TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 75**

Hoûi: Phaøm hai baùo toång bieät chöôùng ôû trong taùm thöùc quyeát ñònh thuoäc thöùc naøo?

Ñaùp: Xöa tröôùc giaûi thích: Toång baùo chæ thuoäc thöùc thöù taùm, vì thöùc thöù taùm laø ñaàu tieân sinh khôûi, tröôùc ñoù baûy thöùc saéc taâm v.v... ñeàu y tha thöùc thöù taùm môùi sinh, töùc thöùc thöù taùm naêng thoâng saéc taâm v.v... baûy thöùc tröôùc, vì laøm sôû y neân ñöôïc goïi laø toång baùo, bieät baùo chæ taïi saùu thöùc tröôùc thoï baùo moãi moãi rieâng bieät chaúng ñoàng neân goïi laø bieät baùo. Neáu toång baùo quyeát ñònh chaúng thoâng ñôøi nay thuaän hieän, thoï chæ laø thuaän sinh ñôøi sau thoï, neáu bieät baùo töùc chaúng ñònh, thoâng ñôøi nay ñôøi sau ñeàu thoï chaúng ngaên ngaïi.

Hoûi: Thöùc thöù baûy sao chaúng laøm baùo chöôùng?

Ñaùp: Chaúng phaûi laø nghieäp laáy boû khoâng baùo chöôùng. Laïi neáu coù baùo chöôùng maø khoâng nghieäp chöôùng, töùc thöùc thöù taùm, neáu ñuû coù hai chöôùng nghieäp baùo, töùc saùu thöùc tröôùc. Neáu hai chöôùng nghieäp baùo ñeàu khoâng, töùc thöùc thöù baûy. Laïi neáu chæ coù bieät baùo chöôùng khoâng toång baùo chöôùng laø, töùc saùu thöùc tröôùc, neáu chæ coù toång baùo chöôùng khoâng bieät baùo chöôùng laø töùc thöùc thöù taùm.

Hoûi: Chuùng sinh taïo hai nghieäp sinh töû nhieãm tònh, thoï hai baùo khoå laïc, ñeàu töø taâm khôûi, thì lìa taâm khoâng theå, ôû trong taùm thöùc quyeát ñònh laø taâm naøo?

Ñaùp: Xöa nay coù hai giaûi thích: Moät, caùc sö xöa tröôùc giaûi laø, taâm thöùc thöù saùu, do taâm thöùc phaân bieät taïo nghieäp thoï baùo, baùo khôûi do taâm, neân bieát khoâng coù thaät chuùng sinh vaäy, vì taâm tònh neân chuùng sinh tònh, khoâng coù rieâng bieät tònh, taâm dô neân chuùng sinh dô, khoâng coù rieâng bieät dô, vì dô tònh ñeàu do taâm ñöôïc, chuùng sinh chæ laø danh vaäy; hai, Hoøa Thöôïng Thaàn khaûi giaûi laø, taâm laø thöùc thöù taùm, do beân trong thöùc trì chuûng töû nhieãm tònh, chuûng töû gaëp duyeân töùc naêng chieâu hai quaû khoå laïc, quaû khôûi do taâm, neân bieát khoâng chuùng sinh vaäy. Neáu caùc sö kia tröôùc laáy thöùc thöù saùu laøm taâm dô tònh, laø saùu thöùc ñaây cuøng möôøi moät

thieän töông öng naêng thoï thieän nghieäp trôøi ngöôøi, cuøng caên tuøy töông öng, naêng taïo aùc nghieäp ba ñöôøng. Toång bieät nghieäp ñaây thaønh naêng chieâu hai baùo khoå laïc ôû töông lai, neân noùi nhieãm tònh do taâm vaäy. Ñaây laø caên cöù taïo nghieäp laø taâm, Hoøa thöôïng Thaàn Khaûi laáy thöùc thöù taùm laøm taâm laø, ñaây laø toång baùo laø chuû, chaân dò thuïc thöùc. Trong thöùc naêng haøm taøng chuûng töû thieän vaø baát thieän, nhöng trong nhaân thöùc theå chæ laø taùnh voâ phuù voâ kyù, laø haøm taøng nghieäp chuûng nhieãm tònh vaäy. Laïi noùi trì chuûng töû nhieãm tònh laø, töùc ba chuûng töû taäp nhieãm. Moät, phieàn naõo nhieãm tònh, töùc laø thaáy tu phieàn naõo; hai, nghieäp taïp nhieãm, töùc taát caû toång baùo nghieäp thieän vaø baát thieän; ba, quaû taïp nhieãm töùc toång baùo dò thuïc quaû ôû ba coõi, tònh cuõng coù ba: Moät, theá gian tònh töùc laø phuïc hoaëc ñaïo vaäy; hai, xuaát theá gian tònh nghóa laø voâ laäu; ba, sôû ñoaïn quaû thanh tònh töùc sôû chöùng töø tröôùc ñeán ñaây ñeàu laø thöùc thöù taùm haøm taøng nghieäp vaäy. Caùc sö xöa tröôùc veà taâm naêng huaân taïo nghieäp goïi laø taâm. Hoøa thöôïng Thaàn Khaûi caên cöù sôû huaân naêng trì chuûng goïi laø taâm. Laïi caùc sö xöa tröôùc caên cöù duyeân löï ñeå giaûi taâm. Hoøa thöôïng Thaàn Khaûi caên cöù taäp khôûi ñeå giaûi taâm, giaûi thích: Hai giaûi ñaây moãi moãi ñöa ra moät ñöôøng, tröôùc laáy naêng huaân naêng taïo laøm taâm. Neáu khoâng naêng huaân sôû huaân khoâng duïng thì chæ chaân chaúng laäp, ñôn voïng chaúng thaønh, chaân voïng hoøa hôïp môùi coù söï ñoù. Laïi neáu khoâng naêng taïo sôû taïo cuõng chaúng thaønh, nhaân naêng laäp sôû vaäy. Trong kinh noùi: Taát caû duy taâm taïo, sau caên cöù sôû huaân naêng trì laøm taâm. Sôû huaân laøm goác, neáu khoâng sôû huaân naêng huaân cuõng khoâng duïng. Laïi neáu khoâng naêng huaân chuûng töû, töùc chuûng töû thieän aùc taùn maát, laáy gì thoï quaû baùo khoå laïc ôû vò lai. Nhö coù vaät khoâng theå thaïnh vaäy, töùc phaûi taùn maát, thì giaûi sau laø öu thaéng, vì laø caên baûn trong caùc thöùc vaäy, giaûi tröôùc cuõng chaúng maát, laø caønh ngoïn caây, nay neáu laáy caû hai, chaùnh lyù môùi troøn, goác ngoïn giuùp nhau, naêng sôû hoøa hôïp, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, môùi laäp vò cuûa theá gian nhieãm tònh, neân bieát sinh töû do thöùc taâm, khoâng chuùng sinh coù theå ñöôïc, thaêng giaùng thuoäc nhaân duyeân, khoâng thaät ngaõ coù theå ñöôïc.

Hoûi: Nghieäp cuûa hai baùo toång bieät laøm sao phaân bieät?

Ñaùp: Nhö trì nguõ giôùi chieâu ñöôïc thaân ngöôøi laø nghieäp toång baùo, do trong nhaân coù saân phaãn v.v... ôû toång baùo ngöôøi maø coù ñeïp xaáu goïi laø nghieäp bieät baùo. Trong luaän Duy thöùc cuõng noùi laø daãn maõn nghieäp. Naêng chieâu thöùc thöù taùm, daãn thuïc dò quaû, neân goïi laø daãn nghieäp, naêng chieâu thöùc thöù saùu, choïn löïa dò thuïc quaû goïi laø maõn nghieäp. Trong luaän Caâu-xaù cuõng noùi: “Moät nghieäp daãn moät sinh, nhieàu nghieäp naêng vieân maõn” gioáng nhö veõ hình töôïng, tröôùc tieân ñoà sô hình traïng sau ñoù duøng

caùc maøu saéc toâ vaøo, nhöng daãn nghieäp ñoù laø tö cuûa naêng taïo, caàn phaûi thöùc thöù saùu laø choã khôûi. Neáu maõn nghieäp ñoù laø tö cuûa naêng taïo, töø naêm thöùc khôûi nhöng naêm thöùc khoâng chaáp chaúng naêng phaùt nhuaän, neân chaúng phaûi meâ lyù, khoâng suy ñaït neân chaúng naêng taïo nghieäp, tuy taïo maõn nghieäp cuõng chaúng phaûi töï naêng, chæ do yù daãn môùi naêng taùc vaäy. Do ñoù trong kinh Haûi long Vöông noùi: “Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo Haûi long vöông: Kyø thay theá gian, laøm bao nhieâu duyeân, taâm haønh chaúng ñoàng, toäi phöôùc moãi khaùc, Vì vaäy cho neân choã sinh khaùc bieät. Long vöông! OÂng neân quaùn saùt hoäi chuùng vaø caû bieån lôùn, bao nhieâu chuûng töû saéc nhan maïo chaúng ñoàng, caùc hình maïo ñoù ñeàu do taâm hoïa. Laïi taâm khoâng saéc maø chaúng theå thaáy, taát caû caùc phaùp luoáng doái nhö vaäy, nhaân hoaëc daáy töôùng, ñeàu khoâng coù chuû, tuøy choã taïo taùc moãi moãi töï nhaän thoï ñoù. Thí nhö hoïa sö voán khoâng taïo töôïng caùc phaùp nhö vaäy, maø chaúng theå nghó baøn, töï nhieân nhö töôùng huyeãn hoùa, ñeàu taâm taïo taùc neân”. Trong kinh OÂn Thaát noùi: “Phaät baûo: Quaùn ba coõi kia trôøi ngöôøi phaåm loaïi cao thaáp ngaén daøi phöôùc ñöùc nhieàu ít, ñeàu do ñôøi tröôùc duïng taâm chaúng ñoàng, do ñoù choã thoï nhaân moãi moãi khaùc nhau chaúng ñoàng”. Trong luaän Baùt-nhaõ Ñaêng noùi: “Nhö trong A-tuøy-ñaøm coù keä tuïng noùi:

*“Töï hoä thaân khaåu tö, Vaø goàm tha kia laø,*

*Töø phaùp laøm chuûng töû, Naêng ñöôïc quaû nay mai”.*

Noùi tö nghóa laø naêng töï ñieàu phuïc xa lìa caùc phi phaùp, cuøng taâm ñaây töông öng tö, neân goïi laø tö, nghóa tha nghóa laø boá thí aùi ngöõ cöùu hoä khieáp sôï, duøng caùc phaùp aáy maø naêng goàm tha, neân goïi laø goàm tha, töø nghóa laø taâm, taâm töùc goïi laø phaùp, cuõng laø chuûng töû, chuûng töû cuõng goïi laø nhaân, laøm nhaân ai ö? Ñoù laø nhaân cuûa quaû, ñoù laø nhöõng quaû gì? Nghóa laø quaû cuûa hieän taïi vaø vò lai, côù sao goïi taâm laø chuûng töû ö? Vì laø naêng khôûi thaân khaåu nghieäp vaäy, neân goïi laø chuûng töû. Laïi nhö trong luaän coù keä tuïng:

*“Nhö maàm moùng töông tuïc,*

*Maø töø chuûng töû sinh, Do ñoù maø sinh quaû,*

*Lìa chuûng khoâng töông tuïc”.*

***Giaûi thích:*** Ñaây nghóa laø töø maàm sinh caønh cho ñeán nhaùnh laù hoa quaû v.v... moãi moãi coù töôùng cuûa noù, chuûng töû (haït gioáng) tuy dieät maø do khôûi töông tuïc daàn chuyeån ñeán quaû, neáu lìa chuûng töû thì maàm moùng töông tuïc khoâng löu chuyeån, vì vaäy neân nghóa ñoù noùi: côù sao luaän coù keä

tuïng noùi:

*“Chuûng töû coù töông tuïc, Töø töông tuïc coù quaû, Tröôùc chuûng maø sau quaû,*

*Chaúng ñoaïn cuõng chaúng thöôøng”.*

***Giaûi thích:*** Côù sao chaúng ñoaïn? Nghóa laø coù chuûng töû töông tuïc truù vaäy. Côù sao chaúng thöôøng? Nghóa laø maàm naåy roài chuûng töû hoaïi vaäy, phaùp beân trong cuõng vaäy. Nhö trong luaän coù keä tuïng noùi

*“Nhö vaäy töø sôû taâm,*

*Taâm phaùp töông tuïc khôûi, Töø ñoù maø khôûi quaû,*

*Lìa taâm khoâng töông tuïc”.*

***Giaûi thích:*** Ñaây nghóa laø taâm töø, neáu chaúng taâm töø thì goïi laø nghieäp, taâm ñaây tuy dieät maø töông tuïc khôûi, töông tuïc quûa ñaây khôûi, nghóa laø aùi chaúng phaûi aùi coù thoï töôùng vaäy. Neáu lìa taâm laø quaû chaúng khôûi, nay ñang noùi töông tuïc phaùp nghóa ñoù theá naøo? Neân trong luaän coù keä tuïng noùi:

*“Töø taâm coù töông tuïc, Töø töông tuïc coù quaû,*

*Neân nghieäp taïi tröôùc quaû,*

*Chaúng ñoaïn cuõng chaúng thöôøng”.*

***Giaûi thích:*** Theá naøo laø chaúng ñoaïn? Nghóa laø töông tuïc naêng khôûi quaû vaäy. Theá naøo laø chaúng thöôøng? Chaúng truù ñeán saùt-na thöù hai vaäy, vì theá bieát ba nghieäp khoù phoøng ngaên neân phaûi mieân maät gìn giöõ, yù laø nhoùm khoå ï, mieäng laø baøo thai hoïa, chæ ñoùng cöûa vaø giöõ beán môùi ñoaïn töông tuïc, nhö trong kinh Chaùnh Phaùp Nieäm Xöù noùi: “Ñòa nguïc kia ñòa thaáy ngöôøi Dieâm-la khoå thieát duøng keä traùch raèng:

*Taâm chaúng theå ñieàu ngöï, Quaù hôn löûa döõ lôùn,*

*Ñi nhanh chaúng theå ñieàu, Daãn ngöôøi ñeán ñòa nguïc, Taâm thöù nhaát khoù ñieàu, Löûa ñaây quaù hôn löûa, Khoù ñieàu ñi nhanh choùng, Ñòa nguïc trong ñòa nguïc, Neáu ngöôøi taâm töï taïi,*

*Thì ñi nôi ñòa nguïc,*

*Neáu ngöôøi naêng cheá taâm, Thì chaúng thoï khoå naõo,*

*Duïc laø löûa thöù nhaát, Si laø toái thöù nhaát, Saân laø oaùn thöù nhaát, Ba ñaây naém theá gian, OÂng luùc tröôùc taïo aùc, Töï taâm tö duy taïo, OÂng voán si taâm taïo, Nay thoï aùc baùo ñaây,*

*Taâm ham troäm vaät ngöôøi, Troäm haønh phuï nöõ khaùc, Thöôøng gieát haïi chuùng sinh, Choã doái cuûa töï taâm,*

*Nghieäp töï taïi nhö vaäy, Ñem oâng ñeán xöù naøy, Laø oâng voán aùc nghieäp, Côù sao oâng gaøo khoùc?”*

Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Taïo aùc chaúng maát hoaïi, Taát caû aùc coù baùo,*

*AÙc ñeàu töø taïo ñöôïc, Nhaân taâm neân coù taïo, Do taâm neân taïo aùc.*

*Do coù taâm quaû baùo, Taát caû ñeàu taâm taïo, Taát caû ñeàu nhaân taâm,*

*Taâm naêng doái chuùng sinh, Töông lai ñeán xöù aùc,*

*Ñòa nguïc ñaây xöù aùc, Raát laø xöù aùc khoå”.*

Nhö vaên kinh treân ñaây laø aùc taâm chieâu quaû khoå. Neáu thieän taâm chieâu quaû laïc laø. Laïi noùi: “Laïi nöõa, Tyø-kheo bieát nghieäp quaû baùo, quaùn xöù choã ôû cuûa trôøi man trì cho ñeán ñòa ñieàu nhu ñoù, gioáng nhö sinh toâ, trôøi ngöôøi luùc ñi tuøy chaân leân xuoáng nhö Ñaâu-la-mieân, moãi moãi truù xöù chaân böôùc theo baèng, cuõng theâm noùi tröôùc moãi moãi caây baùu toûa ra aùnh saùng dieäu saéc. AÙnh saùng ñoù nhö aùnh saùng maët nhaät vui thích. Caây vaøng saéc dieäu hoa laù thöôøng töôi khoâng coù heùo ruïng, choã thieän nghieäp sinh khoâng theå duï noùi, giôùi löïc töï taïi, choã thieän nghieäp ñöôïc nhö aán in vaät, thieân töû nhö vaäy ñuøa vui vöôøn röøng, men hoà hoa sen, töï nghieäp thoï baùo coù

thöôïng trung haï thoï vui ñuøa lôùn, töï nghieäp thaân töôùng aùnh saùng ñaùng öa, saéc thanh höông vò xuùc v.v... ñeàu xöùng tình vui thích, thaân khoâng beänh naõo, khoâng coù ñoùi khaùt, thöôøng buoâng lung naêm duïc, chöa töøng nhaøm ñuû, phaàn nhieàu khôûi aùi duïc, taâm chaúng sung maõn. Neáu trôøi nghó nhôù tuøy choã nghó ñeàu ñöôïc, keû khaùc chaúng theå phaù, töï taïi voâ ngaïi, taâm thöôøng hoan hyû, tuøy nghó naêng ñeán, hoùa thaân tuøy taâm lôùn nhoû maëc yù, roäng lôùn nheï meàm, trong khoaûng nhaùy maét naêng ñi ñeán traêm ngaøn do tuaàn, khoâng chuùt cöïc nhoïc, nhö gioù löôùt giöõa hö khoâng, khoâng choã chöôùng ngaïi, trôøi cuõng nhö vaäy, khoâng coù nhoïc cöïc, thaân trôøi Oai ñöùc töø taâm maø sinh, nheï saïch khoâng dô, taát caû haønh xöù nhö yù saéc saùng, thieân töû thieân nöõ hoan hyû daïo vui”. Giaûi thích: Nhöng tuy thieän aùc do taâm, khoå laïc chaúng ñoàng, ñoù laø tröôùc noùi roõ nhaân quaû. Bieát moät nieäm khoâng sai, neáu luaän ñeán trong cuûa chí ñaïo ñeàu chaúng phaûi giaûi thoaùt. Nhö trong kinh noùi: “Trôøi Ca- löu-tuùc cöôõi ñieän vaøng Dieâm-phuø-ñaøn vaøo röøng thieân hyù, röøng ñoù nhu nhuyeán, aâm thanh caùc gioáng chim hoøa hôïp hay ñeïp, thieân töû vaøo roài, chim hoùt tieáng trôøi. Trôøi ñoàng nghieäp sinh, vì trôøi laø thieän nghieäp vaäy, beøn noùi keä raèng:

*“Neáu coù ngöôøi naêng laøm, Thieän nghieäp cuûa aùi laïc, Nghieäp quaû baùo ngöôøi aáy, Thaønh töïu raát ñoan nghieâm, Ñaõ ñöôïc thoï laïc trôøi.*

*Neáu chaúng haønh buoâng lung, Töø laïc ñöôïc laïc xöù,*

*Kia haún ñeán Nieát-baøn. Taát caû laïc voâ thöôøng, AÉt haún cuoái cuøng heát, Chôù thoï laïc trôøi ñaây, Laáy laøm töï vui thuù.*

*Laïc trôøi ñaây voâ thöôøng, Thoï heát haún thoái maát, Ñaõ bieát phaùp ñaây roài,*

*Thöôøng caàu ñaïo Nieát-baøn, Taát caû phaùp ñeàu cao,*

*Laø cuõng seõ bò ñoïa, Hoøa hôïp haún coù lìa, Coù maïng ñeàu seõ cheát”.*

Laïi noùi: “Tyø-kheo nhö vaäy duøng vaên tueä quaùn laïc trôøi roài, maønoùi

keä tuïng raèng:

*Naêm caên thöôøng aùi laïc, Caûnh duïc choã doái hoaëc, Löûa duïc chöa töøng coù,*

*Khoaûnh khaéc nghe nhaøm chaùn, Moãi moãi caùc caûnh giôùi,*

*Xöù xöù thaáy thieân nöõ, Taát caû caûnh giôùi thaéng, Löûa duïc chaùy höøng höïc, Hoaëc hôïp hoaëc lìa tan,*

*Hoaëc noùi hoaëc nghó nhôù, Vì nhaân duyeân thieân töû, Löûa noåi ñoát ngöôøi trôøi, Löûa phaùp hoøa hôïp coù, Chaúng hôïp thì chaúng sinh, Hoaëc hôïp hoaëc chaúng hôïp, Löûa duïc thöôøng chaùy döõ, Nhaân duyeân hoøa hôïp vaäy, Löûa xa thì chaúng vaäy.*

*Löûa duïc khoâng xa gaàn, Thöôøng ñoát aùi chuùng sinh, Vì löïc cuûi yù töôûng,*

*Choã nghó nhôù taø khieán, Daàu aùi truùt löûa duïc, Ñoát chaùy ngöôøi ngu si”.*

Vì vaäy ñaõ bieát khoå laïc do taâm, söï chaúng phaàn cöùu caùnh, neân phaûi ñoaïn töôûng cuûi khoâ daàu aùi, döùt nghó gioù ngöng löûa duïc, phoøng cheá ñaát yù, luoân thuaän chaân nhö, vieân maõn Boà-ñeà, quaû dieäu thöôøng laïc. Neân trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Neáu ngöôøi taâm chaùnh thieän, Thöôøng thuaän phaùp quaùn saùt, Chaúng laøm choã loãi khieán, Nhö maët nhaät tröø toái”.*

Laïi trong kinh noùi: “Thaø laøm taâm baét chöôùc, chaúng baét chöôùc ôû taâm. Neáu baét chöôùc taâm, thì tuøy saùu thuù maø chaúng trôû laïi. Laøm taâm baét chöôùc thì ngaàm moät ñaïo maø thöôøng trôû veà, nhö Canh Tang Töû noùi: “Taâm bình chaùnh chaúng bò choã beân ngoaøi daãn duï”, goïi laø trong treûo maø naêng laâu thì saùng, saùng maø naêng laâu thì hö, hö thì ñaïo toaøn maø ôû ñoù. Do

vaäy trong kinh A-sai-maït noùi: “Thöôøng chaùnh taâm ñoù chaúng chuoäng hoïc khaùc, phaøm taâm thöôøng chaùnh tröïc voán töï hö huyeàn, ñaïo toaøn laø taâm taâm toaøn laø ñaïo”. Vì chaúng ñaït neân tuøy taâm tö löï, bò duyeân beân ngoaøi moùc keùo, keát buoäc beân trong khieán loaïn, môùi khieán chæ phaûi veà moät, chaúng chuoäng chaúng hoïc khaùc, hö minh töï hieän xöùng vôùi trôû laïi goác vaäy. Môû baøy nhö vaäy coù theå goïi laø naém tay haønh nhaân chaúng ñeán bieån Taùt-baø-nhaõ, baûo troïng chaúng coâ leõ vaäy. Neáu ngöôøi tin thoï coù theå goïi laø chaúng ñoäng traàn lao choùng thaønh chaùnh giaùc.

Hoûi: Thöùc sinh ôû thaân, thaân nöông ôû thöùc, caùc caên hoaïi goïi laø thöùc chuyeån ñoåi lìa, boû thaân cuõ ñaây, rieâng thoï chaát khaùc, thöùc cuûa ñi laïi töôùng traïng nhö theá naøo? YÙ chæ aáy khoù roõ, khaép theá gian ñeàu laàm hoaëc, nhö vaät baùu ôû kho taøng chaúng coù ai bieát.

Ñaùp: Lyù ñaây mieân maät caên cöù giaùo coù theå bieát. Trong kinh Hieån Thöùc noùi: “Phaät baûo: Hieàn Hoä! Vaän chuyeån ñoåi dieät qua laïi cuûa thöùc, gioáng nhö gioù lôùn khoâng saéc khoâng hình, chaúng theå hieån hieän maø naêng phaùt ñoäng muoân vaät, baøy caùc hình traïng, hoaëc lay ñoäng caây röøng xoâ beû raùch naùt phaùt ra aâm thanh lôùn, hoaëc laøm laïnh laøm noùng xuùc chaïm thaân chuùng sinh laøm khoå laøm laïc, gioù khoâng tay chaân maët muõi hình dung, cuõng khoâng caùc saéc ñen traéng ñoû vaøng. Hieàn Hoä! Thöùc giôùi cuõng vaäy, khoâng saéc khoâng hình khoâng aùnh saùng hieån hieän, vì nhaân duyeân neân hieån baøy caùc thöù coâng duïng khaùc bieät, phaûi bieát thoï giaùc phaùp giôùi cuõng laïi nhö vaäy, khoâng saéc khoâng hình, vì nhaân duyeân neân hieån phaùt coâng duïng. Hieàn Hoä! Chuùng sinh cheát ñaây thoï giaùc phaùp giôùi thöùc ñeàu boû lìa thaân, thöùc vaän thoï giaùc phaùp giôùi thoï thaân khaùc laø, thí nhö gioù lôùn thoåi caùc hoa ñeïp, hoa truù taïi ñaây maø höông thôm lan toûa khaép xa. theå Gioù chaúng laáy muøi höông cuûa hoa ñeïp, höông theå theå gioù vaø caû thaân caên ñeàu khoâng hình saéc, maø neáu chaúng phaûi löïc gioù thì muøi höông chaúng toûa ñeán xa. Hieàn Hoä! Chuùng sinh thaân cheát thöùc trì thoï giaùc phaùp giôùi ñem ñeán nôi khaùc sinh, nhaân cha meï duyeân maø thöùc gaù ñoù, thoï giaùc phaùp giôùi naêng tuøy ôû thöùc cuõng laïi nhö vaäy. Nhö töø löïc hoa öu thaéng maø muõi coù ngöûi, töø löïc ngöûi öu thaéng maø ñöôïc caûnh höông. Laïi nhö töø löïc gioù thaân öu thaéng ñöôïc gioù saéc xuùc, nhaân löïc gioù öu thaéng muøi höông ñöôïc ñeán xa, nhö vaäy töø thöùc coù thoï, töø thoï coù giaùc, töø giaùc coù phaùp, beøn naêng roõ bieát thieän vaø baát thieän, cho ñeán chuyeån ñoåi thaân cuûa thöùc, nhö aûnh töôïng cuûa maët hieän ôû nôi göông, nhö ñöôøng vaân cuûa aán hieån hieän nôi baøn. Thí nhö maët nhaät loù daïng, nôi aùnh saùng toûa chieáu ñeán thí caùc thöù toái taêm ñeàu tröø, maët nhaät laëng aån aùnh saùng lu môø, thì toái taêm beøn trôû laïi nhö cuõ. Toái taêm khoâng hình chaát, chaúng phaûi thöôøng hay khoâng thöôøng ñeàu

naêng ñöôïc xöù ñoù. Thöùc cuõng nhö vaäy, khoâng chaát khoâng hình, nhaân thoï töôûng hieån baøy, thöùc noùi thaân, nhö toái taêm khoâng theå, troâng nhìn chaúng thaáy, chaúng theå caàm naém. Nhö meï mang thai con, chaúng naêng töï bieát laø nam hay nöõ, saéc ñen vaøng traéng, caên ñuû hay chaúng ñuû tay chaân tai maét loaïi cuøng chaúng loaïi, uoáng aên cay noùng vaät thoâ, con ñoù beøn roäng roõ bieát thoáng khoå, chuùng sinh ñi laïi co duoãi, troâng nhìn noùi cöôøi chuyeån vaän mang vaùc laøm caùc söï nghieäp, thöùc töôùng hieån baøy ñuû, maø chaúng theå bieát ôû ñaâu, döøng ôû trong thaân, chaúng bieát töôùng traïng ñoù. Hieàn Hoä! Töï taùnh cuûa thöùc vaøo khaép caùc xöù chaúng bò choã caùc xöù laøm nhieãm oâ, saùu caên saùu caûnh naêm phieàn naõo aám, thöùc khaép ôû ñoù maø chaúng bò ñoù nhieãm. Do ñoù maø hieån baøy söï duïng cuûa thöùc. Hieàn Hoä! Thí nhö cô quan caây goã buoäc naém moät choã laøm caùc thöù nghieäp hoaëc ñi chaïy nhaûy nhoùt, hoaëc nhaûy neùm muùa vui, yù oâng nghó sao? Choã cô quan laøm laø löïc cuûa ai? Hieán Hoä baïch Phaät: Trí tueä thieån caïn, chaúng phaûi choã coù theå roõ? Phaät baûo: Hieàn Hoä! Phaûi bieát ñeàu laø löïc cuûa taùc nghieäp, taùc nghieäp khoâng hình, chæ trí vaän vaäy, nhö vaäy cô quan cuûa thaân duøng löïc cuûa thöùc laøm caùc söï nghieäp. Tieân thoâng, Caøn-thaùc-baø, roàng, thaàn, ngöôøi, trôøi, A-tu-la v.v... caùc thöù thuù nghieäp thaûy ñeàu nöông ñoù, thöùc naêng sinh thaân nhö thôï laøm cô quan, thöùc khoâng hình chaát, trì khaép phaùp giôùi, trí löïc ñaày ñuû, cho ñeán naêng bieát söï cuûa tuùc maïng. Neân bieát thöùc taùnh laø moät, khoâng truù khoâng hình chæ tuøy trí maø roõ baøy, theo nieäm maø chuyeån, aám ñaây vöøa môùi dieät, aám kia beøn sinh, nhö ñöôøng vaân aán hieän ôû nôi buøn, tôï aûnh töôïng maët ñöa ñeán nôi göông. Ñeán nôi vaøo thai ôû tröùng gaù chaát hieän sinh, ñi laïi khoâng daáu veát aån hieän chaúng phaûi ngaïi ngaên, nhö chaâu nhaû chieáu, tôï maët nhaät truyeàn aùnh saùng, löûa ra töø trong caây goã, chuûng sinh treân ñaát, theå noù laø moät duïng ra ngaøn sai. Moân moät thöùc ñaây cuõng laïi nhö vaäy, nhaân nieäm löïc phaân möôøi hai loaïi khaùc bieät cuûa chuûng, tuøy nghieäp quaû bieán voâ löôïng hình chaát cuûa sinh töû”. Laïi trong kinh Ñaïi Thöøa Ñoàng Taùnh noùi: “Vua Tyø-tyø-sa-na Laêng-giaø thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Thaàn thöùc chuùng sinh,laø töông ñöông maáy ñaïi? Laø laøm saéc gì? Phaät baûo: Laêng-giaø vöông! Thaàn ñöùc chuùng sinh voâ bieân ñaïi khoâng saéc khoâng töôùng chaúng theå thaáy, khoâng ngaïi khoâng hình khoâng ñònh xöù, chaúng theå noùi. Tyø-tyø- sa-na thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Thöùc töôùng nhö vaäy, khoâng coù bieân ñaiï, khoâng saéc khoâng töôùng chaúng theå thaáy, khoâng ngaïi khoâng hình khoâng ñònh xöù, chaúng theå noùi laø, ñaâu chaúng phaûi ñoaïn tuyeät ö? Phaät baûo: Laêng- giaø vöông! Nay ta hoûi, tuøy yù oâng ñaùp, ta seõ vì oâng noùi. Laêng-giaø vöông! Thí nhö ñaïi vöông taïi trong cung ñieän hoaëc treân laàu cao, luùc taâm nöõ vaây quanh an laïc ngoài, vaän maëc caùc thöù y phuïc vaø caùc anh laïc. Luùc aáy nôi

vöôøn röøng lôùn caây a-thaâu-ca, caùc thöù hoa taïp trang nghieâm xinh ñeïp, vöôøn taïi nôi coù gioù dòu nheï, hoaëc gioù lôùn maïng, thoåi röøng vöôøn kia, caây a-thaâu-ca muøi höông caùc hoa bay toûa ñeán nôi choã vua, vua nghe ñoù chaêng? Tyø-tyø-sa-na thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Con nghe muøi höông ñoù, Phaät baûo: Laêng-giaø vöông! OÂng nghe höông ñoù, phaân bieät bieát ñöôïc chaêng? Vua thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Con coù theå bieát ñöôïc, Phaät baûo: Laêng-giaø Vöông! Muøi höông hoa aáy, oâng noùi laø bieát ñöôïc, vaäy thaáy noù lôùn hay nhoû ö? Quyeát ñònh laøm saéc gì ö? Laêng-giaø Vöông noùi: Chaúng theå ñöôïc. Baïch Ñöùc Theá Toân! Taïi sao? Töôùng muøi höông ñoù khoângsaéc khoâng hieän khoâng ngaïi khoâng töôùng khoâng ñònh xöù, chaúng theå noùi. Cho neân chaúng thaáy hình saéc lôùn nhoû. Phaät baûo: Laêng-giaø Vöông! YÙ oâng theá naøo? Neáu chaúng thaáy muøi höông kia lôùn nhoû, chaúng phaûi ñoaïn tuyeät töôùng ö? Tyø ø-sa-na thöa: Khoâng vaäy, Theá Toân! Taïi sao? Neáu caùc töôùng ñaây laø ñoaïn töôùng laø khoâng ngöôøi ñöôïc nghe. Phaät baûo: Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Laêng-giaø Vöông, thöùc töôùng cuõng vaäy, neân thaáy nhö vaäy. Laêng-giaø Vöông! Neáu thöùc ñoaïn töôùng thì khoâng sinh töû maø coù theå bieát. Nhö vaäy, Laêng-giaø Vöông! Thöùc töôùng thanh tònh, chæ laø bôûi voâ minh tham aùi, caùc khaùch traàn phieàn naõo, taäp khí nghieäp v.v... che ngaïi. Laêng-giaø Vöông! Thí nhö coõi hö khoâng thanh tònh, chæ coù boán thöù khaùch traàn laøm nhieãm oâ. Nhöõng gì laø boán? Ñoù laø khoùi maây buïi söông, Laêng-giaø Vöông! Thöùc töôùng nhö vaäy, voán thanh tònh, neân khoâng ngaèn meù, khoâng theå naém baét khoâng coù saéc nhieãm, chæ laø choã che nhieãm bôûi caùc khaùch traàn phieàn naõo. Taïi sao nhö vaäy? Laêng-giaø Vöông! Neáu luùc chaùnh quaùn, chaúng ñöôïc chuùng sinh, khoâng ngaõ khoâng chuùng sinh, khoâng thoï maïng, khoâng chöùa nuoâi, khoâng nhaân, khoâng soá chuùng, khoâng ngöôøi bieát, khoâng ngöôøi hay, khoâng ngöôøi bieát, khoâng ngöôøi thoï, khoâng ngöôøi nghe cho ñeán khoâng saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc v.v...

Hoûi: Caûnh saéc cuûa beân ngoaøi nhaân thöùc phaân bieät neân goïi laø Duy

thöùc, chæ nhö trong moäng khoâng caûnh Duy thöùc, côù sao trong moäng thöùc thaáy caùc thöù?

Ñaùp: Trong kinh Hieån Thöùc noùi: “Phaät baûo: Hieàn Hoä! Saéc coù hai thöù: Moät, beân trong; Hai, beân ngoaøi. Beân trong, ñoù laø nhaõn thöùc. Nhaõn thì laø beân ngoaøi, cho ñeán thaân thöùc laø beân trong, thaân thì beân ngoaøi. Hieàn Hoä! Nhö ngöôøi vöøa môùi sinh ñaõ muø, moäng thaáy saéc ñeïp tay chaân maët maét hình dung xinh ñeïp, beøn ôû trong moäng, sinh raát vui thích, ñeán luùc nguû tænh giaác roài, môø toái khoâng choã thaáy. Cho ñeán, ngöôøi vöøa môùi sinh ñaõ nhìn ñoù chöa töøng thaáy vaät, côù sao trong moäng maø naêng thaáy saéc? Hieàn Hoä thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Cuùi xin chæ baøy ñoù. Phaät baûo:

Hieàn Hoä! Moäng thaáy, thaáy laø choã nhaõn beân trong, laø tueä phaân bieät, chaúng phaûi maét thòt thaáy, choã maét thòt ñoù, vì nieäm löïc neân ngöôøi muø trong moäng khoaûnh khaéc maø hieän. Laïi vì nieäm löïc tænh thöùc maø nhôù ñoù. Saéc beân trong cuûa thöùc cuõng laïi nhö vaäy, neân ôû choã thaáy chæ thöùc, nghe ngöûi neám xuùc cuõng vaäy. Thaáy coù caûnh giôùi chæ laø nieäm tueä phaân bieät. Neáu lìa nieäm tueä phaân bieät, quyeát ñònh khoâng coù töôùng maûy may caûnh traàn tröôùc.

Hoûi: Thöùc taùnh khoâng hình ñeán cöïc vi teá, côù sao naêng naém giöõ thaân lôùn, laïi giöõ chaát nhoû?

Ñaùp: Thöùc taùnh vi dieäu chaúng theå nghó baøn. Vì tuøy nghieäp vaäy, thì ñeïp xaáu töï phaân, vì khoâng hình vaäy, thì lôùn nhoû ñeàu ñoàng. Trong kinh Hieån Thöùc noùi: “Phaät baûo: Ñaïi Döôïc! Nhö gioù lôùn khoâng chaát khoâng hình, ôû nôi hang saâu, hoaëc trong caùc hoáùc heûm, noù troâng ra maïnh baïo, hoaëc xoâ ngaõ nuùi Tu-di vôõ vuïn laøm buïi traàn, gioù lôùn vi dieäu khoâng chaát khoâng hình. Thöùc cuõng nhö vaäy, dieäu khoâng hình saéc, thaân lôùn thaân nhoû thaûy ñeàu naêng trì, hoaëc thoï thaân muoãi, hoaëc thoï thaân voi, cho ñeán nhö haït Ni-cuø-ñaø chuûng töû raát vi teá sinh caây baø saø to lôùn caønh nhaùnh traêm ngaøn. YÙ oâng nghó sao? Haït (töû) vaø caây ñoù lôùn nhoû ñoàng loaïi chaêng? Ñaïi Döôïc thöa! Baïch Theá Toân! Haït vaø caây ñoù lôùn nhoû khaùc bieät nhau, nhö loã roãng trong coïng sen saùnh vôùi hö khoâng giôùi. Phaät baûo: Nhö vaäy, Ñaïi Tueä! Caây ôû trong haït tìm khoâng theå ñöôïc, neáu chaúng nhaân haït, thì caây chaúng sinh. Haït Ni-cuø-ñaø vi teá naêng sinh caây lôùn. Thuùc vi teá naêng sinh thaân lôùn, ôû trong thöùc tìm caàu thaân, thaân chaúng theå ñöôïc, neáu tröø ôû thöùc thì thaân khoâng coù”. Laïi trong kinh Tyø-da-saø Vaán noùi: “Phaät baûo: Laïi nöõa, Ñaïi Tieân! Thöùc ñaây vi teá khoâng saéc khoâng chaát, chaúng phaûi laø coù theå thaáy thöùc, chaúng phaûi coù saéc, chaúng phaûi saéc xanh v.v... trong saéc khoâng caên thöùc. Neáu lìa caên thì khoâng caûnh giôùi. Hoaëc trong taâm ngöôøi kinh ñoäng khieáp sôï, hoaëc nghi nghó, taát caû nhö vaäy ñeàu laø löïc thöùc”.

Hoûi: Saùu thuù thaêng traàm ñeàu chæ laø thöùc, môùi sinh vaøo thuù cuûa thieän aùc, töôùng ñoù nhö theá naøo?

Ñaùp: Tuøy choã phöôùc giuùp quaû baùo chaúng ñoàng, thaéng phöôùc giuùp thöùc thì caûnh lôùn, keùm phöôùc giuùp thöùc thì caên nhoû. Trong kinh Hieån Thöùc noùi: “Ñaïi Döôïc laïi thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Chuùng sinh xaû boû thaân, laøm sao sinh trong caùc trôøi, cho ñeán laøm sao sinh trong ñòa nguïc v.v...? Phaät baûo: Ñaïi Döôïc! Chuùng sinh luùc laâm chung. Do phöôùc nghieäp tö (giuùp), boû nhìn cuûa goác ñöôïc nhìn thieân dieäu, duøng nhìn thieân dieäu, thaáy trôøi luïc duïc, vaø vöôøn Hoan hyû, vöôøn Taïp hoa v.v... cho ñeán nhö nguû maø chaúng nguû, an oån xaû boû thoï maïng, luùc saép xaû boû thoï maïng, trôøi cha trôøi meï ñoàng ôû moät

choã, trong tay trôøi meï töï nhieân coù hoa troå ra, trôøi meï thaáy hoa ngoaûnh laïi noùi cuøng trôøi cha: “Raát laø phöôùc toát! Thaéng quaû hieám coù, trôøi nay phaûi bieát vui cuûa con laønh, thôøi gian saép ñeán chaúng laâu”. Trôøi meï beøn duøng hai tay giôõn muùa hoa ñoù. Luùc giôõn muùa hoa, maïng beøn chung taän. Thöùc khoâng töôùng xaû boû caùc caên, trì caùc caûnh nghieäp, vaát boû caùc coõi, giöõ caùc vieäc coõi, bieán ñoåi quaû baùo, gioáng nhö cöôõi ngöïa, boû moät cöôõi moät, nhö maët nhaät thích daãn aùnh saùng, nhö caây goã sinh löûa, laïi nhö boùng traêng hieän ôû nöôùc laéng trong. Thöùc giuùp thieän nghieäp bieán ñoåi baùo trôøi nhö maïch gioù chuyeån dôøi nhanh choùng gaù beân trong hoa, trôøi cha trôøi meï ñoàng ngoài nhìn ñoù, cam loà gioù duïc thoåi hoa baûy ngaøy, ngoïc baùu trang nghieâm thaân saùng ñoäng röïc rôõ, Thieân ñoàng saùng saïch hieän ôû tay trôøi meï. Ñaïi Döôïc thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Thöùc khoâng hình vì sao nhôø möôïn löïc nhaân duyeân maø sinh coù hình, vì sao coù hình döøng beân trong nhaân duyeân? Phaät baûo: Ñaïi Döôïc! Nhö caây goã hoøa hôïp xuùc chaïm nhau sinh löûa, löûa ñaây, trong caây goã chaúng theå ñöôïc, neáu tröø boû caây goã cuõng chaúng ñöôïc löûa. Nhaân duyeân hoøa hôïp maø sinh, nhaân duyeân chaúng ñuû töùc löûa chaúng sinh. ÔÛ trong caây goã v.v... tìm saéc töôùng löûa, bieát khoâng theå thaáy, nhöng ñeàu thaáy löûa töø caây goã ra. Nhö vaäy, Ñaïi Döôïc! Thöùc gaù nhôø cha meï nhaân duyeân hoøa hôïp sinh coù thaân hình, trong coù thaân hình tìm caâu thöùc chaúng ñöôïc, lìa thaân coù hình cuõng khoâng coù thöùc. Ñaïi Döôïc! Nhö löûa chöa phaùt ra, töôùng löûa chaúng hieän, cuõng khoâng noaõn xuùc, caùc töôùng ñeàu khoâng. Nhö vaäy, Ñaïi Döôïc! Neáu thaân chöa coù, thöùc thoï töôûng haønh thaûy ñeàu chaúng hieän. Ñaïi Döôïc! Nhö thaáy aùnh saùng maët nhaät chieáu dieäu, maøcaùc phaøm phu chaúng thaáy theå maët nhaät laø ñen gay traéng, vaøng traéng hay vaøng ñoû, ñeàu chaúng theå bieát, chæ vì chieáu saùng aùnh saùng hieän aån xoay vaàn caùc söï taùc duïng maø bieát coù maët nhaät. Thöùc cuõng nhö vaäy, do caùc taùc duïng maø bieát coù thöùc. Ñaïi Döôïc thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Theá naøo laø thöùc taùc? Phaät baûo: Ñaïi Döôïc! Thoï bieát töôûng haønh, tö lo khoå naõo, ñoù laø taùc duïng cuûa thöùc. Laïi coù thieän nghieäp vaø baát thieän nghieäp huaân laøm chuûng taùc duïng hieån hieän thöùc.

Ñaïi Döôïc thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Côù sao thöùc lìa nôi thaân beøn

choùng thoï thaân? Thöùc xaû boû thaân cuõ, thaân môùi môùi chöa thoï, ngay thôøi gian ñoù, thöùc laøm töôùng gì? Phaät baûo: Ñaïi Döôïc! Nhö coù tröôïng phu vai roäng khoûe maïnh maëc aùo giaùp ñoäi muõ truï beàn chaéc, cöôõi ngöïa ñi nhanh nhö gioù ñeå vaøo trong traän, daùo maùc giao nhau, taâm loaïn rôi khoûi ngöïa, do theá voõ cöùng maïnh neân trôû laïi lieàn nhaûy leân. Thöùc xaû boû nôi thaân nhanh choùng lieàn thoï thaân cuõng laïi nhö vaäy. Laïi nhö ngöôøi khieáp nhöôïc thaáy ñòch kinh sôï cöôõi ngöïa chaïy lui. Thöùc giuùp thieän nghieäp thaáy trôøi

cha trôøi meï ñoàng ngoài moät toøa, choùng gaù sinh kia cuõng laïi nhö vaäy.

Ñaïi Döôïc! Nhö oâng hoûi thöùc boû thaân cuõ, thaân môùi chöa thoï, ngay luùc aáy, thöùc laøm töôùng gì? Ñaïi Döôïc! Thí nhö aûnh ngöôøi hieän ôû trong nöôùc, khoâng chaát coù theå thuû, tay chaân maët maét vaø caùc hình traïng cuøng ngöôøi khoâng khaùc. Maø theå chaát söï nghieäp trong aûnh ñeàu khoâng, khoâng laïnh khoâng noùng, khoâng cuøng caùc xuùc, cuõng khoâng nhoïc keùm nhuïc ñoaøn caùc ñaïi, khoâng tieáng noùi phoâ khoâng lôøi khoå laïc. Thöùc boû thaân cuõ, thaân môùi chöa thoï, töôùng cuõng nhö vaäy, laø giuùp quaû thieän sinh caùc trôøi ñoù. Ñaïi Döôïc thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Theá naøo laø thöùc sinh ñòa nguïc? Phaät baûo: Ñaïi Döôïc! Ngöôøi taïo aùc nghieäp vaøo nôi ñòa nguïc, oâng phaûi loùng nghe. Ñaïi Döôïc! Trong ñaây, chuùng sinh tích chöùa baát thieän caên, ñeán luùc maïng chung, khôûi yù nghó raèng: “Nay thaân ta ñaây cheát boû cha meï aân aùi thaân thích raát laø ñau khoå”, thaáy caùc ñòa nguïc vaø thaáy thaân mình öùng hôïp vaøo ñoù, thaáy chaân phía treân, ñaàu loän xuoáng döôùi. Laïi thaáy moät xöù ñaát thuaàn toaøn huyeát, thaáy huyeát ñoù roài, taâm coù meán ñaém vò, duyeân taâm ñaém vò beøn sinh vaøo ñòa nguïc, nöôùc aùc raû thoái, dô ueá nhaân löïc thöùc gaù trong ñoù. Thí nhö phaån ueá, xöù dô, söõa dô, röôïu dô, caùc dô nhaân coù truøng sinh trong ñoù, keû vaøo ñòa nguïc gaù vaät dô maø sinh cuõøng laïi nhö vaäy”. Trong luaän Baùt-nhaõ Ñaêng noùi: “Noùi töø töû höõu töông tuïc ñeán luùc sinh höõu, nhö trao kinh, nhö truyeàn ñaêng, nhö ñi in daáu, nhö göông aûnh töôïng hieän, nhö tieáng vang giöõa hö khoâng, nhö aûnh vaàng traêng maët nhaättrong nöôùc, nhö haït gioáng sinh maàm, nhö ngöôøi thaáy vaät chua trong mieäng sinh nöôùc daõi. Nhö vaäy, haäu aám luùc töông tuïc khôûi, khoâng coù trung aám qua laïi, truyeàn ñaây ñeán kia, cho neân ngöôøi trí phaûi hieåu nhö vaäy”. Neân bieát thöùc gaù nghieäp hieän, caûnh theo taâm sinh, nuùi dao beùn nhoïn ai ngöôøi reøn luyeän? Hoa ngaäm nöôùc ñöùc chaúng phaûi kia môû baøy. Bieän quaû bieát nhaân, thaáy ngoïn bieát goác. Neân noùi! Taâm naêng laøm Phaät, taâm laøm chuùng sinh, taâm laøm thieân ñöôøng, taâm taïo ñòa nguïc. Taâm khaùc thì ngaøn sai tranh khôûi. Taâm bình thì phaùp giôùi thaûn nhieân, taâm phaøm thì ba ñoäc troùi buoäc, taâm Thaùnh thì saùu thoâng töï taïi, taâm khoâng thì moät ñaïo thanh tònh, taâm coù thì muoân caûnh tung hoaønh. Nhö hang coác öùng tieáng noùi huøng maø vang maïnh, tôï göông soi töôïng hình cong maø aûnh loõm, ñeå bieát muoân haïnh do taâm, taát caû taïi ngaõ, beân trong hö beân ngoaøi troïn chaúng thaät, beân ngoaøi teá beân trong troïn chaúng thoâ. Nhaân thieän troïn gaëp duyeân thieän, haønh aùc khoù traùnh khoûi caûnh aùc, giaãm ñaïp raùng maây maø uoáng cam loà chaúng phaûi choã keû khaùc trao, naèm ngoài treân khoùi löûa maø aên huyeát noàng ñeàu töï mình naêng laøm, chaúng phaûi choã cuûa trôøi sinh, chaúng phaûi choã cuûa ñaát ra, chæ taïi moät nieäm ñaàu tieân, khieán ñaây thaêng traàm, muoán beân

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 75 75

ngoaøi an hoøa, chæ neân beân trong yeân tónh. Taâm roãng caûnh laëng, nieäm khôûi phaùp sinh, nöôùc ñuïc soâng môø, ñaàm trong traêng saùng, coát yeáu cuûa tu haønh chaúng phaûi vöôït ngoaøi nôi ñaây. Coù theå goïi laø moân cuûa caùc dieäu. Phuû cuûa caùc linh, goác cuûa thaêng giaùng, nguoàn cuûa hoïa phöôùc, chæ chaùnh töï taâm, sao nghi caûnh rieâng bieät. Vì vaäy, lìa haønh toäi haønh phöôùc haønh chaúng ñoäng cuûa chuùng sinh, troïn khoâng coù quaû baùo khoå laïc ba coõi. Neáu lìa chuùng sinh thaáy nghe hay bieát, ñaâu coù caûnh giôùi aám xöù giôùi v.v Nhö trong kinh Ñaïi Baùt-

nhaõ noùi: “Phaät daïy: Hoaëc moäng hoaëc tænh, caàn phaûi ôû trong phaùp thaáy nghe hay bieát coù giaùc tueä chuyeån, do ñoù maø khôûi nhieãm, hoaëc laïi khôûi tònh, neáu khoâng phaùp thaáy nghe hay bieát thì khoâng giaùc tueä chuyeån cuõng khoâng nhieãm tònh”. Neân bieát moäng tænh chæ thöùc, nhieãm tònh do taâm, laø choã chính cuûa tieàn hieàn haäu hoïc, laø ñoàng chæ cuûa ngaøn kinh vaïn luaän. Nhö trong kinh Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Chuùng sinh vaø bình thaûy Caùc thöù caùc hình töôùng Trong ngoaøi tuy chaúng ñoàng Taát caû töø taâm khôûi.”*

Chæ moät nieäm chaúng sinh, laø caùc duyeân töï ñoaïn. Neân noùi: Moät nieäm taâm chaúng sinh, saùu caên ñeàu khoâng loãi. Laïi noùi: Moät taâm chaúng sinh, muoân phaùp khoâng loãi. Nhö nay nhaøm sinh chaùn giaø tuøy nghó tuøy taïo, boû voïng boû thaân, nghieäp quaû luoân môùi. Neáu naêng roõ sinh khoâng sinh, bieát voïng khoâng voïng, moät nieäm taâm laéng muoân lo nghó ñeàu tieâu. Nhö noùi: Sôï aûnh sôï seät caøng chaïy caøng cöïc, ngoài yeân boùng raâm veát dieät aûnh maát. Vaäy bieát ngoä taâm töùc döøng laïi khoâng thuaät khaùc. Nhö Toå Sö noùi: “Taát caû do taâm, taø chaùnh taïi mình, chaúng nghó moät vaät, töùc laø baûn taâm, ngöôøi trí naêng bieát laïi khoâng haønh khaùc”. Do ñoù, Ñöùc Baûn Sö noùi: Vieäc ñaây chæ ta naêng bieát!”