TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 11**

Hoûi: Phaøm, caên cô sôû ñoä thì coù voâ löôïng, phaùp moân naêng ñoä thì coù voâ bieân. Laäp naêm haïnh moân, roäng môû ñöôøng cuûa hieàn ngu, giaêng löôùi taùm giaùo, khaép hoïc goàm caû cuûa trôøi ngöôøi. Sao laïi duøng taâm neâu toâng naêng trò taát caû?

Ñaùp: Phöông tieän coù nhieàu moân thì xa giaêng löôùi taùm giaùo, veà nguoàn taùnh khoâng hai, môùi neâu cao toâng cuûa Nhaát taâm. Do ñoù, ngöôøi beänh ñi döøng nghæ nhö Thanh vaên ôû Hoùa thaønh, treû con ñi daãn duï phaøm phu ôû coõi trôøi, goàm chæ ñoái mang, cuùi vì cô sai bieät, môû baøy ngoä nhaäp, chæ chöùng ñaïo Nhaát thöøa, nhö ngaøn phöông thuoác chung trò moät beänh, vaïn nghóa lyù chæ hieån baøy moät taâm, khieán chaúng chaáp kieán theo vaên, maát vò cuûa chaân phaùp, choã mong nghieân taâm cöùu lyù, ñöôïc nguoàn cuûa Chaùnh giaùc. Nhö Phaùp Hoa Huyeàn Nghóa noùi: “Nhaát taâm nguõ haïnh töùc laø Tam ñeá Tam-muoäi. Thaùnh haïnh töùc laø Chaân ñeá Tam-muoäi. Phaïm haïnh, Anh nhi haïnh vaø beänh haïnh töùc laø Tuïc ñeá Tam-muoäi. Thieân haïnh töùc laø Trung ñaïo vöông Tam-muoäi. Laïi, Vieân tam Tam-muoäi, vieân phaù nhò thaäp nguõ höõu, töùc khoâng neân phaù hai möôi laêm aùc nghieäp kieán tö v.v… Töùc giaû neân phaù hai möôi laêm voâ tri. Töùc Trung neân phaù hai möôi laêm voâ minh. Töùc moät maø ba, töùc ba maø moät. Moät khoâng taát caû khoâng, moät giaû taát caû giaû, moät trung taát caû trung, neân goïi laø Nhö Lai haïnh. Laïi, Nhö Lai thaát toái huaân phaùp giôùi, töø thieän caên löïc chaúng ñoäng chaân teá, hoøa ñoàng traàn caáu, duøng beänh haïnh töø bi öùng ñoù chæ baøy thöù thaân nhö ñieác nhö caâm, noùi caùc thöù phaùp nhö cuoàng nhö si. Coù cô sanh thieän, duøng Anh nhi haïnh töø bi öùng ñoù, Baø baø hoøa hoøa traâu goã laù döông. Coù cô vaøo khoâng, duøng phaïm haïnh töø bi öùng ñoù, caên löïc töø thieän thaáy söï nhö vaäy, ngoài xoåm saøng toøa sö töû gheá baùu ñôõ chaân. Khaùch thöông buoân baùn ra vaøo döùt lôïi, khoâng xöù naøo chaúng coù. Coù cô vaøo trung, duøng thieân haïnh töø bi öùng ñoù, nhö ngöïa quyeát thaáy boùng roi, ñöôøng ñi lôùn thaúng khoâng löu naïn. Neân khoâng tröôùc khoâng sau, chaúng cuøng chaúng rieâng. Noùi phaùp khoâng phaân bieät. Caùc phaùp töø xöa laïi, thöôøng töï töôùng tòch dieät, vieân

öùng caùc cô nhö ñaøn caàm A-tu-la. Hoaëc tieäm daãn vaøo vieân, nhö ñieàu noùi tröôùc, hoaëc ñoán daãn vaøo vieân, nhö ñieàu nay noùi. Vaøo vieân chöùng v.v… laïi khoâng sai bieät. Vì hieån baøy moân bieät vieân môùi vaøo, vôùi caên löïc töø thieän, khieán ngöôøi ñoán tieäm thaáy nhö vaäy. Noùi phaùp moân nhaát taâm naøy, ngang thoâng doïc suoát, nhieáp heát haèng sa nghóa lyù, neân goïi laø Toång trì. Hay laøm toâng cuûa muoân phaùp, beøn xöng laø Voâ thöôïng, neáu chæ luaän söï haønh, maát baûn toâng cuûa Phaät. Nhö kinh Kim Quang Minh Sôù Giaûi noùi: “Nhö Vöông Töû thí thaân cho hoå, Thi-tyø vay ñoåi cho chim caùp, ñeàu laø xaû thí di theå cuûa cha meï, chaúng phaûi xaû thí töï thaân mình”. Töï thaân mình, laø phaùp taùnh thaät töôùng aáy vaäy. Thích Luaän noùi: “Trì giôùi laøm da, thieàn ñònh laøm maùu, trí tueä laøm coát, thieän taâm vi dieäu laøm tuûy, vì ngöôøi khaùc thuyeát giôùi, hay ngaên toäi tu phöôùc, voâ töôùng voâ thöôïng, chaúng phaûi trì, chaúng phaûi phaïm, Thí ba-la-maät laø thí da cuûa töï mình vaäy, noùi caùc thieàn ñònh thaàn thoâng bieán hoùa, chaúng khôûi dieät ñònh, hieän caùc oai nghi, laø thí maùu huyeát cuûa töï mình vaäy. Noùi phaùp thaûy ñeàu ñaït ñeán nôi Nhaát thieát trí ñòa laø thí coát cuûa töï mình vaäy. Ñaøn nhaãn v.v… neân laø thòt vaäy, noùi phaùp töôùng thaäm thaâm. Haønh xöù cuûa chö Phaät, chaúng moät chaúng hai, tuyeät ñöôøng ngoân ngöõ, dieät choã taâm haønh, trung ñaïo vi dieäu laø thí tuûy cuûa töï mình vaäy. Laáy ñoù khieán caùc chuùng sanh ñoùi khaùt ñeàu ñöôïc no ñuû, huoáng laø caùc thöùc aên uoáng khaùc. Caùc thöùc aên uoáng khaùc töùc giôùi cuûa trôøi ngöôøi, Nhò thöøa laø da, ñònh laø maùu, tueä laø coát, chaân ñeá laø tuûy vaäy”. Trong kinh Phaùp Hoa noùi: “Ñoái vôùi trong caùc phaùp saâu maàu khaùc maø chæ daïy khieán ñöôïc lôïi möøng”. Töùc nghóa ñoù vaäy. Do ñoù ngöôøi hay noùi phaùp moân naøy laø thaáu trieät chaân taâm cuûa Phaät, thì tuûy ôû töï mình vaäy. Laïi, toâng nhaát taâm naøy, neáu toaøn choïn moân thì taâm chaúng phaûi taát caû, thaàn taùnh ñoäc laäp, neáu toaøn thaâu moân thì taát caû töùc taâm, dieäu theå khaép cuøng. Neáu chaúng phaûi thaâu chaúng phaûi choïn thì ngaên chieáu ñeàu maát, caûnh trí ñeàu khoâng, danh nghóa ñeàu tuyeät, coù theå goïi laø dieäu thuaät khoù nghó, chaám ngoùi soûi laøm thaønh vaøng, khoâng laøm thaàn thoâng, quaäy soâng suoái maø laøm söõa, chuyeån bieán töï taïi, aån hieän theo thôøi, hoaëc cuoäc hoaëc buoâng, naêng ñoàng naêng bieät, thaät laø dieäu cuûa naêng trò, beänh naøo maø khoâng laønh. Moân cuûa xaûo ñoä, cô naøo maø chaúng thaáu, taåy tröø taâm dô, nhoå ra reã nghi ngôø, lôøi lôøi ñeàu kheá hôïp baûn taâm, moãi moãi ñeàu bao goàm chaân taùnh, phaùp phaùp laø caâu Kim cang, traàn traàn ñuû moân Bí maät. Nhö kinh Nhaäp Phaùp Giôùi Theå Taùnh noùi: “Vaên-thuø-sö-lôïi noùi: Caùc phaùp taùnh chaúng hoaïi, cho neân goïi laø caâu Kim cang”. Kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng raèng:

*“Neáu nôi Phaät vaø phaùp,*

*Taâm ñoù troïn bình ñaúng,*

*Hai nieäm chaúng hieän tieàn, Seõ giaãm vò khoù löôøng”.*

Kinh Thaéng Thieân Vöông Baùt-nhaõ noùi: “Boà-taùt Ma-ha-taùt ñoái vôùi taát caû caùc caûnh giôùi, khoâng coù moät phaùp maø khoâng thoâng ñaït, tu haønh Trí ba-la-maät nhö vaäy. Haøng Nhò thöøa ngoaïi ñaïo khoâng theå ngaên che, duøng trí quaùn saùt, töø sô phaùt taâm cho ñeán nhaäp Nieát-baøn, thaûy ñeàu roõ bieát, hay duøng moät phaùp bieát heát thaûy caûnh giôùi. Taát caû caûnh giôùi töùc laø moät phaùp. Taïi sao? Vì nhö nhö moät, chaúng thaáy ta naêng tu vaø phaùp sôû tu, khoâng hai khoâng khaùc, vì töï taùnh lìa, cho neân goïi laø Boà-taùt Ma-ha-taùt haønh Baùt-nhaõ ba-la-maät, thoâng ñaït trí Baùt-nhaõ ba-la-maät”. Kinh Tö Ích noùi: “Voõng minh bao Phaïm thieân: “Naêm traêm Tyø-kheo ñoù töø toøa ñöùng daäy, oâng phaûi duøng phöông tieän daãn daét taâm ñoù vaøo phaùp moân naøy, khieán ñöôïc tin hieåu, lìa caùc taø kieán”. Phaïm thieân noùi: “Naøy thieän nam! Giaû söû khieán ñi ñeán haèng haø sa kieáp chaúng theå ñöôïc ra nhö phaùp moân naøy. Thí nhö ngöôøi si meâ khieáp sôï hö khoâng, xaû boû khoâng maø chaïy, phaøm caùc choã ñeán chaúng lìa hö khoâng, caùc Tyø-kheo ñaây cuõng laïi nhö vaäy, tuy laø xa ñi, chaúng lìa töôùng khoâng, chaúng vöôït ngoaøi töôùng voâ töôùng, chaúng vöôït ngoaøi töôùng voâ taùc”. Laïi nhö moät ngöôøi ñoøi tìm hö khoâng, Ñoâng Taây raûo chaïy noùi: “Ta muoán coù ñöôïc khoâng, Ta muoán coù ñöôïc khoâng! Ngöôøi ñoù chæ noùi danh töï hö khoâng, maø chaúng ñöôïc khoâng. Ñi ôû trong khoâng maø chaúng thaáy khoâng. Caùc Tyø-kheo ñaây cuõng laïi nhö vaäy, muoán caàu Nieát-baøn, ñi trong Nieát-baøn, maø chaúng ñaéc Nieát-baøn. Taïi sao nhö vaäy? Nieát-baøn laø chæ coù danh töï, gioáng nhö hö khoâng chæ coù danh töï khoâng theå ñöôïc thuû. Nieát-baøn cuõng laïi nhö vaäy, chæ coù danh töï maø khoâng theå ñaéc”. Vaäy, bieát taát caû chuùng sanh chaúng tin, caùc haøng ngoaïi ñaïo taø kieán, nhoïc soáng nhaøm lìa, uoång töï voïng caàu cöùu caùnh, trong vò nhaát taâm chöa töøng taïm ra khoûi. Neân kinh Maät Nghieâm coù keä tuïng raèng:

*“Nhö côm moät haït chín,*

*Haït khaùc töùc bieát ñöôïc, Caùc phaùp cuõng nhö vaäy, Bieát moät töùc bieát kia.*

*Thí nhö ngöôøi aên söõa, Duøng ngoùn tay thöû ñoù, Nhö vaäy caùc phaùp taùnh, Khaù duøng moät quaùn saùt”.*

Kinh Laêng-giaø coù keä tuïng raèng:

*“Thí nhö töôïng trong göông, Tuy thaáy maø chaúng coù,*

*ÔÛ trong göông voïng töôûng, Ngöôøi ngu thaáy coù hai”.*

Kinh Phaùp Taäp noùi: “Baáy giôø Boà-taùt Haûi Tueä baïch Phaät raèng: Baïch Ñöùc Theá Toân! Boà-taùt muoán nguyeän thaáy Nieát-baøn, neân quaùn taâm hö voïng phaân bieät tòch dieät, ôû nôi nhö vaäy ñöôïc vaøo Nieát-baøn, cho neân goïi laø Thaéng Dieäu Phaùp Taäp”. Trong phaåm Quaùn Taâm ôû kinh Ñaïi Thöøa Baûn Sanh Taâm Ñòa Quaùn noùi: “Baáy giôø, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi baïch Phaät raèng: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Nhö lôøi Phaät daïy baûo Dieäu Ñöùc v.v… naêm traêm vò tröôûng giaû, ta vì caùc ngöôi maø dieãn noùi phaùp moân taâm ñòa vi dieäu. Nay con vì ñoù maø thöa hoûi Nhö Lai. Theá naøo laø taâm? Theá naøo laø ñòa?”… cho ñeán” Phaät baûo Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi laø baäc Ñaïi thaùnh Voâ caáu; laø meï cuûa chö Phaät raèng: “Naøy thieän nam! Phaùp naøy goïi laø phaùp moân Taâm ñòa vi maät toái thaéng cuûa chö Nhö Lai ôû khaép möôøi phöông. Phaùp naøy goïi laø phaùp moân ñoán ngoä nhaäp Nhö Lai ñòa cuûa heát thaûy phaøm phu. Phaùp naøy goïi laø Ñöôøng chaùnh cuûa heát thaûy Boà-taùt höôùng ñeán Ñaïi Boà-ñeà chaân thaät. Phaùp naøy goïi laø cung baùu vi dieäu cuûa chö Phaät ba ñôøi töï thoï phaùp laïc. Phaùp naøy goïi laø taïng baùu voâ taän laøm lôïi ích heát thaûy höõu tình. Phaùp naøy hay daãn caùc chuùng Boà-taùt ñeán nôi saéc cöùu caùnh töï taïi trí. Phaùp naøy laø Ñaïo sö chaân thaät hay daãn caùc Boà-taùt haäu thaân ñeán Boà-ñeà thoï. Phaùp naøy hay möa caùc thöù cuûa caûi theá gian vaø xuaát theá gian nhö ma-ni baùu maõn nguyeän chuùng sanh. Phaùp naøy hay sanh baûn nguyeän coâng ñöùc cuûa taát caû chö Phaät trong möôøi phöông ba ñôøi. Phaùp naøy hay tieâu caùc quaû aùc nghieäp cuûa taát caû chuùng sanh. Phaùp naøy hay aán ñieàu nguyeän caàu cuûa taát caû chuùng sanh. Phaùp naøy hay ñöa taát caû chuùng sanh qua khoûi sanh töû hieåm naïn. Phaùp naøy hay döùt soùng caû bieån khoå cuûa taát caû chuùng sanh. Phaùp naøy hay cöùu chuùng sanh khoå naõo maø laøm naïn gaáp. Phaùp naøy hay khieán khoâ caïn bieån sanh laõo bònh töû cuûa taát caû chuùng sanh. Phaùp naøy kheùo hay sanh ra caùc nhaân duyeân chuûng töû cuûa chö Phaät. Phaùp naøy hay vì ñeâm daøi sanh töû maø laøm ngoïn ñuoác lôùn. Phaùp naøy hay vì phaù binh chuùng boán ma maø laøm aùo giaùp muõ truï. Phaùp naøy töùc laø quaân chaùnh doõng maõnh, côø hieäu chieán thaéng. Phaùp naøy töùc laø phaùp luaân Voâ thöôïng cuûa chö Phaät. Phaùp naøy töùc laø phaùp traøng toái thaéng. Phaùp naøy töùc ñaùnh troáng phaùp lôùn. Phaùp naøy töùc thoåi phaùp loa lôùn. Phaùp naøy töùc laø Ñaïi sö töû vöông. Phaùp naøy töùc laø Ñaïi sö töû hoáng. Phaùp naøy gioáng nhö Thaùnh vöông nöôùc lôùn kheùo hay chaùnh phaùp, neáu thuaän vöông hoùa thì ñöôïc an laïc lôùn, neáu traùi nghòch vöông hoùa töùc sau ñoù seõ bò dieät maát. Naøy thieän nam! Trong ba coõi laáy taâm laøm chuû, ngöôøi hay quaùn taâm thì cöùu caùnh giaûi thoaùt, ngöôøi chaúng hay quaùn, thì roát raùo traàm luaân. Taâm

cuûa chuùng sanh gioáng nhö ñaïi ñòa, naêm thöù luùa thoùc, naêm thöù caây traùi töï ñaïi ñòa sanh. Taâm phaùp nhö vaäy sanh ra thieän aùc naêm thuù trong theá gian vaø xuaát theá gian. Caùc haøng höõu hoïc, voâ hoïc, Ñoäc giaùc, Boà-taùt vaø caùc Ñöùc Nhö Lai do nhaân duyeân ñoù, ba coõi duy taâm, taâm goïi laø ñòa. Heát thaûy phaøm phu thaân caän baïn laønh, nghe phaùp taâm ñòa, ñuùng nhö lyù maø quaùn saùt, ñuùng nhö thuyeát maø tu haønh, töï mình lôïi ích, chæ daïy ngöôøi khaùc, taùn thaùn khuyeân raên meán thöông an uûi, haïng ngöôøi nhö theá hay ñoaïn hai chöôùng, choùng troøn ñaày caùc haïnh, nhanh ñaéc Voâ thöôïng Boà-ñeà”. Baáy giôø, Boà-taùt Ñaïi thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi baïch Phaät raèng: Baïch Ñöùc Theá Toân! Nhö ñieàu Phaät noùi, chæ duøng taâm phaùp laøm chuû ba coõi. Taâm phaùp voán laø chaúng nhieãm traàn caáu. Theá naøo laø taâm phaùp nhieãm tham saân si! Ñoái vôùi phaùp ba ñôøi sao goïi laø taâm? Taâm quaù khöù ñaõ dieät, taâm vò lai chöa ñeán, taâm hieän taïi chaúng truù. ÔÛ trong caùc phaùp taùnh khoâng theå ñöôïc, ôû ngoaøi caùc phaùp töôùng khoâng theå ñöôïc, khoaûng giöõa caùc phaùp ñeàu khoâng theå ñöôïc. Taâm phaùp xöa nay khoâng coù hình töôùng, taâm phaùp xöa nay khoâng coù truù xöù. Heát thaûy Nhö Lai coøn khoâng thaáy taâm, huoáng gì caùc haøng ngöôøi khaùc ñöôïc thaáy taâm phaùp. Taát caû caùc phaùp töø voïng töôûng sanh. Do nhaân duyeân ñoù, ngaøy nay Theá Toân vì ñaïi chuùng noùi Tam giôùi duy taâm, xin Phaät xoùt thöông nhö thaät giaûi baøy!” Khi aáy Phaät baûo Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi raèng: “Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Naøy thieän nam! Nhö ñieàu oâng hoûi taâm vaø taâm sôû phaùp baûn taùnh khoâng tòch. Ta noùi caùc thöù thí duï ñeå laøm roõ nghóa ñoù. Naøy thieän nam! Taâm nhö huyeãn phaùp, do Bieán keá sanh caùc thöù taâm töôûng, vì nhaän chòu khoå vui. Taâm nhö doøng nöôùc, nieäm nieäm sanh dieät ôû ñôøi tröôùc ñôøi sau chaúng taïm döøng truù. Taâm nhö gioù lôùn trong khoaûng saùt-na traûi khaép caùc nôi khoå. Taâm nhö aùnh ñeøn vì caùc thöù hoøa hôïp maø ñöôïc phaùt sanh, taâm nhö boùng chôùp, chæ trong choác laùt, chaúng döøng truù laâu. Taâm nhö hö khoâng, choã khaùch traàn phieàn naõo phuû che. Taâm nhö khæ vöôïn, leo treøo caây nguõ duïc chaúng taïm döøng nghæ. Taâm nhö thôï veõ, hay hoïa veõ caùc thöù saéc töôùng theá gian. Taâm nhö toâi tôù, bò caùc phieàn naõo sai söû boù buoäc. Taâm nhö ñi moät mình, vì khoâng coù keû thöù hai. Taâm nhö Quoác vöông, khôûi caùc thöù söï luoân ñöôïc töï taïi cho ñeán. Naøy thieän nam! Noùi nhö vaäy, taâm vaø taâm sôû phaùp khoâng trong khoâng ngoaøi, cuõng khoâng khoaûng giöõa, ôû trong caùc phaùp, caàu khoâng theå ñöôïc, quaù khöù vò lai vaø hieän taïi cuõng khoâng theå ñöôïc, vöôït haún ba ñôøi, chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, taâm oâm hoaøi ñaém nhieãm, theo voïng duyeân hieän, duyeân khoâng töï taùnh. Taâm taùnh voán khoâng, taùnh khoâng nhö vaäy khoâng sanh khoâng dieät, khoâng ñeán khoâng ñi, chaúng moät chaúng khaùc, chaúng ñoaïn chaúng thöôøng, voán khoâng nôi sanh cuõng khoâng nôi

dieät, cuõng chaúng phaûi xa lìa chaúng phaûi chaúng xa lìa, caùc taâm nhö vaäy chaúng khaùc voâ vi. Theå cuûa voâ vi chaúng khaùc caùc taâm. Theå cuûa taâm phaùp voán khoâng theå noùi, chaúng phaûi taâm phaùp cuõng khoâng theå noùi. Taïi sao? Neáu voâ vi thì taâm ñoù goïi laø ñoaïn kieán, neáu lìa taâm phaùp töùc goïi laø thöôøng kieán, xa lìa hai töôùng, chaúng ñaém hai bieân, toû ngoä nhö vaäy goïi laø Chaân ñeá, ngöôøi ngoä Chaân ñeá, goïi laø Thaùnh hieàn. Heát thaûy Thaùnh hieàn taùnh voán khoâng tòch. Trong phaùp voâ vi, giôùi khoâng trì phaïm, cuõng khoâng tieåu ñaïi, khoâng coù taâm vöông vaø taâm sôû phaùp, khoâng khoå khoâng vui, phaùp giôùi nhö vaäy, töï taùnh khoâng dô, khoâng thöôïng trung haï, caùc töôùng sai bieät. Taïi sao? Phaùp voâ vi ñoù taùnh voán bình ñaúng, nhö nöôùc caùc soâng chaûy ñoå vaøo bieån caû, ñeàu ñoàng moät vò, khoâng coù bieät töôùng. Taùnh khoâng dô ñaây laø khoâng ñaúng ñaúng, xa lìa ôû ngaõ vaø lìa ngaõ sôû. Taùnh khoâng dô ñaây chaúng phaûi thaät chaúng phaûi hö, taùnh khoâng dô ñaây laø Ñeä nhaát nghóa ñeá khoâng töôûng taän dieät, theå voán chaúng sanh, taùnh khoâng dô ñaây thöôøng truù chaúng bieán, toái thaéng Nieát-baøn vì ngaõ laïc tònh. Taùnh khoâng dô ñaây xa lìa taát caû, bình ñaúng, theå khoâng sai khaùc. Neáu coù ngöôøi thieän nam, keû tín nöõ naøo muoán caàu Voâ thöôïng bình ñaúng phaûi neân nhaát taâm tu taäp phaùp quaùn taâm ñòa nhö vaäy”.

Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Hoûi: Baùt-nhaõ ba-la-maät laø ñaïo Ñeä nhaát cuûa Boà-taùt, moät töôùng goïi laø voâ töôùng. Taïi sao noùi caùc thöù ñaïo nhö theá? Ñaùp: ñaïo ñoù ñeàu vaøo trong moät ñaïo, ñeàu goïi laø thaät töôùng caùc phaùp, môùi hoïc thì coù caùc thöù sai bieät, sau ñeàu ñoàng nhaát khoâng coù sai bieät. Thí nhö kieáp taän, luùc löûa thieâu ñoát, taát caû sôû höõu ñeàu ñoàng hö khoâng. Neân bieát vöôït ñaây roäng tu tuyeät ñòa vò tieán boä, lìa phöông tieän ñoù, khoâng kyø heïn thaønh Phaät. Cho ñeán töø môùi ñaàu ñaéc ñaïo ñeán cuoái cuøng nhaäp Nieát- baøn ôû trong naêng hoùa sôû hoùa, thaày troø thuûy chung goác ngoïn ñoàng thôøi, cô öùng moät khoaûng, ñeàu chaúng vöôït ngoaøi töï taâm vaäy”. Nhö Thai Giaùo noùi: “Taâm vöông töùc laø Nhö Lai, taâm sôû töùc laø ñeä töû, chæ bôûi chuùng sanh töøng saùt-na töông tuïc ngaøy ñeâm thöôøng sanh voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sanh. Taâm vöông möôøi sôû taø, taát caû phaùp taø, quyeán thuoäc cuûa ma vaäy. Taâm vöông möôøi soá chaùnh thì taát caû phaùp chaùnh”. Ngaøy nay haønh nhaân hoïc ñaïo phaûi kheùo ñöôïc yù naøy, neáu tu trí tueä, chæ neân beân trong khôûi tueä soá tö duy phaân bieät, nhaân ñaây phaùt baøn phaàn trí tueä maõn phaàn trí tueä, töï haønh hoùa tha, töùc ñoàng Xaù-lôïi-phaát trang nghieâm song thoï. Nhö vaäy moãi moãi öôùc taâm soá haïnh thaønh, hoùa möôøi ñeä töû, moãi moãi haïnh nguyeän ñeàu do taâm vaäy. Neáu hay chaéc thaät quaùn saùt taâm taùnh, töùc laø thaáy Phaät taùnh, truù Ñaïi Nieát-baøn, töùc ñoàng Nhö Lai ñaày ñuû trang nghieâm Sa-la song thoï. Neáu ngöôøi quaùn haïnh taâm roõ thaáy taâm vöông, töùc laø Phaùp vöông, taâm soá

(sôû) töùc laø ñaïi ñeä töû, nghóa cuûa trang nghieâm Song thoï, gioáng nhö maét thaáy.

Hoûi: Thai Taïng Quaùn taâm ngöõ maät, sôù ñaâu taän taâm? Hoaøng Nguyeân Taäp noùi: “Kinh Phaùp Hoa noùi laø “thoï trì tu kinh gì? Xöng döông Phaät ñaïo naøo?” Kinh Hoa Nghieâm noùi: “Kinh luaän saéc, kinh luaän thoï, töôûng, haønh, thöùc, neáu tuøy töï yù nôi cuõng ñöôïc noùi, kinh luaän nhaõn, kinh luaän Nhó tyû thieät thaân yù tham saân si”. Sôû dó nhö vaäy laø bieát Nhaõn voâ sanh khoâng töï taùnh. Noùi khoâng - tòch dieät, khoâng sôû höõu. Saùu caên ñoàng kinh ñaây, kinh chæ laø phaùp. Bieát nhaõn khoâng phaùp töùc kinh luaän nhaõn vaäy, khoâng phaùp töùc laø vaäy. Kinh luaän caùc coõi cuõng vaäy, ñaïo lyù haún phaûi thaät chieáu, chaúng theå hö ñaøm laáy laøm töï khinh, ñi ñöùng naèm ngoài thoï trì aám giôùi nhaäp, laø haïnh kinh naøo? ÔÛ treân saéc phaùt trí, töùc laø kinh Thoï Haønh Saéc, cho ñeán ngoä heát thaûy xöù. Ngoä töùc thoï trì kinh Nhaát Thieát Xöù. Thöøa ñoù töø trong Tam giôùi löu xuaát, ñeán trong Taùt-baø-nhaõ maø truù, do vì chaúng ñoäng, töùc laø nghóa ñoù. Neáu tin chaéc tö duy saâu, nhö kinh Phaùp Truù noùi: “Nhö Phaùp truù laø nhö saùu caên kia taùnh khoâng phaùp maø giaû noùi truù vaäy”. Xöng döông Phaät ñaïo naøo laø nhö kinh Anh Laïc noùi: “Thaät trí taùnh laø phaùp thaân. Neáu thaáy thaät taùnh töùc laø xöng döông phaùp thaân Phaät. Nghe thaân coù thaät taùnh töùc ôû nôi aám giôùi nhaäp, ñaéc khoâng Tam-muoäi, Luïc ñoä, Thaát giaùc, Thaäp ñòa, Dieäu giaùc v.v… vì baùo coâng tröôùc töùc laø xöng döông Baùo thaân Phaät, ñöôïc caùc phaùp tröôùc öùng vôùi thaân chuùng sanh, töùc laø xöng döông öùng thaân Phaät”. Ñaây töùc laø trong thaân, moät nieäm thaáy caû ba Phaät, chuùng sanh chaúng quaùn saùt, tuy gaàn maø chaúng thaáy. Kinh Ñaïi Taäp noùi: “Xuaát cuûa khoâng xuaát, ñoù goïi laø Phaät xuaát. Thieàn cuûa khoâng thieàn, ñoù goïi laø chaùnh thieàn. Thoaùt cuûa khoâng thoaùt, ñoù goïi laø chaùnh thoaùt”. Kinh Hoa Nghieâm noùi: “Ma caàu xin Boà-taùt Vaên-thuø môû troùi buoäc, Boà-taùt Vaên-thuø baûo: “Khoâng ngöôøi naøo troùi ngöôi, töï ngöôi töôûng troùi buoäc vaäy”. Ma lieàn noùi: “Toâi troïn chaúng giaûi thoaùt”. Trong kinh noùi: “Voán töï khoâng troùi buoäc, ai caàu côûi môû ñoù”. Neáu khieán phaùp giôùi coù ngöôøi troùi buoäc, ta töùc giaûi thoaùt. Ñaây chaân thaät chaúng sanh chaúng dieät vaäy, phaûi ôû trong taâm haïnh maø mong caàu, ñoái vôùi trong haïng ngöôøi voâ trí, chôù noùi kinh naøy. Sôï sanh taø kieán, thuoác traùi vôùi beänh. Bieát lìa goïi laø phaùp, giaùc phaùp goïi laø Phaät. Bieát lìa laø saéc taùnh lìa, thoï töôûng haønh thöùc cuõng lìa, töø moät taùnh khoâng phaùp maø giaû sanh ra teân cuûa Tam baûo. Hoøa thöôïng Hoaøng Nghieät noùi: “Ngöôi neáu phoûng ñaém tröôùc moät phaùp, aán sôùm thaønh vaäy. AÁn chaáp tröôùc coù thì vaên töù sanh xuaát hieän, aán chaáp tröôùc khoâng töùc vaên khoâng giôùi voâ töôûng hieän”. Nhö nay chæ bieát quyeát ñònh, chaúng aán taát caû vaät. AÁn ñaây cuõng vôùi hö khoâng chaúng phaûi moät,

chaúng phaûi khaùc. Hö khoâng chaúng khoâng, Baûn aán chaúng coù, thaáy möôøi phöông hö khoâng theá giôùi chö Phaät ra ñôøi nhö moät thöù ñieän chôùp, quaùn taát caû coân truøng quaáy ñoäng nhö moät thöù tieáng vang, ngaøn kinh muoân luaän chæ noùi moät taâm cuûa ngöôi. Taát caû phaùp chaúng sanh chaúng dieät töùc laø quaû Ñaïi Nieát-baøn. Do ñoù, ñaïo quaû maõn, Boà-ñeà vieân, hoa nôû theá giôùi hieän khôûi. Neân bieát Boà-ñeà quaû maõn keát töø taâm hoa. Theá giôùi duyeân daáy, môùi ñaàu töø soùng thöùc, nhö xöa kia coù Phaùp sö Nguyeân Hieåu, Phaùp sö Nghóa Töôùng ôû Ñoâng Quoác. Hai vò ñoàng ñeán Trung Hoa ôû thôøi Tieàn Ñöôøng taàm thaày hoïc ñaïo, gaëp ñeâm toái taïm döøng nghæ trong goø maû. Phaùp sö Nguyeân Hieåu nhaân khaùt maø nghó töôûng nöôùc söõa, beøn ngay beân caïnh choã ngoài thaáy coù moät doøng nöôùc trong vaét, voác uoáng raát ngon. Ñeán saùng hoâm sau, troâng nhìn laïi ñoù nguyeân laø nöôùc roø ræ cuûa thaây cheát, ñang luùc taâm nhaøm gôùm, oùi nhaû, boãng nhieân ñaïi ngoä, môùi noùi: “Ta nghe Phaät daïy Tam giôùi duy taâm vaïn phaùp Duy thöùc, neân bieát toát xaáu voán taïi ta, thaät chaúng phaûi taïi nöôùc vaäy”. Beøn lieàn trôû veà queâ cuõ roäng hoaèng döông chí giaùo. Neân bieát khoâng coù ngöôøi chaúng ñaït ñaây, choùng döùt taâm rong ruoåi, maëc tình mang traùp ñeo ñaûy roäng traûi qua cöûa hoïc Tam thöøa, phoùng taàm thaày hoûi baïn, tham khaép thieàn cuïc phaùp giôùi. Neáu muoán tuyeät hoïc gaù thaàn roát raùo neân phaûi quy höôùng nôi Toâng Kính. Nhö kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät daïy: Theá naøo laø Boà-taùt tin thuaän nhaát thaät? Boà-taùt roõ bieát taát caû chuùng sanh ñeàu quy höôùng ôû moät ñaïo. Moät ñaïo, nghóa laø Ñaïi thöøa vaäy”. Giaûi thích raèng: “Ñaïi thöøa, noùi laø ñaïi töùc laø taâm taùnh chuùng sanh, coù khaû naêng bao quaùt, coù khaû naêng khaép cuøng. Ñeán nhoû khoâng trong, khoâng moät maûy traàn naøo maø coù theå vaøo. Ñeán lôùn khoâng ngoaøi, moät phaùp naøo maø chaúng bao haøm. Noùi laø thöøa, laø duøng vaän taûi laøm nghóa, hay ñöa ngöôøi ñeán thaúng bieån Taùt-baø-nhaõ. Vaäy bieát bieån ñaây chaúng traùi nghòch. Taâm baùu thöôøng hieän, thì Trieäu bích chaúng phaûi quyù, Tuøy chaâu chöa phaûi traân. Baïn laønh nhoïc soùng caû noåi chìm, Bieän Hoøa roãng truyeàn nuùi gai. Neáu vaøo toâng kính, chaúng ñoäng thaân tình, trong khoaûng saùt-na, baùu ñoù töï hieän, naøo phaûi khaép tham phaùp giôùi, roäng traûi qua caùc toøng laâm, phaûi xaùc thöïc luùc toû ngoä thaät chaúng phaûi töø ñaâu khaùc maø ñöôïc, nhö Haøn Sôn Töû coù lôøi thô raèng:

*“Naêm xöa töøng vaøo trong bieån lôùn,*

*Vì tìm ma-ni theà khaån caàu,*

*Thaúng ñeán cung roàng taïng kín saâu, Cöûa vaøng khoùa döùt quyû thaàn saàu. Vua roàng gìn giöõ trong thaân oån, Kieám baùu sao laïnh chôù xuùi caàu,*

*Khaùch buoân töùc veà trong cöûa ñi, Minh chaâu voán taïi ñaàu taâm ta”.*

Hoøa thöôïng Ñoã Thuaän coù keä tuïng raèng:

*“Ngöôøi daïo doái gôïn gôïn, Voøng nuùi leã goø ñoùng, Vaên-thuø chæ ñoù vaäy,*

*Xöù naøo kieám Di-ñaø”.*

Hoøa thöôïng Thaïch Cuûng coù ñuøa chaâu ngaâm raèng: *“Minh chaâu nhö yù göông troøn saùng, Cuõng coù trong ngöôøi goïi laøm taùnh, Phaân thaân traêm öùc, chaâu ta phaân, Voâ thuûy voán saïch nhö nay saïch.*

*Traân chaâu ngaøy duøng laø Phaät-ñaø, Naøo nhoïc theo vaät soùng gôïn gôïn, AÅn hieån töùc nay khoâng hai töôùng, Ñoái maët troâng chaâu bieát ñöôïc gì?”*

Hoûi: Taát caû muoân phaùp ñeàu chæ coù thöùc taùnh, côù sao coù hö coù thaät? Laäp saéc laäp khoâng, moân chaân ñeá tuïc ñeá, ñaïo taùnh töôùng caû hai ñeàu khoâng?

Ñaùp: Voâ vaøn aûnh töôïng, ñeàu chæ laø baûn toâng cuûa taâm, sai bieät phaân veát, ñeàu laø dieäu taùnh cuûa thöùc. Taùnh cuûa Duy thöùc ñaïi löôïc coù hai thöù: Moät laø, hö voïng, töùc laø Bieán keá sôû chaáp; hai laø, chaân thaät, töùc laø vieân thaønh thaät. ÔÛ tröôùc laø choã döùt tröø thanh tònh cuûa Duy thöùc taùnh, sau laø sôû chöùng ñaéc thanh tònh cuûa Duy thöùc taùnh. Laïi coù hai thöù: Moät laø, theá tuïc töùc laø y tha khôûi; hai laø, Thaéng nghóa töùc laø vieân thaønh thaät. ÔÛ tröôùc laø sôû ñoaïn thanh tònh, ôû sau laø sôû ñaéc thanh tònh. Laïi nöõa, töôùng töùc laø y tha khôûi, bao goàm moân höõu vi. Taùnh töùc laø vieân thaønh thaät, thoâng caû ñaïo voâ laäu. Laïi, saéc töùc laø töôùng cuûa y tha khôûi, khoâng töùc laø taùnh cuûa vieân thaønh thaät. Ñoù thì hö thaät chaân tuïc, taùnh töôùng, coù khoâng, suoát goác cuøng nguoàn ñeàu laø Duy thöùc taùnh vaäy. Ñaïi sö Töø AÂn noùi: “Thöùc taùnh thöùc töôùng ñeàu chaúng lìa taâm, taâm sôû taâm vöông laáy taâm laøm chuû, quy taâm saïch töôùng chung goïi laø Duy thöùc. Duy laø ngaên caûnh coù, ngöôøi chaáp coù laø maát chaân ñoù, thöùc laø choïn taâm khoâng, ngöôøi treä khoâng laø traùi thaät ñoù”. Do ñoù, Taâm Phaät nhö bieån, khoâng moät doøng soâng naøo maø chaúng chaûy vaøo. Taâm Phaät nhö göông, khoâng moät aûnh töôïng naøo maø chaúng sanh. Taâm Phaät nhö chaâu, khoâng moät baùo naøo maø chaúng möa. Taâm Phaät nhö ñaát, khoâng moät gioáng naøo maø chaúng thaønh, muoân töôïng hieän nôi phaùp thaân, caùc nghóa sanh töø Baùt-nhaõ, thì moät vaên moät chöõ moät nieäm

moät traàn ñeàu vaøo phaùp moân khoâng hai, ñeàu truù giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn vaäy. Nhö kinh Kim Cang Tam-muoäi noùi: “Neáu truù bieån lôùn thì bao quaùt caùc doøng nöôùc, truù ôû moät vò thì nhieáp heát caùc vò”. Kinh Voâ Haïnh coù keä tuïng raèng:

*“Boà-ñeà chaúng Boà-ñeà, Phaät-ñaø chaúng Phaät-ñaø.*

Neáu bieát moät töôùng ñoù, laø bò theá gian daãn”. Neân bieát, neáu hay thaáu roõ toâng moät khoaûng voâ töôùng ñaây, laø coù theå laøm aùnh saùng, laøm daãn daét, laøm thaày, laøm maãu möïc, khaép cöùu quaàn meâ, chaúng truù ôû hoùa thaønh, thaúng ñeán choán baùu, neân trong kinh noùi: “Thöôøng vui quaùn tòch dieät, moät töôùng khoâng coù hai, taâm ñoù chaúng taêng giaûm, hieän voâ löôïng thaàn löïc”. Neân trong phaåm Xuaát Hieän ôû kinh Hoa Nghieâm noùi: “Phaät Töû! Neáu nhö coù quyeån kinh lôùn, löôïng ngang baèng nhö ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi, bieân ghi moïi vieäc trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi taát caû ñeàu heát. Cho ñeán moät quyeån kinh lôùn ñaây, tuy laïi löôïng ngang baèng nhö ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi maø toaøn truù ôû trong moät maûy traàn, nhö moät maûy traàn, taát caû maûy traàn ñeàu cuõng nhö vaäy. Baáy giôø coù moät ngöôøi trí tueä minh ñaït, thaønh töïu thieân nhaõn thanh tònh, thaáy quyeån kinh ñaây taïi trong maûy traàn, ñoái vôùi caùc chuùng sanh khoâng ít lôïi ích, lieàn khôûi yù nieäm raèng: “Ta phaûi duøng söùc tinh taán phaù maûy traàn aáy laáy quyeån kinh naøy ra, khieán ñöôïc lôïi ích taát caû chuùng sanh”. Khôûi yù nieäm roài, beøn duøng phöông tieän phaù maûy traàn ñoù laáy quyeån kinh lôùn naøy ra, khieán caùc chuùng sanh khaép ñöôïc lôïi ích. Nhö ñoái vôùi moät maûy traàn, taát caû maûy traàn, neân bieát ñeàu laø Phaät Töû. Trí tueä Nhö Lai cuõng laïi nhö vaäy, voâ löôïng voâ ngaïi, khaép hay lôïi ích taát caû chuùng sanh, ñaày ñuû taïi nôi trong thaân chuùng sanh, chæ bôûi caùc phaøm ngu voïng töôûng chaáp tröôùc, chaúng hay chaúng bieát, chaúng ñöôïc lôïi ích. Baáy giôø Nhö Lai duøng trí nhaõn thanh tònh khoâng chöôùng ngaïi quaùn khaép phaùp giôùi taát caû chuùng sanh, maø noùi lôøi raèng: “Kyø thay! Laï thay! Caùc chuùng sanh ñaây côù sao coù ñuû trí tueä Nhö Lai, maø ngu si meâ hoaëc khoâng bieát khoâng thaáy. Ta phaûi duøng Thaùnh ñaïo ñeå chæ daïy, khieán ñoù troïn lìa voïng töôûng chaáp tröôùc. Töï ngay trong thaân ñöôïc thaáy trí tueä roäng lôùn cuûa Nhö Lai cuøng Phaät khoâng khaùc”. Töùc daïy chuùng sanh ñoù tu taäp thaùnh ñaïo, khieán lìa voïng töôûng, lìa voïng töôûng roài chöùng ñaéc voâ löôïng trí tueä cuûa Nhö Lai, lôïi ích an laïc taát caû chuùng sanh”. Giaûi thích raèng: Quyeån kinh Ñaïi thieân töùc laø trí tueä Nhö Lai. Taïi trong moät maûy traàn töùc laø toaøn taïi trong taâm cuûa taát caû chuùng sanh. Taát caû maûy traàn ñeàu cuõng nhö vaäy, töùc laø taát caû phaùp giôùi chuùng sanh ñeàu ngaäm chöùa trí Phaät, vì tình traàn töï ngaên caùch chaúng theå noäi chieáu. Khoâng roãng choân

vuøi kho vaøng, uoång che khuaát ñaøi linh, nhö ñaùnh nhau maát chaâu nôi traùn, say meâ vaät baùu trong aùo, chaúng nhaän chuyeån bieán khoâng sao thaáy bieát ñöôïc, neân caùc baäc Tieân ñöùc noùi: Phaù maûy traàn laáy ra quyeån kinh laø haèng haø sa Phaät phaùp hieåu trong moät taâm. Vaäy bieát nöôùc chöa vaøo bieån thì chaúng maën, cuûi chöa vaøo löûa thì chaúng chaùy, caûnh chöa quy taâm thì chaúng ngang baèng. Chæ vì Toâng Kính goàm thaâu ñoù, muoân phaùp ñeàu ñoàng moät chieáu. Phaûi quaáy ñeàu saïch, thuaän nghòch ñoàng keát quy, khoâng moät taâm naøo chaúng phaûi laø taâm Phaät, khoâng moät söï naøo maø chaúng phaûi laø Phaät söï, chöa thaáy trong khoaûng saùt-na chaúng laø luùc Nhö Lai chöùngñaéc Boà-ñeà, khoâng choã troáng naøo chæ baèng haït caûi maø chaúng phaûi nôi Boà-taùt xaû thí thaân maïng. Neân caùc baäc Tieân ñöùc noùi taâm chaúng phaûi ngoaøi caûnh neân khoâng ñaéc, caûnh chaúng phaûi ngoaøi taâm neân khoâng töôùng. Töùc taâm laø caûnh neân thaäm thaâm töùc caûnh laø taâm neân khoù vaøo. Nhö Phaùp sö Trieäu noùi: “Töùc söï khoâng gì chaúng khaùc, töùc khoâng khoâng gì chaúng moät, cöïc thöôïng cuøng haï, ngang baèng nhaát quaùn môùi öùng vôùi bình ñaúng vaäy”. Thai Giaùo noùi: “Nhö ñaát khoâng sai bieät bao nhieâu coû caây, bao nhieâu khoâng bao nhieâu, khoâng bao nhieâu bao nhieâu. Laïi nhö noùi veà taâm luaän phaùp, öôùc veà phaùp luaän taâm, taâm coù caùc soá phaùp khoâng caùc soá, taâm chaúng lìa phaùp, phaùp chaúng lìa taâm, khoâng soá maø soá, soá maø khoâng soá vaäy”. Do ñoù, luaän Khôûi Tín noùi: “Laïi nöõa, chaân nhö y cöù ngoân thuyeát phaân bieät coù hai thöù nghóa. Nhöõng gì laø hai? Moät laø nhö thaät khoâng, do vì hay cöùu caùnh hieån baøy thaät; Hai laø, nhö thaät baát khoâng, do vì coù töï theå ñaày ñuû taùnh coâng ñöùc voâ laäu. Noùi laø khoâng, töùc töø xöa ñeán nay taát caû nhieãm phaùp chaúng cuøng töông öng, nghóa laø lìa töôùng cuûa taát caû phaùp sai bieät, do vì khoâng taâm nieäm hö voïng, phaûi bieát töï taùnh chaân nhö, chaúng phaûi coù töôùng, chaúng phaûi khoâng töôùng, chaúng phaûi chaúng phaûi coù töôùng, chaúng phaûi chaúng phaûi khoâng töôùng, chaúng phaûi coù khoâng cuøng töôùng, chaúng phaûi moät töôùng, chaúng phaûi khaùc töôùng, chaúng phaûi chaúng phaûi moät töôùng, chaúng phaûi chaúng phaûi khaùc töôùng. Chaúng phaûi moät vaø khaùc cuøng töôùng. Cho ñeán, noùi chung taát caû chuùng sanh vì coù voïng taâm nieäm nieäm phaân bieät ñeàu chaúng töông öng, neân noùi laø khoâng, neáu lìa voïng taâm vì thaät khoâng theå khoâng. Ñieàu goïi laø baát khoâng laø vì hieån baøy phaùp theå khoâng khoâng voïng töùc laø chaân taâm thöôøng haèng baát bieán, tònh phaùp ñaày ñuû thì goïi laø Baát khoâng, cuõng khoâng coù töôùng coù theå thuû, vì lìa nieäm caûnh giôùi chæ chöùng töông öng. Chaân nhö, xöa tröôùc giaûi thích laø: Döùt tröø voïng goïi laø chaân, hieån baøy lyù goïi laø nhö. Hoøa thöôïng quaùn ngöôïc laïi nghóa ñoù noùi: Khoâng phaùp chaúng phaûi chaân, sao coù voïng ñeå coù theå khieån tröø ö? Thì chaân chaúng phaûi chaân vaäy. Khoâng phaùp chaúng nhö, sao

xöùng lyù coù theå hieån baøy ö. Neân Nhö chaúng phaûi Nhö vaäy. Ñoù thì khoâng khieån tröø, khoâng döïng laäp, vì chaúng phaûi chaân nhö cuûa an laäp vaäy. ÔÛ ñaây giaûi thích raát dieäu, neân tín taâm minh noùi: Do vì laáy boû, sôû dó chaúng Nhö. Laäp töùc laø laáy, khieån töùc laø boû”. Nay khoâng khieån tröø khoâng döïng laäp, Ñaïo töï huyeàn hoäi vaäy, ñaâu coù chaân voïng ñaùng tình ö? Nhö lôøi töïa Baùch Luaän noùi: “Thaûn nhieân chaúng vieän cöù maø söï chaúng maát chaân, töï nhieân khoâng nöông caäy maø lyù töï huyeàn hoäi. Ñaïo cuûa traùi goác ñaém tröôùc ôû ñaây vaäy. Coù theå goïi laø khoâng taâm hôïp ñaïo, lyù söï ñeàu thoâng. Laïi, töï töôùng chaân nhö chæ lìa nieäm caûnh giôùi thì khoâng theå coù hay khoâng maø tö duy, neân noùi chaúng phaûi coù töôùng, chaúng phaûi khoâng töôùng, chaúng phaûi chaúng phaûi coù töôùng, chaúng phaûi chaúng phaûi khoâng töôùng, chaúng phaûi coù vaø khoâng cuøng töông. Taïi sao? Neáu coù hai coù theå ñöôïc thì goïi laø cuøng. Nay coù töùc laø khoâng, thì ngoaøi coù khoâng khoâng coù theå ñoàng coù cuøng, nay khoâng töùc laø coù thì ngoaøi khoâng khoâng coù coù theå ñoàng khoâng cuøng, cuõng coù cuõng khoâng traùi nhau chaúng laäp, neáu quyeát ñònh coù coù vaø khoâng thì ngaên vöôùng caâu chaúng phaûi coù vaø khoâng coù cuøng. Nay coù töùc laø khoâng, coù naøo chaúng phaûi khoâng? Neân caû hai chaúng phaûi cuõng tòch, neân bieát noùi maát boán caâu (töù cuù) khoâng caâu coù theå maát, roõ raøng khoâng caâu ñaây töùc laø thaät maát vaäy.

Hoûi: Nhaát taâm bình ñaúng, lyù tuyeät thieân vieân, côù sao trong giaùo laïi noùi caùc phaùp khaùc?

Ñaùp: Tuøy theo tình maø noùi khaùc tuy khaùc maø ñoàng, ñoái chaáp maø noùi ñoàng, tuy ñoàng maø khaùc. Laáy ñoàng phaù khaùc, duøng khaùc phaù ñoàng, tuy ñoàng tuy khaùc, chaúng phaûi khaùc chaúng phaûi ñoàng, nhö noùi: Caàm maâu cuûa oâng ñaâm thuaãn cuûa oâng, cuõng nhö cöôõi ngöïa giaëc maø ñuoåi giaëc, duøng tieáng ñoäng ñeåà ngöng oàn aøo. Do ñoù: Saùng boán chieàu ba, khieán luõ vöôïn ñeàu vui thích, khoå boâi thoa nöôùc röûa, duøng vöøa luùc maø döôõng nuoâi treû con, ñeàu laø cuùi thuaän coù nghi, kheùo duøng phöông tieän. Nhö Trang töû noùi: “Nhoïc thaàn minh laøm moät, maø chaúng bieát ñoù ñoàng vaäy”, nghóa laø goïi ñoù laø saùng ba, sao goïi laø saùng ba? Thö coâng coù baøi phuù raèng:

*“Saùng ba maø chieàu boán, Luõ vöôïn ñeàu giaän baûo,*

*Neáu saùng boán maø chieàu ba, Luõ vöôïn ñeàu vui thích”.*

Danh thaät chöa khuyeát maø möøng giaän laøm duïng cuõng nhaân ñoù vaäy. Ghi chuù raèng: Phaøm, boán ñoù vaø ba luõ vöôïn voïng sanh möøng giaän, quaáy ñoù cuøng vôùi phaûi, ngöôøi ñôøi ñua tranh khôûi thöông gheùt. Thaùnh nhaân laïi duøng phaûi vaø quaáy ñoù ñeå döøng phaûi vaø quaáy cuûa ngöôøi ñôøi. Thö coâng

laïi laáy boán vaø ba ñeå chaám döùt ba vaø boán cuûa luõ vöôïn. Ngöôøi thaáu ñaït nôi moät, haù moät nhoïc thaàn minh ôû khoaûng aáy ö? Kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Thí nhö ngöôøi nöõ sanh nuoâi moät ñöùa con, treû nhoû ñoù maéc beänh, ngöôøi nöõ aáy buoàn raàu tìm caàu thaày thuoác gioûi. Thaày thuoác ñaõ ñeán, hôïp ba thöù thuoác toâ nhuõ vaø ñöôøng pheøn, trao cho vaø khieán uoáng, nhaân baûo ngöôøi nöõ raèng: “Ñöùa treû uoáng thuoác roài, chôù neân cho buù söõa, phaûi ñôïi thuoác tieâu roài môùi cho buù söõa”. Khi aáy ngöôøi nöõ lieàn duøng chaát coù muøi vò ñaéng boâi thoa nuùm vuù maø baûo ñöùa treû raèng: “Söõa meï ñang bò boâi thoa chaát ñoäc, khoâng theå xuùc chaïm”. Ñöùa treû ñoù theøm khaùt, muoán ñöôïc buù söõa meï, nghe noùi hôi ñoäc, beøn boû ñi xa. Ñeán luùc thuoác ñoù ñaõ tieâu, ngöôøi nöõ môùi taåy röûa nuùm vuù, goïi ñöùa treû laïi cho buù. Khi aáy, ñöùa treû tuy laø theøm khaùt nhöng tröôùc ñoù nghe coù hôi ñoäc, cho neân chaúng ñeán, ngöôøi meï laïi baûo raèng: “Vì con uoáng thuoác, neân duøng chaát ñoäc ñeå boâi thoa, nay thuoác con uoáng ñaõ tieâu, ta cuõng ñaõ taåy röûa xong, con neân buù söõa khoâng coøn phaûi khoå ñaéng”. Ñöùa treû ñoù nghe xong daàn daàn trôû laïi buù söõa, kinh hôïp vôùi yù thí duï. Thí nhö neáu khoâng coù ngaõ v.v… gioáng nhö boâi thoa chaát ñoäc. Noùi Nhö Lai Taïng, nhö goïi con laïi buù söõa. Hoaëc coù luùc noùi ngaõ, coù luùc noùi voâ ngaõ, ñeàu vì vöøa coù. Hoaëc coù luùc noùi ngaõ, coù luùc noùi voâ ngaõ, ñeàu vì möa coù, nhö ngöôøi nöõ kia boâi thoa vaø taåy röûa chaát ñoäc vaäy. Nhö Nghóa Haûi noùi: “Goïi töôùng cuûa traàn söï laø khaùc, khaéc theå chæ phaùp laø khoâng khaùc, chæ do phaùp theå chaúng khaùc töùc nghóa khaùc môùi thaønh, do vì chaúng maát theå, chæ do traàn söï sai bieät töùc nghóa chaúng khaùc môùi thaønh, vì chaúng hoaïi duyeân môùi noùi lyù vaäy. Neân trong kinh noùi: “Laï thay! Theá Toân, ñoái vôùi trong phaùp khoâng khaùc hay noùi caùc phaùp khaùc, nhö sum-la tuy khaùc maø chaúng theå töï khaùc. Hö voïng tuy ñoàng, maø chaúng theå töï ñoàng, do vì khoâng theå phaùp phaùp thöôøng sanh, do vì khoâng duïng, traàn traàn thöôøng laéng ñeàu laø theá gian phaân bieät chuùng sanh voïng tình, ôû trong phaùp bình ñaúng töï sanh sai bieät, höôùng ñeán noùi khoâng hai töôùng cöôõng laäp laém moái, gioáng nhö thôï veõ töø xa taïo thaønh töôùng traïng cao thaáp, hoaëc nhö thôï vaøng, reøn luyeän ra caùc hình vaät lôùn nhoû, theå muoân phaùp thöôøng hö, chæ do töï taâm bieán khôûi nhö luaän Ñaïi Trang Nghieâm coù keä tuïng:

*“Thí nhö thôï hoïa veõ,*

*Hoïa baèng noåi loài loõm. Doái phaân bieät nhö vaäy, ÔÛ khoâng thaáy naêng sôû”.*

Thí nhö ngöôøi thôï hoïa veõ kheùo leùo coù khaû naêng hoïa veõ töø böùc töôøng baèng phaúng noåi leân töôùng loài loõm, kyø thaät khoâng coù cao thaáp maø thaáy coù cao thaáp, ngöôøi chaúng chaân thaät phaân bieät cuõng laïi nhö vaäy, ôû

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 11 674

trong phaùp giôùi bình ñaúng, nôi khoâng hai töôùng, maø thöôøng thaáy coù hai töôùng naêng sôû. Cho neân khoâng neân khieáp sôï, vì sao chaúng phaûi khieáp sôï, vì chæ töï taâm bieán khôûi, nhö hoïa veõ loài loõm do töï tay hoïa veõ neân.