TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 77**

Hoûi: Phaøm, moät nieäm taâm voâ minh, khuaáy ñoäng bieån chaân nhö thaønh möôøi hai duyeân khôûi, laøm caên do sinh töû. Neáu roõ ñoù laø soùng bieån Phaät trí tan, neáu meâ ñoù laø doøng xoaùy cuûa soâng sinh töû. Vaäy theá naøo laø thaønh Phaät trí, theá naøo thaønh sinh töû?

Ñaùp: Phaät trí cuûa Thieân chaân voán coù, sinh töû cuûa voïng duyeân theå khoâng, tuy coù hai teân maø chæ laø moät nghóa, chæ nghóa laø chaúng roõ Ñeä nhaát nghóa ñeá, goïi laø voâ minh, nhaân choã muø toái cuûa chaúng roõ maø thaønh caùc khoå cuûa hoaëc nghieäp. Roõ thaät taùnh cuûa voâ minh, thaønh dieäu taâm cuûa Nieát-baøn. Neáu meâ laø hoaëc nghieäp thì thaønh ba ñaïo: Moät, voâ minh aùi thuû laø phieàn naõo ñaïo; Hai, haønh vaø höõu laø nghieäp ñaïo; Ba, thöùc danh saéc, luïc nhaäp, xuùc, thoï, sinh, laõo, töû laø khoå ñaïo. Neáu ngoä laø ba nhaân Phaät taùnh: Moät, thöùc, danh saéc, luïc nhaäp, xuùc, thoï, sinh, laõo, töû baûy chi naøy laø Thaùnh nhaân Phaät taùnh; Hai, voâ minh, aùi, thuû ba chi naøy laø lieãu nhaân Phaät taùnh; Ba, haønh, höõu hai chi naøy laø duyeân nhaân Phaät taùnh. Caùc nghóa nhö vaäy sai bieät chaúng ñoàng, chæ laø moät taâm meâ thaønh nhieàu thöù. Tuy thaønh nhieàu thöù maø chaúng lìa moät taâm. Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Phaät töû! Vò Ñaïi Boà-taùt ñaây laïi nghó raèng: “Choã coù trong ba coõi chæ laø moät taâm, Ñöùc Nhö Lai ôû ñaây phaân bieät dieãn noùi coù möôøi hai chi, ñeàu y moät taâm nhö vaäy maø laäp. Taïi sao? Tuøy söï tham duïc cuøng taâm coäng sinh, taâm laø thöùc, söï laø haønh, ôû haønh meâ hoaëc goïi laø voâ minh, cuøng voâ minh vaø taâm coäng sinh, goïi laø danh saéc. Danh saéc taêng tröôûng laø saùu xöù, saùu xöù ba phaàn hôïp laøm xuùc, xuùc coäng sinh laø thoï. Thoï khoâng chaùn ñuû laø aùi, aùi goàm chaúng xaû boû laø thuû, caùc chi höõu kia sinh laø höõu, choã höõu khôûi goïi laø sinh, sinh thaønh thuïc laø laõo, laõo hoaïi laø töû”. Trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “Möôøi hai nhaân duyeân, moät ngöôøi moät nieäm ñeàu laø ñaày ñuû, chæ tuøy moät caûùnh, moät nieäm khôûi ôû, khoâng gì chaúng ñaày ñuû. Vaû laïi nhö nhaõn thaáy saéc, chaúng roõ, goïi laø voâ minh, sinh aùi oá (thöông gheùt) goïi laø haønh. Trong ñoù taâm yù goïi laø thöùc. Saéc vaø thöùc haønh goïi laø danh saéc. Saùu thöù sinh tham goïi laø Luïc nhaäp. Saéc cuøng nhaõn taùc ñoái goïi laø xuùc, laõnh naïp goïi laø thoï, ôû

saéc trieàn mieân goïi laø aùi, töôûng saéc töôùng goïi laø thuû, nieäm saéc taâm khôûi goïi laø höõu, taâm sinh goïi laø sinh, taâm dieät goïi laø töû, cho ñeán yù tö phaùp cuõng laïi nhö theá, moät ngaøy moät ñeâm phaøm khôûi bao nhieâu nieäm, nieäm nieäm deät thaønh boãng nhieân möôøi hai nhaân duyeân, toaøn laø Nhö Lai taïng taâm Ñeä nhaát nghóa, meâ ngoä thaêng traàm troïn chaúng theå ñöôïc”. Trong Phuï Haønh Kyù noùi: “Möôøi hai nhaân duyeân laø ôû trong caùc kinh Hoa Nghieâm Ñaïi Taäp v.v... ñeàu noùi moät nieäm taâm ñaày ñuû. Phaøm, caùc kinh Ñaïi thöøa noùi moät nieäm laø, yù ñeàu nhö vaäy. Neáu chaúng vaäy thì laøm sao khaép cuøng thaâu taát caû caùc phaùp”. Trong luaän Chæ Quaùn cuõng noùi: “Duyeân sinh chaùnh moät nieäm taâm.” Trong luaän Thaäp Nhò Moân noùi: “Hoûi: Laø taïi moät taâm hay taïi taâm khaùc?” YÙ trong luaän hoûi laø taïi moät nieäm taâm ôû moät ngöôøi hay nhieàu ngöôøi ö? Nhö vaäy moät nieäm hay khaùc nieäm ñeàu ñöôïc. Nhieàu ngöôøi hay moät ngöôøi ôû nay moät nieäm ñeàu laø ñaày ñuû, choã khôûi taâm cuûa nhieàu ngöôøi hay moät ngöôøi ñeàu chaúng vöôït ngoaøi traêm giôùi. Traêm giôùi laø nhieàu, moät nieäm laø moät, moät nhieàu töùc laø nhau chaúng phaûi moät chaúng phaûi nhieàu. Trong kinh Ñaïi Phaåm noùi roõ: Taát caû caùc phaùp ñeàu höôùng ñeán nhaân duyeân, traêm giôùi nhaân duyeân chaúng vöôït ngoaøi moät nieäm, cho neân goïi laø höôùng ñeán chaúng quaù, neân ñöôïc goïi laø moät nieäm ñaày ñuû. Phaùp sö Vieãn noùi: Voâ minh Duyeân haønh laø, coù boán voâ minh: Moät, meâ lyù voâ minh, nghóa thoâng thuûy chung; Hai, phaùt nghieäp voâ minh, taïi nôi tröôùc haønh; Ba, phuù nghieäp voâ minh. Ñaây taïi sau haønh maø tröôùc thöùc; Boán, thoï sinh voâ minh, cuøng thöùc ñoàng thôøi, hoaëc taïi sau thöùc, troâng chuûng töû ôû quaù khöù, taâm thöùc ôû taïi sau thöùc, troâng keát sinh thöùc cuøng thöùc ñoàng thôøi. Laïi caùc phaùp trong ngoaøi ñeàu ñuû nhaân duyeân. Nhö trong kinh Ñaïo Caùn noùi: “Baáy giôø, Di-laëc noùi vôùi Xaù-lôïi-phaát raèng: Ñöùc Theá Toân thöôøng noùi thaáy möôøi hai nhaân duyeân töùc laø thaáy phaùp, thaáy phaùp töùc laø thaáy Phaät, cho ñeán coù nhaân coù duyeân, ñoù goïi laø phaùp nhaân duyeân. Ñaây laø Ñöùc Phaät löôïc noùi töôùng nhaân duyeân, vì nhaân ñaây naêng sinh laø quaû, Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän noùi ñôøi laø phaùp nhaân duyeân sinh, Ñöùc Nhö Lai chaúng xuaát hieän nôi ñôøi cuõng laø phaùp nhaân duyeân sinh, taùnh töôùng thöôøng truù khoâng caùc phieàn naõo cöùu caùnh nhö thaät, chaúng phaûi chaúng nhö thaät, laø phaùp chaân thaät. Lìa phaùp ñieân ñaûo. Laïi nöõa, phaùp möôøi hai nhaân duyeân töø hai thöù sinh, Theá naøo laø hai? Moät laø nhaân, hai laø quaû. Phaùp nhaân duyeân sinh laïi coù hai thöù: Coù nhaân duyeân beân trong, coù nhaân duyeân beân ngoaøi. Phaùp nhaân duyeân beân ngoaøi töø ñaâu maø sinh? Nhö tôï chuûng töû naêng sinh ôû maàm, töø maàm sinh laø, töø laù sinh tieát (maét), töø tieát sinh caønh, töø caønh sinh nuï, töø nuï sinh hoa, töø hoa sinh quaû, khoâng chuûng töû neân khoâng maàm, cho ñeán khoâng coù hoa quaû coù chuûng töû neân maàm sinh, cho

ñeán coù hoa neân quaû sinh, maø chuûng töû chaúng khôûi nghó ta naêng sinh maàm, maàm cuõng chaúng khôûi nghó ta töø chuûng töû sinh, cho ñeán hoa cuõng chaúng khôûi nghó ta naêng sinh thaät. Thaät cuõng chaúng khôûi nghó ta töø hoa sinh, maø thaät chuûng töû naêng sinh maàm. Nhö vaäy goïi laø phaùp nhaân duyeân beân ngoaøi. Theá naøo goïi laø phaùp duyeân sinh beân ngoaøi? Choã goïi laø ñòa, thuûy, hoûa, phong khoâng thôøi. Ñòa chuûng kieân trì, thuûy chuûng aåm ñöôïm, hoûa chuûng thaønh thuïc, phong chuûng phaùt khôûi, khoâng chuûng chaúng laøm chöôùng ngaïi, laïi giaû möôïn nôi thôøi tieát khí hoøa bieán. Saùu duyeân nhö vaäy ñaày ñuû beân sinh. Neáu saùu duyeân chaúng ñaày ñuû thì vaät chaúng sinh. Ñòa, thuûy, hoûa, phong khoâng thôøi saùu duyeân ñieàu hoøa chaúng taêng giaûm thì vaät ñöôïc sinh. Ñòa cuõng chaúng noùi ta naêng trì, thuûy cuõng chaúng noùi ta naêng nhuaän, hoûa cuõng chaúng noùi ta naêng thuïc, phong cuõng chaúng noùi ta naêng phaùt khôûi. Khoâng cuõng chaúng noùi ta chaúng laøm chöôùng ngaïi, thôøi cuõng chaúng noùi ta naêng khieán sinh. Chuûng cuõng chaúng noùi ta töø saùu duyeân maø ñöôïc sinh maàm, maàm cuõng chaúng noùi ta töø soá duyeân aáy sinh. Tuy chaúng khôûi nghó töø soá duyeân aáy sinh, maø thaät töø caùc duyeân hoøa hôïp neân ñöôïc sinh. Maàm cuõng chaúng töø töï sinh, cuõng chaúng töø tha sinh, cuõng chaúng töø töï tha hôïp sinh, cuõng chaúng töø trôøi töï taïi sinh, chuûng chaúng töø thôøi môùi sinh, cuõng chaúng töø baûn taùnh sinh, cuõng chaúng töø khoâng nhaân sinh, cho neân goïi laø phaùp sinh thöù lôùp, phaùp duyeân sinh beân ngoaøi nhö vaäy, vì naêm söï neân phaûi bieát chaúng ñoaïn cuõng chaúng thöôøng, cuõng chaúng töø ñaây ñeán kia. Nhö maàm ít, quaû thì laém nhieàu, töông tôï töông tuïc chaúng sinh vaät khaùc. Côù sao chaúng ñoaïn? Töø chuûng maàm reã nhaønh laàn löôït töông tuïc neân chaúng ñoaïn. Côù sao chaúng phaûi thöôøng? Maàm nhaùnh hoa quaû moãi töï rieâng bieät neân chaúng phaûi thöôøng, cuõng chaúng phaûi chuûng dieät maø sau ñoù maàm sinh, cuõng chaúng phaûi chaúng dieät maø maàm beøn sinh. Vì phaùp nhaân duyeân maàm khôûi chuûng ruïng maát, laàn löôït sinh neân chaúng phaûi thöôøng, chuùng maàm moãi moãi khaùc nhau neân chaúng ñaây ñeán kia, chuûng ít quaû nhieàu neân phaûi bieát chaúng phaûi moät, goïi laø chuûng ít quaû nhieàu, nhö chuûng chaúng sinh khaùc quaû neân goïi laø töông tôï töông tuïc. Vì naêm thöù duyeân beân ngoaøi ñaây maø caùc phaùp ñöôïc sinh. Phaùp nhaân duyeân beân trong coù hai thöù sinh. Theá naøo laø nhaân? Töø voâ minh cho ñeán giaø cheát, voâ minh dieät thì haønh dieät, cho ñeán sinh dieät neân laõo töû. Nhaân voâ minh neân coù haønh, cho ñeán nhaân coù sinh neân coù giaø cheát dieät, voâ minh chaúng noùi ta naêng sinh haønh, haønh cuõng chaúng noùi ta töø voâ minh sinh, cho ñeán giaø cheát cuõng chaúng noùi ta töø voâ minh sinh, maø thaät coù voâ minh thì coù haønh, coù sinh thì coù giaø cheát. Ñoù goïi laø phaùp nhaân beân trong laàn löôït sinh. Theá naøo goïi laø phaùp duyeân sinh beân trong? Choã goïi laø saùu

giôùi: Ñòa giôùi, thuûy giôùi, hoûa giôùi, phong giôùi, khoâng giôùi, thöùc giôùi. Sao goïi laø Ñòa? Nghóa kieân trì (beàn chaéc gìn giöõ) goïi laø ñòa giôùi, sao goïi laø thuûy? Nghóa laø naêng ñöôïm nhuaàn taåm goïi laø thuûy giôùi. Sao goïi laø hoûa? Naêng thaønh thuïc, goïi laø hoûa giôùi. Sao goïi laø phong? Hôi thôû naêng vaøo ra, goïi laø phong giôùi. Sao goïi laø khoâng? Naêng khoâng chöôùng ngaïi, goïi laø khoâng giôùi. Sao goïi laø thöùc? Boán aám naêm thöùc, cuõng goïi laø danh, cuõng goïi laø thöùc, caùc phaùp nhö vaäy hoøa hôïp goïi laø thaân, taâm höõu laäu goïi laø thöùc, boán aám nhö vaäy laøm naêm tình, caên goïi laø saéc, saùu duyeân nhö vaäy v.v... goïi laø thaân. Neáu saùu duyeân khôûi ñaày ñuû khoâng toån giaûm, thì beøn thaønh nhaân. Duyeân ñoù neáu giaûm thì thaân chaúng thaønh. Ñòa cuõng khoâng nghó ta naêng kieân trì, thuûy cuõng khoâng nghó ta naêng öôùt ñöôïm, hoûa cuõng khoâng nghó ta naêng thaønh thuïc, phong cuõng khoâng nghó ta naêng hôi thôû ra vaøo, khoâng cuõng chaúng nghó ta naêng khoâng chöôùng ngaïi, thöùc cuõng chaúng nghó ta naêng sinh tröôûng, thaân cuõng chaúng nghó ta töø soá duyeân aáy sinh. Neáu khoâng saùu duyeân ñaây thaân cuõng chaúng sinh. Ñòa cuõng khoâng ngaõ khoâng nhaân khoâng chuùng sinh khoâng thoï maïng, chaúng phaûi nam chaúng phaûi nöõ, chaúng phaûi chaúng phaûi nam chaúng phaûi chaúng phaûi nöõ, chaúng phaûi ñaây chaúng phaûi kia. Thuûy, hoûa, phong v.v... cho ñeán thöùc cuõng ñeàu khoâng ngaõ khoâng chuùng sinh khoâng thoï maïng, cho ñeán cuõng chaúng phaûi ñaây chaúng phaûi kia. Sao goïi laø voâ minh? Voâ minh laø, ôû trong saùu giôùi sinh tröôûng moät, töôûng tuï töôûng thöôøng töôûng chaúng ñoäng töôûng chaúng hoaïi. Beân trong sinh töôûng laïc töôûng chuùng sinh töôûng thoï maïng töôûng nhaân töôûng ngaõ, töôûng ngaõ sôû, sinh caùc thöù töôûng laém nhieàu nhö vaäy, ñoù goïi laø voâ minh. Trong naêm tình nhö vaäy sinh töôûng tham duïc saân nhueá, haønh cuõng nhö vaäy. Tuøy ñaém tröôùc taát caû phaùp giaû danh, goïi laø thöùc. Boán aám laø danh, saéc aám laø saéc, laø danh saéc, danh saéc taêng tröôûng sinh Luïc nhaäp. Luïc nhaäp taêng tröôûng sinh xuùc, xuùc taêng tröôûng sinh thoï, thoï taêng tröôûng sinh aùi, aùi taêng tröôûng sinh thuû, thuû taêng tröôûng sinh höõu. Höõu taêng tröôûng neân naêng sinh haäu aám laø sinh. Sinh taêng tröôûng bieán goïi laø laõo. Thoï aám baïi hoaïi neân goïi laø töû, naêng sinh taät dieät neân goïi laø öu bi khoå naõo. Naêm tình traùi nghòch haïi, goïi laø thaân khoå, yù chaúng hoøa thích goïi laø töôûng khoå, cho ñeán nhö maët nguyeät toûa saùng giöõa trôøi, caùch ñaát ba möôi hai ngaøn do-tuaàn, tröôùc chaûy phía döôùi traêng saùng ôû treân, huyeàn töôïng tuy moät aûnh hieän caùc doøng nöôùc maø theå traêng chaúng xuoáng chaát nöôùc chaúng leân. Nhö vaäy, Xaù-lôïi-phaát! Chuùng sinh chaúng töø ñôøi naøy ñeán ñôøi sau, chaúng töø ñôøi sau laïi ñeán ôû ñaây, nhöng coù nghieäp quaû nhaân duyeân baùo öùng chaúng theå toån giaûm. Vì vaäy, nhö traêng chaúng ñoäng, aûnh hieän caùc doøng, thöùc loaïi chaúng haønh thaân phaân saùu thuù, tuy khoâng

taùc giaû maø nghieäp quaû roõ raøng. Chæ theo duyeân sinh chaúng traùi phaùp nhó. Laïi, kinh Höõu Ñöùc nöõ Sôû Vaán Ñaïi Thöøa noùi: “Baáy giôø, Höõu Ñöùc Baø-la- moân nöõ thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Noùi laø voâ minh, laø coù ôû beân trong hay coù beân ngoaøi ö? Ñöùc Phaät daïy: Chaúng phaûi vaäy, Höõu Ñöùc nöõ thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Neáu ôû beân trong beân ngoaøi khoâng coù voâ minh, côù sao ñöôïc coù voâ minh duyeân haønh.” Laïi nöõa, Baïch Theá Toân! Coù phaùp ôû ñôøi khaùc maø laïi ñeán ñôøi naøy khoâng? Ñöùc Phaät daïy: Khoâng nhö vaäy, Höõu Ñöùc nöõ laïi thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Haønh töôùng voâ minh laø thaät coù ö? Ñöùc Phaät daïy: Chaúng nhö vaäy. Töï taùnh voâ minh töø nôi hö voïng phaân bieät maø sinh, chaúng phaûi chaân thaät sinh, töø ñieân ñaûo sinh, chaúng phaûi nhö lyù sinh. Höõu Ñöùc nöõ laïi thöa: baïch Ñöùc Theá Toân! Neáu nhö vaäy thì khoâng voâ minh, côù sao ñöôïc coù caùc haønh sinh khôûi ôû trong sinh töû chòu thoï caùc khoå baùo? Baïch Ñöùc Theá Toân! Nhö caây khoâng reã thì khoâng caùc vaät caønh laù hoa quaû v.v... voâ minh nhö vaäy khoâng töï taùnh neân haønh v.v... sinh khôûi quyeát ñònh chaúng theå ñöôïc. Phaät daïy: Naøy Höõu Ñöùc nöõ! Taát caû caùc phaùp ñeàu roát raùo khoâng, phaøm ngu meâ ñaûo chaúng nghe nghóa khoâng, giaû söû nghe ñoù maø khoâng trí neân chaúng roõ. Do ñaây taïo ñuû caùc thöù caùc nghieäp. Ñaõ coù caùc nghieäp, thì caùc Höõu sinh, ôû trong caùc Höõu, chòu thoï ñuû caùc khoå. Ñeä nhaát nghóa ñeá khoâng coù caùc nghieäp, cuõng khoâng caùc Höõu maø töø nghieäp sinh. Laïi vì caùc phaùp thöù laém söï khoå naõo. Höõu Ñöùc nöõ! Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc tuøy thuaän theá gian roäng vì chuùng sinh giaûng noùi caùc phaùp, muoán khieán ngoä hieåu Ñeä nhaát nghóa vaäy. Höõu Ñöùc nöõ! Ñeä nhaát nghóa laø, cuõng tuøy theá gian maø laäp danh töï. Taïi sao? ÔÛ trong thaät nghóa, naêng giaùc sôû giaùc taát caû thaûy ñeàu chaúng theå ñöôïc vaäy. Höõu Ñöùc nöõ! Thí nhö chö Phaät hoùa laøm ôû ngöôøi, choã hoùa ngöôøi ñaây laïi hoùa laøm caùc thöù caùc vaät. Choã hoùa ngöôøi ñoù hö doái chaúng thaät, vaät cuûa choã hoùa cuõng khoâng thaät söï. Ñaây cuõng nhö vaäy, choã taïo caùc nghieäp hö doái chaúng thaät, töø nghieäp coù sinh cuõng khoâng thaät söï. Cho neân chæ roõ yeáu chæ cuûa Duy taâm töï nhieân muoân phaùp thöôøng hö. Tuøy coù thaáy nghe, ñeàu thuaän ñaïo cuûa khoâng sinh, phaøm lieân quan ñoäng taùc ñeàu quy veà moân cuûa khoâng ñöôïc.

Hoûi: Möôøi hai chi ñaây, côù sao goïi laø duyeân sinh, laïi goïi laø duyeân

khôûi?

Ñaùp: Khoâng coù chuû teå taùc giaû thoï giaû, khoâng töï taùc duïng, khoâng

ñöôïc töï taïi, coù roài tan dieät, chæ choã phaùp hieån baøy, naêng nhuaän sôû nhuaän ñoïa laïc phaùp töông tuïc, goïi laø duyeân sinh. Trong luaän noùi: “Do phieàn naõo troùi buoäc, ñeán trong caùc thuù, luoân luoân sinh töû, neân goïi laø duyeân khôûi”. Laïi ôû nhaân goïi laø duyeân khôûi, ôû quaû goïi laø duyeân sinh.

Hoûi: Moät nieäm voâ minh taâm khôûi möôøi hai chi, laø töï sinh hay tha sinh hay coäng sinh hay khoâng nhaân sinh?

Ñaùp: Duyeân khôûi raát saâu maàu, chaúng phaûi boán caâu coù theå ño löôøng. Roõ thì moät taâm ngaàm laëng, meâ thì saùu ñöôøng luaân hoài, chaúng phaûi voïng, chaúng phaûi chaân, chaúng thöôøng chaúng ñoaïn. Neáu noùi laø voïng, voïng chaúng theå ñöôïc. Neáu noùi laø chaân, laïi naêng löu chuyeån. Neáu noùi laø ñoaïn, töông tuïc luoân sinh. Neáu noùi laø thöôøng, nieäm nieäm khôûi dieät. Do ñoù töø taâm sinh vaäy. Sinh khoâng naêng sinh, khoâng coù ñònh taùnh. Trong luaän Phaät Taùnh noùi: “Laïi nöõa, taát caû caùc phaùp khoâng coù töï taùnh. Taïi sao? Nöông nhaân duyeân sinh vaäy. Thí nhö löûa y tha maø sinh, lìa cuûi töùc chaúng theå thaáy, cuõng nhö löûa ñom ñoùm, neáu löûa coù töï taùnh thì neân lìa cuûi khoâng trung töï nhieân.” Trong luaän Taïp Taäp noùi: “Caùc phaùp duyeân khôûi tuy saùt-na thì thaønh dieät, maø truù coù theå ñöôïc, tuy khoâng taùc duïng duyeân maø coù coâng naêng duyeân coù theå ñöôïc, tuy lìa höõu tình maø höõu tình coù theå ñöôïc, tuy khoâng taùc giaû maø caùc nghieäp quaû chaúng hoaïi coù theå ñöôïc, cho neân saâu maàu, nghieäp quaû chaúng theå hoaïi laø, tuy beân trong khoâng taùc giaû maø coù taùc nghieäp thoï quaû dò thuïc. Laïi, caùc phaùp duyeân khôûi coù sai bieät, nghóa laø ñôïi caùc duyeân sinh neân chaúng phaûi töï taùc, tuy coù caùc duyeân maø khoâng chuûng töû chaúng sinh neân chaúng phaûi tha taùc. Kia cuøng chung khoâng taùc duïng neân chaúng phaûi coäng taùc, chuûng töû vaø caùc duyeân ñeàu coù coâng naêng neân chaúng phaûi khoâng nhaân taùc. Noùi nhö treân laø öôùc veà moân theá tuïc duyeân khôûi. Neáu nhö thaät noùi coøn chaúng thaáy moät phaùp laø duyeân hay chaúng phaûi duyeân, huoáng gì laø möôøi hai. Toân giaû Traïm Nhieân noùi: Chaúng thaáy saéc töôùng laø chi haønh dieät, chaúng thaáy saéc duyeân laø voâ minh dieät, chaúng thaáy saéc theå laø thöùc danh saéc luïc nhaäp xuùc thoï dieät. Chaúng thaáy saéc sinh laø aùi thuû höõu sinh dieät, chaúng thaáy saéc dieät laø laõo töû dieät. Chaúng thaáy moät töôùng laø chaúng thaáy möôøi hai nhaân duyeân khoâng, chaúng thaáy ngöôøi thaáy laø chaúng thaáy nhaân duyeân giaû, chaân tuïc ñeàu maát, hai ñeá ñeàu saïch, cuõng chaúng thaáy trung. Thoâng ñaët roõ bieát nhaân duyeân nhö vaäy, neáu vì ñaây lieät baøy thaáy muoân phaùp cuõng laïi nhö vaäy.

Hoûi: Muoân caûnh voâ minh vaø phaùp taùnh moät taâm laø moät hay laø hai,

neáu laø moät thì khoâng neân phaân hai teân nhieãm tònh. Neáu laø hai côù sao trong giaùo noùi voâ minh töùc phaùp taùnh?

Ñaùp: Theå moät laø chaân, teân hai laø giaû. Phaùp, nhaân tình laäp chaân, duøng trí roõ tình, trí töï phaân chaân, voán chaúng ñoäng chaúng theå ñònh ñoàng, chaúng hoaïi theá tuïc ñeá, chaúng theå ñònh dò chaúng maát chaân ñeá. Neân trong kinh Nieát-baøn noùi: “Minh vaø voâ minh, ngöôøi ngu phaân laøm hai, ngöôøi trí roõ thaáu, taùnh noù khoâng hai. Taùnh cuûa khoâng hai töùc laø thaät taùnh.” Caùc

baäc Coå ñöùc caên cöù möôøi phaùp giôùi giaûi thích: Ngöôøi ngu laø ngu cuûa chín giôùi, ngöôøi ngu thuû töôùng thaáy taát caû phaùp. Phaùp taùnh tuøy taâm thuû töôùng ñoù ñeàu laø voâ minh, nhö hang coác laïnh ngaøn naêm baêng cöùng chöa töøng laøm nöôùc vaäy. Ngöôøi trí laø trí cuûa Phaät giôùi, vieân quaùn haønh nhaân khai môû maét Phaät thaáy ñoàng Phaät xöa tröôùc vaäy, choã maét troøn thaáy voâ minh voán nguyeân laø phaùp taùnh thanh tònh, nhö thaùi döông thöôøng chieáu nöôùc bieån chöa töøng laøm baêng vaäy. Baêng nöôùc moät taùnh, tuøy duyeân phaân hai. Moät chaúng giöõ töï taùnh luoân töï tuøy duyeân, tuy laø tuøy duyeân maø chaúng hoaïi töï taùnh, so vôùi phaùp taùnh voâ minh cuõng sao ñònh moät, cuõng sao ñònh khaùc, thì chaúng tuøy söï maø maát theå, chaúng phaûi coäng chaúng phaûi phaân, chaúng giöõ taùnh neân maëc duyeân cuõng ñoàng cuõng rieâng bieät.

Hoûi: Nhaân môùi ñaàu cuûa ba coõi, nguyeân thuûy cuûa boán loaøi, chaúng cuøng goác ngoïn ñoù, khoâng bieän heát caên do. Trang töû chæ ñoù laø töï nhieân, Chu Khoång goïi ñoù laø hoãn ñoän. Xöù khôûi ñaàu tieân laøm sao chæ baøy?

Ñaùp: Muoán bieát caên do chaân thaät veà thaân ñoä cuûa höõu tình, khoâng gì tröôùc ngaõ taâm, laïi khoâng phaùp naøo khaùc. Nghóa laø taâm phaùp töøng saùt- na theo töï loaïi töông tuïc, giôùi thôøi töø voâ thuûy trieån chuyeån löu laïi, chaúng ñoaïn chaúng thöôøng, caäy duyeân caäy ñoái, chaúng phaûi khí chaúng phaûi baåm, chæ thöùc chæ taâm. Trong Trieäu Luaän Sao noùi: “Trang töû noùi: “Khoâng teân ñaàu tieân cuûa trôøi ñaát, coù teân laø meï cuûa muoân vaät”. Neáu theo yù Phaät giaùo thì vì Nhö Lai taïng taùnh chuyeån bieán laøm thöùc taïng, töø thöùc taïng bieán ra taát caû chuûng töû caên thaân khí theá gian, suy tìm hoùa ñoù, voán töùc Nhö Lai taïng taùnh laøm vaät ñaàu tieân vaäy, khoâng sinh voâ thuûy laø taùnh cuûa vaät vaäy. Sinh thuûy chaúng naêng ñoäng ôû taùnh töùc phaùp taùnh vaäy”. Trong luaän Quaân Thaùnh cuûa Thaåm Öôùc ôû thôøi Nam Teà noùi: “Vaäy thì trôøi ñaát naøy ñeán nay do moät nieäm vaäy”. Ñaïi sö Dung hoûi: Ba coõi boán loaøi laáy gì laøm ñaïo baûn? Laáy gì laøm phaùp duïng? Ñaùp: Hö khoâng laø ñaïo baûn, sum-la laø phaùp duïng.

Hoûi: ÔÛ trong ai laøm taïo taùc?

Ñaùp: Trong ñaây thaät khoâng taïo taùc. Taùnh phaùp giôùi töï nhieân sinh. Trong kinh Kim Cang Tam-muoäi noùi: “Phaùp thieän vaø baát thieän töø taâm hoùa sinh. Coù theå goïi laø cöûa cuûa toång trì, thaâu toùm cuûa muoân phaùp vaäy. AÙnh saùng chöa phaùt ôû coøn khoâng teân ñoù, luùc nieäm duïc sinh tôï phaân aûnh ñoù. Môùi ñaàu nhaân cöôõng giaùc daàn khôûi roõ bieát, kieán töôùng môùi phaân, taâm caûnh choùng hieän. Trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Ñeàu laø giaùc minh minh lieãu bieát taùnh, nhaân lieãu phaùt töôùng, töø voïng kieán sinh, nuùi soâng ñaát lieàn caùc töôùng höõu vi, laàn löôït chuyeån ñoåi. Nhaân hö voïng ñaây, cuoái chaúng laïi ñaàu”.

***Giaûi thích:*** Ñaây ñeàu ñaàu tieân nhaân meâ moät phaùp giôùi neân baát giaùc nieäm khôûi, nieäm khôûi töùc laø ñoäng töôùng. Ñoäng töôùng töùc laø nghieäp thöùc thöù nhaát, chöa phaân naêng sôû laø loãi cuûa giaùc minh vaäy. Töø ñaây bieán laøm naêng duyeân chuyeån thaønh lieãu töôùng, töùc minh lieãu bieát taùnh, laø kieán phaàn chuyeån thöùc thöù hai. Sau ñoù, nhaân kieán phaàn maø sinh töôùng phaàn, töùc nhaân lieãu phaùp töôùng laø töôùng phaàn thöù ba. Hieän thöùc naêng sôû vöøa môùi phaân ñeàu thaønh hö voïng. Taïi sao? Kieán phaàn sinh ôû maét maøng, töôùng phaàn hieän ôû huyeãn hình, töø ñoù kín ñoái caên traàn, chaéc sinh tình chaáp töø ñaây caùch khoûi taùnh chaân,phaân ra traïm (laéng),vieân (troøn)ôû trong chaáp nhaän tri giaùc, laøm thaân cuûa höõu thöùc, ôû ngoaøi lìa chaáp töôûng laéng, thaønh coõi nöôùc cuûa voâ tình, beøn khieán hình aûnh cuûa trong göông dieät maø laïi sinh, nuùi soâng trong moäng cuoái maø laïi ñaàu, chæ vì coäi nguoàn bieån taùnh chaúng töø naêng sôû maø sinh, laéng vaäy troøn saùng chieáu maø thöôøng laëng leõ, chæ vì chuùng sinh traùi nghòch taùnh chaúng roõ, traùi goác troøn saùng, chaáp coù choã saùng, thaønh voïng kieán. Nhaân saùng laäp caûnh cuûa sôû quaùn, nhaân sôû khôûi taâm cuûa naêng quaùn, naêng sôû cuøng sinh, taâm caûnh ñoái ñaõi, tuøy duyeân maát taùnh choã trôû laïi nguoàn môùi ñaàu, chaúng hay chaúng bieát vì traûi qua soá kieáp nhö buïi traàn. Do ñoù, trong kinh noùi: “Giaùc chaúng phaûi choã saùng, nhaân saùng laäp sôû, sôû ñaõ voïng laäp sinh voïng naêng cuûa oâng, trong khoâng ñoàng khaùc, höøng höïc thaønh dò. Khaùc choã khaùc kia nhaân khaùc laäp ñoàng, ñoàng khaùc phaùt minh, nhaân ñaây laïi laäp khoâng ñoàng khoâng dò, nhö vaäy quaáy loaïn ñoái ñaõi nhau sinh nhoïc, nhoïc laâu phaùt traàn, töï töôùng hoãn tuïc. Do ñoù daãn khôûi traàn lao phieàn naõo, khôûi laøm theá giôùi, tónh thaønh hö khoâng. Hö khoâng laø ñoàng, theá giôùi laø khaùc, kia khoâng ñoàng khaùc, thaät phaùp höõu vi, giaùc minh khoâng môø toái, ñoái ñaõi nhau thaønh lay ñoäng, neân coù phong luaân gìn giöõ theá giôùi, nhaân khoâng sinh lay ñoäng, beàn chaéc saùng laäp ngaïi. Vaøng baùu kia laø, minh giaùc laäp beàn chaéc neân coù kim luaân baûo trì coõi nöôùc, kieân giaùc baùu thaønh lay ñoäng saùng phong ra. Phong kim xaùc nhau neân coù aùnh saùng löûa, laøm taùnh bieán hoùa. Baùu saùng ñöôïm nhuaàn nung naáu treân aùnh saùng löûa, neân coù thuûy luaân, bao haøm möôøi phöông giôùi, hoûa leân thuûy xuoáng, giao nhau phaùt laäp beàn chaéc, aåm öôùt laøm bieån lôùn, khoâ raùo laøm chaâu ñaõn (baõi caùt), vì nghóa ñoù, neân trong bieån lôùn aùnh saùng löûa thöôøng khôûi, trong baõi caùt kia, soâng suoái thöôøng truùt ñoå. Nöôùc theá yeáu, löûa keát thaønh nuùi cao. Cho neân ñaù nuùi ñaäp nhau thì thaønh boác chaùy, dung hoøa thì thaønh nöôùc. Ñaát theá keùm nöôùc ruùt laøm caây coû, cho neân röøng chaàm gaëp thieâu ñoát thaønh ñaát ñaát buïi, nhaân thaét chaët thaønh nöôùc, giao voïng phaùt sinh ñaép ñoåi nhau laøm chuûng, vì nhaân duyeân ñoù theá giôùi töông tuïc”. Xöa tröôùc giaûi thích: Giaùc minh khoâng môø toái ñoái

ñaõi nhau thaønh lay ñoäng laø, do môùi ñaàu voïng giaùc aûnh, minh chaúng roõ, beøn thaønh khoâng môø toái, nhö chöôùng saùng sinh toái hai töôùng cuøng hình. Giaùc minh töùc laø töôùng ñoäng, khoâng môø toái töùc laø töôùng tónh, moät saùng moät toái, moät ñoäng moät tónh, saùt-na cuøng thaønh, nhö gioù khôi ñoäng soùng ñoái ñaõi nhau chaúng döùt, ôû beân trong môùi ñaàu khôûi töùc goïi laø lay ñoäng, ôû beân ngoaøi töùc thaønh theá giôùi phong luaân. Khoâng môø toái töùc laø hö khoâng, ñaõ khoâng hình töôùng, chaúng goïi laø theá giôùi. Nhaân khoâng sinh lay ñoäng, beàn chaéc saùng laäp ngaïi laø, ñòa töôùng vaäy. Nhaân khoâng khaùc saùng ñoái ñaõi nhau thaønh lay ñoäng. Lay ñoäng naêng beàn chaéc saùng ñeå thaønh ôû ngaïi. Nhö Thai gaëp gioù töùc thaønh cöùng ngaïi, cuõng laø nghóa chaáp saùng sinh ngaïi, ôû beân trong töùc laø giaùc minh beàn chaéc chaáp, ôû beân ngoaøi töùc thaønh vaøng baùu, neân noùi vaøng baùu kia laø minh giaùc laäp beàn chaéc, neân bieát taùnh baùu nhaân giaùc minh maø coù, cho neân caùc baùu ñeàu coù aùnh saùng, Tieåu thöøa chæ bieát nghieäp caûm, maø chaúng bieát laø nhaân chuûng gì, beàn chaéc giaùc baùu thaønh lay ñoäng saùng phong ra, phong kim xaùt nhau neân coù aùnh saùng löûa laøm taùnh bieán hoùa laø, beàn chaéc chaáp giaùc taùnh töùc thaønh ôû baùu, choã lay ñoäng saùng töùc ra ôû phong, ñoäng tónh chaúng döùt töùc laø phong kim xaùt nhau, ôû beân ngoaøi töùc thaønh aùnh saùng löûa naêng thaønh thuïc muoân vaät, neân noùi laø taùnh bieán hoùa. Baùu saùng sinh ñöôïm nhuaàn nung naáu treân aùnh saùng löûa neân coù thuûy luaân bao haøm möôøi phöông giôùi, laø theå taùnh cuûa baùu saùng coù aùnh saùng ñöôïm nhuaàn, laø löûa noùng nung naáu nöôùc beøn chaûy ra. Laïi, giaùc minh sinh aùi, aùi töùc laø ñöôïm nhuaàn, ôû beân trong töùc laø aùi minh, ôû beân ngoaøi töùc thaønh baùu nhuaàn nung naáu treân taùnh hoûa dung hoøa aùi thaønh thuûy. Taát caû nghieäp chuûng chaúng phaûi aùi töùc chaúng thaønh, taát caû theá gian chaúng phaûi nöôùc töùc chaúng goàm. Neân taùnh boán ñaïi qua laïi nhaân nhôø theå chaúng lìa nhau, ñoàng choã moät voïng taâm bieán khôûi, neân bieát hoa ñoám giöõa hö khoâng chaúng lìa taâm vaäy. Laïi, voïng taùnh chaúng luoân, tröôùc sau bieán ñoåi khaùc, choã caûm töôùng beân ngoaøi hôn keùm chaúng ñoàng. AÙi taâm nhieàu töùc thaønh bieån lôùn, chaáp taâm nhieàu töùc thaønh chaâu ñaõn, phong taùnh sinh maïn, hoûa taùnh sinh saân, ôû saéc khôûi aùi nöôùc chaûy trong baõi, traùi nghòch aùi sinh saân löûa noåi trong bieån. Maïn taêng aùi keùm keát laøm nuùi cao, aùi taêng maïn nheï ruùt laøm coû caây. Saân aùi maïn ba thöù qua laïi ñöôïm traøn khaùc loaïi thaønh hình, coû caây nuùi soâng ngaøn sai muyoân phaåm, tröôùc töø voïng töôûng keát thaønh boán ñaïi, töø boán ñaïi taùnh aùi maïn ñöôïm sinh, lìa taâm höõu tình laø khoâng theå khaùc, giao voïng phaùt sinh ñaép ñoåi cuøng laøm chuûng. Laïi noùi: Toân giaû Phuù-laâu-na baïch Phaät: Baïch Ñöùc Theá Toân! Neáu laø theá gian taát caû caên traàn aám xöù giôùi v.v... ñeàu laø Nhö Lai taïng baûn nhieân thanh tònh, côù sao chôït sinh nuùi soâng ñaát lieàn v.v...

caùc töôùng höõu vi? Laàn löôït chuyeån ñoåi cuoái cuøng maø trôû laïi ñaàu. Laïi nghi ngôø raèng: Neáu Dieäu giaùc baûn Dieäu giaùc minh ñaây cuøng taâm Nhö Lai chaúng taêng chaúng giaûm khoâng töôùng traïng, chôït nhieân sinh ra nuùi soâng ñaát lieàn caùc töôùng höõu vi. Nhö Lai nay ñaéc dieäu khoâng minh giaùc, nuùi soâng ñaát lieàn höõu vi taäp laäu ñaâu hôïp laïi sinh? Phaät daïy: Phuù-laâu-na. Nhö ñieàu oâng noùi, baûn nhieân thanh tònh, côù sao chôït sinh nuùi soâng ñaát lieàn? OÂng thöôøng chaúng nghe Nhö Lai tuyeân noùi taùnh giaùc Dieäu minh baûn giaùc minh dieäu ö? Phuù-laâu-na thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Con ñaõ töøng nghe Ñöùc Nhö Lai tuyeân noùi nghóa ñoù. Phaät daïy: OÂng xöng giaùc minh laø laïi taùnh minh xöng danh laø giaùc, laø giaùc chaúng minh xöng laø minh giaùc, Phuù-laâu-na thöa: Baïch Ñöùc Theá Toân! Neáu chaúng minh ñaây goïi laø giaùc thì khoâng choã minh. Phaät daïy: Neáu khoâng choã minh thì khoâng minh giaùc, coù sôû chaúng phaûi giaùc, khoâng sôû chaúng phaûi minh, khoâng minh laïi chaúng phaûi giaùc laéng minh taùnh. Taùnh giaùc haún minh voïng laøm minh giaùc. Giaùc chaúng phaûi sôû minh, nhaân minh laäp sôû, sôû ñaõ voïng laäp, sinh voïng naêng cuûa oâng, trong khoâng ñoàng khaùc höøng höïc thaønh khaùc. khaùc sôû khaùc kia, nhaân khaùc laäp ñoàng. Ñoàng bò phaùt minh, nhaân ñaây laïi laäp khoâng ñoàng khoâng khaùc nhö vaäy quaáy loaïi ñoái ñaõi nhau sinh nhoïc, nhoïc laâu phaùt buïi traàn, töï töôùng hoãn ñuïc, do vaäy daãn khôûi traàn lao phieàn naõo, khôûi laøm theá giôùi tónh thaønh hö khoâng, hö khoâng laø ñoàng, theá giôùi laø khaùc, kia khoâng ñoàng khaùc thaät phaùp höõu vi”. Giaûi thích: Nghóa hai giaùc ñaây yù chæ saâu maàu khoù roõ, neáu muoán chæ baøy phaûi phaân ñen traéng. Ñaïi khaùi kinh luaän coù hai thöù giaùc: Moät, taùnh giaùc; Hai, baûn giaùc. Laïi coù hai thöù Baùt-nhaõ: Moät, baûn giaùc Baùt-nhaõ; Hai, thuûy giaùc Baùt-nhaõ. Laïi coù hai thöù taâm: Moät, töï taùnh taâm thanh tònh; Hai, lìa caáu taâm thanh tònh. Laïi coù hai thöù chaân nhö: Moät, taïi trieàn chaân nhö; Hai, xuaát trieàn chaân nhö. Nhö boán thöù ñaây danh tuøy nghóa khaùc, theå töùc thöôøng ñoàng. Nay, taát caû chuùng sinh chæ coù taùnh giaùc thanh tònh. Baûn giaùc, töï taùnh taâm thanh tònh, taïi trieàn chaân nhö v.v... ôû trong Baûn nhieân thanh tònh voïng chôït sinh nôi nuùi soâng ñaát lieàn. Vì taïi trieàn chöa lìa chöôùng vaäy. Chöa ñöôïc xuaát trieàn chaân nhö v.v... neáu möôøi phöông chö Phaät hai giaùc ñeàu troøn, ñaõ ñuû xuaát trieàn chaân nhö v.v... khoâng coù voïng töôûng traàn lao, troïn hôïp vôùi Baûn nhieân thanh tònh thì chaúng laïi sinh nuùi soâng ñaát lieàn caùc töôùng höõu vi v. v... nhö vaøng ra khoûi quaëng troïn chaúng nhieãm ôû buïi buøn, nhö caây goã thaønh tro ñaâu coù sinh laïi caønh laù, theo hai giaùc ñaây roài thoâng suoát nghi tình. Taùnh giaùc dieäu minh laø, töï taùnh taâm thanh tònh, töùc Nhö Lai taïng taùnh, taïi trieàn chaân nhö v.v... baûn taùnh thanh tònh chaúng bò phieàn naõo nhieãm oâ goïi laø taùnh giaùc. Trong kinh noùi: Phaät baûo A-nan vaø caû ñaïi

chuùng: Caùc oâng phaûi bieát theá giôùi höõu laäu möôøi hai loaïi sinh Baûn giaùc dieäu minh giaùc vieân taâm theå, cuøng möôøi phöông Phaät khoâng hai khoâng khaùc, do oâng voïng töôûng meâ lyù laøm loãi, si aùi phaùt sinh, sinh phaùt khaép cuøng meâ neân coù taùnh khoâng, hoùa meâ chaúng döùt coù theá giôùi sinh, thì möôøi phöông vi traàn coõi nöôùc ñaây chaúng phaûi voâ laäu, ñeàu laø meâ ngoan voïng töôûng an laäp. Phaûi bieát hö khoâng sinh beân trong taâm oâng, gioáng nhö taûng maây ñieåm trong baàu trôøi trong saïch, huoáng gì caùc theá giôùi taïi hö khoâng ö? Trong caùc oâng moät ngöôøi phaùt chaân trôû laïi môùi ñaàu thì möôøi phöông hö khoâng ñaây thaûy ñeàu tieâu maát, laøm sao giöõa hö khoâng choã coù coõi nöôùc maø chaúng chaán naùt”. Duøng kinh vaên ñaây ñeå roõ, töùc bieát phaøm Thaùnh voán ñoàng giaùc cuûa Dieäu minh ñaây. Baûn giaùc Dieäu Minh laø xuaát trieàn chaân nhö v.v... töø trí khoâng phaân bieät giaùc heát voïng nieäm töø voâ thuûy, goïi laø cöùu caùnh giaùc, thuûy giaùc töùc laø baûn giaùc, giaùc cuûa ngoä baûn neân ñöôïc teân baûn giaùc. Trong luaän noùi: ÔÛ moân chaân nhö goïi laø taùnh giaùc, ôû moân sinh dieät goïi laø baûn giaùc. Do meâ taùnh giaùc ñaây maø coù voïng nieäm. Voïng nieäm neáu heát maø laäp baûn giaùc. Vì taùnh giaùc chaúng töø naêng sôû maø sinh, chaúng phaûi nhôø möôïn tu chöùng maø khôûi. Voán töï dieäu maø thöôøng minh, neân goïi laø taùnh giaùc dieäu minh. Vì thuûy giaùc Baùt-nhaõ minh dieäu cuûa taùnh giaùc, neân goïi laø Baûn giaùc minh dieäu. Laïi, taùnh cuûa chaân nhö, taùnh töï roõ vaäy, thì taùnh giaùc dieäu minh. Trí cuûa thuûy giaùc, roõ baûn taùnh vaäy thì baûn giaùc minh dieäu. Laïi trong luaän Ma-ha-dieãn noùi coù boán thöù giaùc: Moät, Baûn giaùc thanh tònh; Hai, Baûn giaùc nhieãm tònh; Ba, Thuûy giaùc thanh tònh; Boán, Thuûy giaùc nhieãm tònh. Neáu luaän veà söï cuûa baûn thuûy toái saùnh thì ñeàu nöông giaùc cuûa nhieãm tònh maø ñöôïc teân. Neáu thanh tònh nguoàn giaùc thì ngu trí ñeàu tuyeät, chaúng phaûi choã ñöôïc cuûa meâ ngoä, haù naêng phaân tích vaên nghóa.” Trong kinh Ñöùc Phaät thöôøng noùi chaân nhö laø meâ ngoä nöông töïa, neân nhö muoân töôïng nöông hö khoâng. Hö khoâng khoâng choã nöông töïa. Do ñoù Maõn töø töû laõnh ngoä noùi: con thöôøng nghe Phaät tuyeân noùi nghóa naøy. Nghóa hai giaùc ñaây cuõng ñoàng nhö choã luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín laäp moät taâm phaân hai moân chaân nhö vaø sinh dieät. Vì baûn taùnh thanh tònh laø nghóa taùnh giaùc, chæ laáy baûn giaùc trong taùnh, nhö taùnh löûa trong caây goã chöa ñuû nhaân duyeân coù maø khoâng duøng, chaúng phaûi ngoä roài maø laïi khôûi meâ. Luùc môùi ñaàu ngoä laäp hieäu cuûa baûn giaùc, ngoä baûn giaùc roài, khoâng trôû laïi meâ, chö Phaät trôû laïi laøm phaøm phu laø ñieàu khoâng theå coù. Phaät hoûi: OÂng xöng giaùc minh laø laïi giaùc taùnh töï minh goïi laø giaùc minh hay, laø ñaïi giaùc theå chaúng minh? Naêng giaùc ôû minh. YÙ Phuù-laâu-na haún coù choã minh xöùng tình, laø sôû giaùc ñoù. Neáu khoâng minh cuûa sôû giaùc, thì khoâng hieäu cuûa giaùc minh. Chæ coù theå xöng

giaùc maø khoâng sôû minh, neân noùi thì khoâng sôû minh. YÙ Ñöùc Phaät laø taùnh giaùc theå taùnh töï minh, chaúng nhaân naêng giaùc sôû minh môùi xöng laø giaùc minh. Trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Chaân nhö töï theå coù nghóa ñaïi trí tueä quang minh. Nghóa chieáu khaép phaùp giôùi v.v... chæ duyeân meâ moät phaùp giôùi, cöôõng phaân naêng sôû neân thaønh ôû voïng”. Neáu caàn nhaân sôû minh môùi xöng laø giaùc minh, ñaây laø nhaân tha maø laäp, chaúng phaûi töï taùnh giaùc, neân noùi coù sôû chaúng phaûi giaùc, nhö duyeân traàn phaân bieät maø coù voïng taâm, lìa traàn thì khoâng coù theå, chaúng theå ñem taâm cuûa ñoaïn dieät ñeå laøm chaân giaùc xöa nay vaäy. Neáu ñem phaùp cuûa khoâng theå laøm cöùu caùnh laø, nhö trong kinh noùi: Phaùp thaân thì ñoàng loâng ruøa söøng thoû, ñoù ai tu chöùng voâ sinh phaùp nhaãn. Laïi giaûi thích: Neáu ñem chaúng minh goïi laø giaùc, thì khoâng sôû giaùc. Neân bieát giaùc theå voán khoâng töôùng minh. Phaät chöùng chaân teá thaät chaúng thaáy minh. Neáu thaáy ôû minh töùc laø sôû minh. Ñaõ laäp sôû minh, beøn coù naêng giaùc. Chæ tröø minh cuûa naêng sôû môùi xöng laø dieäu minh. Minh cuûa dieäu ñaây laø minh cuûa chaúng minh. Chaúng ñoàng sôû minh nhaân minh khôûi chieáu. Neân trong luaän Baùt-nhaõ Voâ Tri noùi: “Caät naïn: Khoâng cuûa Thaùnh trí vaø khoâng cuûa hoaëc trí ñeàu khoâng sinh dieät. Vì sao khaùc ñoù ö? Ñaùp: Khoâng cuûa Thaùnh trí vaø voâ tri (khoâng bieát), khoâng cuûa hoaëc trí laø tri voâ (bieát khoâng), khoâng ñoù tuy ñoàng. Sôû dó khoâng maø khaùc vaäy. Taïi sao? Phaøm, Thaùnh taâm roãng laéng khoâng bieát coù theå khoâng, coù theå goïi laø voâ tri, chaúng phaûi goïi laø tri voâ. Hoaëc trí coù bieát neân coù bieát coù theå khoâng, coù theå goïi laø tri voâ. Chaúng phaûi goïi laø voâ tri vaäy”. Neân Baùt-nhaõ voâ tri laø khoâng choã chaúng bieát. Voâ tri laø, khoâng bieát cuûa naêng sôû, khoâng choã chaúng bieát laø chaân nhö töï taùnh coù nghóa chieáu khaép phaùp giôùi. Laïi, Thaùnh nhaân chæ coù taâm cuûa khoâng taâm, thaáy cuûa khoâng thaáy, chaúng ñoàng phaøm phu coù taâm coù thaáy, ñeàu laø töôùng phaân bieät naêng sôû maø sinh vaäy. Trong kinh Nieát-baøn noùi: “Chaúng theå thaáy roõ roõ thaáy”. Trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Khoâng thaáy töùc laø thaáy,*

*Naêng thaáy taát caû phaùp ÔÛ phaùp neáu coù thaáy*

*Ñaây thì khoâng choã thaáy.”*

Laïi noùi: “Boà-taùt ñeàu thaáy caùc phaùp maø khoâng choã thaáy. Bieát khaép taát caû maø khoâng choã bieát, thì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña voâ tri maø khoâng choã chaúng bieát vaäy”. Chæ chaúng laïc vaøo bieát cuûa coù khoâng, thaáy cuûa naêng sôû, chaúng phaûi laø ñeàu khoâng thaáy bieát vaäy. Chö Phaät ñeàu ñuû naêm maét ba trí boán bieän saùu thoâng, ba ñeá lyù vieân moät taâm ñaày ñuû. Neáu chaúng thaáy khoâng vaø chaúng khoâng chaúng phaûi khoâng chaúng phaûi chaúng khoâng, môùi

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 77 10

cuøng thaät töôùng töông öng vaäy. Neân trong kinh Laêng-giaø noùi: “Moãi moät töôùng töông öng xa lìa loãi caùc thaáy laø, neáu ôû caùc thöôøng thöôøng cuøng thaät töôùng töông öng, töï nhieân xa lìa caùc loãi, hôïp vôùi Ñeä nhaát nghóa, chaân taâm thanh tònh saùng roõ thaáu suoát maø khoâng nieäm ñaém tröôùc, töùc söï töùc nhö, chæ taâm thaúng tieán, töùc choã chö Phaät bieát chæ thaät töôùng vaäy. Lìa ñaây laäp thaáy ñeàu thaønh caùc loãi, khoâng choã chaúng phaûi saùng laø, neáu theå cuûa naêng sôû caàn nhaân sôû minh laø, neáu khoâng minh cuûa sôû giaùc, thì theå cuûa naêng giaùc beøn chaúng phaûi laø minh. Neân noùi khoâng choã chaúng phaûi minh. Neân bieát giaùc ñoù cuøng vôùi minh qua laïi giaû laäp, voán khoâng töï theå, ñaâu thaønh töï taùnh giaùc cuûa vieân minh ö. Voâ minh laïi chaúng phaûi giaùc laéng minh taùnh laø, hieån baøy voïng giaùc theå khoâng duïng cuûa laéng minh. Neáu noùi chæ giaùc ôû minh, sao phaûi giaùc theå töï minh? Thì töï taùnh chaúng phaûi minh, beøn khoâng duïng cuûa giaùc laéng. Neân noùi voâ minh laïi chaúng phaûi giaùc laéng minh taùnh. Taùnh giaùc haún minh voïng laøm minh giaùc laø, giaûi thích voïng giaùc gaù töôùng cuûa thaân vaäy. Taïi sao ñöôïc bieát voïng giaùc môùi ñaàu khôûi coù giaùc minh, chæ duyeân taùnh giaùc haún coù chaân minh. Do ñoù, voïng giaùc gaù taùnh minh ñaây maø khôûi aûnh giaùc cuûa minh chaáp minh cuûa aûnh töôïng, khôûi giaùc cuûa phan duyeân, meâ chaân nhaän aûnh kieán phaàn töôùng phaàn, töø ñaây maø sinh hieäu cuûa minh giaùc, giaùc chaúng phaûi sôû minh, nhaân minh laäp sôû laø, phaøm, giaùc cuûa moät chaân, theå taùnh tuy minh maø chaúng phaân naêng sôû neân giaùc chaúng phaûi sôû minh. Do aûnh minh khôûi giaùc naêng sôû ñaây nhaân, neân noùi laø nhaân minh laäp sôû, sôû ñaõ voïng laäp sinh voïng naêng cuûa oâng. Trong khoâng ñoàng khaùc, höøng höïc thaønh khaùc laø, ñaây thì nguyeân nhaân giaùc minh khôûi chieáu sinh sôû, sôû laäp chieáu taùnh beøn maát, thì laø thöùc tinh nguyeân minh naêng sinh caùc duyeân. Duyeân choã soùt laïi laø, môùi laø chæ tuøy töôùng cuûa naêng duyeân che laáp chaân taùnh Duy thöùc, moät höôùng naêng sôû cuøng sinh, nhö gioù ñoäng nöôùc gôïn soùng töông tuïc, taùnh cuûa laéng yeân aån maø chaúng hieän, töø ñaây meâ voïng sinh taùnh cuûa hö khoâng. Laïi nhaân hö khoâng thaønh laäp hình cuûa theá giôùi, ôû chaân khoâng moät taâm roát raùo trong khoâng ñoàng khaùc, höøng höïc kieán laäp thaønh caùc phaùp khaùc cuûa cöùu caùnh, ñeàu nhaân tình töôûng nhieãu loaïn, nhoïc phaùt traàn cuûa theá gian, meâ voïng hoân traàm daãn khôûi giôùi cuûa hö khoâng, phaân theá giôùi sai bieät laøm khaùc, laäp hö khoâng thanh tònh laøm ñoàng, ôû trong thöùc phaân bieät, laïi laäp khoâng ñoàng khoâng khaùc, ñeàu laø phaùp cuûa höõu vi, ñeàu thaønh duyeân cuûa sinh dieät, chöa suoát coäi nguoàn, troïn laø hyù luaän.