TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 53**

Thöùc naêng bieán thöù ba laø, trong luaän duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Thöù naêng bieán thöù ba, Sai bieät coù saùu thöù,*

*Lieãu caûnh laøm taùnh töôùng, Thieän chaúng thieän ñeàu quaáy”.*

Naêng bieán thöù ba ñaây laø thöùc lieãu bieät caûnh. Töï chöùng phaàn laø taùnh lieãu bieät, kieán phaàn laø töôùng lieãu bieät, thöùc höõu phuù höõu kyù, laáy lieãu caûnh laøm töï taùnh, töùc laïi duøng kia laøm haønh töôùng vaäy. Thì, lieãu caûnh laøm töï taùnh thöùc cuõng laø haønh töôùng. Haønh töôùng laø duïng, neân trong luaän Duy thöùc noùi: “Tuøy saùu caên caûnh chuûng loaïi khaùc nhau, neân hoaëc goïi laø saéc thöùc cho ñeán phaùp thöùc, tuøy caûnh maø laäp danh laøn thuaän thöùc vaäy” nghóa laø ñoái vôùi saùu caûnh, lieãu bieät goïi laø thöùc, saéc v.v… naêm thöùc chæ lieãu saéc v.v… phaùp thöùc thoâng naêng lieãu taát caû phaùp, hoaëc naêng lieãu bieät phaùp, rieâng ñöôïc teân laø phaùp thöùc, neân teân cuûa saùu thöùc khoâng loãi xem laïm nhau.

Hoûi: Neáu ngoaøi taâm khoâng thaät saéc thì nhaõn v.v… naêm thöùc khoâng coù choã duyeân ö?

Ñaùp: Trong luaän Duy thöùc noùi: “Tuy chaúng phaûi khoâng saéc maø laø thöùc bieán, nghóa laø luùc thöùc sinh, do luaät nhaân duyeân beân trong bieán tôï nhaõn v.v… saéc v.v… töôùng hieän. Laáy töôùng ñaây laøm choã duyeân nöông töïa nhöng nhaõn v.v… caùc caên chaúng phaûi hieän löôïng ñöôïc, vì naêng phaùt thöùc tyû bieát laø coù, ñaây chæ laø coâng naêng, chaúng phaûi choã taïo taùc beân ngoaøi, ngoaøi coù ñoái saéc, lyù ñaõ chaúng thaønh, neân phaûi chæ laø thöùc beân trong bieán hieän. Giaûi thích: Nhaõn v.v… tuy coù saéc laø choã nöông töïa choã duyeân, maø laø choã thöùc bieán hieän, chaúng phaûi laø ngoaøi taâm rieâng coù cöïc vi ñeå thaønh caên baûn. Chæ luùc taùm thöùc sinh, do löïc chuûng töû nhaân duyeân beân trong v.v… maø thöùc thöù taùm bieán tôï naêm caên naêm traàn, nhaõn v.v… naêm thöùc nöông caên sôû bieán kia, duyeân baûn chaát traàn caûnh kia, tuy thaân gaàn maø chaúng ñöôïc mang gaù kia sinh, thaät ôû treân saéc traàn baûn thöùc, bieán laøm baûn

thöùc naêm traàn hieän töùc laáy naêm caên kia laøm choã nöông töïa, laáy hai thöùc naêm traàn cuûa kia vaø ñaây laøm sôû duyeân duyeân. Naêm thöùc neáu chaúng gaù choã bieán cuûa thöùc thöù taùm, beøn khoâng sôû duyeân duyeân, trong sôû duyeân duyeân coù thaân (gaàn) vaø sô (xa) vaäy. Nhöng nhaõn v.v… caùc caên chaúng phaûi hieän löôïng ñöôïc laø, saéc v.v… naêm traàn theá gian cuøng thaáy, choã hieän luôïng ñöôïc nhaõn v.v… naêm caên chaúng phaûi hieän löôïng ñöôïc, tröø duyeân cuûa thöùc thöù taùm vaø duyeân cuûa Nhö Lai v.v… laø hieän töôïng ñöôïc theá gian chaúng cuøng tin, tröø trong taùn taâm khoâng hieän löôïng ñöôïc, ñaây chæ naêng coù duïng cuûa phaùt thöùc tyû bieát laø coù, ñaây chæ coù coâng naêng, chaúng phaûi ngoaøi taâm rieâng coù saéc cuûa ñaïi chuûng taïo neân. Coâng naêng ñaây noùi töùc laø taùc duïng phaùt sinh naêm thöùc, quaùn duïng bieát theå, nhö quaùn sinh maàm töùc bieát chuûng theå maø coù. Do ñoù, trong kinh Maät Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Nhaõn saéc thaûy laøm duyeân, Maø ñöôïc sinh ôû thöùc,*

*Nhö löûa nhaân cuûi chaùy, Thöùc khôûi cuõng nhö vaäy, Caûnh chuyeån tuøy voïng taâm, Nhö saét theo nam chaâm, Nhö thaønh Caøn döông dieäm, Choã thuû cuûa ngu khaùt, Trong khoâng vaät naêng taïo, Chæ tuøy taâm bieán khaùc.*

*Laïi nhö ngöôøi thaønh Caøn, Qua laïi caàu chaúng thaät, Thaân chuùng sinh cuõng vaäy, Ñeán döøng ñeàu chaúng chaân, Cuõng nhö thaáy trong moäng, Sau tænh thöùc chaúng coù, Voïng thaáy phaùp uaån thaûy, Giaùc roài voán vaéng laëng, Boán ñaïi bi traàn nhoùm,*

*Lìa taâm khoâng choã ñöôïc”*

Trong kinh Hoa Nghieâm noùi: “Ñoàng töû Töï taïi Chuû noùi vôùi Thieän Taøi: “Naøy thieän nam! Toâi laïi kheùo bieát möôøi taùm tinh xaûo, caùc thöù kyõ thuaät, saùu möôi hai quyeán thuoäc minh luaän vaø noäi minh v.v… taát caû phöông phaùp trò phieàn naõo beân trong. Nhöõng gì goïi laø thaân phieàn naõo beân trong? Coù boán nhaân duyeân: Moät, nghóa laø nhaõn caên nhieáp thoï saéc caûnh; hai do voâ thuûy chaáp thuû taäp khí; ba, do töï taùnh baûn taùnh thöùc kia;

boán, ôû nôi saéc caûnh taùc yù hy voïng. Do löïc boán thöù nhaân duyeân ñaây neân, taïng thöùc chuyeån roài gôïn soùng thöùc sinh, thí nhö doøng thaùc töông tuïc chaúng ñoaïn. Naøy thieän nam! Nhö nhaõn thöùc khôûi, taát caû caên thöùc vi traàn loã chaân loâng ñoàng thôøi sinh ra, cuõng laïi nhö vaäy, thí nhö göông saùng chuùng hieän caùc aûnh töôïng, caùc thöù cuõng vaäy, hoaëc luùc chuùng hieän, naøy thieän nam! Thí gioù maïnh thoåi nöôùc bieån lôùn, soùng caû chaúng ngöng, do gioù caûnh giôùi thoåi bieån taâm tænh khôûi soùng caû thöùc töông tuïc chaúng ñoaïn. Nhaân duyeân cuøng laøm, chaúng boû lìa nhau, chaúng moät chaúng khaùc nhö nöôùc vaø soùng. Do töôùng nghieäp sinh saâu khôûi troùi buoäc, chaúng theå roõ bieát töï taùnh cuûa saéc v.v... naêm thöùc thaân chuyeån A-laïi-da kia troïn chaúng töï noùi: Ta sinh baûy thöùc, baûy thöùc chaúng noùi töø A-laïi-da sinh chæ do töï taâm chaáp thuû caûnh töôùng phaân bieät maø sinh, saâu maàu nhö vaäy, thöùc A- laïi-da haønh töôùng vi teá, taän cuøng bieân teá, chæ caùc Ñöùc Nhö Lai, Boà-taùt truù ñòa môùi thoâng thaáu ñaït. Ngu phaùp Thanh vaên vaø Bích-chi Phaät phaøm phu ngoaïi ñaïo ñeàu chaúng roõ bieát”.

Hoûi: Nhaõn thöùc v.v… laø nöông caên phaùt thöùc hay laø nöông caûnh phaùt thöùc?

Ñaùp: Quyeát ñònh chæ nöông caên phaùt, trong luaän Baùch Phaùp noùi: “Nhaõn thöùc nöông caên phaùt thöùc, cho ñeán yù thöùc cuõng vaäy. Neáu nhaõn caên bieán khaùc. Nhaõn thöùc haún theo bieán khaùc, nhö maét beänh choã thaáy laø saéc xanh maø thaønh saéc vaøng. Ñaây chaúng phaûi ngoaïi caûnh chæ laø caên toån khieán thöùc chaáp thuû caûnh bieán laøm saéc vaøng” neân bieát tuøy caên maø ñöôïc teân.

Hoûi: Nhaõn thöùc duyeân saéc xanh laøm vaøng haù chaúng phaûi laø phi löôïng ö?

Ñaùp: Chæ laø ñoàng thôøi loaïn yù thöùc, vì nhaõn caên coù toån, khieán ñoàng thôøi yù thöùc duyeân loaïn vaäy, beøn bieán xanh laøm vaøng, kyø thaät nhaõn thöùc chaúng laøm duyeân xanh vaøng vaäy, yù caên toån, yù thöùc cuõng toån, nhö ôû sô ñòa, ngaõ chaáp phaùp chaáp töùc thôøi thaønh voâ laäu. Luùc ñaây yù caên hoaïi, khoâng hai chaáp ñoù, thöùc cuûa naêng duyeân cuõng naêng hoaïi töùc hai chaáp vaäy, neân bieát choã nöông caên phaùt ñöôïc goïi laø nhaõn thöùc, chæ tuøy caên laäp vaäy Boà-taùt Hoä Phaùp noùi: “Saùu thöùc theå taùnh moãi rieâng bieät, chæ nöông caên caûnh maø laäp teân ñoù. Neáu chaáp coù moät thöùc naêng duyeân saùu caûnh laø, neáu saùu caûnh moät luùc ñeán, laøm sao moät yù thöùc coù theå moät luùc duyeân ñöôïc ö? Neáu khôûi tröôùc sau töùc chaúng phaùp cuøng vaäy. Do ñoù, tuøy saùu caên caûnh chuûng loaïi khaùc nhau, neân nöông caên maø ñöôïc teân”.

Hoûi: Nhaõn thöùc v.v… saùu thöù ñaõ nöông caên phaùt thöùc, vaäy laáy gì laøm caên?

Ñaùp: Boà-taùt Hoä Phaùp thoâng duøng hieän chuûng laøm caên. Caên ñaõ vaäy caûnh cuõng vaäy, trong luaän Du-giaø cuõng noùi: “Ñeàu laáy hai phaùp hieän haønh vaø chuûng töû laøm nhaõn v.v… caùc caên. Do luùc baûn huaân, taâm bieán tôï saéc, töø luùc huaân laøm danh, laáy saéc thanh tònh do boán ñaïi chuûng taïo ra, ñoái vôùi quaû thöùc cuûa choã sinh. Giaû noùi hieän haønh laø coâng naêng thaät chæ laø hieän saéc, nghóa cuûa coâng naêng sinh thöùc, ñaïi tieåu coäng thaønh.

Hoûi: Caên laáy gì laøm nghóa?

Ñaùp: Caên, töùc laø naêm caên, coù nghóa taêng thöôïng sinh ra vaäy, goïi ñoù laø caên. ÔÛ trong ñoù coù naêm saéc caên thanh tònh, coù naêm saéc caên phuø traàn. Neáùu naêm saéc caên thanh tònh töùc laø chaúng theå thaáy coù ñoái tònh saéc, vì laø theå taùnh naêng phaùt sinh naêm thöùc, coù duïng chieáu caûnh vaäy. Neáu naêm saéc caên phuø traàn töùc giuùp caên thanh tònh naêng chieáu caûnh ñoù. Töï theå töùc chaúng theå chieáu caûnh vì caên phuø traàn laø saéc thoâ hieån vaäy, chaúng phoøng ngaïi cuøng caên thanh tònh laøm choã nöông töïa. Trong luaän Nguõ Uaån noùi: “Caên laø nghóa toái thaéng, nghóa töï taïi, nghóa chuû, nghóa taêng thöôïng, ñoù laø nghóa caên. Theá naøo laø nhaõn caên? Nghóa laø laáy saéc laøm caûnh, tònh saéc laøm taùnh, nghóa laø ôû trong nhaõn coù moät phaàn tònh saéc, nhö ñeà hoà thanh tònh, taùnh ñaây coù neân nhaõn thöùc ñöôïc sinh, neáu khoâng töùc chaúng sinh, cho ñeán thaân caên laáy xuùc laøm caûnh vaø tònh saéc laøm taùnh, neáu khoâng töùc chaúng sinh.

Hoûi: Chöa ñaït trong quaû vò chuyeån y, naêm chuyeån thöùc tröôùc ôû trong ba löôïng quyeát ñònh laø löôïng naøo?

Ñaùp: Caùc baäc coå ñöùc noùi: Chæ nhaõn thöùc duyeân töôùng phaàn saéc caûnh, töùc moãi moãi töï duyeân töï chöùng phaàn. Ba löôïng phaân bieät laø hieän löôïng. Hieän löôïng coù ñuû ba nghóa: Moät laø, hieän taïi, chaúng phaûi laø quaù khöù hay töông lai; hai laø, hieån hieän, chaúng phaûi chuûng töû; ba laø, hieän coù, chonï phaùp khoâng coù theå, duyeân caûnh hieän löôïng goïi laø hieän löôïng, laø chaúng ñaït löôïng vaäy, töùc nhaân tu chöùng caûnh chaúng keït danh ngoân, laø nghóa maëc tình, töùc naêm thöùc duyeân caûnh ñöôïc phaùp töï töôùng, chæ trung gian khoâng caùch ngaïi neân goïi laø thaân (gaàn) duyeân töôùng phaàn coù, saéc ñoû töùc ñöôïc töôùng phaàn cuûa saéc ñoû, chæ chaúng phaân bieät vaäy, nhaän vaän chaúng keït danh ngoân vaäy, goïi laø ñöïôïc töï töôùng vaäy. Boà-taùt Hoä Phaùp noùi “Naêm thöùc chæ duyeân naêm caûnh traàn thaät, töùc chaúng duyeân giaû, chæ maëc tình maø duyeân, chaúng laøm haïnh giaûi, chaúng keït danh ngoân laø hieän löôïng vaäy, vaû laïi, Nhö Lai nhaân thöùc duyeân xanh vaøng ñoû traéng boán loaïi saéc thaät, ngaén daøi vuoâng troøn saéc giaû, tuy chaúng lìa treân saéc thaät maø coù, nhaõn thöùc chæ duyeân thaät, chaúng duyeân ngaén daøi saéc giaû vaäy, nhaõn thöùc quyeát ñònh chaúng duyeân saéc ngaén daøi, chæ yù thöùc laøm taâm ngaén daøi maø

duyeân vaäy. nhö naêm thöùc ôû nieäm ñaàu, cuøng luùc yù thöùc minh lieãu duyeân naêm traàn caûnh, töùc haønh giaûi trong taâm laøm saéc ngaén daøi maø duyeân laø tyû löôïng taâm duyeân vaäy” töùc naêm thöùc chæ laø hieän löôïng, duyeân thaät chaúng duyeân giaû. Neân trong luaän noùi: “khoâng coù nhaân v.v… caùc thöùc chaúng duyeân caûnh thaät sinh, töùc naêm thöùc chæ duyeân thaät laø caûnh töï töôùng, nhö luùc nhaõn thöùc duyeân töï töôùng caûnh xanh, ñöôïc töï töôùng cuûa saéc xanh. Neáu nieäm sau phaân bieät luùc yù thöùc khôûi töùc chaúng phaûi saéc xanh giaûi, beøn laø coäng töôùng tyû löôïng vaäy. Luùc môùi laøm giaûi taâm, chaúng thaät taâm theå saéc xanh laø keït danh ngoân, laø taïi giaû töôùng vaäy. Neân trong luaän Duy thöùc noùi: “Nghóa laø giaû trí thuyeân, chaúng ñöôïc töï töôùng, chæ ôû caùc phaùp coäng töôùng maø chuyeån vaäy” noùi giaû trí, töùc laøm taâm haïnh giaûi, goïi laø giaû trí vaäy. Noùi phaân tích töùc laø hieåu danh cuù vaên treân taâm, vaø danh vaên cuù treân aâm thanh, laù naêng phaân tích ñeàu chaúng ñöôïc töï töôùng sôû phaân tích vaäy. Laïi giaûi thích: Hieån baøy giaû chaúng nöông chaân, chæ nöông coäng töôùng chuyeån, töùc chaân söï ñaây, chaúng noùi thaät theå taâm thöùc goïi laø chaân, chæ taâm sôû thuû töï theå töôùng phaùp, noùi naêng chaúng kòp, giaû trí phaân tích chaúng baøy, goïi ñoù laø chaân. Ñaây chæ trí hieän löôïng bieát, taùnh lìa noùi naêng vaø trí phaân bieät, chaân theå töø ñaây ra chaúng phaûi trí phaân tích, vaø nhö saéc phaùp v.v… maø laøm töï taùnh. Nöôùc öôùt laø taùnh, chæ coù theå chöùng bieát, noùi naêng chaúng kòp, yù thöùc thöù saùu tuøy naêm thöùc maø khoûi sau, duyeân trí ñaây neân phaùt ngoân ngöõ v.v… chæ laø coäng töôùng cuûa choã duyeân choã noùi phaùp, chaúng phaûi laø töï töôùng kia. Laïi, ngaên ñöôïc töï töôùng goïi laø ñöôïc coäng töôùng, neáu trong choã bieán coù phaùp coäng töôùng laø coù theå ñöôïc, töùc ñöôïc töï theå, neân taát caû phaùp coù theå noùi coù theå duyeân vaäy. Phaùp coäng töôùng cuõng noùi duyeân chaúng kòp, nhöng chaúng phaûi laø chaáp, chaúng chaép chaëc vaäy. Nhö trong naêm uaån laáy söï naêm uaån laøm töï töôùng, lyù khoâng voâ ngaõ v.v… laøm coäng töôùng. Laïi duøng lyù suy theå khoâng töï töôùng, vaû laïi noùi phaùp theå chaúng theå noùi laø töï töôùng, coù theå noùi laø coäng töôùng. Laáy lyù maø luaän, coäng töùc chaúng phaûi coäng, töï chaúng phaûi töï, vì qua laïi ngaên caûn vaäy, chæ moãi moãi rieâng noùi. Noùi khoâng voâ ngaõ v.v… laø coäng töôùng laø töø giaû trí noùi. Ñaây chæ coù naêng duyeân haïnh giaûi, ñeàu khoâng sôû duyeân khoâng thaät coäng theå, luùc vaøo chaân quaùn thì moãi moãi phaùp ñeàu rieâng roõ bieát, chaúng phaûi laøm coäng giaûi, noùi naêng neáu dính keït töï töôùng laø, nhö luùc noùi löûa, thì löûa leõ ra thieâu ñoát mieäng, vì löûa laáy thieâu ñoát vaät laøm töï töôùng vaäy. Duyeân cuõng nhö vaäy, nhö luùc duyeân löûa, löûa neân thieâu ñoát taâm. Nay khoâng thieâu ñoát taâm vaø chaúng thieâu ñoát mieäng, roõ raøng duyeân vaø noùi naêng ñeàu chaúng ñöôïc coäng töôùng. Neáu vaäy, keâu löûa sao chaúng ñöôïc nöôùc maø ñöôïc töï töôùng cuûa löûa vaäy? Nhö keâu ôû nöôùc, lyù ñaây chaúng

vaäy, vì thoùi quen töø voâ thuûy neân coäng goïi vaäy, nay duyeân ôû xanh laøm xanh giaûi (bieát laøm xanh) laø, trí tyû löôïng ñaây chaúng xöùng vôùi phaùp tröôùc, nhö nhaõn thöùc duyeân saéc laø xöùng vôùi töï töôùng vaäy, chaúng laøm saéc giaûi, sau khôûi yù thöùc duyeân saéc coäng töôùng, chaúng dính keït saéc neân beøn laøm xanh giaûi, ngaên caûn duyeân vaäy chaúng phaûi xanh, beøn laøm xanh giaûi, chaúng phaûi cho raèng xanh giaûi töùc xöùng söï xanh, neân trong Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Hieän giaùc nhö moäng thaûy, Luùc ñaõ khôûi hieän giaùc, Thaáy vaø caûnh ñeàu khoâng, Sao cho coù hieän löôïng”.*

Ñaây nghóa laø giaû trí chæ duyeân coäng töôùng maø ñöôïc khoûi vaäy. Töï töôùng cuûa phaùp lìa phaân bieät, noùi naêng cuõng vaäy, chaúng xöùng baûn phaùp, cuõng chæ chæ ôû nôi coäng töôùng chuyeån, nay toâng Ñaïi thöøa chæ coù theå töï töôùng, ñeàu khoâng theå coäng töôùng, giaû trí vaø phaân tích chæ ñöôïc coäng, chaúng ñöôïc töï töôùng, neáu noùi coäng töôùng chæ coù quaùn taâm, hieän löôïng thoâng duyeân töï töôùng coäng töôùng. Neáu phaùp töï töôùng chæ hieän löôïng ñöôïc, coäng töôùng cuõng thoâng choã tyû löôïng ñöôïc, cho ñeán neân noùi chæ ôû nôi coäng töôùng caùc phaùp maø chuyeån. laøm töôùng ñaây, choã chöùng löôïng bieát, chaúng phaûi caûnh cuûa noùi naêng v.v… vaäy, laïi trong sôù coù hoûi: Côù sao goïi laø töï töôùng coäng töôùng? Ñaùp: Neáu phaùp töï theå, chæ chöùng trí bieát noùi naêng chaúng kòp, ñoù laø töï töôùng, neáu phaùp theå taùnh, choã noùi naêng kòp, choã giaû trí duyeân, ñoù laø coäng töôùng. Laïi hoûi: Nhö taát caû phaùp ñeàu noùi chaúng kòp, maø laïi baûo laø noùi naêng tôùi kòp, ñoù laø coäng töôùng, coù gì traùi nghòch? Ñaùp: Coäng töôùng laø nghóa treân phaùp töï theå, laïi khoâng theå rieâng bieät. Laïi, ñaây goïi laø luùc phaân tích caùc phaùp löûa v.v… ngaên caûn chaúng phaûi löûa v.v… nghóa naøy töùc thoâng treân taát caû löûa, neân noùi coäng töôùng töùc nghóa ñoù vaäy, chaúng phaûi lyù coäng töôùng cuûa khoå khoâng v.v… neáu vaäy töùc taát caû phaùp chaúng theå noùi, chaúng theå noùi cuõng chaúng xöùng lyù, ngaên caûn coù theå noùi, neân noùi chaúng theå noùi, chaúng phaûi chaúng theå noùi töùc xöùng phaùp theå, phaùp theå cuõng chaúng phaûi chaúng theå noùi vaäy, maø nay môùi noùi danh ñöôïc töï taùnh cuûa coäng töôùng vaäy, nay neân giaûi ñaây, chaúng phaûi phaùp theå nghóa ñoù coù theå vaäy. Noùi danh v.v… phaân tích coäng töôùng, chaúng phaûi nghóa laø töùc ñöôïc theå coäng töôùng, chæ ngaên caûn ñöôïc töï töôùng neân noùi danh phaân tích coäng töôùng. Laïi nöõa, töï töôùng töùc laø töôùng töï theå cuûa caùc phaùp, nhö löûa laáy aám noùng laøm töï töôùng, luùc goïi aám noùng chaúng ñöôïc aám noùng vaäy, chaúng ñöôïc töï töôùng, töï töôùng aám noùng ñaây chæ thaân thöùc hieän löôïng chöùng vaäy, chaúng phaûi choã danh ñöôïc. Coäng töôùng, nay

duøng danh nghóa cuûa sôû phaân tích döôùi goïi laø coäng töôùng, coäng töôùng coù hai: Moät laø, coäng töôùng töï loaïi; hai laø, coäng töôùng khaùc loaïi, nhö luùc noùi löûa, chaúng bao goàm ôû nöôùc v.v… chæ khaép taát caû treân löûa, neân goïi laø coäng töôùng töï loaïi, neáu noùi khoå, khoâng, voâ, thöôøng v.v… thì chaúng chæ taïi treân moät loaïi phaùp, maø khaép taát caû treân phaùp nöôùc löûa v.v… neân goïi laø coäng töôùng khaùc loaïi. Laïi, töï töôùng laø chæ naêm caên naêm traàn, taâm taâm sôû ñöôïc, nghóa laø naêm caên laø hieän chöùng cuûa thöùc thöù taùm, naêm traàn laø hieän löôïng chöùng cuûa taâm taâm sôû thöùc thöù taùm vaø naêm thöùc tröôùc. Töï theå taùnh, ñoäc taùn yù thöùc vaäy v.v… coøn chaúng theå ñöôïc töï theå taùnh, huoáng gì danh phaân tích ñöôïc theå taùnh vaäy, luùc naêm thöùc duyeân naêm traàn caûnh, coù ñuû boán nghóa neân goïi laø ñöôïc phaùp töï töôùng: Moät laø, maëc tình, hai laø, hieän löôïng; ba laø, chaúng keït danh ngoân; boán laø, chæ duyeân caûnh hieän taïi, ñöôïc goïi laø töï töôùng, caûnh sôû duyeân cuûa yù thöùc coù hai, neáu laø caûnh sôû duyeân cuûa ñoäc ñaàu yù thöùc töùc ôû phaùp xöù thaâu, neáu laø caûnh sôû duyeân cuûa minh lieãu yù thöùc töùc ôû saéc xöù nhieáp, vaû laïi, nhö nhaõn thöùc ôû nieäm ñaàu minh lieãu yù thöùc tuaân theo vaäy luùc ñoàng duyeân saéc, chæ duyeân töï töôùng cuûa saéc, nieäm sau minh lieãu yù thöùc phaân bieät giaû saéc treân saéc sôû duyeân laø daøi v.v… töùc laø coäng töôùng. Tuy giaû saéc laø daøi v.v… laø caûnh sôû duyeân cuûa minh lieãu yù thöùc, cuõng taïi nôi saéc xöù thaâu, vì laø giaû neân nhaõn thöùc chaúng duyeân vaäy, cho ñeán aâm thanh cuõng vaäy, thaûn nhö, nhó thöùc ôû saùt- na ñaàu tuaân theo vaäy, luùc cuøng minh lieãu yù thöùc ñoàng duyeân thanh cuõng laø ñöôïc phaùp töï töôùng, nieäm sau yù thöùc khôûi duyeân ba thöù danh cuù vaên, treân thanh coù phaân bieät haïnh giaûi v.v… laø duyeân giaû vaäy, nay naêm thöùc ñaõ khoâng phaân bieät haïnh giaûi, do ñoù chaúng duyeân giaû vaäy.

Hoûi: Nhö saéc coù hai möôi laêm thöù, xanh, vaøng v.v… boán loaïi hieån saéc laø thaät, coøn laïi caùc loaïi laø giaû, thanh cuõng coù möôøi hai thöù, chæ chaáp thoï vaø chaúng chaáp thoï thanh laø thaät, coøn laïi caùc loaïi laø giaû, xuùc coù hai möôi saùu thöù, chæ boán ñaïi laø thaät, coøn laïi caùc loaïi laø giaû. Trong ñaây, thaät laø naêm thöùc duyeân ôû traàn xöù goàm. Neáu laø giaû, nhö luaän chuû ñaõ noùi naêm thöù chaúng duyeân laø coù yù thöù duyeân, côù sao chaúng ôû phaùp xöù goàm?

Ñaùp: minh lieãu yù thöùc thöù saùu duyeân giaû saéc daøi v.v… coù ba nghóa, do ñoù chaúng ôû phaùp xöù goàm: Moät laø, toái saùng chaúng ñoàng; hai laø, vì giaû theo thaät; ba laø, vì aûnh theo chaát, ñaày ñuû ba nghóa ñaây neân ôû saéc xöù nhieáp vaäy. Neáu ñoäc ñaáu yù thöùc thì khoâng ba nghóa ñaây, do ñoù ôû phaùp xöù goàm, vaû laïi, thöù nhaát, toái saùng chaúng ñoàng laø, neáu minh lieãu yù thöùc cuøng naêm thöùc ôû nieäm ñaàu luùc tuaân theo taâm, töùc laø hieän löôïng, chaúng duyeân giaû ñoù, ñeán nieäm sau minh lieãu yù thöùc phaân bieät taâm sinh töùc duyeân giaû saéc. Luùc naêm thöùc chaùnh duyeân thaät saéc, yù ñaây ñoái vôùi nôi thaät saéc sôû

duyeân cuûa naêm thöùc maø sinh haïnh giaûi Duyeân giaû saéc ñoù laø cuõng naêm thöùc chaúng ñoàng thôøi khôûi phaân bieät, yù thöùc ñaây töùc laø minh (saùng) vaäy, giaû saéc sôû duyeân v.v… töùc ôû saéc xöù goàm , chaúng ôû phaùp xöù thaâu, neáu laø yù ñoäc ñaàu, chaúng gaù naêm thöùc maø sinh phaân bieät, chæ noùi veà rieâng khôûi, töùc laø toái, yù thöùc töùc ôû phaùp xöù goàm, thöù hai, vì giaû theo thaät, vì giaû saéc daøi v.v… nöông treân thaät saéc khaùc maø laäp. Tuy yù thöùc duyeân nhieáp giaû saéc ñaây, quy veà thaät saéc, toång ôû saéc xöù goàm, chaúng ôû phaùp xöù thaâu. Thöù ba vì aûnh theo chaát, giaû saéc daøi v.v… laø thöùc thöù saùu gaù thaät saéc naêm traàn laøm chaát maø bieán, khôûi töôùng phaàn giaû daøi v.v… duyeân, ñem saéc töôùng phaàn giaû daøi v.v… ñaây ñeán thaät saéc thaät saéc xöù cuûa naêm traàn thaâu, toång ôû saéc xöù goàm vaäy, neáu laø ñoäc ñaàu yù thöùc chaúng haún coù baûn chaát vaäy. Ñaây coù ba nghóa neân gaù naêm traàn saéc toång ôû saéc thaâu. Neáu ñoäc ñaàu sinh toái, caûnh sôû duyeân cuûa yù thöùc, töùc phaùp xöù thaâu.

Hoûi: Naêm caên ôû trong giaùo naøo chöùng laø hieän löôïng?

Ñaùp: Thaät chöùng chaúng phaûi moät, trong kinh Vieân Giaùc noùi: “Thí nhö maét saùng soi roõ caûnh tröôùc, saùng ñoù troøn ñaày, ñöôïc khoâng thöông gheùt, coù theå chöùng naêm caên hieän löôïng chaúng sinh phaân bieät, nôi maét saùng ñoù ñeán khoâng coù tröôùc sau, troïn chaúng boû oaùn laáy thaân, meán ñeïp gheùt xaáu saùnh nhó caên chaúng phaân bieät aâm thanh ngôïi khen hay cheâ huûy, tyû caên chaúng laùnh muøi hôi thôm hay thoái, thieät caên chaúng choïn löïa muøi vò cuûa ngoït hay ñaéng, thaân caên chaúng caùch xuùc cuûa trôn rít, vì luùc tuaân theo taâm chaúng phaân bieät vaäy, khoaûng saùt-na chaûy vaøo yù ñòa môùi khôûi taàm caàu, beøn rôi laïc vaøo tyû löôïng, thì taâm nhieãm tònh sinh tình laáy boû khôûi.

Hoûi: Luùc nhaõn v.v… naêm caên duyeân caûnh phaûi ñuû maáy nghóa?

Ñaùp: Duyeân laø nghóa cuûa duyeân möôïn, caûnh coù hai nghóa: Moät laø, nghóa choã möôïn; hai laø, nghóa choã chieáu, noùi choã möôïn laø nhöng duyeân caûnh coù theå möôïn kia laøm sôû duyeân duyeân, noùi choã chieáu laø, tuy chaúng möôïn kia laøm choã duyeân, nhöng xöù choã chieáu troâng nhìn cuõng noùi laø caûnh, nhö nhaõn v.v… naêm caên chieáu caûnh saéc v.v… tuy chaúng phaûi choã duyeân, nhöng ñoái vôùi caên ñaây, ñöôïc goïi laø caûnh, laø choã chieáu vaäy. Laïi, nhaõn caên chieáu saéc, nhaõn thöùc duyeân saéc, cho ñeán thaân caên bieát xuùc, thaân thöùc roõ xuùc v.v… Laïi, caùc baäc coå ñöùc coù hoûi: Naêm thöùc ñaõ chæ duyeân thaät saéc, chæ nhö ngaén daøi v.v… luùc nöông caûnh saéc hieän tieàn, nhaõn caên chaúng hoaïi, luùc ñoù, nhaõn thöùc laø duyeân hay chaúng duyeân? Neáu noùi laø duyeân beøn phaïm loãi naêm thöùc duyeân giaû, neáu chaúng duyeân, côù sao nhaém maét chaúng thaáy, môû maét môùi thaáy ö? Ñaùp: Luùc ñoù nhaõn thöùc chæ ñöôïc thaät saéc cuûa xanh v.v… maø ñoàng thôøi yù thöùc nöông nhaõn caên

laøm cöûa, phaân roõ hieån baøy, thuû ñöôïc daøi v.v… laø caên cöù yù thöùc ñöôïc, hôïp phaùp xöù thaâu, chæ duyeân luùc ñoù, yù thöùc nöông nhaõn caên thuû ñoái caên choã nöông neân saéc xöù goàm.

Hoûi: Naêm thöùc tröôùc ñuû bao nhieâu nghieäp thì naêng lieãu (coù theå roõ) caûnh tröôùc?

Ñaùp: Naêm thöùc tröôùc ñuû saùu nghieäp. Trong luaän Du-giaø noùi: “Moät laø, chæ lieãu bieät töï caûnh sôû duyeân; hai laø, chæ lieãu bieät töôùng; ba laø, chæ lieãu bieät hieän taïi; boán laø, chæ moät saùt-na lieãu bieät; naêm laø, tuøy yù thöùc chuyeån, tuøy thieän nhieãm chuyeån, tuøy phaùt nghieäp chuyeån; saùu laø, naêng thuû quaû aùi vaø chaúng phaûi aùi.

Hoûi: Nhaõn thöùc hieän löôïng, xöùng caûnh maø bieát, neáu luùc maéc beänh hoaëc thaáy xanh cho laø vaøng ñaâu xöùng caûnh ö? Neáu chaúng xöùng caûnh sao goïi laø hieän löôïng?

Ñaùp: Coù moät sö noùi: Thaáy xanh cho laø vaøng, thaät laø yù thöùc, nghóa laø do caên beänh neân daãn ñöôïc nhaõn thöùc beänh, do nhaõn thöùc beänh beøn daãn y thöùc phi löôïng, thaáy xanh cho laø vaøng, chaúng phaûi nhaõn thöùc thaáy xanh cho laø vaøng, do nhaõn thöùc beänh, naêng khôûi thöùc thaáy vaøng, neân noùi nhö vaäy, sö thöù hai noùi: Do nhaõn caên beänh, daãn nhaõn thöùc beänh, tuy thaáy xanh cho laø vaøng, maø chaúng laøm vaøng giaûi, neân laø hieän löôïng, nhö khoâng phaân bieät luùc quaùn Phaät taùnh chaân nhö laø taùm töï taïi ngaõ, tuy chaúng xöùng caûnh maø trí khoâng phaân bieät chaúng laøm ngaõ giaûi, neân ñöôïc laø hieän löôïng. Ñaây cuõng nhö vaäy, trong luaän Taïp Taäp coù hoûi: Nhö lieãu bieät saéc v.v… neân goïi laø thöùc, côù sao chæ goïi laø nhaõn v.v… caùc thöùc, maø chaúng goïi saéc v.v… caùc thöùc ö? Ñaùp: Vì nöông töïa nhaõn v.v… naêm thöù maø giaûi thích ñaïo lyù, thaønh töïu chaúng phaûi ôû saéc v.v… taïi sao? Thöùc cuûa trong nhaõn neân goïi laø nhaõn thöùc nöông nhaõn xöù; choã thöùc ñöôïc nhö vaäy, laïi do coù nhaõn maø thöùc coù ñöôïc. Taïi sao? Neáu coù nhaõn caên thì thöùc quyeát ñònh sinh, ngöôøi khoâng muø loøa ñeán trong toái taêm cuõng naêng thaáy vaäy, chaúng do coù saéc maø nhaõn thöùc quyeát ñònh sinh, vì ngöôøi muø loøa chaúng theå thaáy vaäy, laïi, nhaõn laø nôi phaùt thöùc neân goïi laø nhaõn thöùc. Do nhaõn bieái khaùc, thöùc cuõng bieán khaùc, saéc tuy khoâng bieán maø thöùc coù bieán vaäy, nhö beänh ca-maït-la toån haïi nhaõn caên, ñoái vôùi saéc xanh v.v… ñeàu thaáy laø vaøng, laïi thuoäc thöùc cuûa nhaõn neân goïi laø nhaõn thöùc, do chuûng töû thöùc tuøy theo ôû nhaõn maø ñöôïc sinh vaäy, laïi hoå trôï thöùc cuûa nhaõn neân goïi laø nhaõn thöùc, laøm kia toån ích vaäy, taïi sao? Do caên hôïp thöùc, choã coù laõnh thoï, khieán caên toån ích, chaúng phaûi caûnh giôùi vaäy, laïi nhö thöùc cuûa nhaõn neân goïi laø nhaõn thöùc, ñeàu laø choã goàm cuûa sôû höõu tình. Saéc thì khoâng nhö vaäy, vì chaúng quyeát ñònh, nhaõn thöùc ñaõ vaäy, caùc thöùc khaùc cuõng vaäy.

Hoûi: Do nhaõn thaáy saéc hay do thöùc v.v… ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi nhaõn thaáy saéc cuõng chaúng phaûi thöùc v.v… vì taát caû phaùp khoâng taùc duïng vaäy, do coù hoøa hôïp giaû laäp maø thaáy. Laïi do saùu töôùng nhaõn ôû trong thaáy saéc, toái thaéng chaúng phaûi thöùc v.v… cho neân noùi nhaõn naêng thaáy caùc saéc, nhöõng gì laø saùu? Moät laø, do sinh nhaân nhaõn naêng sinh vaät kia; hai laø, do y xöù thaáy nöông töïa, nhaõn vaäy; ba laø, do khoâng ñoäng chuyeån, nhaõn thöôøng moät loaïi vaäy; boán laø, do töï taïi chuyeån, chaúng ñôïi duyeân hôïp nieäm nieäm sinh vaäy; naêm laø, do ñoan nghieâm chuyeån, do choã trang nghieâm ñaây nöông töïa thaân vaäy; saùu laø, do thaùnh giaùo, nhö trong kinh noùi nhaõn naêng thaáy saéc vaäy. Ñeàu noùi saùu thöù töôùng maïo nhö vaäy, ôû trong thöùc v.v… ñeàu chaúng theå ñöôïc, thöùc ñoäng chuyeån laø, phaûi bieát coù nhieàu thöù sai bieät sinh khôûi.

Hoûi: Choã saùu caên thaønh moãi moãi coù bao nhieâu nghóa?

Ñaùp: Caùc baäc coå ñöùc giaûi thích: moãi moãi coù hai nghóa: Moät laø dò thuïc; hai, nuoâi lôùn, vaû laïi nhö nhaõn caên laø nhö nghieäp, ôû quaù khöù chieâu caûm nhaõn ñôøi nay, goïi laø nhaõn dò thuïc, ôû ñôøi nay nhaân aên uoáng v.v… nuoâi nhoû khieán lôùn, döôõng gaày thaønh beùo, goïi laø nhaõn tröôûng döôõng, ngoaøi ra naêm caên cuõng vaäy.

Hoûi: Neáu khoâng caûnh beân ngoaøi, neân khoâng taâm hieän löôïng, naêng giaùc. Neáu khoâng hieän löôïng naêng giaùc, côù sao ngöôøi ñôøi laøm giaùc (hieån bieát) nhö vaäy, nay ta hieän chöùng caûnh nhö vaäy ö?

Ñaùp: Caùc baäc coå ñöùc noùi: Hieän giaùc nhö moäng laø nhö chaùnh khôûi hieän löôïng naêng thöùc luùc chöùng saéc v.v… naêm caûnh, chæ löôïng naêng chöùng caûnh sôû chöùng saéc v.v… chaúng naêng giaùc taâm hieän löôïng naêng giaùc, taïi sao? Giaùc phaùp naêng giaùc laø yù thöùc, chaùnh luùc tuøy khôûi naêm thöùc, haún khoâng yù thöùc, neân ôû nieäm ñoù, haún chaúng coù taâm naêng giaùc hieän löôïng. Ñeán nieäm thöù hai chaùnh khôûi yù thöùc giaùc naêm thöùc hieän löôïng ôû nieäm tröôùc, luùc khoâng sôû giaùc thì hieän löôïng naêm thöùc vaø caûnh cuûa hieän löôïng sôû giaùc ñeàu ñaõ ruïng dieät. Taïi sao? Vì caùc thöùc chaúng ñeàu sinh vaäy, luùc khôûi yù thöùc, hieän löôïng naêm thöùc ñaõ dieät, laïi phaùp höõu vi töøng saùt-na dieät neân caûnh sôû duyeân cuûa naêm thöùc hieän löôïng luùc aáy cuõng ñaõ ruïng dieät. Neáu noùi phaûi coù thaät caûnh beân ngoaøi môùi naêng sinh taâm laø, thaûn nhö yù thöùc ôû nieäm sau duyeân hieän löôïng naêm thöùc ôû nieäm tröôùc laøm caûnh, ñaâu laø phaùp coù thaät ö? Do quaù khöù khoâng theå vaäy, hieän löôïng naêng thöùc ôû quaù khöù ñaây ñaõ dieät, nay tuy khoâng theå coøn naêng laøm caûnh sinh ôû yù thöùc, naøo haún naêm thöùc phaûi duyeân caûnh thaät ngoaøi taâm maø sinh ö? Nghóa laø nhö luùc ñang nguû chaùnh taâm khôûi moäng, töùc chaúng theå khôûi taâm bieát moäng, ñeán luùc sau khi nguû tænh taâm bieát moäng, thì taâm

moäng cuûa choã bieát ñoù ñaõ dieät, luùc naêm thöùc hieän haønh ñoù chaùnh khôûi, chöa theå khôûi bieát taâm hieän löôïng yù thöùc, cho ñeán nieäm thöù hai khôûi ñöôïc taâm yù thöùc bieát hieän löôïng naêm thöùc, thì naêm thöùc hieän löôïng choã bieát ñoù ñaõ dieät, cuøng bieát moäng taâm töông tôï, neân neâu laøm thí duï, laïi caät naïn: Quyeát ñònh chaáp thuaän coù hieän löôïng ö? Nghóa laø chaùnh luùc naêng giaùc yù thöùc khôûi bieát hieän löôïng, thì naêm thöùc choã bieát kia quyeát ñònh laø coù ö? Ñaùp: Luùc ñoù choã bieát (sôû giaùc) ñaõ dieät, tuy khoâng theå, maø coøn sinh taâm naêng giaùc, naøo phoøng caûnh beân ngoaøi laø khoâng naêng sinh thöùc ö? nhöng vôùi Ñaïi thöøa thì naêm caûnh tuy tôï coù maø chaúng phaûi ngoaøi taâm, chaúng ñoàng nhö phaøm phu Tieåu thöøa.

Hoûi: ÔÛ trong nhaõn v.v… coù bao nhieâu phaân bieät?

Ñaùp: Löôïc coù ba thöù: Moät laø, töï taùnh phaân bieät, nghóa laø chæ duyeân hieän taïi choã duyeân caùc haønh töï töôùng haønh phaân bieät, choã duyeân caùc haønh töùc laø naêm traàn, töï töôùng haønh laø nhö saéc laáy xanh laøm haønh töôùng, luùc nhaõn thöùc duyeân cuõng maëc tình laøm haønh töôùng xanh, goïi laø haønh töôùng. Laïi töï töôùng haønh töùc naêng duyeân haønh, choïn löïa coäng töôùng haønh, nhö luùc duyeân xanh töùc duyeân vaøng chaúng dính; hai laø, tuøy nieäm phaân bieät, ôû xöa tröôùc nôi töøng thoï caùc haønh, truy nieäm haønh phaân bieät, chæ duyeân quaù khöù; ba laø, keá ñoä phaân bieät, ñoái vôùi vò lai, nay chaúng hieän tieàn tö duy gaây taïo haønh phaân bieät, töùc chaúng phaûi coù maø tính chaáp laø coù, laø caûnh phi löôïng, nhöng noùi veà ba ñôøi keá ñoä chaúng quyeát ñònh ôû moät ñôøi, laïi trong luaän Taïp Taäp trong phaàn ba phaân bieät laïi coù baûy thöù phaân bieät: Moät goïi laø ôû duyeân nhaäm vaän phaân bieät, ôû töï caûnh giôùi maëc tình chuyeån vaäy; hai, coù töôùng phaân bieät, nghóa laø hai thöù phaân bieät töï taùnh vaø tuøy nieäm thuû caûnh quaù khöù vaø hieän taïi caùc thöù töôùng vaäy; ba, khoâng töôùng phaân bieät, nghóa laø mong caàu caûnh töông lai, haønh phaân bieät; boán, taàm caàu phaân bieät; naêm, doø xeùt phaân bieät; saùu, nhieãm oâ phaân bieät; baûy, chaúng nhieãm oâ phaân bieät, boán thöù phaân bieät naøy (töø boán tôùi baûy) ñeàu duøng keá ñoä phaân bieät ñeå laøm töï taùnh, taïi sao? Vì tö ñaït vaäy coù luùc taàm caàu, coù luùc doø xeùt, coù luùc nhieãm oâ, hoaëc chaúng nhieãm oâ caùc thöù phaân bieät. Laïi trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi coù möôøi thöù caên caûnh vi teá phaân bieät. Luaän noùi: “Laïi nöõa, toång goàm taát caû phaân bieät, löôïc coù möôøi thöù: moät laø, caên baûn phaân bieät, nghóa laø thöùc A-laïi-da; hai laø, duyeân töôùng phaân bieät, nghóa laø saéc v.v…; ba laø, hieån töôùng phaân bieät, nghóa laø nhaõn thöùc v.v… ñeàu laø thöùc choã nöông töïa; boán laø, duyeân töôùng bieán khaùc phaân bieät, nghóa laø giaø laõo v.v… bieán khaùc, laïc thoï v.v... bieán khaùc, tham v.v… bieán khaùc, thôøi tieát böùc haïi ñoåi thay rôi ruïng v.v… bieán khaùc, Naïi-laïc-ca v.v… caùc thöù bieán khaùc, vaø duïc giôùi v.v… caùc giôùi bieán

khaùc; naêm laø, hieån töôùng bieán khaùc phaân bieät nghóa laø töùc nhö noùi bieán khaùc tröôùc coù caùc thöù bieán khaùc; saùu laø, tha daãn phaân bieät, nghóa laø nghe loaïi chaúng phaûi chaùnh phaùp vaø nghe loaïi chaùnh phaùp phaân bieät; baûy laø, chaúng nhö lyù phaân bieät, nghóa laø caùc ngoaïi ñaïo nghe loaïi chaúng phaûi chaùnh phaùp phaân bieät; taùm laø, nhö lyù phaân bieät, nghóa laø trong chaùnh phaùp nghe loaïi chaùnh phaùp phaân bieät; chín laø, chaáp tröôùc phaân bieät, ng- hóa laø loaïi chaúng nhu lyù taùc yù, Taùt-ca taø kieán laøm goác, saùu möôi hai kieán thuù töông öng phaân bieät; möôøi laø, taùn ñoäng phaân bieät, nghóa laø chö vò Boà-taùt möôøi thöù phaân bieät”. Giaûi thích: Caên baûn phaân bieät nghóa laø thöùc A-laïi-da laø töï taùnh caên caùc phaân bieät khaùc cuõng laø phaân bieät neân goïi laø caên baûn phaân bieät. Duyeân töôùng phaân bieät nghóa laø phaân bieät saéc v.v… coù duyeân töôùng nhö vaäy. Hieån töôùng phaân bieät, nghóa laø nhaõn thöùc v.v… ñeàu laø thöùc, choã nöông töïa hieån hieän tôï töôùng sôû duyeân kia vaäy. Duyeân töôùng bieán khaùc phaân bieät, nghóa laø tôï aûnh saéc v.v… thöùc bieán khaùc choã khôûi phaân bieät. Giaø laõo v.v… bieán khaùc, nghóa laø caùc thöùc (?) saéc v.v… tôï töôùng laõo v.v… khôûi caùc bieán khaùc, taïi sao? Saéc beân trong beân ngoaøi v.v… ñeàu coù töôùng giaø laõo v.v… chuyeån bieán; v.v… laø goàm beänh cheát bieán khaùc, laïc thoï v.v… bieán khaùc laø, do laïc thoï neân thaân töôùng bieán khaùc, nhö noùi laïi, laø maët maét ñoan nghieâm v.v… laø gaàn khoå vaø chaúng khoå chaúng laïc thoï, tham v.v… bieán khaùc nghóa laø do tham v.v... maø thaân töôùng bieán khaùc v.v... laø goàm saân si phaãn v.v... nhö noùi phaãn v.v... hình saéc xaáu gheùt v.v... Thôøi tieát böùc haïi ñoåi thay rôi ruïng v.v... bieán khaùc, nghóa laø gieát buoäc v.v... khieán thaân töôùng v.v... ñeàu sinh khôûi bieán khaùc, thôøi tieát thay ñoåi rôi ruïng cuõng khieán trong ngoaøi thaân caây, hình töôùng saéc v.v... ñoåi bieán. Nhö noùi luùc laïnh böùc thieát v.v... thì thaân v.v... bieán khaùc. Naïi-laïc-ca v.v... caùc thuù bieán khaùc v.v... töùc goàm taát caû aùc thuù, saéc xaáu kia v.v... bieán khaùc coäng xong. vaø duïc giôùi v.v... caùc giôùi bieán khaùc laø goàm trong saéc giôùi, voâ saéc giôùi, khoâng thöùc aûnh töôïng tôï saéc v.v... Vaäy, ôû trong caùc trôøi vaø trong tænh löï cuõng coù caùc thöù höõu tình vaø khí saéc v.v... bieán khaùc, nhö söùc thaàn chaâu ma-ni vaäy, caùc thöù saéc aùnh saùng saïch ñeïp bieán khaùc. Hieån töôùng bieán khaùc phaân bieät, nghóa laø do nhaõn v.v... caùc caên rôi nöông töïa, khieán aûnh töôïng tôï saéc v.v... hieån hieän nhaõn thöùc v.v... caùc thöùc caùc thöù bieán khaùc, töùc ôû trong ñaây khôûi caùc phaân bieät, töùc bieát nhö noùi ôû tröôùc, giaø laõo v.v... bieán khaùc tuøy choã öùng laø khôûi bieán khaùc, taïi sao? nhö noùi nhaõn v.v... caùc caên coù lôïi ñoäng thöùc toái saùng vaäy, nhö voâ bieåu saéc choã nöông töïa bieán khaùc, kia cuõng bieán khaùc, do laïc thoï v.v... bieán khaùc cuõng vaäy, nhö noùi laïc laø taâm an ñònh vaäy, noùi khoå laø taâm taùn ñoäng, tham v.v... thôøi tieát böùc haïi ñoåi thay rôi ruïng

cuõng vaäy, Naïi-laïc-ca v.v... vaø duïc giôùi v.v... nöông thaân bieán khaùc, thöùc cuõng bieán khaùc, nhö ñaùng neân bieát, trong voâ saéc giôùi cuõng coù thoï v.v... choã laøm bieán khaùc, caùc thöùc phaân bieät, tha daãn phaân bieät, nghóa laø baïn laønh baïn döõ thaân gaàn choã khôûi vaø cuøng laéng nghe chaùnh phaùp vaø chaúng phaûi chaùnh phaùp laøm nhaân phaân bieät, töùc laø ngoaïi ñaïo Ca-tyø-la vaø caùc Tao –kieät ña trong chaùnh phaùp choã coù phaân bieät, goïi laø chaúng nhö lyù vaø nhö lyù phaân bieät, hai thöù nhö vaäy tuøy choã ñaùng naêng sinh, taø kieán chaùnh kieán hai thöù töông öng phaân bieät. Taùt-ca taø kieán laøm nhaân, choã khôûi saùu möôi hai (62) kieán töông öng phaân bieät, töùc nhö trong kinh Phaïm Voõng noùi khoaûng tröôùc sau phaân bieät, nghóa laø ngaõ quaù khöù laø töøng coù ö? Phaân bieät nhö vaäy v.v... goïi laø chaáp tröôùc phaân bieät. Noùi kieán thuù nghóa laø phaåm loaïi, taùn ñoäng phaân bieät laø taùn loaïn nhieãu ñoäng neân goïi laø taùn ñoäng. Ñaây töùc phaân bieät, cho neân noùi laø taùn ñoäng phaân bieät, ñaây töùc nhieåu loaïn, khoâng trí phaân bieät. Taïi sao? Do ñaây nhieãu loaïn Baùt-nhaõ ba-la-maät vaäy, trí khoâng phaân bieät töùc laø Baùt-nhaõ ba-la-maät-da, nghóa laø caùc Boà-taùt möôøi thöù phaân bieät. Nghóa laø caùc Boà-taùt naêng phaùt noùi naêng, tha chuyeån vaø chuyeån chaúng xöùng chaân lyù, möôøi thöù phaân bieät. Taïi sao? Chöùng hoäi, nhö chaùnh hieän tieàn, chaúng theå noùi vaäy.

Hoûi: Ba phaân bieät tröôùc, trong taùm thöùc coù maáy thöùc naêng ñuû?

Ñaùp: Trong taùm thöùc, chæ thöùc thöù saùu ñuû ba phaân bieät, töï thöùc thöù baûy chæ coù töï taùnh phaân bieät, vì duyeân hieän taïi vaäy. Hoaëc coù theå maït-na cuõng coù keá ñoä, vì keá ñoä chaáp ngaõ vaäy, neáu luaän veà theå taùnh thì keá ñoä phaân bieät laáy tueä laøm taùnh, tuøy nieäm laáy nieäm laøm taùnh, phaân bieät laáy tueä laøm taùnh. Trong phaùp chaân nhö ñaõ khoâng taùm thöùc hö voïng, do ñoù khoâng phaân bieät ñaây. Laïi, caùc sö xöa tröôùc ñem möôøi thöù phaân bieät caên cöù taùm thöùc maø bieän giaûi roäng.

Hoûi: Trong taùm thöùc, moãi moãi coù ñuû bao nhieâu phaân bieät?

Ñaùp: Thöùc thöù saùu ñuû caû möôøi thöù phaân bieät roäng löôïc, naêm thöùc tröôùc chæ hai thöù töï taùnh vaø maëc tình phaân bieät, vì naêm thöùc ôû nôi töï caûnh giôùi maëc tình chuyeån vaäy. Thöùc thöù baûy coù ñuû ba thöù keá ñoä nhieãm oâ coù töôùng phaân bieät. Thöùc thöù taùm ñoàng naêm thöùc tröôùc ñöôïc coù töï taùnh maêc tình phaân bieät, neáu töï taùnh maëc tình phaân bieät töï hieän löôïng, neáu keá ñoä nhieãm oâ khoâng töôùng phaân bieät laø chæ tyû löôïng vaø phi löôïng. Neáu coù töôùng phaân bieät moät phaàn duyeân hieän taïi laø thoâng caû ba löôïng, moät phaàn duyeân quaù khöù laø chæ tyû löôïng vaø phi löôïng, neáu tuøy nieäm phaân bieät voâ laäu töùc laø hieän löôïng, neáu höõu laäu töùc tyû löôïng vaø phi löôïng.

Hoûi: Côù sao naêm thöùc khoâng phaân bieät chaáp?

Ñaùp: Phaøm noùi chaáp, phaûi laø yù cuûa phaân bieät tính löôøng môùi naêng

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 53 599

chaáp chaët, naêm thöùc tuy coù tueä maø chæ maëc tình, chaúng theå phaân bieät tính löôøng, neân naêm thöùc tröôùc khoâng, chæ thöùc thöù saùu coù vaäy.