùp, quaùn cuûa töùc chæ cuõng thaáy taát caû; Baûy laø, do söï ñaây töùc laø söï kia neân khieán Chæ Quaùn thaáy taâm ñaây töùc laø taâm kia; Taùm laø, do trong saùu tröôùc thì moät nhieàu cuøng vaøo maø chaúng phaûi moät, baûy thì moät nhieàu cuøng phaûi maø chaúng phaûi khaùc. Hai ñoù chaúng phaûi hai ñoàng moät phaùp giôùi. Trí cuûa chæ quaùn khoâng hai choùng thaáy hai moân töùc nhaäp ñoàng moät phaùp giôùi maø khoâng taùn ñoäng; Chín laø do söï thì lôùp lôùp voâ ngaïi, Chæ Quaùn cuõng Phoå nhaõn ñeàu chieáu; Möôøi laø trí cuûa Phoå moân ñaây laø chuû neân luùc choùng chieáu phaùp giôùi Phoå moân haún goàm taát caû laøm baïn, voâ taän voâ taän vaäy.