TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 84**

Phaøm, voïng taâm hö giaû, caùc Thaùnh ñoàng tìm toøi ra, chaáp ñaây beàn chaéc neân phaûi daãn ñuû. Laïi caên cöù ôû caùc kinh luaän noùi giaû coù ba thöù: Moät, nhaän thaønh giaû, nhaân caûnh tröôùc ñoåi môùi laø sinh taâm; Hai, töông tuïc giaû, môùi ñaàu taâm nhaân caûnh sao khôûi phaân bieät nieäm nieäm töông tuïc cho ñeán thaønh söï; Ba, ñoái ñaõi nhau giaû, nhö ñoái ñaõi hö khoâng khoâng sinh noùi taâm coù sinh, laïi chaáp ôû coù taâm ñoái ñaõi ôû khoâng taâm, nhö ngaén ñoái ñaõi daøi, tôï gaàn ñoái ñaõi xa. Ba ñaây chaúng phaûi thaät neân xöng laø giaû, do ñoù khaùc vôùi töôùng qua laïi khoâng, nhö trong luaän Trung quaùn coù keä tuïng noùi:

*“Trong khaùc khoâng khaùc töôùng Trong chaúng khaùc cuõng khoâng Vì khoâng coù khaùc töôùng*

*Thì khoâng ñaây kia khaùc Nhö daøi cuøng ngaén khaùc*

*Trong daøi khoâng töôùng ngaén”.*

Daøi khoâng theå ñoái neân khoâng coù daøi, trong ngaén khoâng töôùng daøi, ngaén khoâng theå ñoái neân khoâng coù ngaén, trong daøi khoâng töôùng daøi. Ngaén khoâng theå ñoái neân khoâng coù ngaén, trong ngaén khoâng töôùng ngaén. Daøi khoâng theå ñoái neân khoâng coù daøi, ñaõ khoâng ngaén daøi sao noùi khaùc ö? Laïi, trong Baùch Luaän noùi: “Neáu thaät coù töôùng daøi, neáu trong daøi coù, neáu trong ngaén coù, neáu trong coïng coù, laø ñeàu chaúng theå ñöôïc. Taïi sao? Trong daøi khoâng töôùng daøi, vì nhaân tha vaäy, nhaân ngaén laøm daøi vaäy. Trong ngaén cuõng khoâng töôùng daøi, taùnh traùi nhau vaäy. Neáu trong ngaén coù daøi, chaúng goïi laø ngaén, trong coäng cuõng khoâng daøi, caû hai ñeàu loãi vaäy, töôùng daøi ñaõ khoâng, töôùng ngaén cuõng vaäy, neáu khoâng ngaén daøi, côù sao ñoái ñaõi nhau? Neân ngaên ngöøa khaùc maø noùi chaúng khaùc, chaúng phaûi laø coù khoâng khaùc, hai ñaây tuyeät do kheá hôïp taùnh. Neáu caên cöù hieån baøy caû hai laø, nghóa laø tröôùc chæ hieån baøy thaät thì chæ taùnh maø chaúng phaûi khaùc, nay taùnh töôùng ñeàu ñuû, neân noùi hieån baøy caû hai, nghóa laø do theå moät neân chaúng phaûi khaùc töôùng, sai bieät neân chaúng phaûi chaúng khaùc. Ñaây neâu caû

hai laø vì hieån baøy caû hai chaúng phaûi. Ñoù môùi laø chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc maø moät maø khaùc, ngaên chieáu voâ ngaïi taùnh töôùng dung thoâng, taùnh töôùng ñaõ vaäy, muoân phaùp cuõng vaäy. Neáu duøng taâm ñaàu tieân phaù ba giaûi ñaây, thì moät nieäm khoâng sinh ñöôïc vaøo khoâng quaùn. Phaøm, khoâng quaùn, laø caên baûn cuûa taát caû quaùn, töø ñaây tieáp vaøo giaû quaùn, nhaân chaúng ñöôïc giaû maø vaøo khoâng, laïi chaúng ñöôïc khoâng maø vaøo giaû, vì chaúng phaûi khoâng chaúng phaûi giaû, sau ñoù vaøo trung quaùn, cho ñeán tuyeät quaùn, do ñoù chæ quaùn roäng phaù, boán caâu nghieäm maø chaúng ñöôïc, ngang doïc suy taàm maø khoâng sinh, taùnh töôùng ñeàu khoâng, danh töï cuõng laëng leõ. Neáu moät nieäm taâm khôûi töùc ñuû ba giaû. Ñang quaùn moät nieäm taâm ñaây, neáu taâm töï sinh laø, nieäm tröôùc laøm caên nieäm sau laøm thöùc, laø töø caên sinh taâm hay töø thöùc sinh taâm? Neáu caên naêng sinh thöùc, laø caên coù thöùc neân sinh thöùc, hay caên khoâng thöùc neân sinh thöùc? Neáu caên coù thöùc thì caên vaø thöùc ñeàu ñoàng. Laïi khoâng naêng sinh sôû sinh caên, neáu khoâng thöùc maø naêng sinh thöùc, caùc thöù khoâng thöùc, vaät chaúng naêng sinh thöùc. Caên ñaõ khoâng thöùc, sao naêng sinh thöùc. Caên tuy khoâng thöùc maø coù thöùc taùnh neân naêng sinh thöùc ñoù. Thöùc taùnh ñaây laø coù hay laø khoâng? Coù roài thì thöùc ñeàu taïi nôi caên, sao goïi laø Taùnh? Caên khoâng thöùc taùnh chaúng naêng sinh thöùc. Laïi, thöùc taùnh vaø thöùc laø moät hay laø khaùc? Neáu moät taùnh töùc laø thöùc, khoâng naêng khoâng sôû. Neáu khaùc thì trôû laïi tha sinh, chaúng phaûi taâm töï sinh. Neáu noùi taâm chaúng töï sinh traàn laïi phaùt taâm neân coù taâm sinh. Daãn trong kinh noùi laø: Laø duyeân tö sinh, khoâng duyeân tö chaúng sinh. Neáu vaäy, traàn taïi ngoaøi yù laïi phaùt thöùc trong thì taâm do tha sinh. Nay suy tìm traàn ñaây laø taâm ñoù neân sinh taâm, hay chaúng phaûi taâm neân sinh taâm? Traàn neáu laø taâm thì chaúng goïi laø traàn, cuõng chaúng phaûi laø ngoaøi yù, thì ñoàng töï sinh. Laïi hai taâm ñeàu ñoàng thì khoâng naêng sôû. Traàn neáu chaúng phaûi taâm, sao naêng sinh taâm. Nhö tröôùc phaù, neáu trong Traàn khoâng coù sinh taùnh, cho neân sinh taâm. Taùnh ñaây laø coù hay laø khoâng? Taùnh neáu laø coù taùnh vaø traàn ñeàu cuõng khoâng, naêng sôû neáu khoâng, khoâng chaúng naêng sinh. Neáu caên traàn hôïp neân coù taâm sinh laø, caên traàn moãi moãi coù taâm neân hôïp sinh taâm, hay moãi moãi khoâng taâm neân hôïp sinh. Taâm neáu moãi moãi coù, coù hôïp thì hai taâm tuøy taïi trong tha taùnh, neáu moãi moãi khoâng, hôïp thôøi cuõng khoâng. Laïi, caên traàn moãi moãi coù taâm taùnh hôïp thì taâm sinh laø, ñang kieåm taùnh ñaây laø coù hay laø khoâng. Nhö tröôùc phaù, neáu caên traàn moãi moãi lìa maø coù taâm laø, ñoù laø khoâng nhaân duyeân sinh, laø coù lìa ñaây hay khoâng lìa ñaây, neáu coù lìa ñaây trôû laïi theo duyeân sinh. Sao goïi laø lìa? Neáu khoâng lìa ñaây, khoâng sao naêng sinh, neáu noùi lìa ñaây coù sinh taùnh, laø coù hay laø khoâng? Neáu taùnh laø coù trôû laïi theo duyeân sinh chaúng

goïi laø lìa. Neáu taùnh laø khoâng, khoâng sao naêng sinh. Boán caâu nhö vaäy suy tìm caàu bieát taâm roát raùo chaúng sinh. Ñoù goïi laø töø giaû vaøo khoâng quaùn. Neáu chaúng ngoä laø chuyeån vaøo töông tuïc giaû phaù ñoù. Taïi sao? Tuy nhaân thaønh giaû, boán phaù chaúng ñöôïc taâm sinh. Hieän nay thaáy taâm nieämnieäm sinh dieät töông tuïc chaúng ñoaïn, sao goïi laø chaúng sinh? Nieäm nieäm ñaây laø ñang nieäm tröôùc dieät nieäm sau sinh, hay nieäm tröôùc chaúng dieät nieäm sau sinh, hay nieäm tröôùc cuõng dieät cuõng chaúng dieät nieäm sau sinh, hay nieäm tröôùc chaúng phaûi dieät chaúng phaûi chaúng dieät sau sinh? Neáu nieäm tröôùc chaúng dieät nieäm sau sinh, ñaây thì nieäm töï sinh nieäm, hai sinh cuøng ñeàu cuõng khoâng naêng sôû. Neáu nieäm tröôùc coù sinh taùnh sinh ôû nieäm sau, taùnh ñaây laø coù hay laø khoâng? Coù thì chaúng phaûi taùnh, khoâng thì chaúng sinh, nhö tröôùc phaù. Neáu nieäm tröôùc dieät nieäm sau sinh laø, tröôùc chaúng dieät sinh goïi laø töï taùnh. Nay do dieät sinh chaúng dieät, troâng dieät ñaâu phaûi laø tha taùnh? Trong tha taùnh dieät coù sinh neân sinh hay khoâng sinh neân sinh? Coù sinh laø sinh, sinh dieät traùi nhau, cho ñeán sinh sinh, sao goïi laø dieät sinh? Neáu dieät khoâng sinh, khoâng sao naêng sinh, neáu dieät coù sinh taùnh taùnh phaù nhö tröôùc. Neáu nieäm tröôùc cuõng dieät cuõng chaúng dieät nieäm sau sinh laø, neáu dieät roài thuoäc dieät, neáu chaúng dieät roài thuoäc chaúng dieät, neáu chaúng dieät hôïp dieät naêng sinh, töùc laø coäng sinh, coäng töï traùi nhau, traùi nhau sao naêng sinh? Laïi, neáu moãi coù sinh töùc coù hai loãi, moãi moãi khoâng sinh, hôïp cuõng chaúng sinh. Neáu trong dieät chaúng dieät coù sinh taùnh laø, laø coù hay laø khoâng? Neáu taùnh quyeát ñònh coù, sao goïi laø dieät chaúng dieät? Neáu taùnh quyeát ñònh khoâng, cuõng sao goïi laø dieät chaúng dieät? Neáu taùnh quyeát ñònh khoâng, cuõng sao goïi laø dieät chaúng dieät? Ñaây chaúng khoûi loãi cuûa ñoaïn thöôøng trôû laïi ñoïa laïc coäng loãi. Neáu nieäm tröôùc chaúng phaûi dieät chaúng phaûi chaúng dieät maø nieäm sau sinh laø, laø coù chaúng phaûi dieät chaúng phaûi chaúng dieät ñaây hay khoâng chaúng phaûi dieät chaúng phaûi chaúng dieät ñaây? Neáu coù laø chaúng phaûi khoâng nhaân. Neáu khoâng, khoâng nhaân chaúng naêng sinh. Neáu khoâng nhaân coù sinh taùnh, taùnh ñaây töùc nhaân, sao goïi laø laø khoâng nhaân? Neáu khoâng, khoâng chaúng naêng sinh. Boán caâu nhö vaäy suy tìm töông tuïc giaû, caàu taâm chaúng ñöôïc, khoâng boán thaät taùnh, chæ coù danh töï taâm. Töï ñoù chaúng truù trong ngoaøi, khoaûng giöõa hai, chaúng thöôøng töï coù, töông tuïc khoâng taùnh, töùc laø theá ñeá phaù taùnh, goïi laø taùnh khoâng, töông tuïc khoâng danh, töùc chaân ñeá phaù giaû, goïi laø töôùng khoâng, taùnh töôùng ñeàu khoâng, cho ñeán laøm möôøi taùm khoâng. Neáu chaúng ñöôïc vaøo laø, do chaáp coù taâm ñoái ñaõi ôû khoâng taâm, töông ñaõi meâ hoaëc khôûi, ñaây khaùc vôùi tröôùc. Nhaân thaønh giaû thuû hai phaùp caên traàn hoøa hôïp laøm nhaân, töông tuïc giaû beàn chaéc thuû yù caên tröôùc sau laøm töông tuïc,

beàn chaéc trong sinh dieät, ñaây laø rieâng bieät dieät. Rieâng bieät dieät thì heïp. Nay ñoái ñaõi nhau ñaõi nôi thoâng dieät, nghóa ñaây thì roäng. Thoâng dieät nhö ba voâ vi, tuy chaúng cuøng laø dieät maø ñöôïc laø khoâng sinh, ñoái ñaõi hö khoâng khoâng sinh maø noùi taâm sinh, töùc laø ñoái ñaõi nhau giaû. Nay kieåm taâm ñaây laø ñoái ñaõi khoâng sinh taâm sinh hay ñoái ñaõi coù taâm sinh, hay ñoái ñaõi cuõng coù sinh cuõng khoâng sinh maø taâm sinh, hay ñoái ñaõi chaúng phaûi sinh chaúng phaûi khoâng sinh maø taâm sinh? Neáu ñoái ñaõi khoâng sinh maø sinh taâm, laø coù khoâng sinh ñaây hay khoâng khoâng sinh ñaây? Neáu coù sinh coù theå ñoái ñaõi trôû laïi laø ñoái ñaõi coù, sao goïi laø ñoái ñaõi khoâng? Coù coù ñoái ñaõi nhau töùc laø töï sinh, neáu khoâng khoâng sinh ñaây, khoâng choã naøo ñoái ñaõi? Neáu chæ ñaõi khoâng khoâng ñaây maø sinh taâm laø, taát caû khoâng khoâng cuõng neân sinh taâm, khoâng troâng ôû coù, khoâng töùc laø tha sinh. Laïi, khoâng sinh tuy khoâng maø coù sinh taùnh ñaõi taùnh ñaây neân maø bieát coù taâm, taùnh ñaây laø ñaõ sinh hay laø chöa sinh? Neáu ñaõ sinh, sinh töùc laø ôû sinh, sao goïi laø taùnh? Taùnh neáu chöa sinh, chöa sinh sao naêng sinh, neáu ñoái ñaõi sinh maø taâm sinh laø, sinh trôû laïi ñoái ñaõi sinh, daøi neân ñaõi daøi. Ñaõ khoâng nghóa ñaây sao ñoái ñaõi taâm sinh? Neáu ñoái ñaõi sinh khoâng sinh neân coù taâm sinh, nhö ñoái ñaõi ngaén ñöôïc coù ôû daøi, ñaây rôi ñoïa hai loãi. Moãi coù thì hai sinh ñeàu, moãi khoâng sinh toaøn chaúng theå ñöôïc nhö tröôùc phaù. Neáu ñoái ñaõi chaúng phaûi sinh chaúng phaûi khoâng sinh maø coù taâm sinh laø, trong luaän noùi: “Töø nhaân duyeân sinh coøn chaúng theå ñöôïc huoáng gì khoâng nhaân duyeân”. Laïi, khoâng nhaân ñaây laø coù hay laø khoâng? Neáu coù trôû laïi laø ñoái ñaõi coù. Neáu khoâng trôû laïi laø ñoái ñaõi khoâng, sao goïi laø khoâng nhaân? Neáu noùi laø coù taùnh, taùnh laø coù hay khoâng? Taùnh neáu laø coù, laø sinh chaúng phaûi sinh. Neáu sinh roài laø sinh, sao goïi laø taùnh. Neáu khoâng sinh, côù sao naêng sinh. Boán caâu nhö vaäy suy tìm ñoái ñaõi nhau giaû caàu taâm chaúng ñöôïc, chaúng khôûi taùnh thaät, chæ coù danh töï. Sinh cuûa danh töï sinh thì khoâng sinh. Laïi nöõa, trong taùnh töôùng tìm caàu aám nhaäp giôùi chaúng theå ñöôïc, töùc laø phaùp khoâng. Taùnh töôùng tìm caàu nhaân ngaõ thaáy bieát chaúng theå ñöôïc, goïi laø chuùng sinh khoâng cho ñeán möôøi taùm khoâng v.v... Trong Phuï Haønh Kyù giaûi thích: Nhaân thaønh giaû, ñaàu tieân phaù trong töï sinh laø: Nieäm tröôùc laø caên nieäm sau laø thöùc laø, caên khoâng rieâng bieät theå, trôû laïi chæ yù khoâng giaùn ñoaïn dieät laøm theå, caên goïi laø naêng sinh, do yù tröôùc dieät sinh yù thöùc sau. Neân trong luaän Caâu-xaù noùi: Do töùc thaân saùu thöùc khoâng giaùn ñoaïn dieät laøm yù. Thaân laø theå vaäy, luùc khoâng giaùn ñoaïn dieät laø theå yù caên. Luùc aáy naêm thöùc cuõng nöông yù khoâng giaùn ñoaïn dieät ñeå laøm thaân duyeân, duøng naêm saéc caên ñeå laøm sô duyeân, maø sinh naêm thöùc. Luùc naêm thöùc khoâng giaùn ñoaïn phaân bieät sinh töùc goïi laø yù thöùc. Nay vaên ñaây, yù chaúng

laø naêm thöùc, laø thöùc thöù saùu duyeân ôû coù thaáy laáy laøm phaùp traàn, töùc goïi laø thöùc, töùc laáy thöùc ñaây ñoái caên nghieân cöùu mong caàu, neân noùi caên laø coù thöùc neân sinh thöùc hay caên laø khoâng thöùc neân sinh thöùc? Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Hoûi: Nieäm tröôùc neáu dieät, sao naêng sinh sau? Ñaùp: Coù hai nghóa: Moät, nieäm nieäm dieät; hai; nieäm nieäm sinh, coù hai nghóa ñaây neân dieät ñöôïc sinh. Sôï sinh ñoaïn kieán, cho neân phaûi laäp”. Nay vì phaù vaäy cho neân phaûi mong caàu sinh dieät tuy khaùc, caên ñoù vaø thöùc ñeàu laø töï taâm, töø caên töø thöùc ñeàu thuoäc töï taùnh. ÔÛ trong töï taùnh, caên thöùc qua laïi mong caàu, caàu chaúng theå ñöôïc. Laïi, taâm ñoù vaø thöùc ñeàu ñoái ôû traàn, ñeå laäp teân taâm cho ñeán, caên neáu coù thöùc thì coù hai ngaên ngaïi, ñoù laø caên thöùc ñeàu vaø naêng sôû ñeàu thì coù sinh sinh loãi cuûa voâ cuøng. Neáu khoâng naêng sôû, nghóa sinh chaúng thaønh, sao goïi laø sinh. Laïi khoâng giaùn ñoaïn dieät môùi goïi laø sinh thöùc. Caên neáu coù thöùc, sinh dieät traùi nhau, neân ñeàu coù loãi. Caên neáu khoâng thöùc töùc thuoäc loaïi khoâng thöùc naêng sinh thöùc vaäy. Laïi mong caàu coù thöùc taùnh, ñaây laø trung phaù, coù trôû laïi ñoàng coù, cuõng thaønh ñeàu sinh, khoâng trôû laïi ñoàng khoâng, ñoàng voâ tình sinh. Laïi thöùc taùnh laøm moät khaùc mong caàu. Neáu moät laø, phaøm noùi taùnh laø sau môùi naêng sinh, thöùc cuøng taùnh moät neân khoâng naêng sôû. Neáu khaùc laø, neáu khaùc thöùc thì ñoàng caûnh beân ngoaøi, caûnh naêng sinh thöùc töùc ñoàng tha, côù sao chaáp töï? Tieáp phaù tha taùnh laø, tuy noùi taâm chaúng töï sinh, do coù traàn beân ngoaøi maø laïi phaùt taâm, traàn troâng ôû caên, traàn goïi laø tha, tröôùc mong caàu taâm ñoù thì coù ba trôû ngaïi. Moät, traàn chaúng phaûi taâm trôû ngaïi, thì taâm chaúng goïi laø traàn; Hai, traàn chaúng phaûi yù, beân ngoaøi ñoàng töï sinh trôû ngaïi; Ba, ñeàu sinh trôû ngaïi, traàn neáu chaúng phaûi taâm dung chaáp thuaän traàn sinh, traàn neáu laø taâm trôû laïi thaønh taâm xöù sinh taâm, töùc goïi laø ñeàu sinh. Haït gioáng neáu sinh maàm thì coù naêng sôû. Haït gioáng trôû laïi sinh haït gioáng thì haït gioáng ñeàu sinh, sao coù naêng sôû. Traàn neáu chaúng phaûi taâm thì cuøng trong caên tröôùc khoâng nghóa thöùc. Ñoàng taùnh yù cuõng nhö vaäy, neân noùi nhö tröôùc phaù. Traàn coù thöùc taùnh, so saùnh tröôùc coù theå bieát, phaù coäng sinh laø, ñoïa töï tha taùnh goïi laø coäng sinh. Nay phaù, neáu töï tha moãi moãi khoâng sinh, hoøa hôïp cuõng khoâng. Nhö hai haït caùt khoâng, daàu hoøa hôïp cuõng khoâng, phaù khoâng nhaân chaúng sinh cuõng vaäy, keát thaønh taùnh töôùng hai khoâng laø, chæ khoâng taùnh chaáp, goïi laø taùnh khoâng. Taùnh ñaõ phaù roài chæ coù saéc taâm töôùng cuûa trong ngoaøi, ñaõ chaúng truù ôû khoâng trong boán caâu neân töôùng cuõng chaúng phaûi ñöôïc, goïi laø töôùng khoâng. Noùi chaúng taïi trong ngoaøi vaø khoaûng giöõa laø, trong chæ laø nhaân, ngoaøi chæ laø duyeân, khoaûng giöõa laø coäng. Thöôøng töï coù laø, chæ laø khoâng nhaân, khoâng chaáp ñaây neân töùc khoâng boán taùnh. Hai khoâng ñaây, tuy noùi tröôùc sau, yù chaúng

khaùc thôøi. Laïi duøng hai ñeá keát thaønh hai khoâng, neáu coù taùnh chaáp theá ñeá maø chaúng phaûi ñeá, phaù taùnh chaáp roài môùi goïi laø theá ñeá. Neân noùi theá ñeá phaù taùnh. Taùnh chaáp phaù roài chæ coù danh töï. Danh ñoù laø giaû, giaû töùc laø töôùng, laø khoâng töôùng neân quaùn ôû phaùp taùnh. Quaùn lyù chöùng chaân, goïi laø chaân ñeá phaù töôùng, khoâng chaúng phaûi tröôùc sau, hai ñeá ñoàng thôøi, laø bieän roõ taùnh töôùng tröôùc sau maø noùi vaäy. Laïi coù boán vaän ñoäng taâm: Moät, chöa vaän; Hai, muoán vaän ñoäng; Ba, chaùnh vaän ñoäng; Boán, vaän ñoäng roài. Phoù Ñaïi só coù keä tuïng noùi:

*“Rieâng töï hoûi ta*

*Trong taâm ñaém choã naøo*

*Taàm kieåm boán vaän ñoäng ñeàu khoâng sinh Muoân moái vaïn luïy sao naêng buoäc”.*

***Giaûi thích:*** Chöa khôûi, muoán khôûi, taâm cuûa hai vaän ñoäng thuoäc vò lai. Vò lai xöù naøo coù taâm? Taâm cuûa chaùnh khôûi moät taän thuoäc hieän taïi, hieän taïi chaúng truù, xöù naøo coù taâm? Laïi thuoäc luùc sinh, nhaân chöa sinh ñaõ sinh laäp luùc sinh, chöa sinh ñaõ sinh ñaõ khoâng sinh, luùc sinh cuõng khoâng sinh, nhö ñaõ ñi chöa ñi luùc ñi ñeàu khoâng phaùp ñi. Nhö choã luaän Trung Quaùn phaù, taâm cuûa khôûi roài moät vaän thuoäc quaù khöù, quaù khöù ñaõ rôi ruïng, xöù naøo coù taâm? Do ñoù trong kinh Kim Cang noùi: “Quaù khöù taâm chaúng theå ñöôïc, vò lai taâm chaúng theå ñöôïc, hieän taïi taâm chaúng theå ñöôïc”. Ba khoaûng ñeàu khoâng, moät taâm sao coù? Do ñoù, nöông taâm cuûa caên baûn coøn chaúng coù, naêng nöông caønh ngoïn taát caû muoân phaùp sao laø thaät ö? Neân noùi ngaøn moái muoân luïy sao naêng buoäc. Neân bieát chæ roõ moät nieäm khoâng, caùc traàn töï nhieân phaù, choã nöông töïa ñaõ chaúng coù, naêng nöông töïa sao ñöôïc sinh, nhö nguoàn heát doøng khoå, reã nguy laù ruïng. Do ñoù, A-nan chaáp baûy xöù maø khoâng caên cöù neân bieát taø phaùp khoù phuø trôï, Nhò toå ngay ñoù caàu maø chaúng sinh, coù theå nghieäm giaûi khoâng môùi ngoä. Toå Phaät ñaïi öôùc chæ chæ toâng ñaây, ñaõ chaúng ñöôïc taâm cuûa naêng khôûi, cuõng chaúng ñöôïc caûnh cuûa sôû khôûi, taâm chaúng theå ñöôïc, neân töùc ngaõ tan, caûnh chaúng theå ñöôïc neân töùc phaùp maát. Neáu naêng nhaân phaùp ñeàu khoâng, töùc hieån baøy dieäu lyù moät taâm, chæ vì taâm traàn ñoái nhau muoân phaùp ngang doïc, caûnh trí moät nhö ngaøn sai choùng laéng. Nhö vaäy môùi naêng thoâng ngoä baûn giaùc linh trí chaân taâm, khoâng truù khoâng nöông khaép cuøng phaùp giôùi. Trong luaän Quaûng Baùch noùi: “Trong kinh noùi khoâng coù chuùt ít phaùp töï taùnh coù theå ñöôïc, chæ coù naêng taïo, naêng taïo töùc laø taâm vaø taâm phaùp”. Laïi noùi: Ba coõi duy taâm, caùc kinh nhö vaäy, soá ñoù nhieàu voâ löôïng, do ñoù caùc phaùp chæ thöùc lyù thaønh, ñaâu chaúng quyeát ñònh chaáp taát caû phaùp thaät chæ coù thöùc ñoù cuõng thaønh ñieân ñaûo, caûnh töùc khoâng, thöùc laøm sao coù? Trong kinh

noùi Duy thöùc laø, vì khieán quaùn thöùc xaû boû traàn beân ngoaøi kia. Ñaõ xaû boû traàn beân ngoaøi thì voïng taâm tuøy theo döùt. Voïng taâm döùt neân chöùng hôïp Trung ñaïo. Neân trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Chöa ñaït caûnh Duy taâm Khôûi caùc thöù phaân bieät Ñaït caûnh Duy taâm roài Thì phaân bieät chaúng sinh Neáu bieát caûnh Duy taâm Beøn boû töôùng traàn ngoaøi Töø ñaây döùt phaân bieät*

*Ngoä chaân khoâng bình ñaúng”.*

Trong luaän Hieån Thöùc noùi: “Hoûi: Caûnh thöùc ñeàu khieån tröø, choã thöùc naøo thaønh? Ñaùp: Caûnh thöùc ñeàu heát saïch, töùc laø thaät taùnh. Thaät taùnh töùc thöùc Am-ma-la”. Trong kinh Duy-ma noùi: “Boà-taùt Hoa Nghieâm noùi: Töø ngaõ khôûi hai laøm hai, thaáy ngaõ thaät töôùng laø chaúng khôûi hai phaùp. Neáu chaúng truù hai phaùp thì khoâng coù thöùc, khoâng choã thöùc laø, laø vì phaùp moân chaúng hai”. Neân bieát thaáy coù hai phaùp cho ñeán maûy may ñeàu thuoäc thöùc. Caûnh thöùc ñeàu maát môùi vaøo lyù cuûa chaân khoâng. Do ñoù, Luaän sö Trí Quang laäp thuyeát caên beân trong. Phaùp töôùng Ñaïi thöøa thì caûnh khoâng taâm coù, ñaïo lyù Duy thöùc, chöa naêng toaøn vaøo chaân khoâng bình ñaúng. Vì haøng thöôïng caên noùi khoâng töôùng Ñaïi thöøa, bieän roõ taâm caûnh ñeàu khoâng bình ñaúng moät vò, laø chaân lieãu nghóa. Vì vaäy, nhaân Duy thöùc vaøo moân chaân khoâng cöùu caùnh. Lìa ñaây maø rieâng caàu thì chaúng phaûi chaân giaûi thoaùt. Trong Duy Thöùc Sao noùi: “Hoûi: Taâm beân trong laø Duy thöùc, laø chaân thaät coù hay chaúng chaân thaät coù? Ñaùp: Trong luaän noùi: Caùc taâm taâm sôû (tieàn traàn) y tha khôûi (nhaân) cuõng nhö vieäc huyeãn duï) chaúng phaûi chaân thaät coù”.

Hoûi: Neáu vaäy, taâm caûnh ñeàu khoâng sai bieät, côù sao laïi noùi chæ coù thöùc ö?

Ñaùp: Vì döùt tröø taâm taâm sôû cuûa ngoaïi ñaïo v.v... chaáp beân ngoaøi thaät coù caûnh, neân giaû noùi chæ coù thöùc, chaúng phaûi Duy thöùc noùi beøn coù thaät. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Vì khieån tröø voïng chaáp taâm taâm sôû beân ngoaøi thaät coù caûnh neân noùi chæ coù thöùc”, neáu chaáp Duy thöùc chaân thaät coù laø nhö chaáp caûnh beân ngoaøi, cuõng laø phaùp chaáp, neáu phaùp chaáp chaúng sinh töùc vaøo chaân khoâng vaäy.

Hoûi: Caên cöù lyù Duy thöùc, nhaân phaùp ñeàu khoâng töùc nay thoï duïng laø vaät gì?

Ñaùp: Choã phaùp thoï duïng chæ laø saùu traàn, do nhaân duyeân neân sinh,

nhaân duyeân neân dieät, quyeát ñònh trong khoâng nhaân naêng thoï, ngoaøi khoâng traàn coù theå duïng. Trong luaän Thaäp Baùt Khoâng noùi: “Khoâng beân ngoaøi laø, cuõng goïi laø sôû thoï khoâng. Lìa ngoaøi saùu traàn nhaäp khoâng rieâng phaùp laø coù theå thoï. Neáu choã thoï choã duïng cuûa caùc chuùng sinh, ñoù chæ laø saùu traàn. Trong ñaõ khoâng nhaân naêng thoï, ngoaøi cuõng khoâng phaùp coù theå thoï, töùc nhaân phaùp ñeàu khoâng, Duy thöùc khoâng caûnh, neân goïi laø khoâng beân ngoaøi. Vì khoâng caûnh neân cuõng khoâng coù thöùc, töùc laø khoâng beân trong, cho ñeán möôøi taùm khoâng”.

Hoûi: Nhaân phaùp ñeàu khoâng, thöùc laïi chaúng laäp, töùc nay thaáy nghe töø ñaâu maø coù?

Ñaùp: Taát caû tieàn traàn choã hieän caùc phaùp, ñeàu tuøy nieäm maø ñeán, ñeàu ñoái töôûng maø sinh, nieäm döùt caûnh khoâng, yù hö phaùp tòch. Neân trong kinh noùi: “Töôûng dieät nhaøn tænh, thöùc döøng voâ vi”. Laïi, trong kinh noùi: “Taát caû chö Phaät, taát caû caùc phaùp töø yù sinh hình”. Laïi, trong kinh noùi: “Caùc phaùp chaúng beàn chaéc, chæ laäp taïi nôi nieäm. Vì hieåu thaáy khoâng laø, taát caû khoâng töôûng nieäm”. Neân bieát thaáy nghe chæ laø duyeân khôûi. Thaáy roát raùo khoâng, nhö theá huyeãn haønh xöû, tôï hoa ñoám hö khoâng khôûi dieät. Neân noùi: Thaáy nghe nhö huyeãn môø. Ba coõi nhö hoa khoâng”. Vaû laïi, nhö nhaõn caên ñuû naêm duyeân ñöôïc thaáy, nhöng naêng thaáy ñaây chæ laø naêm duyeân, khoâng thaáy laø vaäy, neân noùi ñuû naêm duyeân phaùt thöùc naêng thaáy laø, chöa bieát duyeân naøo ñònh naêng sinh thöùc. Neáu noùi moãi moãi chaúng sinh, hoøa hôïp neân naêng sinh thaáy laø, töùc nhö naêm ngöôøi muø hoøa hôïp neân thaønh moät thaáy, nhieàu ngöôøi muø töùc chaúng thaáy, hoøa hôïp laøm sao sinh. Neân bieát chaúng phaûi rieâng bieät thöùc sinh. Chæ coù thaáy töùc laø caùc duyeân, do ñoù goïi laø duyeân khôûi vaäy. Neân trong kinh noùi: “Maét chaúng töï thaáy, thuoäc caùc nhaân duyeân, duyeân chaúng phaûi thaáy taùnh, maét töùc laø khoâng”. Nhaõn caên ñaõ vaäy, caùc caên khaùc cuõng vaäy. Chæ khôûi chæ duyeân khôûi dieät chæ duyeân dieät, khôûi dieät chæ laø duyeân nhaân phaùp ñeàu vaéng laëng. Neáu roõ nhaân khoâng phaùp ñaây töùc chöùng vieân lyù, neân noùi neáu thaáy phaùp nhaân duyeân, ñoù goïi laø thaáy Phaät.

Hoûi: Trong phaøm phu giôùi laáy boû phaân bieät, nghòch thuaän lieân quan nieäm nghó, vui chaùn ñaày loøng, thöôøng buoäc saùu traàn laáy laøm ngaên ngaïi, laøm sao ñöôïc caên caûnh dung thoâng taát caû nhö yù ö?

Ñaùp: Chæ thaáy phaùp taùnh chöùng Ñaïi Nieát-baøn coøn khoâng moät phaùp coù theå thoâng, ñaâu coù caùc phaùp trôû ngaïi, thì thöôøng nhö yù. Luùc khoâng coù chaúng nhö yù, laø nhö trong kinh Nieát-baøn noùi: “Nay noùi Nieát-baøn nhö yù laø, taát caû khoå laïc thieän aùc khoâng gì chaúng phaûi lyù, neân goïi laø nhö yù”. Giaûi thích khoâng gì chaúng phaûi lyù laø, ñeàu laø lyù moät taâm chaân nhö vaäy, vì

khoå laïc laø taâm thoï, thieän aùc töø taâm sinh, thì khoâng ngoaøi choã truù nghòch choã ngaên ngaïi cuûa traàn. Neáu roõ moät taâm, ñaâu chaúng phaûi nhö yù. Neáu coù moät phaùp xöùng ñaùng tình thì thaønh tranh caõi. Trong kinh Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Cho ñeán coù choã laäp Taát caû ñeàu thaùc loaïn Neáu thaáy chæ töï taâm Thì laø khoâng traùi caõi”.*

Do vì luùc meâ, nhaân theo phaùp, sau khi ngoä, phaùp do nhaân.

Vaû laïi nhö chaâu ngoïc ma-ni laø saéc phaùp voâ tình, coøn naêng voâ tö möa baùu cung caáp khaép cuøng caùc tình neân goïi laø nhö yù, huoáng gì Linh ñaøi dieäu taùnh haù chaúng naêng ö? Chæ quy veà moät taâm, ñöôïc ñaïi voâ ngaïi, neân noùi chuyeån bieán ñaát trôøi töï taïi ngang doïc.

Hoûi: Trong luaän noùi chæ laø moät taâm neân goïi laø chaân nhö, chaân thì khoâng nguïy, nhö thì chaúng bieán, dieäu saéc trong laéng cuûa chaúng khoâng. Côù sao trong kinh laïi noùi: Taâm khoâng thì taát caû phaùp khoâng?

Ñaùp: Phaøm, noùi khoâng laø noùi theá gian taát caû voïng taâm nhieãm phaùp laø khoâng. Vì bieán keá tình chaáp khoâng ñaïo lyù vaäy. Neáu chaân taâm Phaät phaùp xuaát theá thì chaúng khoâng, vì coù ñaïo lyù vaäy. Trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Chaân nhö coù hai: Moät, nhö thaät khoâng, vì naêng cöùu caùnh hieån baøy thaät vaäy; Hai, nhö thaät chaúng khoâng, vì coù töï theå ñaày ñuû taùnh coâng ñöùc voâ laäu vaäy”. Noùi khoâng laø töø xöa ñeán nay nhieãm phaùp chaúng töông öng vaäy. Nghóa laø lìa töôùng cuûa taát caû phaùp sai bieät, vì khoâng taâm nieäm hö voïng vaäy. Phaûi bieát töï taùnh chaân nhö chaúng phaûi töôùng coù khoâng moät khaùc v.v... cho ñeán goàm noùi, nöông taát caû chuùng sinh vì coù voïng taâm nieäm nieäm phaân bieät ñeàu chaúng töông öng neân noùi laø khoâng. Neáu lìa voïng taâm thaät khoâng theå khoâng vaäy. Noùi chaúng khoâng laø, ñaõ hieån baøy phaùp theå khoâng khoâng voïng vaäy, töùc laø chaân taâm thöôøng haèng chaúng bieán, tònh phaùp ñaày ñuû, thì goïi laø chaúng khoâng. Trong Thanh Löông Kyù giaûi thích: Chaúng cuøng voïng hôïp thì goïi laø khoâng taùnh, ñuû muoân ñöùc töùc goïi laø chaúng khoâng”. Cho ñeán Thích Vaên môùi noùi: Neáu lìa voïng taâm thaät khoâng theå khoâng, thì hieån baøy khoâng taïng nhaân voïng maø hieån baøy, maø chaúng khoâng taïng caàn phaûi do laät laïi nhieãm môùi hieån baøy chaúng khoâng. Neân noùi vì hieån baøy phaùp theå khoâng khoâng voïng vaäy, töùc laø chaân taâm v.v... Nhö voán coù Ñaøn ñöùc (Ñöùc boá thí) nay laø xan tham, voán coù Thi ñöùc (Ñöùc trì giôùi) nay tuøy naêm duïc, voán coù tòch ñònh nay laø loaïn töôûng, voán coù Ñaïi trí nay laø ngu si, thì laø xan (keo kieät) aån taøng nôi thí, cho ñeán ngu si noùi tueä. Neân trong luaän noùi: “Vì bieát phaùp

taùnh khoâng xan tham neân tuøy thuaän tu haønh Ñaøn Ba-la-maät v.v...” Muoân haïnh cuõng nhö vaäy. Neân trong luaän noùi: Voán coù nghóa chaân thaät thöùc bieát, neáu taâm coù ñoäng töùc chaúng phaûi chaân thöùc bieát”. Roõ raøng ñoäng cuûa voïng taâm aån taøng nôi chaân bieát ñoù. Vì vaäy, khoâng cuûa töùc voïng aån taøng muoân ñöùc cuûa chaúng khoâng. Neân trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Bieát voïng voán töï thaân Thaáy Phaät thì thanh tònh.”*

Neân trong luaän noùi: “Vì naêng roát raùo hieån baøy thaät neân goïi laø khoâng”, neân bieát khoâng taïng naêng aån taøng chaúng khoâng. Naêng taïng ñaõ khoâng thì hieån baøy taïng cuûa chaúng khoâng, xöa nay ñaày ñuû vaäy. Thöù nöõa, treân töï taùnh taâm khoâng voïng laø khoâng, tuøy choã khoâng ñoù töùc laø ñöùc chaúng khoâng. Nhö khoâng khoâng xan laän töùc hieån baøy coù ñaøn (boá thí) khoâng, khoâng voïng ñoäng hieån baøy coù taùnh khoâng, cho neân khoâng taïng aån taøng chaúng khoâng vaäy. Neân bieát taát caû chuùng sinh baûn giaùc Phaät trí voán töï troøn ñuû, chæ vì voïng che laáp maø chaúng töï bieát, neáu roõ voïng khoâng, chaân giaùc choùng hieän, nhö maây tan traêng toû, buïi saïch göông saùng. Luùc cuûa thaáy taùnh neân goïi laø phaùt ñöôïc, chaúng phaûi laø tu thaønh, ngaøy ba thaân troøn ñaày cuõng goïi laø muoân haïnh daãn ra, chaúng töø ngoaøi laïi, ñeàu caên cöù ôû moät taâm voán coù ñaày ñuû. Neân bieát khoâng cuûa chaúng khoâng, theå bao haøm muoân ñöùc, coù cuûa chaúng coù lyù hôïp vôùi vieân toâng, khoâng coù cuøng thaønh khoâng caùc chöôùng ngaïi. Neáu lìa coù cuûa khoâng thì coù laø thöôøng, neáu lìa khoâng cuûa coù thì khoâng thaønh ñoaïn. Nay coù khoâng ñeàu haønh chaúng traùi moät yù chæ. Vì vaäy, trí naêng ñaït coù tueä naêng quaùn khoâng. Neáu ñaït coù maø chaúng bieát khoâng thì maát maét tueä. Quaùn khoâng maø chaúng xeùt coù thì maát taâm trí. Boà-taùt chaúng taän höõu vi chaúng truù voâ vi. Taän höõu thì trí nghieäp chaúng thaønh, trí khoâng thì tueä taâm chaúng saùng. Neân trong Nghóa Haûi noùi: “Neáu khoâng khaùc vôùi coù, töùc saïch chaúng goïi laø saïch vì meâ khoâng vaäy. Neáu coù khaùc vôùi khoâng, töùc nhieãm chaúng goïi laø nhieãm vì chaáp coù vaäy”. Nay coù töùc toaøn khoâng môùi goïi laø nhieãm phaàn, khoâng töùc toaøn coù môùi goïi laø saïch phaàn. Do khoâng coù voâ ngaïi, nhieãm tònh töï taïi vaäy. Neáu khoâng töùc coù, coù töùc khoâng, cho ñeán taát caû phaùp ñeàu qua laïi töùc vaäy. Ñaõ qua laïi töùc thì roát raùo khoâng caùc phaùp moät khaùc khoâng coù v.v... phaùt hieän ôû beân ngoaøi taâm. Giaû söû coù phaùt hieän ñeàu laø töôùng phaàn cuûa töï taâm, chaúng ñoàng vôùi phaøm tieåu chaúng bieát laáy maø chaáp coù, boû maø chìm khoâng. Neáu vaøo moân moät taâm Trung ñaïo ñaây, naêng thaønh ñaïo muoân haïnh phöông tieän. Nhö trong kinh Ñaïi Trang Nghieâm Phaùp Moân noùi: “Boà-taùt Vaên-thuø Sö-lôïi noùi: Phöông tieän coù hai thöù: Moät, chaúng xaû boû sinh töû; Hai, chaúng truù Nieát-baøn. Laïi coù hai thöù: Moät, khoâng moân; Hai

aùc kieán moân. Laïi coù hai thöù: Moät, voâ töôùng moân; Hai, töôùng giaùc quaùn moân. Laïi coù hai thöù: Moät, voâ nguyeän moân; Hai, nguyeän sinh moân. Laïi coù hai thöù: Moät, voâ taùc moân; Hai, chuûng thieän caên haïnh moân. Laïi coù hai thöù: Moät, voâ sinh moân; Hai, thò sinh moân”. Vaäy neân ngoä toâng thì nghòch thuaän ñoàng quy, ñaït theå thì thieän aùc ñeàu hoùa.

Hoûi: Trong luaän noùi: Noùi trí vaø trí xöù ñeàu goïi laø Baùt-nhaõ. Trí xöù töùc laø caûnh, laøm sao thaønh Baùt-nhaõ?

Ñaùp: Baùt-nhaõ coù hai thöù: Moät, chaân thaät thöôøng truù Baùt-nhaõ. Hai quaùn chieáu coù duïng Baùt-nhaõ. Neáu chaân thaät Baùt-nhaõ, taùnh khaép cuøng taát caû xöù, tòch maø thöôøng chieáu, chæ moät chaân taâm chaúng phaân naêng sôû, töùc chaúng ñoàng theá gian ngoan caûnh laáy laøm sôû chieáu, cuõng chaúng ñoàng voïng taâm thieân tieåu laáy laøm sôû chieáu. Laïi cuõng chaúng ñoàng giaû laäp laáy laøm sôû chieáu. Nay thì moät theå ngaàm thoâng taâm taâm qua laïi chieáu, vì khoâng caûnh giôùi beân ngoaøi taâm, cuõng khoâng taâm beân ngoaøi caûnh. Vì taâm laø caûnh taâm, caûnh laø taâm caûnh vaäy. Dung hoøa thoâng suoát nhö vaäy haù chaúng phaûi Baùt-nhaõ ö? Do ñoù noùi: Saéc voâ bieân neân Baùt-nhaõ voâ bieân. Neân bieát lìa saéc khoâng taâm, lìa taâm khoâng saéc. Nhö trong kinh Baùt-nhaõ noùi: “Laïi nöõa, doõng maõnh! Vò Ñaïi Boà-taùt neân haønh nhö vaäy, saéc chaúng phaûi choã duyeân. Taïi sao? Taát caû phaùp khoâng choã duyeân, khoâng coù phaùp nhoû coù theå thuû vaäy, kia neáu laø coù theå thuû, ñaây thì laø choã duyeân. Nhö vaäy, doõng maõnh! Chaúng phaûi saéc haønh saéc cho ñeán chaúng phaûi thöùc haønh thöùc. Doõng maõnh taát caû phaùp chaúng haønh, neân chaúng phaûi saéc thaáy, cuõng chaúng phaûi thöùc thaáy, cho ñeán chaúng phaûi thöùc bieát, cuõng chaúng phaûi coù theå thaáy. Neáu saéc ñeán thöùc chaúng phaûi bieát chaúng phaûi thaáy, ñoù goïi laø Baùt-nhaõ Ba-la-maät”. Laïi, trong kinh Vaên-thuø Baùt-nhaõ noùi: “Boà- taùt Vaên-thuø Sö-lôïi baïch Ñöùc Phaät raèng: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Luùc tu Baùt-nhaõ Ba-la-maät chaúng thaáy phaùp laø neân truù hay chaúng neân truù, cuõng chaúng thaáy caûnh giôùi laø töôùng coù theå laáy boû. Taïi sao? Nhö caùc Ñöùc Nhö Lai chaúng thaáy taát caû phaùp töôùng caûnh giôùi vaäy, cho ñeán chaúng thaáy caûnh giôùi chö Phaät, huoáng gì laø thuû töôùng caûnh giôùi Thanh vaên Duyeân giaùc phaøm phu, chaúng thuû töôùng nghó baøn, cuõng chaúng thuû töôùng chaúng nghó baøn, chaúng thaáy caùc phaùp coù bao nhieâu töôùng, töï chöùng khoâng phaùp chaúng theå nghó baøn. Vò Ñaïi Boà-taùt nhö vaäy ñeàu ñaõ cuùng döôøng voâ löôïng traêm ngaøn muoân öùc chö Phaät, gieo troàng caên laønh, môùi naêng ôû nôi Baùt-nhaõ Ba-la-maät saâu maàu maø chaúng kinh chaúng sôï”. Laïi noùi: “Luùc tu Baùt-nhaõ Ba-la-maät, chaúng thaáy töôùng phaøm phu, chaúng thaáy töôùng Phaät phaùp, chaúng thaáy caùc phaùp coù töôùng quyeát ñònh, ñoù laø tu Baùt-nhaõ Ba-la-maät.

Hoûi: Theá gian vaø xuaát theá gian chæ laø moät taâm, côù sao laïi phaân chaân voïng vaø trong ngoaøi ö?

Ñaùp: Chaân voïng trong ngoaøi chæ caên cöø vaên töï theá gian bieát. Do ñoù, taâm chaúng phaûi trong ngoaøi, trong ngoaøi laø taâm, theå chaúng phaûi chaân voïng, chaúng phaûi khoâng nguyeân do. Trong kinh Taán Thuù Ñaïi Thöøa Phöông Tieän noùi: “Nghóa taâm laø coù hai thöù töôùng: Moät, töôùng taâm beân trong; Hai, töôùng taâm beân ngoaøi. Töôùng taâm beân trong laïi coù hai: Moät laø chaân, hai laø voïng. Noùi chaân, nghóa laø Baûn töôùng taâm theå nhö nhö chaúng khaùc, thanh tònh troøn ñaày khoâng chöôùng khoâng ngaïi, vi maät khoù thaáy, vì khaép taát caû xöù, thöôøng haèng chaúng hoaïi kieán laäp sinh tröôûng taát caû phaùp vaäy. Noùi voïng, nghóa laø khôûi nieäm phaân bieät hay bieát duyeân löï nhôù töôûng v.v... moïi söï, tuy laø töông tuïc naêng sinh taát caû caùc thöù caûnh giôùi, maø beân trong hö nguïy khoâng coù chaân thaät chaúng theå thaáy vaäy. Noùi töôùng beân ngoaøi taâm, nghóa laø taát caû caùc phaùp caùc thöù caûnh giôùi, tuøy coù choã nieäm caûnh giôùi hieän tieàn, neân bieát coù taâm beân trong vaø taâm beân trong sai bieät. Nhö vaäy, phaûi bieát voïng töôûng beân trong laøm nhaân laøm theå, voïng töôûng beân ngoaøi laøm quaû laøm duïng. Y cöù caùc nghóa nhö ñaây, cho neân ta noùi taát caû caùc phaùp ñeàu goïi laø taâm. Laïi, phaûi neân bieát töôùng beân ngoaøi taâm laø nhö choã moäng thaáy caùc thöù caûnh giôùi chæ taâm töôûng laøm khoâng thaät söï beân ngoaøi, taát caû caûnh giôùi ñeàu cuõng nhö vaäy. Vì ñeàu nöông voâ minh choã thöùc moäng thaáy voïng töôûng laøm vaäy. Laïi nöõa neân bieát taâm beân trong nieäm nieäm chaúng truù, choã thaáy choã duyeân taát caû caûnh giôùi cuõng tuøy taâm nieäm nieäm chaúng truù. Noùi taâm sinh neân caùc thöù phaùp sinh, taâm dieät neân caùc thöù phaùp dieät, maø töôùng sinh dieät chæ coù danh töï thaät chaúng theå ñöôïc. Vì taâm chaúng truù ôû caûnh giôùi, caûnh giôùi cuõng chaúng ñeán nôi taâm, nhö aûnh töôïng trong göông khoâng ñeán khoâng ñi, cho neân taát caû phaùp caàu sinh dieät ñònh töôùng, troïn chaúng theå ñöôïc. Noùi taát caû phaùp roát raùo khoâng theå, xöa nay thöôøng khoâng thaät chaúng sinh dieät, nhö vaäy taát caû phaùp thaät chaúng sinh dieät laø, thì khoâng töôùng cuûa taát caû caûnh giôùi sai bieät, vaéng laëng moät vò, goïi laø chaân nhö Ñeä nhaát nghóa ñeá, töï taùnh taâm thanh tònh. Töï taùnh taâm thanh tònh aáy trong laéng vieân maõn, vì khoâng töôùng phaân bieät vaäy, khoâng töôùng phaân bieät laø, ôû taát caû xöù khoâng choã chaúng coù, khoâng choã chaúng coù laø, vì naêng nöông giöõ kieán laäp taát caû phaùp vaäy. Do ñoù, trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Nhö vaøng vaø saéc vaøng*

*Taùnh noùi khoâng sai bieät Phaùp chaúng phaùp cuõng vaäy Theå taùnh khoâng coù khaùc”.*

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 84 213

Laïi noùi: “Coõi bình ñaúng chaúng traùi chuùng sinh bình ñaúng, chuùng sinh bình ñaúng chaúng traùi coõi bình ñaúng, taát caû chuùng sinh bình ñaúng chaúng traùi taát caû phaùp bình ñaúng, taát caû phaùp bình ñaúng chaúng traùi taát caû chuùng sinh bình ñaúng. Khoaûng lìa duïc bình ñaúng chaúng traùi taát caû chuùng sinh an truù bình ñaúng, taát caû chuùng sinh an truù bình ñaúng chaúng traùi khoaûng lìa duïc bình ñaúng, quaù khöù chaúng traùi vò lai, vò lai chaúng traùi quaù khöù, quaù khöù vò lai chaúng traùi hieän taïi, hieän taïi chaúng traùi quaù khöù vò lai. Theá bình ñaúng chaúng traùi Phaät bình ñaúng, Phaät bình ñaúng chaúng traùi theá bình ñaúng. Boà-taùt haïnh chaúng traùi Nhaát thieát trí, Nhaát thieát trí chaúng traùi Boà-taùt haïnh”.

***Giaûi thích:*** Coõi vaø chuùng sinh côù sao bình ñaúng? Vì moãi moãi khoâng theå neân ñeàu chaúng thaønh töïu. Neáu töï loaïi troâng nhau, nhö coõi troâng coõi bình ñaúng. Neáu khaùc loaïi troâng nhau nhö coõi troâng chuùng sinh bình ñaúng. Vì lyù cuûa moät khoâng taùnh, cho ñeán taâm caûnh töï tha ñoàng dò cao thaáp, möôøi phöông theá giôùi thaûy ñeàu bình ñaúng. Laïi, söï söï khoâng traùi, lyù lyù khoâng traùi laø, löôïc coù ba nhaân: Moät, phaùp taùnh dung hoøa thoâng suoát; Hai, duyeân khôûi töôùng do moân. Hai ñaây töùc nghóa söï söï voâ ngaïi; Ba noùi thaúng ñoàng moät duyeân ghi nhôù thoâng söï thoâng lyù, nhö quaùn moät chieác laù rôi, bieát thieân haï muøa thu ñoàng moät muøa thu vaäy. Do söï cuûa chaúng loaïi, taùnh cuûa chaúng bieán, ñeàu ñoàng moät duyeân khôûi vaäy. Lyù lyù khoâng traùi, cuõng coù hai moân: Moät, coõi khoâng taùnh, töùc chuùng sinh khoâng taùnh; Hai, lyù ñoàng vaäy, vì khoâng theå töùc, cuõng khoâng theå traùi.