TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 59**

Hoûi: Hai moân höõu vi, voâ vi laø moät hay laø khaùc?

Ñaùp: Chaúng phaûi moät, chaúng phaûi khaùc, chaúng phaûi heát, chaúng phaûi coøn. Taïi sao? Neáu laø moät thì trong kinh Nhaân Vöông khoâng neân noùi: “Caùc Boà-taùt v.v... vôùi coâng ñöùc höõu vi, coâng ñöùc voâ vi thaûy ñeàu thaønh töïu”. Laïi trong kinh Duy-ma noùi: “Boà-taùt chaúng heát höõu vi, chaúng truù voâ vi v.v...”. Hai nghóa ñeàu roõ haù laø moät ö? Neáu laø khaùc, trong kinh Baùt-nhaõ Ñöùc Phaät baûo Thieän Hieän: “Chaúng ñöôïc lìa höõu vi noùi höõu vi, chaúng ñöôïc lìa voâ vi noùi voâ vi” haù thaønh khaùc ö? Neáu noùi laø ñeàu saïch heát laø, trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “ÔÛ höõu vi giôùi baøy lyù voâ vi, chaúng dieät töôùng cuûa höõu vi, ôû voâ vi giôùi, baøy phaùp höõu vi, chaúng hoaïi taùnh voâ vi” thì höõu voâ taùnh töôùng chaúng ngaïi ñeàu coøn. Neáu noùi ñeàu coøn, nhö luaän tröôùc noùi: “Hai thöùc phaùp taùnh giaû ñaët coù”, nghóa laø khoâng voâ ngaõ laø choã hieån baøy chaân nhö, coù khoâng ñeàu chaúng phaûi, tuyeät ñöôøng taâm ngoân, thì traêm phuû ñònh (baùch phi) chaúng theå meâ hoaëc, boán caâu (Töù cuù) chaúng theå phaân tích, coù theå vì tình maø cho laø coù khoâng, chæ neân trí vöôït ngoân töôïng môùi ñaït höõu vi voâ vi, chaân taùnh cuûa duy thöùc vaäy. Nhö trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Laïi nöõa, phaøm phaùp sinh dieät laø, neáu tröôùc coù taâm sau coù sinh, thì taâm chaúng ñôïi sinh, taïi sao? Vì tröôùc ñaõ coù taâm vaäy. Neáu tröôùc coù sinh thì sinh khoâng choã sinh, laïi sinh dieät laø taùnh traùi nhau. Sinh thì chaúng neân coù dieät, luùc dieät chaúng neân coù sinh, vì vaäy neân moät thôøi chaúng theå ñöôïc, khaùc cuõng chaúng theå ñöôïc, vaäy thì khoâng sinh, khoâng sinh thì khoâng truù dieät, neáu khoâng sinh truù dieät thì khoâng taâm soá phaùp, khoâng taâm soá phaùp thì khoâng taâm chaúng töông öng. Haønh caùc saéc phaùp, saéc phaùp khoâng neân phaùp voâ vi cuõng khoâng. Taïi sao? Nhaân höõu vi neân coù voâ vi, neáu khoâng höõu vi thì cuõng khoâng voâ vi, cho neân khoâng neân noùi caùc phaùp coù. Laïi trong kinh Thaéng Tö Duy Phaïm Thieân Sôû Vaán noùi: “Phaùp höõu vi voâ vi, vaên töï ngoân thuyeát coù sai bieät vaäy”. Trong kinh Trì Theá noùi: “Phaùp höõu vi nhö thaät töôùng, töùc laø voâ vi.”

Hoûi: Taâm sôû ñuû maáy nghóa, laäp moân cuûa taâm sôû?

Ñaùp: Caùc baäc coå ñöùc giaûi thích: Nghóa taâm sôû coù ba: Moät, haèng y (luoân nöông) taâm khôûi; hai, cuøng taâm töông öng; ba, heä thuoäc ôû taâm. Taâm vöông duyeân toång töôùng, nhö hoïa sö laøm khuoân, taâm sôû thoâng duyeân toång töôùng bieät töôùng, nhö ñeä töû ôû trong khuoân toång töôùng ñieàn vaøo laém nhieàu maøu saéc ,töùc taâm sôû ôû nôi taâm vöông goàm xanh, nhö luùc nhaõn thöùc taâm vöông duyeân caûnh saéc xanh. Toång töôùng aáy laïi chaúng laøm nhieàu loaïi haønh giaûi. Taâm sôû duyeân bieät töôùng, laø nhö taùc yù trong naêm taâm sôû, laáy caûnh raên taâm daãn taâm laøm bieät töôùng v.v... treân beøn laõnh naïp töôûng töôïng taïo taùc caùc thöù haønh töôùng laø thoâng duyeân toång bieät töôùng.

Hoûi: Taâm vöông vaø taâm sôû laø ñoàng hay khaùc bieät?

Ñaùp: Noùi veà tuïc thì tôï ñoàng tôï bieät, luaän veà chaân thì chaúng phaûi töùc chaúng phaûi lìa. Trong luaän Duy thöùc noùi: “Saùu vò taâm sôû phaùp nhö vaäy, vì lìa taâm theå, maø coù rieâng töï taùnh, vì töùc laø taâm phaân vò sai bieät, giaû söû vaäy coù loãi gì? Caû hai ñeàu coù loãi. Neáu lìa taâm theå coù rieâng töï taùnh, côù sao thaùnh giaùo noùi chæ coù thöùc? Laïi côù sao noùi taâm xa rieâng haønh, nhieãm tònh do taâm, só phu saùu coõi, trong luaän Trang Nghieâm noùi laïi laøm sao thoâng? Nhö keä tuïng noùi:

*“Cho taâm tôï hai hieän, Nhö vaäy tôï tham thaûy... Hoaëc tôï ôû tín thaûy...*

*Khoâng rieâng phaùp nhieãm tònh”.*

Neáu töùc laø taâm phaân vò sai bieät, côù sao thaùnh giaùo noùi taâm töông öng, tha taùnh töông öng, chaúng phaûi töï taùnh. Laïi côù sao noùi taâm vaø taâm sôû cuøng thôøi maø khôûi, nhö maët nhaät vaø aùnh saùng. Trong luaän Du-giaø noùi: “Taâm sôû chaúng phaûi töùc taâm, neân noùi lìa taâm coù rieâng töï taùnh, vì taâm öu thaéng, neân noùi duy thöùc v.v... taâm sôû nöông theá löïc taâm maø sinh, neân noùi tôï kia hieän, chaúng phaûi kia töùc taâm. Laïi thöùc taâm lôøi cuõng goàm taâm sôû, luoân töông öng vaäy, noùi duy thöùc v.v... vaø hieän tôï kia ñeàu khoâng coù loãi. Ñaây y cöù theo theá tuïc, neáu y cöù thaéng nghóa, thì taâm sôû vaø taâm chaúng vaäy. Ñoù goïi laø Ñaïi thöøa, dieäu lyù chaân tuïc”. Trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa coù keä tuïng noùi:

*“Ñi xa vaø rieâng ñi,*

*Khoâng thaân nguû nôi hang, Ñieàu taâm khoù ñieàu ñoù, Goïi laø chaân Phaïm chí”.*

Trong luaän Baùch Phaùp giaûi thích: “Ñöùc Nhö Lai y cöù yù caên xöù maø noùi ñi xa vaø rieâng ñi vaäy. Tuøy voâ minh, yù thöùc duyeân khaép taát caû caûnh

vaäy, neân goïi laø ñi xa. Laïi caùc taâm töông tuïc moãi moãi chuyeån vaäy, khoâng thaät chuû teå, goïi laø rieâng ñi. Khoâng thaân, töùc taâm khoâng hình chaát, nguû nôi hang, töùc nöông gaù caùc caên ngaàm chuyeån trong thaân, goïi laø nguû nôi haønh vaäy. Nguû laø taøng vaäy, töùc choã cuûa taâm tích chöùa taïi trong thaân, yù baøy keä ñaây laø phaù ngoaïi ñaïo chaáp coù thaät ngaõ vaäy. Ñöùc Theá Toân noùi chæ laø taâm rieâng ñi (ñoäc haønh) khoâng rieâng bieät chuû teå, neân noùi laø rieâng ñi vaäy. Laïi töø voâ thuûy daïo khaép caûnh saùu traàn neân goïi laø ñi xa, khoâng rieâng bieät taâm sôû neân goïi laø rieâng ñi, roõ bieát khoâng rieâng bieät taâm sôû vaäy, só phu saùu coõi. Trong luaän Du-giaø noùi: “Boán ñaïi khoâng thöùc naêng thaønh höõu tình saéc ñoäng taâm ba phaùp toái thaéng laøm sôû y töùc laø boán ñaïi. Ñoäng sôû y töùc laø khoâng, nghóa laø khoâng giôùi beân trong, chaúng thuû beân ngoaøi, do trong noäi thaân coù khoâng giôùi ñaây vaäy, do ñoù coù ñoäng neân laøm ñoäng y. Taâm sôû y laø thöùc aáy vaäy, töùc noùi saùu coõi naêng thaønh höõu tình, chaúng noùi taâm sôû giôùi vaäy, cho taâm tôï hai hieän laø, tôï trong ñaây laø noùi tôï choã ngoaøi taâm chaáp thaät phaùp hai phaàn v.v... neân goïi laø tôï. Khoâng rieâng nhieãm thieän phaùp, nghóa laø chæ taâm bieán tôï hai phaàn kieán töôùng. Hai phaàn lìa taâm bieán khaùc rieâng coù phaùp. Laïi noùi taâm bieán tôï tham tín v.v... tham tín v.v... lìa ngoaøi taâm, khoâng rieâng nhieãm thieän phaùp, theå töùc taâm vaäy, nhö hai phaàn vaäy. Neân noùi lìa taâm coù rieâng töï taùnh, vì taâm öu thaéng vaäy. Noùi duy thöùc v.v... laø ñaõ noùi lìa taâm coù sôû. Taïi sao noùi duy thöùc, taâm ñi xa, rieâng ñi, nhieãm tònh do taâm. Trong saùu coõi chæ noùi taâm laø, vì taâm öu thaéng neân noùi duy thöùc v.v... ñaây öu thaéng theá naøo? Goàm coù boán nghóa: Moät, naêng laøm chuû; hai, naêng laøm y; ba, haønh toång töôùng; boán haèng quyeát ñònh, chaúng phaûi nhö taâm sôû v.v... coù luùc chaúng ñònh. Laïi neáu nöông theå duïng hieån hieän ñeá thöù nhaát, töùc taâm vöông laø theå, taâm sôû laø duïng, töùc theå duïng chaúng töùc chaúng lìa vaäy. Neáu nöông thaéng nghóa, töùc laø nhaân quaû sai bieät ñeá, töùc vöông sôû qua laïi laøm nhaân quaû, phaùp nhó chaúng lìa vaäy. Neáu nöông chuùng ñaéc ñöôïc thaéng nghóa ñeá thöù ba, töùc nöông phaân tích hieån baøy. Neáu nöông naêng phaân tích taùnh y tha khôûi noùi chaúng phaûi töùc. Neáu nöông sôû phaân tích lyù hai voâ ngaõ noùi, töùc vöông sôû chaúng phaûi lìa. Neáu thaéng nghóa thaéng nghóa ñeá pheá boû phaân tích noùi chæ thöù tö, cuõng chaúng noùi töùc lìa vaäy, töùc moät chaân phaùp giôùi lìa ngoân tuyeät töôùng, töùc ñaïo lyù vöông sôû ñoàng quy veà moät chan nhö vaäy.

Hoûi: Taâm vöông taâm sôû laøm sao roõ giaû thaät?

Ñaùp: Töø chuûng sinh goïi laø thaät, nöông tha laäp goïi laø giaû, taâm phaùp chæ laø thaät coù. Bieán haønh bieät caûnh trong taâm sôû chæ laø thaät coù, ngoaøi ra caùc phaùp hoaëc giaû hoaëc thaät, chaân nhö voâ vi tuy chaúng phaûi töï töø chuûng khoâng, cuõng goïi laø thaät, vì chaúng y tha vaäy. Hoaëc caùc phaùp danh nghóa

ñeàu giaû, chæ moät thöù chaân nhö voâ vi, danh giaû maø theå thaät, vì lìa ngoân thuyeân vaäy.

Hoûi: Trong luaän Duy thöùc noùi: Chæ noùi thöùc töùc goàm taâm sôû, vaäy chaân nhö cuøng thöùc chaúng phaûi nhö taâm sôû taïi sao chaúng noùi?

Ñaùp: Thöùc laø thaät taùnh, thöùc laø ñeàu coù, chaúng lìa thöùc, chaúngphaûi ngaõ phaùp nöông töïa, neân chæ noùi thöùc, maø chaúng noùi chaân nhö, neân bieát chaân nhö töùc thöùc, thöùc töùc chaân nhö

Hoûi: Chaân nhö töùc thöùc, thöùc töùc chaân nhö, vaû laïi chaân nhö chaúng phaûi choã bieán hieän cuûa thöùc sao thaønh duy thöùc?

Ñaùp: Tuy chaúng phaûi thöùc bieán, thöùc thaät taùnh neân cuõng goïi laø duy thöùc, chaân nhö lìa ngoân vaø naêng tính chaáp thöùc chaúng phaûi moät chaúng phaûi khacù, chaúng phaûi nhö saéc v.v... coù theå nöông töïa khôûi chaáp, neân chaúng phaûi chaáp nöông töïa. Trong ñaây chaúng noùi nhö vieãn (xa) troâng sô (xa). Ngoân cuõng coù theå nöông töïa chaáp phaùp. Haøng hoïc sau nöông töïa khôûi chaáp vaäy. Laïi chaân nhö ñaõ chaúng phaûi choã thöùc chuyeån bieán, neân chaúng phaûi duyeân thöùc, chaúng vì bieán neân goïi laø duy thöùc, chaúng lìa thöùc neân chaùnh danh duy thöùc.

Hoûi: Trong baùch phaùp phaøm thaùnh goàm ñuû chaêng?

Ñaùp: Neáu phaøm phu vò, caên cöù chung veà chuûng töû trong ba coõi chín ñòa thì ñeàu ñuû moät traêm phaùp, neáu quaû vò chö Phaät thì chæ ñuû saùu möôi saùu phaùp, tröø caên baûn phieàn naõo coù saùu, tuøy phieàn naõo coù hai möôi, baát ñònh coù boán, trong baát töông öng haønh coù boán, goàm soá tröø ñoù caû thaûy ba möôi boán phaùp.

Hoûi: Taâm goàm taát caû côù sao chæ neâu moân naêm vò naêm phaùp?

Ñaùp: Tuy neâu traêm phaùp, duøng laøm cöông yeáu, trong ñaây naêm vò laàn löôïc ñaõ goàm voâ taän phaùp moân, chaúng phaùp moân naøo vöôït ngoaøi ñaây vaäy. Taïi sao? Trong luaän Baùch Phaùp noùi: Thöù nhaát noùi roõ taâm phaùp, nghóa laø taùm thöù taâm vöông ñaây, trong phaùp höõu vi thì ñaây laø toái thaéng. Taát caû theá gian vaø xuaát theá gian khoâng gì chaúng do taâm taïo. Thöù hai noùi roõ taâm sôû höõu phaùp, cuøng taâm vöông ñaây thöôøng töông öng vaäy, goïi laø phaùp töông öng, so vôùi taâm vöông tröôùc thì ñöôïc töùc laø keùm. Tröôùc hôn sau keùm, do ñoù thöù töï noùi. Thöù ba saéc phaùp laø choã cuûa taâm vöông v.v... hieän aûnh, nghóa laø saéc phaùp ñaây chaúng naêng töï khôûi, coát yeáu phaùp nhôø bieán hieän cuûa taâm vöông vaø taâm sôû tröôùc. Bieán chaúng thaân duyeân, neân ñaët ñeå aûnh maø noùi, hoaëc thoâng baûn chaát. Hai taâm tröôùc laø naêng bieán, ñaây laø sôû bieán, tröôùc naêng sau sôû, do ñoù laàn löôït noùi. Thöù tö chaúng töông öng haønh, nghóa laø ñaéc v.v... hai möôi boán phaùp ñaây chaúng naêng töï khôûi, nhôø ba vò tröôùc sai bieät giaû laäp, ba vò tröôùc laø thaät, ñaây töùc laø giaû, tröôùc

thaät sau giaû, do ñoù laàn löôït noùi. Thöù naêm phaùp voâ vi, thì chaúng do ñaâu maø ñöôïc hieån baøy, nhôø choã boán vò tröôùc ñoaïn nhieãm thaønh tònh maø hieån baøy, boán vò tröôùc laø höõu vi, ñaây töùc laø voâ vi, tröôùc höõu sau voâ, do ñoù laàn löôït noùi. Laïi trong luaän Sao giaûi thích roäng: Thöù nhaát taâm phaùp toái thaéng laø, trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Taâm nhö thôï veõ gioûi, Hoïa caùc thöù theá gian, Taát caû trong theá gian,*

*Khoâng phaùp naøo chaúng taïo”*

Laø taùm thöùc taâm vöông ñaây toái thaéng, gioáng nhö ngöôøi thôï veõ gioûi, naêng hoïa veõ taát caû hình töôïng trôøi ngöôøi naêm thuù, cho ñeán hình töôïng Phaät Boà-taùt v.v... nhöng trong kinh neâu cöû thí duï Phaät laø chæ laáy moät phaàn ít, vì thôï veõ chæ veõ ñöôïc saéc uaån, ngoaøi ra boán uaån coùn laïi töùc chaúng theå veõ. Trong phaùp neáu laø taùm thöùc, töùc naêng thoâng taïo ñöôïc naêm uaån. Vaû nhö thöùc thöù saùu töông tuïc chaúng cuøng voâ minh vaø caùc phaân bieät khaùc ñeàu cuøng (caâu) sinh hoaëc v.v... neáu taïo ñöôïc nghieäp baùo toång bieät cuûa ñòa nguïc töùc naêng thoâng taïo ñöôïc naêm uaån, cho ñeán neáu taïo ñöôïc ng- hieäp baùo toång bieät cuûa trôøi ngöôøi töùc töï hoïa ñöôïc hình töôïng trôøi ngöôøi, neâu tu ñaày ñuû muoân haïnh thì chöùng ñaéc hai quaû chuyeån y, töùc töï hoïa veõ ñöôïc hình töôïng Phaät quaû. Neân bieát naêm uaån cuûa taát caû theá gian vaø xuaát theá gian ñeàu laø töï thöùc thöù saùu, hoïa veõ ñöôïc chaúng keùn choïn y chaùnh baùo, ñeàu laø taâm bieán, do ñoù, taâm phaùp ñoäc xöng toái thaéng. Thöù hai, taâm sôû höõu phaùp cuøng ñaây töông öng laø, nhö trong luaän Du-giaø coù noùi naêm nghóa löôïc bieän giaûi töông öng: Moät, thôøi, ñoù laø vöông sôû ñoàng thôøi khôûi; hai, y, töùc laø vöông sôû ñoàng moät caên sôû y; ba, duyeân, töùc vöông sôû ñoàng moät caûnh caûnh sôû duyeân; boán, haønh ñoù laø vöông sôû ba löôïng haønh töôùng ñeàu ñoàng; naêm, söï töùc vöông sôû moãi moãi coù töï chuùng phaàn theå söï. Thöù ba, saéc phaùp laø choã hieän aûnh cuûa hai phaùp tröôùc laø, hieän nghóa laø bieán, vì möôøi moät thöù saéc ñeàu laø choã bieán hieän cuûa taâm vöông taâm sôû vaäy. AÛnh nghóa laø aûnh töôïng, laø töông tôï löu loaïi, töùc töôùng phaàn möôøi moät thöù saéc phaùp ñaây laø löu loaïi cuûa baûn chaát, tôï nôi baûn chaát. Neáu khoâng chaát, töùc tôï trong taâm neân noùi laø aûnh vaäy. Bieán chaúng thaân duyeân neân ñaët aûnh maø noùi, vì taùm thöùc ñeàu coù nghóa bieán töôùng phaàn duyeân. Vaû laïi nhö luùc naêm thöùc tröôùc duyeân naêm caûnh traàn, phaûi bieán aûnh töôïng maø duyeân. Thöùc thöù saùu duyeân phaùp möôøi taùm giôùi cuõng bieán töôùng phaàn duyeân. Luùc thöùc thöù baûy duyeân kieán phaàn thöùc thöù taùm laøm ngaõ cuõng bieán töôùng phaàn duyeân, neáu thöùc thöù taùm luùc duyeân phuø traàn ngöôøi khaùc, saéc cuûa quaû ñònh vaø kheá giôùi, cuõng bieán töôùng phaàn duyeân, töôùng phaàn so

vôùi taùm thöùc töùc thaân sôû duyeân duyeân, baûn chaát so vôùi taùm thöùc töùc sô sôû duyeân duyeân. Noùi treân ñaây taïm so vôùi höõu chaát aûnh maø noùi thì, neáu chæ coù töôùng phaàn khoâng baûn chaát, töùc thöùc thöù taùm töï duyeân ba caûnh, thöùc ñònh tueä töï duyeân saéc quaû ñònh. Thöù tö, phaân vò sai bieät laø, ñaéc v.v... hai möôi boán phaùp ñaây töùc laø y tha giaû laäp treân chuûng hieän ba vò tröôùc. Thöù naêm, hieån baøy thaät taùnh, töùc naêm voâ vi, nhö tröôùc ñaõ giaûi thích. Laïi thöù nhaát, taùm thöùc taâm vöông laø moân toái thaéng naêng duyeân. Thöù hai, taâm sôû höõu phaùp cuøng taâm töông öng laø moân coäng thaéng ñoàng duyeân. Thöù ba, saéc phaùp aûnh töôïng cuûa taâm laø moân caûnh giôùi sôû duyeân. Thöù tö, chaúng töông öng phaùp laø moân phaân vò kieán laäp. Thöù naêm, phaùp voâ vi laø moân hieån baøy thaät taùnh. nhö treân hôn keùm hieån hieän, naêng sôû qua laïi thaønh, giaû thaät phaân tích so löôøng, coù khoâng aån hieån v.v... naêng baøy roõ voâ taän phaùp moân, voâ taän phaùp moân chaúng vöôït ngoaøi naêm vò traêm phaùp, naêm vò traêm phaùp chaúng vöôït ngoaøi hai vò saéc taâm, nhieáp ngoïn veà goác, chaúng vöôït ngoaøi moät phaùp duy taâm.

Hoûi: Taùm thöùc chaân nguyeân, nôi muoân phaùp nöông döøng, noùi veà theå taùnh ñoù ñeàu coù bao nhieâu thöù?

Ñaùp: Trong caùc kinh luaän bieän chung giaûi coù ba thöù taùnh, noùi veà naêng sôû nhieãm tònh phaân bieät, tuøy söï noùi ba, giaû söû coù cuoän buoâng ñeàu chaúng lìa thöùc taùnh. Hôïp thì moät theå khoâng khaùc, khai thì ba töôùng chaúng ñoàng, ba töôùng chaúng ñoàng caên cöù duïng maø haønh boá, moät theå khoâng khaùc y cöù taùnh ñeå vieân dung. Haønh boá môùi tuøy nghóa ñeå haønh xöû. Vieân dung thì thuaän taùnh maø ngaàm laéng. Neáu khoâng haønh boá thæ khoâng vieân dung, nhö khoâng voïng tình thì chaúng laäp chaân trí. Nhieãm tònh ñaõ maát hai ñeá chaúng thaønh. Do ñoù, nhaân voïng maø bieän chaân, taïi haønh töôùng maø phaûi ñeàu tìm veát ñöôïc goác , möôïn nhaân duyeân ñeå phaùt minh. Phaùp moân ba taùnh ñoù thaâu goàm caûnh giôùi thaùnh phaøm, söï khoâng maø chaúng taän, lyù khoâng gì chaúng cuøng, nay noùi ba taùnh, öôùc theo caùc kinh luaän coäng laäp ñoù töùc: Moät, taùnh bieán keá sôû chaáp; hai, taùnh y tha khôûi; ba, taùnh vieân thaønh thaät. Taùnh bieán keá sôû chaáp laø, haøng ngu phu tính löôøng khaép cuøng, choã chaáp uaån v.v... laø thaät ngaõ thaät phaùp, goïi laø taùnh bieán, (löôøng khaép) goàm coù hai: Moät, töï taùnh, goàm chaáp caùc phaùp thaät coù töï taùnh; hai, sai bieät, rieâng chaáp thuû thöôøng, voâ thöôøng v.v... thaät coù töï theå, hoaëc y cöù danh bieán keá nghóa, nhö chöa bieát traâu, nghe teân traâu, beøn suy löôøng nhaân ñaïo lyù gì maø goïi ñoù laø traâu? Hoaëc y cöù nghóa bieán keá teân, hoaëc thaáy vaät theå chaúng bieát teân noù beøn doái suy löôøng vaät ñaây teân gì? nhö chöa bieát traâu, coäng suy löôøng baûo: Laø quyû ö? Caùc bieán keá ñaây, noùi veà theå thì chaúng vöôït ngoaøi hai theå nhaân phaùp, noùi veà chaáp thì chaúng

vöôït ngoaøi hai thöù danh nghóa. Laïi moät, coù bieán (khaép) chaúng phaûi keá (löôøng), nhö caùc taâm voâ laäu, thöùc höõu laäu thieän, naêng duyeân roäng khaép maø chaúng phaûi keá chaáp, caùc taâm voâ laäu, töùc trí tueä voâ laäu cuûa caùc thaùnh nhaân, roõ caùc phaùp khoâng töùc khoâng phaùp naøo chaúng khaép (bieán) ñeàu khoâng keá chaáp goïi laø chaúng phaûi keá, chæ trí haäu ñaéc, thöùc höõu laäu thieän, töùc haøng Boà-taùt ñòa tieàn (tröôùc sô ñòa) tuy trong taâm höõu laäu naêng taùc quaùn voâ ngaõ, cuõng naêng taùc quaùn taát caû ñeàu khoâng coù ngaõ, cuõng laø bieán maø chaúng phaûi keá; hai coù keá maø chaúng phaûi bieán, nhö thöùc thöù baûy höõu laäu, luoân duyeân kieán phaàn thöùc thöù taùm khôûi ngaõ chaáp phaùp chaáp. Töø thöùc thöù saùu luùc vaøo sinh khoâng quaùn, trong thöùc thöù baûy vaãn coùn duyeân kieán phaàn thöùc thöù taùm maø khôûi phaùp chaáp, neân bieát keá maø chaúng phaûi bieán; ba, cuõng bieán cuõng keá, töùc chuùng sinh nhieãm taâm; boán, chaúng phaûi bieán chaúng phaûi keá, töùc naêm thöùc höõu laäu vaø thöùc A-laïi-da thöù taùm, moãi moãi roõ töï phaàn caûnh giôùi chaúng khaép cuøng (bieán) khoâng tính löôøng tuøy nieäm phaân bieät neân chaúng phaûi keá vaäy. A-laïi-da chæ duyeân ba thöù caûnh chuûng töû caên thaân vaø khí theá gian, coøn chaúng naêng duyeân baûy thöùc hieän haønh tröôùc, neân chaúng phaûi bieán chaúng phaûi keá, chuûng töû höõu laäu naêng giöû aêng duyeân, chuûng töû voâ laäu töùc trì maø chaúng duyeân, huoáng gì caùc caûnh khaùc? Laïi caùc baäc côû ñöùc noùi: Chuùng sinh nhieãm taâm, ôû trong töï taùnh y tha khôûi, phaûi bieát coù hai thöù bieán keá sôû chaáp töï taùnh chaáp: Moät, tuøy giaùc, töùc hieän haønh chaáp; hai, quaùn taäp taäp khí tuøy nieân, töùc chaáp chuûng töû, taùnh y tha khôûi laø, nöông caùc duyeân khaùc hoøa hôïp sinh khôûi, gioáng nhö huyeãn söï, goïi laø taùnh y tha. Taùnh vieân thaønh thaät laø, moät vò chaân nhö vieân maõn thaønh töïu.

Hoûi: Theá naøo laø lyù töï taùnh naêng bieán keá?

Ñaùp: Chuaån cöù theo Boà-taùt hoä phaùp noùi: “Taâm phaåm thöù saùu thöù baûy chaáp ngaõ phaùp laø naêng bieán keá, chæ noùi yù thöùc naêng bieán keá vaäy.”

Hoûi: Theá naøo laø lyù töï taùnh sôû bieán keá?

Ñaùp: Chuaån cöù theo luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi: “Laø y tha, laø sôû duyeân duyeân, taâm bieán keá v.v... vaäy”. Ñaïi sö Töø AÂn - Khuy Cô noùi: “Trong ba taùnh, laø y tha khôûi, noùi sôû duyeân haún laø phaùp coù. Taâm bieán keá v.v... duøng ñaây laøm duyeân, thaân töôùng phaàn laø haún y tha vaäy, chaúng duøng vieân thaønh maø laøm caûnh vaäy” nghóa laø chaúng töông tôï.

Hoûi: Trong ba taùnh, bieán keá laø voïng töôûng töùc khoâng, y tha thuoäc nhaân duyeân laø coù ö?

Ñaùp: Hai taùnh ñaây, naêng sôû töông sinh ñeàu khoâng töï theå. Taïi sao? Nhaân voïng töôûng neân laäp danh töôùng, nhaân danh töôùng neân laäp nhaân duyeân. Neáu voïng töôûng chaúng sinh, danh töôùng sao coù? Danh töôùng

chaúng coù nhaân duyeân töùc khoâng, vì muoân phaùp chaúng vöôït ngoaøi danh vaäy. Trong kinh Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Thí nhö vieäc tu haønh,*

*ÔÛ moät chuûng chuûng hieän, ÔÛ kia khoâng chuûng chuûng,*

*Töôùng voïng töôûng nhö vaäy”.*

***Giaûi thích:*** Ñaây laø phaù taùnh voïng töôûng bieán keá. Nhö haøng Nhò thöøa tu caùc quaùn haïnh, hoaëc luùc taùc quaùn töôûng xanh, thì trôøi ñaát muoân vaät khoâng gì chaúng ñeàu xanh vaäy, vì xöù khoâng xanh maø thaáy xanh laø do taâm bieán vaäy, ôû moät caûnh saéc caùc thöù chaúng ñoàn. Thí nhö phaøm phu voïng thaáy sinh töû, cuõng laø xöù khoâng sinh töû voïng thaáy sinh töû vaäy. Laïi trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Thí nhö caùc thöù maøng (eá), Voïng töôûng caùc saéc hieän, Maøng khoâng saéc chaúng saéc, Duyeân khôûi chaúng bieát vaäy”.*

Ñaây laø phaù taùnh nhaân duyeân y tha khôûi, nhö maét bò beänh muøa, choã thaáy sai bieät chaúng ñoàng, kia thaät chaúng phaûi coù, choã duyeân khôûi phaùp. Ñaây thì voïng töôûng theå khoâng, nhaân duyeân khoâng taùnh, töùc laø vieân thaønh roát raùo moät phaùp, nhö ngöôøi maét saùng thaáy hö khoâng trong saïch, huoáng gì moät chaân taâm laïi khoâng choã coù.

Hoûi: Trong ba taùnh ñaây, maáy phaùp laø giaû, maáy phaùp laø thaät? Ñaùp: Trong luaän Tuøy Thöùc noùi: “Bieán keá sôû chaáp voïng an laäp,

neân coù theå noùi laø giaû, khoâng theå töôùng, neân chaúng phaûi giaû chaúng phaûi thaät. Taùnh y tha khôûi, coù thaät coù giaû, laø taùnh tuï taäp töông tuïc phaân vò neân noùi laø giaû, coù taâm taâm sôû vaù saéc theo duyeân sinh neân noùi laø thaät coù. Neáu khoâng phaùp thaät thì phaùp giaû cuõng khoâng, vì phaùp giaû nöông nhaân thaät maø khaùi nieäm vaäy. Taùnh vieân thaønh thaät chæ laø thaät coù, chaúng y tha duyeân maø khaùi nieäm vaäy”. Giaûi thích: Bieán keá coù danh khoâng thaät, voïng tình an laäp, coù theå noùi laø giaû. Noùi veà phaùp theå ñoù, ñaõ khoâng coù töôùng, chaúng phaûi giaû chaúng phaûi thaät, chaúng phaûi söøng thoû v.v... coù theå noùi giaû thaät haún nöông treân phaùp coù theå toång bieät maø laäp laøm giaû thaät vaäy. Y tha giaû coù ba thöù: moät, tuï taäp giaû laø nhö bình, boàn, höõu tình v.v... vaäy. Phaùp tuï taäp coù nhieàu phaùp moät luùc nhoùm taäp thaønh vaäy. Naêng thaønh tuy thaät maø sôû thaønh laø giaû; hai, töông tuïc giaû laø nhö ñôøi quaù khöù ñôøi vò lai v.v... chæ coù nhaân quaû laø taùnh töông tuïc, nhieàu phaùp treân nhieàu luùc laäp moät giaû phaùp nhö Ñöùc Phaät noùi: “Xöa laø nai chuùa nay laø thaân ta vaäy” choã nöông naêm uaån, töøng saùt-na dieät laø, tuy theå laø thaät, maø nhieàu phaùp

ñaây töông töïc giaû laäp moät höõu tình, ñeán nay vaãn coøn vaäy; ba, phaân vò giaû laø nhö chaúng töông öng haønh, taùnh phaân vò neân ñeàu laø giaû, treân moät thôøi moät phaùp maø laäp, nhö treân moät saéc, goïi laø höõu laäu coù thaáy coù ñoái, cuõng goïi laø saéc v.v... ñeàu laø ôû treân moät phaùp giaû khaùi nieäm vaäy. Neáu kia thaät laø neân coù nhieàu theå, nhö phaãn, haän v.v... ñoù ñeàu giaû ñaây goàm. Taâm taâm sôû vaø saéc töø chuûng nhaân duyeân sinh neân noùi laø thaät. Laïi ba taùnh töùc laø moät taùnh, moät taùnh töùc laø khoâng taùnh. Taïi sao? Bieán keá khoâng töôùng, y tha khoâng sinh, vieân thaønh khoâng taùnh, trong kinh Giaûi Thaâm Maät noùi: “Ngöôøi quaøng maét nhö bieán keá, hieän xanh vaøng nhö y tha, maét trong saùng nhö kieân thaønh”. Trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi: “Taùnh phaân bieät nhö raén, taùnh y tha nhö daây, neáu ngöôøi duyeân töôùng boán traàn, phaân chieát daây ñaây chæ thaáy boán töôùng, chaúng thaáy rieâng daây, chæ thaáy töôùng saéc höông vò xuùc vaäy. Daây chaúng phaûi thaät coù, vì lìa ngoaøi boán traàn khoâng rieâng coù daây”. Do ñoù trong luaän coù keä tuïng noùi:

*“Nôi daây khôûi bieát raén, Thaáy daây thì khoâng caûnh, Neáu bieát daây phaân roài, Bieát daây nhö bieát raén”.*

Neáu bieát taùnh cuûa daây chia cheû laø khoâng, thì ví nhö treân daây voïng sinh töôûng raén. Trong luaän nhieáp Ñaïi thöøa noùi: “Boà-taùt chaúng thaáy traàn beân ngoaøi, chæ thaáy yù ngoân phaân bieät, töùc roõ taùnh y tha”. Laøm sao lieãu bieät phaùp ñaây? Neáu lìa nhaân duyeân, maø caên traàn ñaõ chaúng thaønh, phaùp ñaây khoâng nhaân duyeân, laøm sao ñöôïc sinh, y cöù chaân quaùn thöù nhaát vaøo taùnh y tha, do chaân quaùn thöù hai tröø taùnh y tha, thì duy thöùc töôûng döùt yù ngoân, phaân bieät hieån hieän, tôï choã nghe vaø tö duy taát caû nghóa, cho ñeán tôï chæ coù thöùc töôûng, ñeàu chaúng ñöôïc sinh. Duyeân sinh coù hai, ñoù laø taùnh phaân bieät vaø taùnh y tha. Taùnh phaân bieät ñaõ dieät, taùnh y tha laïi chaúng ñöôïc sinh. Ñaõ khoâng hai caûnh neân taát caû nghóa, cho ñeán tôï duy thöùc töôûng ñeàu chaúng ñöôïc sinh. Duy thöùc töôûng coøn chaúng ñöôïc khôûi, huoáng gì caùc yù ngoân phaân bieät khaùc maø ñaùng ñöôïc sinh. Boà-taùt truù xöù naøo? Chæ truù khoâng phaân bieät, trong taát caû danh nghóa bình ñaúng, bình ñaúng, laïi nöông hai thöù bình ñaúng, ñoù laø naêng duyeân sôû duyeân. Naêng duyeân töùc trí khoâng phaân bieät, vì trí khoâng phaân bieät neân xöùng bình ñaúng. Sôû duyeân töùc laø caûnh chaân nhö, caûnh cuõng khoâng phaân bieät neân xöùng bình ñaúng. Laïi caûnh trí ñaây chaúng truù trong nghóa naêng thuû sôû thuû. Thí nhö hö khoâng neân noùi laø bình ñaúng, bình ñaúng do nghóa naøy neân Boà-taùt ñöôïc vaøo taùnh chaân thaät. Vò ñaây chaúng theå noùi naêng, vì töï sôû thuyeân vaäy, luùc chöùng lìa giaùc quaùn tö duy phaân bieät vaäy, caùc baäc coå ñöùc coù hoûi: “Choã

ngaõ kieán duyeân aûnh töôïng neáu laø y tha coù, thì neân coù taùnh y tha thaät ngaõ chaêng?” Ñaùp: “Töôùng ñaây nöông nhaân duyeân sinh, chæ laø taùnh y tha, phaùp cuûa huyeãn coù, maø chaúng phaûi laø ngaõ, do voïng chaáp kia laøm ngaõ vaäy. Noùi voïng chaáp, ñaây coù hai lôùp töôùng, öôùc veà töôùng ñaây töø nhaân duyeân sinh coù löïc naêng sinh taâm, ñaây môùi laø coù teân phaùp taùnh y tha, ôû ñaây chaúng xöùng nghóa bieân phaùp sôû chaáp, goïi laø bieán keá sôû chaáp, môùi goïi laø khoâng, nhö ngöôøi môø toái chaáp ñaù laø traâu. Ñaù theå chaúng khoâng, ngaõ kieán sôû duyeân duyeân töôùng y tha coù, nhö ñaù voán chaúng phaûi laø traâu, voïng taâm chaáp laø traâu, choã chaáp traâu ñaây, theå noù toaøn khoâng. nhö töôùng phaàn voán chaúng phaûi ngaõ, voïng taâm chaáp laøm ngaõ, sôû chaáp ñaây theå noù toaøn khoâng, chæ coù taâm naêng chaáp maø khoâng ngaõ sôû chaáp, nghóa laø ôû xöù ñaù ñaây, coù ñaù sôû duyeân maø khoâng traâu sôû chaáp, ôû treân töôùng phaàn ñaây, coù phaùp sôû duyeân maø khoâng ngaõ sôû chaáp. Laïi ví nhö ngöôøi ôû phöông nam chaúng bieát loâng laïc ñaø, töøng ñeán moät xöù noï nghe noùi loâng ruøa, veà sau chôït thaáy loâng laïc ñaø, do chaúng bieát neân laàm cho loâng laïc ñaø laáy laøm loâng ruøa, nhö sôû chaáp thaät ngaõ phaùp vaäy. Trong luaän noùi: “Coù nghóa taát caû vaø taâm sôû phaùp, do hai phaàn luïc huaân taäp vaø sôû bieán, töø duyeân sinh neân noùi laø y tha khôûi, bieán keá ngaõ voïng chaáp ñoù laø quyeát ñònh thaät coù khoâng moät khaùc, ñeàu cuøng (caâu) vaø chaúng ñeàu cuøng v.v... hai ñaây goïi laø taùnh bieán keá sôû chaáp.

Hoûi: Trong ba taùnh, maáy taùnh chaúng theå dieät, maáy taùnh coù theå

dieät?

Ñaùp: Caên cöù theo luaän Phaät Taùnh noùi: “Hai taùnh chaúng theå dieät,

moät taùnh coù theå dieät. Taïi sao? Taùnh phaân bieät xöa nay laø khoâng neân chaúng theå dieät. Taùnh chaân thaäy xöa nay laø chaân neân chaúng theå dieät. Taùnh y tha tuy coù chaúng chaân thaät, cho neân coù theå dieät, do vì phaân bieät”. Trong luaän Trung Bieân noùi: “Taùnh phaân bieät, ñoù laø saùu traàn, troïn chaúng theå ñöôïc, gioáng nhö hoa ñoám hö khoâng. Taùnh y tha, nghóa laø chæ loaïn thöùc coù, chaúng phaûi thaät vaäy, gioáng nhö huyeãn vaät, taùnh chaân thaät, nghóa laø naêng thuû sôû thuû caû hai ñeàu khoâng choã coù, chaân thaät coù khoâng vaäy, gioáng nhö hö khoâng.”

Hoûi: Töôùng y tha khôûi chæ laø töï taâm voïng phaân bieät coù, lyù söï ñeàu tòch, danh theå ñeàu hö, côù sao coù möøng lo choã haøng caûnh giôùi?

Ñaùp: Thí nhö ñi ñeâm thaáy chieác gheá cho laø quyû, nghi sôïi daây cho laø raén. Raén vaø quyû ñoù, danh theå ñeàu khoâng, taùnh töôùng haèng laëng leõ, tuy chaúng theå ñöôïc, maø sinh taâm khieáp sôï, vì theå doái maø thaønh söï vaäy. Trong Thanh Löông Sôù noùi: “Neáu y cöù luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi: Thí duï ñeàu thí duï taùnh y tha khôûi, nhöng ñeàu vì xöa tröø nghi ngôø, choã nghi ngôø

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 59 689

chaúng ñoàng neân choã thí duï cuõng khaùc moät vì ngöôøi ngoaøi nghi töôùng y tha khôûi, chæ laø voïng phaân bieät coù, chaúng phaûi nghóa chaân thaät, beøn lieàn sinh nghi raèng: Neáu khoâng nghóa thaät, sao coù choã haønh caûnh giôùi? Neân noùi laø nhö huyeãn, noùi huyeãn laø, huyeãn laøm choã duyeân saùu xöù, ñaâu coù thaät ö? Hai, nghi raèng: Neáu khoâng thaät, sao coù taâm taâm phaùp chuyeån? Neân noùi laø nhö döông dieäm, vuït ñoäng chaúng phaûi nöôùc tôï nöôùc, voïng coù taâm chuyeån. Ba, nghi raèng: Neáu khoâng thaät sao coù aùi chaúng phaûi aùi thoï duïng? Neân noùi nhö trong moäng, thaät khoâng nam nöõ maø coù aùi chaúng phaûi aùi thoï duïng? Neân noùi nhö trong moäng, thaät khoâng nam nöõ maø coù aùi chaúng phaûi aùi thoï duïng, luùc tænh cuõng vaäy; boán, nghi raèng: Neáu khoâng thaät sao coù hyù luaän ngoân thuyeát? Neân noùi nhö vang. Thaät khoâng coù tieáng, maø ngöôøi nghe cho laø coù; naêm, nghi raèng: Neáu khoâng thaät sao coù nghieäp quaû thieän aùc? Neân noùi nhö aûnh. Nghóa laø nhö aûnh töôïng trong göông neân cuõng chaúng phaûi thaät; saùu, nghi raèng: Neáu khoâng thaät côù sao Boà-taùt laøm söï lôïi laïc? Neân noùi nhö hoaù, nghóa laø bieán hoùa, tuy bieát chaúng thaät, maø vieäc hoùa Boà-taùt cuõng vaäy, vì vaäy, muoân phaùp tuy khoâng coù theå doái thaønh söï, moät chaân chaúng phaûi taùnh coù khoâng, tuøy duyeân thì laéng vaäy cöùng ngöng thöôøng tuøy vaät hoùa, roái ren khôûi laøm chaúng ñoäng chaân nhö.