BAÙT THÖÙC QUY CUÛ BOÅ CHUÙ

**QUYEÅN HA**Ï

*“Ñôùi chaát höõu phuù chung goác tình.”*

Ñaây laø noùi thöùc thöù baûy chæ coù taùnh voâ kyù trong ba taùnh. Trong boán taùnh laø höõu phuù voâ kyù.

(Boán taùnh naøy, ôû coõi Duïc hoaøn toaøn coù ñuû. Hai phuù treân, nghóa laø phaùp nhieãm laøm chöôùng ngaïi ñaïo Thaùnh. Laïi, laøm che laáp taâm, khieán cho baát tònh. Chöông naøy vì chaúng phaûi thieän, aùc, neân goïi laø voâ kyù).

Do taùnh chaúng phaûi thuaän ích, traùi haïi, vì thöôøng ñi chung vôùi boán hoaëc, neân noùi: Boán hoaëc höõu phuù, nghóa laø ngaõ si (voâ minh ngu ôû ngaõ töôùng, meâ lyù voâ ngaõ, neân goïi ngaõ si). Ngaõ kieán (chaáp ngaõ ñoái vôùi phaùp phi ngaõ, vì chaáp voïng laøm ngaõ, neân goïi ngaõ kieán). Ngaõ maïn (nghóa laø ngoâng cuoàng, ngaïo ngheã yû laïi ngaõ ñaõ chaáp, khieán taâm töï ñeà cao, neân goïi laø ngaõ maïn). Ngaõ aùi (nghóa laø ngaõ tham ñoái vôùi ngaõ ñaõ chaáp, sinh, taâm raát chaáp maéc ham vui, neân goïi ngaõ aùi).

Thöùc naøy trong ba caûnh, chæ duyeân vôùi ñôùi chaát, vì laáy taâm duyeân taâm (giaûi thích ôû vaên treân).

Chöõ Taâm treân, goïi laø kieán phaàn, chöõ Taâm döôùi goïi laø baûn chaát, nghóa laø töôùng phaàn naøy mang baûn chaát sinh, neân goïi laø ñôùi chaát. Hoaëc noùi: Töôùng phaàn naøy cuõng mang theo kieán sinh, sao khoâng noùi raèng mang theo tình caûnh? Vì sôï laïm quaù ñoäc aûnh, cho neân khoâng nhö vaäy.

*Tuøy duyeân chaáp ngaõ löôïng laø sai.*

Ñaây laø noùi thöùc thöù baûy tuøy thuoäc kieán phaàn cuûa thöùc thöù taùm, ñoái töôïng ñöôïc duyeân chaáp laø ngaõ chaáp. Nghóa naøy laïi chaáp maéc, vì thöùc naøy chæ coù hai chaáp ngaõ, phaùp caâu sinh vì töï nhieân khôûi, chaúng phaûi laø hai chaáp ngaõ, maø phaùp phaân bieät, do khoâng tö duy maïnh meõ, tính toaùn ño löôøng maø khôûi. Trong ba löôïng chæ laø phi löôïng, bieát caûnh khoâng caân xöùng vì thöôøng so löôøng sai laàm, neân laø phi löôïng.

*Taùm ñaïi bieán haønh bieät caûnh tueä. Tham, si, ngaõ kieán, maïn theo nhau.*

Ñaây laø noùi phaùp taâm sôû cuûa thöùc thöù baûy, nghóa laø khi thöùc naøy

duyeân caûnh vôùi ñaïi tuøy coù taùm, bieán haønh coù naêm, tueä trong naêm bieät caûnh, boán phaùp: tham, si, kieán, maïn cuûa phieàn naõo caên baûn, toång coäng laø möôøi taùm taâm sôû.

Ñaâu khoâng phaûi ñeàu coù khaùc? Vì maâu thuaãn nhau, sao laïi cho laø duïc, nghóa laø hy voïng söï vieäc chöa thích hôïp. Thöùc naøy töï nhieân duyeân caûnh thích hôïp,vì khoâng coù hy voïng neân khoâng coù duïc.

Thaéng giaûi thì ñaùnh daáu, giöõ gìn caûnh khoâng heà nhaát ñònh, thöùc naøy voâ thæ thöôøng duyeân söï ñònh, traûi qua ñoái töôïng ghi daáu aán, gìn giöõ neân khoâng coù thaéng giaûi.

Nieäm chæ ghi nhôù nhöõng vieäc töøng ñaõ taäp, thöùc naøy thöôøng duyeân caûnh hieän ñöôïc tieáp nhaän, vì khoâng coù ñoái töôïng ghi nhôù neân khoâng coù nieäm.

Ñònh, chæ buoäc taâm chuyeân chuù moät caûnh, thöùc naøy nhaäm vaän saùt- na duyeân rieâng, vì khoâng chuyeân nhaát, neân khoâng nhaát ñònh.

Tueä, töùc laø môû rieâng naêm möôi moát taâm sôû cuûa ngaõ kieán, thöùc naøy, ngaõ kieán vaø tueä goàm ñuû, vì thieän laø tònh, neân chaúng phaûi thöùc naøy ñeàu coù. Caên, duø coù hai möôi saùu phaùp, nhöng vì ñaõ cuøng coù vôùi ngaõ kieán, neân do kieán xem xeùt, quyeát nghi khoâng coù chaáp nhaän khôûi, vì aùi chaáp maéc ngaõ, vì khoâng ñöôïc sinh giaän, neân chæ co boán hoaëc cuøng coù möôøi, tuøy thuoäc haønh töôùng thoâ ñoäng nhö phaãn, v.v… thöùc naøy vì xem xeùt teá neân chaúng phaûi cuøng coù vôùi tueä.

Trung tuøy hai, chæ laø baát thieän, vì thöùc naøy voâ kyù neân chaúng töông öng vôùi baát thieän kia.

Coù thuyeát noùi: Thöùc naøy khoâng töông öng vôùi ñaïi tuøy, vì neáu khoâng coù hoân traàm, thì leõ ra khoâng nhaát ñònh coù, khoâng coù taùnh ñeå gaùnh vaùc. Neáu traïo cöû khoâng coù thì leõ ra seõ khoâng coù lay ñoäng raàm ró, aáy laø nhö thieän, khoâng phaûi laø vò oâ nhieãm. Neáu trong taâm nhieãm khoâng coù taùn loaïn, thì leõ ra chaúng phaûi buoâng thaû, chaúng phaûi taâm oâ nhieãm. Neáu khoâng coù thaát nieäm, baát chaùnh tri thì laøm sao khôûi phieàn naõo hieän tieàn ñöôïc? Neân yù oâ nhieãm quyeát ñònh ñeàu töông öng vôùi taùm tuøy maø sinh.

Boán baát ñònh: OÁ taùc, nhôù laïi, aên naên nghieäp maø mình ñaõ gaây ra tröôùc kia, thöùc naøy nhaäm vaän thöôøng duyeân hieän caûnh, chaúng phaûi nghieäp tröôùc, neân khoâng coù oá taùc.

Thuøy mieân phaûi döïa vaøo söï môø toái, naëng neà cuûa thaân, taâm, naêng löïc cuûa caùc duyeân ngoaøi, coù luùc taïm khôûi, thöùc naøy chaáp trong moät loaïi voâ thæ vì khoâng caàn duyeân ngoaøi, neân thuøy mieân kia chaúng phaûi coù.

Taàm, töø ñeàu döïa vaøo moân ngoaøi maø chuyeån, tìm toøi, suy löôøng caïn, saâu, thoâ, teá maø phaùt ngoân, thöùc naøy chæ y cöù vaøo moân noäi maø chuyeån,

vì moät thöù chaáp ngaõ, neân chaúng phaûi taàm, töø kia ñeàu coù, neân noùi raèng, vì traùi nhau.

*Haèng xem xeùt, löôïng ngaõ theo nhau.*

Nghóa laø thöùc naøy thöôøng xem xeùt, tìm toøi, suy nghó, giaùm saùt, suy löôøng kieán phaàn thöùc thöù taùm laøm ngaõ, neân noùi laø nhö theá.

Haèng vôùi xem xeùt phaân bieät boán caâu trong taùm thöùc.

1. Haèng maø chaúng phaûi xem xeùt, nghóa laø thöùc thöù taùm khoâng chaáp ngaõ, vì khoâng coù xen hôû.
2. Xem xeùt maø chaúng phaûi haèng. Nghóa laø thöùc thöù saùu vì chaáp ngaõ xen hôû.
3. Vöøa haèng, vöøa xem xeùt: Nghóa laø thöùc thöù baûy chaáp ngaõ vì khoâng coù ñoaïn.
4. Chaúng phaûi haèng, chaúng phaûi xem xeùt: Nghóa laø naêm thöùc tröôùc vì khoâng chaáp ngaõ neân Boà-taùt Hoä Phaùp noùi: “Naêm, taùm khoâng coù phaùp, cuõng khoâng coù nhaân, hai thöùc saùu, baûy raát quaân bình.

*Höõu tình ngaøy ñeâm trong hoân meâ.*

Vì thöùc naøy thöôøng chaáp ngaõ, neân höõu tình thöôøng ôû trong sinh töû suoát ñeâm daøi maø khoâng töï hay bieát, vì vôùi boán hoaëc, taùm ñaïi thöôøng khôûi chung.

*Boán hoaëc, taùm ñaïi töông öng khôûi.*

Caâu naøy laø tuïng giaûi thích nghóa cuûa caâu treân. Boán hoaëc laø phieàn naõo caên baûn vaø tuøy hoaëc ñeàu cuøng thaáy lôøi chuù thích ôû treân.

Ñaïi ñeå, caên baûn khoâng phaûi y tha khôûi maø laø tuøy hoaëc y tha khôûi.

*Saùu chuyeån goïi laø y nhieãm tònh.*

Nghóa laø thöùc thöù saùu goïi thöùc thöù baûy naøy laø nhieãm tònh y vì trong höõu laäu cuûa thöùc naøy thöôøng chaáp ngaõ, neân khieán thöùc thöù saùu moãi nieäm trôû thaønh nhieãm. Do thöùc voâ laäu naøy thöôøng tö duy voâ ngaõ neân khieán thöùc thöù saùu moãi nieäm trôû thaønh thanh tònh laø do thöùc thöù saùu, trôû thaønh nhieãm, tònh ñeàu do thöùc thöù baûy.

*Cöïc hyû sô taâm taùnh bình ñaúng.*

Nghóa laø thöùc naøy ôû Sô ñòa, sô taâm ñaõ chuyeån voâ laäu, phaåm Taâm töông öng chuyeån trí cuõng trôû thaønh voâ laäu. Do thöùc thöù saùu vì nhaäp quaùn song khoâng. Nghóa laø thöùc thöù saùu vì nhaäp quaùn sinh, khoâng neân laøm chöôùng ngaïi söï chaáp ngaõ cuûa thöùc thöù baûy naøy khoâng sinh, phaùp chaáp cuõng thöôøng coøn, neân luaän cheùp: chaáp rieâng maït-na ôû phaàn vò haït gioáng.

Trí bình ñaúng taùnh khoâng hieän tieàn. Nghóa laø do thöùc thöù saùu vì nhaäp quaùn sinh khoâng, phaùp khoâng neân chöôùng ngaïi cho hai chaáp ngaõ,

phaùp cuûa thöùc thöù baûy naøy khoâng khôûi, neân luaän cheùp: Song chaáp maït na quy phaàn vò haït gioáng, trí bình ñaúng taùnh môùi hieän tieàn. Nghóa laø thöùc thöù baûy khoâng coù naêng löïc ñoaïn hoaëc, chaáp hoaøn toaøn döïa vaøo thöùc thöù saùu neân baøi tuïng cheùp:

*Hai chöôùng phaân bieät cöïc hyû khoâng.*

Caâu sinh cuûa thöùc thöù saùu, baûy moãi ñòa ñeàu tröø. Thöùc thöù baûy tu ñaïo tröø chuûng, hieän. Vì sau Kim cöông ñaïo ñeàu khoâng coù, neân thöùc thöù baûy thaønh voâ laäu, ñeàu do thöùc thöù saùu vì ñoaïn hoaëc chöùng lyù vöôït hôn.

*Haïnh voâ coâng duïng ngaõ thöôøng tröø.*

Nghóa laø thöùc naøy, ôû ñòa thöù taùm trôû xuoáng, phaùp chaáp cuõng thöôøng coøn, ngaõ chaáp ñöùt quaõng. Do thöùc thöù saùu khoâng thöôøng ôû trong quaùn song khoâng, ñeán Baát ñoäng ñòa thì chaáp ngaõ bò haøng phuïc haún. Trong phaùp chaáp khôûi, do thöùc thöù saùu vì thöôøng ôû quaùn sinh khoâng, sao chaúng phaûi ñoaïn haït gioáng, vì khoâng chöôùng ngaïi nhaân, vì phaåm haï cuoái, vì töï yù khôûi, vì chöùng saâu kín, vì chæ höõu phuù.

*Nhö Lai hieän khôûi tha thoï duïng Boà-taùt Thaäp ñòa bao truøm cô.*

Nghóa laø thöùc thöù baûy voâ laäu naøy töông öng vôùi trí bình ñaúng taùnh. Hieän möôøi thöù thaân tha thoï duïng trong quaû vò Phaät, töùc Phaät, chuû theå bao truøm, Boà-taùt Thaäp Ñòa laø caên cô, ñoái töôïng bao truøm. Ñaây laø y cöù vaøo söï vöôït hôn maø noùi, goïi laø boán trí thaät ñeàu coù khaû naêng hieän.

*Taùnh chæ voâ phuù naêm bieán haønh.*

Ñaây laø noùi trong nhaân cuûa thöùc thöù taùm, ôû ba taùnh thì chæ coù taùnh voâ phuù, voâ kyù. Vì khoâng cuøng coù vôùi phieàn naõo, vì bình ñaúng khoâng choáng traùi, vì laø ñoái töôïng huaân taäp, neân khi thöùc naøy duyeân caûnh, taâm sôû töông öng chæ bieán haønh naêm, vì phaùp khaùc laãn traùi, sao laø taùnh voâ kyù phi thieän, phi aùc. Phi thieän thì khoâng töông öng vôùi thieän, phi aùc thì cuõng khoâng töông öng vôùi aùc, do traùi ngöôïc laãn nhau.

*Coõi ñòa theo nghieäp löïc ngöôøi sinh.*

Thöùc naøy tuøy thuoäc nghieäp thieän, aùc, ôû trong naêm ñöôøng, chín ñòa, ba coõi, vì ñaõ caûm quaû chaân dò thuïc, vì laøm chuû cuûa baùo chung, theå cuûa thuù höôùng söï sinh, ñaâu coù thieân leäch laøm theå, vì coù boán nghóa, nghóa laø thaät coù quaû haèng bieán ñöôïc chieâu caûm do nghieäp khoâng coù xen laãn, neân trong taùm thöùc, chæ coù thöùc thöù taùm hoaøn toaøn do nghieäp chieâu caûm, moät phaàn saùu thöùc tröôùc do nghieäp chieâu caûm. Thöùc thöù baûy hoaøn toaøn chaúng phaûi do nghieäp chieâu caûm. Saùu thöùc tröôùc cuõng moät phaàn khoâng phaûi do nghieäp chieâu caûm, vì taùnh thieän, baát thieän, nghóa laø phaùp voâ kyù, nhö ñaát khoâ kia khoâng theå töï vaét nhau thaønh moät ñoáng, neân caàn duøng

ngay naêng löïc nghieäp thieän, aùc, nhö duøng nöôùc, a-dao, v.v… troän vôùi ñaát khoâ kia, phaùp voâ kyù khieán thaønh ñoáng ñoà ñöïng.

Neáu phaùp thieän, aùc nhö goã, ñaù, v.v… töï trôû thaønh ñoáng ñoà ñöïng thì seõ khoâng caàn söùc ngöôøi khaùc, neân chaúng phaûi do nghieäp chieâu caûm.

Baøi tuïng cheùp:

*“Naêng löïc nghieäp sinh, nghóa laø ñaây”. Nhò thöøa khoâng lieãu nhaân meâ chaáp.*

Nghóa laø vì thöùc thöù taùm raát saâu kín naøy, vaø do Nhò thöøa ngu phaùp Thanh vaên neân khoâng tin coù thöùc thöù taùm naøy, chæ duøng thoï, huaân, trì chuûng cuûa saùu thöùc tröôùc, duøng trí caïn, taâm thoâ cuûa Nhò thöøa kia maø meâ chaáp.

Do ñoù coù theå noå ra cuoäc tranh luaän cuûa Luaän chuû, do Tieåu thöøa khoâng thaáu ñaït coù thöùc naøy, cho neân Luaän chuû Ñaïi thöøa daãn boán baøi tuïng, naêm giaùo, möôøi lyù cuûa ba kinh Ñaïi thöøa kia, nhaèm chöùng minh coù thöùc thöù taùm.

Neáu kinh A-tyø Ñaït-ma, kinh Giaûi Thaâm Maät vaø kinh Laêng-nghieâm, ba kinh Ñaïi thöøa naøy laø thöøa nhaän khoâng chung. Neáu kinh A-caáp-ma cuûa Ñaïi chuùng boä, luaän Phaân Bieät cuûa Thöôïng Toïa boä, Thuyeát Nhaát thieát höõu boä, Hoùa ñòa boä, kinh Taêng Nhaát, boán kinh Tieåu thöøa laø thöøa nhaän chung, neân baøi tuïng Thaäp Chöùng cheùp:

*Taâm dò thuïc trì chuûng Thuù sinh höõu thoï chöùc Duyeân sinh töû do aên*

*Taâm dieät ñònh nhieãm tònh.*

Baøi tuïng naøy chöùa ñöïng möôøi nghóa. Neáu kinh A-tyø-ñaït-ma cuûa Ñaïi thöøa noùi: Giôùi ôû thôøi kyø voâ thæ ñeán nay duyeân taát caû phaùp, do ñoù môùi coù caùc coõi vaø söï chöùng ñaéc Nieát-baøn.

Baøi tuïng naøy cheùp: Vì töï taùnh cuûa thöùc thöù taùm naøy raát saâu kín neân duøng taùc duïng cuûa noù ñeå chæ baøy roõ.

Nöûa baøi tuïng ñaàu chæ roõ: Thöùc thöù taùm laøm nhaân duyeân taùc duïng. Nöûa baøi tuïng sau noùi: Laøm taùc duïng y trì cho löu chuyeån, hoaøn dieät. Vì giôùi nghóa laø nhaân, töùc haït gioáng thöùc töø thôøi voâ thæ ñeán nay, ñaõ laàn löôït noái tieáp nhau, tröïc tieáp sinh ra caùc phaùp, y laø nghóa duyeân, töùc thöùc chaáp trì töø thôøi voâ thæ ñeán nay, ñaõ laøm choã nöông cho taát caû phaùp, nghóa laø vì coâng naêng gìn giöõ caùc haït gioáng, neân laøm ñoái töôïng nöông töïa cho phaùp hieän haïnh. Ñaây laø chöùng minh taâm gìn giöõ haït gioáng.

Do coù caùc coõi: Nghóa laø do coù thöùc thöù taùm naøy neân ñaõ gìn giöõ taát caû phaùp löu chuyeån thuaän, khieán cho caùc höõu tình troâi laên trong sinh töû.

Maëc duø phaùp hoaëc, nghieäp ñeàu laø troâi laên, nhöng coõi laø quaû vì vöôït troäi hôn, neân noùi nghieâng leäch, hoaëc caùc coõi laø noùi chung cho chuû theå, ñoái töôïng cuûa thöùc. Ñaây laø noùi thöùc naøy laøm taùc duïng y trì cho söï troâi laên vaø ngöôøi chöùng ñaéc Nieát-baøn, nghóa laø vì coù thöùc naøy neân ñaõ gìn giöõ taát caû phaùp thuaän vôùi hoaøn dieät, khieán cho ngöôøi tu haønh seõ ñöôïc chöùng ñaéc Nieát-baøn. Ñaây laø chæ noùi chuû theå chöùng ñaéc, vì Nieát-baøn khoângdöïa vaøo thöùc naøy. Coù choã noùi: ñoái töôïng chöùng laø ngöôøi tu haønh vì chính ñoái töôïng caàu, hoaëc noùi caû hai ñeàu thuoäc veà phaåm loaïi hoaøn dieät.

Nöûa baøi tuïng sau cheùp duø laø phaùp voâ laäu nhöng cuõng döïa vaøo thöùc thöù taùm naøy maø laøm saùng toû.

Kinh kia laïi noùi baøi tuïng raèng:

*Do nhieáp chöùa caùc phaùp Taát caû haït gioáng thöùc Neân goïi A-laïi-da*

*Troäi hôn, taø khai thò.*

Nghóa laø vì thöùc naøy coù ñuû caùc haït gioáng, neân coù theå goàm thaâu chöùa giöõ caùc phaùp taïp nhieãm. Y cöù vaøo coâng naêng naøy maø kieán laäp danh töø A-laïi-da. Thöùc naøy töø voâ thæ ñeán nay cuoái cuøng laø ñòa Baát ñoäng, khi chaáp voâ ngaõ, thì goïi laø A-laïi-da, Haùn dòch laø Taïng thöùc, neân töø coâng naêng maø ñaët teân. Kinh Giaûi Thaâm Maät noùi: “thöùc A-ñaø-na raát saâu kín, taát caû haït gioáng nhö doøng nöôùc chaûy xieát, ñoái vôùi phaøm ngu, ta khoâng môû baøy giaûng noùi, e hoï phaân bieät chaáp laøm ngaõ”.

A-ñaø-na, ñôøi Ñöôøng dòch laø chaáp trì, töùc thöùc thöù taùm, do coâng naêng gìn giöõ haït gioáng, caên thaân vaø khí theá giôùi, nghóa baét ñaàu sinh, thöùc naøy do coâng naêng gìn giöõ haït gioáng caùc phaùp sao cho khoâng tan maát vaø coù coâng naêng chaáp thoï saéc caên y xöù, cuõng coù khaû naêng chaáp laáy kieát sinh noái tieáp nhau. Vì ñuû ba nghóa naøy neân laäp ra teân goïi naøy.

Vì khoâng coù taùnh, khoâng theå cuøng taän, neân noùi raát saâu. Vì thuù höôùng vaéng laëng, khoâng theå thaáu suoát neân noùi raát teá, chính laø haït gioáng chaân thaät cho taát caû phaùp duyeân kích ñoäng, aáy laø sinh. Vì laøn soùng cuûa chuyeån thöùc thöôøng khoâng coù giaùn ñoaïn, neân noùi: Nhö doøng nöôùc chaûy xieát, e raèng phaøm ngu kia ñoái vôùi chuyeån thöùc naøy phaân bieät chaáp maéc seõ ñoïa vaøo caùc coõi, gaây chöôùng ngaïi cho vieäc phaùt sinh Thaùnh ñaïo, neân ñöùc Theá Toân ñaõ khoâng trieån khai, giaûng noùi, chæ Boà-taùt Ñaïi thöøa môùi khai thò cho.

Baøi tuïng naøy cuõng chöùng minh nghóa gìn giöõ haït gioáng, chaúng phaûi saùu chuyeån thöùc tröôùc maø coù ñöôïc nghóa naøy.

Laïi, kinh Laêng-giaø cheùp: Nhö bieån gaëp gioù xuoâi, noåi leân caùc côn

soùng to, nhoû, chuyeån bieán taùc duïng hieän tieàn, khoâng coù luùc naøo xen hôû. Ñaây laø duï cho bieån taïng thöùc cuõng gioáng nhö vaäy, caûnh giôùi bò gioù kích ñoäng, thöôøng khôûi leân soùng thöùc, chuyeån bieán taùc duïng hieän tieàn.

Baøi tuïng naøy noùi: Ñaây laø thöùc thöù taùm, chuyeån thöùc khoâng coù ñöôïc nghóa naøy.

Ñaõ noùi bieån Taïng thöùc, laïi noùi: thöôøng khôûi leân soùng caùc thöùc, haù thöùc sinh dieät cuûa saùu thöùc tröôùc maø ñöôïc nhö ôû ñaây hay sao?

Ñaõ daãn treân ñaây, chính laø boán baøi tuïng cuûa Ñaïi thöøa, giaûi thích chung veà nghóa taâm giöõ gìn haït gioáng cuûa tuïng Thaäp Chöùng.

Laïi, trong A-caáp-ma cuûa Ñaïi chuùng boä, maät yù noùi: Ñaây goïi laø thöùc caên baûn, laø ñoái töôïng nöông töïa cuûa chuyeån thöùc.

Laïi, kinh luaän Phaân Bieät cuûa Thöôïng Toïa boä ñeàu cuøng maät yù noùi: Thöùc naøy ñöôïc goïi laø höõu phaàn thöùc. Höõu laø ba höõu, phaàn nghóa laø nhaân, nghóa laø chæ thöùc thöù taùm naøy thöôøng laøm nhaân cuûa ba höõu khaép ba coõi.

Laïi, Hoùa Ñòa Boä cheùp: Cuoái cuøng uaån sinh töû vì lìa ngoaøi thöùc thöù taùm naøy khoâng coù phaùp uaån rieâng, cuoái cuøng meù sinh töû, khoâng coù thôøi gian naøo xen hôû.

Laïi noùi: Kinh Taêng Nhaát cuûa Nhaát Thieát Höõu boä maät yù noùi: Goïi A-laïi-da nghóa laø aùi A-laïi-da.

Do thuyeát kia noùi teân A-laïi-da nhaát ñònh laø thöùc thöù taùm naøy.

Treân ñaây ñaõ daãn boán giaùo cuûa Tieåu thöøa, roõ raøng coù thöùc thöù taùm naøy. Vì sao laïi chaáp khö khö coù saùu thöùc tröôùc? Laïi, kheá kinh cheùp: “Vì ñoái töôïng taäp khôûi haït gioáng cuûa caùc phaùp thanh tònh, taïp nhieãm, neân goïi laø Taâm”.

Neáu khoâng coù thöùc naøy thì taâm gìn giöõ haït gioáng kia chaúng coù chaêng? Nghóa laø vì caùc chuyeån thöùc ôû dieät ñònh ñeàu coù xen hôû, caùc thöù caên, caûnh, taùc yù, thieän vì khaùc nhau neân deã thoaùt khôûi, vì truï khoâng vöõng chaéc, neân khoâng theå huaân taäp, neân khoâng theå gìn giöõ haït gioáng, chæ coù thöùc thöù taùm naøy vì thöôøng khoâng coù xen hôû, nhö coû thôm vöôït hôn ñöùng vöõng chaéc coù theå xoâng öôùp, töông ñöông vôùi nghóa taâm maø kheá kinh ñaõ noùi. Ñieàu naøy cuõng chöùng toû thöùc thöù taùm ñöôïc goïi laø taâm phuø hôïp vôùi taâm gìn giöõ haït gioáng noùi ôû caâu ñaàu cuûa baøi tuïng Thaäp Chöùng.

Laïi noùi: Coù taâm dò thuïc chieâu caûm nghieäp thieän, aùc. Neáu khoâng coù thöùc naøy thì taâm dò thuïc kia leõ ra khoâng coù, neân chæ coù taâm chaân dò thuïc, laø thöù röôïu ngon daãn daét nghieäp khaép maø khoâng xen hôû, taâm dò thuïc ñoù laø thöùc thöù taùm. Chöõ taâm ôû ñaây chung cho nghóa cuûa boán chöõ trì chuûng dò thuïc.

Treân ñaây ñaõ giaûi thích nghóa cuûa caâu ñaàu baøi tuïng Thaäp chöùng. Laïi noùi: höõu tình troâi laên naêm coõi, boán sinh, neáu khoâng coù thöùc thöù taùm naøy thì theå sinh cuûa coõi kia leõ ra khoâng coù. Nghóa laø chuû yeáu coù thaät, thöôøng khaép, khoâng coù laãn loän. Ñuû boán nghóa naøy môùi coù theå laäp chaùnh thaät thuù höôùng söï sinh. Neáu ñöôïc chieâu caûm bôûi nghieäp cuûa naêm thöùc tröôùc thì seõ khoâng thuù höôùng söï sinh, vì trong coõi Voâ Saéc hoaøn toaøn khoâng coù naêm thöùc naøy. Nghieäp yù thöùc caûm duø khaép thu höôùng sinh, nhöng khoâng thöôøng chæ coù taâm dò thuïc vaø taâm sôû kia, vì ñuû boán nghóa, neân laø chaùnh thu höôùng sinh taâm naøy vaø taâm sôû, lyù lìa thöùc thöù taùm khoâng ñöôïc thaønh.

Ñaây laø giaûi thích hai chöõ thuù sinh ñeå chöùng minh thöùc thöù taùm laø theå cuûa thu höôùng sinh.

Laïi, kheá kinh noùi: “Coù saéc, caên thaân laø coù chaáp thoï. Neáu khoâng coù thöùc naøy thì coâng naêng chaáp thoï kia leõ ra khoâng coù. Taâm naêng chaáp thoï naøy chæ coù taâm dò thuïc, chuyeån thöùc nhaõn khoâng coù nghóa nhö theá.

Laïi, kheá kinh noùi: Ba thoï, noaõn, thöùc laïi nöông töïa laãn nhau, gìn giöõ ñöôïc truï noái tieáp nhau. Neáu khoâng coù thöùc naøy thì coâng naêng gìn giöõ thoï, noaõn khieán thöùc truï laâu, leõ ra khoâng coù, nghóa laø chuyeån thöùc coù xen hôû, coù chuyeån bieán, nhö aâm thanh, gioù khoâng coù coâng duïng thöôøng duy trì, neân khoâng theå laäp laøm thöùc gìn giöõ thoï, noaõn, vì chæ dò thuïc coù taùc duïng thöôøng gìn giöõ, neân coù theå laáy laøm thöùc gìn giöõ söï soáng laâu, hôn aám.

Treân ñaây laø giaûi thích veà nghóa cuûa chöõ Thöùc, chung vôùi caùc nghóa treân ñeå giaûi thích caâu tieáp theo laø:

*Thuù höôùng thoï thöùc cuûa sinh höõu.*

Töø ñaây trôû xuoáng seõ giaûi thích caâu: Duyeân sinh töû döïa vaøo vieäc

aên.

Kheá kinh cheùp: Caùc loaøi höõu tình thoï sinh qua ñôøi, taát nhieân ñaõ

baùm truï ôû taâm taùn, chaúng phaûi khoâng coù taâm ñònh. Neáu khoâng coù thöøa naøy, thì luùc sinh töû taâm khoâng coù. Nghóa laø vaøo luùc sinh töû, thaân taâm meâ muoäi, toái taêm, nhö nguû khoâng coù chieâm bao, khi bò ngaát xæu, yù thöùc saùng roõ, taát nhieân seõ khoâng hieän ôû tröôùc, ñoái töôïng duyeân, haønh töôùng cuûa saùu thöù chuyeån thöùc, taát nhieân khoâng theå bieát, taâm coù taùn naøy goïi laø taâm sinh töû. Cuõng coù boä khaùc vò sinh töû coù rieâng moät loaïi yù thöùc saâu kín, vôùi haønh töôùng, ñoái töôïng duyeân ñeàu khoâng theå hieåu roõ, neân bieát laø thöùc thöù taùm. Laïi, khi saép cheát, do nghieäp thieän, aùc, neân xuùc chaïm phaàn thaân treân, döôùi haïnh daàn. Neáu khoâng coù thöùc naøy thì vieäc kia seõ khoâng thaønh, vì chuyeån thöùc khoâng theå chaáp thoï thaân. Hieän töôïng naøy chöùng

toû taâm luùc sinh töû töùc laø thöùc thöù taùm.

Laïi noùi: Thöùc duyeân danh saéc, danh saéc duyeân thöùc. Hai phaùp nhö theá laàn löôït nöông töïa nhau, ví nhö boù lau, ñeàu cuøng luùc maø chuyeån. Neáu khoâng coù thöùc naøy thì töï theå cuûa chuyeån thöùc kia leõ ra khoâng coù. Laïi, caùc chuyeån thöùc, vì chuyeån vaän coù ñöùt quaõng neân khoâng coù söùc, luùc naøo cuõng giöõ gìn danh saéc, thöôøng laøm duyeân cho danh saéc, neân noùi thöùc kia roõ raøng laø thöù taùm, ñaây laø giaûi thích chöõ Duyeân.

Laïi, kheá kinh noùi: Taát caû höõu tình ñeàu döïa vaøo caùi aên maø soáng coøn. Neáu khoâng coù thöùc aày thì theå cuûa thöùc thöïc kia leõ ra khoâng coù. Do ñoù, bieát khaúng ñònh khaùc vôùi caùc thöùc, coù moät loaïi thöùc dò thuïc, thöôøng giöõ gìn khaép thaân maïng, khieán cho noù khoâng hö hoaïi, ñöùt ñoaïn.

Ñöùc Theá Toân vì y cöù vaøo thöùc naøy neân noùi leân lôøi naøy: Taát caû höõu tình ñeàu döïa vaøo caùi aên maø an truï, neân bieát chæ coù thöùc dò thuïc laø taùnh cuûa caùi aên vöôït hôn, thöùc aáy töùc laø thöùc thöù taùm. Ñaây laø giaûi thích hai chöõ: nöông töïa, aên.

Treân ñaây, ñaõ giaûi thích caâu thöù ba: Duyeân sinh töû döïa vaøo caùi aên.

Laïi, kheá kinh noùi: Ngöôøi ôû dieät ñònh, thaân, ngöõ, taâm, haønh ñeàu dieät maø Thoï, Noaõn vaãn toàn taïi, caên khoâng thay ñoåi, hö hoaïi, thöùc khoâng lìa ngoaøi thaân. Neáu khoâng coù thöùc naøy thì ngöôøi ôû dieät ñònh khoâng lìa thaân thöùc, leõ ra khoâng coù, nghóa laø haønh töôùng cuûa thöùc nhaõn thoâ ñoäng, ñoái vôùi caûnh ñoái töôïng duyeân khôûi taát nhieân nhoïc taâm lo nghó, vì beänh nhaøm chaùn ñoái töôïng duyeân kia, neân taïm thôøi caàu nghæ ngôi, haøng phuïc döùt tröø daàn daàn ñeán khi ñeàu heát. Y cöù vaøo vò naøy laäp ra ngöôøi ôû dieät ñònh, neân trong ñònh naøy thöùc kia ñeàu dieät. Neáu khoâng thöøa nhaän coù moät loaïi thöùc saâu kín luoân caàm giöõ khaép thoï, noaõn, v.v… thöùc toàn taïi, thì thöû hoûi y cöù vaøo ñaâu maø noùi laø thöùc khoâng lìa thaân? Neáu hoaøn toaøn khoâng coù thöùc thì leõ ra phaûi ñoàng vôùi gaïch ngoùi, laø phi tình nhö theá. Do lyù naøy neân ngöôøi ôû dieät ñònh quyeát ñònh coù thöùc. ÔÛ vò voâ töôûng gioáng vôùi dieät ñònh naøy neân bieát.

Ñaây laø giaûi thích nghóa cuûa ba chöõ: Dieät, Ñònh, Taâm.

Laïi, kheá kinh noùi: “Vì taâm taïp nhieãm neân höõu tình taïp nhieãm, vì taâm thanh tònh neân höõu tình thanh tònh”.

Neáu khoâng coù thöùc naøy thì taâm nhieãm, tònh kia leõ ra khoâng coù, nghóa laø phaùp nhieãm, tònh laáy taâm laøm goác, do taâm maø sinh, döïa vaøo taâm maø truï.

Ñaây laø giaûi thích ba chöõ: Taâm, Nhieãm, Tònh. Chöõ taâm goàm treân, döôùi maø noùi laø löôïc daãn vaên cuûa luaän Thaønh Duy Thöùc veà nghóa lyù chöõ Duïc ñaõ noùi roõ raøng. Laïi noùi: Neáu chöùng minh coù thöùc thöù taùm naøy thì lyù

thuù thaät voâ bieân. Quaùn saùt lôøi noùi naøy ñaâu chæ rieâng coù möôøi nghóa maø thoâi.

Luaän Du-giaø cuõng coù taùm nghóa nhaèm chöùng minh coù thöùc naøy, e nhieàu neân khoâng daãn.

Nhö leân, ñaõ trích daãn giaûi thích baøi tuïng Thaäp chöùng xong. Ñaây laø luaän chuû hoä phaùp nhaân Tieåu thöøa khoâng tin thöùc thöù taùm naøy, neân ñaõ daën ñi, daën laïi, vì bieän luaän traùo trôû neân tuïng noùi: “Do ñoù coù theå xaûy ra cuoäc tranh luaän cuûa luaän chuû”.

*Moâng meânh ba taøng khoâng theå heát.*

Moâng meânh: nghóa laø saâu roäng. Ba taøng: laø chuû theå, ñoái töôïng chaáp. Vì beân nghóa gìn giöõ haït gioáng, goïi laø chuû theå chöùa ñöïng, tieáp nhaän, beân nghóa huaân taäp goïi laø ñoái töôïng daønh chöùa. Baûy chaáp laøm ngaõ, goïi laø chaáp taøng, neân baøi tuïng cheùp: “Caùc phaùp ñoái vôùi taïng thöùc, thöùc ñoái vôùi phaùp, cuõng gioáng nhö theá. Laïi, laøm taùnh quaû laãn nhau, cuõng thöôøng laøm taùnh nhaân laãn nhau. YÙ baøi tuïng naøy noùi: “thöùc A-laïi-da vôùi caùc chuyeån thöùc, trong taát caû thôøi gian laàn löôït töông sinh nhau, laøm nhaân quaû laãn nhau”. Luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa cheùp: “thöùc A-laïi-da vôùi phaùp taïp nhieãm laøm nhaân duyeân laãn nhau”.

Daãn luaän naøy ñeå noùi laø thöùc thöù taùm naøy coù ñuû nghóa ba taøng, vôùi theå, duïng saâu roäng, cho neân phaøm tieåu, khoâng theå thoâng suoát. Laïi, kinh Giaûi Thaâm Maät noùi: “thöùc A-ñaø-na raát saâu kín”.

Daãn baøi tuïng naøy nhaèm chöùng minh danh, nghóa cuûa caàm, giöõ, vì nhaän thaáy phaøm ngu khoâng suoát”.

*Vöïc saâu baûy soùng caûnh bò gioù.*

Ñaây laø noùi hieän thöùc thöù taùm nhö nöôùc. Hieän chuûng cuûa taùm thöùc nhö soùng. Boán duyeân cuûa caûnh nhö gioù. Neáu gioù cuûa boán duyeân luoân kích ñoäng nöôùc hieän thöùc thöù taùm thì seõ thöôøng xuyeân khôûi soùng hieän chuûng cuûa taùm thöùc. Trong duï coù nhieàu gioù ñeán thì nhieàu soùng sinh, ít gioù ñeán thì ít soùng khôûi. Trong phaùp nhieàu duyeân, thì nhieàu thöùc sinh, ít duyeân, thì ít thöùc khôûi, neân Laêng-giaø cheùp: “Nhö bieån gaëp gioù xuoâi”.

*Thoï huaân trì chuûng caên thaân khí.*

Ñaây laø noùi thöùc thöù taùm hay tieáp nhaän söï huaân taäp cuûa baûy thöùc tröôùc, gìn giöõ haït gioáng Höõu laäu, voâ laäu cuûa caùc phaùp, vì thöùc naøy laøm chuû cuûa quaû baùo chung, gìn giöõ haït gioáng. Vì ñuû boán nghóa cho neân ñöôïc huaân taäp, ñoù laø:

1. Taùnh truï vöõng chaéc.
2. Taùnh voâ kyù.
3. Taùnh coù khaû naêng huaân taäp.
4. Hoøa hôïp vôùi chuû theå huaân taäp.

Noùi truï vöõng chaéc: Laø moät loaïi noái tieáp nhau töø baét ñaàu cuûa voâ thæ, chung cuoäc cuûa cuoái cuøng. Cho neân, thöùc thöù baûy cuõng theá sao khoâng phaûi ñoái töôïng huaân taäp? Duøng nghóa thöù hai ñeå phaân bieät, phaûi laø voâ kyù, cuõng nhö taùnh chaát vöôït hôn cuûa thöù coû thôm, chaúng phaûi öôùp muøi thôm, hoâi, vì muøi thôm töùc höông, vì muøi hoâi töùc hoâi. Neáu vaät cuûa thôm, hoâi, thì cho duø coù duøng muøi thôm, hoâi ñeå xoâng, öôùp ñi nöõa, neáu traûi qua laâu ngaøy, roát cuoäc cuõng khoâng theå naøo bieán ñoåi ñöôïc vò khí cuûa muøi thôm. Thöùc thöù baûy naøy ñaõ laø taùnh höõu phuù, neân chaúng phaûi ñoái töôïng huaân taäp, taùm ñeàu cuøng vôùi naêm ñaõ ñuû hai nghóa tröôùc, leõ ra laø ñoái töôïng huaân taäp, vì nghóa coù theå huaân taäp thöù ba phaân bieät. Noùi coù theå huaân taäp: nghóa cuûa töï choáng ñôõ, ñoái töôïng chaúng phaûi töï taïi, ñaâu thích hôïp vôùi ñoái töôïng huaân taäp, nhöng thöùc thöù taùm cuûa ngöôøi khaùc ñuû ba nghóa naøy coù ñöôïc huaân taäp chaêng? Duøng nghóa thöù tö ñeå phaân bieät: phaûi hoøa hôïp vôùi chuû theå huaân taäp, neân noùi laø thôøi gian, nôi choán cuûa chuû theå vôùi ñoái töôïng ñeàu ñoàng, môùi laø hoøa hôïp. Taùm thöùc cuûa ngöôøi khaùc vôùi mình, khoâng lieân can nhau, neáu coâng naêng huaân taäp cuûa mình, huaân taäp thöùc thöù taùm cuûa ngöôøi khaùc thì naøo khaùc gì mình aên maø traùch ôû ngöôøi khaùc no. Vì thöùc thöù taùm ñuû boán nghóa naøy neân rieâng ñöôïc huaân taäp.

Baøi tuïng noùi: thöùc thöù taùm ñöôïc huaân taäp laø aûnh hieån baûy thöùc tröôùc, töùc laø chuû theå huaân taäp, vì noùi chuû theå huaân taäp aån löôïc trong baøi tuïng veà baûy thöùc tröôùc, neân boán nghóa cuûa chuû theå huaân taäp laø:

1. Coù sinh dieät.
2. Coù coâng duïng vöôït troäi hôn.
3. Coù theâm bôùt.
4. Hoøa hôïp vôùi ñoái töôïng huaän taäp.

Goïi laø sinh dieät vì coù taùc duïng cuûa coâng naêng sinh tröôûng neân laø chuû theå huaân taäp. Tuy nhieân, saéc, taâm voâ kyù ñeàu coù sinh dieät, cuõng ñeàu laø chuû theå huaân taäp, duøng nghóa thöù hai ñeå phaân bieät, phaûi coù taùc duïng vöôït hôn, do söùc maïnh vöôït hôn cuûa thieän, aùc, höõu phuù, goïi laø coâng duïng vöôït hôn. Vaäy thì phaùp vò Phaät ñaõ laø maïnh meõ vöôït hôn sao khoâng phaûi laø chuû theå huaân taäp? Vì nghóa thöù ba, bôûi theâm bôùt, môùi laø nghóa toån, ích. Phaät vì khoâng coù toån ích neân chaúng phaûi chuû theå huaân taäp, neân cöùng raén thì cöùng raén, hôùp vôùi nhu thì nhu, môùi hoaøn thaønh xong coâng vieäc, ñoù laø toån ích. Nhöng baûy thöùc tröôùc cuûa thaân mình ñuû ba nghóa treân, coù theå huaân taäp ngöôøi khaùc hay khoâng? Nghóa laø coù nghóa thöù tö, phaûi hoøa hôïp vôùi ñoái töôïng huaân taäp, neân taâm vöông, taâm sôû cuûa baûy thöùc tröôùc ñeàu laø chuû theå huaân taäp, tröø taùnh voâ kyù, vì thieän aùc ñeàu ñuû, neân ñoái töôïng

huaân taäp chæ coù taâm vöông, khoâng can döï vôùi taâm sôû. Neáu taâm sôû ñöôïc huaân taäp thì sinh ra loãi laàm to, khoâng neân traùch cöù baèng nhau. Haït gioáng, caên thaân, khí theá giôùi töùc caûnh ñoái töôïng duyeân cuûa thöùc thöù taùm. Laïi vì gìn giöõ haït gioáng cho neân ñöôïc huaân taäp.

*Ñi sau, ñeán tröôùc laøm oâng chuû.*

Vì thöùc naøy laø chuû cuûa quaû baùo chung neân ñeán tröôùc nhaát khi ñaàu thai, luùc qua ñôøi thì ôû laïi sau cuøng.

Y cöù vaøo Kinh Taïp Baûo Taïng luaän Luaän Du-giaø vaø Nhieáp Luaän löôïc giaûi thích choã boû ra cuûa thöùc naøy. Toång quaùt, baøi tuïng cuûa kinh luaän raèng:

*Nghieäp laønh laïnh töø döôùi leân. Nghieäp aùc laïnh töø treân.*

*Caû hai ñeàu ñeán nôi tim. Ñoàng thôøi boû moät choã.*

*Ñænh: Thaùnh, maét: sinh leân trôøi. ÔÛ tim con ngöôøi, buïng ngaï quyû. Lìa ôû goái baøng sinh.*

*Chaân thoaùt thì ñòa nguïc.*

Nghóa laø kinh khaùc vôùi luaän. Kinh thöû nghieäm söï khaùc nhau cuûa saùu coõi. Luaän noùi veà hai ñöôøng thieän, aùc. Vì saùu coõi cuõng khoâng ngoaøi thieän, aùc, töùc taâm sinh töû tröôùc kia.

Tröôùc Baát-ñoäng-ñòa vöøa xaû Taïng: Nghóa laø thöùc naøy töø nhaân höõu laäu ñeán quaû voâ laäu. Löôïc coù ba vò laø:

1. Vò ngaõ aùi chaáp taøng.
2. Vò nghieäp quaû thieän, aùc.
3. Vò chaáp trì noái tieáp nhau.

Ñaàu tieân töø voâ thæ ñeán Baát ñoäng ñòa, goïi A-laïi-da, Haùn dòch laø Taïng.

Tieáp theo, cuõng töø voâ thæ ñeán ñaïo giaûi thoaùt, goïi Tyø Baù Ca, Haùn dòch laø dò thuïc. Vì bieán dò maø thuïc, khaùc thôøi gian maø thuïc, khaùc loaïi maø thuïc neân goïi laø dò thuïc. Quaû vò Phaät sau cuøng taän meù vò lai goïi laø voâ caáu thöùc. Ñaàu tieân, A-laïi-da: höõu tình chaáp laøm noäi ngaõ cuûa mình, dò thuïc laø quaû ñöôïc daãn do thieän, aùc. Gìn giöõ chuûng, hieän voâ laäu khoâng giaùn ñoaïn. Nghóa laø thöùc naøy, ñaàu tieân ñeán ñòa naøy, xaû Taïng thöùc, goïi laø loãi laàm naëng, neân höõu tình khoâng chaáp laøm noäi ngaõ cuûa mình.

*Sau ñaïo kim cöông dò thuïc khoâng.*

Nghóa laø chuûng, hieän höõu laäu, chuûng taäp cuûa hai chöôùng, vì ñeàu ñoaïn xaû haún neân xaû nhaân cuûa teân goïi naøy vaø voâ laäu keùm cuõng ñeàu xaû

heát.

*Ñaïi vieân voâ caáu ñoàng thôøi phaùt*

*Soi roïi khaép möôøi phöông coõi traàn.*

Thöùc naøy ñeán quaû vò Phaät, chuyeån thaønh theå tònh voâ laäu cuûa phaåm

SOÁ 1865 - BAÙT THÖÙC QUY CUÛ BOÅ CHUÙ, Quyeån Haï 831

thöôïng, goïi laø thöùc voâ caáu, töông öng vôùi trí ñai vieân caûnh, khí ñoàng phaùt khôûi, soi khaép phaùp giôùi troøn saùng möôøi phöông.

Kheá kinh cheùp: thöùc Voâ caáu cuûa Nhö Lai laø coõi voâ laäu thanh tònh, giaûi thoaùt taát caû chöôùng töông öng vôùi trí vieân caûnh, phaân bieät chung boán trí, nghóa laø trí bình ñaúng taùnh, trí dieäu quan saùt, ñeàu coù ba phaåm: Phaåm Haï cuûa Kieán ñaïo, phaåm Trung cuûa Tu ñaïo, phaåm Thöôïng cuûa Cöùu caùnh, neân chuyeån trong nhaân. Trí ñaïi vieân caûnh, trí thaønh sôû taùc ñeàu chæ coù phaåm Thöôïng, neân chuyeån ôû trong quaû, baøi tuïng noùi:

*Hai thöùc saùu, baûy chuyeån trong nhaân Naêm thöùc tröôùc, thöù taùm vieân trong quaû.*

BAÙT THÖÙC QUY CUÛ BOÅ CHUÙ QUYEÅN HAÏ (HEÁT)