TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 70**

Hoûi: Chaùnh nieäm taát caû Phaät toå voán nguyeän nhaát taâm, côù sao trong giaùo laïi baøn noùi aám giôùi?

Ñaùp: Tuøy voïng taâm maø phaù voïng caûnh, nghóa laø hieån baøy nhaân khoâng theå tröø dò chaáp, maø noùi moân khaùc thaønh phaùp giaûi thoaùt, khoâng coù phaùp coá ñònh vaäy, goïi ñoù laø A-naäu Boà-ñeà, beänh laønh thì thuoác tieâu, nhö thí duï chieác beø, phaùp coøn neân xaû boû. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Hoûi: Vì coù A-haøm chöùng nghieäm bieát vaäy, neáu chæ taâm thöùc hö voïng phaân bieät thaáy caûnh giôùi beân ngoaøi, chaúng töø saéc v.v... caûnh giôùi beân ngoaøi sinh nhaõn thöùc v.v... laø gì nghóa gì maø Ñöùc Nhö Lai noùi nhaõn thöùc v.v... möôøi hai thöù nhaäp roõ bieát coù saéc höông vò v.v... caûnh giôùi beân ngoaøi vaäy? Ñaùp: Coù keä tuïng noùi:

*“Noùi caùc nhaäp saéc thaûy, Vì ñeå hoùa chuùng sinh,*

*Nöông ngöôøi thoï phaùp tröôùc, Noùi baøy coù hoùa sinh”.*

Ñöùc Nhö Lai y cöù taâm nghieäp kia töông tuïc chaúng ñoaïn chaúng tuyeät, cho neân noùi coù chuùng sinh hoùa sinh. Laïi noùi laø: “Khoâng ngaõ khoâng chuùng sinh khoâng thoï giaû, chæ nhaân duyeân hoøa hôïp coù caùc phaùp sinh. Nhö Lai noùi caùc nhaäp saéc v.v... laø vì khieán ngöôøi tröôùc ñöôïc thoï phaùp vaäy, vì ngöôøi tröôùc aáy chöa roõ nhaân duyeân caùc phaùp theå khoâng chaúng phaûi cho laø thaät coù saéc höôngvò v.v... caùc caûnh giôùi beân ngoaøi”.

Hoûi: Neáu thaät khoâng coù caùc nhaäp saéc v.v... thì vì nghóa gì maø trong kinh Ñöùc Nhö Lai noùi nhö vaäy?

Ñaùp: Coù keä tuïng noùi:

*“Nöông taâm trí goác kia, Thöùc voïng thuû caûnh ngoaøi, Cho neân Nhö Lai noùi,*

*Coù caùc nhaäp trong ngoaøi”.*

Ñaây laø nöông chuûng töû cuûa taâm yù thöùc v.v... töø voâ thuûy chuyeån

bieán, hö voïng thaáy saéc höông vò v.v... caùc caûnh giôùi beân ngoaøi, cho neân Ñöùc Nhö Lai nöông hai thöù phaùp hö voïng ñaây neân noùi nhö vaäy: Moät laø chuûng töû baûn thöùc; hai laø hö voïng caûnh giôùi beân ngoaøi v.v... nöông hai phaùp ñaây maø Ñöùc Nhö Lai noùi coù nhaõn saéc v.v... caùc nhaäp.

Hoûi: Y theo keä tuïng noùi nhö vaäy coù coâng ñöùc lôïi ích gì? Ñaùp: Coù keä tuïng noùi:

*“Quaùn hö voïng khoâng thaät, Nhö vaäy nhaäp ngaõ khoâng, Quaùn bieát caùc phaùp khaùc, Nhaäp caùc phaùp khoâng ngaõ”.*

Vì khieán Thanh vaên hieåu bieát nhaân saùu caên saùu traàn sinh saùu thöù thöùc kia, khoâng coù moät phaùp laø thaät giaùc, cho ñeán khoâng coù moät phaùp laø thaät thaáy, vì khieán caùc chuùng sinh coù theå hoùa v.v... laøm quaán saùt nhaäp nhaân khoâng ngaõ khoâng, quaùn ôû caùc phaùp khaùc, nghóa laø Boà-taùt quaùn thaät khoâng saéc v.v... caùc traàn beân ngoaøi khoâng moät phaùp naøo coù theå thaáy. Cho ñeán thaät khoâng moät xuùc coù theå bieát, quaùn saùt nhö theá ñöôïc nhaäp nhaân duyeân caùc phaùp theå khoâng, vì muoán ngaên hö voïng phaân bieät kia vaäy, noùi saéc v.v... taát caû caùc phaùp roát raùo khoâng khoâng chaúng phaûi khoâng ngoân xöù thaûy ñeàu khoâng khoâng, khoâng ngoân xöù töùc choã goïi laø haønh xöù cuûa chö Phaät Nhö Lai. Nhö vaäy chæ coù chaân thöùc ngoaøi ra khoâng caùc thöùc khaùc, chaúng theå quaùn saùt phaân bieät nhö vaäy, nhaäp nôi thöùc khoâng, y cöù thöùc nhö vaäy noùi nhaäp taát caû caùc phaùp khoâng ngaõ chaúng phaûi cho laø moät höôùng phæ baùng chaân thöùc ngaõ, noùi baøy khoâng coù Phaät taùnh thaät ngaõ. Laïi Ñöùc Nhö Lai duøng phöông tieän daàn khieán chuùng sinh ñöôïc vaøo ngaõ khoâng vaø phaùp khoâng vaäy, noùi coù thöùc beân trong, maø thöïc khoâng coù thöùc beân trong coù theå thuû. Neáu chaúng nhö vaäy thì chaúng ñöôïc noùi ngaõ phaùp khoâng, vì nghóa ñoù neân hö voïng phaân bieät, taâm ñaây ôû taâm kia bieát taâm ñaây. Trong luaän Bieän Trung Bieân coù keä tuïng noùi:

*“Thöùc sinh bieán tôï nghóa, Höõu tình ngaõ vaø lieãu, Caûnh ñaây thaät chaúng coù,*

*Caûnh khoâng neân thöùc khoâng”.*

Bieán tôï nghóa, nghóa laø tôï saéc v.v... taùnh caùc caûnh hieän, bieán tôï höõu tình, nghóa laø tôï thaân töï tha, taùnh naêm caên hieän, bieán tôï ngaõ nghóa laø nhieãm oâ maït-na vaø ngaõ si v.v... luoân töông öng vaäy. Bieán tôï lieãu laø ngoaøi ra saùu thöùc lieãu bieät töôùng thoâ vaäy. Caûnh ñaây thaät chaúng phaûi coù, nghóa laø tôï nghóa tôï töôùng khoâng haønh töôùng vaäy, tôï ngaõ tôï lieãu chaúng phaûi chaân hieän neân ñeàu chaúng phaûi thaät coù, caûnh khoâng neân thöùc khoâng,

nghóa laø choã thuû nghóa höõu tình ngaõ lieãu bieät v.v... boán caûnh khoâng vaäy, nöông thuû caùc thöùc cuõng chaúng phaûi thaät coù. Do ñoù neáu öôùc veà haïng ngöôøi ñaïi caên chuùng ngoä coøn chaúng ñöôïc moät, huoáng gì noùi nhieàu, taïi sao? Vì chaáp nhieàu vaäy, meâ roõ moät vaäy, ngoä ôû trong meâ nhieàu caên coù chaúng ñoàng, beøn môû aám xöù giôùi. Neáu meâ taâm chaúng meâ saéc thì tính laøm naêm aám, neáu meâ saéc chaúng meâ taâm thì tính laøm möôøi hai xöù, neáu taâm saéc ñeàu meâ thì soá laøm möôøi taùm giôùi, neáu thaáy ngay chaân taâm taùnh cuûa thaàn giaûi thì chaúng phaûi moät chaúng phaûi nhieàu, chaúng phaûi phaùp chaúng phaûi soá, ngoaøi ra giaùo cuûa naêng phaân tích ñeàu laø moân cuûa thieän xaûo, duøng ñôïi cô nghi roäng baøy phaù laäp, muoán hieån baøy lyù cuûa chaân khoâng, tröôùc roõ ñaàu moái cuûa huyeãn coù, nghieân cöùu roát cuøng chæ quy bieån cuûa moät taâm.

Hoûi: ÔÛ phaùp theá gian trong thaân naêm uaån, thaáy hieåu gì thaønh nghóa ngoaïi ñaïo, laøm sao thoâng ñaït thaønh nghóa Phaät phaùp?

Ñaùp: Ngoaïi ñaïo chaúng ñaït caùc phaùp nhaân duyeân hoøa hôïp thaønh caùc uaån, phaøm coù choã laøm ñeàu laø thöùc aám, beøn ôû treân uaån chaáp coù thaät ngaõ thoï duïng töï taïi goïi laø thaàn chuû. ÔÛ trong tôï thöôøng tôï moät töông tuïc noùi coù thaàn taùn, laø nghóa ngoaïi ñaïo, neáu roõ trong ngoaøi hoøa hôïp choã nhaân duyeân thaønh choã duy thöùc bieán, tôï choã caûnh hieän, töùc thöùc thöù taùm nhaäm trì chaúng ñoaïn, tôï coù töông tuïc töùc nghóa Phaät phaùp, ngoaïi ñaïo chaúng bieát ñem laøm thaät coù meâ lyù khoâng taùnh, chaáp ngu thaân kieán.

Hoûi: Tröôùc phaù taùnh naêm aám saùu nhaäp möôøi taùm giôùi baûy ñaïi, nghóa thöùc ñeàu khoâng, côù sao kieán laäp duy thöùc?

Ñaùp: Moät laø, vì döùt tröø caûnh neân laäp thöùc, taïi sao? Neáu chaúng nhaân thöùc, laáy gì laäp caûnh, neáu chaúng hieån baøy thöùc laáy gì döùt tröø caûnh; hai laø, vì coù taâm voïng töôûng neân naêng bieát danh nghóa, taïi sao? Neáu khoâng voïng thì chaúng theå hieån baøy chaân, neáu khoâng chaân thì chaúng theå phaù hoaëc, neân bieát phaù laäp taïi ngaõ nhieãm tònh do taâm; ba laø, trong luaän Khoâng Taùnh noùi: “Nay vì thaønh töïu taùnh y tha ñaây neân noùi thaønh laäp ñaïo lyù, taùnh ñaây chaúng chæ duøng noùi baøy laøm theå, taïi sao? Noùi baøy haún coù choã nöông töïa vaäy. Neáu chaúng nöông töïa, loaïn thöùc phaåm loaïi danh ngoân ñöôïc laäp ñieàu aáy khoâng theå coù, neáu chaúng vaäy choã nöông töïa phaåm loaïi ñaõ khoâng coù, choã noùi danh ngoân thì chaúng ñöôïc laäp. Neáu vaäy thì khoâng hai taùnh, khoâng hai taùnh vaäy thì khoâng hoaëc phaåm, khoâng hoaëc phaåm vaäy thì coù hai loãi: Moät, chaúng do coâng duïng töï nhieân giaûi thoaùt; hai, thì sinh töû Nieát-baøn chaúng theå hieån hieän, do khoâng hai loãi ñaây, maát vaäy, cho neân phaûi bieát quyeát ñònh coù taùnh y tha, coù taùnh naøy neân theá ñeá laäp, neáu chaúng laäp theá ñeá, taïi sao? Vì roõ tuïc ñeá khoâng taùnh

töùc thaønh chaân ñeá, neáu phoûng ñònh khoâng hai ñeá laø aùc thuû taø khoâng, chaúng phaûi thieän thoâng chaùnh lyù. Laïi neáu khoâng goác cuûa chaân ñeá laáy gì ñuoåi veát cuûa tuïc ñeá, goác veát tuy khaùc, maø moät chaúng nghó baøn. Nhö trong Phaùp Hoa Huyeàn nghóa roäng giaûi thích veà goác veát (baûn tích) laøm saùu. Goác laø lyù goác töùc laø thaät töôùng moät ñaïo cöùu caùnh. Veát laø tröø thaät töôùng caùc phaùp, ngoaøi ra caùc thöù ñeàu goïi laø veát. Laïi lyù ñoù vaø söï ñeàu goïi laø goác, noùi lyù noùi söï ñeàu goïi laø veát giaùo vaäy. Laïi giaùo cuûa lyù söï ñeàu goïi laø goác, baåm giaùo tu haønh goïi laø veát. Nhö ngöôøi nöông xöù, thì coù veát ñi, tìm veát ñöôïc xöù vaäy. Laïi haønh naêng chöùng theå, theå laø goác nöông theå khôûi duïng, duïng laø veát, laïi choã ngaøy nay hieån baøy laø goác, töø tröôùc ñeán nay ñaõ noùi laø veát, öôùc veà saùu nghó ñaây ñeå roõ goác veát vaäy.

Moät, laïi noùi veà lyù söï roõ goác veát laø, töø goác khoâng truù laäp taát caû phaùp, lyù cuûa khoâng truù töùc laø goác thôøi thaät töôùng chaân ñeá naøy, taát caû phaùp töùc laø goác thôøi sum-la tuïc ñeá vaäy. Do thaät töôùng chaân goác duoãi nôi veát tuïc, tìm ôû veát tuïc töùc hieån baøy chaân goác, goác veát tuy khaùc maø moät chaúng nghóa baøn. Neân trong kinh noùi: “Quaùn taát caû phaùp khoâng nhö thaät töôùng, chæ do nhaân duyeân maø coù töø ñieân ñaûo maø sinh”.

Hai, lyù giaùo roõ goác veát laø, töùc laø goác thôøi choã chieáu hai ñeá ñeàu chaúng theå noùi vaäy, ñeàu goïi laø goác. Ngaøy xöa Ñöùc Phaät duøng phöông tieän noùi ñoù, töùc laø giaùo cuûa hai ñeá, giaùo goïi laø veát, neáu khoâng goác cuûa hai ñeá, thì khoâng giaùo cuûa hai thöù, neáu khoâng veát giaùo, ñaâu hieån baøy goác ñeá, goác cuõng tuy khaùc maø moät chaúng nghó baøn vaäy. Trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Phaùp ñoù chaúng theå baøy,*

*Töôùng ngoân töø vaéng laëng, Do duøng söùc phöông tieän, Vì naêm Tyø-kheo noùi”.*

Ba, noùi veà giaùo haïnh laø goác veát laø, môùi ñaàu baåm thoï giaùo cuûa Phaät laáy laøm goác, thì haïnh cuûa tu nhaân ñaït ñeán quaû. Do giaùo phaân tích lyù maø ñöôïc khôûi haïnh, do haïnh hieåu giaùo maø ñöôïc hieån lyù, goác veát tuy khaùc maø moät chaúng nghó baøn vaäy. Trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Caùc phaùp töø xöa laïi, Töôùng thöôøng töï vaéng laëng, Phaät töû haønh ñaïo roài,*

*Ñôøi sau ñöôïc laøm Phaät”.*

Boán, noùi veà theå duïng roõ goác veát laø, do xöa kia ñaàu tieân tu haønh kheá lyù, chöùng ôû phaùp thaân laø goác, môùi ñaàu ñöôïc phaùp thaân goác, neân töùc theå khôûi duïng cuûa öùng thaân, do nôi öùng thaân ñöôïc hieån baøy phaùp thaân,

goác veát tuy khaùc maø moät chaúng theå nghó baøn vaäy. Trong kinh noùi: “Töø tu thaønh Phaät ñeán nay raát laâu xa, neáu thôøi gian ñoù chæ duøng phöông tieän giaùo hoùa chuùng sinh maø noùi nhö vaäy”.

Naêm, noùi veà quyeàn thaät roõ goác veát laø, thaät laø môùi ñaàu ñaâu xa ñöôïc phaùp thaân vaø öùng thaân, ñeàu goïi laø goác, khoaûng giöõa luoân luoân xöôùng sinh xöôùng dieät caùc thöù thi quyeàn phaùp thaân öùng thaân, neân goïi laø veát. Chaúng phaûi môùi ñaàu ñöôïc goác cuûa phaùp öùng, thì khoâng khoaûng giöõa veát cuûa phaùp öùng, do veát hieån baøy goác, goác veát tuy khaùc maø moät chaúng theå nghó baøn vaäy”. Trong kinh noùi: “Ñoù laø tu phöông tieän, chö Phaät cuõng nhö vaäy”.

Saùu, noùi veà nay ñaõ luaän goác veát laø, töø tröôùc ñeán nay caùc giaùo ñaõ noùi lyù söï cho ñeán quyeàn thaät ñeàu laø veát vaäy. Nay choã kinh noùi lyù söï laâu xa cho ñeán quyeân thaät ñeàu goïi laø goác, chaúng phaûi choã nay roõ goác cuûa laâu xa, khoâng duøng duoãi veát cuûa ñaõ noùi, chaúng phaûi ñaõ noùi veát ñaâu hieån baøy goác nay, goác veát tuy khaùc maø moät chaúng theå nghó baøn vaäy. Trong kinh coù keä tuïng noùi: “Caùc Phaät phaùp laâu sau, caàn phaûi noùi chaân thaät.”

Hoûi: Theá gian khoâng coù moät phaùp naøo chaúng töø duyeân sinh, vaäy ñaày ñuû bao nhieâu nhaân duyeân naêng sinh muoân phaùp?

Ñaùp: Chaúng töøng coù phaùp ngoaøi taâm naêng cuøng taâm laøm duyeân chæ laø töï taâm sinh, trôû laïi cuøng taâm laøm töôùng nghóa laø haûi noùi: “Roõ duyeân khôûi laø nhö luùc thaáy traàn, traàn ñaây laø töï taâm hieän, do töï taâm hieän töùc cuøng töï taâm laøm duyeân. Do duyeân hieän tieàn taâm phaùp môùi khôûi, neân goïi laø phaùp duyeân khôûi vaäy”. Trong kinh noùi: “Caùc phaùp töø duyeân khôûi khoâng duyeân töùc chaúng khôûi, cho ñeán thì bieát traàn, theå khoâng khoâng choã coù”. Nay ngoä duyeân chaúng phaûi duyeân khôûi khoâng thì chaúng dieäu, chæ duyeân khôûi ñeå laéng khôûi luoân chaúng khôûi. Thaáy ñaït theå tuøy duyeân chaúng khôûi luoân khôûi, thaáy nhö vaäy goïi laø thaät thaáy bieát, sao goïi laø thaät thaáy bieát? Neáu thaáy duyeân maø chaúng thaáy theå töùc laø thöôøng kieán. Neáu thaáy theå maø chaúng thaáy duyeân töùc laø ñoaïn kieán, nay töø nhaân duyeân maø töï thaáy taùnh thì chaúng laïc ôû thöôøng, ôû trong chaân taùnh maø duyeân khôûi thì chaúng ñoïa ñoaïn, goïi laø thaät thaáy bieát, ño ñoù bieän giaûi roäng vaø haønh töôùng nhaân duyeân laø, nhaân söï maø hieån baøy lyù khieán lyù chaúng coâ leõ, nhaân lyù maø thaønh söï, khieán söï dung töùc nhö noùi veà kinh luaän tuøy thuaän choã theá ñeá laäp, coù boán nhaân duyeân trong ngoaøi giaû laäp, chaúng gì khoâng haønh töôùng: Moät nhaân duyeân laø trong luaän noùi: “Moät, nhaân duyeân nghóa laø phaùp höõu vi thaân bieän töï quaû, theå ñaây coù hai: Moät laø, chuûng töû; hai laø, hieän haønh giaûi thích: Neáu taát caû chuûng phieàn naõo bò trí gia haïnh chieác phuïc roài, troïn khoâng sinh duïng hieän haønh, tuy chuûng töû laø phaùp nhaân

duyeân, vì chaúng naêng sinh phaùp hieän haønh neân chaúng ñöôïc goïi laø nhaân duyeân. Laïi nhö ñem chuûng taâm trong saéc hieän, cuõng chaúng goïi laø nhaân duyeân. Neáu chaân taâm sinh taâm hieän, chuûng saéc sinh saéc hieän v.v... ñeàu laø nhaân duyeân. Ñaây laø ñeàu thoâng môùi cuõ hai loaïi chuûng töû vaäy; hai ,ñaúng voâ giaùn duyeân, nghóa laø taùm hieän thöùc vaø taâm sôû kia tröôùc tuï ôû sau, töï loaïi voâ giaùn ñaúng maø khai ñaïo khieán kia ñònh sinh giaûi thích: Taùm hieän thöùc vaø taâm laø ra duyeân theå chæ thaáy töï chöùng. Ñaây laø duyeân theå goïi chung laø hieän thöùc, choïn löïa saéc chaúng töông öng chuûng töû voâ vi chaúng phaûi taùnh duyeân ñaây. Trong luaän noùi: Ñaúng voâ giaùn duyeân chæ trong taát caû taâm vaø taâm sôû maø noùi, vì tröôùc sinh khai daãn choã goàm nhaän vaäy. Khai nghóa laø tî (laùnh) cuøng kia nghóa laø xöù. Ñaïo nghóa laø chieâu daãn, töùc töø tröôùc laïi laùnh ôû xöù ñoù, chieâu daãn phaùp sau khieán sinh. Tröôùc tuï ôû sau laø choïn ñoàng (caâu) thôøi vaø sau laøm nghóa duyeân tröôùc, chaúng phaûi khai ñaïo vaäy, töï loaïi laø hieån baøy chaúng phaûi thöùc keû khaùc laøm duyeân. Voâ giaùn laø hieån baøy tuy tröôùc voâ gaùn laøm duyeân sau, chaúng phaûi caùch khoaûng giöõa, caàn yeáu voâ giaùn laø ñaúng, maø khai ñaïo laø hieån baøy nghóa duyeân, khieán kia ñònh sinh, töùc laø hieån baøy quaû sau, tuy traûi qua laâu xa nhö qua taùm muoân kieáp, maø nhaõn thöùc tröôùc trong sau cuõng laø duyeân ñaây, vì quaû sau kia ñang ñònh sinh vaäy, töùc choïn löïa nhaäp voâ dö y taâm sau cuøng, khoâng quaû ñònh sinh neân chaúng phaûi duyeân ñaây, tuy coù khai ñaïo maø khoâng löïc ñaïo daãn vaäy.

Hoûi: Taâm vaø sôû taâm ñaõ chaúng phaûi töï loaïi, nhö tam chuûng thöùc, luoân thôøi cuøng chuyeån taâm duïng moãi rieâng khaùc, laøm sao cuøng khôûi trong sau, ñeàu ñöôïc qua laïi laøm nghóa duyeân ö?

Ñaùp: Trong luaän noùi: “Taâm vaø taâm sôû tuy luoân cuøng chuyeån maø töông öng neân hoøa hôïp tôï moät, chaúng theå ñònh nghóa lìa rieâng khaùc bieät vaäy, ñöôïc qua laïi laø ñaúng voâ giaùn duyeân, hoøa hôïp tôï moät, laø ñoàng moät choã duyeân vaø ñoàng moät choã nöông töïa, ñoàng moät thôøi chuyeån, ñoàng moät taùnh goàm chaúng theå lìa rieâng khieán kia khaùc bieät, chaúng ñoàng choã haønh töôùng taùm thöùc duyeân, vì löïc duïng ñoàng ñeàu, khoâng töï loaïi giaùn caùnh vaäy; ba sôû duyeân duyeân, nghóa laø neáu höõu phaùp laø mang töôùng taâm mình, hoaëc töông öng choã lo nghó choã gaù. Theå ñaây coù hai: Moät laø, thaân; Hai laø, sô. Neáu cuøng theå naêng duyeân chaúng lìa nhau laø voán kieán phaàn v.v... choã lo nghó gaù beân trong, neân bieát kia laø sôû duyeân duyeân. Neáu cuøng theå naêng duyeân tuy lìa nhau laøm chaát naêng khôûi choã lo nghó gaù beân trong, neân bieát kia laø sôû duyeân duyeân. Thaân sôû duyeân duyeân naêng duyeân ñeàu coù, lìa choã löï gaù beân trong haún chaúng sinh vaäy, sôû sôû duyeân duyeân naêng duyeân hoaëc coù, lìa choã löï gaù beân ngoaøi cuõng ñöôïc sinh vaäy, giaûi thích: Neáu höõu phaùp

laø nghóa laø chaúng phaûi bieán keá sôû phaùp, sôû chaáp khoâng theå chaúng naêng phaùt sinh thöùc cuûa naêng duyeân, neân chaúng phaûi laøm duyeân duyeân haún laø y tha vaäy. Nay ñaây haún laø coù theå môùi duyeân, laø mang töôùng mình laø, nghóa laø taâm naêng duyeân v.v... mang saéc v.v... ñaây töôùng cuûa mình. Ñôùi (mang) nghóa laø xoác mang, töôùng laø theå töôùng, chaúng phaûi nghóa töôùng traïng, nghóa laø luùc chaùnh trí v.v... sinh, xoác mang theå töôùng cuûa chaân nhö khôûi, cuøng chaân chaúng moät chaúng khaùc, chaúng phaûi töôùng chaúng phaûi chaúng phaûi töôùng. Neáu xoác mang choã mình duyeân laáy laøm caûnh töôùng laø sôû duyeân vaäy. Neáu cuøng noùi noùi theå, töùc coù theå töôùng cuûa taâm vaø taâm sôû ñoàng thôøi, cuõng taâm xoác mang maø coù töôùng laø, nghóa phaàn hoaëc nghóa theå töôùng, chaân nhö cuõng goïi laø töôùng, töôùng cuûa khoâng töôùng. Do ñoù trong kinh noùi: “Ñeàu ñoàng moät töôùng, choã goïi laø khoâng töôùng”. Thaân sôû duyeân duyeân laø, neáu cuøng theå kieán phaàn v.v... chaúng lìa nhau laø choïn löïa choã thöùc khaùc bieán vaø choã töï taùm thöùc duyeân rieâng bieät, chæ laø choã lo nghó gaù beân trong kieán phaàn. Ñaây coù hai thöùc: Moät laø, höõu vi, töùc choã thöùc bieán goïi laø choã lo nghó gaù beân trong; hai laø, voâ vi theå chaân nhö chaúng lìa thöùc goïi laø choã lo nghógaù, töùc nhö töï chöùng duyeân kieán phaàn v.v... ñeàu laø nhö vaäy. Ñaây noùi thaân duyeân, sôû sôû duyeân duyeân cuøng taâm naêng duyeân, phaùp lìa nhau vaäy, nghóa laø choã thöùc khaùc bieán vaø rieâng trong töï thaân choã thöùc bieán caäy laøm chaát ñoù vaäy. Laïi thaân sôû duyeân, töùc nghóa laø kieán phaàn laø mang töôùng mình, trong sôû ñaây töùc töôùng phaàn aûnh töôïng, laø mang töôùng cuûa baûn chaát neân goïi laø sôû duyeân. Laïi thaân sôû duyeân duyeân chæ laø taâm naêng duyeân, ñeàu coù lìa töôùng phaàn cuûa choã löï gaù beân trong, taát caû taâm v.v... haún chaúng haønh vaäy. Nay trong Ñaïi thöøa, neáu duyeân khoâng phaùp chaúng sinh taâm vaäy, sôû sôû duyeân duyeân laø phaùp cuûa naêng duyeân, hoaëc coù hoaëc khoâng, vì laø phaùp beân ngoaøi taâm vaäy, nhö chaáp thaät ngaõ phaùp, tuy khoâng baûn chaát, nhöng lìa phaùp kia taâm cuõng sinh vaäy. Laïi trong luaän Quaùn sôû duyeân duyeân coù keä tuïng noùi:

*“Saéc trong nhö hieän ngoaøi,*

*Laø thöùc sôû duyeân duyeân, Cho kia theå taïi thöùc,*

*Vaø naêng sinh thöùc vaäy”.*

Vì töï saéc cuûa choã thöùc bieán beân trong laø sôû duyeân duyeân laø taùnh y tha, coù theå phaùp vaäy, chaúng duyeân choã chaáp khoâng phaùp beân ngoaøi taâm. Trong luaän noùi: “Thaáy gaù kia sinh, mang töôùng kia khôûi”. Thaáy gaù kia sinh töùc laø nghóa duyeân, nhöng luùc taâm khôûi mang töôùng kia khôûi goïi laø sôû duyeân. Mang (ñôùi) laø nghóa cuûa xoác ,mang, böùc baùch baùm Boà-taùt Hoä Phaùp noùi sôû duyeân ñaây nhö kieán phaàn, khoâng töôùng phaàn coá ñònh,

vì baûn trí thaân chöùng nhö theå chaúng thuû töôùng vaäy, cuøng vôùi nhö theå ngaàm hôïp vaäy, töùc töôùng cuûa khoâng töôùng traïng, töùc coù töôùng cuûa theå töôùng, töùc nghóa cuûa xoác mang, cuõng sôû duyeân duyeân. Caät naïn: Neáu coù töôùng phaàn töùc coù töôùng phaân bieät. Sao goïi laø töôùng khoâng phaân bieät? Laïi noùi laø khoâng naêng thuû ö? Ñaùp: Tuy coù kieán phaàn maø khoâng phaân bieät, laïi khoâng naêng thuû chaùnh trí duyeân nhö, thaân xoác baùm theå töôùng duyeân vaäy, laïi khoâng töôùng cuûa töôùng traïng noùi, khoâng töôùng phaàn noùi khoâng naêng thuû, töùc khoâng phaân bieät voïng chaáp naêng thuû vaäy, chaúng khoâng phaàn beân trong laø kieán phaàn naêng duyeân. Laïi caät naïn: Neáu noùi khoâng töôùng phaàn laø trong luaän Sôû duyeân duyeân noùi: “Nöông kia sinh mang töôùng kia neân goïi laø töôùng sôû duyeân. Neáu khoâng töôùng phaàn chaân nhö töùc khoâng sôû duyeân. Boà-taùt Hoä Phaùp noùi: “Cuõng coù nghóa sôû duyeân duyeân, tuy thaáy töôùng phaàn maø coù theå mang nhö töôùng khôûi chaúng lìa vaäy, töùc kieán phaàn baûn trí, thaân xoác mang theå töôùng cuûa chaân nhö khôûi vaäy, goïi laø sôû duyeân duyeân, nhö töï chöùng phaàn thaân mang kieán phaàn goïi laø sôû duyeân duyeân. Ñaây cuõng neân vaäy, thaät khoâng nghóa cuûa bieán mang, chæ coù teân xoác mang sôû duyeân duyeân, neân cuøng kia ñöôïc rieâng bieät vaäy, neáu bieán töôùng phaàn duyeân, laø beøn chaúng phaûi thaân chöùng, töùc nhö trí haäu ñaéc neân coù phaân bieät, ñaõ khaùc haäu ñaéc, töùc roõ bieát coù kieán phaàn khoâng töôùng phaàn vaäy. Laïi taát caû kieán phaàn ñeàu coù nghóa xoác mang cuûa töôùng laø, do töôùng chaúng lìa kieán vaäy, töùc laø nghóa cuûa xoác mang, chaúng lìa coù hai: Moät laø, töôùng phaàn höõu vi trong töï thöùc cuûa naêng bieán, huyeát noàng töông lieân gioáng nhö cha con, neân goïi laø chaúng lìa; hai laø, chaân nhö v.v... caûnh chaúng phaûi thöùc bieán, nhöng laø thöùc v.v... thaät theå neân goïi laø chaúng lìa.

Hoûi: Trong luaän sôû duyeân duyeân coù keä tuïng noùi:

*“Saéc trong nhö hieän ngoaøi, Laø thöùc sôû duyeân duyeân, Cho kia töôùng taïi thöùc,*

*Vaø naêng sinh thöùc vaäy”.*

Do ñoù caûnh beân ngoaøi tuy khoâng maø coù saéc beân trong, tôï caûnh beân ngoaøi hieän laø sôû duyeân duyeân. Ñaõ töôùng beân ngoaøi taïi thöùc töùc laø cuøng khôûi, vì töôùng taïi vaäy, côù sao laïi naêng sinh thöùc naêng laøm thöùc duyeân?

Ñaùp: Nhö nhaõn thöùc v.v... mang töôùng kia khôûi, tuy töùc ñoàng thôøi chaúng ngaïi tröôùc sau, vì nhaân töôùng daàn chuyeån ñoåi thaønh lyù cuûa sôû duyeân duyeân. Trong luaän noùi: “Hoûi: Caûnh töôùng beân trong ñaây ñaõ chaúng lìa thöùc, côù sao cuøng khôûi naêng laøm thöùc duyeân?” Coù keä tuïng ñaùp raèng:

*“Quyeát ñònh töông tuøy vaäy, Cuøng thôøi cuõng laøm duyeân, Hoaëc tröôùc laøm duyeân sau, Daãn coâng naêng kia vaäy.”*

Caûnh töôùng tuøy thöùc quyeát ñònh töông tuøy vaäy, tuy cuøng thôøi khôûi cuõng laøm thöùc duyeân, maø caùc phaùp beân ngoaøi theo lyù chaúng phaûi coù vaäy, quyeát ñònh neân chaáp thuaän taïi thöùc chaúng phaûi caùc nôi khaùc. Coâng naêng caên ñaây cuøng caûnh thöùc tröôùc töø thôøi voâ thuûy trieån chuyeån laøm nhaân, caùc thöùc nhö vaäy chæ caûnh töôùng beân trong laø sôû duyeân duyeân, lyù thieän thaønh laäp.

Hoûi: Choã noùi xoác mang laø thaân sôû duyeân duyeân laø xoác theå hay xoác duïng?

Ñaùp: Neân laøm boán caâu ñeå phaân bieät: Moät, theå xoác theå, töùc töï chöùng phaàn duyeân chöùng töï chöùng phaàn, chöùng töï chöùng phaàn töùc duyeân töï chöùng phaàn aáy vaäy; hai, duïng xoác duïng, töùc kieán phaàn taùm thöùc taâm taâm sôû duyeân töôùng phaàn töï thaân, aáy vaäy; ba, duïng xoác theå töùc kieán phaàn trí caên baûn duyeân chaân nhö aáy vaäy; boán, theå xoác duïng, töùc töï chöùng phaàn duyeân kieán phaàn vaäy.

Hoûi: Nghóa sôû duyeân duyeân ôû nôi taùm thöùc laøm sao löïa choïn thaân

sô?

Ñaùp: Trong luaän Baùch Phaùp noùi: “Boà-taùt Hoä Phaùp giaûi: Taâm thöù

taùm ñaây vaø taâm sôû, goïi laø phaåm ñaây hoaëc nhaân hoaëc quaû sô sôû duyeân coù khoâng chaúng ñònh. Neáu thöùc thöù taùm trong nhaân, gaù caûnh phuø traàn khí theá gian ngöôøi khaùc, töï bieán töôùng phaàn duyeân, töùc coù theå qua laïi thoï duïng, coù nghóa sô sôû duyeân. Neáu laø nghóa töï tha duyeân, naêm caên vaø chuûng töû chaúng qua laïi bieán duyeân, töùc khoâng nghóa sô sôû duyeân duyeân vaäy. Laïi coù saéc giôùi töùc coù phuø traàn khí theá gian coù theå qua laïi, phuø traàn töùc coù sô sôû duyeân duyeân. Neáu khoâng saéc giôùi töùc khoâng saéc coù theå nöông gaù vaäy, töùc khoâng nghóa sô sôû duyeân duyeân vaäy, neáu töï thöùc thöù taùm duyeân töï ba caûnh, chæ coù haân sôû duyeân duyeân vaäy, ñaây laø lieäu choïn trong nhaân, neáu ñeán trong quaû vò Phaät, thöùc thöù taùm neáu duyeân töï caûnh vaø duyeân chaân nhö, vaø luùc duyeân taát caû phaùp khoâng theå ôû quaù khöù vaø vò lai, töùc khoâng sô sôû duyeân duyeân vaäy, neáu duyeân thaân vaø ñoä Phaät khaùc, töùc bieán aûnh maø duyeân, cuõng coù nghóa sô, töùc laø taâm vöông thöùc thöù taùm töï trong quaû vò sô sôû duyeân duyeân coù khoâng chaúng ñònh. Neáu taâm sôû naêm thöùc vaø thöùc thöù taùm ôû trong quaû vò ñeàu coù sô sôû duyeân duyeân vaäy, neáu laø gaù taâm vöông thöùc thöù taùm, ba caûnh laøm chaát maø vaäy. Neáu thöùc thöù baûy laø nhö trong luaän noùi: “Taâm phaåm thöùc thöù baûy chöa ôû quaû

vò chuyeån y, laø caâu sinh, haún phuø chaát beân ngoaøi, cuõng laø quyeát ñònh coù sô sôû duyeân duyeân, ôû quaû vò chuyeån y, thì ñaây chaúng phaûi quyeát ñònh coù, duyeân chaân nhö, vì khoâng chaát beân ngoaøi vaäy”. Nay noùi thöùc thöù baûy trong quaû vò höõu laäu, theå laø caâu sinh, maëc tình khoâng löïc, haún phuø thöùc thöù taùm ñeå laøm chaát beân ngoaøi vaäy, töï môùi bieán aûnh duyeân vaäy, töùc quyeát ñònh coù sô sôû duyeân duyeân, neáu noùi veà thôøi voâ laäu, töùc sô sôû duyeân duyeân coù khoâng chaúng ñònh, neáu trí caên baûn thöùc thöù baûy töông öng taâm phaåm, duyeân chaân nhö töùc khoâng sô duyeân. Neáu trí haäu ñaéc duyeân nhö töùc coù sô duyeân, neáu laø thöùc thöù baûy voâ laäu duyeân ôû quaù khöù vò lai vaø caùc phaùp khoâng theå, ñeàu khoâng sô sôû duyeân duyeân.

Hoûi: Taïi sao thöùc thöù baûy höõu laäu khôûi chaáp söï, phaûi nöông gaù baûn chaát maø khôûi ö? Phaøm laø chaáp töùc choã döïng veõ sinh, töùc chaúng hôïp giaû ôû chaát beân ngoaøi maø khôûi chöù?

Ñaùp: Chaáp coù hai: Moät, coù cöôøøng nghæ phaân bieät so löôøng maø khôûi chaáp, töùc choã gaù chaát beân ngoaøi coù khoâng chaúng ñònh, nhö thöùc thöù saùu ñoäc sinh taùn yù aáy vaäy; hai, coù maëc tình khôûi chaáp, töùc thöùc thöù baûy vì taâm taâm sôû thöùc thöù baûy laø caâu sinh, maëc tình khoâng löïc khôûi, caàn gaù chaát beân ngoaøi, töï môùi khôûi chaáp vaäy, neân bieát thöùc thöù baûy trong quaû vò höõu laäu, sô sôû duyeân duyeân coù khoâng chaúng ñònh, neáu thöùc thöù saùu laø thöùc ñaây phaân taâm phaåm haïnh cuøng maïnh lôïi, ôû nôi taát caû quaû vò naêng töï taïi chuyeån, choã caäy chaát beân ngoaøi hoaëc coù hoaëc khoâng. Sô sôû duyeân duyeân coù khoâng chaúng ñònh, ôû trong quaû vò nhaân quaû ñeàu töï taïi chuyeån, hoaëc phaân bieät khôûi, hoaëc caâu sinh neân luùc duyeân taát caû phaùp coù caäy chaát khôûi, coù chaúng caäy chaát khôûi, duyeân caûnh raát roäng lôùn vaäy, sô sôû duyeân duyeân coù khoâng chaúng ñònh. Neáu naêm chuyeån thöùc tröôùc laø chöa ñaït quaû vò chuyeån y, quaùn yeáu keùm vaäy, haún caäy chaát beân ngoaøi, töùc quyeát ñònh coù sô sôû duyeân duyeân, neáu laø quaû vò chuyeån y, ñaây chaúng phaûi quyeát ñònh coù, duyeân quaù khöù vò lai v.v... khoâng chaát beân ngoaøi vaäy, naêm chuyeån thöùc tröôùc ôû trong quaû vò nhaân quaû, noùi veà caùc caên söû duïng qua laïi cuõng phaûi caäy chaát maø khôûi, quyeát ñònh coù sô sôû duyeân duyeân, neáu ñeán quaû vò coù khoâng chaúng ñònh. Laïi caùc thöùc qua laïi duyeân laø, thöùc thöù taùm cuøng baûy thöùc tröôùc laøm sôû duyeân duyeân, töùc töôùng phaàn taùm thöùc cuøng naêm thöùc laøm sôû duyeân duyeân, thöùc thöù saùu duyeân boán phaàn thöùc thöù taùm laøm sôû duyeân duyeân, thöùc thöù baûy töùc chæ gaù kieán phaàn thöùc thöù taùm laøm sôû duyeân duyeân, töùc boán phaàn thöùc thöù taùm laø baûn chaát, töùc kieán phaàn baûy thöùc tröôùc bieán töôùng phaàn duyeân, töùc thöùc thöù taùm cuøng baûy thöùc tröôùc laøm sô sôû duyeân duyeân. Baûy thöùc tröôùc ôû thöùc thöù taùm khoâng laø, töùc baûy thöùc tröôùc chaúng cuøng thöùc thöù

taùm laøm sôû duyeân duyeân, vì thöùc thöù taùm chaúng duyeân baûy thöùc tröôùc vaäy, chaúng gaù baûy thöùc tröôùc maø sinh vaäy, chæ duyeân töï ba caûnh laøm sôû duyeân duyeân. Laïi trong Quaûng Thích noùi: “Xöa tröôùc caùc luaän sö Ñaïi thöøa laäp nghóa sôû duyeân duyeân laø, kia noùi: Neáu höõu phaùp, töùc coù phaùp baûn chaát theå, goïi laø duyeân, noùi laø mang töôùng mình, töùc töôùng phaàn goïi laø töôùng sôû duyeân, töôùng chaát hôïp noùi teân laø sôû duyeân duyeân, choã noùi mang töôùng mình laø chöõ ñôùi (mang) thuoäc taâm, chöõ kyû ( mình) thuoäc baûn chaát, töôùng töùc töôùng phaàn, nghóa laø luùc taâm naêng duyeân duyeân caûnh sôû duyeân mang baûn chaát nhaø mình coù töôùng phaàn ñoù, neân goïi laø mang töôùng mình, bò caùc luaän sö Tieåu thöøa trong chaùnh löôïng boä nhö Baùt-nhaõ Cuùc-ña chaúng laäp töôùng phaàn, taïo luaän Baùng Ñaïi thöøa goàm baûy traêm keä tuïng, phaù nghóa sôû duyeân duyeân cuûa caùc luaän sö Ñaïi thöøa xöa tröôùc laø: “Neáu caùc oâng noùi töôùng mình laø töôùng phaàn, ñem laøm sôû duyeân laø, vaû nhö toâng Ñaïi thöøa caùc oâng, luùc trí khoâng phaân bieät duyeân chaân nhö, chaúng mang khôûi töôùng phaàn chaân nhö, chaân nhö ñoù trong trí kieán phaàn naêng duyeân, neân khoâng nghóa sôû duyeân duyeân. Haún neáu noùi baûn trí duyeân nhö cuõng coù töôùng phaàn laø, töùc traùi vôùi taát caû kinh luaän ôû töï toâng oâng, laøm sao thoâng hieåu?” Caùc luaän Sö Ñaïi thöøa xöa bò moät caät naïn ñaây, khi aáy beøn chaúng theå cöùu giuùp. Traûi qua möôøi hai naêm, khoâng ngöôøi cöùu ñöôïc nghóa sôû duyeân duyeân cuûa Ñaïi thöøa, Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Traùng ôû thôøi tieàn Ñöôøng cöùu raèng: Toâng Ñaïi thöøa ta giaûi mang coù hai nghóa: Moät, bieán mang bieán; hai, xoác mang bieán, neáu bieán mang töùc bieán mang töôùng mình cuûa tôï chaát khôûi laø töôùng cuûa töôùng traïng, khieán trí caên baûn luùc duyeân nhö töùc khoâng, neáu xoác mang nhö laø, töùc coù trí caên baûn thaân xoác mang theå töôùng chaân nhö maø duyeân, laïi chaúng bieán töôùng phaàn vaäy, cuõng thaønh sôû duyeân duyeân. Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Traùng noùi: “Neáu laø höõu phaùp töùc chaân nhö laø phaùp coù theå goïi laø duyeân, töùc chaân nhö ñaây laø choã baûn trí lo nghó, laïi goïi laø sôû duyeân, hai theá hôïp noùi goïi laø sôû duyeân duyeân. Sôû duyeân töùc laø duyeân trì nghieäp thích, cuõng nhö kieán phaàn thöùc thöù taùm luùc moãi duyeân töôùng phaàn töï thaân, ñeàu laø xoác mang, cho ñeán hai phaàn cuøng duyeân beân trong cuõng vaäy, neân bieát baûn trí duyeân nhö tuy chaúng bieán töôùng phaàn, nhöng thaân xoác mang theå töôùng chaân nhö maø duyeân, cuõng thaønh sôû duyeân duyeân, caùc luaän sö Ñaïi thöøa xöa tröôùc laàm laãn giaûi nghóa sôû duyeân duyeân laø: Phaøm nghóa sôû duyeân duyeân laø, vì phaùp coù theå laø duyeân, töùc phaùp coù theå ñaây laø taâm naêng duyeân choã löï xöù vaäy, beøn goïi laø sôû duyeân, nay caùc luaän sö Ñaïi thöøa xöa tröôùc ñaõ chæ ñem töôùng phaàn thaät laø sôû duyeân, laø laàm laãn quaù laém vaäy. Chaùnh giaûi nghóa sôû duyeân duyeân laø, nghóa laø: Neáu

höõu phaùp laø mang töôùng mình, nghóa laø höõu phaùp töùc coù thaät phaùp, choïn löïa ôû giaû phaùp vaø töôùng phaàn bieán keá, phaùp khoâng theå, phaùp khoâng theå chæ laø sôû duyeân chaúng thaønh duyeân. Phaøm laø duyeân phaûi laø phaùp coù theå thaät,coù löïc duïng naêng daãn sinh thöùc, töùc thaät vieân thaønh vaø y tha laø phaùp coù theå. Noùi laø mang töôùng mình, mang coù hai nghóa: Moät, bieán mang, töùc taùm thöùc rieâng bieät coù baûn chaát sô sôû duyeân duyeân, ñoù laø gaù caûnh coù theå ñaây laø baûn chaát, bieán töôùng cuûa tôï chaát khôûi, goïi laø bieán mang; hai ,xoác mang, töùc taát caû töôùng phaàn thaät thaân sôû duyeân duyeân vaäy, vì töôùng phaàn ñaây möôøi lìa taâm naêng duyeân vaäy. Taâm naêngduyeân ñoù thaân xoác töôùng phaàn ñaây maø duyeân goïi laø xoác mang, noùi töôùng mình laø cuõng coù hai nghóa, nhö ôû bieán mang sô sôû duyeân duyeân thöù nhaát treân noùi laø, töùc bieán töôùng mình cuûa tôï chaát roài laø theå vaäy, töùc töôùng phaàn tôï baûn chaát roài theå, ñaây töùc laø töôùng cuûa töôùng traïng, thöù hai ôû xoác mang thaân sôû duyeân duyeân treân noùi, töùc taâm naêng duyeân treân thaân xoác mang töôùng mình cuûa töôùng phaàn sôû duyeân. Ñaây laø töôùng cuûa caûnh töôùng, töùc chaúng ñoàng ôû sôû duyeân duyeân mang baûn chaát töôùng mình cuûa nhaø khôûi. Chôït nhieân coù ngöôøi hoûi: Noùi laø mang töôùng mình, chöa roõ taâm naêng duyeân mang töôùng mình cuûa nhaø ai maø duyeân vaäy? Neân ñaùp: Neáu sô sôû duyeân duyeân töùc bieán mang töôùng mình cuûa nhaø baûn chaát maø duyeân, neáu thaân sôû duyeân duyeân, töùc xoác mang töôùng mình cuûa nhaø töôùng phaàn maø duyeân, laïi sô sôû duyeân duyeân laø mang töôùng cuûa töôùng traïng, töùc mang töôùng traïng cuûa tôï chaát, neáu thaân sôû duyeân duyeân töùc mang töôùng cuûa caûnh töôùng, vì thaân xoác caûnh töôùng maø duyeân vaäy, coù ngöôøi noùi: Mang töôùng mình cuûa taâm naêng duyeân laø ngöôøi aáy chaúng hoäi nghóa sôû duyeân.

Hoûi: Neáu noùi thaân xoác mang caûnh töôùng vaø bieán mang töôùng traïng cuûa tôï chaát maø khôûi thaønh hai duyeân thaân sô, töùc saéc phaùp beân ngoaøi cuõng thaønh hai duyeân thaân sô, vaû laïi nhö luùc ñem göông soi chieáu ngöôøi, ôû treân maët göông cuõng naêng thaân xoác ôû aûnh töôïng ngöôøi, vì aûnh ngöôøi chaúng lìa maët göông vaäy, neân thaønh thaân sôû duyeân duyeân, laïi maët göông trong baûn chaát ngöôøi beân ngoaøi neân thaønh sô sôû duyeân duyeân chaêng?

Ñaùp: Ñem choã gaù maø choïn löïa ñoù, yù noùi: Phaøm laø sôû duyeân duyeân laø phaûi ñoái choã phaùp naêng duyeân löï maø lo nghó môùi goïi laø sôû duyeân duyeân nay maët göông ñaõ chaúng phaûi phaùp naêng duyeân lo nghó töùc aûnh ngöôøi trong göông vaø baûn chaát ngöôøi beân ngoaøi cuõng chaúng ñöôïc goïi laø phaùp sôû lo nghó. Ñaõ khuyeát nghóa ñeàu lo nghæ, chaúng thaønh sôû duyeân duyeân.

Hoûi: Ngöôøi ngoaøi laïi caät naïn: Neáu vaäy thì nhö luùc thöùc thöù saùu

duyeân hoa ñoám hö khoâng laø phaùp khoâng theå, coù nghóa sôû lo nghó neân thaønh sôû duyeân duyeân vì thöùc laø naêng duyeân löï vaäy?

Ñaùp: Ñem choã gaù maø choïn löïa ñoù, yù noùi: YÙ thöùc ñoù luùc duyeân phaùp khoâng theå, tuy coù nghóa ñeàu lo nghó, laïi khuyeát nghóa sôû gaù, vì hoa ñoám hö khoâng, khoâng theå chaúng cuøng taâm naêng duyeân laøm sôû gaù, chaúng ngaïi chæ thaønh sôû duyeân, töùc chaúng thaønh duyeân, do ñoù neân phaûi duøng boán caâu ñeå phaân bieät: Moät laø, coù choã lo nghó chaúng phaûi choã gaù, töùc bieán keá voïng chaáp ngaõ phaùp v.v... vì khoâng theå vaäy, chæ laø lo nghó chaúng laø choã gaù; hai laø, coù choã lo nghó chaúng phaûi choã gaù, töùc choã göông nöôùc soi chieáu ngöôøi v.v... ñaây chæ coù choã gaù maø khoâng choã lo nghó vì göông nöôùc chaúng phaûi naêng lo nghó vaäy; ba laø, caâu cuù töùc taát caû thaät töôùng phaàn sôû duyeân duyeân vaäy; boán laø, caâu phi töùc tröø choã göông nöôùc chieáu ngoaøi ra laø chaúng duyeân aáy vaäy. Laïi thaân duyeân laø nghóa böùc baùm nghóa gaàn töùc nhö töôùng phaàn thaân böùc baùm gaàn nôi kieán phaàn, laïi khoâng caùc phaàn khaùc giaùn caùch vaäy. Noùi sô laø nghóa xa, bò töôùng phaàn caùch vaäy, töùc phaùp baûn chaát vaäy, laïi thaân sôû duyeân duyeân ñeàu coù boán loaïi: Moät laø, coù thaân sôû duyeân duyeân töø chaát vaø taâm maø bieán khôûi, töùc naêm thöùc duyeân choã naêm traàn caûnh duyeân töôùng phaàn; hai laø coù thaân sôû duyeân duyeân, chæ töø taâm bieán chaúng caäy chaát khôûi, töùc thöùc thöù taùm duyeân töôùng phaàn ba caûnh; ba laø, coù thaân sôû duyeân duyeân chaúng do taâm bieán cuõng chaúng do chaát khôûi, töùc choã trí caên baûn chöùng chaân nhö; boán laø, coù thaân sôû duyeân duyeân maø chaúng phaûi töôùng phaàn, töùc hai phaàn beân trong qua laïi duyeân vaäy. Ñaïi sö Töø AÂn - Khuy Cô noùi: Neáu cuøng naêng duyeân theå chaúng lìa nhau, laø choã lo nghó gaù beân trong kieán phaàn v.v... neân bieát kia laø thaân sôû duyeân duyeân. Neáu cuøng naêng duyeân laø kieán phaàn. Theå chaúng lìa nhau töùc cuøng töï chöùng phaàn theå chaúng lìa nhau, yù noùi: Töôùng phaàn laø kieán phaàn thaân sôû duyeân duyeân, kieán phaàn laø töï chöùng phaàn thaân sôû duyeân duyeân ñeàu chaúng lìa theå töï chöùng phaàn. Ñaây chaùnhchoïn löïa sô sôû duyeân duyeân, phaùp baûn chaát trong kieán phaàn naêng duyeân coù taùm thöùc lìa nhau vaäy, ñaây cuõng choïn löïa choã ngöôøi khaùc bieán töôùng phaàn, vaø taùm thöùc töï thaân choã moãi moãi bieán töôùng phaàn, laïi hoã töông trong ñeàu chaúng phaûi thaân, nay chæ laáy choã töï thöùc bieán töôùng phaàn goïi laø thaân, trong kieán phaàn naêng bieán theå chaúng lìa nhau, khoaûng giöõa laïi khoâng vaät caùch ngaïi, môùi laø nghóa thaân, noùi laø choã lo nghó gaù beân trong kieán phaàn v.v... laø noùi kieán phaàn v.v... töùc ñoàng laáy töï chöùng phaàn vaø phaàn thöù tö ñeàu laø baûn trí duyeân nhö v.v... ñaây ñeàu thaønh thaân sôû duyeân duyeân, vaû laïi nhö töôùng phaàn laø nhaø kieán phaàn thaân sôû duyeân duyeân, kieán phaàn töùc laø töï chöùng phaàn thaân sôû duyeân duyeân. Töï chöùng phaàn laø

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 70 855

chöùng töï chöùng phaàn thaân sôû duyeân duyeân. Laïi chaân nhö laø trí caên baûn thaân sôû duyeân duyeân, laïi ñeàu laáy taâm taâm sôû duyeân thaân töôùng phaàn, cuõng laø thaân sôû duyeân duyeân treân ñaây ñeàu laø xoác mang maø duyeân.