TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 68**

Hoûi: Phaøm ñaõ noùi caên cöù tuïc giaû laäp, taâm caûnh ñeàu baøy, môû ñoù thì hai phaàn, hôïp ñoù thì moät vò. Nay caên cöù nghóa môû thì qua laïi sinh, chöa coù caûnh khoâng taâm, töøng khoâng taâm khoâng caûnh, phaøm Thaùnh thoâng luaän ñeàu coù bao nhieâu caûnh?

Ñaùp: khoaûng coù ba caûnh coù keä tuïng noùi:

*“Taùnh caûnh chaúng tuøy taâm, Ñoäc aûnh chæ theo thaáy,*

*Ñôùi chaát thoâng tình baûn, Taùnh chuûng thaûy tuøy öùng”.*

Taùnh caûnh chaúng tuøy taâm laø, taùnh caûnh, taùnh laø nghóa thaät, töùc thaät caên traàn boán ñaïi vaø thaät ñònh quaû saéc v.v... töôùng phaàn caûnh, noùi chaúng tuøy taâm laø, vì töôùng phaàn caên traàn v.v... ñaây ñeàu töï coù chuûng taùnh thaät, chaúng tuøy chuûng kieán phaàn naêng duyeân sinh vaäy, Ñoäc aûnh chæ theo thaáy laø, aûnh laø aûnh töôïng, laø dò danh cuûa töôùng phaàn, vì giaû töôùng phaàn ñaây khoâng chuûng laøm baïn, chæ rieâng töï coù, neân goïi laø ñoäc aûnh, töùc hoa ñoám hö khoâng söøng thoû, quaù khöù vò lai caùc phaùp aûnh töôïng giaû laø ñaây chæ theo, naêng duyeân kieán phaàn bieán sinh cuøng kieán phaàn ñoàng chuûng, neân goïi laø ñoäc aûnh, chæ theo thaáy ñôùi chaát thoâng tình baûn laø töùc moät nöûa töôùng phaàn cuøng baûn chaát ñoàng moät caûnh sinh, moät nöõa cuøng kieán phaàn ñoàng moät chuûng sinh, neân noùi laø thoâng tình baûn. Tình töùc laø kieán phaàn naêng duyeân, baûn töùc laø baûn chaát sôû duyeân, noùi taùnh toâng chuûng thaûy tuøy öùng laø, tuøy öùng laø nghóa chaúng ñònh, nghóa laø ôû trong ba caûnh danh tuøy choã öùng, coù taùnh chuûng giôùi raøng buoäc ba khoa dò thuïc v.v... sai bieät chaúng ñònh. Laïi trong Quaûng Thích noùi: “Taùnh caûnh laø vì coù theå thaät töôùng phaàn goïi laø taùnh caûnh, töùc naêm thöùc tröôùc vaø taâm vöông thöù taùm, ñeàu laø hieän löôïng, choã thöùc thöù saùu duyeân caùc thaät saéc ñöôïc töï töôùng cuûa caûnh, chaúng keït danh ngoân, khoâng taâm so löôøng caûnh ñaây môùi goïi laø taùnh caûnh, vaø luùc trí caên baûn duyeân chaân nhö cuõng laø taùnh caûnh, vì khoâng phaân bieät maëc tình chuyeån vaäy. Noùi chaúng tuøy taâm laø, ñeàu coù

naêm thöù chaúng tuøy: Moät, taùnh chaúng tuøy laø, kieán phaàn naêng duyeân ñoù thoâng caû ba, taùnh, caûnh töôùng phaàn sôû duyeân chæ laø taùnh voâ kyù, töùc chaúng tuøy kieán phaàn naêng duyeân thoâng ba taùnh; hai, chuûng chaúng tuøy laø, töùc kieán phaûi töø chuûng töï kieán phaàn sinh, töôùng phaàn töø chuûng töï töôùng phaàn sinh, chaúng tuøy chuûng taâm kieán phaàn naêng duyeân sinh vaäy, goïi laø chuûng chaúng tuøy; ba, giôùi raøng buoäc chaúng tuøy laø, nhö luùc yù thöùc minh lieãu duyeân caûnh höông vò, hai caûnh höông vò ñoù chæ duïc giôùi raøng buoäc chaúng tuøy yù thöùc minh lieãu thoâng thöôïng giôùi raøng buoäc. Laïi nhö thöùc thöù taùm ôû duïc giôùi luùc duyeân caûnh chuûng töû, thöùc thöù taùm naêng duyeân ñoù chæ duïc giôùi raøng buoäc, chuûng töû sôû duyeân thoâng caû ba coõi, töùc hai thöùc thöù saùu vaø thöù taùm coù giôùi raøng buoäc chaúng tuøy; boán, ba khoa chaúng tuøy laø, thaûn nhö naêm uaån chaúng tuøy laø töùc nhö kieán phaàn naêm thöùc laø thöùc chuûng thaâu, töôùng phaàn naêm traàn töùc saéc uaån goàm, laø uaån khoa chaúng tuøy, möôøi hai xöù chaúng tuøy laø, kieán phaàn naêm thöùc ñoù laø yù xöù thaâu, töôùng phaàn naêm traàn laø naêm caûnh xöù goàm, laø xöù khoa chaúng tuøy, möôøi taùm giôùi chaúng tuøy laø, kieán phaàn naêm thöùc ñoù laø naêm thöùc giôùi thaâu, töôùng phaàn naêm traàn laø naêm caûnh giôùi nhieáp. Ñaây laø ba khoa chaúng tuøy; naêm dò thuïc chaúng tuøy laø töùc nhö kieán phaàn thöùc thöù taùm laø taùnh dò thuïc, töôùng phaàn naêm traàn sôû duyeân chaúng phaûi taùnh dò thuïc, goïi laø dò thuïc chaúng tuøy. Ñoäc aûnh caûnh laø, nghóa laø töôùng phaàn cuøng kieán phaàn ñoàng chuûng sinh, goïi laø ñoäc aûnh chæ theo thaáy, töùc nhö thöùc thöù saùu duyeân hoa ñoám hö khoâng söøng thoû, quaù khöù vò lai vaø bieán aûnh duyeân voâ vi ñeàu duyeân ñòa giôùi phaùp, hoaëc duyeân giaû ñònh quaû cöïc xa cöïc löôïc v.v... ñeàu laø aûnh töôïng giaû, ñaây chæ töø kieán phaàn bieán sinh, töï khoâng chuûng ñoù, goïi laø theo thaáy. Ñoäc aûnh coù hai: Moät, voâ chaát ñoäc aûnh, töùc thöùc thöù saùu duyeân hoa ñoám hö khoâng, söøng thoû vaø töôùng phaàn sôû bieán ôû quaù khöù vò lai v.v... töôùng phaàn ñoù cuøng kieán phaàn thöùc thöù saùu ñoàng chuûng sinh khoâng chaát hoa ñoám hö khoâng v.v...; hai, höõu chaát ñoäc aûnh, töùc thöùc thöù saùu duyeân chuûng naêm caên hieän, ñoù ñeàu laø gaù chaát maø khôûi vaäy. Töôùng phaàn ñoù cuõng cuøng kieán phaàn ñoàng chuûng maø sinh, cuõng goïi laø ñoäc aûnh caûnh; ba, ñôùi chaát laø, töùc taâm duyeân taâm, nhö luùc thöùc thöù baûy duyeân caûnh töôùng phaàn thöùc thöù taùm, töôùng phaàn ñoù khoâng chuûng rieâng bieät sinh, moät nöûa cuøng baûn chaát ñoàng chuûng sinh, moät nöûa cuøng kieán phaàn naêng duyeân ñoàng chuûng sinh, töø baûn chaát sinh laø, töùc taùnh voâ phuù, töø kieán phaàn naêng duyeân sinh laø töùc taùnh höõu phuù, vì hai ñaàu goàm chaúng ñònh neân goïi laø thoâng tình baûn, chaát töùc laø kieán phaàn naêng duyeân cuûa thöùc thöù baûy, baûn töùc laø töôùng phaàn sôû duyeân cuûa thöùc thöù taùm. Laïi boán caâu phaân bieät: Moät, chæ chuûng töû rieâng chaúng phaûi chuûng töû chung,

töùc laø taùnh cuûa caûnh; hai, chæ chuûng töû chung chaúng phaûi laø chuûng töû rieâng, töùc ñoäc aûnh caûnh; ba caâu caâu (caâu chung) töùc ñôùi chaát caûnh; boán caâu phi (ñeàu chaúng phaûi) töùc baûn trí duyeân nhö vì chaân nhö chaúng töø chuûng kieán phaàn sinh vaäy, goïi laø chaúng phaûi ñoàng chuûng. Laïi chaân nhö ñöông theå laø voâ vi, chæ nhaân chöùng hieån baøy ñaéc, chaúng phaûi choã sinh nhaân sinh phaùp vaäy, goïi laø chaúng phaûi bieät chuûng. Taùnh chuûng noùi tuøy öùng laø, taùnh töùc taùnh caûnh, chuûng nghóa laø chuûng loaïi, nghóa laø ôû trong ba caûnh moãi moãi coù chuûng loaïi chaúng ñoàng, nay ñeàu phaûi neân tuøy öùng maø noùi. Laïi öôùc veà taùm thöùc phaân bieät laø, naêm chuyeån thöùc tröôùc trong taát caû thôøi ñeàu chæ taùnh caûnh, chaúng choïn löïa duøng qua laïi hay chaúng duøng qua laïi, trong hai, chuûng bieán chæ nhaân duyeân bieán, laïi cuøng naêm caên ñoàng chuûng vaäy. YÙ thöùc thöù saùu coù boán loaïi: Moät yù thöùc minh lieãu cuõng thoâng ba caûnh, cuøng naêm thöùc tröôùc ñoàng duyeân naêm traàn thaät, môùi ñaàu daãn keùo trong taâm aáy laø taùnh caûnh, neáu duøng nieäm sau duyeân naêm traàn treân vuoâng troøn ngaén daøi v.v... caùc giaû saéc, töùc höõu chaát ñoäc aûnh, cuõng goïi laø tôï ñôùi chaát caûnh; hai thöùc taùn vò ñoäc ñaàu cuõng thoâng ba caûnh, phaàn nhieàu laø ñoäc aûnh, thoâng duyeân ba ñôøi caùc phaùp coù chaát khoâng chaát v.v... Neáu luùc duyeân töï thaân hieän haønh taâm taâm sôû laø ñôùi chaát caûnh, neáu duyeân naêm caên töï thaân vaø duyeân taâm taâm sôû ngöôøi khaùc laø ñoäc aûnh caûnh, cuõng goïi laø tôï ñôùi chaát caûnh. Laïi yù thöùc ñoäc ñaàu trong saùt-na ñaàu tieân duyeân naêm traàn, ít phaàn duyeân thaät saéc cuõng goïi laø taùnh caûnh; ba, yù thöùc trong ñònh cuõng thoâng ba caûnh, thoâng duyeân ba ñôøi caùc phaùp coù chaát khoâng chaát vaäy, laø ñoäc aûnh caûnh laïi naêng duyeân töï thaân hieän haønh taâm taâm sôû vaäy, laø ñôùi chaát caûnh. Laïi töø haøng thaát ñòa trôû veà tröôùc ôû quaû vò ñònh höõu laäu cuõng naêng daãn khôûi naêm thöùc duyeân naêm traàn vaäy, töùc laø taùnh caûnh; boán ,yù thöùc trong moäng, chæ laø ñoäc aûnh caûnh, thöùc thöù baûy chæ ñôùi chaát caûnh, thöùc thöù taùm taâm vöông ñoù chæ laø taùnh caûnh, nhaân duyeân bieán vaäy, töông öng naêm taâm sôû taùc yù v.v... laø tôï ñôùi chaát chaân ñoäc aûnh caûnh.

Hoûi: Ba caûnh laáy gì laøm theå?

Ñaùp: Taùnh caûnh laáy naêm traàn thaät laøm theå ñuû taùm phaùp thaønh vaäy, taùm phaùp: Töùc laø boán ñaïi ñòa thuûy hoûa phong vaø boán vi saéc höông vò xuùc v.v... öôùc veà höõu vi maø noùi, neáu naêng duyeân trong quaû vò höõu laäu, trì thöùc thöù baûy, ngoaøi ra baûy thöùc (saùu thöùc tröôùc vaø thöùc thöù taùm) ñeàu duïng töï taâm taâm sôû laøm theå. Ñoäc aûnh caûnh laáy kieán phaàn vaø töôùng phaàn giaû sôû bieán cuûa thöùc thöù saùu laøm theå. Naêng duyeân töùc töï taâm taâm sôû ñeàu theå, ñôùi chaát töùc bieán khôûi khoaûng giöõa töôùng phaàn giaû laøm theå. Neáu naêng duyeân trong quaû vò höõu laäu, chæ taâm taâm sôû hai thöùc thöù saùu thöù baûy laøm

theå. Laïi trong Thaønh Duy Thöùc Luaän Xu Yeáu Chí noùi: “Chaân saéc chaân taâm ñeàu laø choã duyeân, töôùng phaàn sôû bieán ñeàu goïi laø taùnh caûnh, hoaëc naêng duyeân taâm maø chaúng phaûi voïng chaáp phaân bieät gaây neân, goïi laø chaân taâm, chaân taâm duyeân caûnh chaân saéc v.v... kia töôùng phaàn sôû bieán môùi goïi laø taùnh caûnh, neáu taâm duyeân choã taâm bieán töôùng phaàn, töôùng phaàn khoâng thaät, chæ laø ñôùi chaát vaäy, taùnh laø theå vaäy. Theå taùnh laø thaät, goïi laø taùnh caûnh, ñoäc aûnh laø, ñoäc nghóa laø ñôn, ñôn coù aûnh töôïng maø khoâng baûn chaát, neân töôùng goïi laø ñoäc. Nhö duyeân töôùng loâng ruøa, thaïch nöõ v.v... hoaëc chæ töôùng phaàn höõu chaát, chaúng naêng huaân chuûng chaát kia, troâng chaát khoâng naêng chæ coù giaû aûnh, cuõng goïi laø ñoäc, nhö taâm phaân bieät duyeân töôùng voâ vi, vaø töôùng taâm sôû cuûa thöùc thöù taùm, vaø caùc thöù khaùc chuaån cöù theo ñaây coù theå bieát, caûnh cuûa ñôùi chaát laø, chaát theo Chu dòch noùi laø hình theå vaäy, ñôùi Thuyeát vaên goïi ñoù laø thaàn, thaàn aáy nghóa laø thuùc (boù buoäc). Laïi tieáng ñòa phöông noùi ñôùi nghóa laø haønh vaäy, nay noùi ñôùi chaát nghóa thoâng caû hai vaäy. Neáu theo Thuyeát vaên, nghóa laø töùc nghóa cuûa xoác ñai böùc keøm nhö buoäc ñai aùo vaäy, neáu theo phöông ngoân, aûnh gaù chaát sinh, nhö nhaân nghóa ñöôøng ñi ñoù môùi coù, nhöng töôùng phaàn ñaây tuy coù naêng huaân töï vaø chuûng chaát nhöng khoâng thaät duïng, nhö duyeân töôùng taâm, taâm cuûa töôùng phaàn khoâng duïng löï vaäy. Thoâng tình baûn laø, tình nghóa laø kieán phaàn, baûn nghóa laø chaát vaäy, baøy töôùng sôû bieán, tuøy kieán tuøy chaát ñeå phaân hai nghóa chuûng taùnh chaúng ñònh. Laïi caûnh coù hai: Moät laø, tình caûnh bieán keá sôû chaáp cuûa chuùng sinh, ngoaøi taâm thaáy phaùp goïi ñoù laø caûnh; hai trí caûnh ñöùc duïng töï taïi cuûa caùc thaùnh, vì töø taâm hieän, thaønh trí caûnh dieäu duïng ñoù. Laïi coù hai: Moät, caûnh phaân chia roäng lôùn voâ bieân vaäy; hai, caûnh choã bieát, chæ Phaät môùi naêng thaáu taän vaäy. Laïi coù hai thöù: Moät, caûnh taâm chæ taâm hieän vaäy, tröông baøy taâm khoâng caûnh cuûa ngoaøi taâm, tröông baøy caûnh, khoâng taâm cuûa ngoaøi caûnh, thöôøng hôïp moät vò vaäy; hai, caûnh cuûa caûnh giôùi nghóa laø taâm caûnh voâ ngaïi, aån hieån ñoàng thôøi theå duïng töông thaønh, lyù söï ñeàu hieän.

Hoûi: Ngoaøi taâm khoâng caûnh, ngoaøi caûnh khoâng taâm côù sao laïi noùi

taâm noùi caûnh?

Ñaùp: Tröôùc ñaõ noùi roäng, sao phaûi laïi chaáp, moät taâm boán phaàn, lyù giaùo khoâng sai, coù caûnh coù taâm môùi thaønh duy thöùc, nhö luùc taâm duyeân caûnh, haún coù töôùng phaàn vaäy, nhö luùc göông chieáu maët coù maët aûnh töôïng vaäy. Löôïng laø taâm duyeân caûnh laø höõu phaùp, treân taâm haún laø aûnh töôïng cuûa ñôùi caûnh, toâng nhaân laø taâm ñoái chaùt beân ngoaøi, ñoàng duï nhö luùc göông chieáu maët.

Hoûi: Trí caûnh moãi moät, sao phaân nhieàu thöù?

Ñaùp: Trí nhaân caûnh phaân, coù khaùc cuûa chaân tuïc, caûnh töø trí laäp, neân khaùc cuûa thaùnh phaøm, noùi veà duïng tôï nhieàu, nghieân cöùu theå voán moät. Nhö trong Khôûi Tín Sao noùi: “Hoûi: Caûnh trí laø moät hay khaùc? Ñaùp: Trí theå khoâng hai, caûnh cuõng khoâng hai, trí khoâng hai laø chæ moät trí, nghóa duïng coù khaùc. noùi veà xöù bieát chaân goïi laø chaân trí, noùi veà xöù bieát tuïc, goïi laø tuïc trí, caûnh khoâng hai, nghóa laø saéc töùc laø khoâng laø chaân caûnh, khoâng töùc laø saéc laø tuïc caûnh. Do ñoù luùc chöùng chaân haún ñaït tuïc, luùc ñaït tuïc haún chöùng chaân, huoáng gì khoâng caûnh cuûa beân ngoaøi taâm, sao coù taâm cuûa beân ngoaøi caûnh, ñoù töùc laø taâm caûnh chöùa laån nhau laø moät phaùp giôùi.”

Hoûi: Moät taâm hai ñeá, lyù söï chaúng phaûi hö, chöùng lyù taùnh maø thaønh chaân, xeùt söï thaät maø laøm tuïc, ñeàu ñuû nghóa cuûa cöïc thaønh, chaúng hoaïi moân ñeá, Ñaïi thöøa Tieåu thöøa ñoàng coäng kieán laäp. Theá naøo laø nghóa cuûa cöïc thaønh?

Ñaùp: Choã thaønh quyeát ñònh chaúng theå ñoåi dôøi, tuøy chaân tuøy tuïc moãi moãi coù ñaïo lyù. Trong luaän Du-giaø noùi: “Moät coù theá gian cöïc thaønh chaân thaät; hai ñaïo lyù cöïc thaønh chaân thaät”. Theá gian cöïc thaønh chaân thaät, nghóa laø taát caû theá gian ôû söï kia kia tuøy thuaän giaû laäp theá tuïc thoùi quen, ngoä vaø giaùc tueä, choã thaáy ñoàng taùnh, nghóa laø ñòa chæ laø ñòa, chaúng phaûi laø hoûa v.v... cho ñeán khoå chæ laø khoå, chaúng phaûi laø laïc v.v... laïc chæ laø laïc, chaúng phaûi laø khoå v.v... noùi toùm laïi, ñaây töùc nhö ñaây chaúng phaûi chaúng nhö ñaây, vaäy töùc nhö vaäy chaúng phaûi chaúng nhö vaäy, quyeát ñònh thaéng giaûi, choã haønh caûnh söï, taát caû theá gian töø baûn teá ñoù, chuyeån ñoåi truyeàn laïi, töôûng töï phaân bieät, choã coäng thaønh laäp, chaúng do tö duy truø löôïng quaùn saùt sau ñoù môùi thuû, ñoù goïi laø theá gian cöïc thaønh chaân thaät. Ñaïo lyù cöïc thaønh chaân thaät laø, nöông döøng hieän löôïng tyû löôïng vaø caû giaûo löôïng, raát kheùo nghó choïn quyeát ñònh söï choã bieát choã haønh cuûa trí, cho chöùng thaønh nghóa choã thi thieát choã kieán laäp cuûa ñaïo lyù, ñoù goïi laø ñaïo lyù cöïc thaønh chaân thaät.

Hoûi: Lìa thöùc coù saéc, vaên nghóa ñeàu roãng ngoaøi taâm khoâng traàn, giaùo lyù ñoàng chöùng, ñoù sao danh ngoân huaân taäp, ôû ñôøi thaáy laø giöõ chaët? Neáu chaúng vi teá môû baøy, khoù vieân chaùnh tín, chæ nhö saéc beân ngoaøi hoaëc thoâ hoaëc teá, laàm sao tìm kieám bieát voán khoâng ñoù raønh reõ phaân minh, thaønh töïu duy thöùc ö?

Ñaùp: Saéc cuûa thoâ teá ñeàu töø thöùc bieán, ñaõ töùc thöùc coù, saéc beân ngoaøi toaøn khoâng. Neân trong kinh noùi: “Saéc taùnh töï khoâng, chaúng phaûi saéc dieät khoâng”. Vì keû chöa roõ neân laïi phaûi phaù beû, ñeán chaúng cöïc vi môùi tin khoâng hieän. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Choã caùc thöøa khaùc chaáp laø lìa thöùc thaät coù caùc phaùp saéc v.v... theá naøo chaúng phaûi coù? Choã kia

chaáp saéc chaúng töông öng haønh, vaø caùc voâ vi, lyù chaúng phaûi coù vaäy. Vaû laïi choã chaáp saéc, goàm coù hai thöù: Moät coù ñoái cöïc vi taïo thaønh; hai khoâng ñoái chaúng phaûi cöïc vi thaønh, coù ñoái saéc kia, quyeát ñònh laø chaúng phaûi thaät coù, naêng thaønh cöïc vi chaúng phaûi thaät coù vaäy, nghóa laø caùc cöïc vi neáu coù chaát ngaïi, neân nhö bình v.v... laø giaû chaúng phaûi thaät. Neáu khoâng chaát ngaïi neân nhö chaúng phaûi saéc, laøm sao coù theå taäp thaønh bình y phuïc v.v... laïi caùc cöïc vi neáu coù phöông phaàn, haún coù theå phaàn chieát, beøn chaúng phaàn thaät coù, neáu khoâng phöông phaàn, thì nhö chaúng phaûi saéc, cho ñeán tuy chaúng phaûi khoâng saéc, maø laø thöùc bieán, nghóa laø luùc thöùc sinh do löïc nhaân duyeân beân trong bieán tôï töôùng nhaõn v.v... saéc v.v... hieän, töùc laáy töôùng ñaây laøm choã nöông duyeân, nhöng caùc caên nhaõn v.v... chaúng phaûi hieän löôïng ñöôïc, vì naêng phaùt thöùc tyû bieát laø coù, ñaây chæ laø coâng naêng, chaúng phaûi choã taïo beân ngoaøi, coù ñoái saéc beân ngoaøi, hieän ñaõ chaúng thaønh, neân chæ thöùc beân trong bieán hieän vaäy, phaùt nhaõn thöùc v.v... goïi laø nhaõn caên v.v... ñaây laø sôû y sinh nhaõn thöùc v.v... nhaõn thöùc v.v... ñaây laø sôû duyeân duyeân beân ngoaøi, lyù chaúng phaûi coù vaäy, quyeát ñònh neân chaáp thuaän choã töï thöùc bieán laø sôû duyeân duyeân, nghóa laø naêng daãn sinh tôï thöùc, cho ñeán do quyeát ñònh bieát ñaây, choã töï thöùc bieán laáy töôùng saéc v.v... laøm sôû duyeân duyeân, thaáy gaù kia sinh ñôùi, töôùng kia khôûi vaäy, nhöng luùc thöùc bieán tuøy löôïng lôùn choû choùng hieän moät töôùng, chaúng phaûi rieâng bieät bieán laøm laém nhieàu cöïc vi, hôïp thaønh moät vaät, laø chaáp saéc thoâ coù thaät theå, Phaät noùi cöïc vi khieán kia tröø boû, chaúng phaûi cho laø caùc saéc thaät coù cöïc vi. Caùc sö Du-giaø duøng tueä giaû töôûng ôû nôi saéc töôùng thoâ daàn daàn tröø boû, ñeán chaúng theå boû, giaû noùi laø cöïc vi, tuy cöïc vi ñaây coøn coù phöông phaàn maø chaúng theå chieát, neáu laïi chieát ñoù, beøn tôï khoâng hieän, chaúng goïi laø saéc, neân noùi cöïc vi laø saéc bieân teá, do ñaây neân bieát caùc saéc höõu ñoái ñeàu laø thöùc bieán hieän, chaúng phaûi cöïc vi thaønh, ngoaøi ra saéc khoâng ñoái laø loaïi ñaây vaäy, neân cuõng chaúng phaûi thaät coù, hoaëc khoâng ñoái vaäy, nhö taâm taâm sôû quyeát ñònh chaúng phaûi laø thaät saéc, caùc saéc coù ñoái hieän coù saéc töôùng, duøng lyù suy cöùu, lìa thöùc coøn khoâng, huoáng gì saéc khoâng ñoái hieän töôùng khoâng saéc maø coù theå noùi laø saéc phaùp chaân thaät,

Hoûi: Bieåu saéc vaø voâ bieåu saéc chaúng ôû ngoaøi thaân, choã ñoäng taùc

beân trong hieån hieän chaúng phaûi hö. Nhö trong luaän Thaønh Nghieäp coù keä tuïng noùi:

*“Do ngoaøi phaùt thaân ngöõ, Bieåu choã nghó trong taâm Nhö caù vöïc saâu kia, Quaáy soùng maø töï baøy”.*

Bieåu saéc vaø voâ bieåu saéc ñaây laø thaät coù chaêng?

Ñaùp: Trong luaän Duy thöùc noùi: “Vaû laïi thaân bieåu saéc, neáu laø thaät coù, thì laáy gì laøm taùnh? Neáu noùi laø hình beøn chaúng phaûi thaät coù, coù theå phaân chieát vaäy, cöïc vi lôùn v.v... chaúng theå ñöôïc vaäy, neáu noùi laø ñoäng cuõng chaúng phaûi thaät coù, môùi sinh töùc dieät, khoâng nghóa ñoäng vaäy, phaùp höõu vi dieät chaúng ñoái ñaõi nhaân vaäy. Dieät neáu ñoái ñaõi nhaân, neân chaúng phaûi dieät vaäy. Neáu noùi coù saéc chaúng phaûi hieån chaúng phaàn hình, choã taâm daãn sinh naêng ñoäng tay v.v... goïi laø thaân bieåu nghieäp, lyù cuõng chaúng nhö vaäy. Ñaây neáu laø ñoäng nghóa laø phaù nhö tröôùc, neáu laø nhaân ñoäng neân töùc phong giôùi, phong khoâng bieåu baøy, chaúng neân goïi laø bieåu, neân thaân bieåu nghieäp quyeát ñònh chaúng phaûi thaät coù, nhöng taâm laø nhaân, khieán choã thöùc bieán saéc töôùng tay v.v... sinh dieät töông tuïc chuyeån ñeán caùc phöông khaùc, tôï coù ñoäng taùc baøy theå neân giaû goïi laø thaân baøy. Ngöõ bieåu cuõng chaúng phaàn thaät coù taùnh aâm thanh, trong moät saùt-na aâm thanh khoâng phaân baøi vaäy, nhieàu nieäm töông tuïc beøn chaúng phaûi thaät vaäy. Saéc coù ñoái beân ngoaøi tröôùc ñaõ phaù vaäy, nhöng nhaân taâm neân thöùc bieán tôï aâm thanh. Sinh dieät töông tuïc tôï coù baøy, giaû goïi laø ngöõ bieåu, ñoái vôùi lyù khoâng traùi baøy ñaõ thaät khoâng, khoâng baøy sao thaät? Nhöng y cöù töï nguyeän thieän aùc phaân haïng, giaû laäp khoâng baøy, vôùi lyù cuõng khoâng traùi.

Hoûi: Trong kinh noùi coù ba nghieäp, quaû baùo thieän aùc chaúng laïm thaêng traàm, côù sao baùc boû khoâng, ñaâu chaúng traùi giaùo ö?

Ñaùp: Chaúng baùc boû laø khoâng, laø hieån thöùc vaäy, suy tìm ñoù chaúng thaät, ôû moân theá tuïc kheùo thuaän thaønh laäp. Trong luaän Duy thöùc noùi: “Chaúng baùc boû laø khoâng, chæ noùi chaúng phaûi saéc, naêng ñoäng thaân tö duy noùi naêng goïi laø thaân nghieäp, naêng phaùt ngöõ tö duy noùi naêng, goïi laø ngöõ nghieäp, xeùt quyeát hai yù tö töông öng vaäy, taùc ñoäng yù neân noùi naêng, goïi laø yù nghieäp, khôûi thaân ngöõ tö coù choã taïo taùc noùi naêng, goïi laø nghieäp, laø xeùt quyeát choã tö duy, xöù giaãm traûi vaäy, thoâng sinh khoå laïc quaû vò thuïc vaäy cuõng goïi laø ñaïo, hoaëc thaân ngöõ baøydo khaùc phaùt neân giaû noùi laø nghieäp, tö duy choã giaãm traûi neân goïi laø nghieäp ñaïo, do ñaây neân bieát thaät khoâng saéc beân ngoaøi, chæ coù thöùc beân trong, bieán tôï saéc sinh.

Hoûi: Chaúng töông öng haønh laø thaät coù chaêng?

Ñaùp: Chaúng töông öng haønh cuõng chaúng phaûi thaät coù, taïi sao? Ñaéc phi ñaéc v.v... chaúng phaûi nhö saéc taâm vaø caùc taâm sôû teå töôùng coù theå ñöôïc, chaúng phaûi khaùc saéc taâm vaø caùc taâm sôû, taùc duïng coù theå ñöôïc, do ñaây neân bieát, quyeát ñònh chaúng phaûi thaät coù, chæ y cöù saéc v.v... phaân vò giaû laäp. Ñaây quyeát ñònh chaúng phaûi khaùc saéc taâm taâm sôû theå duïng coù thaät.

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 68 8

Hoûi: Hai ñònh khoâng taâm, khoâng töôûng dò thuïc, neân khaùc saéc taâm v.v coù töï taùnh thaät, neáu khoâng taùnh thaät neân chaúng ngaên ngöøa taâm taâm

sôû phaùp khieán chaúng hieän khôûi ö?

Ñaùp: Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Neáu quaû vò khoâng taâm, coù thaät saéc rieâng bieät khaùc vôùi saéc taâm v.v... naêng ngaên ngöøa taâm, goïi laø ñònh khoâng taâm. Neáu luùc khoâng saéc, coù thaät phaùp rieâng bieät khaùc vôùi taâm saéc v.v... naêng ngaïi chöôùng saéc goïi laø ñònh khoâng saéc”. Kia ñaõ chaúng nhö vaäy, ñaây sao nhö vaäy. Laïi ngaên ngaïi taâm sao phaûi laø thaät phaùp? Nhö con ñeâ v.v... giaû cuõng naêng ngaên nghóa laø luùc tu ñònh, gia haïnh ôû ñònh, nhaøm chaùn taâm taâm sôû thoâ ñoäng, phaùt mong nguyeän öu thaéng ngaêntaâm taâm sôû, nieäm taâm taâm sôû daãn teá daãn vi, luùc taâm vi vi huaân thöùc vi thuïc, thaønh chuûng cöïc taêng thöôïng nhaøm chaùn taâm v.v do ñoù maø phuïc boû

chuûng taâm v.v... vaäy thoâ ñoäng v.v taïm chaúng hieän haønh, thöùc cöù ñoù

phaân vò giaû laäp hai ñònh. Ñaây laø chuûng thieän neân ñònh cuõng goïi laø thieän, tröôùc ñònh khoâng töôûng caàu quaû khoâng töôûng, choã huaân thaønh chuûng chieâu thöùc dò thuïc kia, nöông ñoù maø töôùng thoâ ñoäng v.v chaúng haønh, ôû

ñoù beøn phaân vò giaû laäp khoâng töôûng, nöông vò thuïc laäp ñöôïc teân dò thuïc, neân ba phaùp ñaây cuõng chaúng phaûi thaät coù.

Hoûi: Theá gian y cöù töôûng laäp phaùp höõu vi ñeàu laø roãng, tuïc ñeá theo thöùc haøng xöû moân cuûa khoâng theå ñeàu nguïy, vaû laïi nhö Thaùnh giaùo vaên cuù naêng phaân tích laø sôû thuyeân cuûa töôùng löôõi roäng daøi, sôû bieán cuûa trí dieäu quaùn saùt, côù sao ñeàu goïi laø chaúng thaät ñeàu laø hö ö?

Ñaùp: Caùc thaùnh dieãn giaùo baøn noùi phaân tích laø nöông vaên töï theá tuïc. Do ñoù Ñöùc Phaät baûo caùc ngöôøi hoïc ba thöøa, chæ khieán nöông nghóa chaúng nöông ngöõ, quyeàn möôïn phaùp ñeå roõ taâm, do vaäy vaên töï ñeàu khoâng töï taùnh cuõng töø thöùc bieán. Trong luaän Quaûng Baùch Moân noùi: “Nhöng caùc theá gian tuøy töï theå bieán” nghóa laø coù chöõ chuùng hoøa hôïp laøm teân. Laïi goïi laø chuùng sinh hoøa hôïp laøm caâu, nghóa laø danh cuù ñaây naêng coù sôû phaân tích, naêng phaân tích sôû phaân tích ñeàu töï taâm bieán, caùc taâm sôû bieán tình coù lyù khoâng baäc, thaùnh ôû trong ñoù thaáy bieát nhö thaät, thaáy bieát theá naøo? Nghóa laø phaùp kia ñeàu laø ngu phu thöùc taâm hö voïng, choã phaân bieät laøm, giaû maø chaúng phaûi thaät, tuïc coù chaân khoâng tuøy thuaän theá gian quyeàn noùi laø coù.

Hoûi: AÂm thanh coù theå nghe saéc traàn coù ñoái coù theå noùi laø taâm bieán, chæ nhö thôøi phaùp khoâng töôùng neân laø thaät coù chaêng?

Ñaùp: Coù töôùng coøn khoâng, khoâng töôùng sao coù? Thôøi cuõng khoâng theå, daøi ngaén do taâm, vì môùi ñaàu töø moät nieäm, sau cuøng thaønh ôû kieáp, nieäm neáu chaúng khôûi, thôøi kieáp voán khoâng, chæ coù thôøi löôïng ñaàu giöõa

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 68 9

sau v.v... ñeàu laø thôøi cuûa duy thöùc. Trong Quaûng Baùch Luaän phaåm Phaù Thôøi noùi: “Laïi nöõa ñoù thì taát caû hoaëc giaû hoaëc thaät, ñeàu nöông theá tuïc giaû töôùng ñònh nghóa, côù sao caùc oâng quyeát ñònh chaáp caùc phaùp ñeàu laø thaät theå. Caät naïn: Neáu taát caû phaùp ñeàu chaúng phaûi thaät coù, côù sao hieän tieàn phaân minh coù theå thaáy? Ñaùp: AÛnh töôïng trong göông, traêng ñaùy nöôùc, thaønh Caøn-thaùc-baø, caûnh moäng söï huyeãn, aùnh traêng thöù hai v.v... phaân minh coù theå thaáy, ñaâu thaät coù ö? Choã chaáp theá gian thaáy ñeàu khoâng coù thaät, côù sao? Vì phaùp hieän chöùng laø chaân, choã luùc giaùc thaáy, taát caû chaúng phaûi chaân laø choã thöùc duyeân, nhö choã moäng thaáy, choã moäng taâm thaáy quyeát ñònh chaúng phaûi thaät, choã loaïn thöùc duyeân nhö vaàng traêng thöù hai, nhö chaáp tuy khoâng phaûi theå chaân thaät, maø naêng laøm caûnh sinh taâm hieän thaáy, nhaân ñoù chuyeån ñoåi phaùt sinh nghó nhôù. Tröôùc sau ñeàu duyeân chaúng phaûi chaân coù caûnh, cho neân chaúng theå vì sinh nghó nhôù chöùng phaùp laø chaân, phaùp ñaõ chaúng phaûi chaân. Thôøi laøm sao thaät. Caät naïn: Neáu duyeân voïng caûnh sinh ôû ñaûo kieán, caûnh coù theå laø hö, nhöng kieán neân laø thaät? Ñaùp: Caûnh ñaõ laø doái, kieán laøm sao thaät? Nhö taïi trong moäng, cho laø nhaõn thöùc v.v... duyeân saéc caûnh v.v luùc tænh bieát

hai söï kia ñeàu khoâng, caûnh voïng taâm ñaûo cuõng laïi nhö vaäy. Haøng ngu phu cho laø coù, thaùnh giaû bieát laø khoâng. Caät naïn: Taâm caûnh coù ñaûo hai thöù ñeàu hö, taâm caûnh khoâng ñaûo ñeàu neân laø thaät ö? Ñaùp: Theo theá tuïc coù theå vaäy, coøn thaéng nghóa chaúng nhö vaäy. Vì trong thaéng nghóa taâm ngoân tuyeät vaäy. Neáu ôû thaéng nghóa taâm ngoân tuyeät baët côù sao luoân noùi taâm caûnh laø hö? Vì phaù thaät chaáp neân taïm noùi hö, thaät chaáp neáu tröø hö cuõng chaúng coù, hoaëc thaät hoaëc hö ñeàu laø döùt tröø chaáp, nöông theá tuïc maø noøi chaúng phaûi caên cöù thaéng nghóa, thaéng nghóa ñeá noùi cuõng laø giaû laäp, vì phieân theá tuïc chaúng phaûi coù phaân tích nhaát ñònh. Caät naïn: Hieän thaát taâm caûnh coù theå noùi laø khoâng, nghó nhôù caûnh taâm côù sao chaúng phaûi coù? Ñaùp: Hieän thaáy coøn khoâng nghó nhôù ñaâu coù? Caät naïn: Neáu taát caû phaùp ñeàu chaúng phaûi thaät coù, côù sao theá gian hieän taïo thieän aùc, neáu khoâng thieän aùc, khoå laïc cuõng khoâng, vaäy thì baùc boû khoâng taát caû nhaân quaû. Neáu baùc boû khoâng nhaân quaû thì khoâng taø kieán, haù chaúng sôï toäi taø kieán ñoù ö? Ñaùp: Laï thay theá gian! Ngu si khoù ngoä chæ bieát sôï toäi chaúng bieát nhaân toäi, taát caû thieän aùc nhaân quaû khoå laïc ñeàu theá tuïc coù, trong Thaéng nghóa khoâng, ta nöông thaéng nghóa noùi chaúng theå ñöôïc, chaúng baùc boû theá tuïc sao thaønh taø kieán? ÔÛ trong theá tuïc chaáp thaéng nghóa coù, chaúng xöùng chaùnh lyù ñoù laø taø kieán. Nay ôû trong ñaây vì phaù thôøi chaáp, löôïc noùi caùc phaùp tuïc coù chaân khoâng”. Laïi xöa tröôùc giaûi thích: Phaøm Ñöùc Nhö Lai ba thôøi noùi phaùp, hoaëc noùi moät thôøi ba ñôøi, möôøi ñôøi ñoàng thôøi ñeàu

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 68 822

töø taâm naêng bieán sinh, ngoaøi ra khoâng caûnh cuûa ba ñôøi, lìa ngoaøi töï taâm, caùc phaùp khoâng theå, nhö Ñöùc Theá Toân noùi Di-laëc laøm Phaät, töùc ngöôøi nghe ôû treân töï taâm bieán laøm töôùng phaàn quaù khöù sinh khôûi. Ñöùc Theá Toân ñaùp raèng: Töø nay trôû veà sau möôøi hai naêm haún ñöôïc vaõng sinh. Treân taâm ngöôøi nghe laïi bieán laøm töôùng phaàn vò lai maø khôûi. Taâm naêng bieán töùc hieän taïi vaäy. Thôøi quaù khöù ñaây khoâng thaät caûnh ñoù, ñeàu töø taâm bieán, chæ tuøy taâm phaân haïng bieán khôûi thôøi daøi thôøi ngaén, do ñoù thôøi nhaân taâm laäp khoâng taùnh coá ñònh. Nhaân hieän taïi thì coù quaù khöù vò lai, nhaân daøi coù ngaén, nhaân moät nieäm coù ñaïi kieáp, neáu khoâng taâm hieän taïi, xöù naøo laäp quaù khöù vò lai? Trong Taây Vöïc Kyù quyeån baûy noùi: Xöa kia coù aån só döïng am aån tích, taäp thoâng caùc thöù kyõ ngheä, nghieân cöùu cuøng cöïc thaàn lyù, naêng khieán ngoùi soûi thaønh vaät baùu, ngöôøi vaät bieán hình, chæ chöa theå cöôõi maây gioù, nhö tieân, laïi ñoïc saùch xeùt coå tìm caàu tieân phaùp, beøn ñöôïc phöông phaùp caàu tieân laø: “Neáu muoán caàu tieân, phaûi döïng ñaøn traøng, baûo moät keû cöùng coûi khoâng chiu khuaát naém kieán daøi ñöùng ôû goác ñaøn, im laëng laéng hôi thôû töø toái ñeán raïng saùng, ngöôøi caàu tieân vaøo trong ñaøn ngoài, naém kieám daøi tuïng thaàn chuù, thaâu nhìn nghe trôû laïi, tôùi raïng saùng thì leân tieân”. Ñaõ ñöôïc phöông phaùp ñoù roài, trong khoaûng thôøi gian daøi naêm tìm kieám keû buaát khuaát maø chaúng ñöôïc, sau ñoù gaëp moät ngöôøi, tröôùc vì ngöôøi laøm coâng möôùn doác löïc suoát naêm naêm gian khoå, moät saùng sôùm noï maéc loãi beøn bò ñaùnh nhuïc. Laïi khoâng ñöôïc moät ñoàng buoàn khoùc ñi ñöôøng, aån só thaáy maïng soá beøn taëng nhieàu keû ñoù muoán caàu baùo ñaùp oângù. AÅn só baûo: “Ta ñaõ traûi qua nhieàu naêm may maén ñöôïc gaëp daùng maïo kyø laï theo saùch chaúng phaûi coù keû khaùc, mong moät ngaøy troïn chaúng môû mieäng noùi vaäy”. Keû baát khuaát ñoù noùi: “Cheát coøn chaúng töø, huoáng gì chaúng noùi”. Khi ñoù aån só laäp ñaøn caàu tieân, y cöù theo söï maø thöïc haønh. Töø chieàu toái moãi ngöôøi töï lo vieäc mình. AÅn só tuïng chuù, keû ñoù naém kieâm ñôïi ñeán saép saùng, boãng nhieân keû ñoù Só keâu to moät tieáng, khi aáy trong khoâng trung löûa toûa xuoáng khoùi ñoát maây chaùy, aån só nhanh choùng daãn ngöôøi ñoù vaøo nôi hoà laùnh naïn, baûo raèng: “Ñaõ raên oâng khoâng môû tieáng, côù sao kinh hoaûng keâu vaäy? Keû ñoù noùi: “Sau khi vaâng leänh, ñeán toái töï nhieân nhö moäng, thaáy moïi söï xöa tröôùc, ngöôøi chuû ñeán beân caïnh toâi, caûm ôn saâu maø chaúng noùi, bò ñaùnh hung döõ maø thaáy bò haïi, roài beøn thaáy thaùc sinh ôû trong nhaø Baø-la-moân taïi Nam AÁn Ñoä, ñeán luùc ra ñôøi, chòu ñuû moïi thöù khoå aùch, nhöng vaãn mang aân maø chaúng noùi, ñeán tuoåi hai möôi sinh con, luoân nhôù aân tröôùc, nghó maø chaúng noùi. Thaân thích trong nhaø ñeàu thaáy quaùi laï vaäy. Ñeán saùu möôi tuoåi maø chæ coù moät ñöùa con, ngöôøi vôï baûo: Neáu oâng khoâng noùi thì toâi gieát con oâng, toâi töï nghó

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 68 823

nhôù, nay ñaõ böùc sinh, chæ coù moät ñöùa con, sao nôû khieán gieát! Nhaân ngaên caûn ngöôøi vôï maø beøn phaùt lôøi ñoù”. AÅn só baûo: “Loãi cuûa ta vaäy! bò ma quaáy nhieãu AÅn só caûm kích söï ñoù töùc giaän maø cheát” neân bieát choã thaáy luùc nguû moäng hay tænh chæ laø taâm, thôøi ngaén daøi chaúng lìa moät nieäm, neân daãn töôûng gian luùc moäng ñeå roõ quaù khöù vò giaùc. Laïi trong kinh Phaùp Hoa phaåm A-laïc-haïnh noùi moäng vaøo Ñoàng Luaân vöông thaønh ñaïo ñoä sinh traûi qua voâ löôïng thôøi gian, maø chæ laø taâm moäng trong moät ñeâm. Do ñoù trong luaän Voâ Taùnh Nhieáp noùi: “ÔÛ moäng cho nhieàu naêm, tænh chæ môùi khoaûnh khaéc. Neân thôøi tuy khoâng löôïng, nhieáp taïi moät saùt-na”. Coù theå chUÛng nghe laø treân taâm töï bieán hai thôøi ngaén daøi, thaät chæ taâm taâm sôû ôû hieän taïi vaäy. Neân Nghóa Haûi noùi: “Nhö luùc thaáy traàn, laø choã moät nieäm taâm hieän, thôøi cuûa moät nieäm taâm ñaây, toaøn laø traêm ngaøn ñaïi kieáp thaønh, taïi sao? Traêm ngaøn ñaïi kieáp voán do moät nieäm môùi thaønh. Ñaïi kieáp ñaõ cuøng do thaønh laäp ñeàu khoâng theå taùnh, cho ñeán theá giôùi xa gaàn Phaùp vaø chuùng sinh, taát caû söï vaät trong ba ñôøi, khoâng gì chaúng trong moät nieäm hieän, taïi sao? Taát caû söï phaùp nöông taâm maø hieän, nieäm ñaõ voâ ngaïi, phaùp cuõng tuøy dung, cho neân moät nieäm töùc thaáy ba ñôøi söï vaät hieån nhieân, do ñoù trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Moät nieäm quaùn khaép voâ löôïng kieáp, Khoâng khöù khoâng lai cuõng chaúng truù, Nhö vaäy roõ bieát vieäc ba ñôøi,*

*Vöôït caùc phöông tieän thaønh möôøi löïc”.*

Laïi coù keä tuïng khaùc noùi:

*“Ñaàu töø moät nieäm cuoái thaønh kieáp, Ñeàu töø taâm töôûng chuùng sinh sinh. Taát caû coõi bieån kieáp voâ bieân,*

*Duøng moät phöông tieän ñeàu thanh tònh”.*

Laïi coù keä tuïng khaùc noùi:

*“Hoaëc töø bieån taâm sinh, Tuøy choã taâm giaûi truù, Nhö huyeãn khoâng xöù sôû, Taát caû laø phaân bieät”.*

Neân bieát ngang goàm coõi bieån, doïc suoát taêng- kyø, ñeàu moät nieäm taâm, khoaûng tröôùc sau ñoaïn ñaõ khoâng coõi lôùn nhoû, cuõng khoâng thôøi ngaén daøi, duøng moät phöông tieän, moân cuûa duy taâm khieán chuùng sinh giôùi thaûy ñeàu thanh tònh, taïi sao? Vì bieát caûnh chæ laø voïng thöùc phaân bieät thì chaúng khôûi taâm, vì taâm chaúng khôûi thì voïng caûnh chaúng hieän, voïng caûnh chaúng hieän, phaùp cuûa dô saïch khoâng nöông, thoâ töôûng chaúng sinh. Neáu chaáp

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 68 824

laø thaät, chæ laø ñieân ñaûo. Do ñoù trong kinh Quaûng Baùc Nghieâm Tònh noùi: “Boà-taùt Vaên- thuø Sö -lôïi baûo A-nan raèng: “Haïng ngöôøi ngu tieåu laáy ban ngaøy laøm töôûng ngaøy, khoâng trí tueä vaäy taïi sao? Neáu khieán ngaøy ñaây laø chaân thaät, thì ñoù laø thöôøng truù laø tuø nguïc, neân coù tích tuï, chaúng neân quaù khöù, chæ neân coù ngaøy, khoâng neân coù ñeâm.”

Hoûi: Thôøi ba ñôøi ñaây ñaõ töø taâm bieán, ôû trong taùm thöùc, choã thöùc naøo duyeân?

Ñaùp: Xöa tröôùc giaûi thích: Chæ choã yù duyeân, nghóa laø moät phaùp cuûa thôøi laø giaû, naêm thöùc tröôùc vaø thöùc thöù taùm ñeàu chaúng naêng duyeân. Thöùc thöù baûy laïi thöôøng duyeân kieán phaàn thöùc thöù taùm beân trong laøm ngaõ, vaø goàm khoâng phaân bieät vaäy, chæ thöùc thöù saùu naêng duyeân. Laïi trong boán thöùc yù thöùc, chæ yù thöùc minh lieãu chaúng naêng duyeân thôøi laø giaû vaäy, töùc trong ñònh trong moäng, ñoäc taùn ba yù thöùc aáy ñeàu naêng duyeân, neáu noùi veà trong ba caûnh laø ñoäc aûnh caûnh vaäy.

Hoûi: Caùc phaùp höõu vi trong chaúng töông öng haønh, tôï coù taùc duïng, neân chaúng lìa thöùc, nhö saùu thöù voâ vi khoâng coù taùc duïng neân lìa saéc taâm v.v coù thaät taùnh ñoù ö?

Ñaùp: Phaùp cuûa höõu vi ñeàu nöông thöùc bieán hö khoâng v.v naêm phaùp voâ vi ñeàu

nöông choã voïng thöùc bieán, chaân nhö voâ vi laø taùnh cuûa ñònh thöùc cuõng chaúng lìa thöùc, cho ñeán coù khoâng chaân giaû taát caû taùnh töôùng, lìa chaân taùnh duy thöùc ñeàu khoâng choã coù.