TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 52**

Phaøm, thöùc naêng bieán thöù hai laø, nhö trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Thöùc naêng bieán thöù hai, Thöùc aáy teân Maït-na,*

*Nöông kia chuyeån duyeân kia, nghó löôøng laøm taùnh töôùng, Boán phieàn naõo thöôøng cuøng, Laø ngaõ si ngaõ kieán,*

*Vaø ngaõ maïn ngaõ aùi, Vaø xuùc thaûy ñeàu cuøng, Höõu phuù voâ kyù goàm, Tuøy choã danh choã keït, A-la-haùn dieät ñònh,*

*Ñaïo xuaát theá khoâng coù.”*

Cho ñeán, neân bieát yù ñaây chæ duyeân kieán phaàn taïng thöùc, chaúng phaûi coù thöù khaùc, kia töø voâ thuûy ñeán nay chæ moät loaïi töông tuïc tôï thöôøng tôï moät, luoân cho caùc phaùp laøm choã nöông töïa vaäy. Ñaây chæ chaáp kia laø töï ngaõ beân trong. Ngaõ laø noùi veà theá löïc neân noùi ngaõ choã noùi, hoaëc ñaây chaáp kia laø ngaõ cuûa ngaõ, neân ôû moät nghóa thaáy maø noùi hai nghóa, neáu noùi vaäy laø thuaän giaùo lyù, nhieàu nôi chæ noù coù ngaõ kieán neân ngaõ vaø ngaõ sôû chaáp chaúng cuøng khôûi vaäy, chöa ñaït quaû vò chuyeån y thì chæ ñaït taïng thöùc, ñaït quaû vò chuyeån y roài cuõng duyeân chaân nhö vaø caùc phaùp khaùc. Taùnh trí bình ñaúng chöùng ñöôïc möôøi thöù taùnh bình ñaúng vaäy, vì caùc höõu tình duyeân giaûi sai bieät, baøy hieän caùc thöù aûnh töôïng Phaät vaäy. Giaûi thích: thöùc thöù baûy ñaây chæ duyeân kieán phaàn, chaúng phaûi caùc töôùng phaàn chuûng töû taâm sôû v.v… khaùc, chæ duyeân kieán phaàn, nghóa laø töø voâ thuûy ñeán nay vi teá moät loaïi tôï thöôøng tôï moät, chaúng ñoaïn neân tôï thöôøng choïn löïa caûnh giôùi, caùc phaùp saéc v.v… kia ñeàu giaùn ñoaïn vaäy, chuûng töû cuõng vaäy, hoaëc bò toån phuïc, hoaëc coù luùc vónh ñoaïn, do ñaây ngaên caûn chaáp caùc thöùc

khaùc laø ngaõ. Tôï moät neân choïn löïa taâm sôû, taâm sôû coù nhieàu phaùp vaäy, côù sao chaúng duyeân caùc thöùc khaùc? Phaøm noùi ngaõ laø coù töôùng caùc duïng, kieán phaàn thoï caûnh töôùng taùc duïng hieån baøy, tôï ôû ngaõ vaäy, chaúng duyeân caùc thöùc khaùc duïng cuûa töï chöùng v.v… tinh teá khoù bieát.

Hoûi: Sao chaúng chæ duyeân moät thoï v.v… laøm ngaõ, cuõng thöôøng moät

vaäy?

Ñaùp: Phaøm noùi ngaõ laø nghóa töï taïi, nghóa chuû muoân vaät, cuøng toát

caû phaùp maø laøm choã nöông töïa. Taâm sôû chaúng vaäy, khoâng theå laøm ngaõ, chæ taâm vöông laø choã nöông töïa vaäy. Thöùc thöù baûy ñaây luoân chaáp laøm ngaõ beân trong, chaúng phaûi saéc v.v… vaäy, chaúng chaáp laøm ngaõ beân ngoaøi. Neáu chæ duyeân thöùc, töùc chæ khôûi ngaõ khoâng coù ngaõ sôû. Ngaõ laø noùi veà theá löïc vaäy. Trong luaän noùi ngaõ choã noùi chaúng phaûi laø lìa ngaõ, rieâng khôûi chaáp ngaõ sôû, chæ chaáp thöùc thöù taùm laø ngaõ cuûa ngaõ. Naêm uaån tröôùc giaû laø ngaõ cuûa thöùc thöù saùu duyeân, ngaõ sau laø choã chaáp cuûa thöùc thöù baûy, hoaëc ngaõ tröôùc nieäm tröôùc, ngaõ sau nieäm sau, caû hai ñeàu laø choã chaáp cuûa thöùc thöù baûy, hoaëc töùc moät nieäm chaáp ñaây töùc phaûi, ñaây chæ choã chaáp cuûa thöùc thöù baûy, hoaëc tröôùc laø theå, sau laø thöùc duïng ôû treân moät ngaõ kieán, cuõng nghóa noùi ñoù laø ngaõ vaø choã hai lôøi thaät chæ moät ngaõ kieán, nhieàu nôi chæ noùi coù ngaõ kieán vaäy laø nhö trong luaän Du-giaø noùi: “Do Maït-na ñaây, ngaõ kieán maïn v.v… luoân cuøng töông öng”, luaän Hieån Döông noùi: “Do yù caên ñaây, luoân cuøng ngaõ kieán ngaõ maïn v.v… töông öng” ngaõ vaø ngaõ sôû chaáp chaúng cuøng khôûi vaäy laø, haønh töôùng vaø caûnh hai ñeàu rieâng bieät vaäy, chaúng theå ñeàu sinh, khoâng söï ñaây vaäy, neáu ñaõ laø quaû vi chuyeån y thì thieän taâm v.v… coù theå vaäy, kia chaúng phaûi chaáp neân cuõng chaúng theå saùnh ví. Nhaân chaáp phaùp chaáp caûnh laø moät vaäy, neân chöa khôûi ñoái trò ñoaïn ngaõ chaáp ñoù goïi laø chöa chuyeån y chæ duyeân taïng thöùc. Töø Sô ñòa trôû ñi ñaõ ñaït quaû vò chuyeån y roài vaøo taâm voâ laäu, cuõng duyeân chaân nhö vaø taát caû phaùp khaùc, haøng Nhò thöøa voâ hoïc v.v… chæ duyeân thöùc dò thuïc. Chöùng ñöôïc möôi thöù taùnh bình ñaúng laø, nhö trong kinh Phaät Ñòa noùi: “Moät laø, caùc töôùng taêng thöôïng hyû aùi; hai laø, taát caû laõnh thoï duyeân khôûi; ba laø, xa lìa vò töôùng chaúng phaûi töôùng; boán laø, hoaèng teá ñaïi töø; naêm laø, khoâng ñôïi ñaïi bi; saùu laø, tuøy choã caùc höõu tình vui thích maø thò hieän; baûy laø, taát caû höõu tình laø choã ta thích noùi; taùm laø, theá gian tòch tónh ñeàu ñoàng moät vò; chín laø, caùc phaùp theá gian khoå vui moät vò; möôøi laø, tu troàng voâ löôïng coâng ñöùc cöùu caùnh” töùc bieát möôøi ñòa höõu tình duyeân giaûi yù laïc sai bieät, naêng khôûi aûnh töôïng cuûa thaân thoï duïng. Trong luaän noùi: “Chöa ñaït quaû vò chuyeån y, luoân thaåm xeùt tö duy laïi töôùng choã chaáp ngaõ, ñaõ ñaït quaû vò chuyeån y roài cuõng thaåm xeùt tö löông töôùng voâ ngaõ vaäy” laø thöùc

Maït-na thöù baûy laáy nghó löôøng laøm töï taùnh, trong luaän goàm Ñaïi thöøa noùi: “nghó löôøng laø yù, töùc töï chöùng phaàn, tröôùc thöùc thöù taùm, lieãu bieät laø haønh töôùng” nay ñaõ noùi yù, neân bieát töùc laø haønh töôùng thöùc thöù baûy, töùc laø kieán phaàn, theå taùnh khoù bieát, vì haønh töôùng hieån baøy, kyø thaät tö löông laø haønh töôùng, theå ñoù töùc laø thöùc uaån nhieáp vaäy, töø sô ñòa trôû veà tröôùc, haøng nhò thöøa höõu hoïc luoân thaåm xeùt nghó löôøng ngaõ töôùng, bieát Maït- na höõu laäu, ñaõ ñaït quaû vò chuyeån y roài cuõng thaåm xeùt nghó löôøng töôùng voâ ngaõ, cuõng goïi laø Maït-na vaäy. Trong luaän hoûi: “Nhö Ñöùc Theá Toân noùi: Xuaát theá Maït-na laøm sao kieán laäp? Ñaùp: Coù hai nghóa: Moät goïi laø chaúng haún voâ nghóa voâ laäu kia, thöùc thöù baûy chaúng goïi laø Maït-na, maø goïi laø giaû vaäy; hai laø naêng thaåm xeùt tö löông töôùng voâ ngaõ neân cuõng goïi laø Maït-na, hieån baøy thoâng caû voâ laäu” töùc bieát danh ñaây chaúng phaûi chæ höõu laäu. Trong luaän noùi: “Nghóa laø töø voâ thuûy ñeán luùc chöa ñaït quaû vò chuyeån y, yù ñaây maëc tình luoân duyeân taïng thöùc cuøng boán phieàn naõo caên baûn töông öng. Ngaõ si, nghóa laø voâ minh ngu ôû töôùng ngaõ meâ lyù voâ ngaõ neân goïi laø ngaõ si, ngaõ kieán, nghóa laø laø ngaõ chaáp, ñoái vôùi phaùp chaúng phaûi ngaõ voïng chaáp laøm ngaõ, neân goïi laø ngaõ kieán, ngaõ maïn, nghóa laø cöù ngaïo, caäy choã chaáp ngaõ khieán taâm cao cöû, neân goïi laø ngaõ maïn. Ngaõ aùi, nghóa laø ngaõ tham, ñoái vôùi choã chaáp ngaõ, sinh ñaém tröôùc saâu, neân goïi laø ngaõ aùi, cho ñeán boán thöù naøy thöôøng khôûi quaáy ñuïc noäi taâm, khieán chuyeån thöùc ngoaøi luoân thaønh taïp nhieãm, höõu tình do ñaây maø sinh töû luaân hoài chaúng theå ra khoûi, neân goïi laø phieàn naõo” giaûi thích: YÙ thöù baûy ñaây, tröø ngoaøi boán hoaëc chaúng cuøng caùc taâm sôû khaùc töông öng: Moät laø, haèng (luoân) vaäy; hai laø, noäi chaáp (chaáp beân trong) vaäy; ba laø, moät loaïi caûnh sinh vaäy. Do ñoù maø chaúng taùc yù maø höôùng ngoaïi rong caàu, chæ maëc tình maø moät höôùng chaáp beân trong. Thöùc thöù baûy ñaây ñoái vôùi trong naêm thoï chæ töông öng vôùi xaû thoï. Trong luaän noùi: “Ñaây töø voâ thuûy ñeán nay nhaâm vaän moät loaïi duyeân chaáp ngaõ beân trong, luoân khoâng chuyeån ñoåi, cuøng bieán khaùc thoï chaúng töông öng vaäy, laïi hoûi: Maït-na taâm sôû taùnh naøo nhieáp thuoäc? Trong luaän ñaùp: YÙ ñaây töông öng vôùi boán phieàn naõo v.v… laø nhieãm phaùp, neân chöôùng ngaïi thaùnh ñaïo, aån che chaân taâm goïi laø höõu phuù, chaúng phaûi thieän chaúng thieän, neân goïi laø voâ kyù, neáu ñaõ ñaït quaû vò chuyeån y, chæ laø taùnh thieän” trong kinh Maät nghieâm coù keä tuïng noùi: “Maït-na duyeân taïng thöùc, nhö nam chaâm huùt saét, nhö raén coù hai ñaàu, moãi rieâng laøm nghieäp noù, nhieãm yù cuõng nhö vaäy. Chaáp thuû A-laïi- da naêng laøm söï nghieäp ngaõ, taêng tröôûng ôû ngaõ sôû, laïi cuøng yù thöùc chung, laøm nhaân maø chuyeån ruïng, nôi thaân sinh noaõn xuùc, vaän ñoäng laøm caùc nghieäp, aên uoáng cuøng vaän maëc, tuøy vaät maø thoï duïng, nhaûy nhoùt hoaëc

ca muùa, caùc thöù töï daïo vui, trì caùc thaân höõu tình, ñeàu do coâng löïc yù, nhö löûa xoay ruû toùc, thaønh cuûa Caøn-thaùc-baø, chaúng roõ chæ töï taâm, roäng khôûi caùc phaân bieät, thaân töôùng khí theá gian, nhö theá ñoäng caây ñu, khoâng löïc chaúng kieân coá, phaân bieät cuõng nhö vaäy, phaân bieät khoâng choã nöông, chæ haønh nôi töï caûnh, thí nhö aûnh trong göông, thöùc chuûng ñoäng maø thaáy, ngu phu meâ hoaëc ñaây, chaúng nhö caùc minh trí, nhaân chuû neân phaûi bieát, ba ñaây ñeàu thöïc hieän, ôû nôi xa lìa ñoù, laø töùc vieân thaønh thaät”

Hoûi: YÙ ñaây coù maáy thöù sai bieät?

Ñaùp: Löôïc coù ba thöù, trong luaän noùi: “Moät laø, Boå-ñaëc-giaø-la töông öng ngaõ kieán; hai laø, phaùp töông öng ngaõ kieán; ba laø, taùnh trí bình ñaúng töông öng. Thöù nhaát laø, thoâng taát caû caùc loaøi dò sinh töông tuïc, haøng nhò thöøa höõu hoïc. Töø haøng thaát ñòa trôû veà tröôùc, moät loaïi Boà-taùt ñòa vò taâm höõu laäu, kia duyeân vôùi thöùc A-laïi-da khôûi Boå-ñaëc-giaø-la ngaõ kieán. Thöù hai, thoâng taát caû loaøi dò sinh Thanh vaên, Ñoäc giaùc töông tuïc, taát caû Boà-taùt phaùp khoâng trí quaû ôû ñòa vò chaúng hieän tieàn, kia duyeân vôùi thöùc dò thuïc khôûi phaùp ngaõ kieán. Thöù ba, thoâng vôùi taát caû Nhö Lai töông tuïc, Boà-taùt kieán ñaïo vaø phaùp khoâng trí quaû trong thuaän ñaïo ôû ñòa vò hieän taïi tröôùc kia duyeân vôùi thöùc dò thuïc voâ caáu v.v… khôûi trí taùnh bình ñaúng”.

Hoûi: Nhaân phaùp hai chaáp ñeàu khôûi, côù sao phaân vò tröôùc sau chaúng ñoàng?

Ñaùp: Nhaân phaùp haún nöông phaùp chaáp khôûi, laïi phaùp ngaõ thoâng cuøng, nhaân ngaõ haïng cuïc. Trong luaän noùi: Boå-ñaëc-giaø-la ngaõ kieán khôûi vò, phaùp kia ngaõ kieán cuõng chaúng hieän tieàn, ngaõ chaáp haún nöông phaùp chaáp maø khôûi, nhö neáu meâ loaïn….caùc phöôïng cho laø ngöôøi baèêng vaäy”. Giaûi thích: Nay neâu baøy quaû vò tröôùc haún mang theo quaû vò sau, vì tröôùc laø ngaén vaäy, vò nhaân ngaõ haún coù phaùp ngaõ, phaân ngaõ haún nöông phaùp ngaõ khôûi vaäy. Nhaân ngaõ laø duïng cuûa chuû teå taùc giaû v.v… vaäy taùc giaû coù thaéng duïng töï taùnh v.v… vaäy töùc phaùp ngaõ thoâng khaép nhaân ngaõ haïng cuïc.

Hoûi: Thöùc thöù baûy ñaây, côù sao lìa nhaõn v.v… caùc thöùc maø rieâng coù töï theå? Neâu ra töø kinh vaên naøo?

Ñaùp: Trong luaän noùi: “Chaùnh lyù thaùnh giaùo laø ñònh löôïng vaäy” nghóa laø Boå-ñaëc-giaø-la noùi khaép trong caùc kinh. Taâm yù thöùc nghóa rieâng bieät, taäp khôûi goïi laø taâm, nghó löôøng goïi laø yù, lieãu bòeât goïi laø thöùc. Thöùc thöù taùm goïi laø taâm, nhaân taäp chuûng caùc phaùp vaø khôûi caùc phaùp vaäy. Thöùc thöù baûy goïi laø yù, duyeân taïng thöùc v.v… luoân thaåm xeùt nghó löôøng laøm ngaõ v.v… vaäy, ngoaøi ra saùu thöùc tröôùc goïi laø thöùc, ñoái vôùi saùu caûnh rieâng bieät thoâ ñoäng giaùn ñoaïn lieãu bieät chuyeån vaäy, nhö trong kinh

Nhaäp Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Taïng thöùc goïi laø taâm, Taùnh nghó löôøng laø yù, Naêng roõ töôùng caùc caûnh, Ñoù goïi teân laø thöùc”.*

***Giaûi thích:*** Tuy thoâng taùm thöùc ñeàu goïi laø taâm yù thöùc, maø tuøy thaéng hieån, thöùc thöù taùm goïi laø taâm, vì taát caû caùc phaùp hieän haønh huaân taäp chuûng hieän haønh laøm nöông töïa, chuûng töû thöùc laøm nhaân, naêng sinh taát caû phaùp vaäy, laø khôûi caùc phaùp, thöùc thöù baûy goïi laø yù, laø höõu laäu trong nhaân chæ duyeân ngaõ caûnh. Voâ laäu duyeân thöùc thöù taùm vaø chaân nhö, treân quaû chaáp thuaän duyeân taát caû phaùp. Saùu thöùc truôùc goïi laø thöùc, ñoái vôùi saùu caûnh rieâng bieät theå laø thoâ ñoäng, phaùp coù giaùn ñoaïn lieãu bieät chuyeån vaäy. Deã roõ goïi laø thoâ, chuyeån dòch goïi laø ñoäng, chaúng lieân tuïc goïi laø giaùn, moãi moãi coù öu thaéng ñaây, neân moãi coù ñöôïc teân rieâng, laïi trong luaän noùi: Nghóa laø trong Kheá Kinh noùi: Chaúng cuøng voâ minh vi teá, luoân haønh che laáp chaân thaät, neáu khoâng thöùc ñaây, thì kia ñaùng chaúng phaûi coù, nghóa laø caùc hieän sinh nôi taát caû phaàn luoân khoûi meâ lyù, chaúng cuøng vôùi voâ minh, che laáp nghóa chaân thaät laø chöôùng maét thaéng tueä, nhö coù keä tuïng noùi:

*“Nghóa thaät taâm ñang sinh, Thöôøng luoân laøm chöôùng ngaïi, Cuøng haønh taát caû phaàn,*

*Laø chaúng cuøng voâ minh”.*

Cho neân trong Kheá Kinh noùi: “Loaøi dò sinh luoân ôû ñeâm daøi voâ minh che phuû, meâ say troùi buoäc taâm, chöa töøng tænh giaùc, neáu vò dò sinh coù luùc taïm chaúng khôûi voâ minh ñaây, beøn traùi vôùi nghóa kinh”. Nghóa laø ôû vò dò sinh meâ lyù voâ minh coù, haønh vaø chaúng haønh chaúng ñaùng lyù vaäy, ñaây nöông saùu thöùc ñeàu chaúng ñöôïc thaønh, neân ñaây giaùn ñoaïn kia luoân duyeân vaäy, chaáp thuaän coù Maït-na, beøn khoâng loãi ñaây. Giaûi thích: Nhö trong kinh Duyeân Khôûi noùi coù boán thöù voâ minh: Moät laø, hieän; hai laø, chuûng; ba laø, töông öng; boán laø, chaúng töông öng. Hoaëc coù hai thöù: Coäng vaø chaúng coäng v.v… nay noùi veà chaúng coäng, nghóa laø vi teá ñaây thöôøng haønh, haønh töôùng khoù bieát, che lyù voâ ngaõ laáp trí voâ laäu, goïi laø che laáp chaân thaät, chaân thaät coù hai: Moät laø, caûnh nghóa laø caûnh kieán phaàn vaäy; hai laø, nghóa lyù laø chaân nhö töùc lyù vaäy.

Hoûi: Maït-na nhieãm ôû thöôøng cuøng boán hoaëc töông öng, côù sao noùi chaúng coäng voâ minh?

Ñaùp: Trong luaän noùi: “Neân noùi trong boán, voâ minh laø chuû, tuy

ba ñeàu cuøng khôûi, cuõng goïi laø baát coäng, töø voâ thuûy luoân trong hoân meâ, chaúng töøng tænh xeùt, si taêng thöôïng vaäy, cho ñeán goïi raèng thöùc thöù baûy töông öng vôùi voâ minh, töø voâ thuûy luoân haønh chöôùng trí nghóa chaân, thaéng duïng nhö vaäy caùc thöùc khaùc ñeàu khoâng, chæ thöùc ñaây coù neân goïi laø chaúng coäng, laïi chaúng coäng voâ minh, goàm coù hai thöù: Moät laø, luoân haønh chaúng coäng, caùc thöù khaùc khoâng coù; hai laø ñoäc haønh chaúng coäng, thöùc ñaây chaúng phaûi coù. Giaûi thích: Chuû, nghóa laø töï taïi, nghóa laøm nhaân nöông töïa, cho kia laøm nöông töïa, neân goïi laø chaúng coäng. Taïi sao voâ minh goïi laø chaúng coäng? Nghóa laø töø voâ thuûy ñeán nay hieån baøy ñeâm daøi thöôøng khôûi, luoân hoân meâ beân trong, luùc roõ taát caû, chaúng roõ lyù khoâng, chaúng töøng tænh xeùt, hieån baøy luoân chaáp ngaõ khoâng luùc theo trôû laïi, yù ñaây goàm hieån suy chuû nghóa töï taïi: Moät luoân haønh chaúng coäng, thöùc ñaây cuøng laø choã luaän cuûa nay ñaây, caùc thöùc khaùc khoâng coù vaäy; hai ñoäc haønh chaúng coäng, laø cuøng phaãn v.v… töông öng khôûi goïi laø ñoäc haønh. Hoaëc chaúng cuøng caùc thöùc khaùc ñeàu khôûi voâ minh, rieâng meâ môø ñeá lyù. Thöùc ñaây chaúng phaûi coù, laïi chaúng coäng voâ minh laø, voâ minh laø chuû, neân goïi laø chaúng coäng, vì chuû laø nghóa chaúng coäng, chaúng coäng töùc laø nghóa cuûa ñoäc nhaát, nghóa laø voâ minh laø nghóa ñen toái (aùm) thöùc thöù baûy cuøng voâ minh luoân haønh chaúng ñoaïn, laø nghóa ñen toái laâu daøi, do ñen toái laâu daøi neân coøn goïi laø ñeâm daøi, chæ voâ minh ñaây laø theå ñeâm daøi, caùc phaùp khaùc ñeàu khoâng cuûa nghóa ñeâm daøi, chæ xuùc ñaây coù neân goïi laø chaúng coäng, tröø ñaây ra, caùc phaùp khaùc coù moät loaïi nghóa laâu daøi töông tuïc maø khoâng nghóa ñen toái. Hoaëc coù moät loaïi tuy coù nghóa ñen toái maø khoâng nghóa laâu daøi töông tuïc. Neân laøm boán caâu ñeå phaân bieät: Moät laø, coù laâu daøi maø chaúng phaûi laø ñeâm, nhö thöùc thöù baûy cuøng tham v.v… ba thöù vaø vaø trí dieäu quaùn saùt trí taùnh bìng ñaúng töông öng taâm phaåm v.v…; hai laø, coù ñeâm maø chaúng phaûi laâu daøi, nhö saùu thöùc tröôùc töông öng vôùi voâ minh; ba laø, laâu daøi vaø cuõng laø ñeâm, nhö thöùc thöù baûy cuûng voâ minh vaäy; boán laø, chaúng phaûi laâu daøi chaúng phaûi ñeâm, laø saùu thöùc tröôùc tröø voâ minh, ngoaøi ra, thuû tham v.v… vaø thieän v.v… trong nhaân, hai trí quaùn saùt vaø thaønh söï trong quaû töông öng vôùi taâm phaåm v.v… nay thöùc thöù baûy ñaây cuøng vôùi voâ minh, chuaån cöù ñaây chaúng chæ chaúng cuøng caùc thöùc caùc coäng, maø goàm cuøng chaúng cuøng töï tuï tham v.v… ba thöù coäng, nghóa laø tuy ñoàng tuï tham v.v… ñeàu khôûi maø tham v.v… khoâng nghóa ñeâm daøi ñen toái, tham v.v… laáy nhieãm tröôùc v.v… laøm nghóa, Ñaây laáy laâu ñen toái laøm nghóa, cuøng vôùi kia chaúng ñoàng, neân goïi laø chaúng coäng. Ñaây vì thöùc thöù baûy luoân luoân meâ môø ñen toái goïi laø chaúng coäng. Trong saùu thöùc khoâng nghóa haèng thôøi (luoân luoân) chæ coù nghóa cuûa ñoäc khôûi goïi laø

chaúng coäng.

Hoûi: Luoân haønh chaúng coäng voâ minh töông öng coù maáy thöù nghóa?

Ñaùp: Coù boán nghóa, caùc baäc coå ñöùc noùi: Moät laø, nghóa chuû laø saùu thöùc tröôùc voâ minh laø khaùch, coù giaùn ñoaïn vaäy. Thöùc thöù baûy voâ minh laø chuû khoâng giaùn ñoaïn vaäy; hai laø, luoân haønh trong vò höõu laäu thöôøng khôûi hieän haønh chaúng giaùn ñoaïn, neân goïi laø haèng (luoân) haønh; ba laø, chaúng coäng, chaúng ñoàng ñoäc ñaàu thöùc thöù saùu, goïi laø chaúng coäng. Thöùc thöù saùu chaúng coäng, chæ chaúng cuøng chín phieàn naõo khaùc ñoàng khôûi goïi laø chaúng coäng. Neáu thöùc thöù baûy goïi laø chaúng coäng laø chöôùng thaéng phaùp voâ laäu vaäy. Laïi luoân haønh chaúng vaäy, boán tröôùc luùc saùu thöùc thoâng taâm ba taùnh, thöùc ñaây voâ minh ñeàu khôûi hieän haønh, nghóa laø saùu thöùc tröôùc luùc taâm taùnh thieän, ñoái vôùi boá thí v.v… chaúng theå queân maát töôùng, ñeàu laø thöùc thöù baûy luoân haønh chaúng coäng voâ minh chaáp ngaõ beân trong. Khieán saùu thöùc v.v… luùc haønh boá thí chaúng theå ñaït ba luaân theå khoâng. Laïi vì coù chaúng coäng voâ minh thöôøng naêng laøm chöôùng, maø khieán ñang sinh trí voâ laäu kia chaúng sinh. Voâ minh ñaây cuøng thöùc thöù baûy ñeàu coù vaäy, ñeán nay chaúng xaû boû neân goïi laø cuøng (caâu) haønh. Laïi trong kinh noùi: “Nhaõn saéc laøm duyeân sinh ôû nhaõn thöùc, cho ñeán yù phaùp laøm duyeân ôû yù thöùc, neáu khoâng thöùc ñaây, yù kia chaúng phaûi coù nhaõn caên saéc caûnh laø hai duyeân naêng phaùt daãn ñöôïc nhaõn thöùc, cho ñeán yù thöùc (?) phaùp caûnh laø hai duyeân naêng phaùt ñöôïc yù thöùc. Neáu khoâng thöùc thöù baûy, töùc neân thöùc thöù saùu chæ coù moät phaùp caûnh laøm duyeân neân khoâng choã nöông töïa caên duyeân vaäy. Ñaõ coù ñeàu coù caên laø, bieát roõ töùc laø thöùc thöù baûy cuøng thöùc thöù saùu laø ñeàu coù caên. Theo Tieåu thöøa noùi: Toâng ta laáy traùi tim (nhuïc ñoaøn) cuøng thöùc thöù saùu laøm nöông töïa, naøo caàn rieâng chaáp coù thöùc thöù baûy ö? Luaän chuû phaù xích noùi: “cuõng chaúng theå noùi thöùc thöù saùu nöông töïa noùi saéc vaäy, thöùc thöù saùu haún nöông töïa yù maø coù. Noùi yù töùc chaúng phaûi laø saéc vaäy, laïi noùi thöùc thöù saùu coù ba phaân bieät laø tuøy nieäm keá ñoä töï taùnh phaân bieät vaäy, neáu chaáp thuaän thöùc thöù saùu nöông töïa saéc maø truù töùc ñoàng nhö naêm thöùc tröôùc, khoâng hai thöù phaân bieät tuøy nieäm vaø keá ñoä” cöùu noùi “toâng ta noùi veà naêm thöùc laø caên tröôùc thöùc sau vaäy, töùc naêm caên nieäm tröôùc phaùt naêm thöùc nieäm sau” luaän chuû baùc boû noùi: “chæ coù caên laø, nhö maàm nöông töïa haït naãy maàm vaø haït ñoàng thôøi. AÛnh gaù thaân sinh, thaân aûnh ñoàng coù thöùc nöông caên phaùt, lyù haún ñoàng thôøi khoâng caên nieäm tröôùc phaùt thöùc hai nieäm sau vaäy. Ñaõ neáu naêm thöùc coù ñeàu coù caên, ñem chöùng minh thöùc thöù saùu cuõng coù ñeàu coù caên töùc thöùc thöù baûy aáy vaäy”. Tieåu thöøa noùi: chæ laø thöùc thöù saùu v.v… khoâng giaùn ñoaïn, goïi laø yù nghó löôøng yù, sao caàn rieâng noùi thöùc thöù baûy yù nghó löôøng Luaän chuû baùc

boû noùi: “Taïm nhö thöùc thöù saùu luùc hieän ôû tröôùc nieäm v.v… khoâng giaùn ñoaïn, yù ñaõ dieät khoâng theå laøm sao coù duïng nghó löôøng goïi laø yù ö? Vaû laïi nhö thöùc thöù saùu neáu luùc ôû hieän taïi tuy coù nghó löôøng luoân goïi laø thöùc, chaúng goïi laø yù, caàn ñoái ñaõi quaù khöù môùi goïi laø yù vaäy, phaûi tin coù thöùc thöù baûy ñaày ñuû haèng thaåm nghó löôøng môùi ñöôïc goïi laø yù. YÙ nghóa laø y chæ (nöông döøng). Neáu yù ñaúng voâ giaùn nöông thöùc thöù baûy ñaây giaû ñöôïc teân yù, ñeàu coù nöông döøng; duïng cuûa tö löông vaäy. Laïi thöùc thöù baûy cuøng boán hoaëc chung ñoàng, goïi laø oâ nhieãm, haèng thaåm tö löông goïi ñoù laø yù, thöôøng coù luoân haønh chaúng coäng voâ minh, neân goïi laø nhieãm oâ, chaùnh laø taùnh höõu phuù, töùc che nghóa chaân duyeân laáp trí tònh dieäu, haèng thaåm xeùt nghó löôøng. Ñaây choïn thöùc thöù taùm vaø saùu thöùc tröôùc haèng nghóa laø chaúng giaùn ñoaïn, thaåm laø quyeát ñònh chaáp ngaõ phaùp.

Hoûi: Thöùc thöù taùm cuõng khoâng giaùn ñoaïn, thöùc thöù saùu quyeát ñònh coù nghó löôøng sao chaúng goïi laø yù?

Ñaùp: Coù boán caâu: Moät laø, haèng maø chaúng xeùt, thöùc thöù taùm haèng khoâng giaùn ñoaïn, chaúng xeùt nghó löôøng ngaõ phaùp vaäy; hai laø xeùt maø chaúng phaûi haèng töùc thöùc thöù saùu tuy xeùt nghó löôøng maø chaúng phaûi haèng, neân chaúng goïi laø yù. Naêm thöùc tröôùc ñeàu chaúng phaûi, chaúng phaûi haèng chaúng phaûi xeùt, thöùc thöù baûy ñeàu goàm maø haèng xeùt neân rieâng goïi laø yù vaäy.

Hoûi: Thöùc thöù baûy nghó löôøng phaùp naøo?

Ñaùp: Chaáp kieán phaàn thöùc thöù taùm nghó löôøng coù ngaõ phaùp vaäy, haøng nhò thöøa voâ hoïc khoâng ngaõ goàm, vì nghó löôøng phaùp ngaõ chaáp, neân goïi laø yù, Phaät quaû ngaõ chaáp phaùp chaáp ñeàu khoâng haèng xeùt löôøng lyù voâ ngaõ. Phaät ngaõ thöùc thöù baûy cuõng goïi laø yù.

Hoûi: Vì thöùc thöù baûy töï theå coù nghò löôøng, vì thöùc thöù baûy töông öng vôùi tö trong bieán haønh, neân goïi laø tö löông yù ö?

Ñaùp: chaápû taâm sôû nghó löôøng, töùc taùm thöùc ñeàu coù, tö ñaâu rieâng thöùc thöù baûy.

Hoûi: Neáu chæ chaáp thuû töï theå coù nghó löôøng, töùc ñaâu duøng tö trong taâm sôû ö?

Ñaùp: Coù ñuû hai nghóa: Moät laø coù töông öng nghó löôøng; hai laø cuõng töï theå nghó löôøng. Nay chaáp töï theå coù nghó löôøng goïi laø yù.

Hoûi: Taâm sôû cuøng taâm nöông, moät thöù laø thöôøng xeùt nghó löôøng chaáp thöùc thöù taùm laøm ngaõ, côù sao chaúng noùi taâm sôû laø yù?

Ñaùp: Noùi yù laø nghóa y chæ (nöông döøng) taâm sôû tuy haèng xeùt nghó maø chaúng phaûi laø chuû, laø phaùp yeáu keùm, chaúng phaûi choã nöông döøng neân chaúng goïi laø yù; hai laø töï theå thöùc coù nghó löôøng, cuøng baûy thöùc khaùc

laøm choã nöông döøng, chæ thuû taâm vöông töùc goïi laø yù vaäy.

Hoûi: Neáu noùi töï theå coù nghó löôøng goïi laø yù, töùc thöùc thöù baûy coù boán phaàn, phaàn naøo goïi laø yù nghó löôøng?

Ñaùp: Coù hai giaûi thích: kieán phaàn thöù nhaát goïi laø nghó löôøng, hai phaàn beân trong chaúng goïi laø nghó löôøng, chæ goïi laø yù, kieán phaàn chaúng goïi laø yù, coù nghó löôøng vì laø duïng vaäy. Nghó löôøng ngaõ vaø voâ ngaõ hai phaàn beân trong chaúng theå nghó löôøng ngaõ vaø voâ ngaõ chæ goïi laø yù, vì laø theå vaäy, kieán phaàn thöù hai laø töôùng nghó löôøng, töôùng laø töôùng traïng theå töôùng. Hai phaàn beân trong laø taùnh nghó löôøng, töùc trong ngoaøi ñeàu goïi laø yù. Ba phaàn ñeàu nghó löôøng, chæ tröø töôùng phaàn, töôùng phaàn laø caûnh sôû löôïng vaäy.

Hoûi: Laøm sao ñöôïc bieát ba phaàn trong ngoaøi ñeàu laø nghó löôøng?

Ñaùp: Trong luaän Duy thöùc noùi: “nghó löôøng laøm taùnh töôùng” hai phaàn beân trong laø theå goïi laø taùnh nghó löôøng, kieán phaàn beân ngoaøi laø töôùng nghó löôøng laø duïng, moät thöù laø nghó löôøng, ba phaàn goïi laø yù, tuùc chaúng thuû töôùng phaàn goïi laø nghó löôøng, væ khoâng duïng naêng duyeân vaäy.

Hoûi: Kieán phaàn duyeân chaáp ngaõ phaùp, töùc nghó löôøng ngaõ neân ñöôïc goïi laø nghó löôøng, töï chuùng phaàn chaúng duyeân nôi töôùng phaàn ngaõ, côù sao töï chöùng phaàn cuõng goïi laø nghó löôøng?

Ñaùp: Töï chöùng phaàn chöùng kieán phaàn kia nghó löôøng ngaõ chaáp vaäy cuõng goïi laø nghó löôøng.

Hoûi: Kieán phaàn nghó löôøng ngaõ, laø chaúng phaûi löôïng nhieáp, töï chöùng phaàn chöùng kieán phaàn kia nghó löôøng ngaõ, töï chöùng phaàn cuõng laø chaúng phaûi löôïng ö?

Ñaùp: Kieán phaàn nghó löôøng ngaõ, kieán phaàn voïng chaáp neân goïi laø chaúng phaûi löôïng. Töï chöùng theå laø chöùng kieán phaàn beân trong voïng chaáp vaäy, töï chöùng theå hieän löôïng, töùc theå duïng ñeàu laø nghó löôøng, töùc hai phaàn beân trong cuõng goïi laø yù, cuõng goïi laø thöùc, kieán phaàn cuõng goïi laø yù cuõng goïi laø thöùc, laø duïng cuûa yù vaäy, nghó löôøng laø duïng, yù laø theå, tö löông töùc yù, thuoäc trì nghieäp thích vaäy.

Hoûi: Thöùc thöù baûy chæ duyeân kieáp phaàn thöùc thöù taùm laøm ngaõ, côù sao chaúng thuû töôùng phaàn vaø hai phaàn beân trong v.v…?

Ñaùp: Töôùng phaàn giaùn ñoaïn, laïi laø duyeân beân ngoaøi, hai phaàn beân trong laøm duïng chìm aån khoù bieát neân chaúng chaáp vaäy, chuûng töû khoâng taùc duïng vaäy, chaúng chaáp laøm ngaõ, vì taùc duïng cuûa kieán phaàn hieån hieän vaäy.

Hoûi: Thöùc thöù baûy ba löôïng giaû thaät laøm sao phaân bieät?

Ñaùp: Xöa tröôùc giaûi thích ba löôïng phaân bieät laø, kieán phaàn thöùc thöù baûy laø chaúng phaõi, vì caûnh chaúng xöùng taâm vaäy, kieán phaàn thöùc thöù taùm voán chaúng phaûi ngaõ, nay thöùc thöù baûy voïng chaáp laøm ngaõ, töùc chaúng xöùng baûn chaát, laïi thaân gaàn duyeân kieán phaàn thöùc thöù taùm, chaúng phaûi ñaém tröôùc, bieán töôùng phaàn duyeân töôùng phaàn, voán chaúng phaûi laø ngaõ, thöùc thöù baûy laïi chaáp laøm ngaõ, laïi chaúng xöùng töôùng phaàn, töùc hai lôùp chaúng xöùng caûnh, neân bieát laø chaúng phaûi phi löôïng, giaû thaät phaân bieät laø, thöùc thöù baûy duyeân baûn chaát khaùc, kieán phaàn thöùc thöù taùm chaúng hieån roõ, chæ duyeân ñöôïc trung gian, giaû ngaõ töông phaàn vaäy, caûnh giaû chaúng phaûi thaät.

Hoûi: Trung gian töôùng phaàn, quyeát ñònh laø giaû hay cuõng thoâng vôùi

thaät?

Ñaùp: Thöùc thöù baûy, trung gian töôùng phaàn laø giaû, khoâng thaät chuûng

sinh, chæ töø hai ñaàu khôûi. Töôùng phaàn ñaây beøn thoâng hai taùnh, neáu moät nöõa töø treân baûn chaát khôûi laø taùnh khoâng che ñaäy, töùc thuoäc baûn chaát, neáu moät nöûa töø töï treân kieán phaàn thöùc thöù baûy naêng duyeân khôûi, laø ñoàng kieán phaàn laø taùnh coù che ñaäy, chæ hai ñaàu taâm phaùp saùng rôõ khôûi thaønh moät töôùng phaàn. Nay noùi caûnh giaû laø chæ noùi veà tuøy voïng taâm töôùng phaàn ngaõ ñeå noùi.

Hoûi: Neáu noùi thöùc thöù baûy ngay tình töôùng phaàn chæ laø giaû, töø hai ñaàu khôûi, thoâng vôùi hai taùnh, neân coù theå trong töôùng phaân ngaõ, sôû duyeân cuûa thöùc thöù baûy, moät nöûa coù che ñaäy, moät nöûa khoâng che ñaäy, moät nöûa laø ngaõ moät nöûa laø chaúng phaûi ngaõ ö?

Ñaùp: Treân kieán phaàn thöùc thöù taùm nôi khôûi töôùng phaàn taùnh voâ phuù cuøng naêng duyeân töôùng phaàn do voïng taâm thöùc thöù baûy bieán keá, kín hôïp moät nôi, neáu laø thöùc thöù baûy chæ töï chaáp voïng khôûi bieán keá taùnh höõu phuù töôùng phaàn giaû laøm töï ngaõ beân trong, tuy kín hôïp moät nôi cuõng chaúng phaïm loãi thoâng hai taùnh trong choã chaáp ngaõ, nhö vò maën trong nöôùc, chæ chaáp laø nöôùc chaúng chaáp ôû muoái, nöôùc vaø muoái nguyeân chaúng lìa nhau.

Hoûi: Thöùc thöù baûy töï coù töôùng phaàn, côù sao chaúng töï duyeân töôùng phaàn maø duyeân kieán phaàn thöùc thöù taùm laøm ngaõ ö?

Ñaùp: Caùc baäc coå ñöùc noùi: Nay noùi duyeân kieán phaàn töùc laø duyeân xa. Neáu noùi gaàn thì nghóa duy thöùc ôû ñaâu? Laïi hoûi: Giaû söû chaáp thuaän duyeân xa thöùc thöù taùm, thì töï thöùc thöù baûy ôû treân phaùp naøo khôûi chaáp? Ñaùp: ÔÛ töôùng phaàn töï thöùc khôûi chaáp. Laïi hoûi: kieán phaàn töôùng phaàn khaùc nhau gì? Ñaùp: Neáu luaän veà caûnh beân ngoaøi, thì töôùng phaàn toaøn khaùc, neáu caên cöù taâm maø luaän thì töôùng phaàn kieán phaàn khoâng khaùc nhau. Töôùng phaàn

töùc laø kieán phaàn. Neân trong kinh noùi: “Taâm nhö töôùng hieån hieän, kieán nhö taâm choã nöông”.

Hoûi: Neáu khoâng coù Maït-na thì coù nhöõng loãi gì?

Ñaùp: Neáu khoâng thöùc thöù baûy, thì khoâng phaøm ñaùng chaùn, khoâng thaùnh ñaùng chuoäng, phaøm thaùnh chaúng thaønh, nhieãm tònh ñeàu maát. Trong luaän noùi: “Cho neân quyeát ñònh rieâng coù yù ñaây”, laïi trong Kheá Kinh noùi: “Höõu tình voâ töôûng, taâm taâm sôû dieät trong moät kyø sinh. Neáu khoâng coù thöùc ñaây, thì kia leõ khoâng nhieãm” nghóa laø thôøi gian daøi kia khoâng coù saùu chuyeån thöùc, neáu khoâng yù ñaây thì ngaõ chaáp beøn khoâng, cho ñeán, neân phaûi rieâng coù Maït-na nhieãm oâ, ôû trôøi Voâ töôûng luoân khôûi nghóa chaáp, do thaùnh hieàn ñaây ñoàng traùch nhaøm kia. Laïi trong Kheá Kinh noùi: “Luùc taâm dò sinh thieän nhieãm voâ kyù luoân mang theo ngaõ chaáp, neáu khoâng thöùc ñaây, thì kia khoâng neân coù” nghóa laø caùc loaïi dò sinh luùc taâm ba taùnh tuy ngoaøi khôûi caùc nghieäp maø trong luaän chaáp ngaõ, laø chaáp ngaõ beân trong vaäy, khieán choã khôûi boá thí v.v… trong saùu thöùc chaúng theå maát töôùng. Neân trong luaän Du-giaø noùi: “Nhieãm oâ Maït-na laø thöùc töông döøng, luùc kia chöa dieät, töôùng lieãu bieät buoäc chaúng ñöôïc giaûi thoaùt, Maït-na dieät roài, töôùng buoäc giaûi thoaùt” noùi töôùng buoäc (töôùng trieàn) laø ñieàu ôû caûnh töôùng, chaúng theå roõ ñaït moïi söï nhö huyeãn v.v… do kieán phaàn töôùng phaàn ñaây coù buoäc, chaúng ñöôïc töï taïi, neân goïi laø töôùng buoäc, y cöù nghóa nhö vaäy, coù Giaø-ñaø noùi: “YÙ nhieãm oâ nhö vaäy, laø nôi nöông cuûa thöùc, yù ñaây luùc chöa dieät, thöùc buoäc troïn chaúng thoaùt”.

***Giaûi thích:*** ÔÛ coõi trôøi Voâ töôûng luoân khôûi ngaõ chaáp, do ñoù maø hieàn thaùnh ñoàng cheâ traùch nhaøm chaùn kia laø, coù thöùc thöù baûy ôû kia khôûi ngaõ chaáp laø dò sinh vaäy, sau khi xuaát ñònh laïi chìm ñaém sinh töû, khôûi caùc phieàn naõo, thaùnh hieàn cheâ traùch kia, neáu khoâng thöùc thöù baûy thì chaúng neân cheâ traùch kia khoâng loãi quaù maát quaû. Do chaáp ngaõ neân, khieán trong saùu thöùc khôûi boá thí v.v… chaúng theå maát töôùng laø, ngaõ ñaây duyeân ngoaøi, haønh töông thoâ ñoäng, chaúng phaûi thöùc thöù baûy khôûi. Do thöùc thöù baûy neân thöùc thöù saùu khôûi ñaây, toaøn do thöùc thöù baûy sinh, theâm roû laøm luaän, ngaõ chaáp trong thöùc thöù saùu, theå coù giaùn ñoaïn, thoâng vôùi ba taùnh. Taâm gian taïp sinh vaäy, thöùc thöù baûy chaúng duyeân caûnh beân ngoaøi sinh vaäy. Treân ñaây löôïc ghi veà thöùc Maït-na thöù baûy, caùc giaùo ñoàng phan tích, caùc hieàn coäng giaõi thích, môû ñaàu vaøo ñaïo yù ñaây phaûi roõ, laø khôûi nhaân cuûa thaùnh phaøm, neân thaáu cuøng theå taùnh, môùi laäp goác cuûa giaûi. Hoaëc coù theå roát raùo coäi nguoàn, meâ ñoù thì laøm ngu chaáp nhaân phaùp, ngoä ñoù thì thaønh trí taùnh bình ñaúng, ñoái vôùi trong caùc thöùc rieâng ñöôïc teân yù, ôû trong höõu laäu laøm chuû voâ minh, chaúng giaùn chaúng ñoaïn, voâ töôûng ñònh söõa maø chaúng

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 52 585

tieâu, thöôøng xeùt thöôøng haèng, trôøi Töù khoâng laùnh maø laïi khôûi, tuy coù che maø voâ kyù, chaúng chaáp ngoaøi maø duyeân trong, thöôøng khôûi hieän haønh, naêng che chaân maø chöôùng ñaïo, chæ xöùng chaúng coäng, chæ thaønh nhieãm maø nhuaän sinh. Do ñoù, muoán thaáu traàn lao phaûi bieát ñöôøng coát yeáu, ñem thí dieäu ñöôïc, tröôùc phaûi ñôïi roõ nguoàn beänh, neáu teá yù suy taàm ngaàm taâm theå xeùt thì traàn naøo maø chaúng ra, beänh naøo maø chaúng tieâu. Moân ñoaïn hoaëc ñaây laø coát yeáu vaäy.