TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 85**

Hoûi: Phaøm, xöng moät taâm khoâng caûnh giôùi beân ngoaøi, côù sao trong kinh Hoa Nghieâm Phaåm Phaät Ñòa noùi: Sô ñòa thaáy traêm Phaät, cho ñeán ñòa ñòa taêng roäng thaáy nhieàu Phaät?

Ñaùp: Choã thaáy ít nhieàu ñeàu töø nieäm sinh, taâm heïp thaáy ít Phaät. Taâm roäng soi nhieàu hình, buoâng cuoän do taâm, môû hôïp taïi ngaõ. Lìa taâm ra, beân ngoaøi thaät khoâng choã ñöôïc. Trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “Kieàu-traàn- nhö laïi nghó töôûng raèng: “Ta phaûi laøm sao ñöôïc thaáy chö Phaät”. Baáy giôø tuøy choã quaùn phöông dieän ñoù ñeàu ñöôïc thaáy Phaät, nhieàu quaùn thaáy nhieàu, ít quaùn thaáy ít. Quaùn roài laïi nghó: Chö Phaät Theá Toân khoâng choã ñaâu laïi, ñi khoâng choã ñeán. Ta quaùn ba coõi laø taâm, taâm ñoù nhaân thaân, ta tuøy quaùn giaùc, muoán nhieàu thaáy nhieàu muoán ít thaáy ít. Chö Phaät Nhö Lai töùc laø taâm ta. Taïi sao? Tuøy taâm thaáy vaäy, taâm töùc thaân ta, thaân töùc laø hö khoâng. Ta nhaân giaùc quaùn thaáy voâ löôïng Phaät. Ta duøng giaùc taâm thaáy Phaät bieát Phaät, taâm chaúng thaáy taâm, taâm chaúng bieát taâm, ta quaùn phaùp giôùi taùnh khoâng beàn chaéc, taát caû caùc phaùp ñeàu töø giaùc quaùn nhaân duyeân maø sinh, cho neân phaùp taùnh töùc laø hö khoâng, taùnh cuûa hö khoâng cuõng laïi nhö khoâng. Ta nhaân taâm ñoù thaáy xanh vaøng ñoû traéng taïp saéc hö khoâng. Laøm thaàn bieán roài choã thaáy nhö gioù, khoâng coù chaân thaät, thì goïi laø Coäng phaøm phu nhö thaät Ñaø-la-ni.” Laïi noùi: “Laïi nöõa, Hieàn Hoä! Nhö ngöôøi trai traùng maïnh khoûe dung maïo ñoan nghieâm, muoán quaùn thaân mình ñeïp xaáu theá naøo, beøn duøng ñoà vaät ñöïng ñaày daàu trong voø, hoaëc duøng nöôùc saïch, hoaëc duøng thuûy tinh, hoaëc naém göông saùng, duøng boán vaät ñoù quaùn nhìn maët mình aûnh töôïng ñeïp xaáu hieån hieän phaân minh. Hieàn Hoä! YÙ oâng theá naøo? Choã thaáy aûnh töôïng kia luùc ôû nöôùc, daàu, thuûy tinh, göông saùng boán xöù ñaây hay laø tröôùc ñaõ coù ö? Ñaùp: Chaúng phaûi vaäy. Hoûi: Laø voán khoâng ö? Ñaùp: Chaúng phaûi vaäy. Hoûi: Laø taïi trong ö? Ñaùp: Chaúng nhö vaäy. Hoûi: Laø ñaâu taïi ngoaøi ö? Ñaùp: Chaúng nhö vaäy. Baïch Ñöùc Theá Toân! Chæ daàu, nöôùc thuûy tinh göông caùc vaät trong saùng khoâng ñuïc khoâng caën, hình ñoù taïi tröôùc thì aûnh kia tuøy hieän. Maø hieän aûnh töôïng kia chaúng

töø boán vaät ñoù ra, cuõng chaúng caùc xöù khaùc laïi, chaúng phaûi ngöôøi taïo taùc, phaûi bieát aûnh töôïng kia khoâng töø choã ñaâu laïi cuõng khoâng choã ñi, khoâng sinh khoâng dieät khoâng coù choã truù.” Khi Hieàn Hoä traû lôøi nhö vaäy roài, Ñöùc Phaät daïy: Hieàn Hoä! Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Nhö lôøi oâng noùi, caùc vaät thanh tònh, saéc kia toûa saùng aûnh töôïng töï hieän, chaúng duøng nhieàu coâng. Boà-taùt cuõng vaäy, taát caû taâm thieän tö duy thaáy caùc Ñöùc Nhö Lai, thaáy roài töùc truù, truù roài hoûi nghóa, giaûi thích vui möøng beøn laïi tö duy. Nay Phaät ñaây laø töø xöù naøo laïi, vaø thaân ta ñaây töø xöù naøo ra? Quaùn caùc Ñöùc Nhö Lai kia troïn khoâng xöù laïi vaø khoâng xöù ñi, thaân ta cuõng vaäy, voán khoâng ra ñeán, ñaâu coù xoay vaàn. Ngöôøi kia laïi neân tö duy nhö laø nay ba coõi ñaây chæ laø taâm coù. Taïi sao? Töø taâm nieäm kia trôû laïi töï thaáy taâm, nay ta töø taâm thaáy Phaät, taâm ta laø Phaät, taâm ta laøm Phaät, taâm taâm laø Nhö Lai, taâm ta laø thaân ta. Taâm ta thaáy Phaät, taâm chaúng bieát taâm. Taâm chaúng thaáy taâm, taâm coù töôûng nieäm thì thaønh sinh töû, taâm khoâng töôûng nieäm töùc laø Nieát-baøn. Caùc phaùp chaúng chaân, tö töôûng duyeân khôûi, choã nghó töôûng ñaõ laéng, naêng töôûng cuõng khoâng. Hieàn Hoä! Caùc vò Boà-taùt v.v... nhaân Tam-muoäi ñaây chöùng Ñaïi Boà-ñeà.” Trong kinh luaän Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Tuøy taâm chuùng sinh öùng choã bieát löôïng”. Xöa tröôùc giaûi thích: Tuøy caên chuùng sinh thuaàn thuïc xöù töùc hieän, choã bieát löôïng töùc laø caûnh sai bieät cuûa chuùng sinh, töùc bieát trong moät phaùp traàn ñoàng ñaúng phaùp giôùi laø laân hö traàn khoâng töï taùnh. Töï taùnh laø hö khoâng, hö khoâng töùc laø chaân khoâng, chaân khoâng töùc laø baûn giaùc, neân bieát Nhö Lai ôû trong moät loã chaân loâng vì voâ löôïng chuùng sinh, thöôøng giaûng dieäu phaùp, töùc bieát loã chaân loâng vi traàn cuõng chaúng vöôït ngoaøi ta, chæ giaûi hieåu ñöôïc moät phaùp vi traàn töùc tính ñeám ñöôïc ñoàng khaép phaùp giôùi vi traàn, cho neân Ñöùc Nhö Lai naêng bieát soá gioït nöôùc trong boán bieån lôùn, ñaïi ñòa, tu-di ñeàu bieát caân löôïng, ñeàu do quaùn moät thaân ñaây, ôû treân moät thaân quaùn moät sôïi loâng toùc ñeàu bieát khoâng töï taùnh, chæ ôû trong moät loã chaân loâng quaùn thaät khoâng coù töï taùnh, moät loã chaân loâng cuõng chaúng theå ñöôïc cuõng chaúng theå ñöôïc ôû khaép phaùp giôùi, trí bieát taát caû vaäy. Do ñoù, trong Tín Taâm Minh noùi: “Moät töùc taát caû, taát caû töùc moät, neáu naêng nhö vaäy, lo nghó naøo chaúng xong”. Neáu naêng roõ suoát nhö vaäy, moät traàn moät sôïi loâng, khoâng coù töï taùnh, chæ choã taâm hieän, thì bieát taát caû caùc phaùp haún laø khoâng theå rieâng bieät. Vì theo traàn chaáp thaáy taát caû chuùng sinh, moät phaùp chaúng thoâng caùc traàn töï keït. Trong luaän Hoa Nghieâm noùi: “Duøng thaät maø luaän baøn sô phaùt taâm truù nhö nöôùc cuûa moät gioït, vaøo trong bieån nöôùc ñeàu ñoàng theå bieån, caùc loaïi caù roàng kho baùu ñeàu taïi trong ñoù. Vì giaùo hoùa caùc chuùng sinh, löôùi giaùo buûa giaêng phöông phaùp chaúng theå chaúng ñuû, duøng danh ngoân tre

luïa tröôùc ghi cheùp töùc tôï nhö nghóa tröôùc sau sinh. Theå ñaïo laø phaûi roõ soi nhö caàm göông baùu ñeán khaép muoân töôïng. Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Voâ haøng trí tueä thaønh Phaät ñöùc Phaät duøng trí bi thaønh möôøi ñòa Trôû laïi ñem möôøi ñòa thaønh caùc vò Tröôùc sau naêm vò moân gia haïnh Chaúng lìa möôøi ñòa trí bi khôûi Cho neân möôøi ñòa môùi phaùt taâm Phaùt taâm töùc vaøo trí möôøi ñòa*

*Tuy nhieân naêm vò phöông tieän khaùc Chæ vì thaønh thuïc trí möôøi ñòa*

*Gioáng nhö chim choùng bay giöõa khoâng Chaúng boû du haønh khoâng choã ñeán Cuõng nhö caù roàng daïo trong nöôùc Chaúng boû thöôøng daïo chaúng lìa nöôùc Naêm vò nhö vaäy haønh sai bieät*

*Chaúng pheá sai bieät chaúng lìa trí Choã coù ngaøy thaùng naêm sai bieät Vì thí phaùp aån khoâng rieâng khaùc*

*Trí theå chaúng thaønh cuõng chaúng hoaïi Vì roõ caùc vò tröø taäp khí*

*Roõ taät khoâng taäp bi haïnh thaønh Naêm haïnh thöôøng cuøng trí voâ taùc.*

Hoûi: Neáu ngoaøi taâm khoâng phaùp chæ laø moät taâm, ôû ngoaøi thì khoâng nghieäp quaû thieän aùc baùo öùng khoå laïc, sao thaønh Phaät phaùp laät laïi ñoïa caùc taø?

Ñaùp: Neáu roõ moät taâm coù thaáy khoâng thaáy tuyeät, caûnh trí ñeàu laéng kheá hôïp taùnh khoâng kia, caên traàn ñeàu maát trong ngoaøi giaûi thoaùt, cuõng thöôøng chieáu trong ngoaøi thoaùt nôi khoâng bieát, khoâng coøn chaúng coøn, voïng töø ñaâu khôûi, choã hieän caùc caûnh giôùi khoå laïc beân ngoaøi nhö aûnh töôïng trong göông. Vì töï taâm laø göông saùng, trôû laïi chieáu nghieäp aûnh cuûa töï. Caùc baäc Coå ñöùc noùi: “Duøng Nhö Lai taïng taùnh maø laøm göông saùng, tuøy nghieäp duyeân chaát hieän aûnh töôïng quaû. Phaøm, nghieäp thoâng caû taùnh töôùng, nghóa laø nghieäp theå ñaây duøng phaùp cuûa khoâng taùnh maø laøm taùnh ñoù, duøng töôùng cuûa nghieäp quaû chaúng maát maø laøm taùnh ñoù, do khoâng taùnh neân thaønh nghieäp quaû, do chaúng hoaïi töôùng môùi hieåu bieát chaân khoâng. Taïi sao? Neáu coù taùnh thì nghieäp thieän aùc quyeát ñònh chaúng theå caûi ñoåi, khoâng coù quaû baùo khoå laïc. Neân hoaïi nghieäp töôùng

thì thaønh ñoaïn dieät, vì taát caû nhaân quaû töø töï taâm sinh, ngoaøi taâm thaät khoâng nghieäp taâm coù theå ñöôïc, vì nghieäp khoâng töï taùnh chæ do taâm khôûi, do ñoù nhö aûnh nhö huyeãn khoâng coù ñònh töôùng. Laïi, vì nghieäp khoâng töï taùnh neân chaúng laïc coù, laïi chaúng hoaïi nghieäp quaû neân chaúng ñoïa khoâng, chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng thì lyù trong moät taâm vaäy.

Hoûi: Tuy taâm töùc laø nghieäp, nghieäp töùc laø taâm, ñaõ töø taâm sinh trôû laïi töø taâm baåm thoï, laøm sao hieän nay tieâu nghieäp baùo hö voïng ñoù?

Ñaùp: Chæ roõ voâ taùc töï nhieân nghieäp khoâng, do ñoù noùi neáu roõ voâ taùc aùc nghieäp moät ñôøi thaønh Phaät. Laïi noùi: Tuy coù taùc nghieäp maø khoâng taùc giaû, töùc laø giaùo bí maät cuûa Nhö Lai vaäy. Laïi, phaøm taùc nghieäp ñeàu laø töï taâm, tính ngang phaùp beân ngoaøi trôû laïi töï ñoái trò, voïng thuû thaønh nghieäp. Neáu roõ taâm chaúng thuû caûnh chaúng töï sinh, khoâng phaùp keùo tình laøm sao thaønh nghieäp. Trong Nghóa Haûi noùi: Tröø nghieäp baùo laø vì traàn chaúng roõ töï taâm laøm beân ngoaøi taâm coù phaùp töùc sinh thöông gheùt, töø nghieäp tham thaønh baùo, nhöng nghieäp baùo ñaây do taâm meâ traàn voïng chaáp maø sinh chæ tôï coù hieån hieän ñeàu khoâng chaân thaät. Meâ laø vì töôùng phaàn coù choã töø xöa ñeán nay, maø laïi sinh laø meâ, nay roõ töôùng traàn khoâng theå laø ngoä, meâ voán khoâng xöa nay, ngoä cuõng khoâng choã ñi. Taïi sao? Vì voïng taâm coù goác khoâng theå vaäy. Nhö noùi veà daây raén voán khoâng töø ñaâu laïi cuõng khoâng choã ñi. Taïi sao? Noùi veà raén, voïng taâm tính ngang laøm coù, voán khoâng theå vaäy. Neáu tính chaáp coù xöù laïi xöù ñi trôû laïi laø meâ, roõ khoâng ñi laïi laø ngoä. Ngoä ñoù vaø meâ ñoái ñaõi nhau an laäp, chaúng phaûi laø tröôùc coù tònh taâm sau môùi coù voâ minh, ñaây chaúng phaûi hai vaät, chaúng theå hai giaûi, chæ roõ voïng töùc laø tònh taâm, troïn khoâng tröôùc tònh taâm maø sau coù voâ minh, neân bieát meâ ngoä chæ laø moät taâm, nhö tay uùp ngöûa chæ laø moät tay, thaáu ñaït saâu xa nhö vaäy thì nghieäp aûnh töï tieâu. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Baáy giôø Boà-taùt Vaên-thuø Sö-lôïi hoûi Boà-taùt Ñöùc Thuû raèng: Phaät töû! Taát caû chuùng sinh v.v... coù boán ñaïi khoâng ngaõ khoâng ngaõ sôû, côù sao maø coù thoï khoå thoï laïc ñoan chaùnh xaáu xa trong ñeïp ngoaøi ñeïp thoï ít thoï nhieàu, hoaëc thoï hieän baùo, hoaëc thoï haäu baùo, nhöng trong phaùp giôùi khoâng ñeïp khoâng xaáu? Khi aáy Boà-taùt Ñöùc Thuû duøng keä tuïng ñaùp:

*“Tuøy choã coù haønh nghieäp*

*Quaû baùo sinh nhö vaäy Taùc giaû khoâng choã coù Choã cuûa chö Phaät noùi Thí nhö göông saùng saïch Tuøy choã ñoái chaát ñoù*

*Hieän töôïng moãi chaúng ñoàng*

*Nghieäp taùnh cuõng nhö vaäy Laïi nhö xaûo huyeãn sö*

*ÔÛ nôi ngaõ tö ñöôøng Baøy hieän caùc saéc töôùng*

*Nghieäp taùnh cuõng nhö vaäy Nhö cô quan ngöôøi goã Naêng phaùt caùc thöù tieáng Kia khoâng ngaõ chaúng ngaõ Nghieäp taùnh cuõng nhö vaäy Cuõng nhö caùc loaïi chim Töø voû maø ñöôïc ra*

*AÂm thanh moãi chaúng ñoàng Nghieäp taùnh cuõng nhö vaäy Thí nhö trong thai taïng Caùc caên ñeàu thaønh töïu Theå töôùng khoâng xöù laïi Nghieäp taùnh cuõng nhö vaäy Laïi nhö taïi ñòa nguïc*

*Caùc thöù vò khoå thaûy Kia haún khoâng choã töø*

*Nghieäp taùnh cuõng nhö vaäy Thí nhö Chuyeån luaân vöông Thaønh töïu baûy baùu thaéng Xöù laïi chaúng theå ñöôïc Nghieäp taùnh cuõng nhö vaäy Laïi nhö caùc theá giôùi*

*Choã hoûa ñaïi thieâu ñoát Löûa ñaây khoâng xöù laïi*

*Nghieäp taùnh cuõng nhö vaäy”.*

Trong kinh Tònh Nghieäp Chöôùng noùi: “Quaùn taát caû phaùp töùc laø Phaät phaùp thì laø tònh caùc nghieäp chöôùng”. Nhö coù ngöôøi hoïc hoûi Hoøa thöôïng An Quoác: “Neáu luùc chöa ngoä, nghieäp duyeân thieän aùc laø coù chaêng?” Ñaùp: “Chaúng phaûi coù”. Duï nhö ban ñeâm moäng ngöôøi aùc kia ñuoåi, hoaëc Phaïm vöông Ñeá-thích, cho laø coù, chôït nhieân thöùc daäy, vaéng laëng khoâng söï, tin bieát ba coõi voán khoâng chæ laø moät taâm. Laïi coù ngöôøi hoûi Hoøa thöôïng Ñaïi Chaâu raèng: “Laøm sao bieát nghieäp heát?” Ñaùp: “Hieän tieàn taâm thoâng ñôøi tröôùc ñôøi sau, Phaät tröôùc Phaät sau muoân phaùp ñoàng thôøi”. Trong kinh noùi: “Moät nieäm bieát taát caû phaùp laø ñaïo traøng, thaønh töïu Nhaát thieát

trí vaäy”. Vaäy bieát töø choã taâm sinh ñeàu khoâng chaân thaät, nhö taâm moäng chaúng thaät, söï moäng cuõng hö. Theá gian coäng bieát coù theå tin thoï saâu maàu, vì laø nghieäp cuûa thieän aùc lyù ñeàu taùnh khoâng, chaúng hoaïi duyeân sinh luoân ngaàm dieäu chæ. Laäp löôïng laø: Chaùnh nghieäp laø phaùp höõu, ñònh töùc coù töùc khoâng neân laø toâng. Nhaân laø: Töùc duyeân thaønh töùc khoâng taùnh. Ñoàng duï laø: Nhö huyeãn huyeãn phaùp thuaät v.v... sinh, töùc coù chaúng ngaïi hö, chaùnh nghieäp töø duyeân sinh, khoâng coù chaúng trôû ngaïi nhau. Neân bieát muoân phaùp töø bieán keá tình sinh, chæ coù hö danh ñeàu khoâng thaät nghóa. Nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Dieäu giaùc trong laéng khaép cuøng phaùp giôùi, ngaäm nhaû möôøi hö sao coù phöông sôû, theo nghieäp phaùt hieän theá gian khoâng bieát, hoaëc laøm nhaân duyeân vaø taùnh töï nhieân, ñeàu laø thöùc taâm phaân bieät tính löôøng, chæ coù noùi phoâ ñeàu khoâng thaät nghóa”. Ngaäm nhaû möôøi hö laø ngaäm töùc moät chaân chaúng ñoäng taïi trong Nhö Lai taïng, nhaû töùc nöông voïng phaân bieät môùi tuøy xöù phaùt hieän, chæ coù xöù cuûa maûy traàn phaùt hieän ñeàu laø töï taâm sinh, töø phaân bieät coù, neáu bieát xöù phaùt hö voïng thì choùng ngoä chaân khoâng, chaân khoâng hieän tieàn ñaâu coøn noùi phoâ.

Hoûi: Chaân taâm chaúng ñoäng, ba khoaûng chaúng bieán ñoåi, côù sao noùi taâm löu chuyeån, laïi noùi nghóa tuyeät löu chuyeån?

Ñaùp: Choã noùi tuøy löu vaø nghòch löu ñeàu caên cöù taâm cuûa chuùng sinh duyeân lo nghó, voïng xöng laø löu chuyeån, theå noù thöôøng vaéng laëng, chæ chaúng thaáy xöù moät nieäm khôûi, töùc laø chaúng löu, chöa haún coù nieäm coù theå ñoaïn. Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Vaên-thuø Sö-lôïi noùi: “Laøm sao ñoaïn löu chuyeån, vì ôû quaù khöù taâm chaúng khôûi, ôû vò lai thöùc chaúng haønh, hieän taïi yù chaúng ñoäng, chaúng truù chaúng tö duy, chaúng giaùc chaúng phaân bieät. Neân bieát laáy caûnh ñoái caûnh ñem taâm trò taâm, choù ñuoåi theo cuïc ñaát maø caøng nhieàu, ngöôøi laùnh boùng maø nhoïc khoå, neáu naêng bieát thaân laø aûnh, boû khoái ñaát ñeán ngöôøi thì aûnh dieät veát ngaàm an nhieân giaãm böôùc, neân bieát muoân ñoäng ñeàu lay ñeàu thaønh ma nghieäp, neáu bieát taâm chaúng ñoäng thì chaúng theo doøng, môùi vaøo trong cuûa Toâng Kính, troïn vöôït ma huyeãn, töï nhieân taâm trí tòch dieät, caùc thaáy tieâu maát. Nhö trong kinh Ñaïi Hö Khoâng Taïng Boà-taùt Sôû Vaán noùi: “Boà-taùt Sôn Töôùng Kích Vöông noùi: Thí nhö nôi coù loã hoång, gioù vaøo trong ñoù lay ñoäng nôi vaät coù töôùng qua laïi. Boà-taùt cuõng vaäy, neáu taâm coù khoaûng hoång thì taâm lay ñoäng. Vì lay ñoäng vaäy thì ma ñöôïc tieän, cho neân Boà-taùt gìn giöõ noùi taâm chaúng khieán coù khoaûng hoång, neáu taâm khoâng khoaûng hoång thì caùc töôùng vieân maõn, vì töôùng vieân maõn vaäy thì khoâng taùnh vieân maõn, ñoù laø phaùp moân Boà-taùt vöôït ma. Cho ñeán, Boà-taùt Vaên-thuø Sö-lôïi noùi: Nhaân giaû! Nhö lôøi caùc vò noùi ñeàu laø caûnh ma taïi sao? Ñònh nghóa vaên töï ñeàu laø ma

nghieäp, cho ñeán Phaät noùi coøn laø ma nghieäp, khoâng coù noùi thoâ, lìa caùc vaên töï, ma khoâng naêng laøm. Neáu khoâng khaùi nieäm töùc khoâng ngaõ kieán vaø vaên töï kieán. Vì khoâng ngaõ thì ôû caùc phaùp khoâng coù toån ích. Vaøo nhö vaäy thì vöôït caûnh ma, ñoù laø phaùp moân Boà-taùt vöôït ma.” Trong kinh Ñaïi Thöøa Thieân Baùt Ñaïi Giaùo Vöông noùi: “Phaät daïy: Caùc thieân ma huyeãn hoaëc caùc thöù töôùng maïo chöôùng taâm maét Thaùnh ñaïo cuûa ngöôøi tu hoïc, cho ñeán khieán thaáy taát caû huyeãn töôùng moïi söï sinh töû tröôùc sau, caùc töôùng thieän aùc, ma laøm huyeãn hoaëc chaúng lieân quan chaùnh trí. Chæ choã taâm bieán chôù thuû duyeân beân ngoaøi. Haønh nhaân tu hoïc haún chaúng ñöôïc ôû caûnh giôùi moäng vaø hieän tröôùc maét, thuû töôùng chaáp tröôùc, ñoäng chuyeån taâm ngöôøi, khuûng boá haõi sôï thì bò choã chöôùng ngaïi cuûa Thieân ma quyû thaàn. Haønh nhaân chaùnh kieán phaûi thöôøng quaùn taâm taùnh chaéc chaén, thaáy taùnh tòch tónh, taâm taùnh khoâng vaät, laø töôùng chôù thuû thì khoâng caûnh giôùi voïng töôûng nhaân duyeân, cho neân haønh nhaân caàn haønh tinh taán, thaät chôù thoái chuyeån giaûi ñaõi bieáng löôøi, thì ñöôïc choùng chöùng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Boà-ñeà”. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Tröø thaät töôùng caùc phaùp ñeàu laø Boà-taùt ma söï, neáu chöùng Baùt-nhaõ naêng kheá hôïp thaät töôùng töùc vöôït qua ma söï”. Ñaây laø noùi veà söï luùc chöùng thaät töôùng, ñang luùc thaân chöùng nhö ngöôøi uoáng nöôùc, chaúng theå chæ noùi maø khoâng chöùng, neáu chæ noùi vöôït qua ma maø chaúng lìa caûnh ma, neáu vöôït qua ma giôùi, noùi chöùng ñeàu tuyeät. Vaäy bieát haún khoâng caûnh ma chæ töø taâm khôûi. Taïi sao? Neáu beân trong taâm öa vui sinh töû thì thaân laøm Thieân ma. Taâm beân trong ñaém tröôùc taø kieán, thì thaân laøm ngoaïi ñaïo, cho ñeán beân ngoaøi taâm thaáy phaùp, ngoaøi lyù rieâng caàu ñeàu thaønh ngoaïi ñaïo.

Hoûi: Phaøm Thaùnh moät taâm ñoàng chuûng taùnh ñoù, chuûng taùnh khoâng khaùc, côù sao choã thoï nhaân quaû chaúng ñoàng, baùo öùng coù rieâng bieät?

Ñaùp: Tuy töï nghieäp moãi thoï voïng coù thaêng traàm, maø duyeân taùnh khoâng sinh, troïn khoâng theå ñöôïc. Trong kinh Chö Phaùp Voâ Haønh noùi: “Phaät baûo: Vaên-thuø Sö-lôïi! Taát caû chuùng sinh taâm ñoù ñeàu moät. Ñoù goïi laø chuûng taùnh, chuûng taùnh töùc nghóa caên baûn, caên baûn thöôøng moät maø chuùng sinh voïng khôûi töï tha sai bieät Thaùnh phaøm cao thaáp, tuy khôûi sai bieät, moät theå chaúng ñoäng. Vì taùnh sai bieät chaúng phaûi coù vaäy, chæ laø voïng khôûi khoâng thaät theå vaäy. Do ñoù trong kinh noùi: “Phaät daïy: Vaên-thuø Sö-lôïi! Taát caû chuùng sinh ñeàu khoâng coù taâm duyeân, taùnh chaúng theå ñöôïc vaäy. Ñoù goïi laø chuûng taùnh. Laïi, taát caû caûnh giôùi thieän aùc ñeàu laø aùnh saùng taâm, taát caû thoï duïng hôn keùm ñeàu laø quaû taâm.” Trong luaän Ñaïi Trang Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Caùc thöù taâm saùng khôûi*

*Caùc thöù töôùng nhö vaäy Theå saùng chaúng theå vaäy*

*Chaúng ñöôïc phaùp kia thaät”.*

Caùc thöù taâm saùng, töùc laø caùc thöù söï töôùng, hoaëc khaùc luùc khôûi, ñoù laø saùng tham saân v.v... hoaëc ñoàng luùc khôûi, ñoù laø saùng tham saân v.v... hoaëc ñoàng luùc khôûi, ñoù laø saùng tín taán v.v... nhieãm vò taâm soá tònh vò taâm soá nhö vaäy chæ coù aùnh saùng maø khoâng theå saùng, cho neân Ñöùc Theá Toân chaúng noùi kia laø phaùp cuûa chaân thaät. Laïi noùi: Caùc haønh saùt-na taêng tröôûng, laø nhö Phaät noùi taâm ñem theá gian ñi, taâm keùo theá gian laïi. Do taâm töï taïi theá gian tuøy chuyeån. Thöùc duyeân danh saéc ñaây noùi cuõng vaäy. Neân bieát caùc haønh laø quaû taâm. Laïi, Tuøy tònh laø, tònh laø taâm ngöôøi thieàn ñònh, ngöôøi kia caùc haønh tuøy tònh taâm chuyeån. Tyø-kheo tu thieàn, ñaày ñuû thaàn thoâng, taâm ñöôïc töï taïi, neáu muoán khieán goã laøm vaøng thì ñöôïc tuøy yù, neân bieát caùc phaùp haønh ñeàu laø quaû taâm. Laïi, tuøy sinh laø, nhö chuùng sinh taïo toäi, coù theå ñöôïc vaät beân ngoaøi taát caû thaáp keùm, chuùng sinh taïo phöôùc coù theå ñöôïc vaät beân ngoaøi toát ñeïp, neân bieát caùc haønh ñeàu laø quaû taâm, phaûi bieát taát caû muoân phaùp, ñaõ laáy taâm laøm nhaân cuõng laáy taâm laøm quaû, tuy nhieân saïch dô hieån hieän chaúng ñoàng, ôû trong göông taâm, nhö aùnh saùng nhö boùng aûnh, troïn chaúng theå ñöôïc.

Hoûi: Vaøo moân Duy thöùc quaùn taát caû caûnh töï nhieân khoâng töôùng, sao duïng laïi noùi phaù töôùng hieån lyù, laïi noùi boû coù quaùn khoâng. Neáu coù toâng cuûa sôû phaù thì laäp lyù cuûa naêng khoâng. Ñaõ coøn khoâng phaùp trôû laïi thaønh nhaân cuûa coù töôùng, neáu giöõ quaùn moân, ñaâu hôïp ñaïo cuûa voâ vi? Ñaùp: Phaøm noùi phaù töôùng laø chöa vaøo Duy thöùc boû voïng chaáp ñoù, tuy noùi phaù töôùng, thaät khoâng choã phaù, ñaõ khoâng coù cuûa choã phaù, cuõng khoâng khoâng cuûa naêng phaù. Tình chaáp neáu tieâu, coù khoâng ñeàu laéng, tieàn traàn khoâng ñònh, phaù laäp tuøy taâm, voïng cuûa meâ chaân chaúng sinh, chaân cuûa ñoái voïng cuõng tuyeät. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Caùc thöù thuû töôùng ñeàu laø hö voïng, nhö chaâu pha leâ tuøy saéc tröôùc bieán töï khoâng ñònh saéc, caùc phaùp cuõng nhö vaäy, khoâng coù ñònh töôùng, tuøy taâm laøm khaùc, hoaëc töôûng thöôøng voâ thöôøng v.v... nhö vì taâm saân thaáy ngöôøi naøy laø teä, neáu taâm saân döùt, töï taâm daâm duïc sinh thaáy ngöôøi naøy trôû laïi laø toát. Neáu vì taâm kieâu maïn sinh thaáy ngöôøi naøy laø ty tieän, nghe hoï coù ñöùc trôû laïi sinh taâm kính. Caùc thöù nhö vaäy coù lyù, maø thöông gheùt khoâng lyù, maø thöông gheùt ñeàu laø hö voïng nghó töôûng, neáu tröø hö doái cuõng khoâng khoâng töôùng khoâng töôùng töôùng khoâng taùc töôùng. Khoâng choã phaù neân coøn chaúng toâng lyù cuûa khoâng töôùng ñaâu coøn moân cuûa phaù laäp, vì thaønh hoaïi laáy boû ñeàu töï taâm vaäy. Neáu roõ ngay taâm töï nhieân tuyeät quaùn. Nhö trong kinh Laêng-

giaø coù keä tuïng noùi:

*“Taát caû khoâng Nieát-baøn Khoâng coù Nieát-baøn Phaät Khoâng coù Phaät Nieát-baøn Xa lìa giaùc choã giaùc Hoaëc coù hoaëc khoâng coù Hai ñoù thaûy ñeàu lìa Maâu-ni tòch tónh quaùn Ñoù thì xa lìa sinh*

*Ñoù goïi laø chaúng thuû Ñôøi nay ñôøi sau saïch”.*

Coù hai nöûa baøi keä, Ñaïi Vaân giaûi raèng: Moät keä ñaàu roõ nay moät nhö, nghóa laø ñaây caên cöù voâ nguyeän quaùn ñeå hieån baøy vieân thaønh, khoâng Nieát-baøn Phaät neân khoâng nguyeän vaäy. Caâu ñaàu nghóa laø trong taát caû caùc phaùp saéc taâm v.v... khoâng ñöôïc Nieát-baøn. Vì taát caû phaùp voán laø nhö, neáu ñöôïc Nieát-baøn laø ñoaïn thöôøng kieán. Dieät phaùp laø ñoaïn, chöùng ñaéc laø thöôøng. Caâu keá tieáp, ñaõ khoâng Nieát-baøn côù sao coù Phaät, neân trong kinh noùi thaáy ñoaïn phieàn naõo maø ñöôïc thaønh Phaät, ñaây thì goïi laø phaù hoaïi Phaät phaùp, vì phieàn naõo vaø Phaät taùnh tòch tónh vaäy. Trong caâu thöù tö, choã giaùc nhö neân khoâng coù Nieát-baøn, naêng giaùc nhö neân khoâng coù Phaät ñöôïc, lìa giaùc vaø choã giaùc hoãn loaïn ñoàng moät nhö.

Hoûi: Thaáy ngghe hay bieát chaúng vöôït ngoaøi taâm löôïng tuïc ñeá chaân ñeá khoâng ñöôïc khoâng sinh, laïi vöôït ngoaøi taâm löôïng chaêng?

Ñaùp: Phaøm löôïng laø taâm naêng duyeân, chæ coù ñoái tuïc noùi chaân, nhaän doái laäp thaät. Baøi xích sai bieät luaän baøn bình ñaúng, döùt tröø khaùc töôùng, kieán laäp nhö nhö, ñeàu laø ñoái ñaõi ñöôïc, goïi laø phaù chaáp thieát giaùo, neáu naêng chaân taïo ñeàu phaûi boû, coù khoâng ñeàu tieâu, roõ bieân töùc trung, khoâng bieân coù theå lìa, ñaït trung töùc bieân, khoâng trung coù theå coøn. Trí cuûa naêng chöùng ñaõ maát, lyù cuûa sôû chöùng cuõng laéng môùi vöôït taâm löôïng, vaøo moân tuyeät ñoái ñaõi. Neáu coù ñöôïc khoâng ñöôïc coù sinh khoâng sinh, ñeàu chaúng vöôït ngoaøi taâm löôïng. Trong kinh Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Lìa taát caû caùc thaáy Vaø lìa töôûng choã töôûng*

*Khoâng ñöôïc cuõng khoâng sinh Ta noùi laø taâm löôïng*

*Chaúng taùnh chaúng chaúng taùnh Taùnh chaúng taùnh ñeàu lìa*

*Goïi kia taâm giaûi thoaùt*

*Ta noùi laø taâm löôïng*

*Nhö nhö vì khoaûng khoâng Nieát-baøn vaø phaùp giôùi Caùc thöù yù sinh thaân*

*Ta noùi laø taâm löôïng”.*

Do ñoù, trong kinh Nieát-baøn noùi: “Neáu coù moät phaùp vöôït qua Nieát- baøn laø, ta cuõng coù nhö huyeãn nhö hoùa. Vì Nieát-baøn khoâng töôùng neáu thuû ôû töôùng töùc töï taâm hieän löôïng, chaúng phaûi chaân Nieát-baøn vaäy. Phaät noùi raèng: Giaû söû coù moät Ñöùc Phaät vöôït qua Nieát-baøn, höôùng ñeán choã ñöôïc taâm, cuõng thaønh taâm löôïng, choã töï taâm bieán ñeàu laø huyeãn hoùa”. Neân bieát tôï hình noùi veát, lieác qua sinh dieäu giaûi, ñeàu laø choã taâm löôïng gom thaâu. Chöa coù moät phaùp chaúng lieân quan vôùi taâm vaäy. Neáu naêng ngoä taâm khoâng taâm, roõ caûnh khoâng caûnh, lyù löôïng ñeàu tieâu, coù theå vaøo Toâng Kính.

Hoûi: Phaøm luaän taâm löôïng chaúng vöôït ngoaøi thaáy nghe, neáu caên cöù thaáy nghe thì coøn laø tieàn caûnh, côù sao thaønh nghóa cuûa Duy taâm?

Ñaùp: Ñaây laø taâm cuûa khoâng taâm, löôïng chaúng phaûi coù thaät theå. Hoûi: Neáu khoâng thaät theå, côù sao kieán laäp taát caû caùc phaùp?

Ñaùp: Chæ do khoâng theå khoâng taùnh môùi thaønh vaïn höõu, choã vaïn höõu khôûi chaúng lìa chaân khoâng. Neáu noùi coù taùnh thì moät phaùp chaúng thaønh, thì khoâng chaúng töï khoâng, ñaâu naêng dung saéc. Neáu saéc chaúng töï saéc noùi naêng hôïp khoâng. Trong luaän Ma-ha-dieãn noùi: “Taát caû caùc phaùp chæ taâm xoay chuyeån ngoaøi ra khoâng phaùp khaùc” laø nhö vaäy, taâm phaùp cuõng chaúng theå ñöôïc. Trong kinh Laêng-giaø noùi: “Taâm löôïng cuûa khoâng taâm, Ta noùi laø taâm löôïng”. Do caâu cuûa taâm chaúng theå ñöôïc maø laäp nghóa cuûa ñaïi khoâng. Do caâu taâm löôïng cuûa khoâng taâm maø thaønh nghóa cuûa huyeãn sai bieät. Do nghóa cuûa ñaïi khoâng, caùc phaùp ñöôïc thaønh. Do nghóa huyeãn sai bieät, khoâng lyù ñöôïc hieån baøy.

Hoûi: Voïng naêng che chaân thaønh sinh töû, chaân naêng ñoaït voïng, thuaän hieän Nieát-baøn, chaân voïng neáu lìa, qua laïi chaúng sinh khôûi, chaân voïng neáu hôïp, hai ñeá chaúng thaønh, laøm sao hoäi thoâng dieäu lyù moät taâm?

Ñaùp: Moät taâm hai ñeá, choã giaùo lyù quy veà, môû töùc meâ chaân, hôïp töùc hoaïi tuïc. Taïi sao? Töôùng tuøy chaân khôûi, töùc töôùng maø coù theå bieän roõ nguoàn chaân, giaùc nhaân voïng sinh. Nhaân voïng maø naêng bieát giaùc theå. Khoâng voïng thì giaùc chaúng töï laäp, khoâng chaân thì töôùng khoâng choã nöông. Chaân voïng cuõng hoøa, nhieãm tònh thaønh söï, chæ chaân chaúng laäp, khoâng voïng maø ñoái, ai naêng laäp chaân, rieâng leû voïng chaúng thaønh, khoâng chaân maø caäy sao noùi voïng. Chaân voïng moãi khoâng töï theå. Danh

töôùng voán ñoàng moät nguoàn. Vaäy thì hai ñeá luoân phaân, moät vò thöôøng coøn, taïng taùnh chaúng ñoäng, duyeân khôûi muoân sai. Neân bieát thaät khoâng moät phaùp maø coù töï theå ñoäc laäp, ñeàu töø hai phaùp chaân voïng hoøa hôïp maø khôûi. Nhö trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Chaúng sinh chaúng dieät cuøng sinh dieät hoøa hôïp, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, goïi laø thöùc A-laïi-da, bieán khôûi caên thaân khí theá gian v.v...” Trong luaän Thích Ma- ha-dieãn noùi: “Nhaân duyeân sinh dieät coù hai: Moät, chaúng töông öng nhaân duyeân sinh dieät; Hai, töông öng nhaân duyeân sinh dieät”. Luaän noùi: Hieän kính thöùc theå, caûnh giôùi saùu traàn, nhö laàn löôït ñoù, vì ba thöù kia töông öng nhieãm phaùp, naêng laøm nhaân duyeân cho neân noùi phoâ thoâ troïng, moân nhaân duyeân cuûa sinh dieät. Trong theå hieän thöùc laïi coù nghóa duyeân, neân thaåm xeùt tö duy. Laïi nöõa, coù hai lôùp nhaân duyeân: Moät, goác khaép cuøng nhaân duyeân. Hai ngoïn khaép cuøng nhaân duyeân. Noùi goác khaép cuøng laø neâu goác voâ minh vaø taâm baûn giaùc troâng ôû saùu traàn töông öng, coù nghóa nhaân duyeân. Noùi ngoïn khaép cuøng laø, neâu nghieäp chuyeån hieän töôùng troâng ôû ba töông öng, coù nghóa nhaân duyeân vaäy. Laïi nöõa, laïi coù hai thöù nhaân duyeân: Moät, nhaân duyeân treân döôùi; hai, nhaân duyeân haï thöôïng. Noùi treân döôùi laø, voâ minh laøm thuûy, quaû baùo laøm chung, treân döôùi cuøng löïc chaúng vöôït soá ñoù laøm nhaân duyeân vaäy. Noùi haï thöôïng laø, quaû baùo laøm thuûy, voâ minh laøm chung. Haï thöôïng cuøng cöïc chaúng vöôït soá ñoù laàm nhaân duyeân vaäy. Laïi nöõa, taát caû phaùp höõu vi sinh dieät, saùt-na chaúng truù, khoâng nhaân khoâng duyeân. Laïi nöõa, phaùp cuûa nhaân duyeân khoâng maø khoâng chuû, kyø thaät töï taùnh chaúng theå ñöôïc vaäy. Laïi nöõa, phaùp chaúng theå ñöôïc chaúng theå ñöôïc cuõng chaúng theå ñöôïc vaäy. Laïi nöõa, nhaân duyeân sinh dieät laø choã goïi laø taâm yù yù thöùc cuûa chuùng sinh chuyeån vaäy. Vaên ñaây vì noùi roõ nghóa gì? Ñoù laø muoán hieån baøy sai bieät cuûa sôû y vaø naêng y vaäy. Theá naøo laø sôû y? Ñoù laø taâm baûn giaùc. Theá naøo laø naêng y? Ñoù töùc laø chuùng sinh, noùi chuùng sinh laø ñuùng phaùp gì ö? Ñoù laø yù yù thöùc. Taïi sao yù vaø yù thöùc goïi laø chuùng sinh? YÙ vaø yù thöùc taát caû caùc nhieãm hôïp thaønh maø sinh, neân goïi laø chuùng sinh, maø khoâng rieâng bieät töï theå, chæ nöông taâm laøm theå, cho neân noùi laø nöông taâm maø chuyeån. Laïi noùi: Töôùng cuûa voâ minh chaúng lìa giaùc taùnh, chaúng phaûi coù theå hoaïi, chaúng phaûi chaúng theå hoaïi, gioáng nhö bieån lôùn töôùng gioù töôùng nöôùc chaúng boû lìa nhau laø. Bieån lôùn duï cho thöùc A-laïi-da. Nöôùc duï cho taâm baûn giaùc, gioù duï cho caên baûn voâ minh. Baát giaùc naêng khôûi ñoäng chuyeån thöùc cuûa lo nghó tri, nhö soùng kia vaäy. Soùng ñoäng laø duï cho hyù luaän thöùc bieán chuyeån voâ thöôøng. Töôùng nöôùc töôùng gioù chaúng boû lìa nhau laø, duï cho chaân taâm giuùp nhau ñeàu haønh hôïp chuyeån, nghóa laø taâm baûn giaùc chaúng khôûi vaäy,

ñang nhôø löïc cuûa voâ minh môùi ñöôïc maø khôûi, caên baûn voâ minh chaúng töï chuyeån vaäy, caàn phaûi nhaân löïc cuûa chaân taâm môùi ñöôïc maø chuyeån, nhö nöôùc chaúng töï laøm soùng, phaûi nhaân löïc gioù, gioù chaúng töï hieän ñoäng caàn phaûi nhôø ôû löïc nöôùc môùi ñöôïc hieän töôùng ñoäng. Trong kinh noùi: “Trong bieån lôùn phieàn naõo, coù vieân maõn Nhö Lai, tuyeân noùi lyù cuûa thaät töôùng thöôøng truù, trong thaät taùnh baûn giaùc, coù chuùng sinh voâ minh khôûi voâ löôïng voâ bieân gôïn soùng phieàn naõo, nhö trong kinh noùi: “Phaät baûo ñaïi chuùng: “Thuûy giaùc Baùt-nhaõ laø töø ñòa vò coù ñuû thöù troùi buoäc daàn daàn ra khoûi, cho ñeán Kim cang vieân maõn môùi haønh phaùt ñaïo cöùu caùnh choùng ñoaïn caên baûn voâ minh truù ñòa. Maët nhaät tueä giaùc troøn chieáu, khoâng choã chaúng khaép cuøng. Baûn giaùc Baùt-nhaõ laø töø taùnh thanh tònh daàn daàn xa lìa, cho ñeán môùi ñaàu tin, phaùt trí cöùu caùnh ñoaïn dieät töôùng phaàn vaøo bieån voâ minh tuøy duyeân chuyeån ñoäng. Khi aáy ñaïi chuùng nghe söï naøy roài roõ bieát caùc phaùp moät töôùng moät theå, cuõng khoâng moät töôùng cuõng khoâng moät theå. Maø caùc phaùp taùnh cuõng thaät töôùng, cuõng laø thöôøng truù, cuõng laø quyeát ñònh, cuõng laø thaät coù.

Hoûi: Baûn giaùc vaø thuûy giaùc, töø ñaâu maø laäp sinh?

Ñaùp: Baûn giaùc laø nhaân thuûy maø ñöôïc sinh, thuûy giaùc töø baûn maø laäp. Nhö trong Khôûi Tín Sao noùi: “Chöa xeùt roõ thuûy giaùc töø ñaâu maø sinh, vì choã baûn ñoái neân ñaây noùi vaäy. Nguyeân Thuûy giaùc ñoù laø choã baûn sinh daàn môùi maø coù, neân goïi laø thuûy, chieáu ngöôïc laïi theå ñoù, xöa nay coù ñoù. Ñòch ñoái ôû thuûy neân goïi laø baûn. Neáu khoâng thuûy ñoù, choã naøo ñoái ñaõi ö? Nhö meï sinh con, ñoái con xöng meï. Cho ñeán hoûi: Thuûy giaùc baûn giaùc ñaõ khaùc, nhaân gì khoâng hai? Laïi ñaõ ñoàng baûn giaùc, nhaân gì goïi laø thuûy?

Ñaùp: Töùc baûn giaùc môùi ñaàu hieån baøy töôùng duïng, goïi laø thuûy giaùc. Töôùng duïng chaúng phaûi rieâng bieät beân ngoaøi laïi neân ñöôïc dung ñoàng moät theå. Laïi, neáu chaúng phaûi töôùng duïng cuûa khaép theå giaùc, töùc chaúng phaûi thuûy giaùc, vì ngoaøi taâm khoâng coù phaùp vaäy. Neáu khoâng nhö vaäy, chæ goïi laø töông tôï giaùc, cuõng goïi laø tuøy phaàn giaùc. Vaäy bieát tröïc ñaõi hôïp ñoàng baûn theå môùi ñöôïc goïi laø chaân thuûy giaùc vaäy. Ñaõ hôïp noùi baûn, thuûy töùc chaúng phaûi thuûy, ñaõ khoâng noùi thuûy töùc khoâng noùi baûn. Danh cuûa baûn thuûy ñaõ maát, chæ coù theå goïi laø giaùc vaäy”. Nhö giaûi thích treân, neáu vaøo Toâng Kính môùi laø giaùc cuûa cöùu caùnh, chöa vaøo Toâng Kính chæ xöng laø töông tôï giaùc vaäy. Ñaây tuy xöng giaùc, môùi laø baát giaùc. Neân trong luaän noùi: “Laïi vì giaùc nguoàn taâm neân goïi laø cöùu caùnh giaùc”, chaúng giaùc nguoàn taâm neân chaúng phaûi cöùu caùnh giaùc, töùc nghóa ñoù vaäy.

Hoûi: Treân noùi chaân taâm khoâng sinh, voïng nieäm khôûi dieät, laøm sao hoäi voïng veà chaân vaøo ñaïo cuûa moät thöøa bình ñaúng?

Ñaùp: Voïng nguyeân khoâng theå, voán töï toaøn chaân, sao phaûi laïi hoäi. Nay goïi laø ngöôøi cuûa tình kieán voïng chaáp, daãn trí cuûa Phaät toå kheùo leùo thaáu suoát nguoàn taâm, söu tìm phaân tích cuûa kinh luaän vi teá thaáu cuøng bieån taùnh, khieán choùng thoâng tình traàn, beøn thaønh chaân giaùc. Nhö trong luaän Thích Ma-ha-dieãn noùi: “Moät taâm chaân nhö theå ñaïi thoâng ôû naêm ngöôøi, bình ñaúng bình ñaúng khoâng sai bieät vaäy, côù sao goïi laø naêm thöù ngöôøi giaû? Moät phaøm phu, hai Thanh vaên, ba Duyeân giaùc, boán Boà-taùt, naêm Nhö Lai. Ñoù goïi laø naêm. Naêm teân nhö vaäy, ngöôøi töï laø naêm, chaân töï chæ moät. Taïi sao nhö vaäy? Chaân nhö töï theå khoâng coù taêng giaûm, cuõng khoâng lôùn nhoû, cuõng khoâng coù khoâng, cuõng khoâng trung bieân cuõng khoâng ñi laïi, töø xöa ñeán nay moät töï thaønh moät. Ñoàng töï laøm ñoàng, nhaøm khaùc boû rieâng, chæ moät chaân nhö. Cho neân trong kinh caùc phaùp chaân nhö moät töôùng Tam-muoäi noùi raèng: “Thí duï Kim cang laøm töôïng naêm thuù, naêm ngöôøi bình ñaúng cuõng laïi nhö theá”. ÔÛ trong caùc ngöôøi khoâng coù taêng giaûm, neân trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Taâm chaân nhö laø, töùc moät phaùp giôùi ñaïi toång töôùng phaùp moân theå, vì töôùng baûn taùnh taâm chaúng sinh chaúng dieät, taát caû caùc phaùp ñeàu do voïng nieäm maø coù sai bieät. Neáu lìa voïng nieäm thì khoâng töôùng cuûa caûnh giôùi sai bieät”. Xöa tröôùc giaûi thích: Hieän thaáy caùc phaùp sai bieät bieán chuyeån, côù sao noùi laø taùnh khoâng sai bieät? Giaûi thích: Töôùng sai bieät laø, choã bieán keá voïng tình cuûa oâng laøm, xöa nay khoâng thaät, nhö nöông maét beänh voïng thaáy hoa ñoám hö khoâng, neân noùi ñeàu nöông voïng nieäm maø coù sai bieät. Ngöôøi nghi ngôø laïi noùi: Côù sao ñöôïc bieát nöông voïng nieäm sinh?

***Giaûi thích:*** Vì caùc Thaùnh nhaân lìa voïng nieäm vaäy, ñeàu laø caûnh ñoù,

töùc nghieäm caûnh ñaây quyeát ñònh töø voïng sinh. Laïi neáu caûnh ñaây quyeát ñònh chaúng phaûi voïng, quyeát ñònh laø thaät coù laø Thaùnh nhaân chaúng thaáy, neân laø meâ ñaûo. Phaøm phu ñaõ thaáy neân laø giaùc ngoä nhö chaúng thaáy hoa ñoám hö khoâng laø maét beänh, trôû laïi keát chuaån cöù ñoù, neân neáu lìa ôû nieäm töùc khoâng sai bieät vaäy, choã chaáp voán khoâng, neân chaân taâm chaúngñoäng. Do ñaây taát caû caùc phaùp ñeàu töùc laø chaân nhö. Ñoù thì hoäi tuï voïng hieån baøy chaân coù theå tuyeät döùt nghi ngôø vaäy. Nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Phaät daïy: A-nan! Ta chaúng phaûi baûo oâng chaáp laø chaúng phaûi taâm, chæ oâng ôû taâm vi teá voø xoa, neáu lìa tieàn traàn coù taùnh phaân bieät, töùc chaân taâm oâng, neáu taùnh phaân bieät lìa traàn khoâng theå, ñoù thì tieàn traàn phaân bieät söï aûnh”. Ngöôøi xöa coù baøi tuïng choïn löïa vaøng raèng: “OÂng chaúng thaáy nöôùc ñeïp laéng trong ra vaøng roøng. Ñuoåi soùng theo soùng troïn bò chìm, coù may ñöôïc gaëp ngöôøi kheùo xeùt, böôi caùt nhaët kyõ taïm bieát aâm. Nhaân ñaây beøn nhôø aân Hoaøng thöôïng, thaúng vaøo trong laàu quyønh traùp baùu, moät

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 85 227

luyeän moät aùnh saùng chieáu dieäu, moät xoay treân tay moät xoay troâng, vì ñaây caùt buïi ñeàu baùu dieäu, neân duï chuùng sinh taâm giaùc chieáu, chuùng sinh voâ thuûy chìm ba coõi, xöa nay troâi noåi bò caûnh xaâm. Ñoái traàn vöøa tôï tueä chaân nhö. Lìa caûnh nguyeân khoâng taâm chieáu theå, meâ töùc moät chaân goïi hai theå, chæ vì taâm quaàn sinh chaúng chieáu, neáu naêng ñoái caûnh thöôøng chaân chieáu, tuøy traàn lìa caûnh moät loaïi taâm, ngaøy nay Nhö Lai tröø phaân bieät, yù xua taâm chuùng sinh voïng taäp. Chæ tröø voïng taäp coøn thuûy chung. Chaân chieáu naøo voïng chaúng chaân taâm”.