TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 62**

Hoûi: Phaøm, chaân taâm bình ñaúng, trí Phaät vaø quaàn sinh tuøy laø ñeàu coù, maø tin hieåu khoù sinh, phaàn nhieàu oâm loøng hoà nghi, ít theå vieân chöùng, daãu nhö trí lôïi cuûa haøng Bích-chi Phaät, baäc thöôïng caên nhö Xaù-lôïi-phaát, cho ñeán chö Ñaïi Boà-taùt trong ñòa vò Baát thoái, doác heát söùc löïc tö duy, khoâng ño löôøng ñöôïc nguoàn ñoù, haøng kheùo bieän giaûi dieäu thoâng suoát, chaúng theå bieát ngaèn meù ñoù, neân laïi caàu mong noùi roõ giaùo lyù, xaùc thöïc vaïch baøy, hieån neân ñaïi chæ ngay tröôùc maét, ñoaïn tröø maûy may nghi ngôø ôû yù ñòa?

Ñaùp: Giaùo cuûa roäng löôïc, phaân tích cuûa giaø bieåu (ngaên baøy), tuy môû hôïp chaúng ñoàng, chung rieâng coù khaùc, nhöng ñieàu hieån baøy yeáu chæ cuûa duy taâm, troïn khoâng coù vaên töï cuûa ngoaøi thöùc, chöùng ñaéc ñoâng nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng, ñaâu phaûi chæ coù moät vaøi vò. Do ñoù, trong kinh Phaùp Hoa coù keä tuïng noùi:

*“Bieát tòch dieät ñeä nhaát, Do söùc phöông tieän vaäy. Tuy noùi caùc thöù ñaïo,*

*Kyø thaät laø Phaät thöøa”.*

Laïi coù keä tuïng khaùc noùi:

*“Nay ta cuõng nhö vaäy, Vì an oån chuùng sinh, Duøng caùc thöù phaùp moân,*

*Tuyeân baøy nôi Phaät ñaïo”.*

***Giaûi thích:*** Bieát tòch dieät ñeä nhaát laø, nhaát taâm chaân nhö voán laø tòch dieät, chaúng phaûi dieät quaû luaân hoài sinh dieät, cuõng chaúng phaûi dieät cuûa quaùn haïnh ñoái trò, neân xöng laø ñeä nhaát ôû trong cuûa nhaát taâm tòch dieät, töùc khoâng phaùp coù theå tuyeân baøy, khoâng ñaïo coù theå kieán laäp, vì ngöôøi chöa roõ, neân duøng söùc phöông tieän ñaïi bi, tuy noùi caùc thöù moân rieâng ñaïo khaùc. Neáu khaéc leã maø luaän baøn, chæ laø choã quy veà nhaát taâm Phaät thöøa, laïi khoâng söï gì khaùc. Nay ta cuõng nhö vaäy laø, nay ta cuøng chö Phaät ôû

möôøi phöông ñoàng chöùng phaùp ñaây, ñeàu laø nhö vaäy, vì ñeå laøm an laïc taát caû höõu tình ñaây, neân môû baøy ba thöøa naêm taùnh caùc thöù phaùp moân, tuyeân baøy ôû duy taâm Phaät ñaïo. Trong kinh Laêng-giaø noùi: “Phaät baûo: Ñaïi Tueä! Thaân vaø chaát sinh khí theá gian v.v… taát caû ñeàu laø aûnh töôïng cuûa taïng thöùc. Sôû thuû naêng thuû hai thöùc, hai thöùc töôùng hieän, caùc haøng ngu phu kia rôi ñaïo sinh trong hai kieán truù dieät, trong ñoù voïng khôûi coù phaân bieät. Ñaïi Tueä! Ñoái vôùi nghóa ñaây, oâng neân tònh caàu tu hoïc”. Laïi, trong kinh nhaäp Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Caùc thöù tuøy taâm chuyeån, Chæ taâm chaúng phaùp khaùc, Taâm sinh caùc thöù sinh, Taâm dieät caùc thöù dieät, Chuùng sinh voïng phaân bieät, Khoâng vaät maø thaáy vaät, Khoâng nghóa theå laø taâm,*

*Khoâng phaân bieät ñöôïc thoaùt”.*

Laïi, coù keä tuïng khaùc noùi:

*“Khoâng ñòa vaø caùc ñeá, Khoâng coõi nöôùc Hoùa Phaät, Bích-chi vaø Thanh vaên, Chæ laø taâm phaân bieät.*

*Theå ngöôøi vaø naêm AÁm, Caùc duyeân vaø vi traàn, Thaéng taùnh töï taïi laøm, Chæ laø taâm phaân bieät. Taâm khaép taát caû xöù, Taát caû xöù ñeàu taâm,*

*Vì taâm chaúng kheùo quaùn, Taâm taùnh khoâng caùc töôùng”.*

Trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Taát caû phöông höôùng trong bieån,*

*Nöông nôi taâm töôûng chuùng sinh maø truù”.*

Laïi noùi: Bieát taát caû choã an laäp trong phaùp giôùi ñeàu truù nôi khoaûng taâm nieäm Tam-muoäi. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Thí nhö ngöïa ñeàu thuaàn, töï thaáy baûn chaúng sôï, taïi sao? Vì bieát boùng töø thaân sinh ra. Nhö ngöôøi tin vaøo nhaát thöøa ñieàu thuaän, thaáy taát caû caûnh khuûng boá maø chaúng khieáp sôï vì töï bieát caûnh töø taâm sinh”. Trong luaän Duy thöùc noùi: “Nhö trong Kheá kinh noùi tam giôùi duy taâm. Laïi noùi sôû duyeân chæ thöùc hieän

neân. Laïi noùi caùc phaùp ñeàu chaúng lìa taâm”. Laïi noùi: Höõu tình tuøy taâm dô saïch. Laïi noùi Boà-taùt thaønh töïu boán trí, naêng tuøy ngoä nhaäp Duy thöùc khoâng caûnh. Laïi coù keä tuïng noùi:

*“Choã taâm yù thöùc duyeân, Ñeàu chaúng lìa töï taùnh, Neân ta noùi taát caû,*

*Chæ coù thöùc khoâng thoâi”.*

Caùc ñieàu chaùnh giaùo nhö vaäy, thaät chöùng chaúng phaûi moät. Giaûi thích: Laïi noùi sôû duyeân, chæ thöùc hieän neân laø, ngöôøi cho raèng choã rieâng ngoaøi thöùc, ta noùi töùc laø treân trong thöùc hieän neân Boà-taùt Theá Thaân noùi: “Noùi laø choã thöùc duyeân, chæ laø thöùc hieän neân”. Cho ñeán Ñöùc Phaät baûo Töø Thò Di-laëc: Khoâng coù chuùt ít phaùp naêng thuû chuùt ít phaùp, vì khoâng taùc duïng vaäy, chæ luùc phaùp sinh, söùc duyeân khôûi lôùn, töùc treân moät theå coù hai aûnh sinh. Laïi qua laïi trong nhau chaúng töùc chaúng lìa, caùc taâm taâm sôû do söùc duyeân khôûi, taùnh ñoù phaùp nhó nhö vaäy maø sinh. Choã taâm yù thöùc duyeân ñeàu chaúng phaûi lìa töï taùnh laø, töï töùc laø phaùp töï taâm, hoaëc lyù theå töùc nghóa choã nöông töïa baûn söï. Nghóa laø thöù taùm taâm. Thöù baûy yù ngoaøi ra saùu thöùc, choã duyeân ñeàu laø töï taâm laøm caûnh, Phaät baûo: do lyù nhö vaäy neân ta noùi taát caû höõu vi voâ vi ñeàu chæ coù thöùc, khoâng gì khaùc, thaät khoâng caûnh ngoaøi taâm vaäy, môùi bieát phaøm coù thaáy nghe, ñeàu töï taâm sinh, thaät khoâng moät phaùp ñaùng tình maø coù töï theå ñoäc laäp laø ñeàu töø duyeân khôûi, ñeàu theo töôûng sinh, sinh töû Nieát-baøn ñeàu nhö huyeãn moäng. Do ñoù, trong kinh Baát Thoái Chuyeån Phaùp Luaân noùi: “Baáy giôø, A-nan ñeán nôi choã Phaät baïch raèng: Baïch Ñöùc Theá Toân! Caùc Tyø-kheo chaúng theå ñöôïc laïi. Taïi sao? Vì thaáy trong kyø-hoaøn nöôùc lôùn khaép ñaày thanh tònh khoâng dô, cuõng chaúng thaáy tinh xaù caây lôùn, do vì nghóa ñoù neân ñeàu chaúng ñöôïc laïi”. Phaät baûo: A-nan! Caùc Tyø-kheo kia ôû trong khoâng nöôùc maø sinh töôûng nöôùc, ôû trong khoâng saéc maø sinh töôûng saéc, ôû trong khoâng thoï töôûng haønh thöùc maø sinh töôûng thoï töôûng haønh thöùc, trong khoâng Thanh vaên, Bích-chi Phaät maø töôûng Thanh vaên, Bích-chi Phaät”. Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Phaät töû! theá naøo laø baäc Ñaïi Boà-taùt laàn löôït ñeán khaép coõi nöôùc chö Phaät thaàn thoâng tam muoäi? Phaät töû! Baäc Ñaïi Boà-taùt ñoù qua nôi phöông ñoâng voâ soá theá giôùi, laïi qua choã theá giôùi ñoù vôùi soá theá giôùi nhieàu nhö vi traàn, ôû trong caùc theá giôùi ñoù, vaøo tam-muoäi ñaây, cho ñeán ôû moãi moãi choã caùc Ñöùc Nhö Lai kia cung kính toân troïng ñaàu ñaûnh kính leã, gieo thaân traûi ñaát, thænh hoûi Phaät phaùp, taùn thaùn Phaät bình ñaúng, ngôïi khen chö Phaät coâng ñöùc roäng lôùn. Vaøo nôi choã vaøo ñaïi bi cuûa chö Phaät, ñöôïc söùc bình ñaúng voâ ngaïi cuûa chö Phaät. ÔÛ trong khoaûng moät nieäm, ôû

nôi taát caû chö Phaät tinh caàn caàu dieäu phaùp, nhöng ôû nôi chö Phaät xuaát hieän ôû ñôøi vaø nhaäp Nieát-baøn, caùc töôùng nhö vaäy ñeàu khoâng choã ñöôïc. Nhö taâm taùn ñoäng lieãu bieät choã duyeân, taâm khôûi chaúng bieát choã naøo duyeân khôûi, taâm dieät chaúng bieát choã naøo duyeân dieät. Baäc Ñaïi Boà-taùt ñaây cuõng laïi nhö vaäy, troïn chaúng phaân bieät töôùng Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi vaø nhaäp Nieát-baøn, Phaät töû! Nhö döông dieäm giöõa ngaøy chaúng töø maây sinh, chaúng töø ao hoà sinh, chaúng ôû nôi ñaát lieàn, chaúng ôû nôi nöôùc, chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi thieän chaúng phaûi aùc, chaúng phaûi trong chaúng phaûi ñuïc, chaúng kham uoáng suùc, chaúng theå dô ueá, chaúng phaûi coù theå chaúng phaûi khoâng theå, chaúng phaûi coù muøi vò chaúng phaûi khoâng muøi vò. Do vì nhaân duyeân maø hieän töôûng nöôùc, vì choã thöùc lieãu, maø xa troâng tôï nöôùc maø daáy töôûng nöôùc, gaàn ñoù thì khoâng nöôùc, töôûng töï dieät. Baäc ñaïi Boà-taùt ñaây cuõng laïi nhö vaäy, chaúng ñöôïc töôùng Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi vaø nhaäp Nieát-baøn, chö Phaät coù töôùng vaø khoâng töôùng ñeàu laø choã phaân bieät cuûa töôûng taâm, Phaät töû! Tam-muoäi ñaây goïi laø thanh tònh thaâm taâm haïnh, baäc Ñaïi Boà-taùt ñoái vôùi Tam-muoäi ñaây vaøo roài maø khôûi, khôûi roài chaúng maát”. Vaäy bieát chaúng phaûi chæ Phaät, giaùo laáy taâm laøm toâng, choã ba giaùo quy höôùng, ñeàu noùi xeùt laïi mình laø treân heát, nhö trong Gia ngöõ cuûa Khoång töû noùi: “Veä Linh Coâng hoûi Khoång töû: coù ngöôøi noùi vôùi quaû nhaân ngöôøi vì nöôùc nhaø, kính caån ñoù ôû treân mieáu ñöôøng, thì chaùnh trò vaäy, ñieàu ñoù theá naøo”. Khoång töû ñaùp: “Nhö theá ñöôïc vaäy, keû meán thöông ngöôøi thì ngöôøi meán thöông ñoù, keû gheùt ngöôøi thì ngöôøi gheùt ñoù. Choã goïi laø chaúng vöôït ngoaøi phoøng nhaø cuûa töôøng thaønh maø bieát thieân haï, laø nghóa cuûa bieát xeùt mình vaäy”. Vaäy bieát, neáu chaùnh mình ñeå theo vaät, thì khoâng söï gì maø chaúng quy veà, töï nhieân laáy boû queân oâm hoaøi, ñeïp xaáu ñeàu yeáu chæ, vaäy bieát, chæ roõ nhaát taâm, khoâng töôùng töï hieån hieän, thì saùu thuû traàn lao töï nhieân sieâu vöôït, ra haún do töø cöûa nhaø, khoâng gì chaúng do ñaïo ñaây vaäy. Nhö caùc baäc coå ñöùc noùi: “Saùu ñaïo quaàn meâ töø cöûa ñaây ra, traûi qua ngaøn kieáp maø chaúng trôû laïi, coù gì thoáng khoå baèng thay?” Do ñoù, chö Phaät kinh haõi vaøo nhaø löûa, toå sö ñaëc bieät töø Taây vöùc laïi, cho ñeán ngaøn thaùnh buoàn than, ñeàu vì chaúng ñaït Duy taâm, ñaïo cuûa xuaát yeáu vaäy, neân bieát, neáu chaúng roõ muoân phaùp töùc nhaát taâm chaân nhö ñeàu laø thaønh bieán keá. Vì chaân nhö khoâng töôùng, maø thaáy coù töôùng thì ñeàu laø tình chaáp. Trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Taát caû caûnh giôùi chæ nöông voïng nieäm maø coù sai bieät, neáu lìa taâm nieäm thì khoâng taát caû töôùng cuûa caûnh giôùi”.

Hoûi: Töï taùnh haønh töôùng taùc duïng cuûa taùm thöùc laø moät, hay moãi

rieâng khaùc?

Ñaùp: Chaúng phaûi moät, chaúng phaûi khaùc, trong luaän noùi töï taùnh taùm thöùc chaúng theå noùi quyeát ñònh laø moät. Haønh töôùng choã nöông töïa töông öng khaùc vaäy. Laïi, luùc moät dieät thì caùc thöù khaùc chaúng dieät. Töôùng naêng huaân sôû huaân v.v… moãi moãi khaùc nhau, cuõng chaúng phaûi quyeát ñònh laø khaùc. Trong kinh noùi taùm thöùc nhö nöôùc vaø soùng v.v… khoâng coù sai bieät. Quyeát ñònh laø khaùc neân chaúng phaûi taùnh nhaân quaû, nhö vieäc huyeãn v.v… khoâng taùnh coá ñònh. Nhö choã noùi ôû tröôùc, thöùc töôùng sai bieät nöông lyù theá tuïc chaúng phaûi chaân thaéng nghóa, trong chaân thaéng nghóa, tuyeät döùt taâm lôøi vaäy. Nhö keä tuïng noùi:

*“Taâm yù thöùc taùm thöù, Tuïc neân töôùng rieâng bieät,*

*Chaân neân khoâng töôùng rieâng, Töôùng sôû töôùng khoâng vaäy”.*

***Giaûi thích:*** Duøng ba nghóa ñeå giaûi thích chaúng theå quyeát ñònh: moät laø haønh töôùng, nghóa laø kieán phaàn, hai laø sôû y, nghóa laø caên. Ba laø duyeân, nghóa laø sôû duyeân. Do ba nghóa ñaây, töông öng khaùc vaäy. Nhö nhaõn thöùc thaáy saéc laø haønh töôùng, cho ñeán thöùc thöù taùm bieán saéc v.v… laø haønh töôùng, neáu moät thöùc dieät, coøn laïi baûy thöùc khaùc chaúng haún dieät, laø baûy thöùc tröôùc laø naêng huaân, thöùc thöù laø sôû huaân. Laïi, baûy thöùc tröôùc laø nhaân, thöùc thöù taùm laø quaû cuõng chaúng phaûi quyeát ñònh khaùc laø, nhö trong kinh Laêng-giaø noùi: “Thöùc nhö bieån lôùn soùng khoâng coù töôùng sai bieät. Laïi, neáu quyeát ñònh laø khaùc, neân chaúng phaûi nhaân quaû, laïi hoã töông laøm nhaân quaû vaäy. Phaùp nhó nhaân quaû chaúng phaûi quyeát ñònh khaùc, nhö luùa chaúng sinh maàm ñaäu v.v… Laïi, taát caû caù phaùp nhö huyeãn v.v… neân bieát khoâng quyeát ñònh khaùc taùnh.

Hoûi: Neáu vaäy, thì töø tröôùc ñeán ñaây noùi töôùng ba naêng bieán laø theá

naøo?

Ñaùp: Ñaây nöông ñaïo lyù theá tuïc thöù hai trong boán tuïc ñeá, neân noùi

coù taùm thöùc tuøy söï sai bieät v.v… chaúng phaûi chaân thaéng nghóa ñeá thöù tö trong boán lôùp chaân ñeá, trong thaéng nghóa ñeá, neáu taùm thöùc theo lyù phaân bieät thì taâm vaø ngoân ñeàu tuyeät dieät, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Töôùng sôû töôùng khoâng laø töôùng töùc laø naêng, sôû töôùng laø sôû. Treân thöùc theá naøo laø töôùng naêng töôùng sôû? Nghóa laø duïng laøm töôùng naêng, theå laøm töôùng sôû. Hoaëc duøng kieán phaàn laøm töôùng naêng, töôùng phaàn laøm töôùng sôû. Laïi duøng baûy thöùc tröôùc laøm töôùng naêng, thöùc thöù taùm laøm töôùng sôû. Töôùng sôû ñaõ khoâng töôùng naêng chaúng phaûi coù. Neáu vaøo moân chaân, theo lyù ñeàu khoâng rieâng bieät, moân chaân chæ laø ngaên ngöøa rieâng bieät, ngoân khoâng rieâng bieät.

***Giaûi thích:*** Chæ töø nghieäp thöùc môùi ñaàu khôûi hai moân kieán töôùng, nhaân kieán laäp naêng, nhaân töôùng laäp sôû, naêng sôû vöøa môùi ñuû, ngaõ phaùp qua laïi daáy khôûi, töø ñoù, nhaân höõu vi maø laäp voâ vi, ñoái laïi hö giaû maø noùi chaân thaät, ñeàu khoâng theå coá ñònh, tôï coù chaúng phaûi chaân, do ñoù, nhaän danh cuûa qua laïi khôûi, thaáy saéc coù bieåu maø chaáp khoâng khoâng bieåu, ñoái chaát cuûa töông ñaõi, thaáy söøng traâu maø chaáp söøng thoû khoâng, chaúng bieát laáy coù ngaên ngöøa khoâng, coù chaúng phaûi coá ñònh coù, duøng khoâng ngaên ngöøa coù, khoâng chaúng phaûi coá ñònh khoâng, neáu roõ taùm thöùc chaân taâm töï nhieân tuyeät ñoái ñaõi, nghi ngôø tieâu maát, naêng sôû daây raén töø ñoù ñeàu khoâng, kieán döùt ñoái trò, hình danh do ñoù caû hai ñeàu vaéng laëng.

Hoûi: Ngoaøi taâm khoâng phaùp laø chaùnh toâng cuûa Phaät toå, nay maét thaáy sum-la, haøng sô hoïc khoù hieåu, chaúng tinh teá chæ baøy thì laøm sao ñoaïn tröø nghi ngôø, phaûi nhôø duyeân do cuûa neân baøy caät vaán ñeå phaù tröø chaáp cuûa tình traàn ö?

Ñaùp: Tröôùc ñaõ roäng noùi roõ, nay laïi daãn chöùng. Trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Phaùp ñoù thöùc chuyeån bieán, Phaân bieät roõ phaân bieät,*

*Do ñaây kia ñeàu khoâng, Neân taát caû Duy thöùc”.*

Noùi chuyeån bieán laø taùm thöù, thöùc töø töï chöùng phaàn chuyeån bieán tôï hai phaàn hieän, töùc sôû bieán kieán phaàn coù naêng taùc duïng, goïi teân laø kieán, sôû bieán töôùng phaàn laø sôû taùc duïng, goïi teân laø töôùng bao goàm heát taát caû phaùp, töùc hai phaàn ñaây töø treân taâm theå bieán khôûi, neân bieát taát caû caùc phaùp ñeàu chaúng lìa taâm. Phaân bieät sôû phaân bieät laø kieán phaàn laø naêng phaân bieät, töôùng phaàn laø sôû phaân bieät, do ñaây kia ñeàu khoâng laø, voïng chaáp treân hai phaàn kieán phaàn kieán töôùng ñaây chaáp coù, caûnh cuûa ngaõ phaùp ngoaøi taâm laø khoâng, neân noùi do ñaây kia ñeàu khoâng. Neân taát caû Duy thöùc laø chæ ngaên ngöøa caûnh coù. Thöùc choïn löïa taâm khoâng, tröø chaáp hai beân, chaùnh ôû trung ñaïo, töùc ñem chöõ duy ngaên ngöøa Taùt-baø-ña boä chaáp ngoaøi taâm thaät coù caûnh ñoù. Ñem chöõ thöùc ñeå choïn löïa luaän sö Thanh Bieän v.v… chaáp aùc thuû khoâng, töùc phaù hai bieân khoâng vaø coù maø chaùnh ôû trung ñaïo, neân trong sôù noùi: “Ngoaøi thì bao la muoân töôïng trong thì naêng sôû ñeàu thaønh”. Coù theå goïi laø boán phaàn nhaát taâm theo lyù khoâng vöôït quaù. Laïi, Tieåu thöøa coù chín caät naïn, caät naïn ngoaøi taâm khoâng phaùp, yeáu chæ cuûa duy taâm. Moät laø caät naïn sôû nhaân cuûa Duy thöùc, caùc luaän sö Tieåu thöøa noùi: “Lìa ngoaøi taâm ra, hieän thaáy coù saéc phaùp, ñoù laø caûnh thaät sôû duyeân, côù sao luaän chuû bao la quy veà taâm. Goàm goïi chung laø Duy thöùc?

Moät laø saéc taâm khaùc, hai laø naêng sôû chaúng ñoàng lieân quan v.v… saéc caûnh chaúng daãn keùo naêng duyeân taâm, vì saéc töø taâm coù theå laø Duy thöùc. Ngay ngoaøi tình saéc caûnh maø meâ taâm, taâm bò caûnh meâ, chaúng phaûi laø nghóa Duy thöùc”. Luaän chuû noùi: Chæ caûnh saéc bieân ngoaøi ñaây, moät laø taát caû höõu tình duyeân bieán, hai laø taát caû Höõu tình choã duy trì caên baûn ngoaøi taâm ñeàu do ôû taâm, cho neân goàm quy veà Duy thöùc. Trong kinh thaäp ñòa vaø kinh Hoa nghieâm noùi tam giôùi duy taâm laø yù noùi phaùp cuûa ba coõi chæ laø choã bieán cuûa taâm, lìa ngoaøi taâm khoâng coù moät vaät. Ñaây cuõng laø ngaên ngöøa hai chaáp ngaõ phaùp, chæ laø voïng tình chaáp coù, khaép theå toaøn khoâng, chæ coù trong taâm neân noùi laø duy taâm.

Hoûi: Duïc giôùi Saéc giôùi coù khí saéc caûnh beân ngoaøi, goïi laø taâm bieán, choã goïi laø duy taâm, thaûn nhö trôøi coõi Voâ saéc chæ coù taâm beân trong, khoâng coù caûnh saéc beân ngoaøi, sao caàn phaûi duy taâm, haù chaúng thaønh loãi naâng ñôõ nhau cöïc thaønh ö?

Ñaùp: Chaúng chæ noùi saéc giôùi chaúng lìa taâm môùi goïi laø duy taâm, ñaây cuõng ngaên ngöøa tham cuûa trôøi Voâ saéc giôùi thuû taâm cuûa naêng thuû vaäy. Vì höõu tình ôû voâ saéc giôùi cuõng tham ôû caûnh khoâng v.v… khôûi voïng taâm ñoù vaäy, Voâ saéc giôùi cuõng goïi laø duy taâm. Neáu luùc ñöôïc voâ laäu, thì saéc voâ laäu xuaát theá v.v… ñoù laø taâm taâm sôû Duy thöùc voâ laäu xuaát theá gian, cuõng laø Duy thöùc, neân noùi tam giôùi duy taâm. Trong kinh Giaûi Thaâm Maät noùi: “Laïi noùi sôû duyeân, chæ laø choã thöùc hieän”, töùc taát caû caûnh cuûa sôû duyeân chæ laø choã bieán hieän cuûa thöùc, laïi khoâng phaùp beân ngoaøi. Do ñoù, Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Töø Thò Di-laëc raèng: “Khoâng coù chuùt ít phaùp naêng thuû chuùt ít phaùp khoâng taùc duïng”. Neân, kinh Laêng-giaø noùi: “Caùc phaùp ñeàu chaúng lìa taâm”. Kinh Voâ Caáu Xöùng laïi noùi: “Höõu tình tuøy taâm dô saïch”. Laïi, Sao thích Duy thöùc sôû nhaân, laäp boán thöù ñaïo lyù, töùc boán tyû löôïng vaäy. Thöù nhaát, tyû löôïng thaønh laäp töôùng phaàn naêm traàn, saéc ñeàu naêm thöùc tröôùc thaân sôû duyeân duyeân, thaønh nghóa Duy thöùc ñoù. Thöù hai, thaønh laäp thöùc thöù saùu, vaø môø toái thaønh laäp hai thöùc thöù baûy vaø taùm, ñeàu duyeân thaân töôùng phaàn cuûa töï, chaúng lìa nôi thöùc, thaønh nghóa Duy thöùc, thöù ba, toång thaønh laäp taát caû thaân töôùng phaàn chaúng lìa taâm theå ñöôïc thaønh Duy thöùc. Thöù tö, thaønh laäp taát caû sô sôû duyeân duyeân caûnh ñeàu chaúng lìa taâm, ñöôïc thaønh laäp Duy thöùc vaû laïi, thöù nhaát thaønh laäp töôùng phaàn naêm traàn ñeàu chaúng lìa naêm thöùc tröôùc laø, nay chæ thaønh laäp töôùng phaàn moät thöùc chaúng lìa nôi taâm. Boán thöùc coøn laïi chuaån cöù maø laøm. Löôïng laø: Cöïc thaønh nhaõn thöùc laø höõu phaùp, quyeát ñònh chaúng thaân duyeân, lìa saéc töï thöùc laø Toâng, nhaân laø: Cöïc thaønh trong naêm thöùc tuøy moät goàm vaäy, ngoaøi ra cöïc thaønh boán thöùc coøn laïi. Ñem giaûi thích löôïng

ñaây, phaân ñoù laøm hai, thöù nhaát laø giaûi thích danh choïn loãi, thöù hai laø löôïc baøy hoûi ñaùp. Trôû laïi thöù nhaát: Toâng tröôùc noùi cöïc thaønh, töùc laø choïn hai Toâng chaúng cöïc thaønh nhaõn thöùc. Thaûn nhö toâng Ñaïi thöøa chaáp thuaän coù nhaõn thöùc cuûa Phaät vaø nhaõn thöùc voâ laäu cuûa Phaät ôû phöông khaùc, vì Tieåu thöøa chaúng chaáp thuaän cuõng choïn ñoù chaúng thuû. Neáu trong Toâng Tieåu thöøa chaáp Phaät laø höõu laäu, nhaõn thöùc vaø Boà-taùt thaân sau cuøng nhieãm oâ nhaõn thöùc, töùc Ñaïi thöøa chaúng chaáp thuaän cuõng phaûi löïa choïn ñoù, töùc hai toâng qua laïi chaúng chaáp thuaän laø phaùp chaúng cöïc thaønh. Nay chæ laáy hai toâng cuøng chaáp thuaän cöïc thaønh nhaõn thöùc, môùi laäp laøm toâng, neân tröôùc neâu baøy lôøi noùi cöïc thaønh nhaõn thöùc vaäy.

Hoûi: Neáu chaúng roát raùo cöïc thaønh, hai toâng choïn löïa töùc coù loãi

gì?

Ñaùp: Tröôùc neâu baøy beøn coù loãi töï tha moät phaàn choã rieâng bieät

chaúng cöïc thaønh. Trong nhaân cuõng phaïm loãi töï tha moät phaàn choãnöông töïa chaúng thaønh, vì tröôùc neâu baøy khoâng cöïc thaønh nhaõn thöùc laøm choã nöông töïa vaäy. Do ñoù, an ñaët hai chöõ cöïc thaønh, choïn löïa lôøi neâu baøy sau quyeát ñònh chaúng thaân duyeân, lìa saéc töï thöùc. Toâng laø, chæ lìa ngoaøi töôùng phaàn nhaõn thöùc, choã coù baûn chaát saéc vaø boán traàn coøn laïi. Chæ lìa nhaõn thöùc laø, ñeàu chaúng thaân duyeân. Neáu laäp ñòch cuøng tranh caõi. Chæ tranh caõi baûn chaát vaäy. Neáu töï toâng cuûa Ñaïi thöøa laø thaønh laäp nhaõn thöùc thaân töôùng phaàn saéc.

Hoûi: Côù sao chaúng noùi quyeát ñònh thaân duyeân chaúng lìa saéc cuûa töï thöùc ö?

Ñaùp: Sôï phaïm loãi naêng bieät chaúng cöïc thaønh vaäy. Nghóa laø Tieåu thöøa chaúng chaáp thuaän saéc chaúng lìa nôi nhaõn thöùc vaäy. Tieáp ñeán, nhaân laø: cöïc thaønh trong naêm thöùc tuøy moät goàm laø, nhaân noùi cöïc thaønh cuõng choïn löïa chaúng cöïc thaønh naêm thöùc. Neáu chaúng noùi cöïc thaønh choïn löïa khoâng, noùi trong naêm thöùc tuøy moät goàm laø, töùc nhaân ñaây phaïm loãi töï tha moät phaàn tuøy moät chaúng thaønh. Do ñoù, nhaân an ñaët cöïc thaønh noùi baøy ñoù, duï laø ... Nhö ngoaøi ra cöïc thaønh boán thöùc laø, duï noùi cöïc thaønh cuõng trình baøy phaùp chaúng cöïc thaønh, neâu chaúng an ñaët cöïc thaønh, töùc phaïm loãi moät phaàn naêng laäp sôû laäp chaúng cöïc thaønh, do ñoù, an ñaët cöïc thaønh noùi choïn löïa. Ñaõ laäp thaønh töôûng phaàn phaàn saéc chaúng lìa nôi nhaõn thöùc, ngoaøi ra, thanh höông vò xuùc v.v... ñeàu chuaån cöù ñaây thaønh laäp, ñeàu chaúng lìa nôi boán thöùc coøn laïi vaäy. Do ñoù, trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Cöïc thaønh nhaõn thöùc thuûy,*

*Naêm tuøy moät goàm vaäy,*

*Nhö coøn chaúng thaân duyeân, Lìa saéc cuûa töï thöùc”.*

Thöù hai, neâu baøy veà hoûi ñaùp: Moät, hoûi: Toâng y phaûi caû hai ñeàu chaáp thuaän, nay sau choïn laäp, noùi chaúng thaân duyeân lìa saéc cuûa töï thöùc. Ñònh laø chaáp thuaän thaân duyeân lìa baûn chaát saéc cuûa töï thöùc, sao noùi laø cöïc thaønh? Ñaùp: Tieåu thöøa cuõng chaáp thuaän nhaõn thöùc chaúng thaân duyeân boán traàn coøn laïi, cöù lìa nhaõn thöùc vaäy, chæ khieán toâng khaùc chaáp thuaän coù chaúng thaân duyeân, lìa saéc cuûa töï thöùc, töùc laø toâng y cöïc thaønh vaäy. Hai, hoûi: Toâng khaùc ñaõ chaáp boán traàn coøn laïi, nhaõn thöùc chaúng thaân duyeân sau hôïp laøm toâng beøn laø nöông töïa nhau, ñaâu thaønh toâng tranh caõi? Ñaùp: Nay, choã tranh caõi chæ laø laáy baûn chaát saéc traàn, nhaõn chaúng thaân duyeân, qua laïi sai bieät, thuaän mình nghòch keû khaùc, chaùnh thaønh toâng theå, vì Tieåu thöøa tuy chaáp thuaän baûn chaát saéc lìa nôi nhaõn thöùc, vaû laïi laø thaân duyeân, nay noùi chaúng thaân duyeân, haù chaúng phaûi toâng tranh caõi? Ba, hoûi: Choã tranh caõi trong toâng laø nhaõn thöùc chaúng thaân duyeân baûn chaát saéc, ñoàng duï nhö boán thöùc coøn laïi. Boán thöùc coøn laïi chæ chaúng thaân duyeân boán traàn coøn laïi, ñaâu ñöôïc töông töï ö? Ñaùp: Boán thöùc coøn laïi laø duï y, moãi cô phaùp chaúng thaân duyeân lìa töï thöùc, laø duï theå. Nay laáy duï theå, chaúng laáy duï y, cuõng nhö aâm thanh voâ thöôøng. Toâng ñoàng duï nhö bình, chaúng neân phaân bieät aâm thanh vaø bình coù khaùc, chæ laáy aâm thanh vaø bình moãi moãi coù nghóa voâ thöôøng töông tôï laøm nhaân v.v... vaäy. Thöù hai, duøng lyù thaønh laäp thöùc thöù saùu, goàm môø toái thaønh laäp hai thöùc thöù baûy vaø thöù taùm. Löôïng laø: cöïc thaønh, thöùc coøn laïi laø höõu phaùp, cuõng chaúng thaân duyeân lìa phaùp cuûa töï thöùc. Toâng nhaân laø: thöùc taùnh ñoù vaäy ñoàng duï nhö cöïc thaønh naêm thöùc.

***Giaûi thích:*** Toâng tröôùc trình baøy noùi cöïc thaønh cuõng choïn löïa chaúng

cöïc thaønh, neáu chaúng noùi cöïc thaønh, thì phaïm loãi töï tha moät phaàn choã rieâng bieät chaúng cöïc thaønh. Neáu noùi thöùc thöù saùu thöù baûy vaø thöù taùm laø phaùp höõu, keû khaùc chaúng chaáp thuaän hai thöùc thöù baûy thöù taùm töùc phaïm loãi tha moät phaàn choã rieâng bieät chaúng cöïc thaønh. Neáu chæ laäp yù thöùc laøm höõu phaùp, trong nhaân beøn phaïm loãi baát ñònh. Bò tha ñem hai thöùc thöù baûy thöù taùm laøm duï khaùcï. Löôïng phaïm loãi coäng trung töï baát ñònh. Nay chæ toång noùi, ngoaøi ra rieâng bieät laáy yù thöùc thöù saùu goàm thöù baûy vaø thöù taùm, töùc môø toái thaønh laäp laáy thöù baûy thöù taùm ôû trong caùc thöùc khaùc, sau trình baøy noùi cuõng chaúng thaân duyeân lìa caùc phaùp cuûa töï thöùc, cuõng laø ñoàng vaäy, ñoàng tröôùc cöïc thaønh naêm thöùc chaúng thaân duyeân lìa caùc phaùp cuûa töï thöùc. Nhaân laø: thöùc taùnh ñoù vaäy laø, töùc ñoàng naêm thöùc laø thöùc taùnh, neân duï nhö cöïc thaønh naêm thöùc laø töùc ñoàng naêm thöùc laø thöùc taùnh, cuõng

chaúng thaân duyeân lìa töï thöùc vaäy. Roõ raøng bieát töùc thaân duyeân chaúng lìa phaùp töï thöùc ñaõ thaønh laäp xong, neân bieát taát caû thaân sôû duyeân caûnh ñieàu chaúng lìa taâm laø nghóa Duy thöùc. Do ñoù, trong luaän Duy thöùc noùi: “Caùc thöùc khaùc bieát neân nhö nhaõn thöùc v.v... cuõng chaúng thaân duyeân lìa caùc phaùp töï”. Thöù ba, laø duøng lyù thaønh laäp saùu thöùc tröôùc thaân töôùng phaàn sôû duyeân duyeân, ñeàu quy veà taâm theå, choã goïi laø taâm theå töùc laø töï chöùng phaàn vaäy, nhöng tuy kieán phaàn cuõng nöông töï chöùng maø chuyeån. Nay chæ laäp töôùng phaàn laø, vì töôùng phaàn cuøng chaáp thuaän vaäy. Löôïng laø: saùu thöùc thaân sôû duyeân duyeân laø höõu phaùp quyeát ñònh chaúng lìa theå saùu thöùc. Toâng nhaân laø: trong hai phaàn kieán töôùng tuøy moät goàm vaäy. Nhö kia naêng duyeân kieán phaàn, Tieåu thöøa chaáp thuaän kieán phaàn chaúng lìa taâm theå vaäy, laáy laøm ñoàng duï. Do ñoù, trong luaän Duy thöùc noùi: “Thaân sôû duîeân duyeân ñaây quyeát ñònh chaúng phaûi lìa ñaây, vì hai tuøy moät vaäy, nhö naêng duyeân kia”. Thöù tö, ñaïo lyù thaønh laäp taát caû sô sôû duîeân duîeân caûnh chaúng lìa taâm, laø Duy thöùc ñoù töùc töôûng phaàn thöùc thöù taùm troâng mong ôû saùu thöùc tröôùc, goïi laø sôû duyeân duyeân xa. Vì Tieåu thöøa chaúng chaáp thuaän thöùc thöù taùm, chæ noùi sôû duyeân duyeân xa vaäy. Löôïng laø: taát caû tuøy töï thöùc sôû duyeân laø höõu phaùp quyeát ñònh chaúng lìa taâm naêng duyeân vaø taâm sôû cuûa ngaõ. Toâng nhaân laø: Vì laø phaùp sôû duyeân vaäy, ñoàng duï nhö phaùp töông öng.

***Giaûi thích:*** Löôïng ñaây sau trình baøy noùi quyeát ñònh chaúng lìa naêng duyeân cuûa ngaõ, nghóa laø taát caû höõu vi voâ vi chæ laø phaùp cuûa sôû duyeân, quyeát ñònh chaúng lìa thöùc naêng duyeân cuûa ngaõ, neáu sau trình baøy noùi naêng duyeân cuûa ngaõ laø beøn phaïm loãi cuûa moät phaàn naâng ñôõ nhau, nghóa laø Tieåu thöøa cuõng chaáp thuaän trí tha taâm, caûnh cuûa sôû duyeân, chaúng lìa taâm naêng duyeân, vì choïn löïa choã töông phuø ñaây, beøn noùi naêng duyeân cuûa ngaõ, töùc choïn löïa naêng duyeân cuûa tha vaäy, ñoàng duï nhö phaùp töông öng, töùc laø töø tröôùc laïi ñaõ thaønh laäp thaân töôùng phaàn aáy vaäy, ñeàu laø phaùp sôû duyeân. Do ñoù trong luaän Duy thöùc noùi: “Phaùp sôû duyeân vaäy, nhö phaùp töông öng, quyeát ñònh chaúng lìa taâm vaø taâm sôû. Do ñoù ngaõ phaùp chaúng phaûi coù, khoâng thöùc chaúng phaûi khoâng, lìa coù lìa khoâng chaùnh kheá hôïp Trung ñaïo”. Do ñaây Ñöùc Töø Toân noùi Trung ñaïo vôùi hai baøi tuïng:

*“Hö voïng phaân bieät coù, ÔÛ ñaây hai ñeàu khoâng, Trong ñaây chæ coù khoâng, ÔÛ kia cuõng coù ñaây,*

*Neân noùi taát caû phaùp,*

*Chaúng khoâng chaúng chaúng khoâng,*

*Coù khoâng vaø coù vaäy, Laø kheá hôïp trung ñaïo”.*

Noùi hö voïng phaân bieät coù, töùc laø coù ba coõi, taâm phaân bieät hö voïng. Noùi ôû ñaây hai ñeàu khoâng, nghóa laø khoâng naêng thuû vaø sôû thuû, töôùng cuûa hai chaáp ngaõ phaùp, ôû treân voïng taâm ñaây ñeàu khoâng. Noùi trong ñaây chæ coù khoâng, nghóa laø trong voïng taâm ñaây chæ coù chaân nhö, ñaây laø taùnh khoâng, nöông khoâng choã hieån baøy vaäy. Noùi ôû kia cuõng coù ñaây, kia töùc laø khoâng taùnh khoâng kia, cuõng coù ñaây laø cuõng coù thöùc voïng phaân bieät ñaây vaäy, töùc hö voïng phaân bieät laø theá tuïc ñeá vaäy, ôû trong töïc ñeá ñaây cuõng coù taùnh khoâng cuûa chaân ñeá vaäy. Noùi neân noùi taát caû phaùp töùc laø hai phaùp höõu vi voâ vi laø taát caû phaùp vaäy. Noùi chaúng khoâng chaúng khoâng, laø chaúng khoâng, nghóa laø taâm hö voïng phaân bieät vaø taùnh khoâng, töùc y tha vaø vieân thaønh laø coù neân noùi laø chaúng khoâng, vì hai ñeá vaäy, chaúng chaúng khoâng, nghóa laø naêng thuû sôû thuû, töôùng cuûa hai chaáp ngaõ phaùp laø khoâng töùc taùnh bieán keá vaäy. Noùi coù khoâng vaø coù vaäy, coù nghóa laø hö voïng phaân bieät coù, khoâng nghóa laø hai thuû ngaõ phaùp khoâng, vaø coù vaäy, nghóa laø ôû trong voïng phaân bieät vaäy. Noùi laø kheá hôïp trung ñaïo, nghóa laø chaúng phaûi moät höôùng khoâng nhö luaän sö Thanh Bieän v.v... chaúng phaûi moät höôùng coù nhö tieåu thöøa v.v... neân goïi laø trung ñaïo. Nghóa laø hai ñeá coù chaúng ñoàng nhö luaän sö Thanh Bieän, hai thuû ngaõ phaùp khoâng chaúng ñoàng nhö tieåu thöøa, neân goïi laø trung ñaïo. Laïi trong kinh A-tyø-ñaït-ma noùi: “Boà-taùt thaønh töïu boán trí, naêng tuøy ngoä nhaäp Duy thöù khoâng caûnh, töùc laø haøng tieåu Boà-taùt ôû Ñòa tieàn, tuy chöa chöùng lyù cuûa Duy thöùc, maø nöông Phaät noùi vaø thaáy haøng Boà-taùt Ñòa thöôïng thaønh töïu boán loaïi trí cuûa Duy thöùc, beøn vaøo höõu laäu quaùn quaùn choã Boà-taùt Thaäp Ñòa kia bieán ñaïi ñòa laøm vaøng roøng, quaáy nöôùc soâng laøm toâ laïc, hoùa nuùi thòt caù gaïo v.v... moïi söï. Tieåu Boà-taùt ñaây vaøo quaùn quaùn roài, beøn noùi: Choã bieán thaät vaøng baïc v.v... nhö vaäy ñeàu chaúng lìa taâm naêng bieán cuûa haøng Boà-taùt Thaäp Ñòa, laïi khoâng caûnh beân ngoaøi” ñaõ laøm quaùn roài cuõng naêng tuøy thuaän ngoä nhaäp lyù chaân Duy thöùc. Laïi nhö Toå sö Thaéng Luaän vì giöõ nghóa saùu caâu, bieán thaân laøm ñaù lôùn, ñaây coù duïng thaät. Neáu quyeát ñònh caûnh thaät laø chaúng neân tuøy taâm bieán thaân caûnh laøm ñaù.

Hoûi: Thaûn nhö luùc bieán ñaïi ñòa, khieán chuûng vaøng rieâng sinh, hay

laø chuyeån ñòa ñoù beøn thaønh vaøng ö?

Ñaùp: Trong Duy thöùc kinh noùi: “Vì Phaät Boà-taùt duøng trí dieäu quaùn saùt buoäc trí ñaïi vieân caûnh vaø thöùc dò thuïc khieán chuûng ñòa chaúng khôûi chuûng vaøng sinh hieän, laáy ñoù laøm taêng thöôïng, naêng khieán chuùng sinh ñòa dieät vaøng sinh, goïi ñoù laø bieán, chaúng phaûi laø beøn chuyeån ñòa thaønh

vaøng vaäy”. Trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi: “Do quaùn haïnh laøm taêng thöôïng, khieán thöùc ngöôøi khaùc bieán”. Trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät baûo: Naøy thieän nam! Vò Ñaïi Boà-taùt tu haønh ñaïi Nieát-baøn nhövaäy laø quaùn ñaát laøm vaøng, quaùn vaøng laøm ñaát. Ñaát laøm töôùng nöôùc, nöôùc laøm töôùng ñaát, tuøy yù thaønh töïu khoâng coù hö voïng, quaùn thaät chuùng sinh laøm chaúng phaûi chuùng sinh, quaùn chaúng phaûi chuùng sinh laøm thaät chuùng sinh, ñeàu tuøy yù thaønh khoâng coù hö voïng”, trong Thai Giaùo noùi: “Trong caùc vaät, taát caû ñeàu coù lyù coù theå chuyeån, nhö Taêng Hoä thaáy thaân laøm giöôøng, bình v.v... phaûi bieát saéc phaùp ñeàu tuøy caûm hieän, saéc khoâng theå coá ñònh tuøy taâm bieán neân. Lyù ñaây voán laø phaùp chaúng theå nghó baøn trong Nhö Lai Taïng, tuøy taâm chaáp thuû ñaém tröôùc thaønh ngoaøi thaønh nhoû, choã haønh cuûa caùc oâng laø ñaïo cuûa Boà-taùt, phaùp giôùi bình ñaúng, taát vuoâng chaúng khuyeát, boán loaïi trí Duy thöùc laø: Moät laø, trí traùi nhau thöùc töôùng, töùc boán loaïi höõu tình moãi moãi rieâng bieät thöùc cuûa naêng duyeân. Thöùc ñaõ traùi nhau, neân töùc trôøi thaáy laø ñaát baùu trang nghieâm, caù thaáy hang nhaø, ngöôøi thaáy laø nöôùc saïch laïnh, quyû thaáy laø soâng tanh noâng löûa döõ, duyeân boán loaïi höõu tình ñaây thöùc naêng bieán moãi moãi traùi nhau vaäy, roát cuøng khieán caûnh sôû bieán cuõng laø traùi nhau. Noùi laø töôùng, chaúng phaûi laø töôùng bieán keá, chæ laø töôùng cuûa töôùng phaàn, do söùc nghieäp tröôùc cuûa boán loaïi höõu tình coäng ôû moät xöù, moãi moãi bieán töôùng phaàn chaúng ñoàng neân goïi laø thöùc töôùng traùi nhau. Noùi trí töùc laø trí naêng duyeân cuûa haøng Boà-taùt Thaäp Ñòa. Thí naêng thaáu roõ töï nghieäp thöùc cuûa boán loaïi höõu tình choã bieán töôùng phaàn chaúng ñoàng, laïi khoâng ngoaøi taâm, rieâng bieät coù boán caûnh. Xöa tröôùc noùi: moät caûnh öùng boán taâm laø chaúng chaùnh”.

Hoûi: Côù sao chaúng chaùnh?

Ñaùp: Neáu noùi moät caûnh maø chöa thaåm ñònh laø caûnh naøo. Neáu lìa ngoaøi töôùng phaàn sôû bieán cuûa boán loaïi höõu tình laïi khoâng rieâng coù moät caûnh, töùc laø ngoaøi taâm coù phaùp.

Hoûi: Boán loaïi höõu tình ñoù laø moãi moãi bieán töôùng phaàn hay baûn chaát cuõng rieâng bieät?

Ñaùp: Boán loaïi höõu tình do löïc nghieäp taêng thöôïng, sôû bieán töôùng phaàn thöùc thöù taùm ñoù cuõng rieâng bieät. Neáu ñem töôùng phaàn thöùc thöù taùm ñaây trong ñeán saùu thöùc tröôùc cuûa boán loaïi höõu tình maø noùi thöùc laø baûn chaát vaäy, töôùng chaát ñeàu rieâng bieät. Bieát laïi khoâng caûnh beân ngoaøi, chæ coù thöùc vaäy. Do ñoù trong luaän Duy thöùc noùi: “Moät töôùng traùi nhau trí töôùng, nghóa laø ôû moät xöù quyû ngöôøi trôøi v.v... tuøy nghieäp sai bieät neân choã moãi rieâng khaùc” caûnh neáu laø chaát, ñaây laøm sao thaønh? Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Traùng ôû thôøi Tieàn Ñöôøng noùi: “Caûnh chaúng phaûi coá ñònh

moät neân laøm boán loaïi höõu tình sôû bieán töôùng phaàn, tuøy taâm naêng bieán cuûa boán loaïi höõu tình, maø caûnh cuõng thaønh boán, moät xöù giaûi thaønh sai, chöùng bieát chæ coù thöùc”, trong luaän noùi: “Nhö ngöôøi thaáy nôi coù phaån ueá, loaøi baøng sinh thaáy thöùc aên uoáng ngon saïch. Ñoái vôùi choã thaáy thöùc aên uoáng ngon saïch cuûa ngöôøi, thì caùc trôøi thaáy laø phaån ueá baát tònh” neân bieát tuøy phöôùc thaáy khaùc, dô saïch duy taâm, nghieäp töï sai khaùc, vaät thöïc khoâng thoâ teá. Troâng luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Nhö Ñöùc Phaät ôû trong nuùi Kyø-xaø-quaät cuøng chuùng Tyø-kheo taêng ñoàng vaøo thaønh Vöông-xaù, giöõa ñöôøng thaáy caây lôùn, Ñöùc Phaät ñeán beân caây traûi ni sö ñaøn, an toïa roài baûo caùc Tyø-kheo: “Neáu Tyø-kheo vaøo thieàn, taâm ñöôïc töï taïi, coù theå khieán caây lôùn laøm ñaát töùc thaønh ñaát baùu. Taïi sao? Trong caây ñoù coù phaàn ñaát vaäy. Nhö vaäy, caùc thöù nöôùc gioù löûa vaøng baïc v.v... caùc thöù vaät baùu töùc ñeàu thaønh thaät. Taïi sao? Trong caây ñoù ñeàu coù caùc phaàn aáy. Laïi nöõa, nhö moät saéc ñeïp, ngöôøi daâm thaáy ñoù laáy laøm saïch ñeïp, taâm sinh nhieãm tröôùc. Ngöôøi quaùn baát tònh quaùn ñoù caùc thöù xaáu loä baøy, khoâng moät nôi saïch v.v... phuï nöõ thaáy ñoù gheùt saân, maét chaúng muoán nhìn, cho laø baát tònh, ngöôøi daâm quaùn ñoù laøm vui, ngöôøi gheùt quaùn ñoù laøm khoå, ngöôøi tònh haïnh quaùn ñoù ñeàu ñaéc ñaïo, ngöôøi khoâng tham döï quaùn ñoù thì khoâng choã thích hôïp chaúng baèng thaáy ñaát goã. Neáu saéc ñeïp ñoù thaät saïch. Boán haïng ngöôøi quaùn ñeàu neân thaáy saïch, neáu thaät baát tònh thì boán haïng ngöôøi quaùn ñoù ñeàu neân baát tònh, vì vaäy neân bieát, toát xaáu taïi taâm, ngoaøi khoâng coù ñònh vaäy.

Laïi hoûi: Söùc ñònh bieán hoùa söï laø thaät hay laø hö? Neáu thaät sao ñaù laøm vaøng, ñaát laøm nöôùc? Neáu hö côù sao thaùnh nhaân maø haønh chaúng thaät?

Ñaùp: Ñeàu thaät, Thaùnh nhaân khoâng hö vaäy, ba ñoäc ñaõ nhoå tröø vaäy, vì taát caû phaùp moãi moãi khoâng töôùng coá ñònh, neân coù theå chuyeån ñaát hoaëc laøm töôùng nöôùc, nhö toâ keo maät saùp laø loaïi thuoäc ñaát, gaëp löûa thì tieâu laøm nöôùc thì thaønh töôùng aåm öôùt, nöôùc gaëp laïnh thì ñoùng thaønh baêng, maø laøm töôùng cöùng chaéc. Ñaù chaân laøm vaøng, vaøng hö baïi laøm ñoàng, hoaëc trôû laïi laøm ñaù, chuùng sinh cuõng nhö vaäy. AÙc coù theå laøm thieän, thieän coù theå laøm aùc. Do ñoù neân bieát taát caû phaùp khoâng bieát coá ñònh. Hai laø trí khoâng choã duyeân thöùc, noùi khoâng choã duyeân thöùc, töùc laø taát caû haøng dò sinh, ñem töø ñoäc sinh taùn yù thöùc thöù saùu duyeân boùng traêng ñaùy nöôùc aûnh töôïng trong göông v.v... ôû quaù khöù ôû töông lai, bieán khôûi giaû töôùng phaàn laø töôùng phaàn ñaây v.v... chæ laø thöùc thöù saùu cuûa chuùng sinh voïng hoïa veõ bieán keá ngay tình bieán khôûi, ñeàu khoâng caûnh thaät ngoaøi taâm goïi laø khoâng choã duyeân thöùc. Noùi trí töùc laø taâm naêng duyeân cuûa haøng Boà-taùt

Thaäp Ñòa, Boà-taùt noùi: Choã bieán giaûi töôùng phaàn cuûa caùc haøng dò sinh, laø Duy thöùc ñoù, töùc laáy ñaây saùnh vôùi taát caû caûnh thaät cuõng chaúng lìa taâm naêng duyeân cuûa taát caû höõu tình. Lìa ngoaøi taâm khoâng coù moät vaät gì khaùc” xöa tröôùc noùi: Duyeân khoâng chaúng sinh, nghó ngôïi töùc chaúng chaùnh. Hoûi: Côù sao chaúng chaùnh? Ñaùp: Neáu nhö luùc duyeân hoa ñoám giöõa hö khoâng v.v... taát caû caùc caûnh giaû, taâm cuõng khôûi vaäy, sao noùi duyeân khoâng chaúng sinh lo nghó? Neân bieát luùc duyeân caûnh giaû khoâng theå, chaúng khoâng töôùng phaàn thaät trong taâm naêng daãn keùo sinh taâm. Trong kieán phaàn cuõng thaønh nghóa sôû duyeân duyeân. Chöa coù caûnh khoâng taâm töøng khoâng taâm khoâng caûnh. Laïi chaúng traùi nhau boán phaàn cuûa Boà- taùt Hoä Phaùp laäp thaønh nghóa Duy thöùc. Neáu lìa thöùc töôùng phaàn thaät trong taâm, ngoaøi ra gaây taïo hoïa veõ caûnh bieán keá chaáp taâm ñoù töùc khoâng. Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Traùng ôû thôøi Tieàn Ñöôøng noùi: “Neân noùi caûnh chaúng phaûi chaân, nghó ngôïi khôûi chöùng bieát chæ coù thöùc” do ñoù luaän Duy thöùc noùi: “Thöù hai trí khoâng choã duyeân thöùc, nghóa laø duyeân moäng quaù khöù vaø vò lai, aûnh töôïng trong göông v.v... chaúng phaûi laø caûnh thaät coù, thöùc hieän coù theå ñöôïc, caûnh kia töùc khoâng, ngoaøi ra cuõng neân vaäy” ñaõ neáu Boà-taùt quaùn caûnh Bieán keá sôû chaáp cuûa caùc haøng dò sinh ñeàu chaúng lìa taâm caùc haøng dò sinh laø roõ bieát ngoaøi taát caû caûnh thaät thaûy ñeàu nhö vaäy, ba laø trí töï neân khoâng ñaûo, töùc haøng Boà-taùt Thaäp Ñòa khôûi trí quaùn saùt taát caû chuùng sinh voïng chaáp töï thaân laø thöôøng laïc ngaõ tònh. Boà-taùt noùi: “Ñaây chæ laø phaøm phu chaáp taâm ñaûo kieán, lìa töùc ngoaøi taâm voïng chaáp, treân thaân phaøm phu ñoù thaät laø caûnh khoâng thöôøng laïc ngaõ tònh. Haún neáu laø coù thì caùc haøng dò sinh chaúng phaûi nhôø tu haønh maø ñöôïc giaûi thoaùt” ñaõ chaúng nhö vaäy, thì roõ bieát chæ coù voïng thöùc. Neân trong luaän Duy thöùc noùi: Thöù ba, trí töï neân khoâng ñaûo, nghóa laø trí ngu phu, neáu ñöôïc caûnh thaät, thì kia töï nhieân thaønh khoâng ñieân ñaûo, chaúng do coâng duïng neân ñöôïc giaûi thoaùt. Boán laø, trí tuøy ba trí chuyeån: Moät trí tuøy töï taïi laø trí chuyeån, töùc laø Boà-taùt khôûi trí, quaùn caûnh töï sôû bieán ñeàu chaúng lìa taâm cuûa ngaõ naêng bieán, laø Duy thöùc ñoù, vì haøng Boà-taùt töø Baùt Ñòa trôû ñi naêng maëc tình bieán ñaïi ñòa laøm vaøng roøng, quaáy nöôùc soâng laøm toâ laïc. Ñaây laø caûnh tuøy chaân trí chuyeån, söï sôû bieán ñeàu thaønh, chuyeån nghóa laø caûi ñoåi chaát cuõ, töùc caûi ñoåi nuùi soâng ñaát lieàn chaát cuõ chuyeån thaønh vaøng baïc v.v... chuùng sinh thaät ñöôïc thoï duïng, reøn luyeän laøm caùc khí cuï ñeàu ñöôïc. Neáu lìa taâm coù caûnh thaät beân ngoaøi thì, laøm sao nuùi soâng v.v... naêng tuøy taâm Boà-taùt beàn bieán thaønh vaøng baïc v.v... caùc vaät? Vì baûn chaát töôùng phaøn thaûy ñeàu chuyeån vaäy. Neân bieát taát caû caùc caûnh ñeàu chaúng lìa taâm naêng bieán cuûa Boà-taùt, cho ñeán caùc haøng dò sinh cuõng naêng bieán

löûa thaønh nöôùc, bieán ngaøy laøm ñeâm, chaám saét thaønh vaøng v.v... ñaây ñeàu laø caûnh tuøy söï trí chuyeån, söï sôû bieán ñeàu thaønh, cuõng laø Duy thöùc. Neáu laø choã Ca-ña-dieãn-na bieán cung ñieän vaøng baïc v.v... ñeàu chaúng thaønh töïu. Neân bieát lìa taâm laïi khoâng coù caûnh thaät, trong luaän noùi: “Phaøm bieán vaøng baïc cung ñieän v.v... laø ñònh quaû saéc thaät, töø haøng sô ñòa trôû ñi môùi coù theå bieán. Neáu noùi veà töï taïi, thì haøng Boà-taùt töø Baùt ñòa trôû leân nôi töôùng vaø coõi nöôùc ñeàu ñöôïc töï taïi, vì taâm ñònh thöôïng phaåm coù theá löïc lôùn, choã bieán vaøng baïc cung ñieän v.v... ñeàu ñöôïc thaønh töïu, nhö bieán vaøng baïc reøn luyeän laøm caùc khí cuï, thaät ñöôïc thoï duïng, sôû bieán vaøng baïc ñoù laø ñònh quaû saéc thaät, ñeàu chaúng lìa trong taâm caùc Boà-taùt. Ñoù laø Duy thöùc, ngoaøi taâm khoâng caûnh, neáu caùc Thanh vaên vaø haøng tieåu Boà- taùt ñòa tieàn v.v... neáu luùc bieán vaøng baïc cung ñieän v.v... töùc gaù choã bieán cung ñieän vaøng baïc cuûa Boà-taùt laáy laøm baûn chaát, choã thöùc thöù saùu bieán vaøng baïc v.v... ñeàu chaúng thaønh töïu, khoâng taùc duïng thaät, ngöng choã bieán vaøng baïc laø ñònh giaû saéc quaû chaúng lìa trong taâm caùc Thanh vaên vaø haøng tieåu Boà-taùt. Ñoù laø Duy thöùc ngoaøi taâm khoâng caûnh, nay Ca-ña- dieãn-na duyeân laø Thanh vaên, chöa ñöôïc ñònh thöôïng phaåm choã bieán vaøng baïc tuy khoâng taùc duïng thaät nhöng chaúng lìa taâm thöùc. Ngoaøi taâm khoâng caûnh, do ñoù trong luaän Duy thöùc noùi: “Moät trí tuøy töï taïi laø trí chuyeån, nghóa laø ñaõ chöùng ñaéc taâm töï taïi, tuøy muoán chuyeån bieán ñaát v. v... ñeàu thaønh caûnh. Neáu laø thaät thì laøm sao coù theå bieán?” Laïi caùc baäc coå ñöùc noùi: “Saéc töï taïi taâm sinh vaäy, taâm naêng bieán saéc, do ñoù dôøi nuùi laáp bieån ñoå ñaát laáp trôøi, quaáy nöôùc soâng laøm toâ laïc, bieán ñaïi ñòa laøm vaøng roøng, ñeàu khoâng vieäc gì khoù; hai trí tuøy quaùn saùt laø trí chuyeån laø khoâng taùnh. Boà-taùt noùi: “Caùc Thanh vaên, Ñoäc giaùc, Boà-taùt v.v... neáu tu quaùn khoå khoâng v.v... ñöôïc töông öng laø, hoaëc luùc laøm quaùn töù ñeá, tuøy quaùn treân moät phaùp, chæ coù voâ thöôøng khoå khoâng voâ ngaõ v.v... caùc töôùng hieån nhieân, chaúng phaûi laø treân theå caùc phaùp coù nghóa nhieàu thöù khoå khoâng v.v... chæ laø caùc töôùng khoå khoâng v.v... töùc laø theå cuûa caùc phaùp. Ñaõ neáu laø töôùng voâ thöôøng ôû treân taâm quaùn cuûa Thaùnh nhaân coù laø, neân bieát taát caû caùc phaùp ñeàu chaúng lìa taâm quaùn maø coù. Do ñoù, trong luaän Duy thöùc noùi: “Hai, trí tuøy quaùn saùt laø trí chuyeån, nghóa laø ñöôïc thaéng ñònh tu phaùp quaùn, tuøy quaùn moät caûnh, caùc töôùng hieän tieàn, caûnh neáu laø thaät, sao tuøy taâm chuyeån. Ba, trí tuøy khoâng phaân bieät trí chuyeån. Nghóa laø, Boà-taùt vôùi trí caên baûn luùc chöùng chaân nhö, caûnh chaân nhö cuøng trí ngaàm hôïp, naêng sôû moät loaïi, laïi khoâng phaân bieät, lìa ngoaøi baûn trí laø khoâng caûnh rieâng bieät, töùc caûnh tuøy chaân trí chuyeån, cho neân noùi duy taâm. Tieåu thöøa caùc oâng neáu chaáp ngoaøi taâm coù caûnh thaät, laø luùc chöùng

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 62 735

chaân nhö, taát caû caûnh töôùng sao chaúng hieän tieàn. Neân trong luaän Duy thöùc noùi: “Ba, trí tuøy khoâng phaân bieät trí chuyeån, nghóa laø hieän chöùng trí thaät khoâng phaân bieät, taát caû caûnh töôùng ñeàu chaúng hieän tieàn, caûnh neáu laø thaät, sao dung chaúng hieän? Thöù hai, caät naïn theá söï traùi nghòch toâng: caùc sö kinh boä caät naïn laø: “Neáu luaän neáu noùi chæ coù thöùc beân trong, khoâng coù caûnh ngoaøi taâm. Vaäy côù sao hieän thaáy theá gian, tình vaø chaúng phaûi tình v.v... caùc vaät? Coù xöù ñònh, thôøi ñònh, thaân chaúng ñònh, taùc duïng chaúng ñònh v.v caên cöù

trong ñaây töùc coù boán caät naïn. Moät, caät naïn xöù ñònh. Hai, caät naïn thôøi ñònh. Ba, caät naïn thaân chaúng ñònh. Boán, caät naïn taùc duïng chaúng ñònh. Thöù nhaát, caät naïn noùi: “Neáu luaän chö noùi taát caû ñeàu laø Duy thöùc khoâng caûnh ngoaøi taâm, thì nhö ngöôøi theá gian ñem thöùc hieän löôïng chaùnh duyeân nôi phía Nam nuùi. Thöùc ñoù cuøng nuùi ñeàu taïi phía nam ñoù. Nuùi chaúng lìa thöùc, coù theå noùi laø Duy thöùc. Neáu chôït ñem thöùc hieän löôïng luùc duyeân ôû phía Baéc, nuùi ñoù quyeát ñònh ôû phía Nam, vaû laïi, chaúng tuøy duyeân laø taâm chuyeån laïi höôùng Baéc. Neáu luùc ñaõ duyeân phía Baéc, duyeân nuùi phía Nam taâm chaúng sinh, laø roõ bieát lìa ngoaøi thöùc coù caûnh thaät nuùi phía Nam. Ñaây sao thaønh Duy thöùc? Thöù hai caät naïn thôøi ñònh laø: Neáu luùc chaùnh duyeân nuùi phía Nam, thöùc hieän khôûi nuùi cuõng tuøy taâm khôûi. Töùc coù theå thaønh nghóa Duy thöùc. Vaû laïi, nhö luùc chaúng duyeân nuùi phía Nam, taâm duyeân nuùi ñoù töùc chaúng sinh, nhöng nuùi vaãn toàn taïi chaúng tuøy taâm dieät, töùc laø lìa taâm coù caûnh, sao thaønh nghóa Duy thöùc? Hai caät naïn treân ñaây ñeàu laø caät naïn veà thöùc hieän löôïng. Cuõng caät naïn veà tyû löôïng. Neáu noùi veà taâm tyû löôïng, töùc laø töôùng phaàn nuùi cuõng hieän treân taâm ôû xöù khaùc vaäy. Thöù ba, caät naïn thaân höõu tình chaúng ñònh laø, neáu noùi taát caû ñeàu laø Duy thöùc. Vaû laïi, nhö coù nhieàu höõu tình ñoàng ôû moät nôi, trong ñoù, moät nöûa soá ngöôøi maét bò beänh maøng, hoaëc naêm hoaëc möôøi, hoaëc coù ngöôøi thaáy hoa ñoám giöõa hö khoâng, hoaëc coù ngöôøi thaáy coù ñaàu toùc, hoaëc coù ngöôøi thaáy ruoài xanh, hoaëc coù ngöôøi toaøn chaúng thaáy vaät. Caùc loaïi nhö vaäy ñeàu laø töï thöùc ngöôøi maét beänh bieán khôûi, choã bieán töôùng phaàn toùc ruoài v.v... ñeàu chaúng lìa taâm ngöôøi beänh maét maøng, coù theå laø Duy thöùc. Vaû laïi, nhö moät nöõa soá ngöôøi chaúng bò beänh maét maøng, hoaëc naêm hoaëc möôøi cuøng ôû moät xöù, choã thaáy moät loaïi vaät ñeàu ñoàng caûnh. Ñaõ laø moät thì roõ bieát lìa taâm coù caûnh, sao thaønh Duy thöùc?