TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 91**

Hoûi: Ñaïo cuûa phaøm Thaùnh ñoàng moät phaùp thaân, ñaây kia ñeàu maát, vaät ngaõ ñeàu tuyeät, thì beân trong taâm khoâng ñöôïc, beân ngoaøi thaânkhoâng thöøa, laøm sao khôûi thaân cuûa öùng hoùa, goàm caùc cô nghi?

Ñaùp: Chæ vì chuùng sinh chaúng roõ töï tha, chæ taâm baøy sinh ñaây kia, neáu töï thaáu ñaït chaân khoâng thì chö Phaät troïn chaúng ra ñôøi, Boà-taùt cuõng khoâng coâng phu. Caùc baäc coå ñöùc coù hoûi: neáu noùi töï tha ñeàu laø töï taâm hieän, lìa taâm khoâng thaät ngaõ nhaân laø chö phaät cuõng thaáy coù chuùng sinh, ñaâu coù theå coù voïng taâm chöa heát ö? Ñaùp: Chö Phaät thaáy coù chuùng sinh ñeàu laø duyeân sinh huyeãn coù. Chaúng bieát cho laø thaät coù ngaõ. Do ñoù taïo nghieäp thoï baùo uoång coù luaân hoài. Ñaây do khoâng thaät ngaõ caûm chö Phaät töø bi. Neáu Phaät coù ngaõ chaúng phaûi laø voïng coù laø, chö Phaät côù sao voïng cöùu chuùng sinh, vì ngaõ thaät coù thì chaúng theå cöùu vaäy. Nay cöùu laø, ñònh bieát khoâng ngaõ, voïng chaáp coù vaäy. Neân bieát chuùng sinh chaúng lìa Phaät quaû, meâ chaúng hay bieát. Trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Thaân Phaät chaúng phaûi hoùa, Cuõng chaúng phaûi chaúng hoùa, ÔÛ trong phaùp khoâng hoùa, Baøy coù hình bieán hoùa”.*

Xöa tröôùc giaûi thích: Ñaây thì nöông thaân khôûi hoùa, chaân hoùa moãi coù hai nghóa. Trong chaân coù hai laø: Moät, nghóa chaúng bieán, tuy hoùa maø thöôøng laëng yeân, thì thaân Phaät chaúng phaûi hoùa vaäy. Hai, nghóa tuøy duyeân, nghóa laø chaúng giöõ töï taùnh, khoâng luùc naøo chaúng hieän, thì cuõng laø chaúng phaûi chaúng phaûi hoùa vaäy. Trong Hoùa coù hai laø: Moät, nghóa khoâng theå töùc khoâng, nghóa laø quaáy duyeân khoâng taùnh laø ôû trong phaùp khoâng hoùa vaäy. Hai, nghóa tuøy duyeân huyeãn coù, thì baøy coù hình bieán hoùa vaäy. Vì tuøy duyeân huyeãn coù chaúng khaùc chaúng khaùc chaúng bieán theå khoâng, cho neân hoùa laãn loän vaäy, chöøa töøng chaúng laën, chaân taùnh laëng yeân chöa töøng chaúng hoùa, neáu chaúng ñaït lyù ñaây, töï coøn chöa ñoä, sao naêng hoùa tha? Laïi, vì voâ duyeân töø nhö ñaù huùt saét, ñaâu phaân hoùa cuûa naêng sôû. Vì

ñoàng theå bi gioáng nhö hö khoâng, ai thaáy thaân cuûa töï tha, neân caùc baäc tieân ñöùc noùi: “Cuøng nguoàn chôù hai chaáp veát nhieàu moái”. Nghóa laø neáu caên cöù goác ñeå xeùt nguoàn thì ngaøn ñöôøng khoâng khaùc veát. Neáu meânh moâng cuûa ba soâng ñeàu nguoàn ra töø nuùi Daân vaäy, laø cuøng nguoàn chôù hai chaáp veát nhieàu moái thì caên cöù ngoïn ñeå thích hôïp goác, chaúng bieát nhieàu moái laø öùng veát vaäy. Neân trong phaåm Quang Minh Giaùc coù keä tuïng noùi:

*“Moät thaân laø voâ löôïng, Voâ löôïng laïi laø moät, Roõ bieát caùc theá gian, Hieän hình khaép taát caû,*

*Thaân ñaây khoâng choã tuøy, Cuõng khoâng theå tích tuï, Vì chuùng sinh phaân bieät, Thaáy Phaät caùc thöù thaân”.*

Töùc nghóa ñaây vaäy. Chæ laø moät phaùp thaân, nghóa phaân hai ba boán naêm cho ñeán möôøi thaân. Vaû laïi nhö noùi naêm thaân laø, trong Duy-ma sôù Thích cuûa Dueä coâng noùi: “Choã goïi laø phaùp taùnh sinh thaân, cuõng goïi laø coâng ñöùc phaùp thaân, bieán hoùa phaùp thaân, thaät töôùng phaùp thaân, hö khoâng phaùp thaân”. Roõ raøng maø bieän giaûi ñoù laø moät phaùp thaân vaäy. Taïi sao? Noùi sinh ñoù thì phaùp taùnh cuûa goác, neân goïi laø phaùp taùnh sinh thaân. Suy tìm nhaân ñoù thì laø choã coâng ñöùc thaønh, neân noùi laø coâng ñöùc phaùp thaân, caên cöù öùng ñoù thì khoâng caûm naøo chaúng hình, thì laø bieán hoùa phaùp thaân, xöùng ñaïi ñoù thì cuøng khaép hö khoâng. Theå goïi laø hö khoâng phaùp thaân, noùi dieäu ñoù thì khoâng töôùng voâ vi neân goïi laø thaät töôùng phaùp thaân, neân bieát moät theå chaúng ñoäng goïi laø theo duyeân phaân vaäy, neân noùi ñoàng thôøi khaùc xöù quyeát laø nhieàu thaân, maø laø moät thaân toaøn hieän neân chaúng phaûi nhieàu vaäy. Ñoù nhö moät vaàng traêng trong moät saùt-na maø traêm soâng ñeàu hieän, ñeàu töùc moät töùc nhieàu. Nhö Boà-taùt Trí Traøng coù keä tuïng noùi: “Thí nhö traêng troøn saïch, hieän khaép taát caû nöôùc, aûnh töôïng tuy voâ löôïng, voán traêng chöa töøng hai”. Laø ñaây vaäy. Laïi trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Phaùp thaân Nhö Lai dieäu thanh tònh, Taát caû ba coõi khoâng saùnh baèng.*

*Vì xuaát theá gian baøy ngoân ngöõ,*

*Taùnh ñoù chaúng coù cuõng chaúng khoâng, Tuy khoâng choã nöông khoâng chaúng ñeán, Tuy khoâng chaúng laïi maø chaúng ñi,*

*Nhö giöõa hö khoâng vaïch moäng thaáy, Neân ñoái Phaät theå quaùn nhö vaäy”.*

Do chaúng phaûi chaân chaúng phaûi öùng chaúng phaûi moät chaúng phaûi nhieàu vaäy. Chaúng theå laøm tö duy chaân öùng moät nhieàu v.v… Neân trong phaåm Quang Minh Giaùc coù keä tuïng noùi:

*“Thaân Phaät khoâng sinh vöôït hyù luaän, Chaúng phaûi phaùp uaån xöù sai bieät”.*

Neân khoù nghó löôøng vaäy, laïi noùi ñeàu laø thaân cuûa töï tha cuøng laøm, hoùa cuûa naêng sôû cuøng thaønh, töï tha cuøng laøm laø, nhö trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Boà-taùt ñaây naêng tuøy choã vui thích cuûa taâm chuùng sinh, naêng laáy töï thaân laøm thaân Duyeân giaùc, thaân Boà-taùt, thaân Nhö Lai, thaân phaùp, thaân trí, thaân hö khoâng, ñaây töùc töï laøm tha vaäy. Laïi tuøy choã vui thích cuûa taâm chuùng sinh, naêng laáy thaân chuùng sinh laøm töï thaân, töùc tha laøm töï vaäy”. Naêng sôû cuøng thaønh laø, neáu khoâng coù cuûa sôû hoùa, thì khoâng veát cuûa naêng hoùa. Laïi neáu, khoâng thaân cuûa sôû öùng, cuõng khoâng söï cuûa naêng caûm, töï tha naêng sôû chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Do bôûi nhau duyeân khôûi thaønh maät chæ ñaây. Nhöng duyeân khôûi do bôûi nhau laø, ñeàu laø töï taâm laøm duyeân, troïn khoâng phaùp ngoaøi taâm naêng cuøng taâm laøm duyeân. Do ñoù caùc baäc coå ñöùc noùi:”Möôøi phöông chö Phaät ñeàu baûn sö ta Haûi aán choùng hieän”. Vaû laïi, trong kinh Phaùp Hoa noùi phaân thaân coù nhieàu coõi tònh, Nhö Lai sao chaúng chæ coõi tònh cuûa mình, maø khieán ñeán nôi coõi Ñöùc Di-ñaø, Dieäu-hyû? Tö duy ñoù neân bieát noùi caùc Phaät Hieàn Thuû Phaät Di-ñaø v.v.. ñeàu laø baûn sö vaäy. Ñaâu coù gì quaùi laï ö? Noùi Hieàn Thuû laø, töùc trong phaåm Thoï Löôïng noùi traûi qua traêm ngaøn a-taêng-kyø coõi nöôùc, sau cuøng l Nhö Lai cuûa theá giôùi Thaéng lieân hoa vaäy. Trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Hoaëc thaáy coõi Lieân hoa thaéng dieäu,*

*Hieàn Thuû Nhö Lai truù trong ñoù”.*

Neáu ñaây chaúng phaûi taùn thaùn baûn sö thì noùi Nhö Lai khaùc coõi nöôùc khaùc, laø duïng gì? Vaû laïi, nhö trong toång trì giaùo cuõng noùi ba möôi baûy toân, ñeàu laø choã moät Phaät Giaø-na hieän. Nghóa laø Tyø-loâ-giaø-na Nhö Lai taâm beân trong chöùng töï thoï duïng thaønh ôû naêm trí, töø boán trí löu xuaát boån Nhö Lai, nghóa laø ñaïi vieân kính trí löu suaát A-sô Nhö Lai ôû phöông Ñoâng, bình ñaúng taùnh trí löu xuaát Baûo Sinh Nhö Lai ôû phöông Nam. Dieäu quaùn saùt trí löu xuaát Voâ Löôïng Thoï Nhö Lai ôû phöông Taây. Thaønh sôû taùc trí löu xuaát Baát Khoâng Thaønh Töïu Nhö Lai ôû phöông Baéc. Phaùp giôùi thanh tònh trí töùc töï laømTyø-loâ-giaø-na Nhö Lai.

Laïi hoûi: Neáu y cöù nghóa ñaây, ñaâu chaúng traùi yù thuù bình ñaúng. Neáu noùi töùc ta laø, nöông ôû y thuù bình ñaúng maø noùi chaúng phaûi töùc thaân ta, taïi sao ñeàu noùi laø baûn sö?

Ñaùp: Noùi bình ñaúng môùi laø moät nghóa, duy thöùc coøn noùi trong taát caû chuùng sinh coù thuoäc nhieàu Phaät, nhieàu Phaät coïng hoùa laáy laøm moät Phaät. Neáu thuoäc moät Phaät, Phaät naêng thò hieän laáy laøm nhieàu thaân, möôøi phöông Nhö Lai moãi moãi ñeàu vaäy. Nay chaùnh moät Phaät naêng laøm nhieàu thaân, nöông ñaây maø taùn thaùn baûn sö vaäy. Trong kinh Hoa Nghieâm phaåm Caûnh giôùi chaúng nghó baøn coù keä tuïng noùi:

*“Trí Phaät thoâng ñaït saïch voâ ngaïi, Saùt-na roõ khaép phaùp ba ñôøi,*

*Ñeàu töø taâm thöùc nhaân duyeân hieän, Sinh dieät voâ thöôøng khoâng töï taùnh. ÔÛ trong moät coõi thaønh Chaùnh giaùc, Taát caû xöù coõi ñeàu cuõng vaäy,*

*Taát caû vaøo moãi moãi cuõng vaäy,*

*Tuøy taâm chuùng sinh maø hieän baøy”.*

Trong kinh Ñaïi Thöøa Thieân Baùt Ñaïi Giaùo Vöông noùi: “Taát caû chö Phaät giaùo hoùa phöông tieän phaùp trí nhö vaäy, ta ñeàu nhoùm taäp taïi trong moät taâm. Ñoàng nhö kim cang Boà-ñeà Thaùnh taùnh Ma-ni-ñòa vaäy”. Trong kinh Kim Quang Minh Toái Thaéng Vöông noùi: “Thí nhö nhaät nguyeät khoâng coù phaân bieät, cuõng nhö göông nöôùc khoâng coù phaân bieät, aùnh saùng cuõng khoâng phaân bieät. Ba thöù hoøa hôïp ñöôïc coù aûnh sinh. Phaùp nhö nhö, nhö nhö trí nhö vaäy cuõng khoâng phaân bieät. Vì nguyeän töï taïi vaäy. Chuùng sinh coù caûm hieän öùng hoùa thaân, nhö aûnh nhaät nguyeät hoøa hôïp xuaát hieän. Nhö Lai laø khoâng ñi khoâng laïi, neân noùi ñeán öùng caùc cô maø chaúng ñi, luoân veà tòch dieät maø chaúng laïi. Taïi sao? Nöông theå khôûi duïng neân maø ñi, vì duïng cuûa töùc theå neân chaúng ñi. ÖÙng cô hieän tieàn hôïp laø laïi, vì öùng chaúng lìa theå nhö aûnh cuûa traêng neân chaúng laïi. Laïi ñeán öùng hôïp neân chaúng ñi, öùng khoâng töôùng öùng neân chaúng ñi, luoân veà tòch dieät hôïp laø laïi, dieät chaúng theå ñöôïc neân chaúng laïi, cho ñeán taát caû caùc phaùp ñeàu khoâng laïi ñi. Nhö trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Taát caû phaùp khoâng laïi, Cho neân khoâng coù sinh, Nhöng ôû phaùp khoâng sinh, Trong hieän khôûi bi hoùa”.*

Do ñoù trong luaän Ñaïi Tröôïng Phu noùi: “Boà-taùt tö duy taát caû chuùng sinh, naêng vì ta laøm nghieäp ñoan nghieâm, chaúng khieán moät chuùng sinh laøm yù ñoan nghieâm. Boà-taùt tö duy theá naøy, noùi lôïi tha laø caàu töôùng cuûa ngöôøi khaùc, ñeàu chaúng theå ñöôïc, ñeàu nhö töï mình”. Laïi noùi: “Boà-taùt tö duy: Khieán ta bi gioáng nhö hö khoâng, taát caû nuùi soâng caây coái chim bay

thuù chaïy ñeàu nöông hö khoâng maø truù. Taát caû chuùng sinh taát caû thôøi ñeàu vaøo trong bi ta. Ñoù thì duøng ñaïi bi cuûa ñoàng theå, chuùng sinh naøo maø chaúng ñoä. Khôûi ñaïi tueä cuûa bình ñaúng, ñaïo naøo maø chaúng thaønh”. Nhö trong luaän Hoa Nghieâm noùi: “Voâ taän coâng ñöùc taïng hoài höôùng laø, vò ñaây roõ thieàn cuøng trí ngaàm trí cuøng bi hôïp, vì voâ taän hö khoâng laø moät ñaïo traøng, vì voâ taän chö Phaät, maø khaép cuøng phaùp giôí, hoùa voâ taän chuùng sinh ñeàu thaønh thaân Phaät trong ngoaøi cuøng maát, thuûy chung ñeàu heát, bieát khaép caùc phaùp, chaúng hoaïi khoâng taâm”. Trong phaåm voâ taän coâng ñöùc taïng noùi: “Trong moät loã chaân loâng thaáy a-taêng-kyø chö Phaät xuaát hieän nôi ñôøi ñöôïc vaøo phaùp Voâ taän taïng”. Laø nôi roõ taâm voán khoâng, lôùn nhoû buoäc heát, thaân laø aûnh trí, coõi nöôùc cuõng vaäy, trí saïch aûnh saùng, lôùn nhoû cuøng vaøo duï nhö caûnh giôùi löôùi nhaân-ñaø-la”. AÁy vaäy, trong kinh noùi: “Duøng löïc trí Phaät quaùn taát caû phaùp ñeàu vaøo moät phaùp” laø, noùi roõ taát caû muoân caûnh tuy nhieàu nhöng ñieàu moät taâm maø khôûi. Taâm maát caûnh dieät, muoân caûnh ñieàu hö, nhö caùc aûnh trong nöôùc saïch vaäy. Nöôùc maát aûnh dieät, ñaây laø caên cöù coù thaønh khoâng maø noùi. Laïi, laáy caûnh caên cöù trí sinh, trí hö caûnh huyeãn, nhieàu töôùng cuøng vaøo chaúng lìa moät hö, huyeãn chaúng khaùc hö, hö chaúng khaùc huyeãn, huyeãn hö khoâng hai, moät khaùc ñeàu hö. Ñaây laø caên cöù trí huyeãn hö, moân töï taïi voâ ngaïi maø noùi, ñaây ñaây ñeàu möôïn phaùp so saùnh maø noùi. Nhö thaät choã bieát chæ maát tö duy laø trí hoäi hôïp. Thí ñoù hoäi hôïp môùi coù theå duøng, maø thöôøng chaân chaúng hoaëc taâm caûnh, vì ñaïi nguyeän löïc tuøy trí huyeãn sinh v.v.. soá thaân chuùng sinh, nhö öùng nhieáp hoùa vieân goïi laø voâ taän coâng ñöùc taïng. Laïi noùi: Boà-taùt Phaùp vaân ñòa tuøy taâm nieäm löïc, roäng lôùn vi teá töï tha cuøng vaøo, moät nhieàu lôùn nhoû cuøng xen. Thaàn thoâng töùc duïng töï taïi ñeàu tuøy choã töï taâm nieäm thaønh vaäy. Thôøi ngöôøi ñòa nguïc suùc sinh ngaï quyû quaû baùo thieän aùc v.v.. moät nöông taâm taïo. Nhö Boà-taùt möôøi ñòa ñaây duøng phaùp thaân voâ taùc löïc cuûa ñaïi trí, tuøy choã taâm nieäm, khaép cuøng möôøi phöông moät thôøi töï taïi thaûy ñeàu thaáy bieát. Vì trí Phoå Quang Minh laøm theå, laø trí theå khoâng nöông töïa, xöùng taùnh khaép cuøng khaép giôùi, vì trí khoâng taùnh ñaïi duïng tuøy nieäm, vì trí chaúng queân maát tuøy nieäm ñieàu thaønh, vì trí ñuû toång bieät, toång bieät ñoàng khaùc thaønh hoaïi ñeàu laøm, vì trí töï taïi roäng heïp lôùn nhoû, hoùa thoâng voâ ngaïi, vì cuøng taát caû chuùng sinh ñoàng theå trí, naêng bieán taát caû caûnh giôùi chuùng sinh, thuaàn laøm coõi cuûa tònh ñoä, vì töï tha khoâng hai trí, moät thaân maø laøm nhieàu thaân, nhieàu thaân maø laøm moät thaân, vì phaùp thaân khoâng lôùn nhoû trí cuûa lìa löôïng naêng duøng moät loã chaân loâng roäng bao dung coõi Phaät. Vì trí ñoàng hö khoâng voâ bieân voâ phöông maø moät nieäm hieän sinh khaép möôøi phöông maø khoâng ñi laïi, vì thí nhö aâm vang öùng ñoái hieän

v.v.. chuùng sinh öùng hình, vì laø ñaày ñuû vieân maõn trí phöôùc ñöùc maø luoân ôû coõi dieäu, thöôøng cuøng taát caû chuùng sinh ñoàng ôû, neáu chaúng phaûi löïc gia trì cuûa baäc Thaùnh, thì chuùng sinh chaúng thaáy.

Laïi hoûi: Theá naøo laø thaáy Phaät ra ñôøi?

Ñaùp: Phaûi thaáy töï thaân, khoâng thaân khoâng taâm, khoâng ra khoâng maát, khoâng trong khoâng ngoaøi, chaúng ñoäng chaúng laëng, khoâng nghi khoâng caàu. Theá gian vaø theá xuaát gian ñeàu khoâng truù xöù. Khoâng taâm sôû phaùp, khoâng taâm taâm phaùp, taâm phaùp khoâng nöông taùnh khoâng ñaàu cuoái, vì trí khoâng nöông truù noùi phaùp nhö vaäy. Giaùo hoùa chuùng sinh ñieàu khieán ngoä vaøo, ñoù goïi laø thaáy Phaät ra ñôøi, nhö trong phaåm Quang minh giaùc, Vaên-thuø-sö-lôïi coù keä tuïng noùi: “Theá vaø xuaát theá thaáy, taát caû ñieàu sieâu vöôït, maø naêng kheùo bieát phaùp, seõ thaønh saùng choùi lôùn. Neáu ôû Nhaát thieát trí, phaùt sinh taâm hoài höôùng, thaáy taâm sinh khoâng choã sinh, seõ ñöôïc danh xöng lôùn, chuùng sinh khoâng choã sinh, cuõng laø khoâng coù hoaïi, neáu ñöôïc bieát nhö vaäy, seõ thaønh ñaïo Voâ thöôïng”. Laïi, trong kinh Ñaïi Thöøa Ñaïi Taäp noùi: “Phaät daïy: Hieàn Hoä! Nhö löûa chöa sinh, hoaëc luùc coù ngöôøi noùi laø ta ôû ngaøy nay aùnh saùng dieät laø löûa. Hieàn Hoä! YÙ oâng nghó sao? Ngöôøi kia noùi vaäy laø thaønh thaät chaêng? Hieàn Hoä thöa: khoâng vaäy, baïch Ñöùc Theá Toân. Ñöùc Phaät daïy: Hieàn Hoä! Caùc phaùp nhö vaäy töø xöa ñeán nay roát raùo khoâng ñöôïc, côù sao ôû nay maø noùi nhö vaäy. Ta naêng vöông bieát taát caû caùc phaùp, ta naêng thaáu roõ taát caû caùc phaùp, ta naêng giaùc ngoä taát caû caùc phaùp, ta naêng ñoä thoaùt taát caû chuùng sinh ôû trong sinh töû. Ñoù chaúng phaûi lôøi noùi chaân chaùnh. Taïi sao nhö vaäy? Trong phaùp giôùi kia voán khoâng caùc phaùp cuõng khoâng chuùng sinh, côù sao noùi ñoä? Chæ trong theá tuïc ñeá, nhaân duyeân ñoä vaäy”. Neân bieát ngoaøi taâm khoâng phaùp, choã naøo ñöôïc ö? Thaân Phaät voâ vi chæ tuøy duyeân hieän. Nhö trong Trieäu Lu- aän noùi: “Phoùng Quang noùi: Phaät nhö hö khoâng khoâng ñi khoâng laïi öùng duyeân maø hieän khoâng coù phöông sôû. Nhöng maø Thaùnh nhaân ôû taïi thieân haï vaäy. Laëng leõ hö voâ khoâng tranh khoâng chaáp, daãn daét maø chaúng phaûi tröôùc, caûm maø öùng sau, thí nhö aâm vang cuûa hang saâu, aûnh töôïng cuûa göông saùng, ñoái ñoù chaúng bieát ñoù choã naøo laïi, tuøy ñoù khoâng hay ñoù ñi veà ñaâu, chôït vaäy maø coù chôït vaäy maø maát, ñoäng maø hôn tình, aån maø khoâng roõ, ra toái vaøo taâm bieán hoùa voâ thöôøng, ñoù laø xöùng vaäy. Nhaân öùng maø laøm hieån veát laø sinh, döùt veát laø dieät, sinh goïi laø höõu dö, dieät goïi laø voâ dö, nhöng maø xöng cuûa coù khoâng (höõu voâ) voán ôû khoâng danh. Ñaïo cuûa khoâng danh, ôû ñaâu chaúng danh, vì vaäy Thaùnh nhaân ôû vuoâng thì vuoâng ôû troøn thì troøn, ôû trôøi thì trôøi, ôû ngöôøi thì ngöôøi. Phaøm, naêng trôøi naêng ngöôøi, ñaâu laø choã cuûa trôøi ngöôøi naêng ö? Quaû vì chaúng phaûi trôøi chaúng

phaûi ngöôøi neân naêng trôøi naêng ngöôøi vaäy. Do ñoù, göông saùng khoâng hình naêng hieän muoân hình. Thaùnh nhaân khoâng taâm naêng öùng muoân taâm aån chaúng giaáu saùng, hieån chaúng hieän veát. Neân trong luaän noùi: “Thaùnh nhaân laëng leõ sôï khoâng ñieàm, aån hieån ñoàng thôøi, coøn chaúng laø coù, maát chaúng laø khoâng, taïi sao? Phaät daïy: Ta khoâng sinh chaúng sinh, tuy sinh chaúng sinh, khoâng hình chaúng hình, tuy hình chaúng hình.

Hoûi: Phaùp thaân Nhö Lai töùc taùnh chaân taâm, baùo thaân Nhö Lai nöông thaân maø khôûi, neáu hoùa thaân Nhö Lai thì coù taâm chaêng?

Ñaùp: Neáu caên cöù theå cuõng chaúng lìa, caên cöù söï töùc phaân, nhö trong kinh Giaûi Thaâm Maät noùi: “Boà-taùt Maïn-thuø-thaát-lôïi laïi baïch Phaät raèng: Baïch Ñöùc Theá Toân! Hoùa thaân Nhö Lai phaûi noùi laø coù taâm hay khoâng taâm ö? Phaät daïy Maïn-thuø-thaát-lôïi raèng: Naøy thieän nam! Chaúng phaûi laø coù taâm cuõng chaúng phaûi laø khoâng taâm, taïi sao? Khoâng töï y taâm coù y tha taâm vaäy”.

Hoûi: Trong kinh noùi: Boà-taùt môû ñoùng taát caû cöûa aùc thuù. Phaøm taát caû chuùng sinh tuøy nghieäp töï taâm moãi thoï khoå baùo. Do ñoù trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Giaû söû traêm nghìn kieáp, Nghieäp choã laøm chaúng maát, Luùc nhaân duyeân hoäi ngoä, Quaû baùo laïi töï thoï.”*

Taïi sao Boà-taùt naêng ñoùng taát caû cöûa aùc thuù?

Ñaùp: Chæ caên cöù töï taâm thöôøng môû cöûa saùu thöùc, naøo töøng taïm ñoùng, ngaøy ñeâm so saùnh, duyeân töôûng taát caû moïi söï baát thieän khaép caùc caûnh giôùi, nieäm nieäm luoân taïo sinh töû ñòa nguïc. Trong kinh noùi: “Taäp khôûi taâm töôûng goïi laø ñòa nguïc”. Neáu naêng quaûn töï taâm thöùc taùnh khoâng choã coù töùc laø môû cöûa thieän thuù. Neáu chaúng khôûi taâm töôûng, töùc laø ñoùng cöûa aùc thuù. Neáu ñöôïc trí töï taïi hieän tieàn, töùc hieän thaân sinh naêm ñöôøng, vaøo caùc coõi ñòa nguïc ngaï quyû suùc sinh v.v.. cöùu khoå chuùng sinh, neân trong Thieàn moân laäp voâ nieäm laøm toâng, laáy laøm yeáu hoïc, neân trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Chuyeân nieäm ôû voâ nieäm, Phaät phaùp chaúng khoù ñöôïc”.*

Sao goïi laø chaúng khoù ñöôïc? Vì khoâng nieäm vaäy, muoân caûnh chaúng sinh, ngay ñoù giaûi thoaùt, neáu coù nieäm khôûi, chaúng phaûi rieâng môû cöûa cuûa aùc thuù, maø hai möôi laêm höõu moät thôøi ñeàu hieän. Neân bieát muoân chaát ñeàu töø nieäm khaùc, möôøi hai loaïi doïc ngang, ngaøn sai ñeàu theo töôùng sinh, taùm muoân cöûa ñua khôûi, nhö trong Tín Taâm Minh noùi: “Maét neáu chaúng

nguû, caùc moäng töï tröø, taâm neáu chaúng khaùc, muoân phaùp moät nhö”. Vì caùc phaùp khoâng theå töø töï taâm sinh, taâm neáu chaúng sinh, caûnh beân ngoaøi thöôøng laëng. Neân noùi: “Vì theá Thaùnh nhaân nöông chaân taâm tuøy thuaän thì khoâng keït naøo maø chaúng thoâng, xeùt moät khí ñeå quaùn hoùa, neân choã gaëp maø thuaän vöøa. Khoâng keït naøo chaúng thoâng, neân naêng hoãn taïp ñeán cuøng, thuaàn choã gaëp maø thuaän vöøa thì xuùc vaät maø moät”. Nhö ñaây thì muoân töôïng tuy khaùc, maø chaúng naêng töï khaùc. Neân bieát töôïng chaúng phaûi chaân töôïng, töôïng chaúng phaûi chaân töôïng thì tuy töôïng maø chaúng phaûi töôïng. Nhöng maø vaät ngaõ ñoàng caên, phaûi quaáy moät khí. Ngaàm vi u aån, beøn chaúng phaûi choã taän cuûa caùc tình, neân bieát nöông moät taâm maø giaãm traûi thì qua ñaâu maø chaúng phaûi laø chaân nhö. Baåm moät khí maø hoùa haønh thì vaät naøo maø chaúng thuaän, nhö Trang töû noùi: “Trôøi ñaát moät khí maø naêng muoân hoùa”. Laõo töû noùi: “Trôøi ñöôïc moät ñeå trong, ñaát ñöôïc moät ñeå saùng, thaàn ñöôïc moät ñeå linh, muoân vaät ñöôïc moät ñeå soáng. Neân Thaùnh nhaân duøng moät chaân taâm maø quaùn muoân caûnh thì choã gaëp maø thuaân vöøa, xuùc vaät maø ngaàm moät vaäy”. Vaäy bieát caùc phaùp khoâng theå. Duyeân giaû cuøng nöông, tôï coù sai khaùc chaúng naêng töï khaùc. Taïi sao? Daøi khoâng töôùng daøi, vaû laïi chaúng töï noùi ta daøi, ngaén khoâng töôùng ngaén cuõng töï chaúng noùi ta ngaén. Ñeàu laø tuøy nieäm ño löôøng phaân bieät bieán keá chaáp tröôùc tình sinh, thì bieát muoân vaät voán hö, töùc töôïng maø khoâng töôïng vaäy.

Hoûi: Noùi nhö treân, chuùng sinh töï taâm töï taïo nghieäp töï thoï khoå baùo.

Côù sao laïi noùi chòu khoå thay cho taát caû chuùng sinh?

Ñaùp: Caên cöù caùc baäc coå ñöùc giaûi thích. Chòu khoå thay coù baûy yù: moät, khôûi bi yù laïc, söï chöa haún naêng. Hai, tu caùc khoå haïnh naêng cuøng vaät laøm taêng thöôïng duyeân töùc goïi laø chòu khoå thay. Ba, löu hoaëc nhuaän sinh thoï coù thaân khoå, vì vaät noùi phaùp khieán chaúng taïo aùc, nhaân tan quaû maát töùc goïi chòu khoå thay. Boán, neáu thaáy chuùng sinh taïo nghieäp voâ giaùn, phaûi chòu khoå lôùn, duøng phöông tieän voâ uyù caàn phaûi ñoaïn maïng töï ñoïa vaøo ñòa nguïc khieán kia ñöôïc thoaùt. Naêm, do môùi phaùt taâm thöông ôû nôi aùc ñaïo, cho ñeán gaëp thôøi ñoùi khaùc, thaân laøm caû lôùn, neân goïi laø chòu thay. Saùu, nguyeän lôùn cuøng khoå ñeàu ñoàng chaân taùnh, nay laáy nguyeän lôùn cuûa töùc chaân, ngaàm ñeán khoå cuûa ñöùc chaân. Baûy, phaùp giôùi laø thaân töï tha khoâng khaùc. Chuùng sinh chòu khoå töùc laøm Boà-taùt, môùi ñaàu chæ yù laïc, tieáp hai laø duyeân, tieáp hai nöõa laø thaät thay, hai sau laø lyù quaùn, nhöng caên cöù coù duyeân môùi naêng chòu thay vaäy. Trong Hoaøn Nguyeân Quaùn noùi: Ñöùc chòu thay khaép chuùng sinh maø thoï khoå, nghóa laø Boà-taùt tu caùc phaùp haïnh chaúng vì töï thaân, chæ muoán roäng lôïi ích quaàn sinh saùu thaân bình ñaúng, khieán caùc ñoaïn aùc tu ñuû muoân haïnh, chuùng chöùng Boà-ñeà. Laïi laø luùc Boà-

taùt voán haønh ñaïo Boà-taùt, ñaïi bi ñaïi nguyeän laáy thaân laøm chaát, ôû nôi ba aùc thuû cöùu chuoäc taát caû chuùng sinh thoï khoå, coát yeáu khieán ñöôïc an laïc, taân cuøng ngaên meû vò lai, taâm khoâng lui suït. Chaúng ôû nôi chuùng sinh coù taâm hy voïng baùo aân chæ chöøng baèng maûy loâng toùc. Trong kinh noùi: “Maây bi roäng lôùn khaép taát caû, boû thaân voâ löôïng coõi buïi traàn, duøng bieån kieáp xöa tu caùc haïnh, khieán theá giôùi ñaây khoâng caáu dô”. Nghóa laø chuùng sinh voïng chaáp nieäm nieäm bieán ñoåi, goïi ñoù laø khoå, Boà-taùt daïy khieán roõ uaån roãng laëng töï taùnh voán khoâng, neân noùi lìa khoå.

Hoûi: Chuùng sinh voâ bieân nghieäp khoå cuõng voâ bieân, laøm sao Boà-taùt maø naêng chòu thay?

Ñaùp: Boà-taùt thay theá chuùng sinh chòu khoå laø do löïc phöông tieän ñaïi bi vaäy. Chæ vì chuùng sinh voïng chaáp chaúng roõ nghieäp theå, töø voïng maø sinh, khoâng do ñaâu ra khoûi khoå. Boà-taùt daïy khieán tu haønh hai moân chæ quaùn, taâm khoâng thay ñoåi, nhaân maát quaû tan, khoâng do ñaâu sinh, chæ khieán vaøo ba ñöôøng xaáu aùc, thì goïi laø thay theá chuùng sinh thoï khoå vaäy. Vì vaäy, khoå cuûa ba coõi sinh töû, ñeàu laø chuùng sinh voïng thoï. Vì chaúng roõ caên traàn khoâng taùnh, goác ngoïn thöôøng khoâng, ôû trong roát raùo khoâng, chaáp thaønh coù cuûa cöùu caùnh. Nhaân ñaây tham thuû keát nghieäp thoï sinh, ôû voâ löôïng kieáp laïi chòu khoå luaân hoài, voâ minh che ñaäy chaúng tænh chaúng bieát, Boà-taùt do ñoù duoãi taâm ñaïi bi xoùt thöông ñieân ñaûo, noùi thuoác phaùp cuûa taùnh khoâng, phaù caên beänh cuûa tình coù, thì ñaït khoå khoâng sinh, chaúng taïo nghieäp aùc, bieát caùc thoï qua laïi khôûi naêng phaù naêng meâ hoaëc, khoå cuûa voïng thoï ñaõ khoâng, laïc cuûa ñoái trò söï tuyeät. Do ñoù, caùc baäc tieân ñöùc noùi: “Khoå laø laïc, laïc laø khoå, chæ caùi tu haønh ñoaïn cöûa neûo, cuõng khoâng khoå cuõng khoâng laïc, xöa nay töï taùnh buoäc raøng, do ñaây dieäu ngoä vaøo muoân moät khoaûng, beøn ñöôïc nhaân phaùp ñeàu khoâng, chaúng bò choã taâm caûnh buoäc, ngay ñoù giaûi thoaùt, troïn ra khoûi nguoàn khoå, haù chaúng phaûi chòu khoå thay ö?” Laïi trong kinh noùi: “Noùi phaùp laø ñaïi thaàn bieán, naêng khieán töùc phaøm thaønh Thaùnh, bieán hoïa laøm laønh, ôû trong ñòa nguïc voøng löûa, nhaûy voït leân treân ñaøi sen coõi tònh”, ñaâu chaúng phaûi thaàn bieán ö?

Hoûi: Taát caû caûnh giôùi nhaân taâm phaân bieät, neáu coù phaân bieät töùc thuoäc voâ minh, neân noùi khoâng taâm phaân bieät, taát caû phaùp chaùnh, coù taâm phaân bieät taát caû phaùp taø, chö Phaät Nhö Lai ñaõ ñoaïn voâ minh khoâng coù töôùng taâm, laøm sao naêng bieát caûnh cuûa chaân tuïc sai bieät goïi laø Nhaát thieát chuûng trí?

Ñaùp: Vì phaùp khoâng töï theå, töùc phaân bieät khoâng phaân bieät vì theå chaúng ngaïi duyeân neân khoâng phaân bieät. Nhö trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Töï theå hieån chieáu neân goïi laø giaùc”. Nghóa laø coù caät naïn raèng

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 91 311

neáu khoâng theå khoâng phaân bieät sao naêng hieän khaép taâm haønh chuùng sinh? Neân ñaùp laø: Töï theå hieån hieän nhö chaâu coù aùnh saùng töï chieáu theå chaâu, theå chaâu duï taâm, saùng duï trí. Theå taùnh cuûa taâm töùc taùnh caùc phaùp, luùc chieáu caùc phaùp laø töï chieáu vaäy. Neân trong luaän vaên noùi raát roõ raøng. Nhöng trong luaän, coù hoûi: Hö khoâng voâ bieân neân theá giôùi voâ bieân, theá giôùi voâ bieân neân chuùng sinh voâ bieân, chuùng sinh voâ bieân neân taâm haønh sai bieät cuõng voâ bieân. Caûnh giôùi nhö vaäy chaúng theå phaân teå khoù bieát khoù hieåu. Neáu voâ minh ñoaïn khoâng coù taâm töôûng, laøm sao naêng roõ, goïi laø nhaát thieát chuûng trí? Ñaùp: Taát caû caûnh giôùi xöa nay moät taâm, lìa ôû töôûng nieäm, vì chuùng sinh voïng thaáy neân taâm coù phaân teå. Vì voïng khôûi töôûng nieäm chaúng xöùng phaùp taùnh, neân naêng quyeát roõ, chö Phaät, Nhö Lai lìa nôi thaáy töôûng, khoâng khoå chaúng khaép cuøng taâm chaân thaät vaäy. Töùc laø taùnh cuûa caùc phaùp töï theå hieån chieáu taát caû voïng phaùp, coù ñaïi trí duïng voâ löôïng phöông tieän, tuøy choã caùc chuùng sinh ñaùng ñöôïc giaûi hieåu ñeàu naêng chæ baøy caùc thöù phaùp nghóa, cho neân ñöôïc goïi laø nhaát thieát chuûng trí.

***Giaûi thích:*** Taâm chaân thaät thì laø taùnh cuûa caùc phaùp, Phaät taâm lìa töôûng, theå moät nguoàn taâm, lìa voïng töôûng neân goïi laø taâm chaân thaät, theå moät taâm neâu laø taùnh caùc phaùp. Vaäy thì Phaät taâm laø theå cuûa caùc voïng phaùp, taát caû voïng phaùp ñeàu laø töôùng moät taâm Phaät. Töôùng hieän ôû töï theå, töï theå chieáu töôùng ñoù, roõ bieát nhö vaäy, coù gì laø khoù? Neân naêng töï theå hieån chieáu taát caû voïng phaùp, ñoù goïi laø nguyeân do cuûa khoâng choã thaáy neân khoâng choã chaúng thaáy vaäy. Trong Sao noùi: “Vì beân trong meâ chaân lyù beân ngoaøi thöùc thaáy traàn neân ôû caûnh cuûa nhö löôïng chaúng naêng tuøy thuaän caùc thöù bieát vaäy. Nhö ngöôøi ñoäng maét, ñaát trôøi nghieâng xoay, neân chaúng naêng nhö thaät bieát vaäy”. Vaäy bieát bieån taâm saùng ngöøng muoân vaät ñeàu soi. Ñaàm laëng soùng noåi caùc caûnh ñeàu môø.