# TÔNG CẢNH LỤC

## QUYỂN 54

Hoûi: YÙ noùi phaân bieät vaïn höõu ñeàu khoâng thì danh nghóa khoâng taùnh, taát caû chuùng sinh ôû trong thaáy nghe ñaùng nhö chaúng thaønh ñieân ñaûo, vì trong danh khoâng nghóa, trong nghóa khoâng danh, ñeàu laø khaùch vaäy ö?

Ñaùp: Muoân phaùp voán khoâng, huaân taäp thaønh coù, ôû trong voán khoâng khôûi caùc tình chaáp ñieân ñaûo. Trong luaän Thaät Taùnh noùi: “Hoûi trong danh khoâng nghóa, trong nghóa khoâng danh, caû hai ñeàu laø khaùch, neáu ngöôøi chaáp danh khaùc nghóa, nghóa khaùc danh, ngöôøi ñoù ñaõ khoâng ñieân ñaûo, thì ôû trong nghóa khoâng neân laùnh chaáp, chaúng neân nghe noùi toát xaáu maø sinh taâm vui buoàn, danh nghóa chaúng lieân quan nhau vaäy, phaûi bieát nghóa khaùch laø ngöôi ñieân ñaûo? Ñaùp: Do thôøi gian laâu daøi töøng taäp ñieân ñaûo neân coù laùnh chaáp ñaây, chaúng lieân quan danh nghóa töông öng. Do danh noùi taâm huaân taäp neân haún do phaùp moân ñaây sinh taâm phaân bieät, khôûi hö voïng laùnh chaáp” nhö trong kinh Maät Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Khi aáy Kim cang taïng, Laïi noùi cuøng ñaïi chuùng, Laïi-da töø voâ thuûy,*

*Laø hyù luaän huaân taäp, Caùc nghieäp ñaõ troùi buoäc,*

*Luaân chuyeån maõi voâ cuøng, Cuõng nhö noùi bieån lôùn, Nhaân gioù noåi soùng caû, Luoân danh cuõng luoân dieät,*

*Chaúng ñoaïn cuõng chaúng thöôøng, Do chaúng ngoä töï taâm,*

*Tuøy thöùc caûnh giôùi hieän. Neáu roõ ôû töï taâm,*

*Nhö löûa ñoát cuûi heát, Thoâng ñaït nôi voâ laäu,*

*Thì goïi laø Thaùnh nhaân, Taïng thöùc bieán caùc caûnh, Lan traøn nôi theá gian,*

*YÙ chaáp ngaõ ngaõ sôû,*

*Tö löông luoân löu chuyeån, Caùc thöùc loaïi sai bieät, Moãi moãi roõ töï caûnh,*

*Tích taäp nghieäp laøm taâm, Tích taäp khaép laø yù,*

*Lieãu bieät goïi laø thöùc, Naêm thöùc thuû hieän caûnh, Nhö môø thaáy voøng loâng, Tuøy thaáy maø meâ hoaêc,*

*ÔÛ trong taâm tôï saéc, Chaúng saéc chaáp ôû saéc, Thí nhö chaâu ma-ni,*

*AÙnh nhaät nguyeät soi chieáu, Tuøy choã ñoù öùng hieän,*

*Moãi möa töï theå loaïi. A-laïi-da cuõng vaäy,*

*Nhö Lai Taïng thanh tònh, Hoøa hôïp ôû taäp khí,*

*Bieán hieän khaép theá gian, Cuøng voâ laäu töông öng, Möa caùc phaùp coâng ñöùc, Thí nhö söõa bieán khaùc, Thaønh laïc ñeán laïc töông, Taïng thöùc cuõng nhö vaäy, Bieán tôï ôû caùc saéc,*

*Nhö môø thaáy voøng loâng, Höõu tình cuõng nhö vaäy, Vì taäp khí aùc môø,*

*Truù taïng thöùc trong maét, ÔÛ nôi chaúng phaûi saéc, Choã thaáy caùc saéc ñaây, Gioáng nhö ôû Döông dieäm, Xa lìa ôû coù khoâng,*

*Ñeàu choã Laïi da hieän,*

*Nhaân giaû nöông nhaõn saéc, Maø danh tôï saéc thöùc,*

*Nhö huyeãn truù trong nhaõn, Lay ñoäng nhö löûa ñoát,*

*Saéc ñeàu laø taïng thöùc, Cuøng saéc taäp töông öng, Bieán tôï theå chaúng coù, Ngu phu voïng phaân bieät, Caùc meâ say buoâng lung, Ngoài naèm vaø chaïy cuoàng,*

*Choùng khôûi caùc söï nghieäp. Ñeàu laø thöùc Laïi-da,*

*Nhö maët nhaät ñoû röïc, Chieáu roïi khaép nôi ñaát, Hôi boác nhö doøng nöôùc, Thuù khaùt trong ñoù chaïy, Laïi-da cuõng nhö vaäy, Theå taùnh thaät chaúng saéc, Maø tôï ôû saéc hieän,*

*AÙc giaùc voïng sinh ñaém, Nhö nam chaâm huùt saét,*

*Nhanh choùng maø chuyeån dôøi, Tuy khoâng ôû tình thöùc,*

*Tôï tình thöùc maø ñoäng, Nhö vaäy thöùc Laïi-da, Laøm choã sinh töû goàm, Qua laïi nôi caùc thuù, Chaúng ngaõ maø tôï ngaõ, Nhö vaät troâi giöõa bieån, Voâ tö tuøy doøng nöôùc, Laïi-da khoâng phaân bieät,*

*Thaân sau maø chuyeån ñoäng, Thí nhö hai voi ñaáu,*

*Bò thöông maø troïn luøi, Laïi-da cuõng nhö vaäy.*

*Ñoaïn nhieãm khoâng löu chuyeån, Thí nhö hoa sen saïch,*

*Lìa buøn maø tinh anh,*

*Ngöôøi, trôøi ñeàu thoï duïng, Taát caû ñeàu traân kính, Thöùc Laïi-da nhö vaäy,*

*Ra khoûi buøn taäp khí, Chuyeån y ñöôïc thanh tònh, Choã Phaät Boà-taùt troïng, Thí nhö baùu thuø thaéng, Ngöôøi queâ muøa khinh tieän, Neáu duøng trang söùc muõ, Thì vua ñoäi treân ñaàu,*

*Nhö vaäy thöùc Laïi-da,*

*Laø Phaät taùnh thanh tònh, Phaøm vò luoân taïp nhieãm, Phaät quaû thöôøng quyù giöõ, Nhö ngoïc ñeïp trong nöôùc, AÙo cuõ buoäc che khuaát, Laïi-da nôi sinh töû,*

*Taäp khí buoäc chaúng hieän, ÔÛ thöùc Laïi-da ñaây,*

*Coù hai thuû cuøng sinh, Nhö raén coù hai ñaàu, Tuøy laïc maø ñoàng ñeán, Laïi-da cuõng nhö vaäy, Cuøng ñuû caùc saéc töôùng, Taát caû caùc theá gian, Thuû ñoù laáy laøm saéc,*

*AÙc giaùc laø meâ hoaëc, Chaáp laøm ngaõ ngaõ sôû, Hoaëc coù hoaëc chaúng coù, Töï taïi laøm theá gian,*

*Laïi-da tuy bieán hieän, Theå taùnh luoân laéng saâu, ÔÛ caùc ngöôøi khoâng trí, Ñeàu chaúng naêng hieåu roõ, Thì nhö ôû huyeãn sö, Huyeãn laøm caùc thöù thuù, Hoaëc ñi hoaëc laø chaïy, Tôï höõu tình chaúng thaät,*

*Laïi-da cuõng nhö vaäy, Huyeãn laøm ôû theá gian, Taát caû caùc höõu tình,*

*Theå taùnh khoâng chaân thaät, Phaøm ngu chaúng theå roõ, Voïng sinh noùi thuû tröôùc, Khôûi voâ soá thaéng taùnh, Coù khoâng khaùc phaân bieät, Vaø cuøng ôû Phaïm thieân, Tröôïng phu vaø caùc kieán.”*

Hoûi: Maét thaáy saéc laø maét thaáy hay laø thöùc thaáy?

Ñaùp: Chaúng phaûi nhaõn, thöùc, caûnh v.v... moãi moãi coù taùnh quyeát ñònh thaáy, chæ vì ba hoøa hôïp neân taïm goïi laø thaáy, naêm caên coøn laïi nghe, ngöûi, neám, xuùc v.v... cuõng nhö vaäy. Trong luaän Taïp Taäp noùi: “Chaúng phaûi nhaõn thaáy saéc cuõng chaúng phaûi thöùc v.v... vì taát caû phaùp khoâng taùc duïng, do coù hoøa hôïp giaû laäp laøm thaáy. Cho neân goïi laø maét coù theå thaáy saéc. Laïi thöùc ôû nôi caên, chôït vaøo chôït ra, nhö nai ôû löôùi tôï chim ôû loàng, moå moät boû moät, taän cuøng trôû laïi ñaàu, khoâng taïm ngöøng nghæ, thöùc ôû loàng caên cuõng laïi nhö vaäy, hoaëc taïi nôi nhó hoaëc taïi nôi nhaõn, ñi laïi khoâng ñònh, chaúng theå chaáp thöôøng, tuy laø khoâng ñònh maø töông tuïc chaúng ñoaïn, vì dieäu duïng khoâng giaùn caùch vaäy, neáu phaøm phu vì saéc traàn troùi buoäc, chaúng ñöôïc töï taïi, neáu thaáy moät phaùp thì bò moät phaùp trôû ngaïi, chaúng theå vieân thoâng phaùp giôùi” do ñoù trong kinh Kim Cang noùi: “Neáu taâm Boà-taùt truù nôi phaùp maø haønh boá thí, nhö ngöôøi vaøo trong toái thì khoâng thaáy gì” trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Do traàn phaùt bieát, nhaân caên coù töôùng, töôùng thaáy khoâng taùnh, gioáng nhö lau xen” do traàn phaùt bieát laø töùc kieán phaàn. Nhaân caên coù töôùng laø töùc töôùng phaàn, töôùng thaáy khoâng taùnh laø, taâm caûnh qua laïi sinh moãi moãi khoâng töï theå, taâm chaúng töï laäp, do traàn phaùt bieát, caûnh chaúng töï sinh, nhaân caên coù töôùng, hai hö giaû töïa nhau, nhö caây lau ñan xen thaáy bieát laäp bieát, töùc goác voâ minh, thaáy bieát khoâng thaáy, ñoù töùc Nieát-baøn, neáu suoát roõ nghe, khoâng theå nghe töùc thoâng phaùp giôùi. Nghe töùc laø Nieát-baøn, taát caû caùc phaùp xöa nay laø Nieát-baøn vì taâm phaân bieät voïng thaáy laøm ngaên caùch, chaúng bieát töï thöùc, chôït laøm voâ minh. Laïi trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Duyeân thaáy nhaân saùng, toái thaønh khoâng thaáy, chaúng saùng töï phaùt, neáu chaúng gaù thaáy cuûa toái saùng, töùc luùc thaáy saéc thì thaáy caùc caên khaùc, neáu lìa nieäm thaáy khaép phaùp giôùi, nuùi thieát vi taát caû töôùng ñeàu chaúng theå ngaên che, neáu saùu caên ngaàm phuïc thì chaúng ñöôïc töôùng saùu caên,

nhö möôøi ngöôøi cuøng maéc beänh loøa maét thì cuøng thaáy hoa ñoám giöõa hö khoâng, moät ngöôøi maét saùng thì chaúng thaáy, chín ngöôøi kia laïi thaáy, moãi moãi töï tröø voïng thaáy, thì chaúng ñöôïc taát caû töôùng, vaät vaät ñeàu chaân, laïi möôøi moãi moãi hoa ñoám hö khoâng, moät ngöôøi naêng thaáy, möôøi ngöôøi maét saùng, caùc hoa ñoám khaùc ñeàu maát chæ moät voïng tröø ñeàu chaúng thaáy caùc töôùng, moät töôùng thì taát caû töôùng, laøm taát caû töôùng ñeàu taâm ta khôûi, vaäy bieát moät môø loøa ôû maét, ngaøn hoa ñoám tranh ñua bay, moät taâm voïng ñoäng, caùc traàn ñeàu khôûi, neáu naêng lìa nieäm thì ngay ñoù ngoài ñaïo traøng, chuyeån ñaïi phaùp luaân, ñeàu thaønh Phaät ñaïo.

Hoûi: Nhö luùc nghe tieáng noùi phaùp goàm ñuû bao nhieâu thöùc?

Ñaùp: Coù ñuû ba thöùc, thöùc thöù taùm tröôùc gaù nôi thanh danh vaên cuù voâ laäu cuûa Phaät laøm baûn chaát roài, nhó thöùc duyeân aâm thanh, yù thöùc ñoàng thôøi duyeân danh cuù vaên v.v... môùi ñöôïc goïi laø nghe. Caùc baäc coå ñöùc coù hoûi: Thaân nhö luùc duyeân thanh danh cuù vaên cuûa Phaät laø töï nhó thöùc duyeân ñöôïc danh cuù vaên goïi laø nghe, hay tröôùc caàn töï thöùc thöù taùm gaù baûn chaát thanh cuûa Phaät, bieán khôûi töôùng phaàn xong, nhó thöùc yù thöùc gaù töôùng phaàn thöùc thöù taùm laøm chaát, bieán töôùng phaàn duyeân môùi ñöôïc nghe ö? Ñaùp: Neáu vaäy, sao loãi naïn, caû hai ñeàu coù loãi. Neáu thöùc thöù taùm chaúng tröôùc bieán aâm thanh cuûa Phaät, nhó thöùc yù thöùc beøn duyeân danh cuù vaên, töùc tröôùc trong nhaân saùu thöùc yeáu keùm chaúng theå duyeân thaúng phaûi tröôùc nhôø thöùc thöù taùm bieán, neáu thöùc thöù taùm chaúng tröôùc bieán, töùc ngoaøi taâm thuû phaùp, duy thöùc chaúng thaønh, neáu gaù töï töôùng phaàn thöùc thöù taùm laøm chaát duyeân laø, thöùc thöù saùu choã bieán töôùng phaàn töùc khoâng danh cuù vaên. Ñaõ khoâng danh cuù vaên, töùc yù chaúng theå sinh giaûi hieåu. Vì thöùc thöù taùm chæ bieán ñöôïc baûn chaát Phaät thaúng ngay aâm thanh. Treân baûn chaát thaúng ngay aâm thanh laïi khoâng danh cuù vaên, vì thöùc thöù taùm chaúng duyeân vaäy, ôû ñaây ñaùp raèng: Lyù thaät thöùc thöù saùu duyeân töï töôùng phaàn thöùc thöù taùm laøm caûnh, nghóa laø baûn chaát aâm thanh Phaät vaø töï thöùc thöù taùm bieán aûnh töôïng aâm thanh, hôïp laøm moät aâm thanh, baûn chaát aâm thanh theá toân ñaõ coù danh cuù vaên v.v... thöùc thöù saùu ôû töï nhó caên duyeân töôùng phaàn aâm thanh thöùc thöù taùm, danh cuù vaên caû ba chaúng khoâng, laø treân baûn chaát aâm thanh Phaät coù danh cuù vaên, ví nhö ngöôøi theá gian cuøng nhìn moät giaáy vieát chöõ, neáu ngöôøi chaúng bieát chöõ chæ thaáy giaáy ñoù saéc maøu ñen traéng, töùc chaúng theå bieát nghóa lyù sai bieät ñoù, neáu ngöôøi bieát chöõ thaáy giaáy möïc ñen traéng vaø naêng bieát nghóa lyù sai bieät ôû ñoù, nay nhó thöùc vaø thöùc thöù taùm nhö ngöôøi chaúng bieát chöõ thöùc thöù saùu nhö ngöôøi bieát chöõ thöùc thöù saùu ñaõ duyeân aâm thanh thaät, cuõng naêng duyeân ñöôïc danh cuù vaên, laïi aâm thanh laø choã nöông töïa, danh cuù vaên nöông töïa.

Danh cuù vaên nöông töïa treân aâm thanh thaät maø coù, ñaõ coù aâm thanh thaät, danh cuù vaên ñoù töï lieân ñôùi treân aâm thanh thaät maø coù vaäy. YÙ thöùc laø naêng phaân bieät, töï nhieân duyeân ñöôïc, laïi nghe töùc laø tyû löôïng, luùc laéng nghe danh cuù vaên v.v... höôùng ñeán treân taâm sôû so löôøng sinh giaûi hieåu, chæ thöùc thöù saùu coù ñuû tyû löôïng, neáu duyeân sinh nghóa beøn taïi trong yù.

Hoûi: Phaøm, nghe phaùp ñaõ gaù bi nguyeän cuûa thö Phaät laøm baûn chaát, laøm taêng thöôïng duyeân, chuùng sinh chæ treân töï taâm thöùc taâm, choã bieát ñöôïc aûnh töôïng töôùng phaàn vaên nghóa. Ñaây töùc thaät khoâng phaùp ngoaøi taâm, laøm ngöôøi chaáp thaáy chöa tin ôû söï trong phaùp theá gian, laøm sao daãn chöùng sau aán thaønh tin moân nhaát thöøa?

Ñaùp: Phaùp theá gian töùc laø phaùp Phaät, phaùp Phaät töùc laø phaùp theá gian, côù sao laïi neâu söï laäp so saùnh? nhöng vì ngöôøi chöa quyeát ñònh tin thì sao khoâng phöông tieän. Neáu luaän tyû bieát chaïm maét ñeàu phaûi, taïm neâu moät vaøi ñaïi khaùi thuoäc toâng ñaây, nhö ôû Taây Vöùc, caùc Baø-la-moân mong caàu thoâng minh thì thöôøng cuùng döôøng trôøi thaàn v.v... sau ôû trong moäng thaáy coù ngöôøi trôøi trao cho phaùp chuù luaän v.v... nhöng trong moäng thaät khoâng ngöôøi trôøi vì noùi phaùp thoâng minh luaän chuù v.v... gaù ngöôøi trôøi laøm taêng thöôïng duyeân, töï treân thöùc taâm bieán laøm luaän chuù giaûi, nay chuùng sinh thaáy nghe cuõng vaäy, nhöng ôû trong tình huoàng tæ löôïng,víduï veà moäng moäng duï laø raát gaàn, vì töï trong moäng khoâng coù caûnh ngoaøi maø ñeàu laø taâm moäng bieán khôûi, coù theå laøm hieän chöùng, laïi ôû trong Trung Hoa, Chu Söôùng ñang caøy ruoäng, ngöôøi meï muoán ñöôïc con trôû veà, neân ngöôøi meï beøn caén ngoùn tay, Chu Söôùng ñang giöõa ruoäng ñau thoán döôùi tim, töï nghó “Ñaây laø meï goïi ta” veà ñeán nhaø quaû thaät nhö lôøi ñoù. Ngöôøi meï tuy coù taâm goïi con maø chaúng phaùt tieáng, Nhö Lai chæ coù taâm noùi phaùp maø chaúng noùi phaùp töï nôi treân taâm chuùng sinh bieán khôûi vaäy, neáu chaùnh giaûi laø, töùc bi nguyeän cuûa chö Phaät laøm öùng, caên cô chín muoài ngay nghe laøm caûm, caûm öùng ñaïo giao chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, chæ taâm môùi hieån hieän, chaúng rôi laïc ñoaïn thöôøng, chaúng theå moãi thuû moät beân, traùi vôùi trung ñaïo.

Hoûi: Caên traàn ñoái nhau hieäp chuùng roõ raøng, laøm sao vieân thoâng ñöôïc vaøo lyù khoâng?

Ñaùp: Nhaõn ñoái saéc, traàn khoâng maø coù thaáy, nghieäp quaû dò thuïc chaúng theå nghó baøn, chæ choã trí bieát, chaúng phaûi choã tình tính löôøng. Thaät taùnh caùc phaùp thaân chöùng môùi roõ, coù thaáy coù nghe laø taâm löôïng theá tuïc, neáu noùi veà chaân ñeá thì caên caûnh ñeàu khoâng, vaû laïi, nhö trong moân theá tuïc, thaáy khoâng töï taùnh, nhö nhaõn laø caên thaéng nghóa, nhö löûa ñaõ naêng phaùt thöùc, laïi naêng chieáu caûnh. Thöùc nhö ngöôøi naêng lieåu bieät, caûnh nhö

vaät, neân bieát khoâng caên chaúng naêng phaùt thöùc, khoâng thöùc chaúng naêng roõ caûnh, khoâng caûnh chaúng naêng khôûi thaáy, ba phaùp hoøa hôïp môùi thaønh taùnh thaáy, thì taùnh thaáy khoâng theo hoøa hôïp chaúng phaûi coù, nhö trong kinh Tö Ích coù keä tuïng noùi:

*“Ñeàu thaáy möôøi phöông coõi, Taát caû loaïi chuùng sinh,*

*Maø ôû trong nhaõn saéc,*

*Troïn chaúng sinh hai töôùng, Nhö Phaät giaûng noùi phaùp, Taát caû naêng nghe thoï,*

*Maø ôû trong tai tieáng,*

*Cuõng chaúng sinh hai töôùng, Naêng ôû trong nhaát taâm, Bieát caùc taâm chuùng sinh, Töï taâm vaø taâm kia,*

*Hai ñaây chaúng phaân bieät”.*

Trong phaåm Phaù Caên Caûnh coù luaän Quaûng Baùch Moân noùi: “Nhaõn v.v... caùc thöù caên traàn, neáu chaáp thaät coù, lyù haún chaúng nhö vaäy. Taïi sao? Vì traùi nghòch tyû löôïng vaäy” nghóa laø nhaõn chaúng phaûi thaáy, nhö nhó v.v... caùc caên, nhó cuõng chaúng phaûi nghe, nhö tyû v.v... caùc caên tyû chaúng phaûi ngöûi, nhö thieät v.v... caùc caên thieät chaúng theå neám, nhö thaân v.v... caùc caên thaân chaúng theå bieát, caùc caên nhö treân taát caû ñeàu do taùnh taïo saéc, hoaëc laø ñaïi chuûng, hoaëc laø nghieäp quaû, laïi nhaõn v.v... caùc caên ñeàu coù chaát ngaïi vaäy, coù theå phaân chieát ñeàu khieán trôû veà khoâng, hoaëc khoâng cuøng quaù, cho neân chaúng neân chaáp laø thaät coù, chæ laø töï taâm tuøy löïc nhaân duyeân hö giaû bieán hieän, nhö huyeãn söï v.v... tuïc coù maø chaân khoâng, laïi trong phaåm Phaù Tình noùi: “Nhaõn laø ñeán saéc thaáy ö? Hay chaúng ñeán saéc thaáy ö? Neáu nhaõn ñeán saéc môùi thaáy laø ôû xa saéc neân chaúng thaáy, taïi sao? Phaùp ñi noùi vaäy, maø nay, goàm bình xa vaàng nguyeät maø moät luùc ñoàng thaáy, cho neân bieát nhaõn chaúng ñi thì khoâng hoøa hôïp, laïi nöõa, nhaõn löïc chaúng ñeán saéc maø thaáy, taïi sao thaáy gaàn maø chaúng thaáy xa? Xa gaàn öùng moät luùc thaáy, neân bieát taùnh thaáy khoâng theo, caùc caên cuõng vaäy” nhö trong Hoaøn Nguyeân Taäp ôû moân Quaùn töï tha noùi: “Hai thaân laøm töï tha, thaân kia laø tha, thaân ñaây laø töï, moät thaân laïi laøm töï tha, saéc thaân laøm tha taâm töùc laøm töï, taâm laïi laøm töï tha, taâm töùc laø tha, trí töùc laø töï, trí laïi coù töï tha, trí coù choã ñöôïc laø tha, trí khoâng choã ñöôïc laø töï, trí khoâng choã ñöôïc laïi coù töï tha. Trí tònh laø tha, tònh ñoù cuõng tònh laø töï, quaùn thaân thaät töôùng, quaùn Phaät cuõng vaäy, ñaûnh leå Nhö khoâng khoâng choã nöông, taâm ñònh roài ñoä

caùc thieàn ñònh, khoâng truù thì khoâng baûn giaùc, ñaây goïi laø Phaät, giaû danh goïi laø Phaät, cuõng khoâng Phaät coù theå thaønh, khoâng thaønh coù theå thaønh, khoâng ra coù theå ra, laø goïi Phaät ra ñôøi, khoâng choã thaáy roõ raøng thaáy, roõ raøng thaáy khoâng choã thaáy, chæ coù danh töï, danh töï taùnh khoâng khoâng choã coù, göông aûnh nhö hö khoâng, hö khoâng nhö göông aûnh, saéc taâm nhö hö khoâng, hö khoâng hö saéc taâm, saéc taâm nhö göông aûnh, göông aûnh thaân khoâng hai, cuõng laïi chaúng phaûi moät, neáu naêng giaûi nhö vaäy, chö Phaät töø trong ra, chö Phaät chæ coù danh, nhö khoâng öùng tieáng vang, khoâng taâm ñaïo roát raùo, phaùp phaùp töï nhieân bình, noùi bình cuõng khoâng bình, khoâng bình laøm bình noùi, trong ñaây ñoaïn noùi naêng noùi taâm haønh cuõng dieät, nhaõn khoâng giöõ saéc khoâng, saéc khoâng giöõ nhaõn khoâng, hai khoâng töï giöõ nhau, thì khoâng giaëc nhaõn thöùc, taïi khoâng giöõ tieáng khoâng, tieáng khoâng giöõ tai khoâng, hai khoâng töï giöõ nhau, thì khoâng giaëc nhó thöùc, tyû khoâng giöõ höông khoâng, höông khoâng giöõ tyû khoâng, hai khoâng töï giöõ nhau, thì khoâng giaëc tyû thöùc. Thieät khoâng giöõ vò khoâng, vò khoâng giöõ thieät khoâng, hai khoâng töï giöõ nhau, thì khoâng giaëc thieät thöùc. Thaân khoâng giöõ xuùc khoâng, xuùc khoâng giöõ thaân khoâng, hai khoâng töï giöõ nhau, thì khoâng giaëc thaân thöùc. Taâm khoâng giöõ phaùp khoâng, phaùp khoâng giöõ taâm khoâng, trôû laïi laø moät khoâng naêng giöõ hai khoâng, cuõng naêng giöõ moät khoâng, cho neân goïi laø khoâng khoâng, giaû danh goïi laø kieán ñeá, neáu bieát saùu caên thanh tònh töùc khoâng giaëc saùu traàn, neáu khoâng giaëc saùu traàn, taâm vöông töï thanh tònh, phöông tieän giöõ hoùa phaøm, ñeà danh caäy Phaät taùnh”. Giaûi thích: Do vì neáu nhaõn khoâng maø saéc chaúng khoâng, saéc khoâng maø nhaõn chaúng khoâng, thì chaúng theå giöõ nhau, vì caên caûnh khaùc nhau vaäy, haún laø xaâm haïi, neáu ñoàng moät taùnh, töùc khoâng nghi ngôø, nhö ôû theá gian ngöôøi laøm gìn giöõ, neáu laø ngöôøi trung löông, töùc coù theå ngöôøi trung löông laøm gìn giöõ, neáu laø ngöôøi aùc haïnh, thì chaúng theå gìn giöõ, vì tình taùnh khaùc nhau vaäy, saùu thöù caên traàn hoøa hôïp ñoàng ñaõ vaäy, taát caû muoân phaùp thuaän yeáu chæ cuõng vaäy, neân trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Phaät baûo A-nan! Caên traàn ñoàng nguoàn, buoäc môû khoâng hai, thöùc taùnh hö voïng, nhö hoa ñoám giöõa hö khoâng. A-nan! Do traàn phaùt bieát, nhaân caên coù töôùng, töôùng thaáy khoâng taùnh, ñoàng nhö lau xen, cho neân nay oâng vôùi söï thaáy bieát laäp bieát, töùc goác voâ minh, thaáy bieát khoâng thaáy, ñoù töùc Nieát-baøn, voâ laäu chaân tònh, côù sao trong ñoù laïi dung chöùa vaät khaùc”.

Hoûi: Saéc traàn chaát ngaïi, coù theå chia cheõ trôû veà khoâng, aâm thanh

taùnh hö thoâng, neân laø thaät coù ö?

Ñaùp: Thanh traàn sinh dieät, ñoäng tænh ñeàu khoâng, aâm thanh chaúng ñeán nôi nhó caên, caên chaúng ñeán nôi aâm thanh, ñaõ khoâng moät vaät trung

gian qua laïi, thì taâm caûnh ñeàu hö, aâm thanh chaúng theå ñöôïc, nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Laïi nöõa, A-nan! Côù sao möôøi hai xöù voán laø Nhö Lai Taïng, taùnh dieäu chaân nhö? A-nan! OÂng thöû nhìn xem röøng caây kyø-ñaø ñaây vaø caùc ao suoái, yù oâng nghó theá naøo? Caû thaûy ñaây laø saéc sinh nhaõn thaáy, nhaõn sinh saéc töôùng ö? A-nan! Neáu laø nhaõn caên sinh saéc töôùng, thì thaáy khoâng chaúng phaûi saéc, taùnh saéc neân tieâu, tieâu thì hieån phaùt taát caû ñeàu khoâng, saéc töôùng ñaõ khoâng, ai roõ ñöôïc khoâng chaát? Khoâng cuõng nhö vaäy, neáu laø saéc traàn sinh nhaõn thaáy thì quaùn khoâng chaúng phaûi saéc, thaáy töùc tieâu maát, maát thì ñeàu khoâng, ai roõ khoâng saéc? Cho neân phaûi bieát: Thaáy vaø saéc khoâng ñeàu khoâng xöù sôû, töùc saéc vaø thaáy hai xöù hö voïng, voán chaúng phaûi nhaân duyeân, chaúng phaûi taùnh töï nhieân” laïi trong vaên Tìm thanh xöù noùi: “A-nan! OÂng laïi nghe trong vöôøn Kyø-ñaø ñaây, aên xong ñaùnh troáng, chuùng nhoùm gioùng chuoâng, aâm thanh chuoâng troáng, tröôùc sau töông tuïc, yù oâng nghó theá naøo? Caû thaûy ñaây laø aâm thanh ñeán beân tai, hay tai ñeán nôi aâm thanh? A-nan! Neáu aâm thanh ñaây ñeán beân tai, thì nhö ta ñeán khaát thöïc nôi thaønh Thaát-la-phieät, töùc taïi röøng Kyø-ñaø khoâng coù ta. AÂm thanh haún ñeán nôi tai A-nan, thì Muïc kieàn lieân, Ca-dieáp ñaùng chaúng cuøng nghe, huoáng gì trong ñaây coù moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Sa-moân ñeàu nghe tieáng chuoâng ñoàng ñeán nôiaên? Neáu laø tai oâng ñeán beân caïnh aâm thanh kia, thì nhö ta veà truù trong röøng Kyø-ñaø, taïi thaønh Thaát-la-phieät thì khoâng coù ta, oâng nghe tieáng troáng, tai ñoù ñaõ ñeám nôi ñaùnh troáng, tieáng chuoâng cuøng vang ra, ñaùng chaúng ñeàu nghe, huoáng gì tong ñaây coù ñuû thöù aâm thanh cuûa voi ngöïa traâu deâ. Neáu khoâng qua laïi, cuõng laïi khoâng nghe cho neân phaûi bieát nghe vaø aâm thanh ñeàu khoâng xöù sôû, töùc nghe vaø aâm thanh hai xöù hö voïng, voán chaúng phaûi nhaân duyeân, chaúng phaûi taùnh töï nhieân”. Laïi trong vaên Tìm höông xöù noùi: “Laïi nöõa A-nan! OÂng laïi ngöôûi muøi chieân ñaøn trong loø ñaây, höông ñaây neáu laø ñoát moät thuø (baèng nöûa laïng) thì khaép thaønh Thaát-la-phieät trong khoaûng boán möôi daëm ñoàng thôøi nghe muøi, yù oâng nghó theá naøo? Muøi höông ñaây sinh nôi goã chieân-ñaøn hay sinh ôû muõi oâng, hay sinh giöõa khoaûng khoâng? A-nan! Neáu muøi höông ñaây sinh nôi muõi oâng, xöùng choã muõi sinh thì phaûi töø muõi ra, muõi chaúng phaûi chieân-ñaøn, côù sao trong muõi coù muøi chieân-ñaøn? Xöùng oâng nghe muøi höông, phaûi ôû loã muõi vaøo, trong muõi phaùt ra muøi höông, noùi nghe chaúng phaûi nghóa, neáu sinh ôû khoaûng khoâng, thì khoâng taùnh thöôøng haèng, muøi höông neân thöôøng taïi sao nhôø trong loø ñoát chaùy goã khoâ ñaây, neáu sinh ôû goã, thì chaát höông ñaây nhaân ñoát chaùy thaønh khoùi, neáu muõi ñöôïc nghe, hôïp nhôø ôû hôi khoùi, khoùi ñoù toûa giöõa hö khoâng chöa kòp lan xa, trong voøng boán möôi ñaëm côù sao ñaõ

nghe? Cho neân phaûi bieát, höông muõi vaø nghe ñeàu khoâng xöù sôû töùc ngöûi cuøng höông hai xöù hö voïng, voán chaúng phaûi nhaân duyeân, chaúng phaûi taùnh töï nhieân” laïi trong vaên Tìm vò xöù noùi: “A-nan! OÂng thöôøng hai thôøi trì baùt trong chuùng, trong ñoù nhö gaëp toâ laïc, ñeà hoà, goïi laø thöôïng vò, yù oâng nghó theá naøo? Vò ñoù sinh töø khoâng trung hay sinh töø trong löôõi hay sinh töø trong thöùc aên? A-nan! Neáu vò ñoù sinh töø löôõi oâng, thì trong mieäng oâng chæ coù moät caùi löôõi, löôõi ñoù khi aáy ñaõ thaønh vò toâ, nhö gaëp ñöôøng pheøn, ñaùng chaúng choïn ñoåi, neáu chaúng bieán ñoåi, thì chaúng goïi laø bieát vò, neáu bieán ñoåi thì löôõi chaúng phaûi coù nhieàu theå laøm sao nhieàu vò maø bieát cuûa moät löôõi? Neáu sinh tö thöùc aên, thöùc aên chaúng phaûi coù thöùc laøm sao töï bieát, laïi thöùc aên töï bieát, töùc ñoàng ngöôøi khaùc aên, naøo döï nôi oâng, goïi laø bieát cuûa vò. Neáu sinh töø khoâng trung, oâng aên hö khoâng, seõ laø vò gì? Haún hö khoâng ñoù neáu laøm vò maën thì ñaõ maën nôi löôõi oâng, cuõng maën caû maët oâng, thì ngöôøi coõi naøy ñoàng nhö caù bieån, ñaõ thöôøng thoï vò maën, troïn chaúng bieát nhaït, neáu chaúng bieát nhaït cuõng chaúng bieát maën, haún khoâng choã bieát, sao goïi laø vò? Cho neân phaûi bieát vò löôõi vaø thöôûng neám ñeàu khoâng xöù sôû, töùc thöôûng neám vaø vò caû hai ñeàu hö voïng, voán chaúng phaûi nhaân duyeân, chaúng phaûi taùnh töï nhieân” laïi trong vaên Tìm xuùc xöù noùi: “A-nan! OÂng thöôøng moãi saùng mai ñöa tay xoa ñaàu, yù oâng nghó theá naøo? Choã bieát cuûa xoa aáy, ai laø naêng xuùc? Naêng laø ôû tay hay ôû ñaàu, neáu naêng ôû tay thì ñaàu khoâng bieát, laøm sao thaønh xuùc? Neáu moãi moät ñeàu coù thì A-nan! OÂng neân coù hai thaân, neáu ñaàu vaø tay laø nôi moät xuùc sinh thì tay vaø ñaàu phaûi laø moät theå. Neáu moät theå, thì xuùc khoâng thaønh, neáu laø hai theå thì xuùc taïi ñaâu, taïi naêng töùc khoâng phaûi sôû, taïi sôû töùc khoâng phaûi naêng, chaúng neân hö voïng cuøng oâng thaønh xuùc, cho neân phaûi bieát giaùc xuùc vaø thaân ñeàu khoâng xöù sôû, töùc thaân vaø xuùc caû hai ñeàu hö voïng, voán chaúng phaûi nhaân duyeân, chaúng phaûi taùnh töï nhieân” nay tìm möôøi hai caên traàn, xöù sôû ñaõ khoâng thì saùu caên moân tröôùc khoâng xöù maø vaøo, möôøi taùm giôùi sau khoâng giôùi maø phaân. Coù theå nghieäm trong chuùng sinh giôùi töùc nay hieän haønh taâm caûnh ñeàu khoâng, trong theá tuïc ñeå, phaùp giaû khaùi nieäm thaûy ñeàu khoâng coù, phaøm bieân ghi trong Toâng kính ñeàu laø phaùp moân hieän chöùng, moät vaøo toaøn chaân, laïi khoâng tröôùc sau, nhö hoaëc khoâng tin, chæ tænh laéng tö duy xem, neáu thaáy moät nieäm khoâng sinh, töï nhieân cuøng kinh ngaàm hôïp, nhö trong kinh Boà-taùt nieäm Phaät tam-muoäi coù keä tuïng noùi:

*“Thaân ñaây thöôøng khoâng bieát,*

*Nhö caây coû ngoùi soûi, Boà-ñeà khoâng hình saéc,*

*Tòch dieät luoân chaúng sinh. Thaân chaúng xuùc Boà-ñeà, Boà-ñeà chaúng xuùc thaân, Taâm chaúng xuùc Boà-ñeà, Boà-ñeà chaúng xuùc taâm,*

*Maø naêng coù töông xuùc, Thaät laø chaúng nghó baøn”.*

***Giaûi thích:*** Neân bieát saéc chaúng ñeán nhaõn, nhó chaúng ñeán aâm thanh maø coù thaáy nghe, laø chaúng theå nghó baøn, vì trong töï taùnh lìa maø coù hieån hieän, neân bieát saùu caên khoâng ñoái, ñeàu laø phaùp moân khoâng tranh caõi, caùc caûnh roãng, thaûy ñeàu ngaàm hôïp ñaïo chaúng hai, töùc nay caûnh giôùi chuùng sinh, chaân chaúng theå nghó baøn vaäy, ñau caàn xa caàu taùc duïng cuûa caùc thaùnh maø töï khinh bæ mình laø keùm lieät ö? Toâng kính ñaây laø soi chieáu si aùm cuûa chuùng sinh, ñoàng nhö aùnh saùng cuûa chö Phaät khieán phaùp giôùi haøm sinh ñoàng moät thôøi vieân chöùng, nhö trong kinh Phaùp Taäp noùi: “Tu- boà-ñeà baïch Ñöùc Phaät raèng: Baïch Ñöùc Theá Toân! Nhaõn saéc hai phaùp khoâng tranh caïnh, vì chaúng hoøa hôïp, vì hai phaùp ñaây chaúng cuøng ñeán vaäy. Phaøm chaúng hôïp chaúng ñeán laø phaùp ñeàu khoâng traùi nghòch tranh caõi. Baïch Ñöùc Theá Toân! Phaùp khoâng coù hai, cho neân chaúng tranh caõi”. Trong phaåm Phaù caên caûnh ôû luaän Quaûng Baùch Moân noùi: “Laïi nöõa, neáu nhó caên vaø caûnh hôïp bieát laø khoâng neân xa gaàn moät luùc ñeàu nghe. AÂm thanh töø chaát maø ñeán, ñaõ coù xa gaàn khoâng neân moät nieän ñoàng ñeán nhó caên, nhó khoâng aùnh saùng chaúng neân höôùng ñeán caûnh. Laïi aâm thanh lìa chaát ñeán vaøo tai nghe, cuõng chaúng ñaùng lyù, aâm thanh chuoâng troáng v.v... hieän chaúng lìa chaát, xa coù theå nghe vaäy, neáu tai vaø aâm thanh khoâng nghe maø thuû nhö höông v.v... chaúng hieän roõ phöông goùc, neáu tai vaø aâm thanh chaúng hôïp maø thuû, neân khoâng xa gaàn taát caû ñeàu nghe, chaúng hôïp theå, khoâng cuøng khoâng bieät vaäy, hoaëc neân taát caû ñeàu chaúng naêng nghe, cho neân nhó caên vaø aâm thanh hôïp vaø chaúng hôïp, thaät thuû ôû töï caûnh, caû hai ñeàu chaúng thaønh”. Laïi noùi: “Taâm neáu höôùng ñeán traàn theå thì chaúng khaép cuøng, taâm cuøng ñeán caûnh, ta neân khoâng taâm, nhöng taâm vi teá trong thaân luoân coù caùc vò nguû say meâ muoäi v.v... hoaëc thöôøng haønh hoaëc coù nghó v.v... moäng coù theå ñöôïc, nhoïc meät taêng theâm, daãn giaùc taâm, giöõ gìn thaân, xuùc thaân giaùc vaäy, laïi neáu trong thaân luoân khoâng taâm, laø nhö thaây cheát v.v... haïi neân khoâng toäi, cuùng döôøng neân khoâng phöôùc, thì cuõng nhö ngoaïi ñaïo khoâng kieán ñaùng ñoàng coù chaáp, taâm theå chaúng khaép cuøng, chaúng haønh, chæ duïng coù haønh, cuõng ñoàng loãi ñaây. Taâm duïng taâm theå chaúng lìa nhau vaäy, laïi neáu taâm theå höôùng ñeán traàn tröôùc, coù xuùc

trong thaân, neân khoâng giaùc thoï, neân ñoäng tö löï, chaúng toån trong taâm, nhö vaäy, caùc toâng chaáp thaät caên caûnh ñeàu chaúng ñaùng lyù, neân tin chaúng phaûi chaân, laïi taát caû theá gian höõu tình voâ tình caùc phaùp nghóa töôùng, nhö nöông döông dieäm laø coù töôûng nöôùc sinh cuoàng hoaëc töï taâm cuõng vì keû khaùc noùi. Do ñaây, voïng töôûng kieán laäp caên traàn vaø caùc söï sai bieät khaùc trong theá gian, nhö hieån baøy töôûng ñaây nöông nhieàu phaùp thaønh, laø giaû chaúng phaûi chaân, neân noùi töôûng uaån cho ñeán nhö caùc vieäc huyeãn ï, theå thaät tuy khoâng maø naêng phaùt sinh caùc thöù voïng thöùc, nhaõn v.v... cuõng vaäy, theå töôùng ñeàu roãng nhö ngöôøi hieåu cuoàng sinh voïng thöùc khaùc, töôûng tuøy ñaây phaùt, caûnh ñaâu laø chaân, caên caûnh ñeàu roãng doái gioáng nhö vieäc huyeãn ï”. Trong kinh Ñaïi Taäp coù keä tuïng noùi:

*“Chí taâm nieäm phaùp tö duy phaùp, Cho neân chaúng thaáy saéc maø thanh, Neáu ñöôïc vaøo nôi phaùp giôùi saâu, Khi aáy thì khoâng saéc thanh thaûy”.*

Trong luaän Baùt-nhaõ ñaêng coù keä tuïng noùi:

*“Nhaõn chaúng thaáy saéc traàn, YÙ chaúng bieát caùc phaùp, Ñaây laø thaät toái thöôïng, Ngöôøi ñôøi chaúng ñaït”.*

Do vì, caên caûnh duy taâm, danh töôùng ñeàu tòch, neân bieát theá ñeá chaân ñeá, ñoàng höôùng ñeán Phaät thöøa, höõu tình voâ tình ñoàng quy veà trí ñòa, vì chaân khoâng trung tuyeät danh tuyeät töôùng, ñöôøng taâm trí döùt, laø chaúng theå nghó baøn, vì tuïc coù trung nhö huyeãn nhö hoa, khoâng trung hieån hieän laø chaúng theå nghó baøn, chaúng theå duøng tình thöùc bieát, chaúng theå duøng coù khoâng maø löôøng, do ñoù trong luaän Quaûng Baùch Moân noùi roõ veà phaùp theá gian coù naêm thöù khoù löôøng tính, keä tuïng noùi:

*“Theá gian caùc choã coù, Thaûy ñeàu khoù tính löôøng, Caên caûnh lyù ñoàng vaäy,* ***Ngöôøi trí ñaâu kinh laï”.***

***Luaän noùi:*** nhö moät tö nghieäp naêng caûm voâ bieân quaû töôùng sai bieät trong ngoaøi ôû töông lai, choã maø thaày thôï raát möïc kheùo gioûi chaúng theå laøm, ñoù goïi laø khoù löôøng tính thöù nhaát trong theá gian. Laïi nhö haït gioáng beân ngoaøi naåy nôû maàm caønh voâ löôïng nhaùnh laù hoa quaû goác reã, hình saéc xen taïp ñeïp ñeõ roõ raøng leä uyeån nhieân, ñoù goïi laø khoù löôøng ñaït thöù hai trong theá gian, laïi nhö caây hoa goïi laù voâ öu, daâm nöõ xuùc chaïm ñoù, caùc hoa ñua nhau nôû, caønh nhaùnh ruû phaåy nhö coù taâm lo buoàn, ñoù goïi

laø khoù löôøng ñaït thöù ba trong theá gian. Laïi nhö caây hoa teân laø nhaïc aâm, nghe tieáng aâm nhaïc töùc toaøn thaân lay ñoäng, caønh nhaùnh muõm móm nhö ngöôøi nhaûy muùa, ñoù goïi laø khoù löôøng tính thöù tö trong theá gian, laïi nhö caây hoa teân laø haùo ñieåu ngaâm, nghe tieáng chim hoùt töùc beøn lay ñoäng, caønh nhaùnh muõm móm, nhö ngöôøi vui möøng voã tay, ñoù goïi laø khoù löôøng tính thöù naêm trong theá gian. Khoù löôøng tính nhö vaäy, vieäc ôû ñôøi nhieàu voâ bieân, caên caûnh coù khoâng so saùnh ñoù raát deã, theá tuïc neân coù, thaéng nghóa neân khoâng, caùc ngöôøi coù trí chaúng neân kinh laï” nhö trong luaän Trung Quaùn coù keä tuïng noùi:

*“Do phaùp bieát coù nhaân, Do nhaân bieát coù phaùp, Lìa phaùp sao coù nhaân, Lìa nhaân sao coù phaùp”.*

Phaùp laø nhaân nhó khoå laïc v.v... Nhaân laø baûn truù, oâng cho raèng vì coù phaùp neân bieát coù nhaân (ngöôøi) vì coù nhaân neân bieát coù phaùp, nay lìa nhaõn nhó v.v... phaùp naøo coù nhaân? Lìa nhaân naøo coù phaùp nhaõn nhó v.v... laïi nöõa, taát caû nhaõn v.v... caùc caên thaät khoâng coù baûn truù, nhaõn nhó v.v... caùc caên khaùc töôùng maø phaân bieät, nhaõn nhó v.v... caùc caên, khoå laïc v.v... caùc phaùp thaät khoâng coù baûn truù, nhaân nhaõn duyeân saéc sinh nhaõn thöùc, vì hoøa hôïp nhaân duyeân bieát coù nhaõn v.v... caùc caên chaúng vì baûn truù vaäy, vì vaäy neân trong keä tuïng noùi:

*“Taát caû nhaõn nhó v.v... caùc caên, Thaät khoâng coù baûn truù,*

*Nhaõn nhó thaûy caùc caên Moãi töï naêng phaân bieät”.*

Hoûi: Neáu nhaõn v.v... caùc caên khoâng coù baûn truù laø nhaõn v.v... moãi moãi caên laøm sao naêng bieát traàn? Neáu taát caû nhaõn nhó v.v... caùc caên khoå laïc v.v... caùc phaùp khoâng coù baûn truù laø, nay moãi moät caên laøm sao naêng bieát traàn? Nhaõn nhó v.v... caùc caên khoâng tö duy thì khoâng neân coù bieát, maø thaät bieát traàn, phaûi bieát laø lìa nhaõn nhó v.v... caùc caên laïi coù caùi naêng bieát traàn ö? Ñaùp: Neáu vaäy laø trong moãi moät caên coù caùi bieát, laøm moät caùi bieát ôû trong caùc caên. Caû hai ñeàu coù loãi quaù, taïi sao? Neáu caùc caên moãi moãi ñeàu coù caùi bieát töùc thaønh nhieàu ngöôøi, neáu moät caùi bieát taïi trong caùc caên laø, hoaëc luùc nhaõn chaùnh duyeân saéc, bieát roài thuoäc nhaõn, luùc khôûi thanh traàn, nhó neân chaúng nghe, nhö trong kinh Voâ Ngoân Thuyeát coù keä tuïng noùi:

*“Trong ngoaøi ñòa giôùi khoâng hai nghóa,*

*Trí tueä Nhö Lai naêng roõ bieát,*

*Kia khoâng hai töôùng vaø chaúng hai, Moät töôùng khoâng töôùng bieát nhö vaäy”.*

Trong kinh Kim Quang Nöõ noùi: “Vaên-thuø-Sö-lôïi baûo ñoàng nöõ kia neân quaùn phaùp giôùi, ñoàng nöõ ñaùp: Vaên-thuø-Sö-lôïi! Thí nhö luùc kieáp thieâu, ba coõi cuõng nhö vaäy”. Trong kinh Baùt-nhaõ ba-la-maät noùi: “Taát caû phaùp kia khoâng bieát, khoâng thaáy, sö noùi phaùp kia cuõng chaúng theå ñöôïc, chaúng theå duøng taâm phaân bieät, chaúng theå duøng yù naêng bieát”. Trong kinh Phaät Maãu noùi: “A di! Nhaõn chaúng thaáy saéc, cho ñeán yù chaúng bieát phaùp, Boà-ñeà lìa nhö vaäy neân nhaõn saéc lìa, cho ñeán Boà-ñeà lìa neân yù phaùp lìa v.v...”. Trong kinh Nhaäp Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Nhö doøng nöôùc khoâ kieät, Thì gôïn soùng chaúng noåi, Nhö vaäy yù thöùc dieät,*

*Caùc thöù thöùc chaúng sinh”.*

Laïi coù keä tuïng khaùc noùi:

*“Trong ñaây khoâng taâm thöùc, Nhö hö khoâng döông dieäm, Nhö vaäy bieát caùc phaùp,*

*Maø chaúng bieát moät phaùp”.*

Roát raùo Nhaát thöøa, trong luaän Baûo Taùnh coù keä tuïng noùi:

*“Nhö taát caû theá gian, Nöông hö khoâng sinh dieät, Nöông nôi voâ laäu giôùi,*

*Coù caùc caên sinh dieät, Löûa chaúng ñoát hö khoâng, Neáu ñoát maø khoâng choã, Nhö vaäy giaø beänh cheát, Chaúng theå ñoát Phaät taùnh, Ñòa nöông ôû thuûy truù, Thuûy laïi nöông ôû phong, Phong nöông ôû hö khoâng,*

*Khoâng chaúng nöông nôi ñòa… Nhö vaäy aám giôùi caên*

*Truù trong phieàn naõo nghieäp, Caùc thöù phieàn naõo nghieäp… Truù baát thieän tö duy,*

*Baát thieän tö duy haønh, Truù trong taâm thanh tònh,*

*Töï taùnh taâm thanh tònh, Chaúng truù caùc phaùp kia. AÁm giôùi nhaäp nhö ñòa, Phieàn naõo nghieäp nhö thuûy,*

*Chaúng chaùnh nieäm nhö phong, Thanh tònh giôùi nhö khoâng, Nöông taùnh khôûi taø nieäm, Nieäm khôûi phieàn naõo nghieäp, Naêng khôûi aám giôùi nhaäp, Nöông döøng ôû naêm aám,*

*Giôùi nhaäp caùc phaùp haøng… Coù caùc caên sinh dieät,*

*Nhö theá giôùi thaønh hoaïi, Tònh taâm nhö hö khoâng, Khoâng nhaân laïi khoâng duyeân, Vaø khoâng nghóa hoøa hôïp, Cuõng khoâng sinh truù dieät, Nhö hö khoâng tònh taâm,*

*Thöôøng saùng khoâng chuyeån bieán, Vì hö voïng phaân bieät,*

*Khaùch traàn phieàn naõo nhieãm”.*

Laïi naêm hieän thöùc chaúng ñoäng, chæ yù thöùc phaân bieät, nhö trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Phaät baûo: A-nan! Thöùc taùnh khoâng nguoàn, nhaân nôi saùu thöù caên traàn voïng ra nay oâng nhìn khaép thaùnh chuùng hoäi ñaây, duøng maét laàn löôït nhìn khaép, chæ nhö trong göông khoâng coù chia rieâng. Thöùc oâng ôû trong laàn löôït neân chæ. Ñaây laø vaên- thuø, ñaây laø Phuù- laâu-na, ñaây laø Muïc-kieàn-lieân, ñaây laø Tu-boà-ñeà, ñaây laø Xaù-lôïi-phaát v.v... nhö naêm hieän löôïng troøn khaép maø nhìn, nhö soi aûnh töôïng, trong göông maø khoâng phaân bieät” neáu laø yù caên thöù saùu töùc laàn löôït phaân bieät chaúng nhö naêm thöùc hieän löôïng choùng thaáy, laïi trong kinh noùi: “Thöùc ñoäng thaáy laéng” laø thaáy laéng töùc naêm thöùc hieän löôïng phaân bieät laøm ñoäng, laïi trong kinh noùi: voán khoâng choã theo laø thöùc taâm ñaây xöa nay trong laéng, chaúng töø tu maø ñöôïc, xöa nay laéng tòch, naêm thöùc hieän löôïng cuõng laïi nhö theá.

Hoûi: YÙ thöùc duyeân caûnh nhieàu ít, ba caûnh ba löôïng laøm sao phaân

bieät?

Ñaùp: Caùc baäc coå ñöùc noùi: YÙ thöùc thöù saùu töùc laø tyû löôïng, yù thöùc

naêng duyeân phaùp ba ñôøi, phaùp ba taùnh, phaùp ba giôùi, phaùp moät traêm

v.v... phaùp nhó nhö vaäy ñeàu laø yù thöùc thöù saùu duyeân vaäy, coù hai thöù: Moät laø minh lieãu; hai laø ñoäc ñaàu, vaû laïi minh lieãu laø chæ ôû trong naêm caên moân thuû naêm traàn caûnh, laø nieäm ñaàu tieân cuøng naêm luùc ñoàng duyeân tuaân theo trong taâm, chæ laø hieän löôïng duyeân naêm caûnh traàn thaät ñoù, neáu laø nieäm sau ñaõ qua, chaúng ngaên thoâng vôùi tyû löôïng phi löôïng, laøm giaûi haïnh duyeân giaû saéc daøi v.v... ñoù töùc laø tyû löôïng. Hoaëc ôû treân naêm traàn luùc khôûi chaáp, beøn laø phi löôïng, töùc minh lieãu yù thöùc tröôùc sau chaáp thuaän thoâng ba löôïng. Trong ba caûnh, neáu luùc duyeân naêm traàn thaät phaùp, laø taùnh caûnh, neáu nieäm sau, luùc taâm giaûi haïnh duyeân giaû saéc daøi v.v... töùc laø chaân ñoäc aûnh tôï ñôùi chaát; thöù hai ñoäc ñaàu yù thöùc, coù ba: Moät laø ñoäc ñaàu trong moäng cuõng duyeân phaùp möôøi taùm giôùi, chæ laø ñoäc caûnhchaúng phaûi chaân, caûnh trong moäng ñaây chæ laø phaùp xöù thaâu, cuõng khoâng baûn chaát; hai laø ñoäc ñaàu giaùc ngoä, duyeân taát caû phaùp höõu laäu voâ laäu höõu vi voâ vi, coù theå khoâng theå, hoa ñoám hö khoâng, söøng thoû, taát caû phaùp ba ñôøi thaûy ñeàu duyeân ñöôïc.

Hoûi: YÙ thöùc giaùc ngoä ñaây moät nieäm luùc duyeân möôøi taùm giôùi coù bao nhieâu töôùng phaàn, bao nhieâu baûn chaát, bao nhieâu kieán phaàn?

Ñaùp: Baûn chaát vaø töôùng phaàn moãi moãi coù möôøi taùm thöù, kieán phaàn chæ coù moät

Hoûi: nhöõng gì laø coù möôøi taùm töôùng phaàn?

Ñaùp: Möôøi taùm töôùng phaàn töø möôøi taùm baûn chaát khôûi, töùc coù möôøi taùm töôùng phaàn. Göông töùc laø moät, ôû treân göông hieän coù aûnh töôïng möôøi taùm ngöôøi, kieán phaàn cuõng vaäy, moät kieán phaàn naêng duyeân ñöôïc möôøi taùm töôùng phaàn, neáu chaát aûnh coù möôøi taùm, vì laø caûnh sôû duyeân thì khoâng loãi. Neáu moät nieäm coù möôøi taùm kieán phaàn, beøn coù loãi nhieàu taâm; ba laø ,ñoäc ñaàu khoâng ñònh, cuõng duyeân möôøi taùm giôùi, moät traêm phaùp caûnh quaù khöù vaø vò lai vaø chaân nhö v.v... hoaëc giaû hoaëc thaät ñeàu naêng duyeân caû. Ba löôïng phaân bieät laø, neáu laø minh lieãu yù thöùc nieäm tröôùc nieäm sau thoâng caû ba löôïng, ñoäc ñaàu trong moäng chæ duyeân phi löôïng vì chaúng xöùng caûnh, giaùc ngoä thoâng caû ba löôïng, neáu luùc duyeân phaùp coù theå, duyeân naêm caûnh giôùi v.v... thoâng hieän löôïng vaäy, neáu duyeân naêm caên giôùi baûy taâm giôùi v.v... laø tyû löôïng, neáu duyeân hoa ñoám hö khoâng caûnh quaù khöù vaø vò lai, thoâng vôùi tyû löôïng vaø phi löôïng, neáu trong ñònh chæ laø hieän löôïng, tuy duyeân giaû phaùp, vì chaúng voïng chaáp, khoâng keá ñoä neân chæ hieän löôïng, laïi ñoäc ñaàu yù thöùc, töùc ñoäc danh taùn yù duyeân moân aûnh töôïng. AÛnh töôïng laø caùc höõu cöïc vi, laø hai saéc cöïc xa cöïc löôïc ñeàu laø saéc giaû aûnh vaäy, chæ ôû quaùn taâm beõ gaõy saéc thoâ, ñeán ngaèn meù saéc, giaû laäp cöïc vi chæ quaùn taâm aûnh töôïng ñeàu khoâng thaät theå

# TOÂNG CAÛNH LUÏC

## QUYEÅN 55

Hoûi: Phaøm, luaän veà saéc cuûa phaùp xöù ñeàu coù bao nhieâu thöù?

Ñaùp: Coù naêm thöù: Moät laø, saéc cöïc löôïc; hai laø, saéc cöïc xa; ba laø, saéc thoï sôû daãn; boán laø, saéc bieán keá; naêm laø, saéc ñònh quaû. Thöù nhaát, saéc cöïc löôïc laø, laáy cöïc vi laøm theå, chæ laø chia cheû naêm caên naêm traàn boán ñaïi ñònh quaû saéc kia ñeán vò cöïc vi, töùc cöïc vi ñaây beøn laø theå saéc cöïc löôïc. Thöù hai, saéc cöïc xa laø khoâng gian saùu loaïi saéc thoâ nhö aùnh saùng, aûnh töôïng, toái, saùng v.v... khieán chia cheõ saùu loaïi saéc thoâ ñoù ñeán vò cöïc vi, laáy saéc teá ñaây laøm theå saéc cöïc xa, laïi nhö choã thaáy treân döôùi khoâng giôùi, xanh vaøng ñoû traéng aùnh saùng aûnh töôïng toái saùng, töùc ñeàu goïi laø khoâng moät hieån saéc, vaø choã hieän trong loã hoång cöûa soå, töùc ñeàu goïi laø saéc xa. Thöù ba, saéc thoï sôû daãn laø, thoï nghóa laø laõnh naïp, saéc sôû daãn laø, töùc treân tö chuûng hieän coù coâng naêng ngaên phaùt, goïi laø saéc sôû daãn, yù noùi laø do ôû nôi thaày daïy laõnh thoï laøm naêng daãn phaùt khôûi, coâng naêng phoøng phaùt treân tö chuûng hieän goïi laø saéc sôû daãn, töùc coâng naêng phoøng phaùt ñaây chaúng theå bieåu thò khaùc vaäy, cuõng goïi laø voâ bieåu saéc, töùc laáy voâ bieåu saéc laø theå. Thöù tö , laø saéc bieán keá, töùc laø voïng taâm bieán keá. Thöù naêm, laø saéc ñònh quaû, laø hieän caûnh trong ñònh, phaùp xöù naêm loaïi saéc ñeàu phaân laøm ba moân: Moät laø, moân aûnh töôïng; hai laø, moân voâ bieåu; ba laø, moân ñònh quaû. Thöù nhaát, moân aûnh töôïng laø, aûnh nghóa laø löu loaïi, töôïng nghóa laø töông tôï, neân goïi laø aûnh töôïng, caùc höõu cöïc vaø vi töùc laø hai saéc cöc löôïc vaø cöïc xa, chæ coù quaùn taâm aûnh töôïng ñeàu khoâng thaät theå. Ñoäc sinh taùn yù laø, töùc choïn löïa trong ñònh vaø minh lieãu yù thöùc. Nay chæ laáy taùn vò ñoäc ñaàu ñen toái yù thöùc vaäy. Taùn yù thöùc ñaây taïo döïng ñöôïc luùc duyeân naêm caên naêm traàn nöôùc traêng göông aûnh, ngay tình bieán khôûi khaép chaáp töôùng phaàn aûnh töôïng, ñaây laø giaû chaúng phaûi thaät vaäy, cuøng vôùi cöïc löôïc v.v... ñoàng laäp moät moân aûnh töôïng.

Hoûi: Vaû laïi nhö traêng trong nöôùc, aûnh töôïng trong göông, nhaõn thöùc cuõng duyeân, côù sao noùi giaû, chæ yù thöùc duyeân?

Ñaùp: Traêng trong nöôùc, aûnh trong göông, chæ laø phaùp caûnh, chæ laáy

göông nöôùc laøm duyeân, yù thöùc ñoù beøn voïng chaáp coù traêng coù aûnh töôïng, ñeàu chaúng phaûi caûnh cuûa nhaõn thöùc, cuõng laø keá ñoä saéc thaâu, laïi bieán laø voïng taâm, cöïc löôïc v.v... laø quaùn taâm, ñoàng laø giaû aûnh töôïng vaäy, do ñoù toång laäp. Thöù hai, moân voâ bieåu: Moät, luaät nghi coù bieåu saéc, töùc luùc tröôùc thaày thoï giôùi, do bieåu saéc ñaây môùi huaân ñöôïc chuûng töû thieän tö, coù coâng naêng phoøng phaùt, laäp voâ bieåu saéc ñoù; hai, chaúng luaät nghi coù bieåu saéc, töùc ngay luùc xuoáng ñao saùt sinh taïo nghieäp, do ñaây coù bieåu saéc, môùi huaân ñöôïc chuûng töû baát thieän tö, coù coâng naêng phoøng phaùt, laäp voâ bieåu saéc ñoù, neáu trong xöù coù bieåu saéc laø, töùc ngay luùc leã Phaät haønh ñaïo laø xua ñuoåi ñaùnh maéng, do ñaây coù voâ bieåu saéc, môùi huaân ñöôïc chuûng töû thieän tö aùc tö, cuõng coù coâng naêng phoøng phaùt, laäp voâ bieåu saéc ñoù.

Hoûi: Neáu traêng trong nöôùc, aûnh töôïng trong göông laø yù thöùc thöù saùu laøm taâm giaûi duyeân, chæ laø giaû ñoù, daøi ngaén vuoâng troøn saéc thaâu laø, töùc minh lieãu yù thöùc duyeân ôû saéc traàn vaäy. Theá naøo laø ñoäc ñaàu yù thöùc duyeân bieán keá saéc thaâu ö?

Ñaùp: Neáu laø ngöôøi trí, roõ giaû hình kieán töôùng ñaây töùc ôû saéc traàn xöù thaâu, neáu laø keû meâ chaúng roõ voïng chaáp laøm thaät, bieán khôûi aûnh töôïng, giaû töôùng phaàn ñaây, chæ bieán keá saéc thaâu, nôi phaùp xöù goàm.

Hoûi: Choã goïi laø aûnh töôïng laø hai sôû duyeân aáy ö?

Ñaùp: Moät, thaân laø aûnh töôïng; hai, sô laø chaát vaäy, tröôùc bieän giaûi veà aûnh töôïng, thaân ôû duyeân duyeân laø, nghóa laø caùc töôùng phaàn cuøng kieán phaàn naêng duyeân, theå chaúng lìa nhau, töùc choã kieán phaàn döïa gaù caûnh laø choã truø löôïng xöù vaäy, töùc choã gaù goïi laø duyeân, choã löï goïi laø sôû duyeân duyeân; hai nghóa ñaây goïi laø sôû duyeân duyeân vaäy, töùc aûnh töôïng ñaây coù boán teân: Moät laø, aûnh töôïng; hai laø, töôùng phaàn; ba laø, choã nghó nghôi gaù beân trong; boán laø, sôû duyeân duyeân gaàn (thaân). Tieáp ñeán noùi veà baûn chaát, neáu cuøng naêng duyeân, theå lìa nhau töùc sôû duyeân duyeân xa (sô) vì caùch töôùng phaàn vaäy, töùc treân baûn chaát kieán phaàn naêng duyeân lìa nhau, neân goïi laø lìa.

Hoûi: Ñaõ lìa nhau, sao goïi laø sôû duyeân duyeân?

Ñaùp: Vì chaát naêng khôûi töôùng phaàn sinh vaäy, vì khôûi noùi veà töôùng phaàn khieán kieán phaàn coù choã nghó ngôi vaäy, töùc baûn chaát khôûi sôû duyeân vaäy, cuõng goïi laø sôû duyeân duyeân vaäy, vì sôû duyeân duyeân gaàn laøm taêng thöôïng duyeân neân cuõng ñöôïc goïi laø sôû duyeân duyeân, töùc khôûi sôû duyeân, cuõng coù ba teân: Moät, goïi laø baûn chaát; hai, goïi laø choã nghó ngôi gaù beân ngoaøi; ba, goïi laø sôû duyeân duyeân xa, töùc laø baûn chaát naêng khôûi töôùng phaàn, töôùng phaàn khôûi kieán phaàn, kieán phaàn khôûi töï chöùng phaàn, töï chöùng phaàn naêng khôûi chöùng töï chöùng phaàn, töùc baûn chaát naêng khôûi

caên cöù choã löï gaù töôùng phaàn, neân noùi laø baûn chaát, cuõng goïi laø sôû duyeân duyeân. Vaû laïi nhö phaùp thöù naêng roõ taát caû phaùp laø, töùc yù thöùc thöù saùu ñeàu coù naêm loaïi, ñeàu duyeân khaép caûnh: Moät laø ñoäc ñaàu trong ñònh, yù thöùc duyeân ôû caûnh ñònh, trong cuûa caûnh ñòng coù lyù coù söï, trong söï coù caùc loaïi saéc cöïc löôïc, cöïc xa vaø nôi ñònh töï taïi sinh phaùp xöù; hai laø ñoäc ñaàu taùn vò, duyeân caùc saéc thoï sôû daãn vaø choã bieán keá khôûi caùc phaùp xöù, nhö duyeân hoa ñoám hö khoâng, söøng thoû aûnh töôïng trong göông traêng trong nöôùc, choã taïo hoïa veõ sinh, ñeàu laø phaùp xöù goàm; ba laø, ñoäc ñaàu trong moäng, duyeân caûnh trong moäng, bieán keá sôû chaáp saéc phaùp xöù; boán laø, yù thöùc minh lieãu, nöông töïa naêm caên moân vaø naêm thöùc tröôùc ñoàng duyeân naêm traàn, roõ raøng thuû caûnh goïi laø yù thöùc minh lieãu; naêm laø, yù thöùc loaïn, laø taùn yù thöùc, ôû trong naêm caên cuoàng loaïn maø khôûi, nhöng chaúng cuøng naêm thöùc ñoàng duyeân, nhö hoaïn beänh nhieät, thaáy xanh cho laø vaøng, chaúng phaûi laø nhaõn thöùc, ñaây laø duyeân vaäy, duyeân saéc bieán keá sôû chaáp, laïi neáu yù thöùc minh lieãu ôû naêm caên moân, cuøng naêm ñoàng duyeân naêm traàn caûnh vaäy, neáu laáy naêm thöùc laøm ñeàu coù nöông töïa (caâu höõu y) tröø ñoäc ñaàu khôûi, ñoäc ñaàu khôûi laø, goàm coù boán thöù: Moät laø, ñoäc ñaàu trong ñònh, duyeân ôû caûnh ñònh, chaúng cuøng naêm thöùc ñoàng duyeân; hai laø, ñoäc ñaàu trong moäng, duyeân caûnh phaùp traàn, caùc töôùng trong moäng cuõng do bieán keá khôûi; ba laø, ñoäc ñaàu taùn vò, caáu taïo hoïa veõ caûnh töôùng, duyeân saéc do bieán keá khôûi; boán laø loaïn yù thöùc, cuõng goïi laø ñoäc ñaàu coù theå bieát.

Hoûi: Saùu thöùc cuøng bao nhieâu taâm sôû töông öng? Ñaùp: Trong luaän coù keä tuïng noùi:

*“Ñaây taâm sôû bieán haønh, Bieät caûnh thieän phieàn naõo, Tuøy phieàn naõo baát ñònh, Ñeàu ba thoï töông öng”.*

Saùu chuyeån thöùc ñaây taát caû cuøng saùu vò taâm ôû töông öng, nghóa laø bieán haønh v.v... luoân nöông taâm khôûi, cuøng taâm töông öng, heä thuoäc nôi taâm, neân goïi laø taâm sôû. Nhö vaät thuoäc ngaõ, laäp danh ngaõ sôû, taâm ôû sôû duyeân, chæ thuû toång töôùng, taâm sôû ôû kia cuõng thuû bieät töôùng, hoã trôï thaønh vieäc taâm, ñöôïc goïi laø taâm sôû, nhö hoïa sö tö laø khuoân ñaép hình, trong luaän Du-giaø noùi: “Thöùc naêng lieãu bieät toång töôùng cuûa söï, taùc yù roõ ñaây choã töôùng chöa roõ, töùc caùc taâm sôû choã thuû bieät töôùng, xuùc naêng roõ ñaây töôùng ñaùng vöøa yù v.v... thoï naêng roõ ñaây töôùng nhieáp thoï v.v... töôûng naêng roõ ñaây töôùng noùi naêng nhaân, tö naêng roõ ñaây töôùng chaùnh nhaân v.v... neân taùc yù v.v... goïi laø taâm sôû phaùp” ñaây tieâu bieåu taâm sôû cuõng duyeân toång töôùng,

caùc nôi khaùc laïi noùi duïc cuõng naêng roõ söï töôùng khaû laïc, thaéng giaûi cuõng roõ söï töôùng quyeát ñònh, nieäm cuõng naêng roõ söï töôùng taäp quaùn. Ñònh tueä cuõng roõ töôùng ñöôïc maát v.v... do ñaây ñoái vôùi caûnh khôûi caùc taâm sôû phaùp thieän nhieãm v.v... ñeàu ôû sôû duyeân goàm thuû bieät töôùng, saùu vò sai bieät laø, nghóa laø: Bieán haønh coù naêm bieät caûnh cuõng coù naêm, thieän coù möôøi moät, phieàn naõo coù saùu, tuøy phieàn naõo coù hai möôi, baát ñònh coù boán, saùu vò nhö vaäy hôïp coù naêm möôi moát taát caû trong taâm quyeát ñònh coù theå ñöôïc, ngoaøi ra rieâng bieät caûnh maø ñöôïc sinh vaäy, chæ trong taâm thieän coù theå ñöôïc sinh vaäy. Taùnh laø caên baûn phieàn naõo nhieáp vaäy, chæ laø nhieãm taùnh phieàn naõo v.v... vaäy, vôùi thieän nhieãm v.v... ñeàu baát ñònh vaäy, cho ñeán saùu chuyeån thöùc ñaây deã thoaùt baát ñònh vaäy, ñeàu dung cuøng ba thoï töông öng. Ñeàu laõnh thuaän nghòch chaúng phaûi hai töôùng vaäy, laõnh töôùng caûnh thuaän vui thích thaân taâm, goïi laø laïc thoï, laõnh töôùng caûnh nghòch böùc baùch thaân taâm goïi laø khoå thoï, laõnh töôùng caûnh trung dung, ôû nôi thaân taâm chaúng phaûi böùc baùch, chaúng phaûi vui thích, goïi laø baát khoå baát laïc thoï, giaûi thích: Ba caâu tuïng treân neâu baøy toång danh saùu vò taâm sôû, moät caâu sau laø chaùnh giaûi thích vò thoï, haønh töôùng taâm sôû laø, taâm thuû toång töôùng cuûa caûnh, chæ toång thuû maø thoâi, chaúng rieâng phaân bieät, nhö noùi duyeân sinh, chæ toång thuû, chaúng laïi phaân bieät. Taâm sôû ôû kia thuû goàm bieät töôùng, neân thuyeát (noùi) cuõng ngoân (noùi). Nhö hoïa sö tö laøm khuoân ñaép hình, sö nghóa laø baùc só (ngöôøi thoâng raønh), tö nghóa laø ñeä töû, nhö sö veõ hình ñaõ xong, hoïc troø ñaép theå, theå nôi khuoân ñaép chaúng lìa khuoân maãu, nhö thuû toång töôùng, luùc veõ saéc theå khieán baøy daùng ñeïp, nhö cuõng thuû bieät töôùng. Taâm taâm sôû phaùp thuû caûnh cuõng vaäy, thöùc naêng lieãu bieät toång töôùng cuûa söï, chaúng noùi thuû bieät töôùng, vì laø chuû vaäy, neáu thuû bieät töôùng töùc taâm sôû vaäy, taùc yù moät phaùp, xuùc naêng lieãu bieät laém nhieàu bieät töôùng, do coâng löïc öu thaéng cuûa taùc yù khieán taâm taâm sôû thuû caûnh neân coù toång thuû nhieàu phaùp bieät töôùng ñaây. Trong luaän Du-giaø noùi laáy taùc yù laøm ñaàu, luaän ñaây laáy xuùc laøm ñaàu, hoøa hôïp öu thaéng vaäy, moãi moãi yù caên cöù moät nghóa, xuùc naêng thuû ba thöù, nghóa laø ñaùng vöøa yù chaúng ñaùng vöøa yù, töôùng ñeàu traùi nhau, nhieáp thoï trong thoï, toán haïi ñeàu traùi nhau v.v... töôûng naêng roõ töôùng noùi naêng nhaân laø naêng thuû töôùng caûnh phaân chia nghóa laø ñaây laø xanh chaúng phaûi xanh v.v... beøn khôûi noùi naêng, neân töôùng cuûa töôûng laø noùi naêng nhaân vaäy. Tö roõ chaùnh nhaân taø ñeàu traùi nhau v.v... töùc laø töôùng chaùnh taø v.v... treân caûnh, nhaân cuûa nghieäp vaäy. Taát caû trong quyeát ñònh coù theå ñöôïc laø, töùc bieán haønh, chaúng keå laø taâm naøo, chæ khôûi haún laø coù vaäy, ngoaøi ra rieâng bieät caûnh maø ñöôïc sinh laø naêm bieät caûnh vaäy, chæ trong taâm thieän coù theå ñöôïc sinh laø möôøi moät phaùp thieän

chæ coù taâm thieän coù, theå laø caên baûn naêng sinh caùc hoaëc töùc tham v.v... saùu thöù. ÔÛ taâm thieän nhieãm ñeàu chaúng quyeát ñònh laø, töùc boán phaùp baát ñònh, nghóa laø ñoái vôùi thieän nhieãm voâ kyù ba taùnh, taâm ñeàu chaúng quyeát ñònh, saùu chuyeån thöùc ñaây deã thoaùt chaúng quyeát ñònh vaäy laø, nhöng saùu chuyeån thöùc ñaây chaúng phaûi nhö thöùc thöù baûy thöùc thöù taùm, theå ñeàu deã thoaùt, luoân baát ñònh vaäy, deã thoaùt nghóa laø giaùn ñoaïn chuyeån bieán, baát ñònh laø vui thích xaû haønh qua laïi khôûi vaäy, ñeàu thoâng vôùi ba thoï.

Hoûi: Theá naøo laø saùu thöùc hieän khôûi phaân vò? Ñaùp: Trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Nöông töïa thöùc caên baûn, Naêm thöùc tuøy duyeân hieän,*

*Hoaëc cuøng (caâu) hoaëc chaúng cuøng, Nhö gôïn soùng nöông nöôùc,*

*YÙ thöùc thöôøng hieän khôûi, Tröø sinh trôøi voâ töôûng, Vaø hai ñònh khoâng taâm, Nguû nghæ vaø muoän tuyeät”.*

Thöùc caên baûn töùc laø thöùc A-ñaø-na, nhieãm tònh caùc thöùc sinh caên baûn vaäy, Nöông töïa nghóa laø saùu chuyeån thöùc tröôùc laáy thöùc caên baûn laøm coäng nöông töïa, naêm thöùc nghóa laø naêm chuyeån thöùc tröôùc, chuûng loaïi töông tôï, neân goàm noùi ñoù, tuøy duyeân hieän laø noùi hieån baøy chaúng phaûi thöôøng khôûi, duyeân nghóa laø caùc duyeân taùc yù caên caûnh v.v... nghóa laø naêm thöùc trong thaân nöông töïa baûn thöùc, ngoaøi tuøy caùc duyeân taùc yù naêm caên caûnh v.v... hoøa hôïp môùi ñöôïc hieän tieàn. Do ñaây maø hoaëc cuøng (caâu) hoaëc chaúng cuøng khôûi, duyeân ngoaøi hôïp laø coù nhanh chaäm vaäy, nhö nöôùc gôïn soùng tuøy duyeân ít nhieàu. Naêm chuyeån thöùc haønh töôùng thoâ ñoäng, choã möôïn caùc duyeân thôøi gian nhieàu chaúng ñuû neân thôøi giankhôûi ít, thôøi gian chaúng khôûi nhieàu, yù thöùc thöù saùu tuy cuõng thoâ ñoäng, maø choã möôïn duyeân khoâng thôøi gian naøo chaúng ñuû, do traùi vôùi duyeân vaäy neân coù thôøi gian chaúng khôûi. Thöùc thöù baûy vaø thöùc thöù taùm haønh töôùng vi teá, choã möôïn caùc duyeân trong taát caû thôøi gian ñeàu coù, neân khoâng duyeân ngaïi khieán goàm chaúng haønh. Laïi, thaân thöùc thöù naêm chaúng theå nghó nghôi, chæ chuyeån ngoaøi cuûa khôûi möôïn nhieàu duyeân neân thôøi gian giaùn ñoaïn nhieàu, thôøi gian hieän haønh ít, yù thöùc thöù saùu töï naêng tö löï chuyeån trong ngoaøi cöûa, chaúng möôïn nhieàu duyeân, do ñoù chaúng noùi ñaây tuøy duyeân hieän. Giaûi thích: Nöông töïa nghóa laø saùu chuyeån thöùc tröôùc laáy thöùc caên baûn laøm coäng nöông töïa laø, saùu chuyeån thöùc ñaây laáy thöùc caên baûn laøm coäng nöông töïa töùc hieän haønh baûn thöùc vaäy, thöùc ñeàu coäng neân thaân gaàn

nöông töïa laø töùc thöùc chuûng töû, moãi moãi chuûng rieâng vaäy, naêm chuyeån thöùc tröôùc chuûng loaïi töông tôï laø coù naêm thöù: Moät laø, cuøng nöông töïa saéc caên; hai laø, ñoàng duyeân saéc caûnh; ba laø, cuøng chæ duyeân hieän taïi; boán laø, cuøng hieän löôïng ñöôïc; naêm laø, cuøng coù giaùn ñoaïn, chuûng loaïi töông tôï neân toång hôïp noùi, nhö nöôùc gôïn soùng tuøy duyeân ít nhieàu laø, trong kinh Giaûi Thaâm Maät noùi: “Nhö nöôùc doøng thaùc lôùn, neáu coù moät gôïn doùng sinh duyeân, hieän tieàn chæ moät gôïn soùng chuyeån, cho ñeán nhieáu gôïn soùng sinh duyeân, hieän tieàn coù nhieàn gôïn soùng chuyeån, caùc thöùc cuõng vaäy, nhö nöôùc doøng thaùc, nöông töïa A-ñaø-na vaäy, cho ñeán caùc thöùc ñöôïc chuyeån v.v... ñaây laáy naêm thöùc thí nhö gôïn soùng, baûn thöùc duï nhö nöôùc thaùc. Thaân thöùc thöù naêm chaúng theå töï löï, vì khoâng taàm tö neân chaúng theå töï khôûi, nhôø möôïn caùi khaùc daãn vaäy, yù thöùc thöù saùu töï naêng tö löï chuyeån trong ngoaøi cöûa, chæ tröø naêm vò: Trôøi voâ töôûng; ñònh Voâ töôûng; ñònh dòeât taän, nguû nghæ, meâ ngaát xæu v.v... coøn thöôøng naêng hieän khôûi vaäy, laïi xöa tröôùc giaûi thích: Moät laø, nhö nhieàu gôïn soùng laáy moät bieån lôùn laøm nöông töïa khôûi nhieàu gôïn soùng; hai laø, aûnh töôïng trong göông laáy moät göông lôùn laøm nöông töïa khôûi nhieàu aûnh töôïng, hai phaùp bieån vaøø göông duï nhö baûn taâm thöùc, soùng vaø aûnh töôïng duï nhö chuyeån thöùc, trong moät nieäm coù boán nghieäp: Moät laø, lieãu bieät khí nghieäp; hai laø, lieãu bieät y nghieäp; ba laø, lieãu bòeät ngaõ nghieäp; boán laø, lieãu bieät caûnh nghieäp. Caùc lieãu bieät ñaây trong töøng saùt-na ñeàu chuyeån coù theå ñöôïc, cho neân moät thöùc ôû moät saùt-na coù caùc nghieäp duïng sai khaùc nhö vaäy v.v... nhö trong kinh Maät Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Nhö ñieän chôùp maây noåi,*

*Ñeàu giaû doái chaúng thaät, Nhö thôï laøm ra bình… Do choã phaân bieät thaønh. Nhaân chuû neân laéng nghe, Caùc höõu tình theá gian, Taäp khí thöôøng che taâm, Sinh caùc thöù hyù luaän.*

*Maït-na vaø yù thöùc,*

*Cuøng caùc thöùc töông tuïc, Naêm phaùp vaø ba taùnh, Voâ ngaõ cuûa hai thöù, Luoân coäng vaø töông öng, Nhö gioù ñaùnh nöôùc thaùc,*

*Chuyeån khôûi soùng caùc thöùc,*

*Soùng sinh doøng chaúng ngöøng, Laïi-da cuõng nhö vaäy,*

*Voâ thuûy caùc taäp khí, Gioáng nhö doøng thaùc kia, Bò gioù caûnh lay ñoäng, Tuy khoâng bao nhieâu theå,*

*Hoaëc tuøy duyeân choùng khôûi, Hoaëc luùc maø chaäm sinh, Thuû caûnh cuõng nhö vaäy, Choùng chaäm maø sai bieät, Taâm chuyeån nôi vöôøn nhaø, Nhaät nguyeät vaø muoân sao, Caây caønh laù hoa quaû,*

*Nuùi röøng vaø quaân chuùng, ÔÛ caùc xöù nhö vaäy,*

*Ñeàu naêng chaäm choùng sinh. Nhieàu khieán naêng choùng hieän, Hoaëc chaäm khôûi sai bieät, Hoaëc luùc ôû trong moäng,*

*Thaáy caûnh xöa ñaõ xong, Vaø nieäm töôûng môùi sinh, Cho ñeán nôi giaø cheát, Toaùn soá cuøng caùc vaät, Taàm tö nôi caâu nghóa, Quaùn ôû vaên theå khaùc, Thoï caùc aên uoáng ngon, ÔÛ caûnh giôùi nhö vaäy, Daàn daàn naêng roõ bieát, Hoaëc coù luùc choùng sinh, Maø naêng thuû ñoù laø,*

*Taâm taùnh luùc thanh tònh, Chaúng theå ñöôïc nghó baøn, Laø dieäu taïng Nhö Lai, Nhö vaøng ôû nôi quaëng,*

*YÙ sinh töø taïng thöùc, Saùu khaùc cuõng nhö vaäy,*

*Thöùc saùu thöù hoaëc nhieàu, Sai bieät ôû ba coõi.*

*Laïi-da vaø naêng huaân, Vaø taâm phaùp khaùc thaûy,*

*Nhieãm tònh caùc chuûng töû, Tuy ñoàng truù khoâng nhieãm, Chuûng taùnh Phaät cuõng vaäy, Ñònh chaúng ñònh thöôøng tònh, Nhö nöôùc bieån thöôøng truù, Soùng gôïn maø chuyeån dôøi,*

*Laïi-da cuõng nhö vaäy, Tuøy caùc ñòa sai bieät, Tu coù haï trung thöôïng, Xaû nhieãm maø saùng roõ”.*

Nhö treân roäng noùi roõ veà yù caên duyeân caûnh, phaân bieät raát maïnh so vôùi caùc thöùc, do ñoù taát caû thieän aùc yù laø daãn ñaàu, yù khôûi nhanh choùng, yù ôû tröôùc lôøi noùi, yù thieän töùc phaùp chaùnh, yù aùc töùc caûnh taø, nhö moät hôi khí hít noù töùc aám, thoåi noù töùc laïnh, tôï moät thöù nöôùc, laïnh ñoù töùc ñoâng, aám noùng töùc dung hoøa, huoáng gì moät taâm, buoâng ñoù töùc phaøm, hoaèng ñoù töùc thaùnh, chuyeån bieán tuy khaùc, chaân taùnh khoâng khuyeát, nhö trong kinh Öông-quaät-ma-la noùi: “YÙ phaùp tröôùc haønh, yù thaéng yù sinh, yù phaùp tònh tin, hoaëc noùi hoaëc laøm, khoaùi laïc töï tìm, nhö aûnh theo hình, ta vì haøng thanh vaên thöøa maø noùi keä tuïng ñaây” yù laø nghóa Nhö Lai Taïng, neáu töï taâm thanh tònh, yù laø Nhö Lai Taïng, öu thaéng hôn taát caû phaùp, taát caû phaùp laø choã laøm cuûa Nhö Lai Taïng, vaø tònh tin yù phaùp ñoaïn tröø taát caû phieàn naõo vaäy, thaáy ngaõ giôùi vaäy, neáu töï tònh tin coù Nhö Lai Taïng, sau ñoù hoaëc noùi hoaëc laøm, luùc ñöôïc thaønh Phaät, hoaëc noùi hoaëc laøm, ñoä taát caû theá gian, nhö ngöôøi thaáy aûnh, thaáy Nhö Lai Taïng cuõng laïi nhö vaäy, cho neân noùi nhö aûnh tuøy thuaän, yù phaùp tröôùc haønh yù thaéng yù sinh, yù phaùp laø aùc hoaëc noùi hoaëc laøm, caùc khoå töï tìm theo, nhö baùnh xe theo veát, baøi keä ñaây noùi veà nghóa phieàn naõo, yù phaùp aùc, laø bò voâ löôïng phieàn naõo che khuaát, taïo taùc caùi aùc, neân goïi laø aùc, töï taùnh tònh taâm Nhö Lai Taïng vaøo nghóa voâ löôïng phieàn naõo, nhôûn nhô nhö vaäy chaúng döùt, hoaëc noùi hoaëc laøm taát caû caùc khoå thöôøng theo chaúng tuyeät, nhö baùnh xe theo veát nghóa laø caùc aùc tích taäp xe sinh töû xoay chuyeån, taát caû chuùng sinh ôû trong ba thuù aùc, nhö baùnh xe theo veát, cho neân noùi ñoái vôùi phöôùc maø chaäm hoaõn laø taâm vui thích ôû aùc phaùp vaäy, giaûi thích: Moät nieäm thanh tònh thaáy taùnh Nhö Lai Taïng, naêng töï ñoä vaø ñoä tha, thoï laïc tònh dieät, nhö aûnh thuaän thaân, neáu moät nieäm taâm aùc vaøo löôùi traàn lao ñoïa trong caùc thuù, thoï khoå sinh töû nhö baùnh xe theo veát, laáy aûnh thuaän ñeå thí duï laø,

töùc thöôøng chaúng lìa, laáy baùnh xe theo veát ñeå thí duï, töùc laø nhanh choùng chuyeån vaäy, do ñoù thieän aùc tuøy taâm chöa töøng giaùn ñoaïn, neáu ngöôøi kheùo laáy ñöùc ngay ñoù maø giaûi thoaùt. Vì vaäy trong kinh Ñaïi Thöøa Lyù Thuù noùi: “Cho neân Boà-taùt quaùn saùt naêm caùi bôûi nhaân gì maø khôûi? Vaø laøm sao ñeå xa lìa? Boà-taùt tröôùc phaûi neân quaùn: Saéc duïc gioáng nhö traêng trong nöôùc, nöôùc ñoäng traêng ñoäng, taâm sinh phaùp sinh, taâm tham duïc cuõng laïi nhö vaäy, nieäm nieäm chaúng truù, choùng khôûi choùng dieät”. Trong kinh Ñaïi Thöøa Baûn Sanh Taâm Ñòa Quaùn noùi: “Duøng taâm thanh tònh laøm caên thieän nghieäp, duøng taâm baát thieän laøm caên aùc nghieäp, taâm thanh tònh neân theá giôùi thanh tònh, taâm taïp ueá neân theá giôùi taïp ueá”. Trong phaùp Phaät ta laáy taâm laøm chuû, taát caû caùc phaùp khoâng gì chaúng do taâm, do ñoù nhö Thoï- ñeà sinh ôû trong löûa, löûa chaúng theå haïi, Phaät ñoù laø nghieäp baùo treû con, chaúng phaûi choã ta laøm, neân bieát töï taâm taïo taùc, löï khaùc chaúng ñoåi dôøi, thì ñöôøng leân xuoáng chaúng xa, baùo ñen traéng taïi ñaây. Thieän aùc quaû baùo tuy khaùc, ñeàu töø voïng töôûng choã göông taâm hieän, nhö trong kinh Nhaäp Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Thí nhö aûnh trong göông, Tuy thaáy maø chaúng coù, Huaân taäp göông taâm thaáy, Phaøm phu noùi coù hai, Chaúng bieát chæ taâm thaáy, Cho neân phaân bieät hai, Nhö thaät chæ bieát taâm,*

*Thì phaân bieät chaúng sinh”.*

Neân bieát neáu thaät bieát taâm, nhö trong göông töï thaáy aûnh maët, troïn chaúng ôû ngoaøi traàn voïng sinh chaáp thuû, ñaõ môû töôùng buoäc, bieån nghieäp toaøn khoâ. Nhö trong kinh Hieàn Kieáp Ñònh noùi: “Tieâu dieät taát caû coù nghieäp, troâng thaáy coäi nguoàn taát caû chuùng sinh, ñoù goïi laø trí tueä”

Hoûi: YÙ thöùc ôû naêm vò chaúng khôûi theá naøo laø haønh töôùng naêm vò naêng khieán yù thöùc chaúng khôûi?

Ñaùp: Trong luaän Duy thöùc noùi: “Trôøi voâ töôûng” nghóa laø do löïc tu ñònh ñoù nhaøm chaùn töôûng thoâ maø sinh trong coõi trôøi aáy, traùi nghòch taâm chaúng haèng haønh vaø taâm sôû, laáy töôûng dieät laøm ñaàu, neân goïi laø trôøi voâ töôûng, vaø hai ñònh khoâng taâm, nghóa laø ñònh voâ töôûng, vaø hai ñònh khoâng taâm, nghóa laø ñònh voâ töôûng vaø ñònh dieät taän ñeàu khoâng coù saùu thöùc, neân goïi laø khoâng taâm. Ñònh voâ töôûng nghóa laø coù haøng dò sinh phuïc bieán tònh tham chöa phuïc nhieãm treân, do töôûng xa lìa taùc yù laøm ñaàu, khieán taâm chaúng haèng haønh vaø taâm sôû dieät, töôûng dieät laøm ñaàu, laäp teân

voâ töôûng, khieán thaân an hoøa, neân cuõng goïi laø ñònh. Ñònh dieät taän nghóa laø coù caùc baäc thaùnh voâ hoïc hoaëc höõu hoïc ñaõ phuïc hoaëc lìa tham khoâng choã coù, tham treân chaúng ñònh, do ngöng döùt töôûng, taùc yù laøm ñaàu, khieán taâm chaúng haèng haønh nhieãm oâ vaø chaúng haèng haønh nhieãm oâ cuøng taâm sôû dieät, laäp teân dieät taän khieán taâm an hoøa, neân cuõng goïi laø ñònh, khoâng taâm ngaõ say vaø muoän tuyeät laø, nghóa laø coù haïng voâ cuøng nguû say vaø muoän tuyeät, khieán saùu thöùc tröôùc ñeàu chaúng hieän haønh, ôû trong naêm vò thì haøng vò sinh coù boán, tröø ôû baäc thaùnh dieät ñònh, chæ coù ba sau, ôû trong Nhö Lai thì Boà-taùt töï taïi chæ ñöôïc coù moät, khoâng nguû vaø muoän vaäy. Giaûi thích: Trôøi Voâ töôûng vôùi löïc nhaøm chaùn töôûng thoâ, nghóa laø caùc ngoaïi ñaïo laáy töôøng laøm nhaân cuûa sinh töû, töùc thieân leäch nhaøm chaùn ñoù, chæ saùu thöùc tröôùc töôûng, chaúng phaûi thöùc thöù baûy vaø thöù taùm, neân goïi laø töôûng thoâ, töôûng teá vaãn coøn, neân dieät ôû saùu thöùc, thöùc thöù baûy vaø thöù taùm vi teá kia chaúng theå bieát, neân chaúng dieät vaäy, Ñònh voâ töôûng phuïc bieán tònh tham, nghóa laø ôû thieàn thöù ba, thì khoâng, thieàn thöù tö, trôû leân tham vaãn coøn chöa phuïc, hieån baøy lìa duïc vaäy. Töôûng ñònh xa lìa laø, hieån baøy töôûng laøm töôûng Nieát-baøn vaäy, chaúng haèng haønh v.v... dieät laø, hieån baøy choã dieät thöùc coù ít nhieàu vaäy, taùc yù phuïc nhieãm maø vaøo ñònh laø, quaùn töôûng nhö beänh, nhö nhoït, nhö muõi teân, ôû choã sinh khôûi caùc thöù trong töôûng, nhaøm chaùn troå ngöôïc maø truù, chæ nghóa laø voâ töôûng tòch tónh vi dieäu, ôû trong voâ töôûng trì taâm maø truù, nhö vaäy daàn lìa caùc choã duyeân, taâm beøn tòch dieät, ñònh dieät taän nghóa laø coù caùc thaùnh voâp hoïc v.v... vaø höõu hoïc laø tröø sô quaû vaø nhò quaû, chæ thaân chöùng chaúng trôû laïi, ngöôøi chöùng quaû thöù ba, ôû trong höõu hoïc tröø haøng dò sinh. Lìa tham khoâng choã coù, tham treân chaúng chöôùng ngaïi ñònh laø vì dieät ñònh chæ nöông ñònh phi töôûng vaø khôûi, ñaây nöông töïa môùi ñaàu tu nhò thöøa neân noùi laø lìa, Boà-taùt phuïc chaúng lìa tham, töùc ñaây cuõng goïi laø ñònh dieät thoï töôûng. Trong naêm vò ñaây, haøng vò sinh coù boán v.v... laø tröø thaùnh ñònh dieät taän chæ coù ba sau, Phaät vaø haøng Boà-taùt töø baùt ñòa trôû ñi chæ ñöôïc coù moät dieät ñònh, khoâng hai nguû say vaø ngaát xæu, vì aùc phaùp neân hieän tôï coù nguû vaø thaät khoâng coù vaäy, töùc haøng nhò thöøa voâ hoïc cuõng coù ngaát xæu vaäy.

Hoûi: Ñònh dieät taän vaø ñònh voâ töôûng ñeàu xöùng khoâng taâm, hai ñònh

aáy coù gì khaùc bieät?

Ñaùp: Coù boán nghóa chaúng ñoàng; xöa tröôùc giaûi thích: Moät laø, caên cöù veà ngöôøi ñaéc khaùc, ñònh dieät taän laø thaùnh nhaân ñaéc ñöôïc, ñònh voâ töôûng laø phaøm phu ñaéc ñöôïc; hai laø, kyø nguyeän khaùc: Nhaäp ñònh dieät taän laøm chaùnh döùt töôûng caàu coâng ñöùc nhaäp. Ñònh voâ töôûng laøm giaûi thoaùt nhaäp; ba laø caûm quaû vaø chaúng caûm quaû khaùc, ñònh voâ töôûng laø höõu

laäu naêng caûm quaû baùo trôøi Voâ töôûng rieâng khaùc, ñònh dieät taän laø voâ laäu, chaúng caûm quaû ba coõi; boán laø, dieät thöùc ít nhieàu khaùc, ñònh dieät taän dieät thöùc nhieàu goàm dieät phaàn nhieãm Maït-na thöùc thöù baûy, ñònh Voâ töôûng dieät thöùc ít, khoâng dieät saùu thöùc tröôùc.

Hoûi: Thaân nhö caùc vò dieät taän khoâng taâm v.v... ñaõ laø khoâng taâm, côù sao chaúng ra khoûi ba coõi?

Ñaùp: Khoâng taâm nghóa laø chæ phuïc taâm thoâ saùu thöùc tröôùc, cuõng goïi laø khoâng taâm, taâm thöùc thöù baûy thöù taùm vaãn toàn taïi, chaúng phaûi toaøn khoâng taâm, nhö trong luaän Thaønh Nghieäp noùi: “Taâm coù hai thöù: Moät laø, taâm taäp khôûi, laø nôi voâ löôïng chuûng töû taäp khôûi; hai laø, taâm chuûng chuûng, laø choã duyeân haønh töôùng sai bieät chuyeån, caùc vò dieät ñònh v.v... khuyeát taâm thöù hai, goïi laø khoâng taâm, nhö ngöïa moät chaân khuyeát moät chaân vaäy, cuõng goïi laø khoâng chaân.”

Hoûi: Naêm caên boán ñaïi chuûng maø thaønh taát caû caùc phaùp trong ngoaøi, phaùp naøo coù ñuû ñaïi, phaùp naøo coù ñuû chuûng?

Ñaùp: Xöa tröôùc giaûi thích boán caâu choïn löïa laø: Moät laø, ñaïi maø chaúng phaûi chuûng, töùc hö khoâng khaép cuøng neân laø ñaïi, chaúng phaûi sinh neân chaúng phaûi chuûng; hai laø, chuûng maø chaúng phaûi ñaïi, töùc naêm caên v.v... naêng sinh neân goïi laø chuûng, chaúng khaép cuøng neân chaúng phaûiñaïi; ba laø, cuõng chuûng cuõng ñaïi, töùc ñòa thuûy v.v... theå thoaùng roäng neân goïi laø ñaïi, cuøng saéc ñöôïc taïo neân laøm nöông töïa neân goïi laø chuûng; boán laø, chaúng phaàn ñaïi chaúng phaûi chuûng, töùc Thanh vaên höôùng ñeán tòch laéng.

Hoûi: Saùu caên phaân thaáy nghe hay bieát ñeàu ñuû maáy löôïng?

Ñaùp: Chuaån cöù nhö luaän Du-giaø thì coù ba löôïng: Moät laø, chöùng löôïng; hai laø, tyû löôïng; ba laø, chí giaùo löôïng. Trong luaän noùi: “Ba löôïng kieán laäp saùu caên, nöông nhaõn caên trong chöùng löôïng, taâm taâm soá phaùp goïi laø thaáy (kieán) coøn nhó v.v... naêm caên taâm taâm soá phaùp goïi laø bieát (tri) nöông tyû löôïng, taâm taâm soá phaùp goïi laø hay (giaùc) nöông chí giaùo löôïng, taâm taâm soá phaùp goïi laø nghe (vaên).” Laïi noùi: Hoaëc thaáy hoaëc bieát noùi naêng nöông ôû hieän löôïng, hoaëc hay (giaùc) noùi naêng laø nöông ôû tyû löôïng, hoaëc nghe noùi naêng laø nöông ôû chí giaùo löôïng. Giaûi thích: Chöùng löôïng, töùc tröôùc caûnh hieän taïi, chöùng minh chöùng lieãu goïi laø chöùng löôïng, nhaõn taâm taâm sôû goïi laø thaáy, nhó v.v... naêm caên taâm taâm soá phaùp ôû trong chöùng löôïng, luùc roõ töï taâm, goïi chung laø bieát, yù caên taâm taâm soá phaùp ôû trong tyû löôïng roõ caûnh giôùi rieâng bieät, goïi laø hay nhö caùch töôøng thaáy söøng, so bieát laø traâu, so löôøng suy caàu chæ laø yù caên, nöông ôû chí giaùo löôïng, taâm taâm soá phaùp goïi laø nghe, töùc ngoân giaùo cuûa baäc chí thaùnh goïi laø chí giaùo löôïng, cuõng goïi laø Thaùnh ngoân giaùo löôïng, ôû Taây

vöïc choïn phaùp phaûi ñuû ba löôïng ñaây.

Hoûi: Trong boán ñaïi saùu caên laáy gì laøm chuû?

Ñaùp: Laáy taâm laøm chuû, vì boán ñaïi v.v... khoâng töï theå, khoâng löïc duïng qua laïi, nhaân taâm maø coù, neân xöng laø chuû. Trong kinh Di Giaùo noùi: “Naêm caên ñaây laø do taâm laøm chuû” ñaây noùi roõ môùi ñaàu gaù thai, taâm tröôùc heát caùc caên, neân goïi ñoù laø chuû, nhöng chæ moät thôøi kyø laøm chuû cuõng chaúng ñònh vaäy. Trong Thai giaùo noùi roõ taâm ñoù chaúng theå khoáng cheá caùc caên, taâm laø cöûa thoï chung taát caû, nhö luùc thaân beänh, taâm cuõng beänh theo, sao ñöôïc laø chuû ö? Hoaëc coù luùc qua laïi löôïng baøn veà chuû, nhö ñòa ñuû boán keùm nhoû thì ñoän luït laø do thuûy khoáng cheá, thuûy coù ba keùm nhoû, bò hoûa khoáng cheá, hoûa chæ hai kim nhoû, bò phong khoáng cheá, phong coù moät kim nhoû, bò taâm khoáng cheá, taâm khoâng coù keùm nhoû neân ñöôïc laøm chuû, laïi vì boán ñaïi khuaáy nhieåu laøm naõo neân nghóa chuû chaúng thaønh, neân khoâng caùnh chuû, laïi neáu boán ñaïi moãi moãi giöõ taùnh noù laø, ñòa giöõ taùnh cöùng chaúng neân ñoäng, thuûy giöõ taùnh aåm öôùt chaúng neân soùng, hoûa giöõ taùnh noùng nhieät chaúng neân ñoát chaùy, phong giöõ taùnh ñoäng chaúng neân giöõ, vì maát baûn taùnh thì, chaúng thaät, chaúng thaät neân khoâng. Trong kinh Thænh Quaùn AÂm noùi: “Ñòa khoâng coù taùnh cöùng, thuûy taùnh chaúng döøng, hoûa theo duyeân sinh, phong taùnh khoâng trôû ngaïi, moãi moãi ñeàu vaøo trong khoaûng nhö thaät” laïi taâm cuõng chaúng ñònh, thieän aùc ñoaït nhau, nghieäp maïnh chín muoài keùo. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Taâm yù thöùc laø dò danh cuûa moät phaùp, ñoái soá goïi laø taâm, naêng sinh goïi laø yù, phaân bieät goïi laø thöùc, laïi khôûi tröôùc laø taâm, khôûi tieáp laø yù, roõ sau laø thöùc, hoaëc taâm thôøi nay tuy haønh thieän maø nghieäp aùc ñôøi tröôùc chín muoài ñaõ cuøng thôøi hôïp. Töùc thoï aùc baùo, neân bò nghieäp chín muoài keùo daét. Hoaëc taâm trong moät ñôøi tuy haønh aùc, maø ñeán luùc saép cheát, taâm thieän lôùn maïnh, töùc tuøy thieän treân maø sinh leân neân laø bò nghieäp maïnh keùo daét. Laáy ñoù ñeå bieát trong theá gian khoâng moät phaùp quyeát ñònh coù töï theå, chæ tuøy duyeân chuyeån, nieäm nieäm chaúng taâm ñöôïc vaäy, neân chaúng theå ñònh chaáp moät moân maø sinh laáy boû, töùc moãi moãi phaùp khoâng theå duïng chaúng töï taïi, nieäm nieäm chaúng theå ñöôïc, thì ñeàu vaøo trong khoaûng nhö thaät, ôû trong khoaûng thaät teá, danh nghóa ñeàu döùt, nhö boán nhaõn vaøo Phaät nhaõn, möôøi trí vaøo thaät trí, ñeàu maát danh töï, nhö vaät ñeå vaøo ñöôøng maät, tôï soâng chaûy vaøo bieån, moãi moãi khaùc vò, khoâng gì chaúng laø ngoït maën, nhö muoân phaùp quy veà trong toâng kính ñoàng tuaân moät ñaïo.

Hoûi: Tuøy caûnh moãi moãi laäp teân cuûa saùu thöùc, ñaây nöông töïa naêm

saéc caên chöa töï taïi maø noùi, ôû vò töï taïi maø noùi, ôû vò töï taïi laøm sao phaân bieät?

Ñaùp: Neáu trong vò töï taïi thì caùc caên hoã duïng, nhö trong kinh Phaùp Hoa noùi roõ tò caên coù theå thaáy saéc. Trong luaän Quaùn Taâm vv... noùi: “Neáu ñöôïc töï taïi, caùc caên qua laïi, moät caên phaùt töùc duyeân taát caû caûnh, chæ coù theå tuøy caên khoâng cuøng laïm maát”. Cho ñeán trong kinh Phaät Ñòa noùi: “Trí thaønh sôû taùc, quyeát choïn taâm haïnh sai bieät cuûa höõu tình khôûi ba nghieäp hoùa laøm boán kyù v.v... neáu chaúng duyeân khaép thì khoâng coù theå vaäy” giaûi thích: Ba nghieäp hoùa hôïp coù möôøi thöù. Trong kinh Phaät Ñòa noùi: Thaân hoùa ba: Moät laø, hieän thaàn thoâng hoùa; hai laø, hieän thoï sinh hoùa; ba laø, hieän nghieäp quaû hoùa. Ngöõ (mieäng) hoùa cuõng coù ba: Moät laø,lôøi möøng oån ngöõ hoùa; hai laø lôøi noùi, phöông tieän hoùa; ba laø lôøi noùi, bieän vaät ngöõ hoùa, yù hoùa coù boán: Moät laø yù, quyeát traïch hoùa; hai laø, yù taïo taùc hoùa; ba laø, yù phaùt khôûi hoùa; boán laø, yù laõnh thoï hoùa. Boán ghi nhôùù trong laõnh thoï hoùa laø: Moät nghóa laø, moät höôùng ghi nhôù; hai laø, phaân bieät ghi nhôù; ba laø, hoûi ngöôïc laïi ghi nhôù; boán laø, im laëng ñeã ghi nhôù. Treân ñaây töôùng cuûa saùu thöùc toång thaønh moân cuûa ba nghieäp, trong quaû vò chöa chuyeån y tuøy löu theo caûnh, phaùt chuûng cuûa taïp nhieãm, keát caên cuûa sinh töû, chæ khôûi che buoäc, chæ giaêng khoå taäp, traùi vôùi taùnh giaùc thanh tònh, hôïp vôùi voïng traàn xöù giôùi, laäp thaønh quaùch cuûa ba höõu, laøm gôïn soùng cuûa boán doøng, ñeán quaû vò chuyeån y, ngaàm chaân trôû ngöôïc doøng, tuøy trí tueä haønh thaønh thieän voâ laäu, thuoäc ñaïo ñeá goàm, chaùnh lyù töông öng, hieän taâm dieäu quaùn saùt, quyeát deïp löôùi nghi cuûa boán loaøi, laøm trí thaønh sôû taùc, khôûi nguoàn hoùa cuûa ba luaân, neáu vaäy cöùu xeùt ñoù ôû taâm, traàn lao laøm dieäu duïng cuûa Boà-ñeà, maát ñoù ôû yeáu chæ, thöôøng laïc laøm khoå luaân cuûa sinh töû, neân bieát nhieãm tònh chaúng phaûi keû khaùc, ñöôïc maát taïi nôi ta, tôï nhö tay ngöõa uùp, nhö ngöôøi say tænh. Taïi sao? ngöõa cuõng laø tay, uùp cuõng laø tay, coát yeáu laø luùc ngöõa chaúng phaûi laø uùp, luùc uùp chaúng phaûi luùc ngöõa, nhöng ñeàu chaúng lìa tay, say cuõng laø ngöôøi tænh cuõng laø ngöôøi, coát yeáu luùc say chaúng phaûi luùc tænh luùc tænh chaúng phaõi luùc say cuõng chaüng lìa say coù tænh, lìa tænh coù say, nhö meâ cuõng laø taâm, ngoä cuõng laø taâm, coát yeáu luùc meâ chaúng phaûi luùc ngoä, luùc ngoä chaúng phaûi luùc meâ, nhöng meâ ngoä chaúng phaûi rieâng bieät, töùc thôøi tieát coù khaùc, chæ taïi Baùt-nhaõ chuyeån bieán ñeán thôøi, moät theå chaúng phaûi dôøi ngaøn sai töï khaùc bieät, meâ ñoù thì uoång gaëp chím ñaém nieäm nieäm thaønh phaøm, ngoä ñoù voán töï troøn saùng, taâm taâm chöùng thaùnh.

Hoûi: Taát caû caùc phaùp ñeàu nhôø möôïn duyeân sinh, ôû trong taùm thöùc

moãi moãi ñuû bao nhieâu duyeân thaønh laäp?

Ñaùp: Nhaõn coù chín duyeân: Moät laø, khoâng duyeân, nghóa laø hö khoâng thoâng roãng khoâng vaät chöôùng ngaïi ôû caûnh tröôùc, goïi laø khoâng chöôùng

ngaïi, daãn phaùt sinh khôûi naêng duyeân thöùc vaäy, laïi lìa khoaûng giöõa bieát vaäy; hai laø, minh duyeân, minh nghóa laø aùnh saùng, lìa töôùng toái taêm vaäy, phaân minh hieån baøy, môû cöûa daãn daét naêng duyeân thöùc vaäy; ba laø, caên duyeân, nghóa laø töï nhaõn caên laøm choã nöông töïa vaäy; boán laø, caûnh duyeân, cuøng thöùc naêng duyeân laøm sôû duyeân vaäy, daét sinh daãn phaùt thöùc naêng duyeân vaäy; naêm laø, taùc yù duyeân, phaùt taùc taâm yù naêng sinh khôûi vaäy, ôû nôi vò taâm chuûng caûnh raên khieán sinh hieän, nôi vò hieän haønh daãn taâm ñeán caûnh; saùu laø, caên baûn duyeân, nghóa laø thöùc thöù taùm cuøng nhaõn v.v... caùc thöùc maø laøm goác reã laøm nguyeân baûn vaäy, cuøng baûy thöùc tröôùc laøm choã nöông töïa vaäy; baûy laø, nhieãm tònh duyeân, nghóa laø thöùc thöù baûy cuøng saùu thöùc tröôùc ñeàu laøm choã nhieãm tònh nöông töïa; taùm laø, phaân bieät duyeân, nghóa laø thöùc thöù saùu phaân minh lieãu bieät ñoái vôùi caûnh tröôùc vaäy; chín laø, chuûng töû duyeân, nghóa laø chuûng töû nhaõn thöùc naêng sinh hieän vaäy, cuõng goïi laø thaân bieän töï quaû duyeân. Thaân (gaàn) thaät kieán laäp, bieän (raønh reõ) töï thöùc hieän haønh, goïi laø töï quaû, neáu nhó thöùc duyeân, ñi thaúng ngay aâm thanh, chæ ñuû taùm duyeân, tröø minh duyeân (duyeân aùnh saùng) vì giaû söû ôû trong toái cuõng naêng nghe vaäy. Neáu laø tyû thieät thaân ba thöùc luùc duyeân höông vò xuùc, chæ ñuû baûy duyeân, tröø hai duyeân hö khoâng vaø aùnh saùng, ba thöùc naøy laø hôïp vôùi khoaûng giöõa bieát neân chaúng caàn khoâng duyeân. Neáu yù thöùc thöù saùu duyeân taát caû caûnh taát caû thôøi, chæ ñuû naêm duyeân: Moät laø, caên baûn; hai laø, caên duyeân; ba laø, taùc yù; boán laø, chuûng töû; naêm laø, caûnh duyeân. Tröø boán duyeân hö khoâng aùnh saùng phaân bieät vaø nhieãm tònh. Laïi yù thöùc thöù saùu vôùi trong boán thöù, hoaëc ñònh moäng ñoäc taùn, thì ba ñaây töùc ñuû naêm duyeân, coøn neáu yù thöùc minh lieãu thì tuøy naêm thöùc tröôùc, hoaëc thöùc thöù baûy, thöù taùm, thöù chín v.v... coù ñuû duyeân ít nhieàu vaäy. Neáu laø thöùc thöù baûy ôû trong vò höõu laäu, luùc duyeân kieán phaàn thöùc thöù taùm laøm ngaõ, chæ ñuû ba duyeân: Moät laø, caên baûn duyeân töùc thöùc thöù taùm; hai laø, taùc yù; ba laø, chuûng töû, neáu thöùc thöù taùm luùc duyeân chuûng töû caên thaân khí theá gian thì chæ ñuû boán duyeân: Moät laø, caûnh duyeân töùc ba caûnh tröôùc; hai laø, caên duyeân töùc thöùc thöù baûy; ba laø, chuûng töû; boán laø, taùc yù. Neáu theâm ñaúng voâ giaùn duyeân ôû treân taùm thöùc tröôùc, laïi moãi moãi theâm moät duyeân, thì nhaõn töùc ñuû möôøi duyeân v.v...

Hoûi: Taùm thöùc ôû trong ba coõi goàm coù ñuû chaêng?

Ñaùp: Chaúng coù ñuû, caùc baäc coå ñöùc giaûi thích: Taùm thöùc ôû nôi ba coõi chín ñòa, noù coù khoâng nhö sau: Chæ moät ñòa ôû Duïc giôùi coù ñuû taùm thöùc ôû saéc giôùi, Sô thieàn moät ñòa chæ coù saùu thöùc tröø hai thöùc tyû vaø thieät, töø Nhò thieàn trôû leân cho ñeán voâ saéc giôùi trôû laïi chæ coù ba thöùc sau khoâng coù naêm caên tröôùc, ôû duïc giôùi: Ngöôøi, trôøi, quyû vaø suùc sinh boán thuù ñeàu

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 55 631

coù taùm thöùc. Ñeán trong ñòa nguïc thuù, ñòa nguïc voâ giaùn coù naêm thöùc tröôùc, chæ coù ba thöùc sau, hoaëc goàm coù thöùc thöù saùu vì ñaõ ôû vò cöïc troïng muoän vaäy.

Hoûi: Theá naøo laø caùc bieán keá coù khoâng?

Ñaùp: Caùc baäc coå ñöùc noùi: Naêm thöùc tröôùc vaø thöùc thöù taùm khoâng chaáp, vì nhaân duyeân bieán vaäy chæ coù hieän löôïng. Phaøm laø chaáp haún phaûi göôïng tö keá ñoä v.v coù chaáp

vaäy, chæ thöùc thöù saùu vaø thöùc thöù baûy coù bieán keá phaân bieät vaäy, töùc hai thöùc thöù saùu vaø thöù baûy coù chaáp, laïi coù boán caâu: Moät, bieán thì chaúng phaûi keá, töùc ñoäc ñaàu yù thöùc thöù saùu duyeân khaép taát caû maø chaúng keá chaáp; hai, keá chaúng phaûi bieán, töùc thöùc thöù baûy chæ duyeân A-laïi-da keá ñoä; ba, cuõng bieán cuõng keá, töùc thöùc thöù saùu trong nhaân coù khaép cuøng keá ñoä; boán, chaúng phaûi bieán chaúng phaûi keá, töùc naêm, thöùc tröôùc chæ duyeân naêm traàn khoâng keá ñoä vaäy, naêm thöùc tröôùc maëc tình chöùng caûnh, chaúng keït danh ngoân, chæ laø hieän löôïng, thöùc thöù taùm cuõng vaäy.