TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 7**

Phaøm, nöôùc duï chaân taâm laø vì nöôùc coù möôøi nghóa ñoàng vôùi chaân taùnh: Moät laø, theå nöôùc laéng trong duï cho töï taùnh thanh tònh taâm. Hai laø, gaëp buøn thaønh dô baån duï cho chaân taâm chaúng nhieãm maø nhieãm. Ba laø, tuy sô baån maø chaúng maát taùnh saïch, duï cho tònh taâm nhieãm maø chaúng nhieãm. Boán laø, neáu buøn laéng thì saïch hieän, duï cho chaân taâm meâ hoaëc heát thì taùnh hieän. Naêm laø, gaëp laïnh thaønh baêng maø coù duïng cöùng chaéc, duï Nhö Lai Taïng cuøng voâ minh hôïp thaønh duïng cuûa baûn thöùc. Saùu laø, tuy thaønh duïng cöùng chaéc maø chaúng maát taùnh meàm maïi. Baûy laø, gaëp aám noùng dung thaønh meàm maïi, duï baûn thöùc hoaøn tònh. Taùm laø, tuøy theo gioù soùng ñoäng maø chaúng ñoåi taùnh tónh, duï cho Nhö Lai Taïng tuøy gioù voâ minh maø gôïn soùng khôûi dieät maø chaúng bieán taùnh töï chaúng sanh dieät. Chín laø, tuøy ñaát cao thaáp baøy daãn chaûy roùt maø chaúng ñoäng töï taùnh, duï cho chaân taâm tuøy duyeân chaûy roùt maø taùnh thöôøng vaéng laëng. Möôøi laø, tuøy vaät ñöïng vuoâng troøn maø chaúng maát töï taùnh, duï cho chaân taâm bieán khaép caùc phaùp höõu vi maø chaúng maát töï taùnh.

Laïi nöõa, kinh thö noùi: “Thöôïng ñöùc nhö nöôùc, vuoâng troøn maëc tình ñoà chöùa ñöïng, cong thaúng tuøy theo hình vaät”. Nhö Tieåu thöøa Caâu-xaù luaän cuõng noùi caùc phaùp Höõu vi coù saùt-na heát. Côù sao bieát coù? Vì sau coù heát. Ñaõ sau coù heát, neân luaän noùi: “Neáu xöù naøy sanh, töùc xöù naøy dieät, khoâng dung töø ñaây chuyeån ñeán phöông khaùc”. Neáu sanh ñaây dieät ñaây, chaúng ñeán phöông khaùc, töùc ñoàng nghóa khoâng chuyeån dôøi, maø coù phaùp theå laø sanh laø dieät, neân chaúng phaûi Ñaïi thöøa. Phaùp Ñaïi thöøa laø duyeân sanh voâ taùnh, sanh töùc chaúng sanh, dieät töùc chaúng dieät, neân chuyeån dôøi töùc chaúng phaûi chuyeån dôøi, thì lyù ñoù caùch bieät. Laïi nöõa, Trung Luaän sôù noùi: “Thöôøng vaø Voâ thöôøng moân laø, thöôøng töùc laø ñònh vò cuûa trôøi, ngöôøi, neân khoâng lui tôùi. Voâ thöôøng töùc saùu thuù moãi ñeàu heát moät hình cuõng khoâng lui tôùi. Laïi, thöôøng töùc laø ngöng nhieân baát ñoäng, voâ thöôøng laø nieäm nieäm ñoåi khaùc, khieán ai lui tôùi, thì thöôøng vaø voâ thöôøng phaùp ñeàu chaúng cuøng ñeán, ñeàu khoâng lui tôùi”. Trieäu Luaän noùi: “Phaøm, ñieàu con

ngöôøi goïi laø ñoäng laø vì vaät xöa chaúng ñeán nay, neân noùi ñoäng maø chaúng phaûi tónh. Ñieàu ta goïi laø tónh, cuõng vì vaät xöa chaúng ñeán nay, neân noùi tónh maø chaúng phaûi ñoäng, ñoäng maø chaúng phaûi tónh vì noù chaúng tôùi, tónh maø chaúng phaûi ñoäng, vì noù chaúng lui, nhöng maø choã taïo chöa töøng khaùc, choã thaáy chöa töøng ñoàng. Nghòch ñoù thì goïi laø bít, thuaän ñoù thì goïi laø thoâng. Neáu ñöôïc ñaïo ñoù, laïi treä gì ö? Thöông thay laàm hoaëc nhaân tình ñaõ laâu laém vaäy, maét ñoái vôùi chaân maø chaúng giaùc ngoä. Ñaõ bieát chaúng laïi cuûa vaät qua, maø cho laø vaät nay coù theå qua. Vaät qua ñaõ chaúng laïi, vaät nay sao coù theå qua. Sao thì caàu tröôùc vaät ôû tröôùc, ôû tröôùc chöa töøng khoâng, traùch tröôùc vaät ôû nay, ôû nay chöa töøng coù. Vì roõ vaät chaúng laïi, ôû tröôùc chöa töøng khoâng neân bieát vaät chaúng ñi, giaãm traûi maø caàu nay, nay cuõng chaúng qua. Ñoù goïi laø vaät xöa töï taïi xöa chaúng töø nay ñeán xöa. Vaät nay töï taïi nay, chaúng töø xöa ñeán nay, neân Troïng Ni noùi: “Hoài aáy thaáy môùi, chen vai chaúng phaûi cuõ”. Nhö vaäy, thì vaät chaúng cuøng ñi laïi roõ raøng vaäy. Ñaõ khoâng ñieàm nhoû ñi laïi, laïi vaät naøo maø coù theå ñoäng ö? Giaûi thích raèng: “Hoài aáy thaáy môùi, chen vai chaúng phaûi cuõ laø Khoång töû noùi cuøng Nhan Hoài raèng: “Toâi cuøng oâng troïn ñôøi chen moät vai ñaõ taøn taï, ñaâu ñôïi toùc baïc sau ñoù môùi bieán ñoåi ö?” YÙ roõ raøng vaät vaät thöôøng töï môùi, nieäm nieäm chaúng cuøng ñeán, giöõa khoaûng chen vui coøn chaúng coøn ñôïi. Ñaõ maát ngöôøi tröôùc, ñaâu ñöôïc ñeán giaø maø sau ñoåi ö? Laïi nöõa, nieäm tröôùc ñaõ cuõ, nieäm sau luoân môùi, troïn ngaøy cuøng thaáy, luoân laø ngöôøi môùi, neân noùi thaáy môùi. Ngöôøi môùi nhö theá, thaáy ñoù chæ nhö giaây phuùt chen vai, sôùm laø nieäm sau ngöôøi môùi, chaúng phaûi luùc nieäm tröôùc vaäy, neân noùi cuõng chaúng phaûi cuõ vaäy. Neáu nieäm tröôùc ñaõ cuõ, nieäm sau ñaõ noùi, môùi chaúng ñeán cuõ, cuõ chaúng ñôïi môùi, tröôùc sau chaúng cuøng ñeán, neân chaúng chuyeân dôøi vaäy. Tay hai ngöôøi môùi ñaàu cuøng thaáy giô ønhö khoaûng khaéc giôø naém tay chen vai, sôùm ñaõ qua vaäy. Ñaây laø laáy nhanh choùng vaäy. Neân noùi “vaät xöa töï taïi xöa, vaät nay töï taïi nay, nhö hoàng nhan töï taïi thaân cuûa ñoàng töû, toùc baïc töï ôû theå tuoåi giaø”. Do ñoù noùi: Ngöôøi thì cho raèng treû maïnh ñoàng theå, traêm tuoåi moät chaát, khoâng bieát naêm qua, chaúng roõ hình theo, do ñoù, Phaïm chí xuaát gia toùc baïc maø trôû veà, ngöôøi ôû gaàn thaáy ñoù hoûi: “Ngöôøi xöa coøn ñoù ö?” Phaïm Chí noùi: “Toâi nhö ngöôøi xöa, chaúng phaûi ngöôøi xöa vaäy”. Ngöôøi ôû gaàn ñeàu ngaïc nhieân chaúng phaûi lôøi noùi ñoù. ñieàu goïi laø ngöôøi coù söùc vaùc ñoù maø theo, ngöôøi môø toái khoâng thaáy bieát. Ñoù nghóa cuûa ñaây ö? Toâi nhö ngöôøi xöa laø, nhö (= do) nghóa laø tôï vaäy. Toâi tuy thaân naøy tôï vôùi ngöôøi xöa. Nhöng nhan saéc treû nhoû töï taïi ôû xöa, nay töôùng cuûa giaø suy töï taïi ôû nay thì chaúng phaûi ngöôøi xöa vaäy. Neân noùi khoâng bieát naêm qua, khoâng roõ hình theo, ngöôøi ñôøi tuy bieát naêm thaùng

taïi xöa tröôùc, ñaâu bieát dung maïo cuûa ñöông thôøi. Cuõng tuøy theo tuoåi ôû thôøi xöa, thì treû nhoû chaúng ñeán tuoåi giaø, trong saùt-na chaúng cuøng bieát, nieäm nieäm chaúng cuøng ñôïi, ñaâu ñöôïc treû maïnh ñoàng theå, traêm tuoåi moät chaát ö? Laïi nöõa, tuoåi qua ñi hình cuõng qua ñi, ñoù laø nghóa chuyeån dôøi, töùc trong chuyeån dôøi ñaây coù chaúng chuyeån dôøi vaäy. Naêm tröôïc taïi thôøi tröôùc, hình tröôùc taïi ngaøy tröôùc, ñoù nghóa laø chaúng chuyeån dôøi, maø ngöôøi môùi cho laø ngöôøi cuûa ngaøy tröôùc chuyeån dôøi ñeán ngaøy nay, ñoù goïi laø laàm hoaëc vaäy. Laïi nöõa, xöa töï taïi xöa, sao phaûi chuyeån dôøi ñeán nay, nay töï taïi nay sao phaûi chuyeån dôøi ñeán xöa? Neân luaän noùi: “Do ñoù, noùi qua chaúng haún qua, xöa nay thöôøng coøn, vì noù chaúng ñoäng. Goïi ñi chaúng haún ñi, nghóa laø chaúng töø nay ñeán xöa, vì noù chaúng laïi. Trong kinh noùi chuyeån dôøi, chöa haún töùc chuyeån dôøi, vì xöa ôû xöa, nay ôû nay neân vaäy. Sôû dó noùi voâ thöôøng laø phoøng ngöøa chaáp thöôøng cuûa ngöôøi, noùi thöôøng truù laø phoøng ngöøa chaáp ñoaïn cuûa ngöôøi. Ngoân tuy traùi maø lyù chaúng khaùc, ngöõ tuy ngöôïc maø chaân chaúng chuyeån dôøi, khoâng theå tuøy ngoân ngöõ cuûa phöông tieän coù khoâng, maø meâ taùnh nhaát taâm chaúng chuyeån dôøi”. Laïi giaûi raèng: Nhö Phaïm Chí baïc ñaàu maø trôû veà, ngöôøi ôû gaàn cho raèng treû maïnh ñoàng theå, neân noùi ngöôøi coøn ñoù ö? Ñieàu goïi laø ngöôøi coù söùc löïc, thì caùc söï ba taøng v.v…, voâ thöôøng ngaàm vaän, söùc löïc vaùc ñeâm ñi, chen vai luoân môùi, nieäm nieäm boû cuõ, maø thöôøng thaáy môø toái ñoù, cho raèng beàn chaéc vaäy. Ngöôøi ôû gaàn khoâng bieát, nghóa laø ñaây vaäy. Laïi nöõa, coù söùc löïc töùc laø söùc löïc lôùn cuûa voâ thöôøng. theá gian chöa coù moät phaùp naøo chaúng bò voâ thöôøng nuoát maát, neân noùi: Nhöng maø sôû dó taøng nuùi cuûa trang sinh, sôû dó ñeán soâng cuûa Troïng Ni, ñoù ñeàu laø caûm giaùc ngöôøi qua laïi khoù löu. Ñaâu noùi: Baøy nay maø coù theå ñi. Baûn yù cuûa Trang töû noùi phaùp chaúng truù, nieäm nieäm luoân môùi, vaät vaät moãi truù, moãi truù cuøng nhaân maø chaúng cuøng ñeán töùc chaúng chuyeån dôøi vaäy. Ñoái vôùi ngöôøi laàm hoaëc thì laøm voâ thöôøng chaúng truù, môùi meû sanh dieät maø goïi ñoù laø chuyeån dôøi. Neáu ngöôøi truù thí thaáu roõ taùnh khoâng voâ tri, nieäm nieäm voâ sanh, goïi ñoù laø chaúng chuyeån dôøi, Trang Töû coù ba taïng, nghóa laø taêng nuùi ôû ñaàm, giaáu thuyeàn ôû hoùa, giaáu thieân haï ôû nôi thieân haï. Goïi ñoù laø beàn chaéc, laø khoâng nhö vaäy. Nhöng voâ thöôøng nöûa ñeâm mang vaùc ñoù maø ñi. Meâ muoäi laø baát giaùc. Ba taïng laø giaáu ngöôøi ôû phoøng nhaø, taøng vaät ôû khí cuï, ñoù laø giaáu nhoû, taøng thuyeàn ôû hoác, chöùa giaáu nuùi ôû ñaàm ñoù laø chöa giaáu lôùn. giaáu thieân haï ôû thieân haï, ñoù laø khoâng choã giaáu chöùa. Nhöng lôùn nhoû tuy khaùc, taøng ñeàu ñöôïc thích nghi, nhö nieäm nieäm chuyeån chaûy, môùi meû ñoåi thay. Vaäy bieát ñaïo cuûa bieán hoùa khoâng xöù naøo coù theå troán vaäy. Phaøm taøng thieân haï ôû nôi thieân haï laø ñaâu taøng ñöôïc ö? Bôûi khoâng choã taøng vaäy. Khoång

töû ôû taïi treân soâng noùi: “Ñi aáy nhö theá ö? Chaúng boû ñeâm ngaøy, ñi aáy laø qua vaäy, meânh moâng giöõa doøng, chöa töøng taïm döøng, ñeâm ngaøy thöôøng vaäy. Cuõng than söï baát giaùc cuûa ngöôøi ñôøi, neân noùi ñoù ñeàu laø caûm giaùc khoù löu ngöôøi qua laïi”. Ñaâu noùi baøy nay maø coù theå qua. Ñoù laø Trang Khoång ñeàu than ñi qua khoù döøng, ñeàu noùi voâ thöôøng ñi vaäy, ñaâu coù theå tìm toøi vaät ôû ngaøy nay ñeán, ngaøy xöa? Neáu ngaøy nay chaúng ñeán xöa töùc ngaøy nay töï taïi nay, ngaøy xöa töï taïi xöa, thì nay xöa hieån nhieân, ñeàu chaúng chuyeån dôøi vaäy. Neân noùi: Côù sao? Ngöôøi thì caàu xöa ôû nay, goïi ñoù laø chaúng truù. Toâi thì caàu nay ôû xöa, bieát ñoù chaúng ñi. Nay neáu ñeán xöa, xöa neân coù nay. Xöa neáu ñeán nay, nay neân coù xöa, nay maø khoâng xöa, vì bieát khoâng laïi, xöa maø khoâng nay, vì bieát chaúng ñi. Neáu xöa chaúng ñeán nay, nay chaúng ñeán xöa. Moãi söï taùnh noù döøng, coù vaät gì maø coù theå ñi laïi. Kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Maïng ngöôøi chaúng döøng, coøn hôn soâng nuùi”. Phaøm voâ thöôøng coù hai: Moät laø baïi hoaïi voâ thöôøng; hai laø nieäm nieäm voâ thöôøng. Ngöôøi chæ bieát hoaïi dieät voâ thöôøng, maø khoâng bieát nieäm nieäm voâ thöôøng. Luaän noùi: “Neáu ñoäng maø tónh tôï ñi maø döøng, kinh noùi voâ thöôøng nhanh choùng, tôï nhö löu ñoäng, caên cöù lyù thì tuy voâ thöôøng, tröôùc sau chaúng cuøng ñi laïi, neân nhö tónh vaäy, tuy laø nieäm nieäm rôi ruïng ñi, xöa nay moãi taùnh maø truù, ngay ñoù töï tòch laéng neân nhö döøng vaäy. Tuy noùi xöa nay moãi taùnh maø truù, ngay ñoù töï tòch laéng, maø roõ raøng nieäm nieäm chaúng truù, tröôùc sau töông tuïc vaäy, thì chaúng phaûi thöôøng chaúng phaûi ñoaïn, chaúng phaûi ñoäng chaúng phaûi tónh, thaáy nguyeân taùnh cuûa vaät vaäy. Coå ñöùc hoûi raèng: “Moãi taùnh maø truù, tôï nhö Tieåu thöøa, chaáp caùc phaùp moãi coù töï taùnh noù moãi khaùc ö?” Ñaùp raèng: Vì phaù ñi laïi, noùi roõ khoâng ñi laïi. Vì vaäy y cöù theå maø noùi ñoù, neân noùi moãi taùnh maø truù, chaúng phaûi nghóa quyeát ñònh, thì duøng voâ taùnh maø laøm taùnh, chaúng ñoàng ngoaïi ñaïo Nhò thöøa, chaáp coù töï taùnh quyeát ñònh, töø ñaây höôùng ñeán kia. Neáu chaúng chaáp coù ñònh taùnh ñi laïi, cuõng chaúng noùi moãi taùnh maø truù. Neân luïaân noùi: “Noùi ñi chaúng haún ñi, töôûng thöôøng cuûa chuùng sanh, noùi döøng chaúng haún döøng, choã döøng cuûa nhaø Phaät”. Laïi nöõa, Löu Traïm ghi chuù raèng: Trang Töû taøng nuùi, Troïng Ni ñeán soâng laø yù Trang töû noùi roõ nuùi tröôùc chaúng phaûi nuùi sau, yù Phu töû noùi roõ nöôùc tröôùc chaúng phaûi nöôùc sau, nöûa ñeâm coù söùc vaùc ñoù maø ñi, töùc boán muøa sanh truù dò dieät nieäm nieäm chuyeån dôøi chaúng döøng vaäy. Do ñoù, neáu ngoaøi taâm chaáp thuû phaùp, choã thaáy cuûa voïng moäng, tình cho laø ñi laïi, thì nieäm nieäm luaân hoài. Taâm tuøy caûnh chuyeån, coøn khoâng bieát töôùng thoâ voâ thöôøng, sao coù theå toû ngoä yeáu chæ kín maàu cuûa chaúng chuyeån dôøi ö? Neáu hay thaáy phaùp laøm taâm, tuøy duyeân roõ taùnh, khoâng moät phaùp naøo töø ngoaøi maø vaøo, khoâng moät phaùp naøo töø

trong maø sanh, khoâng moät phaùp hoøa hôïp maø coù, khoâng moät phaùp töï nhieân maø thaønh, nhö vaäy thì coøn chaúng thaáy moät maûy may töôùng truù, sao coù theå quaùn muoân phaùp ñeán ñi. Ñoù laø trieät ñeå saùng toâng, thaáu ñaûnh thaáy taùnh, taâm taâm thöôøng hôïp ñaïo, nieäm nieäm chaúng traùi toâng, ñi döøng ñoàng thôøi, xöa nay nhaát quaùn. Neân trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Ta quaùn saùt laâu xa gioáng nhö môùi ngaøy nay”. Kinh Duy-ma noùi: “Phaùp khoâng khöù lai, vì thöôøng chaúng truù”. Neáu roõ chaân taâm khoâng choã truù, dieäu taùnh chaúng bieán dò ñaây, môùi laø cöùu caùnh roõ raøng khoâng chuyeån dôøi vaäy.

Trong luaän noùi treân, neâu daãn kinh ñieån noäi ngoaïi, möôïn xöa nay cuûa söï töôùng theá gian, nhôø roõ chaúng chuyeån dôøi, ñoàng vaøo chaân thaät, do ñoù, thôøi nhaân phaùp laäp, phaùp töï voán khoâng, phaùp theå cuûa sôû y coøn khoâng, xöa nay naêng y sao coù? Neáu möôïn phöông goùc maø bieän giaûi phaùp, nhaân ngoùn tay thaáy vaàng nguyeät maø khoâng phoøng ngaïi, hoaëc theo phöông tieän maø meâ laàm chaân, chaáp giaûi hieåu traùi toâng maø trôû laïi sai laàm. Neân trong Tín Taâm Minh noùi: “Tín taâm khoâng hai, khoâng hai tín taâm, tuyeät ñöôøng ngoân ngöõ, chaúng ñi laïi nay”.

Thöù hai y cöù hoûa coù aùnh khôûi dieät, nghóa trong duï ñoàng nhö tröôùc. Môùi ñaàu chæ laø aùnh löûa, nghóa laø aùnh löûa khôûi dieät. Coù hai nghóa ñoù: Moät laø, aùnh löûa tröôùc luïi dieât daãn khôûi aùnh löûa sau. AÙnh löûa sau khoâng theå maø hay bieát tröôùc. AÙnh löûa tröôùc ñaõ dieät, laïi khoâng choã bieát. Cho neân moãi moãi ñeàu chaúng cuøng bieát. Hai laø, aùnh löûa tröôùc neáu chöa dieät cuõng y cöù tröôùc daãn, khoâng theå neân khoâng hay bieát, aùnh löûa sau chöa ñeán neân khoâng choã bieát, cho neân kia cuõng moãi moãi chaúng cuøng bieát. Voïng phaùp cuõng vaäy, saùt-na sanh dieät, khoâng theå töï laäp, nghóa laø ñaõ dieät vaø chöa sanh, khoâng vaät gì coù theå bieát, sanh roài thì dieät, khoâng theå coù theå bieát, cho neân ñeàu khoâng choã coù vaäy. Ñoù thì chaûy vaøng ñaù vuïn maø chaúng noùng vaäy. Thöù hai yù cöù sôû y, nghóa laø aùnh löûa kia töùc do khoâng theå khoâng duïng ñaây chaúng coù maø laøm coù vaäy. Voïng phaùp cuõng vaäy, y cöù chaân lyù khoâng choã y ñaây môùi laø voïng phaùp, ñoù cuõng chaúng phaûi coù laøm coù vaäy. Thöù ba, chæ sôû y laø tìm toøi aùnh löûa cuûa khôûi dieät, theå duïng ñeàu khoâng, khoâng lyù cuûa aùnh löûa, noåi troäi hieån hieän, ñoù thì khoâng coù cuûa voïng phaùp, coù khoâng cuûa voïng phaùp traïm nhieân hieån hieän, beøn khieán töôùng cuûa duyeân khôûi töôùng khoâng chaúng cuøng taän, lyù cuûa voâ taùnh lyù khoâng chaúng hieän. Laïi nöõa, löûa y cöù cuûi maø coù, cuûi laø coù khaû naêng ñoát chaùy, löûa töùc laø ñoát chaùy, vì nhaân ñoát chaùy coù theå ñoát chaùy, thì ñoát chaùy khoâng theå, coù theå nhaân ñoát chaùy ñoát chaùy thì coù theå ñoát chaùy khoâng theå. Laïi nöõa, aùnh löûa tröôùc ñaõ dieät aùnh löûa sau chöa sanh, khoaûng giöõa khoâng döøng truù, nhö ngay treân moät nieäm töùc coù ba thôøi, ñaõ dieät laøm ñaõ sanh, chöa sanh

laøm chöa sanh, sanh roài töùc dieät laø luùc sanh. Neân kinh Tònh Danh noùi: “Neáu quaù khöù sanh, quaù khöù sanh roài dieät, neáu vò lai sanh vò lai sanh chöa ñeán, neáu hieän taïi sanh hieän taïi sanh khoâng döøng truù”. Trong kinh noùi: “Tyø-kheo! OÂng nay töùc thôøi cuõng sanh cuõng giaø cuõng dieät”. Neân ba thôøi khoâng theå khoâng theå cuøng bieát vaäy.

Thöù ba y cöù phong coù ñoäng taùc, duï cho voïng duïng y cöù chaân maø khôûi, ba nghóa ñoàng nhö tröôùc. Moät laø, chæ ñoäng laø lìa vaät cuûa sôû ñoäng, töôùng ñoäng cuûa gioù troïn khoâng theå ñöôïc, khoâng theå cuøng bieát. Voïng phaùp cuõng vaäy, lìa sôû y chaân theå khoâng theå ñöôïc, neân khoâng theå cuøng bieát. Ñoù thì xoay khí neùp nuùi maø thöôøng tónh laëng vaäy. Hai laø, y cöù sôû y, nghóa laø gioù khoâng theå töï ñoäng, caàn phaûi nöông töïa vaät maø hieän ñoäng, ñoäng khoâng töï theå coù theå vì bieát vaät, vaät chaúng töï ñoäng, tuøy theo gioù khoâng theå, chaúng theå bieát trong phong phaùp hay y cöù voïng phaùp, coát yeáu y cöù chaân laäp, khoâng theå bieát chaân, chaân tuøy theo voïng aån, khoâng cuøng bieát voïng. Ba laø, chæ sôû y, nghóa laø gioù coå xuùy nôi vaät, ñoäng chæ laø vaät ñoäng, töôùng gioù ñeàu taän, khoâng theå cuøng bieát, taùc duïng voïng phaùp töï baûn taùnh khoâng, chæ sôû y chaân noåi troäi hieån hieän, cho neân voïng phaùp toaøn taän maø chaúng dieät. Chaân taùnh toaøn aån maø luoân loä baøy, naêng sôû huaân v.v… phaùp voán töï vaäy, tö duy ñoù coù theå thaáy.

Thöù tö y cöù ñòa coù nhaäm trì laø, duï voïng laøm chaân sôû trì, ba nghóa ñoàng nhö tröôùc.Thöù nhaát, Môùi ñaàu ñòa giôùi nhaân y coù hai thöù nghóa: Moät laø noùi veà töï loaïi; hai laø noùi veà dò loaïi. Trong tröôùc töø Kim cang teá leân ñeán maët ñaát ñeàu treân y döôùi, döôùi trì treân, trieån chuyeån nhaân y maø ñöôïc an truù, nhöng treân naêng y ñeàu lìa sôû y khoâng theå maø hay bieát döôùi. Laïi nöõa, treân treân naêng y thaáu trieät ñeán döôùi, khoâng döôùi coù theå cuøng bieát, döôùi döôùi naêng trì thaáu trieät ñeán treân, khoâng treân coù theå cuøng bieát. Cho neân, hoaëc laø y hoaëc laø trì cuøng khoâng chaúng taän, choã hieän voïng phaùp phaûi bieát cuõng vaäy, haún laø thoâ y teá, nghóa laø khoå baùo y ôû nghieäp, nghieäp y voâ minh taïo, voâ minh y sôû taïo, trieån chuyeån khoâng theå, khoâng vaät coù theå cuøng bieát, ñoù thì saâu chuyeån muoân vaät maø baát nhaân vaäy. Trieäu coâng cuõng noùi: “Coøn khoâng suïp ñoå, khoâng nghóa laø chaúng tónh vaäy”. Laõo töû noùi: “Ñaát trôøi baát nhaân vì muoân vaät laøm coû khoâ”. Kinh noùi: “Thí nhö ñaïi ñòa mang ñoäi boán traùch nhieäm naëng maø khoâng nhoïc nhaøm vaäy”. Baát nhaân laø chaúng yû laïi nhaân ñöùc vaäy, gioáng nhö choù coû ñaâu coù khaû naêng suûa giöõ. Neân noùi chæ ñaïo voâ taâm muoân vaät troøn ñaày vaäy. Hai laø, dòï loaïi, nhö trong kinh noùi: “Ñòa luaân y cöù thuûy luaân, thuûy luaân y cöù phong luaân, phong luaân y cöù hö khoâng, hö khoâng khoâng sôû y”. Caên cöù ñoù thì voïng caûnh y cöù voïng taâm, voïng taâm y cöù baûn thöùc, baûn thöùc y cöù Nhö Lai

Taïng. Nhö Lai Taïng khoâng sôû y, cho neân, neáu lìa Nhö Lai Taïng thì caùc voïng phaùp khaùc moãi moãi hoã töông y töïa, khoâng theå coù theå cuøng bieát, vaäy thì khoâng gì chaúng ñeàu taän. Thöù hai, y sôû y, nghóa laø ñòa giôùi chaùnh do moãi moãi khoâng töï taùnh maø ñöôïc toàn taïi döïng laäp. Nhö treân neáu coù theå thì khoâng cuøng y, vì khoâng cuøng y neân chaúng ñöôïc coù phaùp. Do ñoù, quaäy voâ taùnh ñaây ñeå thaønh phaùp kia, phaùp hôïp coù theå bieát. Thöù ba, chæ sôû y, nghóa laø quaäy voâ taùnh ñeå thaønh phaùp kia, ñoù thì phaùp kia khoâng gì chaúng ñeàu taän maø chöa töøng chaúng dieät, chæ lyù voâ taùnh maø rieâng hieän tieàn.

Laïi nöõa, ñaõ khoâng cuøng bieát, do caùc thöù duyeân gì? Ñaây coù boán nhaân: Moät la,ø do voïng phaân bieät; hai laø, caùc thöùc huaân taäp; ba laø do voâ taùnh chaúng cuøng bieát; boán laø, chaân nhö tuøy duyeân. Nhöng boán nhaân aáy chæ laø nhaát trí, nghóa laø do voïng phaân bieät laøm duyeân, khieán chaân nhö chaúng giöõ töï taùnh, tuøy duyeân thaønh coù. Caùc thöùc huaân taäp trieån chuyeån khoâng cuøng, neáu ñaït voïng nguyeân, thaønh tònh duyeân khôûi, ñieàu nghi ngôø tröôùc noùi laø caùc thöù ñoù, laø moät taùnh ñoù, nay ñaùp laø caùc thöù thöôøng, thöôøng moät taùnh. Laïi caät naïn: Moät taùnh tuøy ôû caùc thöù thì maát Chaân ñeá. Caùc thöù tuøy ôû moät taùnh thì hoaïi Tuïc ñeá. Nay ñaùp laø hai thöù aáy hoã töông thaønh laäp ñaâu ñaùng cuøng traùi. Taùnh chaúng phaûi ngoaøi söï, naøo töøng traùi vôùi caùc thöù? Caùc thöù taùnh khoâng naøo töøng traùi vôùi moät taùnh. Do voâ taùnh neân coù, moät taùnh hay thaønh caùc thöù, duyeân sanh neân khoâng, caùc thöù hay thaønh moät taùnh. Do ñoù, phaùp cuûa duyeân khôûi, goàm coù boán nghóa: Moät laø, duyeân sanh neân coù, töùc voïng taâm phaân bieät coù cho ñeán caùc thöù huaân taäp ñeàu vaäy. Hai laø, duyeân sanh neân khoâng, töùc caùc phaùp khoâng taùc duïng cuõng khoâng coù theå taùnh phaûi vaäy. Ba laø, voâ taùnh neân coù, vì nghóa coù khoâng neân heát thaûy phaùp ñöôïc thaønh vaäy. Boán laø, voâ taùnh neân khoâng, töùc heát thaûy khoâng laø voâ taùnh vaäy.

Laïi nöõa, taùnh coù hai nghóa: Moät laø coù; hai laø khoâng. Laïi coù hai nghóa: Moät laø baát bieán; hai laø tuøy duyeân. Vì nghóa coù neân noùi hai khoâng sôû hieän, töùc phaùp taùnhvoán voâ sanh vaäy. Vì nghóa khoâng neân noùi y tha khoâng taùnh, töùc laø vieân thaønh töùc moãi moãi chaúng cuøng bieát. Vì nghóa coù neân noùi baát bieán. Vì nghóa khoâng neân noùi tuøy duyeân. Hai baát nhò naøy, tuøy duyeân töùc laø baát bieán, baát bieán neân hay tuøy duyeân. Neáu chæ baát bieán taùnh sao döï phaùp, neáu chæ tuøy duyeân phaùp ñaây xöùng taùnh? Laïi nöõa, neáu taùnh lìa phaùp, phaùp dieät ñoaïn dieät, phaùp lìa taùnh thì voán khoâng maø nay coù? Laïi nöõa, neáu phaùp töùc taùnh, taùnh thöôøng neân thöôøng. Taùnh neáu töùc phaùp, phaùp dieät neân dieät. Hai aáy cuøng thaønh, chaúng phaûi thöôøng chaúng phaûi ñoaïn. Hai aáy cuøng ñoaït, chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, laø nghóa Trung ñaïo. Trong kinh coù keä tuïng raèng:

*“Nhaõn nhó tyû thieät thaân, Taâm yù caùc tình caên,*

*Do ñoù thöôøng löu chuyeån,*

*Maø khoâng ngöôøi naêng chuyeån”.*

Vì nhaõn v.v… taùm thöùc laøm naêng sôû huaân trieån chuyeån laøm nhaân maø thöôøng löu chuyeån, khoâng rieâng bieät ngaõ nhaân, neân noùi khoâng ngöôøi naêng chuyeån. Do vì cöû theå taùnh khoâng môùi thaønh löu chuyeån, töùc taùm thöùc ñaây, moãi moãi khoâng theå taùnh, neân khoâng thaät ngaõ phaùp maø laøm chuû ñoù. Nhö treân, neáu coù taùnh, khoâng theå huaân bieán, thaûy ñeàu y cöù ôû taâm, nhö doøng chaûy y töïa nöôùc, löûa y cöù cuûi, noái tieáp khoâng bieát, môùi meû chaúng döøng. Thieän thuù aùc thuù töùc laø toång baùo, do nghieäp huaân taâm, nhaän chòu choã thoï baùo, nhö nöôùc troâi doøng chaúng döùt ñoaïn. Tuy nhieân löu chuyeån maø khoâng ai chuyeån, neân noùi do ñaây thöôøng löu chuyeån, vaø khoâng ngöôøi naêng chuyeån, laø nhö Luaän Thích noùi: “Nhö doøng thaùc ñoå, chaúng ñoaïn chaúng thöôøng, töông tuïc laâu daøi, coù choã noåi chìm, sanh thöùc cuõng vaäy, töø voâ thæ laïi, moãi moãi saùt-na, quaû sanh nhaân dieät”. Quaû sanh neân chaúng phaûi ñoaïn, nhaân dieät neân chaúng phaûi thöôøng. Noåi chìm coù tình, khieán chaúng ra khoûi. Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Heát thaûy chuùng sanh, laøm doøng thaùc lôùn, soùng caû daäp chìm”. Kinh Laêng-giaø noùi: “Bieån taïng thöùc thöôøng truù, gioù caûnh giôùi lay ñoäng”. Luaän Duy thöùc noùi: “Thöôøng chuyeån nhö boäc löu”. Luaän Khôûi Tín noùi: “Nhö nöôùc bieån lôùn, nhaân gioù maø soùng ñoäng v.v…”.

Laïi nöõa, vì trong hö voïng noù coù hai nghóa: Moät laø hö chuyeån; hai laø voâ chuyeån. Neân thöôøng caùc thöù, thöôøng moät taùnh vaäy. Vì hö chuyeån neân tuïc khaùc chaân maø töông tuïc laäp. Vì voâ chuyeån neân chaân chaúng khaùc tuïc maø theå chaân coøn, neân hoã töông chaúng cuøng choáng traùi vaäy. Phaùp taùnh voán voâ sanh. Phaùp taùnh, phaùp nghóa laø luùc phaùp y chaùnh sai bieät v.v…. Taùnh nghóa laø theå taùnh sôû y cuûa phaùp aáy, töùc laø taùnh cuûa phaùp, neân goïi laø phaùp taùnh. Laïi nöõa, taùnh laáy baát bieán laøm nghóa, töùc ñaây coù theå laøm khuoân pheùp, cuõng goïi laø phaùp. Ñoù thì taùnh töùc phaùp, neân goïi laø phaùp taùnh. Hai nghóa aáy ñeàu öôùc ôû baát bieán maø giaûi thích vaäy. Laïi nöõa, töùc taát caû phaùp moãi moãi voâ taùnh neân goïi laø phaùp taùnh, töùc taùnh cuûa tuøy duyeân phaùp töùc taùnh vaäy. Voán (baûn) voâ sanh. Voán coù hai nghóa: Moät laø, noùi theo baát bieán, voán töùc nguyeân baûn, xöa nay baát sanh, tuøy duyeân neân sanh. Hai laø, noùi theo tuøy duyeân, coù phaùp ñaây laïi voán töø baát sanh. Chaúng ñôïi dieät khoâng töùc hieän baøy luùc sanh voán baát sanh, neân noùi trong ñaây khoâng naêng hieän, cuõng khoâng vaät sôû hieän, thì voïng taâm phaân bieät. Tình keá goïi laø coù, nhöng coù töùc chaúng coù, neân noùi heát thaûy khoâng voâ taùnh. Ñoù

töùc laø töï hö roãng cuûa muoân vaät, ñaâu ñôïi caét xeû ñeå caàu thoâng ö?

Laïi nöõa, noùi veà töông ñaõi töông ñoaït, giaûi thích chaúng cuøng bieát. Noùi töông ñaõi, töùc nghieäp khoâng thöùc chuûng chaúng thaân bieän theå, chaúng chuoác laáy khoå vui töùc cuøng töông ñaõi, thì moãi moãi khoâng töï taùnh. Noùi töông ñoaït töùc vì nghieäp ñoaït nhaân, chæ do nghieäp chuoác laáy neân nhaân khoâng hö voïng. Vì nhaân ñoaït duyeân thì chæ taâm laøm theå, neân nghieäp nhö hö khoâng cuøng ñoaït rieâng laäp, cuõng chaúng theå cuøng bieát. Cuøng ñoaït caû hai ñeàu maát, khoâng theå cuøng bieát. Laïi do vì voâ sanh neân chaúng cuøng bieát, vì duyeân ñoaït nhaân neân chaúng töï sanh. Vì nhaân ñoaït duyeân neân chaúng tha sanh. Nhaân duyeân hôïp bieän, töông ñaõi voâ sanh, neân chaúng coäng sanh. Cuøng caû hai ñeàu maát, khoâng nhaân sao sanh. Do baát sanh ñaây, vôùi loaïi chaúng bieát, raønh reõ deã roõ vaäy, töùc laø nhaân laøm, töï laáy duyeân laøm tha, hôïp ñaây laøm coäng, lìa ñaây laøm khoâng nhaân, cuøng coù coøn chaúng cuøng bieát, cuøng khoâng haù coù theå cuøng bieát ö? Neân bieát caùc phaùp töông ñaõi ñeàu khoâng töï taùnh. Nhö Trung Luaän Töông Ñoaït Moân noùi: “Baát khoâng ñaõ phaù khoâng phaùp cuõng maát”. Keä tuïng raèng:

*“Neáu coù phaùp chaúng chaân, Töùc neân coù phaùp chaân,*

*Thaät khoâng chaúng phaùp chaân, Naøo ñöôïc coù phaùp chaân”.*

Cuõng nhö nhaân dô noùi saïch, taùnh dô voán khoâng, töôùng saïch naøo coù? Moät moân ñoái nhauñaõi ñaây, phaù heát caùc phaùp, vì caùc phaùp ñeàu laø töông ñaõi maø coù, chöa töøng coù moät phaùp maø hay ñoäc laäp. Neân luaän Nhaân Duyeân Voâ Taùnh noùi: “A-nan vaø Ñieàu-ñaït ñeàu laø em cuûa Theá Toân. La-haàu vaø Thieän Tinh ñoàng laø con chaùu cuûa Nhö Lai, maø A-nan thöôøng thaân gaàn haàu haï cung caáp, coøn Ñieàu-ñaït luoân daáy nghòch haïi, La-haàu thì gìn giöõ chaâu ngoïc chaúng phaïm, Thieän Tinh thì phaù khí vaät khoù gom thaâu. Laáy ñoù maø quaùn xeùt, thöïc coù theå bieát vaäy. Neáu noùi: Moãi moãi coù töï taùnh chaúng theå bieán ñoåi. Ñaây khoâng nhö vaäy, ñeán nhö chim öng hoùa thaønh chim cöu, baûn taùnh choùng heát, caây quyùt bieán thaønh caây chanh, muøi vò tröôùc troïn maát. Neân bieát höõu tình voâ tình, moãi moãi ñeàu khoâng taùnh coá ñònh, chæ tuøy taâm bieán, chæ thoï nghieäp sanh, beøn coù moân töø phaøm vaøo Thaùnh, söï chuyeån aùc laøm thieän. Kinh Ñaïi Baùt-nhaõ noùi: “Nhö chöùng ñaéc caùc phaùp voâ taùnh laøm taùnh, cöùu caùnh vieân maõn, môùi goïi laø Phaät”. Neân bieát döïng laäp Tam baûo, thaønh moân Phaät söï, ñeàu töø voâ taùnh duyeân sanh maø ñöôïc höng hieån. Do ñoù, kinh Thuû Laêng Nghieâm Tam-muoäi noùi: “Baáy giôø, tröôûng laõo Ma-ha Ca-dieáp baïch Phaät raèng: “Con nghó laø Phaùp vöông töû Vaên-thuø-sö-lôïi trong caùc ñôøi tröôùc töøng laøm Phaät söï, hieän ngoài

Ñaïo traøng, chuyeån Ñaïi phaùp luaân, chæ daïy cho caùc chuùng sanh, roài nhaäp ñaïi dieät ñoä”. Phaät daïy: “Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Cho ñeán, naøy Ca-dieáp! Nay oâng haõy quaùn saùt theá löïc Thuû Laêng Nghieâm Tam-muoäi, caùc Ñaïi Boà-taùt duøng söùc löïc ñoù thò hieän nhaäp thai, roài sô sanh, xuaát gia, ñeán Boà- ñeà thoï ngoài nôi Ñaïo traøng, chuyeån Dieäu phaùp luaân, nhaäp Baùt Nieát-baøn, phaân boá xaù-lôïi, maø cuõng chaúng xaû phaùp cuûa Boà-taùt. Ñoái vôùi Baùt Nieát- baøn chaúng phaûi laø roát raùo dieät ñoä”. Khi aáy tröôûng laõo Ma-ha Ca-dieáp noùi cuøng Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi raèng: “Nhaân giaû! Thaät hay thöïc hieän caùc vieäc hieám coù khoù laøm nhö vaäy, chæ daïy cho chuùng sanh!” Boà-taùt Vaên- thuø-sö-lôïi noùi: “Ca-dieáp! YÙ oâng nghó theá naøo, nuùi Kyø-xaø-quaät ñoù do ai taïo neân? Theá giôùi aáy cuõng töø ñaâu maø xuaát hieän?” Tröôûng laõo Ca-dieáp ñaùp: “Vaên-thuø-sö-lôïi! Heát thaûy theá giôùi, cho ñeán boït nöôùc hình thaønh cuõng töø nghieäp nhaân duyeân chaúng theå nghó baøn cuûa chuùng sanh maø coù ra”. Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi noùi: “Heát thaûy caùc phaùp cuõng töø nghieäp nhaân duyeân chaúng theå nghó baøn maø coù. Toâi ñoái vôùi vieäc aáy khoâng coù coâng söùc. Taïi sao? Heát thaûy caùc phaùp ñeàu thuoäc nhaân duyeân, vì khoâng coù chuû, tuøy yù sôû thaønh, neáu hay thaáu hieåu vaäy, choã laøm chaúng khoù”. Giaûi thích raèng: Neáu roõ heát thaûy phaùp ñeàu thuoäc nhaân duyeân, ñeàu khoâng töï taùnh, chæ laø taâm sanh, thì phaøm coù laøm gì chaúng nhôø möôïn coâng söùc. Vì lyù cuûa voâ taùnh, moân cuûa phaùp dó tuøy duyeân buoâng cuoän, töï taïi voâ ngaïi, kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng:

*“Nhö taâm taùnh ñoù maø quaùn saùt, Roát cuøng tìm caàu khoâng theå ñöôïc, Heát thaûy caùc phaùp khoâng coù thöøa, Ñeàu vaøo ôû nhö khoâng theå taùnh”.*

Laïi coù keä tuïng raèng:

*“Thí nhö töï taùnh cuûa chaân nhö, Trong aáy chöa töøng coù moät phaùp, Chaúng ñöôïc töï taùnh laø chaân taùnh,*

*Duøng nghieäp nhö vaäy maø hoài höôùng”.*

Luaän Hoa Nghieâm noùi: “Heát thaûy chuùng sanh meâ môø caên baûn trí maø coù caùc phaùp khoå vui theá gian, vì trí voâ taùnh tuøy duyeân baát giaùc, khoå vui nghieäp sanh, vì trí voâ taùnh laøm choã khoå buoäc, môùi hay töï giaùc caên baûn voâ taùnh, caùc duyeân voâ taùnh, muoân phaùp töï tòch laéng. Neáu luùc chaúng bieát khoå, vì voâ taùnh neân goàm chaúng bieát höõu taùnh voâ taùnh, nhö ngöôøi nhaân ñaát maø ngaõ, vaø cuõng nhaân ñaát maø daäy. Heát thaûy chuùng sanh nhaân töï taâm caên baûn trí maø ngaõ cuõng nhaân ñoù maø khôûi. Laïi vì trí theå khoâng taùnh chæ tuøy duyeân hieän, nhö voïng höôûng giöõa khoâng trung öùng

theo vaät maø thaønh tieáng. Trí cuûa voâ taùnh chæ öùng duyeân phaân bieät, do vì phaân bieät, si aùi tuøy theo khôûi daäy”. Laïi nöõa, ôû luaän Trung Quaùn phaù neân khoâng coù Nhö Lai coù keä tuïng raèng:

*“Keû taø kieán saâu daøy, Thì noùi khoâng Nhö Lai, Nhö Lai töôùng tòch dieät, Phaân bieät coù cuõng quaáy.*

*Nhö vaäy trong taùnh khoâng, Tö duy cuõng chaúng theå, Sau khi Nhö Lai dieät, Phaân bieät ôû coù khoâng”.*

Laïi nöõa, Toång Phaát keä tuïng raèng:

*“Nhö Lai quaù hyù luaäân, Maø nhaân sanh hyù luaän, Hyù luaän phaù tueä nhaõn,*

*Ñoù ñeàu chaúng thaáy Phaät”.*

Luaän Thích noùi: “Hyù luaän laø öùc nieäm, phaân bieät ñaây vaø kia v.v…”. Phaåm Nhö Lai ñaây ñaàu, giöõa vaø cuoái tö duy Nhö Lai taùnh coá ñònh khoâng theå ñöôïc, cho ñeán naêm caàu boán caâu ñeàu chaúng phaûi, neân keä tuïng noùi:

*“Nhö Lai khoâng coù taùnh, Töùc laø taùnh theá gian, Nhö Lai khoâng coù taùnh,*

*Theá gian cuõng khoâng taùnh”.*

Vì Nhö Lai moät taùnh nghóa khoâng, bieát heát thaûy caùc phaùp theá gian ñeàu laø khoâng taùnh, ñoàng nghóa Nhö Lai. Trong Hoa Nghieâm dieãn nghóa daãn keä tuïng trong kinh Phaùp Hoa noùi:

*“Chö Phaät ôû ñôøi sau, Tuy noùi traêm ngaøn öùc, Voâ soá caùc phaùp moân, Kyø thaät chæ moät thöøa.*

*Chö Phaät ñaáng phöôùc tueä, Bieát phaùp thöôøng khoâng taùnh, Phaät chuûng theo duyeân khôûi, Cho neân noùi Nhaát thöøa.*

*Phaùp aáy truù ngoâi phaùp, Theá gian töôùng thöôøng truù, Nôi Ñaïo traøng bieát roài, Ñaïo sö phöông tieän noùi.”*

Nay chæ trích daãn hai caâu ñeå hieån baøy caùc phaùp laø khoâng taùnh thaønh nghóa moät taùnh vaäy. Nhö ba keä tuïng treân, caùc vò giaûi thích chaúng ñoàng, nay giaûi thaúng vaên kinh. Keä tuïng thöù nhaát neâu roõ ngay Phaät môû quyeàn, chung quy veà moät thaät, neân noùi kyø thaät chæ moät thöøa. Keä tuïng keá tieáp, giaûi thích nguyeân do noùi Nhaát thöøa, vì chæ laø moät taùnh, noùi neáu nhö coù hai taùnh thì neân coù hai thöøa, ñaõ chæ moät taùnh neân noùi moät thöøa vaäy. Bieát phaùp thöôøng khoâng taùnh. Bieát töùc laø chöùng bieát. Phaùp töùc phaùp bò chöùng bieát, töùc saéc taâm v.v… heát thaûy caùc phaùp, thöôøng khoâng taùnh laø lyù sôû chöùng, töùc nhö lyù khoâng taùnh. Bieát roõ caùc phaùp sao laø khoâng taùnh? Nghóa laø saéc taâm v.v… töø xöa ñeán nay, taùnh töôùng khoâng tòch, chaúng phaûi töï chaúng phaûi tha, chaúng phaûi coäng chaúng phaûi lìa, traïm nhieân thöôøng tòch, neân noùi laø khoâng taùnh. Maø noùi thöôøng laø coù nghóa xöa nay töùc khoâng, chaúng phaûi tìm toøi ñoù khieán khoâng, neân noùi thöôøng khoâng taùnh vaäy. Phaät chuûng theo duyeân khôûi laø, coù hai nghóa: Moät laø, noùi veà nhaân chuûng. Nhaân chuûng töùc laø Phaät taùnh chaùnh nhaân. Neân kinh Nieát-baøn noùi: “Phaät taùnh töùc laø chuûng töû ñaïo trong Voâ thöôïng Boà-ñeà”. Chuûng naøy töùc laø lyù thöôøng khoâng taùnh ôû tröôùc. Neân kinh Nieát-baøn laïi noùi: “Phaät taùnh töùc laø Ñeä nhaát nghóa khoâng”, nghóa cuûa khoâng taùnh töùc khoâng vaäy. Duyeân töùc Luïc ñoä vaïn haïnh. Nhaân duyeân Phaät taùnh ñoù khôûi chaùnh nhaân kia, khieán ñöôïc thaønh Phaät. Cho neân noùi Nhaát thöøa laø chæ duøng Phaät taùnh khôûi ôû Phaät taùnh, ngoaøi ra khoâng taùnh naøo khaùc, neân noùi Nhaát thöøa laø xöùng lyù noùi vaäy. Theå ñoàng goïi laø taùnh, töôùng tôï goïi laø chuûng. Neân Trung Quaùn noùi: “Nhö luùa neáp töï sanh luùa neáp, chaúng sanh caùc thöù luùa thoùc khaùc”. Ñoù, thuoäc veà taùnh vaäy. Maàm laù hoa haït, loaïi noù khoâng sai, ñoù thuoäc veà chuûng vaäy. Hai laø, öôùc veà quaû chuûng taùnh, trong ñoù noùi: “Phaät baùo chæ coù Phaät, lyù aáy khoâng sai”, töùc nghóa cuûa taùnh vaäy, giaûng phaùp ñoä ngöôøi, loaïi ñeàu töông tôï, töùc nghóa cuûa chuûng vaäy. Chuûng taùnh cuûa quaû, duyeân chaân lyù sanh. Neân noùi theo duyeân, vì vaäy giaûi thích keä tuïng ñoù laø Phaät duyeân lyù sanh. Lyù ñaõ khoâng hai, cho neân noùi Nhaát thöøa vaäy. YÙ noùi laø chöùng lyù thaønh Phaät, xöùng lyù noùi moät, trong ñaây caâu keä bieát phaùp thöôøng khoâng taùnh, toaøn nhö trong phaåm xuaát hieän ôû kinh Hoa Nghieâm noùi: “Ñöùc Nhö Lai luùc thaønh Chaùnh giaùc, ngay trong töï thaân, thaáy khaép heát thaûy chuùng sanh ñeàu thaønh Chaùnh giaùc. Cho ñeán, thaáy khaép chuùng sanh nhaäp Nieát-baøn ñeàu ñoàng moät taùnh”. Ñieàu goïi laø khoâng taùnh cho ñeán bieát heát thaûy phaùp ñeàu khoâng taùnh, neân ñaéc Nhaát thieát trí. Ñaïi bi töông tuïc cöùu ñoä chuùng sanh, noùi bieát khoâng taùnh vì taùnh Phaät ñoàng. Caên cöù kinh vaên noùi: “Do bieát khoâng taùnh coøn ñöôïc moät thaønh, huoáng gì khoâng noùi Nhaát thöøa maø ñoä thoaùt ñoù”. Keä tuïng sau cuøng noùi

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 7 600

phaùp aáy truù ngoâi phaùp v.v… laø laïi giaûi thích keä tuïng tröôùc. Noùi phaùp aáy, töùc laø phaùp nhaän bieát tröôùc, sôû dó thöôøng khoâng taùnh laø do truù ôû chaùnh vò cuûa chaân nhö. Do duyeân khoâng taùnh, duyeân khôûi töùc chaân, do töùc chaân, neân noùi laø khoâng taùnh. Noùi ngoâi phaùp, töùc laø chaùnh vò cuûa chaân nhö. Neân luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Phaùp taùnh phaùp giôùi, phaùp truù phaùp vò (ngoâi phaùp) ñeàu laø dò danh cuûa chaân nhö”. Theá phaùp töùc nhö neân ñeàu thöôøng truù, nghóa laø nhaân traùi vôùi thöôøng lyù, thaønh Tam giôùi voâ thöôøng. Neáu hieåu ñöôïc thaät cuûa voâ thöôøng, töùc voâ thöôøng maø thaønh thöôøng vaäy, thì thöôøng vaø voâ thöôøng, hai lyù chaúng thieân leäch, neân kinh Nieát-baøn so saùnh ñoù nhö hai chim bay döøng ñoàng ôû. Nay ôû nôi Ñaïo traøng chöùng bieát heát thaûy theá gian voâ thöôøng töùc lyù chaân thöôøng, nhö göông treo nôi nhaø cao roäng muoân aûnh töôïng ñeàu soi thaáy ñoù, hai maø chaúng hai, khoâng theå noùi baøy. Do söùc phöông tieän giaû duøng ngoân thuyeát. Moät thöøa, coøn laø giaû noùi huoáng gì coù hai hoaëc ba, thì lyù cuûa Nhaát thöøa, chí lyù khoâng quaù, toâng cuûa khoâng taùnh, caùc toâng chaúng kòp. Coù theå goïi laø cöông coát cuûa Toâng Kính, chæ naêm cuûa Toå giaùo vaäy. Do ñoù, trong kinh Giaûi Thaâm Maät noùi: “Heát thaûy caùc phaùp ñeàu khoâng töï taùnh. Khoâng sanh khoâng dieät, xöa nay tónh laëng, töï taùnh Nieát-baøn”. Trong kinh Thöông Chuû Thieân Töû Sôû Vaán noùi: “Neáu phaùp laø khoâng, töùc chaúng töï taïi, neáu chaúng töï taïi, thì laø voâ duïc, neáu laø voâ duïc, thì laø chaân taùnh, neáu laø chaân taùnh, töùc goïi khoâng taùnh”.