TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 60**

Hoûi: Ba taùnh ñaây ñaùng laø moät hay laø khaùc? Neáu noùi laø moät thì khoâng neân noùi taùnh Y tha vaø taùnh Vieân thaønh thaät laø coù, taùnh Bieán keá laø khoâng. Neáu noùi laø khaùc, thì sao laïi noùi ñeàu ñoàng moät taùnh, ñoù laø khoâng taùnh?

Ñaùp: Phaùp moân ba taùnh ñaây laø maät yù cuûa chö Phaät noùi ra, xöù caùc thöùc khôûi, caên do giaùo phaùp, neáu töùc ñoù thuû ñoù, ñeàu laïc vaøo thaáy cuûa phaøm thöôøng, neáu lìa ñoù xaû ñoù, ñeàu maát moân cuûa Thaùnh trí. Do ñoù Phaùp sö Taïng y cöù toâng Hoa Nghieâm giaûi thích nghóa ñoàng vò cuûa ba taùnh: Moät, Vieân thaønh thaät chaân nhö coù hai nghóa ñoù laø baát bieán vaø tuøy duyeân; hai, Y tha coù hai nghóa, ñoù laø tôï coù vaø khoâng taùnh; ba, bieán keá sôû chaáp coù hai nghóa, ñoù laø tình coù vaø lyù khoâng. Do chaân nhö baát bieán, y tha khoâng taùnh, sôû chaáp lyù khoâng, do ba nghóa naøy neân ba taùnh moät khoaûng. Laïi noùi veà chaân nhö tuøy duyeân, y tha tôï coù vaø sôû chaáp tình coù, do ba nghóa ñaây cuõng khoâng khaùc vaäy, cho neân chaân goàm voïng ngoïn, ngoïn suoát nguoàn chaân, taùnh töôùng dung thoâng khoâng chöôùng khoâng ngaïi.

Hoûi: Taùnh Y tha tôï coù v.v... haù ñoàng vôùi Bieán keá sôû chaáp tình coù

ö?

Ñaùp: Do hai nghóa neân khoâng khaùc vaäy: Moät, tôï sôû chaáp kia chaáp

tôï laø thaät neân khoâng khaùc phaùp; hai, neáu lìa sôû chaáp tôï khoâng khôûi, thì tuy duyeân trong chaân cuõng vaäy, vì khoâng choã chaáp khoâng tuøy duyeân vaäy. Laïi vì ba taùnh, moãi moãi coù hai nghóa chaúng traùi nhau neân khoâng khaùc taùnh. Vaû laïi nhö Vieân thaønh thaät tuøy laø tuøy duyeân thaønh ôû nhieãm tònh, maø luoân chaúng maát töï taùnh thanh tònh, chæ do chaúng maát töï taùnh thanh tònh neân naêng tuøy duyeân haønh ôû nhieãm tònh, gioáng nhö göông saùng hieän ôû nhieãm tònh, maø luoân chaúng maát trong saùng cuûa göông, chæ do chaúng maát göông trong saùng, môùi naêng hieän töôùng cuûa nhieãm tònh, vì hieän nhieãm tònh maø bieát göông trong saùng, vì göông trong saùng maø bieát hieän nhieãm tònh, cho neân hai nghóa chæ laø moät taùnh, tuy hieän tònh phaùp, göông chaúng taêng saùng, tuy hieän nhieãm phaùp chaúng dô göông saïch,

chaúng phaûi ngay ñoù chaúng dô maø cuõng do ñaây phaûn hieän saùng saïch cuûa göông. Chaân nhö cuõng vaäy, chaúng phaûi maõi chaúng ñoäng taùnh tònh thaønh ôû nhieãm tònh, cuõng laø do thaønh nhieãm tònh môùi hieän taùnh tònh, chaúng phaûi ngay ñoù chaúng hoaïi nhieãm tònh saùng ôû taùnh tònh maø cuõng laø do taùnh tònh neân môùi thaønh nhieãm tònh, cho neân hai nghóa toaøn theå thaâu goàm nhau, moät taùnh khoâng hai, ñaâu traùi nhau vaäy. Do Y tha khoâng taùnh ñöôïc thaønh tôï coù, do thaønh tôï coù cho neân khoâng taùnh. Ñaây töùc khoâng taùnh töùc nhaân duyeân, nhaân duyeân töùc khoâng taùnh laø phaùp moân chaúng hai vaäy. Trong taùnh sôû chaáp tuy laø ngay tình xöng chaáp hieän coù, nhöng ôû ñaïo lyù roát raùo laø khoâng, vì ôû xöù Khoâng voïng chaáp coù vaäy. Nhö ôû chieác gheá, laïi chaáp coù quyû, nay ñaõ voïng chaáp saùng bieát lyù khoâng, cho neân khoâng hai, chæ laø moät taùnh.

Hoûi: Chaân nhö laø coù ö?

Ñaùp: Khoâng nhö vaäy, tuøy duyeân baát bieán neân khoâng, vì chaân nhö lìa voïng nieäm.

Hoûi: Chaân nhö laø khoâng ö?

Ñaùp: Khoâng nhö vaäy, baát bieán tuøy duyeân neân chaúng khoâng, laø xöù sôû haønh cuûa thaùnh trí

Hoûi: Chaân nhö laø cuõng coù cuõng khoâng ö?

Ñaùp: Khoâng nhö vaäy, khoâng hai taùnh lìa traùi nhau. Hoûi: Chaân nhö laø chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng ö? Ñaùp: Ñaày ñuû phaùp vaäy, lìa hyù luaän

Hoûi: Y tha laø coù ö?

Ñaùp: Chaúng vaäy, duyeân khôûi khoâng taùnh. Caên cöù quaùn laø tröø boû, khaùc vôùi Vieân thaønh thaät.

Hoûi: Y tha laø khoâng ö?

Ñaùp: Chaúng vaäy, khoâng taùnh duyeân khôûi, naêng hieän khoâng sinh, khaùc vôùi bieán keá, laø trí caûnh y.

Hoûi: Y tha laø cuõng coù cuõng khoâng ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi. Khoâng hai taùnh neân, lìa traùi nhau. Hoûi: Y tha laø chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi. Coù nhieàu nghóa moân, lìa hyù luaän. Hoûi: Bieán keá laø coù ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi. Lyù khoâng, khoâng theå töôùng. Hoûi: Bieán keá laø khoâng ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi. Tình coù khoâng töôùng quaùn caûnh, naêng che laáp

chaân.

Hoûi: Bieán keá laø cuõng coù cuõng khoâng ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi. Khoâng hai taùnh.

Hoûi: Bieán keá laø chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi. Do taùnh sôû chaáp maø thaønh Treân ñaây hoä chaáp ñaõ xong, nay chaáp thaønh loãi laø: Neáu chaáp chaân nhö moät höôùng laø coù, thì coù hai loãi: Moät, chaúng tuøy duyeân; hai, chaúng ñôïi lieãu nhaân.

Hoûi: Trong giaùo ñieån noùi chaân nhö laø ngöng ôû thöôøng, ñaõ chaúng tuøy duyeân, haù coù loãi ö?

Ñaùp: Thaùnh noùi chaân nhö laø ngöng ôû töùc ñaây laø luùc tuøy duyeân thaønh nhieãm tònh, luoân laøm nhieãm tònh maø chaúng maát töï theå, töùc laø chaúng khaùc, thöôøng cuûa voâ thöôøng, goïi laø thöôøng chaúng theå nghó baøn, chaúng phaûi goïi laø chaúng laøm caùc phaùp nhö choã tình goïi ñoù laø ngöng ñoïng vaäy. Chaúng khaùc thöôøng cuûa voâ thöôøng vöôït haún ngoaøi tình, neân goïi chaân nhö laø thöôøng. Trong kinh noùi: “Chaúng nhieãm maø nhieãm, roõ thöôøng laøm voâ thöôøng, nhieãm maø chaúng nhieãm roõ luùc laøm voâ thöôøng maø chaúng maát thöôøng vaäy”. Laïi voâ thöôøng cuûa chaúng khaùc thöôøng, neân noùi chaân nhö laø voâ thöôøng. Trong kinh noùi: “Nhö Lai Taïng thoï khoå laïc, cuøng chaân ñeàu laø hoaëc sinh hoaëc dieät”. Laïi y tha laø phaùp sinh dieät, cuõng ñöôïc coù voâ thöôøng cuûa chaúng khaùc thöôøng, neân noùi chaúng sinh chaúng dieät laø nghóa voâ thöôøng. Ñaây töùc chaúng khaùc ôû thöôøng maø thaønh voâ thöôøng vaäy. Laïi caùc duyeân khôûi töùc laø khoâng taùnh, chaúng phaûi dieät duyeân khôûi môùi noùi khoâng taùnh, töùc laø thöôøng cuøa chaúng khaùc voâ thöôøng vaäy. Trong kinh noùi: “Saéc töùc laø khoâng”. Chaúng phaûi saéc dieät khoâng, laïi chuùng sinh töùc Nieát-baøn, chaúng laïi dieät vaäy. Ñaây cuøng chaân nhö hai nghóa ñoàng nhau, töùc chaân tuïc ñeàu dung, hai maø khoâng hai, neân trong luaän noùi: “Trí chöôùng raát muø toái” nghóa laø chaân tuïc rieâng chaáp neân vaäy. Laïi chaân nhö neáu chaúng tuøy duyeân thaønh ôû nhieãm tònh, thì caùc phaùp nhieãm tònh v.v... töùc khoâng choã nöông töïa, khoâng choã nöông töïa maø coù phaùp, laïi ñoïa laïc vaøo thöôøng vaäy. Laïi chaân nhö neáu coù, töùc chaúng tuøy nhieãm tònh, caùc phaùp nhieãm tònh ñaõ khoâng töï theå, chaân laïi chaúng tuøy, chaúng ñöôïc coù phaùp, cuõng laø ñoaïn vaäy, cho ñeán chaáp chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng v.v... boán caâu ñeàu ñoïa laïc vaøo ñoaïn thöôøng vaäy. Neáu y tha chaáp coù nghóa laø ñaõ coù theå, chaúng nhôø duyeân vaäy. Khoâng duyeân maø coù phaùp töùc laø thöôøng vaäy. Laïi do chaáp coù töùc chaúng nhôø duyeân, chaúng nhôø duyeân neân chaúng ñöôïc coù phaùp, töùc laø ñoaïn vaäy.

Hoûi: Taùnh y tha laø coù, nghóa beøn coù loãi, côù sao trong luaän Nhieáp

Ñaïi thöøa cho raèng, taùnh taùnh y tha laø coù vaäy?

Ñaùp: Ñaây töùc coù cuûa chaúng khaùc khoâng, vì theo duyeân khoâng theå vaäy, trong moãi moãi duyeân khoâng taùc giaû vaäy. Do duyeân khoâng laømmôùi

ñöôïc duyeân khôûi, cho neân coù cuûa chaúng phaûi coù laø y tha coù töùc laø chaúng ñoäng chaân teá maø kieán laäp caùc phaùp. Neáu cho raèng y tha nhö noùi coù, töùc duyeân khôûi coù taùnh, duyeân neáu coù taùnh töùc chaúng nhôø nhau, chaúng nhôø nhau neân töùc hoaïi y tha, hoaïi y tha laø nguyeân do chaáp coù. Ngöôøi sôï ñoïa laïc khoâng maø laäp coù, chaúng nghóa laø chaúng ñaït choã duyeân khôûi. Phaùp khoâng töï taùnh, töùc hoaïi duyeân khôûi, beøn ñoïa laïc khoâng khoâng. Laïi neáu y tha chaúng khoâng laø cuõng coù hai loãi, ñoù töùc y tha laø khoâng phaùp, töùc duyeân khoâng choã khôûi, chaúng ñöôïc coù phaùp töùc laø ñoaïn vaäy.

Hoûi: Neáu duyeân sinh laø khoâng, khoâng töùc ñoïa laïc ñoaïn côù sao trong luaän noùi roäng veà duyeân sinh roát raùo khoâng ö?

Ñaùp: Thaùnh noùi duyeân sinh duøng laøm khoâng, ñaây töùc laø khoâng cuûa chaúng khaùc khoâng, ñaây töùc laø chaúng ñoäng duyeân sinh maø noùi phaùp thaät töôùng. Neáu cho raèng duyeân sinh nhö noùi khoâng, töùc khoâng duyeân sinh, khoâng duyeân sinh töùc khoâng lyù khoâng, khoâng lyù khoâng laø nguyeân do chaáp khoâng, cho neân sôï ngöôi ñoïa laïc vaøo coù neân laäp khoâng, chaúng coù nghóa traùi vôùi khoâng taùnh duyeân sinh, maát taùnh khoâng vaäy, trôû laïi rôi laïc aùc thuû khoâng trong tình vaäy. Neân luaän sö Thanh Bieän laøm thaønh coù ñeá phaù ôû coù, vaø Boà-taùt Hoä phaùp laøm thaønh khoâng neân phaù ôû khoâng vaäy, nhö tình chaáp khoâng töùc laø loãi ñoaïn, neáu noùi khoâng phaùp laø y tha laø khoâng phaùp chaúng phaûi duyeân, phaùp cuûa chaúng phaûi duyeân laø thöôøng vaäy, cho ñeán chaáp chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng ñeàu thaønh hai hoaïn ñoaïn thöôøng, neáu trong taùnh bieán keá tính sôû chaáp laø coù töùc choã thaùnh trí soi chieáu, lyù ñaùng chaúng khoâng, töùc laø thöôøng vaäy. Neáu voïng chaáp bieán keá nôi lyù laø khoâng, töùc maát tình coù, neân laø ñoaïn vaäy, cho ñeán chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng ñeàu ñuû caùc loãi treân. Treân ñaây ñaõ baûo hoä loãi ,nay tieáp hieån baøy ñöùc: Chaân nhö laø nghóa coù. Taïi sao? Ví laø nôi nöông töïa meâ vaø ngoä vaäy, chaúng khoâng neân chaúng hoaïi vaäy, chaân nhö nghóa laø khoâng, vì tuøy duyeân ñoái nhieãm, chaân nhö laø nghóa cuõng coù cuõng khoâng, vì ñaày ñuû ñöùc, nghòch thuaän töï taïi, dung hôïp laø nghóa chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng. Töùc hai maø chaúng hai, quyeát ñònh thuû chaúng ñöôïc, y tha laø nghóa coù, vì khoâng taùnh duyeân thaønh, y tha laø nghóa khoâng vì duyeân thaønh khoâng taùnh, y tha laø nghóa cuõng coù cuõng khoâng, vì laø duyeân thaønh; laø khoâng taùnh, y tha laø nghóa chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, vì tuøy thuû moät chaúng ñöôïc, bieán keá laø nghóa coù, töùc noùi veà tình. Bieán keá laø nghóa khoâng, töùc noùi veà lyù, bieán keá laø nghóa cuõng coù cuõng khoâng, do laø sôû chaáp, bieán keá laø nghóa chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, do sôû chaáp; neân bieát chaáp thí laø hai hoaïn ñoaïn thöôøng, chaúng chaáp thaønh moân cuûa tònh ñöùc, chæ tröø voïng tình, chaúng phaûi xua boû phaùp. Cho neân chaúng lìa coù maø

noùi chaân vì thaáy baûn teá cuûa coù, chaúng phaûi coøn khoâng maø quaùn phaùp vì roõ chaân nguyeân cuûa khoâng vaäy, thì chaúng vöôït ngoaøi coù khoâng chaúng taïi coù khoâng, sao lieân can oâm hoaøi laáy boû, choã meâ hoaëc cuûa ñoaïn thöôøng ö? Vaäy thì ba taùnh laø moät taùnh, tình coù maø töùc laø chaân khoâng, moät taùnh laø ba taùnh, chaân nhö maø naêng thaønh duyeân khôûi. Troïn ngaøy coù maø chaúng coù, coù suoát nguoàn khoâng, troïn ngaøy khoâng maø chaúng khoâng, khoâng gaàn khoaûng coù, töï nhieân moät taâm khoâng caäy, muoân phaùp ñeàu nhaøn, caûnh trí töông öng, lyù haïnh dung töùc, môùi vaøo Toâng kính saùng saïch khoâng tyø veát, chieáu phaù xöa nay, saùng nuoát muoân loaïi vaäy.

Hoûi: Neáu chaúng laäp ba taùnh, coù nhöõng loãi gì?

Ñaùp: Neáu khoâng ba taùnh, phaøm thaùnh chaúng thaønh, maát nhaân duyeân lôùn, thaønh loãi ñoaïn thöôøng. Trong luaän goàm Ñaïi thöøa noùi: “ÔÛ trong theá gian lìa hai phaùp phaân bieät vaø tha y, thì khoâng coøn caùc phaùp khaùc. Thöùc A-laïi-da laø taùnh y tha, ngoaøi ra taát caû caùc phaùp ñeàu laø taùnh phaân bieät, hai phaùp naøy nhieáp taát caû phaùp, ñeàu khaép ba coõi chæ coù thöùc vaäy”. Trong kinh A-tyø-ñaït-ma noùi veà phaùp ba taùnh laø phaàn nhieãm oâ vaø phaàn thanh tònh; hai phaàn aáy noùi ôû taùnh y tha thì taùnh phaân bieät laø phaàn nhieãm oâ, Taùnh chaân thaät laø phaàn thanh tònh. Thí nhö vaøng ñaát aån taøng coù ba thöù coù theå thaáy, ñoù töùc: Moät laø ñòa giôùi; hai laø ñaát; ba laø vaøng. ÔÛ trong ñòa giôùi, ñaát chaúng phaûi coù maø coù theå thaáy, vaøng thaät coù maø chaúng theå thaáy. Neáu duøng löûa ñoát thì ñaát chaúng hieän, vaøng thì hieån hieän. Laïi nöõa ôû trong ñòa giôùi luùc töôùng ñaát hieän laø theå hö voïng hieän, luùc theå vaøng hieän laø theå thanh tònh hieän, cho neân ñòa giôùi coù hai phaàn nhö vaäy, nhö vaäy. Thöùc taùnh ñaây chöa laø trí khoâng phaân bieät, luùc choã löûa ñoát, ôû trong thöùc taùnh, taùnh hö voïng phaân bieät hieån hieän, taùnh thanh tònh chaúng hieän. Thöùc taùnh ñaây neáu laø trí khoâng phaân bieät choã löûa thieâu ñoát, ôû trong thöùc taùnh, thaät coù taùnh thanh tònh hieån hieän, taùnh hö voïng phaân bieät chaúng hieån hieän”. Neân bieát voïng nöông chaân khôûi maø naêng che khuaát chaân, chaân nhaân voïng hieån maø naêng laán ñoaït voïng, chaân voïng khoâng theå, ñeàu vöông thöùc taùnh, nhö ñaát vaø vaøng caû hai ñeàu nöông ñòa giôùi. Trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa coù hoûi: Theá naøo laø moät thöùc haønh taát caû chuûng, chuûng thöùc, töôùng maïo taùm thöùc möôøi moät thöùc v.v...? Ñaùp: muoán hieån baøy taùnh y tha coù ñuû ba taùnh: Moät, thöùc töø chuûng töû sinh laø y tha, coù töôùng maïo chuûng chuûng thöùc laø phaân bieät, phaân bieät thaät khoâng choã coù laø taùnh chaân thaät, moät thöùc nghóa laø baûn thöùc, baûn thöùc bieán khaùc laøm caùc thöùc vaäy.

Hoûi: Haønh töôùng ba taùnh coù giaû coù thaät, nghóa lyù coù theå phaân, côù sao laïi noùi ba thöù khoâng taùnh? Vaø noùi taát caû phaùp ñeàu khoâng töï taùnh?

Ñaùp: Trong luaän coù keä tuïng noùi:

*“Töùc nöông ba taùnh ñaây, Laäp ba khoâng taùnh kia, Neân yù Phaät kín noùi,*

*Taát caû phaùp khoâng taùnh, Moät töùc töôùng khoâng taùnh, Hai khoâng töï nhieän taùnh, Sau do xa lìa tröôùc,*

*Choã chaáp taùnh ngaõ phaùp, Thaéng nghóa caùc phaùp ñaây, Cuõng töùc laø chaân nhö, Thöôøng nhö taùnh ñoù vaäy, Töùc thaät taùnh duy thöùc”.*

Töùc nöông tröôùc ñaây, choã noùi veà ba taùnh, laäp caùi sau kia noùi veà ba khoâng taùnh, nghóa laø töôùng sinh thaéng nghóa khoâng taùnh, neân yù Phaät kín nhieäm noùi taát caû phaùp khoâng taùnh, chaúng phaûi taùnh toaøn khoâng, noùi yù kín (maät yù) laø lôøi noùi hieån baøy chaúng phaûi lieãu nghóa, töùc laø hai taùnh sau ñoù tuy theå chaúng phaûi khoâng maø coù. Haønh ngu phu theâm lôùn voïng chaáp thaät coù töï taùnh ngaõ phaùp, ñaây töùc goïi laø bieán keá sôû chaáp, vì tröø chaáp ñoù neân Ñöùc Phaät, Theá Toân ñoái vôùi coù vaø khoâng, gaàn noùi laø khoâng taùnh, côù sao nöông ñaây maø laäp ba kia? Nghóa laø nöông bieán keá sôû chaáp thöù nhaát ñaây maø laäp töôùng khoâng taùnh. Do theå taùnh ñaây roát raùo khoâng coù, nhö hoa ñoám hö khoâng vaäy. Keá tieáp laø y tha laäp sinh khoâng taùnh, ñaây nhö huyeãn söï gaù caùc duyeân sinh, nhö voïng chaáp taùnh töï nhieân neân giaû noùi khoâng taùnh, chaúng phaûi taùnh toaøn khoâng. Nöông thaønh thaät sau maø laäp thaéng nghóa khoâng taùnh, nghóa laø thaéng nghóa do xa lìa taùnh bieán keá sôû chaáp ngaõ phaùp tröôùc, maø giaû noùi khoâng taùnh, chaúng phaûi taùnh toaøn khoâng, nhö thaùi hö khoâng tuy khaép cuøng caùc saéc, maø laø caùc saéc khoâng taùnh hieän neân. Cho ñeán trong Kheá kinh noùi: Noùi khoâng taùnh chaúng phaûi cuøng cöïc lieãu nghóa. Nhöõng ngöôøi coù trí chaúng neân nöông ñoù maø baøi baùc caùc phaùp ñeàu khoâng töï taùnh. Trong kinh Giaûi Thaâm Maät coù keä tuïng noùi:

*“Töôùng sinh thaéng nghóa khoâng töï taùnh, Nhö vaäy ta ñeàu ñaõ hieån baøy,*

*Neáu chaúng bieát Phaät yù kín ñaây,*

*Maát hoaïi chaùnh ñaïo chaúng theå qua”.*

Töôùng töùc laø bieán keá, sinh töùc laø y tha, sinh nghóa laø vieân thaønh. Khoâng töï taùnh laø ôû treân ba taùnh ñaây ñeàu khoâng töï taùnh voïng chaáp ngaõ

phaùp bieán keá töï nhieân. Neáu ngöôøi chaúng bieát yù kín nhieäm cuûa Phaät ôû treân ba taùnh noùi ba khoâng taùnh, phaù ngaõ chaáp cuûa ngoaïi ñaïo vaø Tieåu thöøa, beøn baùc boû Boà-ñeà Nieát-baøn y tha vieân thaønh thaät ñeàu laø khoâng, töùc ngöôøi ñoù coù loãi huûy hoaïi chaùnh ñaïo, chaúng theå sang ñeán vaäy. Ñaây noùi veà ba taùnh vaø ba khoâng taùnh, chaúng phaûi laø theå cuûa y tha vaø vieân thaønh thaät cuõng khoâng, chæ khoâng ngaõ phaùp cuûa bieán keá sôû chaáp neân goïi laø khoâng taùnh vaäy. Do vì ba taùnh khoâng ngaèn meù, tuøy moät toaøn thaâu, chaân voïng chu6a1 nhau taùnh töôùng voâ ngaïi. Moät ñôøi Ñöùc Nhö Lai hoaèng giaùo coù voâ soá nghóa moân, yù kín nhieäm goàm taïi trong moân ba khoâng taùnh, chaân tuïc goác ngoïn moät luùc goàm caû, vì hieån baøy chaùnh lyù duy thöùc, ngoaøi ra khoâng coøn daáu veát khaùc, vì taùnh y tha laø theå duy thöùc töø y tha khôûi phaân bieät töùc laø bieán keá. Y tha kia ngoä chaân thaät, töùc laø vieân thaønh, do phaân bieät neân moät phaàn thaønh sinh töû, do chaân thaät neân moät phaàn thaønh Nieát-baøn. Roõ taùnh phaân bieät laø khoâng töùc sinh töû thaønh Nieát-baøn, meâ taùnh chaân thaät laø coù, töùc Nieát-baøn thaønh sinh töû, ñeàu laø moät phaùp, tuøy tình hieån baøy nghóa thaønh ba, ba chaúng phaûi ba maø moät lyù treân ñaày, moät chaúng phaûi moät maø ba taùnh ñaày ñuû, cuoän buoâng chaúng maát, vaãn hieån thöôøng nhö, chaúng phaûi moät chaúng phaûi ba, heát saïch taùnh töôùng ôû thaät ñòa, maø ba laø moät, saùng ngôøi haønh boá ôû nghóa thieân. Toùm laïi choã keát quy chaúng gì tröôùc yeáu chæ ñaây vaäy.

Hoûi: Töôùng ba naêng bieán ñaõ tinh teá vaïch baøy, coøn töôùng sôû bieán khai dieãn theá naøo?

Ñaùp: Ba naêng bieán, ñoù laø dò thuïc, nghó löôøng vaø lieãu bieät caûnh. Thöùc ñaây laø töïï theå naêng bieán, sôû bieán töùc laø kieán phaàn vaø töôùng phaàn, laø sôû bieán cuûa töï theå phaàn, laø duïng cuûa töï theå phaàn, neân noùi töï theå laø hai sôû y. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Côù sao phaûi bieát nöông choã thöùc bieán, giaû noùi nghóa phaùp, chaúng phaûi rieâng thaät coù. Do taát caû ñaây chæ coù thöùc ö?” Coù keä tuïng noùi:

*“Laø caùc thöùc chuyeån bieán,*

*Phaân bieät sôû phaân bieät, Do ñaây kia ñeàu khoâng, Neân taát caû duy thöùc”.*

Laø caùc thöùc, töùc choã noùi ba thöùc nöông bieán tröôùc vaø taâm sôû kia ñeàu naêng bieán, tôï kieán phaàn töôùng phaàn, laäp chuyeån bieán goïi laø choã bieán kieán phaàn, goïi ñoù laø phaân bieät, laø naêng thuû töôùng vaäy. Töôùng phaàn sôû bieán goïi laø sôû phaân bieät, laø kieán sôû thuû vaäy. Do chaùnh lyù ñaây, maø thaät ngaõ phaùp kia lìa choã thöùc bieán ñeàu quyeát ñònh chaúng phaûi coù. Lìa naêng thuû sôû thuû thì khoâng vaät rieâng bieät vaäy. Chaúng phaûi coù thaät vaäy,

vì lìa hai töôùng vaäy, cho neân taát caû höõu vi voâ vi, hoaëc thaät hoaëc giaû ñeàu chaúng lìa thöùc, chæ noùi laø ngaên ngöøa lìa thöùc thaät vaät. Chaúng phaûi khoâng chaúng lìa thöùc taâm sôû phaùp v.v... hoaëc chuyeån bieán, nghóa laø caùc thöùc beân trong chuyeån tôï ngaõ phaùp caûnh töôùng beân ngoaøi. Hieäân naêng chuyeån bieán ñaây, töùc goïi laø phaân bieät, hö voïng phaân bieät laø töï taùnh vaäy, nghóa laø töùc ba coõi taâm vaø taâm sôû, caûnh sôû chaáp ñaây goïi laø sôû phaân bieät, töùc choã voïng chaáp thaät taùnh ngaõ phaùp. Do phaân bieät bieán ñaây tôï caûnh beân ngoaøi, giaû töôùng ngaõ phaùp, sôû phaân bieät thaät taùnh ngaõ phaùp kia quyeát ñònh ñeàu khoâng, tröôùc neâu daãn giaùo lyù ñaõ roäng phaù tröø vaäy, cho neân taát caû ñeàu chæ coù thöùc. Hö voïng phaân bieät coù cöïc thaønh vaäy, chæ ñaõ chaúng ngaên ngöøa chaúng lìa thöùc phaùp, neân chaân nhö v.v... cuõng laø coù taùnh. Do ñaây xa lìa hai beân taêng giaûm, neân nghóa duy thöùc thaønh kheá hôïp trung ñaïo giaûi thích: Laø caùc thöùc chuyeån bieán laø nghóa caûi chuyeån, nghóa laø moät thöùc theå caûi chuyeån laøm hai töôùng khôûi khaùc vôùi töï theå. Töùc kieán phaàn coù duïng cuûa naêng thuû, töôùng phaàn coù duïng cuûa chaát ngaïi, do töï theå thöùc chuyeån khôûi naêng thuû vaø coù chaát ngaïi vaäy. Sôû bieán kieán phaàn, goïi laø phaân bieät. Naêng thuû töôùng nghóa laø trong sôû thuû tröôùc duøng sôû bieán kieán phaàn goïi laø phaân bieät, laø taùnh y tha, naêng thuû ôû töôùng phaàn sôû bieán y tha, khôûi caùc thöù bieán keá sôû chaáp phaân bieät, ñeàu laø duïng sôû bieán töø theå thöùc ñaây, naêng phaân bieät neân goïi laù phaân bieät. Theå thöùc coù choã bieán y tha, taùnh töôùng phaàn tôï töôùng phaàn sôû chaáp goïi laø sôû phaân bieät, laø choã thuû töôùng cuûa naêng phaân bieät kieán phaàn tröôùc, chaúng phaûi cho raèng töï theå thöùc naêng duyeân, goïi laø phaân bieät. Khôûi phaân bieät kieán laø duïng cuûa thöùc vaäy, töôùng phaàn kieán phaàn ñeàu nöông töï chöùng phaàn maø khôûi vaäy, chæ ñaõ chaúng ngaên ngöøa chaúng lìa thöùc phaùp, neân chaân nhö v.v... cuõng laø coù phaùp laø chæ noùi chaúng ngaên ngöøa chaúng lìa thöùc phaùp, chaân nhö vaø taâm sôû laø cuõng chaúng lìa thöùc neân theå ñeàu coù. Nay vò ñaây chæ ngaên ngöøa choã thöùc phaân bieät coù, chaúng ngaên ngöøa chaúng lìa thöùc, chaân nhö v.v... coù, nhö lyù neân roõ bieát, yù ñaây ñaõ coù thöùc naêng bieán phaân bieät vaø caûnh sôû bieán, töôùng phaàn y tha, choã phaân bieät thaät phaùp ngoaøi taâm v.v... quyeát ñònh ñeàu khoâng, chæ coù phaùp chaân nhö taâm sôû v.v... ñeàu chaúng lìa thöùc cuõng thaät coù. Xa lìa hai beân taêng giaûm, laø khoâng phaùp ngoaøi taâm neân tröø beân taêng theâm, coù taâm hö voïng v.v... neân lìa beân toån giaûm. Lìa beân toån giaûm neân töø baùc boû khoâng nhö khoâng, thuyeát cuûa luaän sö Thanh Bieän v.v... lìa beøn taêng theâm neân tröø ngoaøi taâm coù phaùp, choã chaáp cuûa Tieåu thöøa v.v... nghóa duy thöùc thaùnh kheá hôïp trung ñaïo, khoâng thieân chaáp vaäy. Laïi nöõa choã khaùc luaän sö noùi roõ nghóa goàm coù boán phaàn: Moät töôùng phaàn; hai kieán phaàn; ba töï chöùng phaàn; boán chöùng töï chöùng phaàn, töôùng

phaàn laïi coù boán: Moät laø, thaät töôùng goïi laø töôùng, theå töùc laø chaân nhö, laø töôùng chaân thaät vaäy; hai laø, caûnh töôùng goïi laø töôùng, laø naêng cuøng caên taâm maø laøm caûnh vaäy; ba laø, töôùng traïng goïi laø töôùng, ñaây chæ phaùp höõu vi coù töôùng traïng, thoâng caû aûnh vaø chaát, chæ laø choã bieán cuûa thöùc; boán laø, nghóa töôùng goïi laø töôùng, töùc laø naêng thuyeân nghóa sôû thuyeân döôùi. Töôùng phaàn laø ôû trong boán thöù töôùng treân, chæ coù laáy ba töôùng sau maø laøm töôùng töôùng phaàn. Laïi töôùng phaàn coù hai: Moät laø, choã thöùc chuûng bieán töùc laø baûn chaát; hai laø, thöùc v.v... duyeân caûnh chæ bieán caûnh duyeân ñöôïc baûn chaát. Kieán phaàn laø, trong luaän Duy thöùc noùi: “ÔÛ choã töï duyeân coù duïng lieãu bieät. Kieán phaàn ñaây coù naêm loaïi: Moät laø, chöùng kieán goïi laø kieán, töùc kieán phaàn ba trí caên baûn vaäy; hai laø, soi chieáu goïi laø kieán, ñaây thoâng caû caên vaø taâm ñeàu coù nghóa soi chieáu vaäy; ba laø, naêng duyeân goïi laø kieán, töùc thoâng ba phaàn beân trong ñeàu naêng duyeân vaäy; boán laø, nieäm giaûi goïi laø kieán, töùc taâm tyû löôïng suy löôøng taát caû caûnh, ôû trong naêm thöùc kieán ñaây, tröø naêm saéc caên vaø hai phaàn beân trong ñeàu laø goàm thuoäc kieán phaàn. Töï chöùng phaàn nghóa laø naêng thaân chöùng töï kieán phaàn duyeân töôùng phaàn chaúng sai nhaàm naêng laøm chöùng vaäy, chöùng töï chöùng phaàn nghóa laø naêng thaân chöùng töï chöùng phaàn, thöù ba duyeân kieán phaàn chaúng sai nhaàm vaäy. Töø nôi sôû chöùng maø coù ñöôïc teân. Nghóa boán phaàn ñaây ñeàu duøng göông ñeå thí duï, göông nhö töï chöùng phaàn, göông saùng nhö kieán phaàn, aûnh töôïng göông nhö töôùng phaàn, naém giöõ hay buoâng ra sau kieán nhö chöùng töï chöùng phaàn, boán phaàn ñaây coù boán luaän sö laäp nghóa. Thöùc thöù nhaát laø Boà-taùt An Tueä laäp moät phaàn töï chöùng phaàn, trong luaän Duy thöùc noùi: “Töï chöùng phaàn ñaây, töø duyeân sinh ra, laø y tha khôûi, neân noùi laø coù. Hai phaàn kieán töôùng, chaúng töø duyeân sinh, nhaân taâm bieán keá voïng chaáp maø coù, hai phaàn nhö vaäy tình coù lyù khoâng, chæ töï chöùng phaàn laø taùnh y tha khôûi, coù chuûng töû sinh laø thaät coù vaäy, hai phaàn kieán töôùng laø khoâng laïi kieán khôûi, hai chaáp ngaõ phaùp laïi laø khoâng vaäy, vì khoâng tôï khoâng, caên chöù theo Boà-taùt Hoä Phaùp, vì coù tôï khoâng, hai phaàn kieán töôùng laø coù theå bieán khôûi, hai chaáp ngaõ phaùp laø khoâng theå vaäy, Boà-taùt An Tueä neâu daãn trong kinh Laêng-giaø noùi: Ba coõi höõu laäu taâm taâm sôû ñeàu laø hö voïng phaân bieät laø töï taùnh vaäy”. Neân bieát hai phaàn kieán töôùng cuûa taùm thöùc ñeàu laø bieán keá voïng chaáp coù, neân chæ coù moät phaàn töï chöùng, laø taùnh y tha khôûi, laø thaät coù vaäy. Trong kinh Maät Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Choã ngu phu phaân bieät,*

*Caûnh ngoaøi thaät ñeàu khoâng, Taäp khí quaáy ñuïc taâm,*

*Neân tôï kia maø chuyeån”.*

Neân bieát chæ laø ngu phu nöông treân thaät töï chöùng phaàn, khôûi bieán keá voïng tình, bieán tôï khoâng theå, hai phaàn hieän vaäy, lyù thaät hai phaàn khoâng coù thaät theå, chæ laø ngu phu chaúng roõ maø voïng chaáp laø thaät. Do ñoù trong luaän noùi: “Phaøm phu chaáp coù, thaùnh giaû hieåu khoâng.”

Hoûi: Neáu noùi hai phaàn kieán töôùng laø giaû, vaû nhö ñaïi ñòa nuùi soâng laø töôùng phaàn goàm thaâu, hieän thaáy laø thaät, côù sao noùi giaû ö?

Ñaùp: Tuy thaáy nuùi soâng v.v... laø thaät, nguyeân laø voïng chaáp coù nuùi soâng ñaïi ñòa v.v... beân ngoaøi, theo lyù thaät maø luaän ñeàu chaúng lìa töï chöùng phaàn vaäy. Do ñoù trong kinh Laêng-giaø coù keä tuïng noùi

*“Do töï taâm chaáp tröôùc, Taâm tôï caûnh ngoaøi chuyeån, Choã thaáy kia chaúng coù, Cho neân noùi duy taâm”.*

Neân bieát lìa ngoaøi töï chöùng phaàn khoâng thaät, hai phaàn kieán töôùng. Hai laø, luaän sö Nan-ñaø laäp hai phaàn thaønh duy thöùc, tröôùc neâu toâng, töùc laø taát caû taâm sinh ñeàu coù hai phaàn kieán töôùng. Hai phaàn kieán töôùng laø hai duyeân naêng sôû. Neáu khoâng töôùng phaàn keùo daét taâm, thì taâm phaùp khoâng do ñaâu ñöôïc sinh. Neáu khoâng kieán phaàn naêng duyeân thì ai bieát coù töôùng phaàn sôû duyeân ö? Töùc coù caûnh coù taâm ñoàng thaønh duy thöùc vaäy. Kieán phaàn laø naêng duyeân, töôùng phaàn laø sôû duyeân, naêng sôû ñöôïc thaønh phaûi ñuû hai phaàn, kieán phaàn töôùng phaàn laø taùnh y tha khôûi, coù luùc duyeân ñoäc aûnh caûnh, töùc ñoàng vôùi chuûng sinh, coù luùc duyeân ñôùi chaát caûnh, töùc bieät chuûng sinh, töø chuûng sinh neân chaúng phaûi bieán keá vaäy. Neáu chaúng chaáp thuaän laø, chö Phaät chaúng neân hieän thaân ñoä v.v... caùc thöù aûnh töôïng Boà-taùt An Tueä laïi caät naïn: “Neáu oâng laäp töôùng phaàn, haù chaúng phaûi ngoaøi taâm coù caûnh ö? Sao goïi laø Duy thöùc?” Luaän sö Nan-ñaø ñaùp: “Kieán phaàn laø naêng duyeân, töôùng phaàn laø sôû duyeân, goàm sôû theo naêng trôû laïi laø duy thöùc. Laïi neáu oâng noùi khoâng töôùng phaàn thì choã laäp moät phaàn duy thöùc chaúng thaønh”. Taïi sao? Boà-taùt An Tueä chaáp töôùng phaàn laø voïng tình coù, töùc choã thöùc thöù taùm duyeân chuûng töû töôùng phaàn trong thöùc, laø töôùng phaàn goàm, töùc chuûng töû laø naêng sinh töï chöùng hieän haønh, thaân gaàn phaùp nhaân duyeân, neáu chuûng töû töôùng phaàn laø voïng tình laø, sao ngaên ngaïi choã sinh hieän haønh töï chöùng phaàn cuõng laø voïng tình, chaúng traùi nghòch nghóa chuûng töû thöùc. Neáu chaúng chaáp thuaän töï chöùng phaàn laø voïng tình laø töùc chuûng töû naêng sinh cuõng laø thaät coù, töùc nhaân quaû ñeàu thaät, chöùng töôùng phaàn cuõng laø thaät coù, ñaõ coù töôùng phaàn töùc coù kieán phaàn. Naêng sôû ñaõ thaønh töùc hai phaàn thaønh laäp duy thöùc vaäy. Laïi naêm

caên töùc laø töôùng phaàn thöùc thöù taùm. Neáu töôùng phaàn laø bieán keá, ñaâu coù bieán keá caên naêng phaùt sinh naêm thöùc vaäy, Boà-taùt An Tueä noùi: “Chaúng gaù naêm caên phaùt sinh naêm thöù, naêm thöùc ñeàu töï töø chuûng töû sinh vaäy.”

Hoûi: Neáu chaúng gaù caên phaùt sinh, chæ töø chuûng töû sinh laø oâng chaáp thuaän chuûng töû naêm thöùc laø töôùng phaàn thöùc thöù taùm ö?

Ñaùp: Chaáp thuaän laø töôùng phaàn thöùc thöù taùm, caät naïn ñaõ vaäy, töùc chuûng töû laø bieán keá, naêng sinh naêm thöùc cuõng laø bieán keá vaäy, Boà-taùt An tueä ngaên raèng: Chuûng töû chæ laø khí phaàn treân thöùc thöù taùm, coù coâng naêng sinh hieän, giaû danh laø chuûng töû, chæ laø dò danh cuûa taïp khí, chaúng phaûi laø thaät, caät naïn caùc Thaùnh giaùo töø chuûng töû sinh goïi laø thaät, y tha laäp goïi laø giaû, ñaâu coù chuûng töû giaû sinh hieän haønh thaät. Neáu chuûng töû giaû thì laøm sao thaân goàm baùo töï quaû ö? Neáu chuûng töû laø phaùp giaû töùc nghóa nhaân duyeân bieán cuûa thöùc thöù taùm trong nhaân chaúng thaønh. Neáu chaúng phaûi nhaân duyeân bieán töùc laø traùi nghòch taát caû, Boà-taùt An Tueä tuyeät ngaên. Ñaõ coù hai duyeân naêng sôû, töùc ñeàu laø thaät taùnh y tha khôûi töùc bieát kieán phaàn laø thaät, daãn chöùng nhö trong kinh Maät Nghieâm noùi:

*“Taát caû chæ coù giaùc, Nghóa sôû giaùc ñeàu khoâng, Naêng giaùc sôû giaùc phaân, Moãi töï nhieân maø chuyeån”.*

***Giaûi thích:*** Taát caû chæ coù giaùc, töùc laø duy thöùc vaäy, nghóa sôû giaùc ñeàu khoâng, töùc ngoaøi taâm voïng chaáp thaät caûnh laø khoâng, naêng giaùc sôû giaùc phaân, töùc naêng giaùc laø thaät kieán phaàn cuûa y tha, sôû giaùc laø thaät, töôùng phaàn cuûa y tha, moãi töï nhieân maø chuyeån, töùc kieán phaàn töø chuûng töû taâm sinh, töôùng phaàn töø chuûng töû taâm khôûi, neân bieát phaûi laäp hai phaàn, duy thöùc môùi thaønh. Hôïp traùi nghòch nhau laø, Boà-taùt An Tueä caät naïn raèng: Neáu vaäy töø tröôùc ñeán nay, vaên cuûa hai kinh Maät Nghieâm vaø Laêng-giaø laøm sao thoâng hieåu? Chaùnh hoäi hôïp laø, kinh vaên töø tröôùc ñeán nay chaúng laø chöùng moät phaàn, chæ ngaên ngoaøi taâm thaät coù ngaõ phaùp v.v... cuõng chaúng ngaên töôùng phaàn chaúng lìa taâm. Thöù ba, Boà-taùt Traàn- na laäp ba phaàn, chaúng phaûi nhö luaän sö tröôùc. Boà-taùt An Tueä laäp moät phaàn, töùc chæ coù theå maø khoâng coù duïng. Luaän sö Nan-ñaø laäp hai phaàn kieán töôùng, töùc chæ coù duïng maø khoâng coù theå, ñeàu qua laïi chaúng ñaàây ñuû. Laäp lyù, nghóa laø trong luaän Laäp nghóa löôïng quaû noùi: “Naêng löôïng sôû löôïng, löôïng quaû rieâng bieät vaäy. Töôùng phaàn kieán phaàn haún coù theå sôû y. Töôùng phaàn laø sôû löôïng, kieán phaàn laø naêng löôïng, töùc coát yeáu töï chöùng phaàn, laøm chöùng laø löôïng quaû vaäy. Thí duï nhö luùc thöôùc löôïng vaûi, vaûi laø sôû löôïng, thöôùc vaø ngöôøi laø naêng löôïng, trí ghi nhôù soá goïi

laø löôïng quaû. Nay kieán phaàn duyeân töôùng phaàn chaúng sai nhaàm, ñeàu do töï chöùng phaàn laø laøm quaû vaäy. Nay luùc kieán phaàn nhaõn thöùc duyeân xanh, quyeát ñònh chaúng duyeân vaøng vaäy, nhö kieán phaàn duyeân chaúng töøng thaáy caûnh, chôït nhieân luùc duyeân caûnh vaøng, töùc quyeát ñònh chaúng duyeân xanh. Neáu khoâng coù töï chöùng phaàn, töùc kieán phaàn chaúng theå töï ghi nhôù, neân bieát phaûi laäp ba phaàn, neáu khoâng töï chöùng phaàn töùc töôùng phaàn cuõng khoâng. Neáu noùi coù hai phaàn töùc phaûi quyeát ñònh coù töï chöùng phaàn. Töï chöùng phaàn duï nhö ñaàu traâu, hai söøng duï nhö hai phaàn kieán töôùng. Trong luaän Taäp Löôïng noùi: “Tôï caûnh töôùng sôû löôïng, naêng thuû töôùng töï chöùng”. Giaûi thích: Tôï caûnh töôùng sôû löôïng, töùc laø töôùng phaàn tôï caûnh beân ngoaøi hieän, naêng thuû töôùng töï chöùng töùc laø kieán phaàn naêng thuû töôùng phaàn, töï chöùng phaàn töùc laø theå vaäy. Thöù tö, Boà-taùt Hoä Phaùp laäp boán phaàn, laäp toâng laø: Taâm taâm sôû neáu tinh teá phaân bieät, neân coù boán phaàn, laäp lyù laø: Neáu khoâng phaàn thöù tö, laáy phaùp naøo cuøng phaàn thöù thöù tö laáy phaùp naøo cuõng phaàn thöù ba laøm löôïng quaû?

Traàn-na oâng laäp ba phaàn laø kieán phaàn coù duïng naêng löôïng lieãu caûnh, töùc ñem töï chöùng phaàn laøm quaû löôïng, töï chöùng phaàn cuûa oâng cuõng coù naêng löôïng chieáu caûnh vaäy, töùc laáy phaùp naøo cuøng naêng löôïng töï chöùng phaàn laøm löôïng quaû? Töùc phaûi duøng chöùng töï chöùng phaàn thöù tö laøm löôïng quaû cuûa phaàn thöù ba, daãn chöùng nhö trong kinh Maät Nghieâm coù keä tuïng noùi.

*“Taâm chuùng sinh hai taùnh, Trong ngoaøi taát caû phaàn, Sôû thuû naêng thuû buoäc, Thaáy caùc thöù sai bieät”.*

Taâm hai taùnh, töùc laø hai phaàn beân trong laøm moät taùnh, hai phaàn kieán töôùng laøm taùnh thöù hai, töùc taâm caûnh trong ngoaøi hai taùnh. Naêng thuû troùi buoäc, töùc laø naêng duyeân thoâ ñoäng laø naêng duyeân kieán phaàn. Sôû thuû troùi buoäc, töùc laø töôùng troùi buoäc sôû duyeân troùi buoäc vaäy. Thaáy caùc thöù sai bieät hai luaän sö tröôùc ñeàu chaúng phaûi toaøn chaúng chaùnh. Luaän sö thöù ba Boà-taùt Traàn-na laäp ba phaàn tôï coù theå duïng. Neáu thaønh löôïng nôi lyù trung ñaïo coøn chöa ñaày ñuû, töùc laïi phaûi laäp phaàn thöù tö, töôùng phaàn laø sôû löôïng, kieán phaàn laø naêng löôïng, töùc ñem töï chöùng phaàn laøm löôïng quaû. Neáu ñem kieán phaàn laøm sôû löôïng, töï chöùng phaàn laøm naêng löôïng, töùc laïi ñem phaùp naøo laøm löôïng quaû, neân bieát ñem chöùng töï chöùng phaàn laøm löôïng quaû môùi ñaày ñuû vaäy. Kieán phaàn duyeân xa roãng beân ngoaøi thoâng caû phi löôïng vaø tyû löôïng töùc chaúng thuû kieán phaàn laøn töï chöùng löôïng quaû. Hai phaàn beân trong chæ laø hieän löôïng, neân qua laïi laøm

quaû khoâng loãi laàm. Phaøm laø löôïng quaû phaûi laø hieän löôïng môùi laø löôïng quaû. Tyû löôïng phi löôïng, quyeát ñònh chaúng phaûi laø löôïng quaû. Thí duï nhö ngöôøi laøm baûo chöùng phaûi laø ñoân haäu ngay thaúng môùi laøm chöùng, neáu ngöôøi qua loa chaúng theå kham laøm baûo chöùng. Laïi naêm thöùc tröôùc cuøng kieán phaàn thöùc thöù taùm tuy laø hieän löôïng vì duyeân beân ngoaïi töùc chaúng phaûi löôïng quaû. Phaøm löôïng quaû phaûi duyeân beân trong môùi laøm löôïng quaû, laïi thöùc thöù baûy tuy duyeân beân trong, maø noù laø phi löôïng neân cuõng chaúng theå laøm löôïng quaû, phaøm löôïng quaû laø phaùp ñuû hai nghóa: Moät hieän löôïng; hai duyeân beân trong, laïi kieán phaàn haäu ñaéc trong quaû tuy laø hieän löôïng, luùc duyeân beân trong bieán aûnh duyeân neân chaúng phaûi löôïng quaû, töùc phaûi ñuû hai nghóa. Laïi kieán phaàn trí caên baûn trong quaû tuy thaân chöùng chaân nhö, maø chaúng bieán aûnh, laø duïng cuûa taâm neân chaúng phaûi löôïng quaû, töùc phaûi ñaày ñuû taâm theå, phaûi ñuû boán nghóa: Moät hieän löôïng; hai duyeân beân trong; ba chaúng bieán aûnh; boán laø taâm theå, môùi laø löôïng quaû. Laïi trong luaän noùi: “Boán phaàn nhö vaäy hoaëc goàm laøm ba, phaàn thöù tö goàm vaøo töï chöùng phaàn vaäy, hoaëc goàm laøm hai, laø ba phaàn sau ñeàu laø taùnh naêng duyeân ñeàu goàm ôû kieán phaàn. Ñaây noùi kieán laøm nghóa naêng duyeân hoaëc goàm laøm moät theå khoâng rieâng bieät vaäy. Nhö trong kinh Nhaäp Laêng-giaø noùi: “Do töï taâm chaáp tröôùc taâm tôï caûnh ngoaøi chuyeån, choã thaáy kia chaúng coù, cho neân noùi duy taâm”. Nhö vaäy, caùc nôi noùi chæ nhaát taâm, noùi nhaát taâm ñaây cuõng goàm taâm sôû vaäy”. Giaûi thích: Nhö vaäy caùc nôi noùi chæ nhaát taâm laø, caûnh beân ngoaøi khoâng vaäy, chæ coù nhaát taâm, chaáp tröôùc beân trong vaäy. Tôï caûnh beân ngoaøi chuyeån, quyeát ñònh khoâng caûnh beân ngoaøi, chaáp thuaän coù töï taâm, chaúng lìa taâm vaäy goïi chung laø moät thöùc. Taâm sôû vaø taâm töông öng, choã bieán cuûa saéc phaùp vaø taâm laø thaät taùnh cuûa chaân nhö, laïi ñeàu chaúng lìa thöùc vaäy, ñeàu goïi laø duy thöùc. Laïi trong Thanh Löông Kyù neâu daãn luaän giaûi thích chöùng töï chöùng phaàn thöù tö laø, neáu khoâng phaàn naøy thì ai laøm chöùng phaàn thöù ba? Taâm phaàân ñaõ ñoàng neân ñeàu chöùng vaäy. Giaûi thích raèng: Kieán phaàn laø taâm phaàn phaûi coù töï chöùng phaàn, töï chöùng laø taâm phaàân neân coù chöùng thöù tö. Trong luaän coù noùi: “Töï chöùng phaàn neân khoâng coù quaû, caùc naêng löôïng laø ñeàu coù quaû vaäy”. Giaûi thích raèng: Kieán phaàn laø nöông löôïng phaûi coù quaû töï chöùng. Töï chöùng löôïng kieán phaàn phaûi coù quaû thöù tö, sôï kia ngaên caûn raèng töùc duïng kieán phaàn laøm quaû thöù ba. Neân tieáp theo trong luaän noùi: “Chaúng neân kieán phaàn laø quaû thöù ba, kieán phaàn hoaëc coù luùc goàm thuoäc phi löôïng, neân do kieán phaàn ñaây chaúng chöùng phaàn thöù ba. Chöùng töï chöùng phaàn haún laø hieän löôïng”. Laïi yù noùi roõ kieán phaàn thoâng caû ba löôïng, ba löôïng töùc laø hieän löôïng, phi löôïng vaø tyû löôïng,

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 60 703

töùc roõ raøng luùc kieán phaûi duyeân töôùng hoaëc laø phi löôïng chaúng theå phaùp phi löôïng laøm quaû hieän löôïng. Hoaëc kieán duyeân töôùng ôû tyû löôïng, vaø duyeân töï chöùng phaàn laïi laø hieän löôïng, neân töï chöùng phaàn laø taâm theå ñöôïc cuøng tyû löôïng vaø phi löôïng maø laøm quaû. Kieán phaàn chaúng phaûi taâm theå, chaúng ñöôïc cuøng töï chöùng phaàn laøm löôïng quaû ñoù vaäy. Chaúng ñöôïc kieán phaàn chöùng ôû phaàn thöù ba. Chöùng töï theå, haún laø hieän löôïng vaäy. Phaàn thöùc thöù ba phaàn ñaõ laø hieän löôïng, neân ñöôïc cuøng chöùng. Voâ voâ cuøng thaát yù noùi: Neáu duøng kieán phaàn laøm naêng löôïng, chæ duøng ba phaàn cuõng ñöôïc ñuû vaäy. Neáu duøng kieán phaàn laøm sôû löôïng, haún phaûi phaàn thöù tö laøm löôïng quaû. Neáu thoâng laøm thí duï nhö, luïa laø sôû löôïng, thöôùc nhö naêng löôïng, trí laø löôïng quaû, töùc töï chöùng phaàn. Neáu trí laø sôû söû (choã bò sai khieán), trí laø naêng sai khieán. Vaät naøo duøng trí? Töùc laø ôû ngöôøi, nhö chöùng töï chöùng phaàn. Ngöôøi naêng duøng trí, trí naêng sai söû ngöôøi, neân naêng thay nhau chöùng, cuõng nhö göông saùng, aûnh töôïng göông laø töôùng phaàn, göông saùng laø kieán phaàn, maët göông nhö töï chöùng phaàn, löng göông nhö chöùng töï chöùng phaàn. Maët nöông ôû löng, löng laïi nöông maët neân ñöôïc qua laïi chöùng, cuõng coù theå duøng ñoàng laøm chöùng töï chöùng, göông nöông ôû ñoàng, ñoàng nöông ôû göông vaäy.