TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 63**

Thöù tö, caät naïn veà taùc duïng chaúng ñònh. ÔÛ trong ñaây phaân ra ba caät naïn: Moät, caät naïn laø: Laïi coù nhaân gì? Ngöôøi maét beänh maøng, choã thaáy toùc ruoài v.v... töùc khoâng thöïc duïng cuûa toùc ruoài, ngoaøi ra, ngöôøi khoâng maéc beänh maøng thì choã thaáy toùc ruoài v.v... caùc vaät laø thaät duïng chaúng phaûi khoâng, Ñaïi thöøa caùc oâng ñaõ chaáp thuaän ñeàu laø Duy thöùc, töùc phaûi moät luùc coù taùc duïng thaät, chaúng vaäy, moät luùc khoâng taùc duïng thaät, nay ñaõ chaúng ñoàng, chöa roõ theá naøo laø Duy thöùc ñoù? Hai, caät naïn laø: Laïi coù nhaân gì, maø höõu tình trong moäng choã ñöôïc aên uoáng dao gaäy thuoác ñoäc y phuïc v.v... töùc khoâng taùc duïng thaät vaø ñeán luùc tænh, neáu ñöôïc beøn coù taùc duïng. Ba, caät naïn laø: Laïi coù nhaân gì maø traàm höông thaønh v.v... töùc khoâng taùc duïng thaät, ngoaøi ra, gaïch ñaát thaønh v.v... beøn coù taùc duïng thaät? Luaän chuû ñaùp boán caät naïn tröôùc, neân daãn luaän Duy Thöùc Tam Thaäp Tuïng noùi:

*“Xöù thôøi ñònh nhö moäng, Thaân chaúng ñònh nhö quyû, Ñoàng thaáy soâng tanh thaûy, Nhö moäng toån coù duïng”.*

Neáu y cöù keä tuïng ñaây ñeå ñaùp boán caät naïn tröôùc töùc ñuû, trôû laïi, thöù nhaát ñaùp veà caät naïn xöù ñònh. Luaän chö noùi: “OÂng laïi chaáp thuaän, höõu tình ôû trong moäng coù luùc thaáy coù thoân vöôøn hoaëc mua nam hoaëc mua nöõ v.v... caùc vaät taïi nôi maät xöù ñònh. Höõu tình ñoù taâm moäng luùc coù beøn duyeân caùc xöù khaùc, caùc xöù khaùc beøn chaúng thaáy thoân vöôøn v.v... caùc vaät khaùc tröôùc töùc taâm moäng chaúng ñònh. OÂng laïi bao goàm chaáp thuaän laø Duy thöùc chaêng? Caùc sö kinh boä noùi: Vôùi toâng chuùng toâi, trong moäng tuy moäng caûnh xöù meänh, taâm moäng chaúng ñònh, nhöng chaúng lìa höõu tình, taâm moäng ñeàu laø Duy thöùc. Luaän chuû noùi: Ta luùc tænh, caûnh saéc cuõng laïi nhö vaäy, ñeàu chaúng lìa taâm hieän taïi, ñeàu laø Duy thöùc, Laäp löôïng laø: Caûnh xöù ñònh, taâm chaúng ñònh vaäy, duï nhö taâm oâng noùi caûnh cuûa trong moäng ñeàu laø Duy thöùc. Thöù hai, ñaùp caät naïn thôøi ñònh Duy thöùc laø, luaän

chuû noùi: Thaân nhö höõu tình ôû trong moäng choã thaáy thoân vöôøn v.v... caùc vaät. Taâm moäng ñoù luùc duyeân coù theå laø Duy thöùc, neáu luùc chaúng duyeân, neân chaúng phaûi Duy thöùc. Caùc sö hình löôïng boä ñaùp: Toâi trong caûnh moäng, neáu taâm moäng luùc duyeân cuõng laø Duy thöùc, neáu taâm moäng coù luùc chaúng duyeân, nhöng chaúng lìa taâm moäng cuõng laø Duy thöùc. Luaän chuû noùi: Ta luùc tænh, caûnh saéc cuõng laïi nhö vaäy, nay ta luùc lôùn duyeân phía nam nuùi, nuùi chaúng lìa taâm, laø Duy thöùc. Coù luùc taâm duyeân nuùi, tuy chaúng sinh nhöng chaúng lìa taâm hieän taïi, cuõng chaúng laø Duy thöùc. Trong keä tuïng noùi: “Xöù thôøi ñònh nhö moäng”. Chæ moät caâu ñaây, ñaùp hai caät naïn tröôùc. Thöù ba, ñaùp caät naïn thaân chaúng ñònh laø, luaän chuû noùi: Kinh löôïng boä caùc oâng laïi chaáp thuaän coù nhieàu ngaï quyû ñoàng ôû moät xöù, trong ñoù coù ba naêm nghieäp ñoàng ñoù töùc ñoàng thaáy soâng tanh noàng ñònh. Laïi coù hoaëc ba hoaëc naêm tuøy söùc töï nghieäp, choã thaáy chaúng ñònh, töùc ñoàng ôû moät xöù maø, hoaëc thaáy löõa döõ, hoaëc coù thaáy phaån dô, hoaëc coù thaáy ngöôøi ñaùnh gaäy giam gieát böùt baùch. Nhö vaäy, ngaï quyû ñoàng ôû moät xöù, maø moät nöûa thaáy caûnh ñònh, moät nöûa choã thaáy moãi moãi rieâng bieät, OÂng ñeàu chaáp thuaän laø Duy thöùc, cuûa ngaï quyû chaêng? Ñaùp: Tuy thaáy coù ñoàng dò nhö vaäy maø ñeàu chaúng lìa choã bieán cuûa töï nghieäp thöùc ngaï quyû, ñeàu laø Duy thöùc. Luaän chuû noùi: Toâng ta, Duy thöùc cuõng nhö vaäy, tuy moät loaïi ñeàu laø ngöôøi muø quaùng, choã thaáy moãi rieâng khaùc, coù moät loaïi laø ngöôøi chaúng muø quaùng, thì choã thaáy töùc ñoàng, nhöng chaúng lìa choã bieán cuûa thöùc hai loaïi höõu tình aáy, ñeàu laø Duy thöùc, trong keä tuïng noùi:

*“Thaân chaúng ñònh nhö quyû, Ñoàng thaáy soâng tanh thaûy”.*

Hai caâu tuïng ñoù ñaùp moät caät naïn ñaây. Trong luaän Thaønh Duy thöùc Baûo Sinh, coù keä tuïng noùi: “Thaân chaúng ñònh nhö quyû”. Laø thaät laø soâng trong saïch khoâng caûnh khaùc beân ngoaøi, nhöng caùc ngaï quyû ñeàu ñoàng thaáy tanh noàng traøn khaép maø chaûy. Chaúng phaûi chæ moät thaáy, nhöng ôû xöù ñaây thaät. Nhöng ôû xöù ñaây thaät khoâng maûnh nhoû chaáp thuaän huyeát noàng coù theå ñöôïc. Sao dung ñöôïc coù traøn ñaày bôø maø chaûy? Tuy khoâng caûnh thaät, quyeát ñònh thuoäc moät, theo lyù coá ñònh chaúng thaønh, ñaây töùc neân bieát taâm quaùn saéc v.v... tuy khoâng caûnh beân ngoaøi, chaúng taùnh quyeát ñònh, ôû thaân chaúng phaûi coù ngaên ngaïi töùc caûnh khoâng, töùc kia thaønh laäp coù nhaân cuûa caûnh, coù loãi baát ñònh, ôû xöù khoâng caûnh cuõng coù nhieàu thaân, coäng quaùn chaúng ñònh, laøm sao thaät khoâng söï tanh noàng traøn chaûy, maø caùc ngaï quyû chaúng rieâng bieät quaùn ñoù. Do ñoàng nghieäp ñoù caûm ôû vò ñaây, ñeàu chaúng thaáy tanh noàng traøn chaûy, nghieäp xan laän thuaàn thuïc ñoàng thaáy khoå ñaây. Do ñoàng nghieäp xöa moãi moãi huaân nôi töï theå. Thôøi ñaây dò

thuïc ñeàu laø hieän tieàn, nhieàu höõu tình kia ñoàng thaáy söï ñaây, thaät khoâng caûnh beân ngoaøi laøm tö öùc vaäy. Chuaån cöù ñaïo lyù ñaây thì nhaân ñöùc cuõng nhö vaäy, coäng ñoàng taïo taùc, luùc choã coù huaân taäp thuaàn thuïc, beân khoâng töôùng rieâng bieät. Töôùng phaàn saéc v.v... töø thöùc maø sinh. Cho neân quyeát ñònh bieát chaúng do caûnh beân ngoaøi, thöùc môùi ñöôïc khôûi. Haù chaúng phaûi chaáp thuaän ñaây ñoàng thuû sinh, nhöng chaúng phaûi quyeát ñònh tình kia ñoàng nghieäp. Do hieän taïi coù nhaø toát keû xaáu giaøu ngheøo v.v... khaùc nhau. Do vaäy beøn thaønh thaáy saéc ñoù v.v... neân coù sai bieät, ñoàng dò loaïi kia thaáy thaønh chaúng phaûi v.v... Neân bieát loaïi ñaây vaø kia chaúng ñoàng. Kia cuõng chaúng do löïc caûnh beân ngoaøi neân sinh caûnh saéc v.v... Nhöng caùc ngaï quyû tuy ñoàng moät thuù maø thaáy cuõng sai bieät. Do nghieäp khaùc töôùng neân choã thaáy cuõng vaäy. Kia hoaëc coù thaáy voøng saét noùng lôùn, ñoát nöôùng noåi chìm, hoaëc coù luùc thaáy phaån daõi chaûy traøn, chaúng phaûi töông tôï vaäy. Tuy ñoàng trong nhaân thuù maø ngöôøi baïc phöôùc ñai vaøng hieän thôøi maø thaáy laø voøng saét chaùy röïc khoù theå gaàn guõi, hoaëc thaáy laø raén nhaû löûa ñoäc. Cho neân quyeát ñònh bieát, tuy taïi nhaân thuù cuõng chaúng phaûi ñoàng thaáy. Neáu loaïi nhö vaäy khoâng taùnh thaáy rieâng bieät. Do ñoù, ñeàu coù nghieäp cuûa ñoàng loaïi, nhöng do nghieäp kia coù nghieäp ñoàng phaän, sinh thuù ñoàng phaän laïi coù nghieäp rieâng bieät, neân moãi moãi rieâng bieät maø thaáy, moät coâng naêng ñaây tuøy luùc ñoù vaäy, khieán caùc ngöôøi kia coù thaáy ñoàng dò, laïi duøng nghóa ñaây ñeå ñaùp caùc lôøi khaùc, coù thuyeát noùi höõu tình caùc thuù rieâng bieät nhö quyû baøng sinh v.v... Neân chaúng phaûi moät xöù, coù thaáy chaúng rieâng bieät, do taùc nghieäp rieâng bieät taùnh dò thuïc vaäy, ñaây tuy thaùnh thuù maø nghieäp coù sai bieät. Nghieäp cuûa ñoàng quaùn laïi coù chaúng khaùc, töùc caùc höõu tình töï trong töông tuïc coù chuûng nghieäp rieâng khaùc ñoù tuøy vaäy, kia maëc duyeân ñoù moãi moãi ñöôïc sinh khôûi. Thöù tö, toång ñaùp ba caät naïn trong taùc duïng chaúng ñònh laø. Luaän chuû noùi: Kinh löôïng boä caùc oâng v.v... laïi chaáp nhaän höõu tình trong moäng choã ñöôïc dao gaäy aên uoáng v.v... Khoâng taùc duïng thaät laø Duy thöùc chaêng? Ñaùp: Ñuùng vaäy. Laïi noùi: chæ nhö höõu tình ôû trong moäng, coù luùc boû maát baát tònh vaø boû maát phaån daõi v.v... moïi söï, töùc coù taùc duïng thaät, caùc oâng cuõng chaáp thuaän laø Duy thöùc chaêng? Ñaùp: Ñuùng vaäy. Luaän chuû so saùnh ñaùp: Caùc oâng chaáp thuaän trong moäng coù taùc duïng thaät vaø khoâng taùc duïng thaät, ñeàu laø Duy thöùc, töùc bieát trong toâng ta, ngöôøi maét bò muø quaùng vaø chaúng muø quaùng, vaø hieän tænh trong moäng gaàn thaønh giaû thaønh thaät, caû ba loaïi aáy ñeàu laø coù taùc duïng thaät, cuõng nhö oâng trong moäng, taùc duïng coù thaät hay khoâng thaät ñeàu laø Duy thöùc, luaän chuû duøng löôïng thaønh laäp laø: Toâng ta luùc tænh, caûnh saéc laø höõu phaùp, quyeát ñònh laø Duy thöùc, toâng nhaân laø: Coù taùc duïng thaät vaäy.

Nhö oâng caûnh saéc trong moäng chaúng vaäy, thì oâng caûnh saéc trong moäng laø höõu phaùp, neân chaúng phaûi Duy thöùc. Toâng nhaân laø: Taùc duïng coù thaät vaø khoâng thaät vaäy, nhö oâng caûnh saéc luùc oâng tænh. Trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi: “Nhö moäng toån coù duïng”. Laáy moät caâu ñaây ñaùp caät naïn veà caûnh treân. Laïi ñeàu ñem moät thí duï, toång ñaùp boán caät naïn. Trong luaän Duy Thöùc Tam Thaäp Tuïng noùi: “Taát caû nhö ñòa nguïc, ñoàng thaáy nguïc toát thaûy, naêng laøm söï böùc baùch, neân boán nghóa ñeàu thaønh”. Vaû laïi nhö theá gian, xöù ñònh, thôøi ñònh, thaân chaúng ñònh, taùc duïng chaúng ñònh v.v... moïi söï, cuõng nhö trong ñòa nguïc, caùc höõu tình chòu toäi moãi moãi thaáy söï trò phaït cuõng coù thôøi ñònh, xöù ñònh, thaân chaúng ñònh, taùc duïng chaúng ñònh. Ñoù ñeàu laø Duy thöùc, chæ laø caùc höõu tình aùc nghieäp taêng thöôïng, tuy ñoàng moät nguïc, nhöng thôøi chòu khoå, choã thaáy choù ñoàng raén saét, lính nguïc ñaàu traâu, caùc khí cuï trò phaït hoaëc ñoàng hoaëc khaùc, khoå khí nhö vaäy böùc haïi toäi nhaân ñeàu laø töï taâm aùc nghieäp cuûa toäi nhaân hieän, ñeàu khoâng ngoaøi taâm thaät coù caùc vaät choù ñoàng v.v... Nay söï phaùp theá gian cuõng laø nhö vaäy. Neáu toäi nhaân ñoàng moät nguïc laø löïc aùc nghieäp toång baùo, neáu moãi moãi chòu toäi rieâng bieät töùc laø löïc aùc nghieäp bieät baùo. Trong Chö Kinh Taäp Yeáu noùi: “Phaøm nôi toäi haønh voïng thaáy caûnh, nhieãm chaáp ñònh ngaõ nhaân, thuû tröôùc nghòch thuaän, beøn khieán töï tha ñeàu thaønh nghieäp aùc”. Do ñoù trong kinh coù keä tuïngnoùi:

*“Tham duïc chaúng sinh dieät Chaúng theå khieán taâm naõo Neáu ngöôøi coù ngaõ taâm*

*Vaø ngöôøi coù ñöôïc thaáy Laø ngöôøi laøm tham duïc Saép vaøo nôi ñòa nguïc”.*

Cho neân tuy ngoaøi taâm khoâng caûnh rieâng bieät, xöùng meâ tình kia cöôõng thaáy khôûi nhieãm nhö moäng thaáy caûnh khôûi caùc tham saân, xöùng vôùi moäng kia, cho laø thaät chaúng hö, vôùi lyù thaät khoâng caûnh, chæ tình voïng thaáy vaäy. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Nhö trong moäng, söï khoâng thieän maø thieän. Söï khoâng saân maø saân, söï khoâng sôï maø sôï. Chuùng sinh trong ba coõi cuõng laïi nhö vaäy, do voâ minh nguû meâ neân chaúng ñaùng saân maø saân v.v... neân bieát ngoaøi taâm tuy khoâng caûnh rieâng bieät, xöùng vôùi meâ tình kia voïng thaáy khôûi nhieãm. Ngoaøi taâm tuy khoâng töôùng ñòa nguïc v.v... bôûi luùc aùc nghieäp thaønh voïng thaáy chòu khoå. Nhö trong kinh Chaùnh Phaùp Nieäm noùi: “Ngöôøi Dieâm-ma-la chaúng phaûi laø chuùng sinh. Toäi nhaân thaáy ñoù, cho laø trong tay chuùng sinh ñoù caàm naém keàm saét chaùy röïc, ngöôøi ôû ñòa nguïc kia aùc nghieäp ñaõ heát sau khi maïng chung, chaúng coøn thaáy nguïc

toát Dieâm-la. Taïi sao? Vì kia chaúng phaûi laø trong soá chuùng sinh, nhö daàu ñoát heát thì khoâng coù ñeøn. Nghieäp heát cuõng vaäy, chaúng coøn thaáy ôû nguïc toát Dieâm-la. Nhö ôû Dieâm-phuø-ñeà luùc maët nhaät ñaõ xuaát hieän thì khoâng môø toái, luùc aùc nghieäp heát, thì nguïc toát Dieâm-la cuõng laïi nhö vaäy. Maét aùc mieäng aùc nhö töôùng chuùng sinh, saéc ñaùng khieáp sôï thaûy ñeàu dieät saïch, nhö phaù vaùch töôøng coù hoïa veõ thì hình aûnh hoïa veõ cuõng dieät theo. Vaùch töôøng aùc nghieäp hoïa veõ cuõng nhö vaäy, chaúng coøn thaáy ôû nguïc toát Dieâm-la saéc ñaùng khieáp sôï. Duøng lôøi vaên ñaây ñeå chöùng minh chuùng sinh aùc nghieäp ñaùng chòu khoå laø, töï nhieân trong ñoù voïng thaáy ñòa nguïc. Hoûi: Thaáy ñòa nguïc laø choã thaáy nguïc toát vaø hoå lang v.v... coù theå khieán voïng thaáy nôi ñòa nguïc kia, Dieâm-la ôû trong ñoù phaùn caùc toäi nhaân thì coù toäi ñaây, côù sao noùi khoâng? Ñaùp: Thaáy nguïc chuû kia cuõng laø voïng thaáy, ngay toäi nhaân nghieäp aùc huaân vaøo taâm, khieán taâm bieán khaùc, voïng thaáy trong khoâng thaät khoâng ñòa nguïc Dieâm-la ôû trong ñoù. Laïi trong luaän Duy thöùc coù hoûi: Trong ñòa nguïc, chö chim, choù, deâ v.v... laø chuùng sinh hay chaúng phaûi chuùng sinh? Ñaùp: Chaúng phaûi chuùng sinh. Hoûi: Bôûi nghóa gì maø chaúng phaûi chuùng sinh? Ñaùp: Vì chaúng töông öng. Ñaây coù nghóa gì? Coù naêm thöù nghóa, maø chuû ñòa nguïc kia coù chim, choù v.v... chaúng phaûi laø chuùng sinh. Nhöõng gì laø naêm? Moät, nhö trong ñòa nguïc, chuùng sinh coù toäi v.v... chòu caùc thöù khoå chuû ñòa nguïc v.v... neáu laø chuùng sinh thì neân cuøng chòu caùc khoå nhö vaäy, maø kia moät höôùng chaúng chòu caùc thöù khoå naõo nhö vaäy. Vì nghóa ñoù, neân kia chaúng phaûi laø chuùng sinh; Hai, chuû ñòa nguïc v.v... neáu laø chuùng sinh thì neân ñaép ñoåi gieát haïi laãn nhau, khoâng theå phaân bieät ñaây laø toäi nhaân ñaây laø chuû v.v... maø thaät chaúng cuøng gieát haïi laãn nhau, coù theå phaân bieät ñöôïc ñaây laø toäi nhaân ñaây laø chuû v.v... vì nghóa ñoù neân kia chaúng phaûi laø chuùng sinh; Ba, ñòa nguïc chuû v.v... neáu laø chuùng sinh thì hình theå löïc ñoàng neân ñaép ñoåi gieát haïi laãn nhau. Chaúng neân thieân laøm ngöôøi chòu toäi sôï, maø thaät thieân laøm choã ngöôøi toäi sôï, vì nghóa ñoù neân kia chaúng phaûi laø chuùng sinh; Boán, ñòa nguïc kia, ñaát thöôøng laø saét noùng, chuû ñòa nguïc v.v... neáu laø chuùng sinh thì chaúng theå nhaãn chòu khoå, côù sao naêng haïi ngöôøi chòu toäi kia? Maø thaät naêng haïi ngöôøi chòu toäi kia. Vì nghóa ñoù neân kia chaúng phaûi laø chuùng sinh; Naêm. Chuû ñòa nguïc v.v... neáu laø chuùng sinh, chaúng phaûi ngöôøi chòu toäi thì chaúng neân sinh soáng trong ñòa nguïc aáy, maø thaät sinh soáng trong ñòa nguïc aáy. Vì nghóa ñoù neân kia chaúng phaûi laø chuùng sinh. Ñaây vì nghóa gì maø chuùng sinh chòu khoå trong ñòa nguïc kia, taïo nguõ nghòch v.v... caùc nghieäp toäi aùc, sinh soáng ôû trong aáy. Chuû ñòa nguïc v.v... chaúng taïo nghieäp aùc, côù sao sinh trong aáy? Vì naêm thöù nghóa nhö vaäy, neân goïi laø chaúng töông

öng. Laïi hoûi: Neáu chuû v.v... kia chaúng phaûi laø chuùng sinh chaúng taïo toäi nghieäp chaúng sinh soáng ôû kia. Côù sao trong trôøi ñöôïc coù suùc sinh? Ñaây vì nghóa gì? Nhö trong kia coù caùc thöù chim caùc suùc sinh v.v... sinh taïi xöù kia. ÔÛ trong ñòa nguïc côù sao chaúng nhö vaäy, suùc sinh ngaï quæ caùc thöù taïp sinh khieán kia laøm chuû? Ñaùp: Coù keä tuïng noùi:

*“Suùc sinh sinh trong trôøi Ñòa nguïc chaúng nhö vaäy Vì taïi nôi treân trôøi*

*Chaúng chòu khoå suùc sinh”.*

Keä tuïng ñaây noùi roõ nghóa gì? Suùc sinh kia v.v... sinh ôû treân trôøi. ÔÛ treân trôøi kia trong khí theá gian coù ít phaàn nghieäp, cho neân ôû trong khí theá gian kia nhaän quaû baùo vui. Chuû ñòa nguïc kia vaø chim choù v.v... chaúng chòu caùc khoå. Vì nghóa ñoù neân trong ñòa nguïc kia khoâng coù chuû thaät vaø chim choù v.v... tröø chuùng sinh toäi. Laïi, trong luaän Baûo Sinh noùi: “Nhö noùi ôû treân, ñöôïc theå sai bieät, khoå khí ñòa nguïc chaúng ñoàng chòu ñoù, hoaëc caùc löûa döõ, do nghieäp löïc neân beøn khoâng khoå thieâu ñoát, ñoù thì töï chaúng phaûi baïn laønh. Ai coù theå taïm laøm thuyeát ñoù? Phaøm laø baïn kín maät, ngöôøi taùnh thieän, chaúng luaän laø thöôøng nguy hieåm maø thöôøng laøm tö ích. Vì muoán hieån baøy kia chaúng chòu khoå thieâu ñoát neân ñaët ñeå lôøi noùi ñoù. Nhöng ôû thôøi ñaây hoã trôï thaønh laäp nghóa, töùc laø hieån baøy ra yù cuûa baïn laønh. Do ñoù, chaúng chòu khoå cuûa kia vaäy. YÙ muoán thaønh laäp chaúng phaûi Na-laëc-ca. Nay laïi noùi laø do nghieäp löïc ñoù noùi coù löûa lôùn. Noùi chaúng thieâu ñoát, ñoù laø chaân thaønh laäp nghóa Duy thöùc vaäy. Do khoâng löûa thaät, chæ laø nghieäp löïc naêng hoaïi töï taùnh, ñaõ coá ñònh chaúng chòu khoå nhö vaäy, beøn thaønh löûa ñaây, töï taùnh voán khoâng, nhöng coù taùnh thaät, laø choã toâng chaáp thuaän. Neáu laø chaáp thuaän ñoù laø töôùng thöùc hieän, söï theå voán khoâng. Ñaây laø do nghieäp löïc neân khoâng löûa, ñoù thaønh öùng lyù. Do nghieäp tröôùc ñoù laøm haïn löôïng, neân neáu sôï ñaây laø quaû chieâu caûm cuûa nghieäp taêng thöôïng kia, ñaõ hieän taïi kia laøm sao chaúng thaáy, nhö ngöôøi khoâng trí muoán caàu löûa dieät maø laïi ñoå theâm daàu, nay toâng Duy thöùc chuyeån theâm saùng rôõ. Do caùc lyù ñoù chöùng minh ñaây chaúng phaûi thaønh loaïi Na-laëc-ca. Neân bieát chæ laø choã taâm hieän, chaùnh lyù khoâng sai. Nhö trong kinh Quaùn Phaät Tam-muoäi ôû phaåm Quaùn Phaät Taâm noùi: “Baáy giôø taâm Phaät nhö hoa sen hoàng, giöõa laù sen coù taùm vaïn boán ngaøn caùc thöù aùnh saùng saéc traéng, aùnh saùng ñoù chieáu khaép naêm ñaïo chuùng sinh. Luùc aùnh saùng ñoù xuaát hieän, caùc chuùng sinh chòu khoå thaûy ñeàu xuaát hieän. Choã goïi laø khoå, töùc laø ñòa nguïc A-tyø, möôøi taùm ñòa nguïc nhoû, möôøi taùm ñòa nguïc laïnh, cho ñeán naêm traêm öùc ñòa nguïc röøng dao v.v...”

Hoûi: Neáu chuùng sinh taïo aùc nghieäp, taâm caûm hieån söï ñòa nguïc, vôùi lyù coù theå vaäy. Vaû laïi nhö luùc taâm Phaät, côù sao thuaàn hieän ñòa nguïc?

Ñaùp: Ñaây löôïc coù hai nghóa: Moät, neáu noùi veà lyù maø quaùn thì taâm cuûa Phaät, taùnh voán bao haøm phaùp giôùi, khoâng moät maûy traàn naøo maø chaúng khaép cuøng, khoâng moät phaùp naøo maø chaúng thoâng. Hai, neáu noùi veà söï maø quaùn, thì Phaät chæ duøng cöùu khoå laøm yù, laáy taâm chuùng sanh laøm taâm, thì ñòa nguïc giôùi toaøn laø taâm Phaät, vaän voâ duyeân töø chaúng giaùn ñoaïn ñoàng theå. Do ñoù trong phaåm Quaùn Phaät Taâm noùi: “Phaät baûo: Thieân vöông! Muoán bieát choã aùnh saùng töø taâm Phaät soi chieáu, thöôøng chieáu nhö ñaây, khoâng giaùn ñoaïn khoâng cöùu caùc chuùng sinh khoå, choã taâm Phaät duyeân thöôøng duyeân chuùng sinh cöïc ai ñaây v.v... vì löïc taâm Phaät töï trang nghieâm vaäy, nhieàu hôn kieáp toaùn soá, khieán toäi nhaân kia phaùt taâm Boà-ñeà”. Cho ñeán, baáy giôø, luùc Ñöùc Theá Toân noùi lôøi aáy, thì löïc taâm Phaät phoùng aùnh saùng möôøi thöù saéc traéng töø taâm Phaät ra, aùnh saùng ñoù chieáu khaép möôøi phöông theá giôùi, trong moãi moãi aùnh saùng coù voâ löôïng hoùa Phaät ngoài treân hoa sen baùu. Baáy giôø trong ñaïi chuùng thaáy aùnh saùng cuûa Phaät nhö nöôùc pha leâ, hoaëc thaáy nhö söõa. Thaáy caùc hoùa Phaät töø ngöïc Phaät ra vaøo nôi roán Phaät, daïo giöõa tim Phaät, cöôõi thuyeàn baùu lôùn, daïo khaép naêm ñaïo nôi ngöôøi nhaän chòu khoå, moãi moãi toäi nhaân thaáy caùc hoùa Phaät, nhö cha meï baïn laønh choã thaân thích cuûa mình, daàn daàn vì giaûng noùi phaùp xuaát theá gian. Khi aáy giöõa khoâng trung coù aâm thanh lôùn baûo caùc ñaïi chuùng. “Nay ñaây caùc oâng neân quaùn taâm Phaät. Taâm cuûa chö Phaät laø ñaïi töø, choã ñaïi bi duyeân laø duyeân chuùng sinh khoå. Cho ñeán, daàn haønh ñaïi hyû, thaáy caùc chuùng sinh an oån höôûng vui, taâm sinh hoan hyû, nhö chính mình khoâng khaùc. Ñaõ hoan hyû roài, daàn haønh phaùp xaõ, laø caùc chuùng sinh khoâng töôùng ñeán ñi, töø taâm töôûng sinh. Taâm töôûng sinh laø nhaân duyeân hoøa hôïp, giaû goïi laø taâm. Taâm töôûng nhö vaäy gioáng nhö hoa cuoàng töø ñieân ñaûo khôûi. Khoå töø töôûng khôûi, vui töø töôûng sinh. Taâm nhö laù chuoái khoâng thaät beàn chaéc, noùi roäng nhö ôû kinh Thaäp Thí. Luùc quaùn nhö vaäy, chaúng thaáy thaân taâm, thaáy taát caû phaùp ñoàng nhö taùnh thaät, ñoù goïi laø thaân Boà-taùt thoï phaùp taâm, nöông nhaân phaùp aáy roäng tu ba möôi baûy phaàn trôï Boà-ñeà. Neáu thuû chöùng laø phaùp Thanh vaên, chaúng thuû chöùng laø phaùp Boà- taùt. Laïi, trong luaän Baûo Sinh noùi: “Thôøi xöù ñònh nhö moäng laø, coù thuyeát noùi do taâm hoaëc loaïn, beøn môùi sinh giaûi thôøi xöù ñònh, nhöng ôû trong moäng, khoâng caûnh thaät ñoù quyeát ñònh coù theå ñöôïc, neân ôû ñôøi cuøng chaáp thuaän, côù sao laáy ñaây so saùnh vôùi caùc söï ñònh khaùc, maø laøm loãi ö? Cho ñeán, baáy giôø ôû trong moäng kia, thaät cuõng khoâng thôøi xöù ñoù, quyeát ñònh töôùng traïng taïi taâm. Do ñaâu maø bieát? Nhö coù keä tuïng noùi:

*“Neáu nguû ôû trong ñeâm Thaáy trôøi loù phöông Baéc Sai leäch moäng thôøi xöù Laøm sao coù ñònh taâm?’*

Laïi noùi: Taâm moäng ñaây coù gì kyø laï? Taïo döïng coâng nghieäp lôùn chaúng nhôø gaù hình beân ngoaøi, maø naêng kheùo gioûi taïo döïng traùng leä ñoù, hoaëc thaáy töôøng thaønh cao lôùn chín nhaän, rui bay möôøi tröôïng, caønh ngoïc naám bay, hoa hoàng saùng rôõ. Ngöôøi thôï heát möïc tö duy cuõng chöa theå khaéc chaïm. Neáu noùi nôi khaùc ñoàng khoù ñaây laø, kia khoâng loãi ñaây, chaúng nhôø saéc beân ngoaøi, do coâng löïc khôûi vaäy, chæ do chuûng thuïc (haït gioáng chín muoài) nöông thöùc beøn duyeân, töùc ôû thôøi ñaây yù thöùc beøn hieän. Laïi chöa töøng thaáy coù kinh luaän noùi ôû trong moäng kia sinh saéc rieâng bieät ñoù. Trong Baùch Phaùp Sao noùi: “Luaän chuû noùi: Nhö ôû trong moäng cuøng ngöôøi nöõ giao hôïp roø ræ baát tònh, moäng bò raén ñoäc ñoát khieán muoän tuyeät, ñoå moà hoâi taâm meâ mang, tuy khoâng caûnh thaät maø coù taùc duïng thaät, ñoù laø Duy thöùc chaêng? Caùc Sö Kinh Löôïng Boä ñaùp: Ñoù laø Duy thöùc. Luaän chuû noùi: Caùc oâng ñaõ chaáp thuaän trong moäng coù taùc duïng thaät vaø taùc duïng khoâng thaät, ñeàu laø Duy thöùc, töùc ôû toâng ta, trong moäng hay hieän thöùc tænh, ngöôøi muø quaùng hay chaúng muø quaùng, thaønh giaû thaønh thaät, ba loaïi aáy coù taùc duïng thaät vaø taùc duïng khoâng thaät, nhö caùc oâng trong moäng, cuõng laø Duy thöùc. Luaän chuû laäp löôïng laø: Coù maø quaùng hay khoâng muø quaùng v.v... laø höõu phaùp. Coù duïng hay khoâng duïng lyù ñoù cuõng thaønh. Toâng nhaân laø: Chaáp thuaän khoâng caûnh thaät vaäy, nhö trong moäng nhieãm oâ v.v... Do ñoù, trong luaän Duy Thöùc noùi: “Nhö moäng toån coù duïng”. Thöù ba, noùi roõ caät naïn veà Thaùnh giaùo traùi nhau laø, caùc sö Tieåu thöøa caät naïn, yù noùi: Neáu luaän chuû noùi taát caû ñeàu laø Duy thöùc khoâng caûnh thaät ngoaøi taâm, côù sao trong kinh A-haøm, Ñöùc Theá Toân noùi yù xöù phaùp xöù, töùc chaúng hôïp noùi coù möôøi saéc xöù. Nay, Ñöùc Theá Toân ñaõ noùi coù möôøi hai xöù laø, roõ raøng bieát lìa ngay ngoaøi yù xöù phaùp xöù rieâng coù möôøi saéc xöù, laø coù ngoaøi taâm. Sao noùi taát caû ñeàu laø Duy thöùc? Luaän chuû ñaùp: Trong ñaây coù ba phaàn: Moät laø giaû ñaùp, hai laø chaùnh ñaùp, ba laø duï ñaùp. Moät, giaû ñaùp, laø daãn luaän Duy thöùc Tam Thaäp Tuïng noùi: “Thöùc töø töï chuùng sinh, tôï caûnh töôùng maø chuyeån, laøm thaønh xöù trong ngoaøi. Phaät noùi kia laø möôøi”. Noùi thöùc töø töï chuûng sinh laø, töùc naêm thöùc töø töï chöùng phaàn hieän haønh, moãi moãi töø töï chuûng naêm thöùc maø sinh, ñem töï chuûng naêm thöùc beøn laøm naêm caên. Noùi tôï caûnh töôùng maø chuyeån laø, töùc töï chöùng phaàn naêm thöùc töø töï chuûng sinh roài maø naêng bieán tôï hai phaàn hieän choã bieán töôùng phaàn ñoù, goïi teân laø naêm thöùc, choã bieán töôùng phaàn tôï caûnh beân ngoaøi hieän, goïi

teân laø naêm caûnh, kyø thaät caên caûnh möôøi xöù ñeàu chaúng lìa thöùc, cuõng laø Duy thöùc. Ñaây laø giaû ñem chuûng töû naêm thöùc laøm naêm caên, ñaùp caùc sö kinh löôïng boä, vì caùc sö kinh löôïng boä chaáp thuaän coù chuûng töû.

Hoûi: Giaû söû chaáp thuaän coù chuûng töû, haù chaúng chaáp lìa thöùc maø

coù?

Ñaùp: Kia chaáp thuaän chuûng töû duy trì taïi trong saùu thöùc tröôùc, cuõng

chaúng lìa thöùc maø coù. Luaän chuû noùi: Choã bieán töôùng phaàn ñoù, tôï naêm caûnh beân ngoaøi cuõng chaúng lìa thöùc. Coù naêng bieán chuûng töû naêm thöùc töùc laø naêm caên cuõng chaúng lìa thöùc maø coù, tuy phaân trong ngoaøi möôøi xöù, nhöng ñeàu laø Duy thöùc. Noùi Phaät noùi kia laø möôøi laø, vì yù kín maàu cuûa Phaät laø vì phaù ngoaïi ñaïo chaáp thaân laø moät hôïp töôùng ngaõ, beøn ôû nôi phaùp voâ ngoân maø cöôõng duøng lôøi phaân bieät noùi coù caên traàn möôøi xöù, coù thaéng lôïi lôùn vaäy. Trong luaän Duy Thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Nöông giaùo ñaây naêng vaøo Tính thuû ñeán voâ ngaõ”.*

***Giaûi thích:*** Vì neáu laø ngöôøi coù trí, nöông giaùo vaên Phaät noùi caên traàn möôøi xöù ñaây, beøn taùc quaùn laø: “Ta töø trong voâ löôïng kieáp laïi vì aùc tueä tìm caàu, ngu si meâ aùm voïng chaáp thaân töï tha laø moät hôïp töôùng ngaõ, nhaân ñaây, sinh töû traàm luaân. Nay nöông giaùo quaùn thaân töï tha chæ coù caên traàn möôøi xöù ñeå thaønh theå ñoù. ÔÛ trong moãi xöù ñeàu khoâng coù duïng cuûa chuû teå töï taïi thöôøng moät v.v... naøo töøng coù ngaõ”. Nhaân ñaây beøn coù theå ngoä nhaäp lyù voâ ngaõ thaønh quaùn ngaõ khoâng. Ñaây töùc laø Ñaïi thöøa giaû ñem chuûng töû naêm thöùc laøm naêm caên ñeå giaû ñaùp Tieåu thöøa vaäy. Caùc sö Tieåu thöøa laïi caät naïn: Neáu vaäy, thí nhö töôùng phaàn saéc naêm traàn laø choã bieán cuûa naêm thöùc, coù theå nhö toâng cuûa oâng laø Duy thöùc baûn chaát naêm caûnh saéc ñoù, khoâng bieát laø Duy thöùc cuûa thöùc naøo? Nghóa laø naêm thöùc vaø thöùc thöù saùu ñeàu chaúng thaân duyeân baûn chaát naêm caûnh, töùc baûn chaát naêm caûnh ñaây haù chaúng laø lìa ngoaøi taâm maø coù, sao thaønh Duy thöùc? Nhaân ñaây hoûi vaäy, beøn laø luaän chuû tieáp phaàn hai chaùnh ñaùp laø, trong luaän Duy Thöùc noùi: “Nöông choã thöùc bieán chaúng phaûi rieâng thaät coù”. Giaûi thích: Ñaây nöông töï toâng chaùnh giaûi cuûa Ñaïi thöøa, töùc noùi veà ñaõ kieán laäp chuûng töû thöùc thöù taùm. Luaän sö noùi: Baûn chaát saéc naêm traàn ñaây laø thaân töôùng phaàn cuûa thöùc thöù taùm. Töôùng phaàn chaúng lìa thöùc thöù taùm cuõng laø Duy thöùc; Ba laø duï ñaùp, töùc luaän chuû neâu thí duï ñeå ñaùp caùc sö Tieåu thöøa, sôû dó Ñöùc Theá Toân kieán laäp möôøi hai xöù, laø trong luaän Duy thöùc noùi: “Nhö ngaên ñoaïn kieán noùi tuïc höõu tình, chæ laø maät yù cuûa Phaät phaù moät hôïp töôùng ngaõ ôû chuùng sinh, giaû noùi coù teân möôøi hai xöù. Khieán chuùng sinh quaùn phaùp möôøi hai xöù ñeàu khoâng coù ngaõ, beøn vaøo

ngaõ khoâng, tieáp nöông Duy thöùc, naêng quaùn treân taát caû caùc phaùp ñeàu khoâng taùc duïng thaät chaáp trì thaéng taùnh v.v... Ñaõ tröø phaùp chaáp beøn thaønh phaùp khoâng. Caùc sö Tieåu thöøa caät naïn laø: Ñaõ noùi taát caû caùc phaùp ñeàu khoâng taùc duïng cuûa thaät chaáp trì töï taïi thaéng taùnh v.v... thaønh quaùn phaùp khoâng, töùc laø theå cuûa Duy thöùc ñaây. Haù cuõng chaúng khoâng, nhaân ñaây beøn thaønh. Thöù tö, caät naïn Duy thöùc thaønh khoâng. Luaän chuû ñaùp: Theå Duy thöùc töùc chaúng khoâng, chaúng phaûi choã chaáp vaäy. Ta tröôùc noùi khoâng, chæ laø khoâng voïng taâm chaáp coù taùc duïng thaät chaáp trì thaéng taùnh treân taát caû phaùp, phaùp cuûa bieán keá hö voïng ñaây töùc laø khoâng, chaúng phaûi khoâng lìa chaáp theå cuûa Duy thöùc, töùc nhö trí caên baûn luùc chaùnh chöùng bieát, lìa ngoân tuyeät töôùng, baát khaû tö nghì hö voïng taát caû ngaõ phaùp ñoù ñeàu chaúng hieän tieàn, ÔÛ trong vò ñaây chæ coù baûn trí, cuøng lyù ngaàm hôïp chaúng phaân naêng sôû. Theå thöùc ñaây cuõng khoâng beøn khoâng tuïc ñeá. Tuïc ñeá khoâng neân chaân ñeá cuõng khoâng, chaân tuïc nöông nhau maø kieán laäp vaäy. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Baùc boû khoâng hai ñeá laø aùc thuû khoâng. Chö Phaät noùi vì ngöôøi chaúng theå trò”. Thöù naêm, caät naïn veà saéc töôùng chaúng phaûi taâm. Trong luaän Duy thöùc noùi: “Neáu caùc saéc xöù cuõng thöùc laøm theå, duyeân naøo chaúng tôï saéc töôùng? Hieån hieän moät loaïi, beàn chaéc truù töông tuïc maø chuyeån”. Caùc sö Tieåu thöøa caät naïn yù noùi: Neáu noùi taát caû saéc beân ngoaøi ñeàu laø taâm laøm theå, do töï chöùng phaàn taâm bieán tôï naêng thuû, goïi teân laø kieán phaàn. Bieán tôï coù theå thuû, goïi teân laø töôùng phaàn. Côù sao choã bieán saéc töôùng töùc hieån hieän. Taâm naêng bieán ñoù töùc chaúng hieån hieän? Laïi neáu saéc boán ngoaøi laáy taâm laøm theå, côù sao saéc sôû bieán töùc moät loaïi töông tuïc maø chuyeån. Vaû laïi nhö saéc beân ngoaøi laø nuùi soâng ñaát lieàn v.v... töùc ngaøn naêm muoân naêm moät loaïi laïi khoâng bieán ñoåi. Laïi töông tuïc chaúng ñoaïn ñöôïc nhieàu thôøi gian. Neáu taâm naêng bieán cuûa höõu tình töùc coù bieán ñoåi chaúng ñònh, laïi chaúng ñöôïc nhieàu thôøi gian, nay saéc beân ngoaøi ñaõ chaúng tôï taâm beân trong laø, roõ raøng bieát lìa taâm coù thaät saéc beân ngoaøi. Sao noùi taát caû ñeàu laø Duy thöùc? Ñaùp: Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Danh ngoân huaân taäp theá löïc khôûi vaäy ñaây chæ do taát caû höõu tình töø thôøi voâ thuûy laïi, tröôùc sau ñaép ñoåi qua laïi duøng danh ngoân hö voïng huaân taäp, laøm giaûi beân ngoaøi taâm beàn chaéc truù töông tuïc v.v... do theá löïc ñaây coù töôùng hieän ñaây chaúng phaûi laø thaät coù saéc beàn chaéc v.v... ôû ngoaøi taâm. Ngöôøi ngoaøi laïi hoûi: Ñaõ noùi laø Duy thöùc, sao höõu tình caàn bieán tôï saéc beân ngoaøi maø hieän. Ñaùp: Trong luaän Duy Thöùc noùi: Nghóa laø neáu ñaây laø khoâng, neân khoâng ñieân ñaûo, beøn khoâng taïp nhieãm, cuõng khoâng tònh phaùp, cho neân caùc thöùc bieán tôï saéc hieän”. Luaän chuû noùi: Taát caû höõu tình neáu chaúng bieán tôï saéc beân ngoaøi hieän, beøn laø khoâng phaùp nhieãm tònh.

Vaû laïi, nhö taát caû phaøm phu do tröôùc meâ saéc v.v... caùc caûnh, ñieân ñaûo voïng chaáp. Do taïp nhieãm ñaây beøn sinh theå taïp nhieãm töùc laø hai chöôùng. Ngöôøi ngoaøi caùc oâng neáu chaúng chaáp thuaän thöùc bieán tôï saéc beân ngoaøi hieän, töùc laø höõu tình chaúng khôûi ñieân ñaûo, ñieân ñaûo voïng chaáp neáu ñaõ chaúng khôûi töùc taïp nhieãm phieàn naõo chaúng sinh. Taïp nhieãm neáu ñaõ chaúng sinh, thì tònh phaùp nhaân ñaâu maø coù? Do ñoù, trong luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa coù keä tuïng noùi:

*“Loaïn töôùng vaø loaïn theå Neân cho laø saéc thöùc*

*Cuøng chaúng phaûi saéc thöùc Neáu khoâng khaùc cuõng khoâng”.*

Noùi loaïn töôùng laø, töùc saéc töôùng sôû bieán. Noùi loaïn thöùc laø, töùc taâm theå naêng bieán. Neân cho laø saéc thöùc laø, töùc loaïn töôùng sôû bieán tröôùc, cuøng chaúng phaûi saéc thöùc laø, töùc taâm bieán tröôùc laø theå. Neáu khoâng khaùc cuõng khoâng laø, neáu khoâng sôû bieán tôï saéc caûnh beân ngoaøi laøm loaïn töôùng, laø cuõng khoâng thöùc theå cuûa naêng bieán. Neân bieát phaûi bieán tôï caûnh beân ngoaøi hieän. Do ñoù, caùc saéc ñeàu chaúng lìa taâm. Ñeàu laø Duy thöùc. Thöù saùu, caät naïn veà hieän löôïng vi (traùi) toâng. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Saéc caûnh beân ngoaøi, phaân minh hieän chöùng, choã hieän löôïng ñöôïc. Xeùt baùc laøm khoâng”. Caùc sö Tieåu thöøa caät naïn yù noùi: Thaân nhö naêm traàn saéc caûnh beân ngoaøi, phaân roõ naêm thöùc hieän chöùng, laø choã ñöôïc cuûa hieän löôïng, Ñaïi thöøa Tieåu thöøa ñeàu coäng cöïc thaønh, côù sao baùc boû cho laø khoâng, noùi taát caû laø Duy thöùc? Trong luaän Duy Thöùc Tam Thaäp Tuïng cuõng coù caät naïn nhö ñaây laø caùc phaùp do löôïng phaùn ñònh coù hay khoâng. Trong taát caû löôïng thì hieän löôïng laø öu thaéng, neáu khoâng caûnh beân ngoaøi, sao coù giaùc ñaây? Nay ta hieän chöùng caûnh nhö vaäy ö? YÙ noùi: Neáu luaän chuû noùi khoâng caûnh thaät beân ngoaøi, côù sao noùi naêm thöùc hieän löôïng thuû caûnh naêm traàn beân ngoaøi? Neáu laø tyû löôïng phi löôïng, choã bieán keá khôûi, choã bieán keá chaáp, cöôõng tö duy keá ñoä, choã gaây taïo hoïa veõ sinh ra töôùng phaàn, chaúng lìa nôi taâm, coù theå thaønh Duy thöùc. Nay naêm thöùc ñaõ hieän löôïng ñöôïc caûnh naêm traàn thaät beân ngoaøi, côù sao cuõng noùi ñeàu laø Duy thöùc? Ñaùp: Trong luaän Duy Thöùc noùi: Luùc hieän löôïng chöùng chaúng chaáp laø ngoaøi, yù sau phaân bieät voïng sinh töôûng beân ngoaøi”. Luaän chuû noùi: Neáu nhö hieän löôïng naêm thöùc ngay luùc duyeân caûnh naêm traàn, ñöôïc töï taùnh phaùp, chaúng keït danh ngoân, khoâng taâm so löôøng ñaït, chaúngsinh phaân bieät. Chaúng chaáp laø beân ngoaøi, chæ laø yù thöùc nieäm sau phaân bieät voïng sinh phaân bieät, beøn chaáp laøm beân ngoaøi, noùi coù caûnh thaät.

Hoûi: Neáu Tieåu thöøa chaáp thuaän trong taâm laø hieän löôïng, thì chaúng

chaáp laø beân ngoaøi chaêng?

Ñaùp: Chaáp thuaän.

Hoûi: Vaäy so vôùi Ñaïi thöøa coù gì rieâng bieät?

Ñaùp: Trong Duy Thöùc Kinh noùi: “Neáu laø Ñaïi thöøa, töùc naêm thöùc, vaø ñoàng thôøi yù thöùc ñeàu hieän löôïng, chaúng chaáp laø beân ngoaøi. Neáu toâng Tieåu thöøa töùc chæ laø naêm thöùc chaúng chaáp laø beân ngoaøi”. Luaän chuû noùi: Tieåu thöøa caùc oâng ñaõ chaáp thuaän naêm thöùc duyeân caûnh laø hieän löôïng, chaúng chaáp laø beân ngoaøi laø, roõ raøng bieát hieän löôïng trong taâm ñeàu khoâng caûnh beân ngoaøi, ñoù laø Duy thöùc. Ngöôøi ngoaøi laïi hoûi: Choã naêm thöùc ñoù duyeân caûnh naêm traàn hieän löôïng laø thaät hay laø giaû? Ñaùp: Laø thaät. Caät naïn laø: Neáu vaäy töùc laø lìa ngoaøi taâm coù caûnh naêm traàn thaät, côù sao noùi laø Duy thöùc? Ñaùp: Luùc naêm thöùc duyeân caûnh naêm traàn tuy töùc laø thaät, maø chæ laø sôû bieán cuûa naêm thöùc. Töôùng phaàn töï thöùc chaúng lìa naêm thöùc, ñeàu thaønh Duy thöùc. Neân trong luaän Duy Thöùc noùi: “Neân caûnh hieän löôïng laø töï töôùng phaàn, choã thöùc bieán neân cuõng noùi laø coù, choã yù thöùc chaáp saéc thaät v.v... beân ngoaøi, voïng keá coù neân noùi kia laø khoâng”. YÙ noùi: Naêm thöùc moãi moãi coù boán phaàn, caûnh naêm traàn ñoù laø thaân töôùng phaàn cuûa naêm thöùc. Do töï chöùng phaàn naêm thöùc tôï caûnh töôùng phaàn saéc v.v... hieän. Töôùng phaàn ñoù laïi chaúng lìa kieán phaàn, ñeàu laø Duy thöùc, neáu sau luùc yù thöùc phaân bieät khôûi, voïng chaáp ngoaøi taâm coù caûnh thaät ñoù. Ñaây töùc laø khoâng, chaúng xöùng theå caûnh maø bieát vaäy.

Hoûi: Neáu nhö trong naêm thöùc, luùc phieàn naõo saân v.v... khôûi chaúng xöùng vôùi baûn chaát, sao noùi chæ laø hieän löôïng?

Ñaùp: Tuy chaúng xöùng vôùi baûn chaát, nhöng xöùng vôùi töôùng phaàn cuõng laø hieän löôïng. Do taâm khoâng chaáp vaäy, yù thöùc thöù saùu ñoù töông öng vôùi saân, neáu cuøng chaáp cuøng thôøi töôùng phaàn, baûn chaát ñeàu chaúng xöùng, neáu chaúng cuøng chaáp cuøng thôøi khôûi, töùc ñoàng naêm thöùc.

Hoûi: Côù sao naêm thöùc khoâng chaáp?

Ñaùp: Do chaúng thoâng tyû löôïng phi löôïng neân khoâng chaáp. Neân bieát naêm thöùc hieän löôïng duyeân caûnh chaúng chaáp laø beân ngoaøi, ñeàu laø Duy thöùc. Laïi, caùc sö Tieåu thöøa ñeàu neâu baøy moät caät naïn neáu Duy thöùc khoâng caûnh beân ngoaøi laø, do ñaâu maø ñöôïc caùc thöù taâm sinh? Neáu ñaõ khoâng caûnh daãn keùo sinh taâm, töùc voïng taâm do ñaâu maø khôûi? Chöa coù caûnh khoâng taâm töøng khoâng taâm khoâng caûnh. Ñaùp: Trong luaän coù keä tuïng noùi:

*“Do thöùc taát caû chuûng Nhö vaäy nhö vaäy bieán Vì löïc chuyeån ñoåi vaäy*

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 63 748

*Kia kia phaân bieät sinh”.*

Taát caû chuûng thöùc, töùc laø thöùc thöù taùm, thöùc aáy naêng gìn giöõ taát caû phaùp chuûng cuûa höõu vi, töùc laø taát caû chuûng töû, moãi moãi naêng töï sinh quaû, coâng naêng sai bieät, goïi laø thöùc taát caû chuûng. Coâng naêng coù hai: Moät, hieän haønh, goïi laø coâng naêng, töùc tôï haït gioáng (chuûng) luùa thoùc v.v naêng naåy sinh maàm, laø coâng naêng. Hai, chuûng töû trong thöùc thöù

taùm goïi laø coâng naêng, coù coâng naêng naêng sinh hieän haønh vaäy. Nay noùi thöùc taát caû chuûng laø chæ laáy coâng naêng chuûng töû trong baûn thöùc, naêng sinh taát caû phaùp höõu vi saéc taâm v.v...

töùc saéc laø sôû duyeân, taâm beøn laø naêng duyeân, töùc saéc laø caûnh chaúng lìa taâm, laø Duy thöùc, töùc taâm caûnh ñaây chæ töø trong baûn thöùc maø sinh khôûi, naøo caàn caûnh beân ngoaøi maø môùi sinh. Nhö vaäy nhö vaäy bieán laø, taùm thöùc nhö vaäy töø chuûng sinh, töùc laø töï chöùng phaàn taùm thöùc chuyeån bieán khôûi kieán phaàn töôùng phaàn, töôùng phaàn chaúng lìa kieán phaàn, laø Duy thöùc. Do löïc chuyeån ñoåi vaäy laø, töùc caùc duyeân khaùc laø löïc chuyeån ñoåi. Vì boán duyeân taâm phaùp sinh hai duyeân saéc phaùp khôûi, kia kia phaân bieät sinh laø, töùc do voïng chaáp treân kieán phaàn töôùng phaàn kia maø beân ngoaøi coù phaân bieät ngaõ phaùp thaät v.v... maø sinh. Neân bieát chæ do chuûng trong baûn thöùc maø sinh caùc thöùc, chaúng nhôø gaù caûnh voïng beân ngoaøi maø cuõng chaúng ñöôïc sinh. Neâu bieát taát caû ñeàu laø Duy thöùc. Laïi trong luaän Duy thöùc noùi: “Hoûi: Nhö vöøa roài oâng noùi chæ coù thöùc beân trong, khoâng caûnh giôùi beân ngoaøi. Neáu vaäy, thöùc beân trong laø coù theå thuû hay chaúng theå thuû. Neáu coù theå thuû laø ñoàng saéc höông v.v caùc caûnh giôùi beân ngoaøi. Neáu chaúng theå thuû thì laø khoâng phaùp, côù sao noùi

chæ coù thöùc beân trong, khoâng caûnh giôùi beân ngoaøi? Ñaùp: Ñöùc Nhö Lai duøng phöông tieän daàn khieán chuùng sinh ñöôïc vaøo ngaõ khoâng vaø phaùp khoâng neân noùi coù thöùc beân trong, maø thaät khoâng coù thöùc beân trong coù theå thuû. Neáu chaúng nhö vaäy thì chaúng ñöôïc noùi ngaõ khoâng phaùp khoâng, vì nghóa ñoù vaäy. Hö voïng phaân bieät taâm ñaây bieát taâm kia, taâm kia bieát taâm ñaây. Hoûi: Laïi coù gì khoù? Côù sao ñöôïc bieát chö Phaät Nhö Lai nöông nghóa ñaây maø noùi coù saéc v.v... taát caû caùc nhaäp maø chaúng phaûi thaät coù saéc v.v caùc nhaäp.

Laïi vì thöùc v.v... naêng thuû caûnh giôùi. Vì nghóa ñoù neân chaúng ñöôïc noùi khoâng saéc v.v...

nhaäp? Ñaùp: Coù keä tuïng noùi:

*“Moät kia chaúng theå thaáy Nhieàu cuõng chaúng theå thaáy Hoøa hôïp chaúng theå thaáy Cho neân khoâng phaùp traàn”.*