CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT

**QUYỂN 10**

(PHẦN 1)

Ban ñaàu giaûi thích trong kieán caûnh, tröôùc goàm giaûi thích, keá laø khai chöông rieâng giaûi thích; Ban ñaàu noùi “chö” töï giaûi thích chaúng phaûi moät laø nhieàu. Ñaõ khôûi tuy nhieàu khoâng neâu ra moät traêm boán möôi khôûi khoâng ñuùng lyù goïi laø kieán, laïi ôû sau laëp laïi giaûi thích chöõ kieán, ñoái vôùi moät traêm boán möôi ñeàu khôûi moät kieán, ñeàu suy lyù khoâng ñuùng, neân goïi laø Taø.

Phaøm thích hoïc, v.v... laø noùi thaáy sai laàm ngöôøi nghe hoïc töï cho laø coù choã nöông, nghóa noù nhö sinh, baùc boû ngöôøi tu goïi laø Voâ chöùng, nghóa ñoù nhö cheát.

***Trong saùch Trang Töû cheùp:*** Coù noùi thì coù theå ñöôïc khoâng noùi thì cheát. Phaøm tu taäp thieàn ôû sau noùi ngöôøi tu taäp quaùn noäi quaùn, quaùn lyù, töï cho laø tình thoâng duøng laøm dieäu ngoä, baùc boû ngöôøi hoïc vaán, goïi laø oâm caây, nhö ñôøi Toáng coù ngöôøi caøy ngoaøi ñoàng, coù con thoû cahî ñuïng goác caây maø cheát, sau beøn boû vieäc caøy caáy, cöù giöõ goác caây naày, mong thoû ñuïng vaøo cheát nöõa, ngöôøi baøng quan daãn duï caøng khoâng chòu döøng, neân ôû ñôøi töông truyeàn do ngöôøi chaáp meâ goïi laø “oâm caây”, hai ngöôøi naày voán laø tin phaûi hai thöù caên taùnh, do khoâng thoâng hieåu yù maø xen nhau traùi, laïi chöa thaønh kieán, neân phaùn xeùt bò phaù vaø naêng phaù, ñeàu chaúng phaûi kieán phaùt neân ñeàu coù dính maéc, nay beøn pheâ bình goïi laø thaát laïc. Neáu laø kieán giaûi, thì löôïc chæ baøy kieán phaùt, hoûi vaø ñaùp ñeàu khoâng cuøng taän. Ban ñaàu laø hoûi khoâng cuøng. Neáu giaûi thích ôû sau laø ñaùp khoâng cuøng. Khuùc xaï: Laø duï phaùt lôøi hoûi khoâng cuøng.

Trong Nhö Haäu Ngheä kheùo baén, thôøi vua Nghieâu bò chín naêm naïn hoàng thuyû, vua ñieàu khieån trong baûy ngaøy ñeàu ra khoûi, Haäu Ngheä baén rôùt saùu thöù, naày cuõng laø trong saùch Nho noùi hôi quaù.

Laïi noùi: Nhö Döôõng Do Cô kheùo baén, caùch giöõa caây laù moät traêm

trong moät traêm böôùc ñeå baén, cuøng Sôû Nhöôïng Vöông ñi saên thaáy baày vöôïn vaây quanh caây, vua ra leänh baén hai beân caây, baày vöôïn caøng nhaûy leân caây. Vua ra leänh cho Do Cô xaï baén, vöôïn beøn oâm caây keâu daøi, kieán giaûi laø thieàn sôû phaùt kieán, danh töï laø vaên sôû phaùt kieán ñuû hai nghóa naày, neân khoâng ñoàng vôùi nhöõng ngöôøi hoïc vaán ôû tröôùc ngoài thieàn voâ kieán, cho neân hoûi khaùc nhö vaây quanh baày chim, tuøy theo vaên ngöõ laïi neâu moät beân, neân noùi ñaày ñuû nhö vaây quanh caàm thuù khieán cho loaøi chim bay thuù chaïy ñeàu thaát laïc, do ngöôøi naày phaùt kieán roõ raøng, ngöôøi naêng phaù taäp thieàn voâ kieán, nhö khieán cho loaøi chim bay thaát laïc, ngöôøi naêng phaù hoïc vaán voâ kieán, nhö khieán loaøi thuù chaïy thaát laïc, moät traêm boán möôi moát ñeàu nhö.

Chöõ “Xöôùc”, Quaùch Phaùt noùi laø: Ñaày ñuû.

***Trong kinh Thi noùi:*** “Xöôùc xöôùc höõu duï”, nhö baén giöõa hö khoâng, duï cho ñaùp khoâng coù cuøng taän, ôû ñaây thì ngöôøi noùi khaùc voâ kieán, ngöôøi ngoài thieàn hoïc vaán ñeàu do hoïc thaønh, khaùc nhau phaùt kieán, töø ñònh maø sinh, kieán naày ôû sau noùi sôû nhaân khaùc nhau, ví duï nhö ôû sau neâu ví duï, tính haïnh nhö nhôø vaøo nghe, phaùp haïnh nhö laø do Thieàn, vaên tö y theo ñoù neân bieát, noùi chung hoûi ñaùp: Ngöôøi phaùt kieán kheùo hieåu vaán ñaùp ñeàu tôï nhö bieán hieän.

Coù nhö dieäu ñaït: Ñaõ coù phaù töøng nhö ñaït dieäu lyù, hai phaùp naày thuoäc veà kieán, khoâng lieân quan ñeán noùi ngoä, ngöôøi ôû phöông Nam tu taäp thieàn ít, v.v... ôû sau, laø noùi veà sai, xöa trình baøy ñaát baèng ngaên caùch chæ trình baøy laø phía Nam, naày y theo choã ngöôøi noùi phaùt kieán nhieàu ít coù khoâng.

Noùi chaân ñaïo, nhaân thieàn phaùt kieán laø laãn loän. Noùi Ña-la-ni laø nhaân nghe phaùt kieán laø laãn loän, toái taêm hôn ngöôøi bieát, v.v... trong aáy ngöôøi khoâng bieát vì toái taêm hôn ngöôøi bieát. Phaùn xeùt phaùt kieán laø do chaáp vò cao, cho ñeán cho laø voâ sinh phaät ñòa, hoaëc laïi khoâng tin phaùn xeùt laø quyû cuoàng, caû hai phaùn xeùt ñeàu sai, nay noùi ôû sau phaùn xeùt keát chaúng phaûi cuoàng chaúng phaûi thaùnh, töø phaøm quyû chaáp sôû ôû sau giaûi thích chaúng phaûi cuoàng chaúng phaûi thaùnh.

Kieán thuoäc tueä taùnh, neân noùi kieán tueä, noùi chung ôû sau chaùnh noùi yù kieán caûnh. Noùi hai nghóa thì nhieàu. Thieàn ñaõ phaùt kieán vaø thieàn kieán ñeàu phaùt, hai phaùp naày thì nhieàu, hoaëc tröôùc phaùt kieán sau môùi phaùt thieàn, nghóa naày thì ít, chaúng phaûi hoaøn toaøn khoâng coù, neân chæ noùi ít, nay yù vaên naày khoâng noùi tröôùc sau, kieán naày ñeàu quaùn bao goàm noùi khaùc nhau, neân noùi nhieàu ít, ví duï nhö caùc thieàn ôû sau, ví duï giaûi thích thieàn kieán, tröôùc sau khaùc nhau.

Caùi goïi laø caùc thieàn phaùt chung, v.v... Laø neâu chung coõi duïc coõi saéc coõi voâ saéc, töùc Luïc ñòa, Cöûu ñòa phaùt, laø nhö hai nghóa tröôùc, nhöng khoâng baèng nöông thieàn phaùt nhieàu, cho neân noùi ít, neân ñem ví duï ñaây laø kieán ñaõ phaùt thieàn.

Luïc ñòa: Laø duïc ñònh chaëng giöõa Töù thieàn.

Cöûu ñòa: Treân Luïc ñòa tröôùc caøng theâm ba khoâng, naày y theo Thaønh Luaän ñeå phaùn xeùt, chaúng phaûi yù vaên naày. Neáu theo Tyø-ñaøm thì thuû phaùt chöa ñeán maø tröø duïc ñònh, neân noùi Luïc ñòa, Cöûu ñòa phaùt chung voâ laäu, maø chöa ñeán phaùt ít, coøn caùc ñòa thì nhieàu, nhöng ñaây daãn ví duï hôi gioáng chöa ñoàng. Neáu noùi thieàn vaø voâ laäu ñeàu phaùt, vaø sau thieàn phaùt voâ laäu, hai nghóa naày nhieàu, hoaëc noùi sau khi ñöôïc voâ laäu phaùt thieàn nghóa naày thì ít, thì hoûi gioáng ñoàng, nghóa tuy gioáng ñoàng cuõng laø moät laàn, thieàn vaø voâ laäu tuy coù tröôùc sau, cuõng khoâng hoaøn toaøn ñoàng, thieàn vaø kieán phaùt, ñònh coù nhieàu ít tröôùc sau khaùc nhau, hoaëc ngöôøi ôû sau nôi toån ích, coù theå töï söûa ñoåi cho ñoàng. Nghóa laø tìm kinh luaän gaëp thieän tri thöùc, ñeàu coù theå töï söûa loãi chaáp kieán, chæ tröø taùnh chaáp, chaúng phaûi tröø theå kieán, kieán ñaõ nhaân thì thieàn phaùt thieàn laø ít, ñöôïc thieàn phaùt kieán laïi coù theå chia cheû, neân noùi khoù ñöôïc, döôõng kieán nghieân cöùu taâm töùc laø yù naày.

Chaân phaùp, v.v... Laø daãn trong vaên Ñaïi luaän ngöôøi chöùng khoù ñöôïc chaân phaùp chöùng kinh luaän sôû taàm, noùi laø chöùng thieän tri thöùc, thính chuùng laø ngöôøi töï phaân tích, chaân phaùp noùi laø ngöôøi ñaõ töï khoù ñöôïc, huoáng chi laø ngöôøi chaáp kieán maø vì thính chuùng baåm thoï chaân phaùp, do taø nhaäp chaùnh ñoåi chaáp nghieân cöùu taâm naày goïi laø khoù ñöôïc, trong boä Chaâu Laâm, v.v... coù trích daãn, cuõng coù theå vieát chöõ Dueä. Trong Töï Laâm noùi: “ngoïa daãn”. Sinh töû nhö Chu Laâm, taø hoïa nhö khuùc goã do khoâng gaëp thaày laïi khoâng töï tu söûa, thaáy taâm khoâng döøng, khoù ra ngoaøi sinh töû nhö khuùc goã. Neân trong Ñaïi luaän quyeån ba möôi taùm noùi: Taâm nhö taø khuùc khoù ñöôïc khoûi cöùu giuùp, nhö Chu Laâm keùo khuùc goã khoù ra.

Keá laø khai trong chöông ñeå giaûi thích, ba ngöôøi toâng chaáp: Laø taát caû sôû chaáp cuûa ngöôøi ngoaøi khoâng qua nhò thieân, tam tieân.

Noùi hai vò trôøi: laø trôøi Ma-heâ-thuû-la, trôøi Tyø-nöõu, cuõng noùi laø trôøi Vi-nöõu, cuõng laø trôøi Vi-nhöõu, Haùn dòch laø Bieán Thaéng, cuõng dòch laø Bieán Muoän, cuõng dòch laø Bieán Tònh.

Trong A-haøm noùi laø Saéc thieân; trong Caâu-xaù noùi Ñeä Tam thieàn ñaûnh thieân. Trong Tònh AÛnh noùi: Laø choã ôû cuøng toät cuûa coõi duïc. Trong Ñaïi luaän cheùp: trôøi Bieán Tònh laø boán tay caàm naém trí luaân baùu cuûa chim caùnh vaøng, coù thaàn löïc lôùn maø nhieàu saân haïi, ngöôøi baáy giôø sôï oai löïc

beøn theâm toân kính, kieáp sô tay moät ngöôøi nöôùc soùng bieån ñeán ngaøn ñaàu hai ngaøn tay, trong sôù Phaùp Hoa cheùp: Hai möôi boán tay ngaøn ñaàu thieáu moät hoùa sinh treân nöôùc, ôû trong ñoù coù ngaøn hoa sen, trong hoa sen coù aùnh saùng nhö muoân maët trôøi ñeàu chieáu, Phaïm vöông nhaân hoa naày maø haï sinh, sinh roài khôûi nieäm raèng: Vì sao troáng khoâng, chaúng coù chuùng sinh, khi khôûi nieäm naày theá giôùi chuùng sinh phöông khaùc neân sinh veà ñaây, coù taùm vò Thieân töû boãng nhieân hoùa sinh, taùm Thieân töû laø cha meï cuûa chuùng sinh, Phaïm vöông laø cha meï cuûa taùm Thieân töû, Vi-nöõu laø cha meï cuûa Phaïm vöông, suy xeùt nguoàn goác ôû ñôøi toân kính, neân noùi laø Theá toân. Duï cho trong kinh noùi, caùc ngoaïi ñaïo chaáp Phaïm vöông sinh ra boán doøng, ôû mieäng sinh Baø-la-moân, ôû vai sinh Saùt-ñeá-lôïi, ôû hoâng sinh Tyø- xaù, ôû chaân sinh Thuû-ñaø-la.

***Trong A-haøm noùi:*** Saùt-lôïi Phaïm Chí, cö só, coâng sö goïi laø boán

hoï.

***Trong Tröôøng A-haøm cheùp:*** Saùt-lôïi Baø-la-moân, Cö só, Thuû-ñaø söï

nghieäp ñeàu ñoàng maø teân hôi khaùc.

Trôøi Ma-heâ-thuû-la, Haùn dòch laø Ñaïi Töï Taïi ôû treân ñaûnh coõi Saéc, coù ba maét taùm tay côõi traâu traéng caàm phaát traàn maàu traéng, coù oai löïc lôùn coù khaû naêng laøm nghieâng ñoå theá giôùi, neáu Theá toân duøng laøm hoùa boån.

***Trong Ñaïi luaän cheùp:*** trôøi Ñaïi Töï Taïi coù Boà-taùt ôû, goïi laø Ma-heâ- thuû-la, trong kinh Hoa Nghieâm cheùp: Laø Ñòa Boà-taùt thöù möôøi, cho ñeán coõi trôøi boán thieân vöông laø Boà-taùt Sô Ñòa, phaûi bieát tích cuûa caùc vò trôøi vì phaøm haï voán laø ñaïi quyeàn.

Noùi Ba Tieân: Ñeä nhaát Ca-tyø-la, Haùn dòch laø Huyønh Ñaàu, ñaàu nhö Kim saéc, laïi noùi ñaàu maët ñeàu nhö kim saéc, do ñoù maø ñaët teân, sôï thaân cheát ñeán coõi trôøi Töï Taïi.

Hoûi: Leänh ñeán nuùi Taàn-ñaø laáy caùc cam töû aên ñöôïc soáng laâu, aên roài ôû trong röøng hoùa thaønh ñaù nhö chieác giöôøng lôùn, coù ngöôøi khoâng ñeán ñöôïc trong saùch coù baøi keä hoûi ñaù, sau vì Boà-taùt Traàn-na maø phaân tích, trong saùch aáy coù baøi keä noùi cheû ñaù, v.v... chöùng ñöôïc naêm thoâng, tröôùc sau ñeàu bieát taùm muoân kieáp, quaùn khaép theá gian ai coù theå ñoä, thaáy moät vò Baø-la-moân teân laø Tu-lôïi ñi khaép nhaân gian.

Hoûi: OÂng ñuøa giôõn hay sao? Ñaùp raèng: Daï

Laïi qua hai ngaøn naêm.

Hoûi: OÂng Tu ñaïo ñöôïc chaêng? Ñaùp: Ñöôïc! do ñoù maø noùi ba khoå.

1. Noäi khoå, nhö ñoùi khaùt, v.v...
2. Ngoaïi khoå, nhö coïp soùi, v.v...
3. Thieân khoå, nhö gioù möa, v.v...

Noùi kinh coù möôøi muoân baøi keä laø Taêng khieáp luaän, Haùn dòch laø Soá thuaät, duøng hai möôi laêm ñeá noùi trong nhaân laø quaû, tính moät laøm toâng.

Noùi hai möôi laêm ñeá laø:

1. Minh sô sinh giaùc, qua taùm muoâm kieáp tröôùc môø mòt khoâng bieát, chæ thaáy toái sô trung aám môùi khôûi, do söùc tuùc maïng thöôøng nhôù töôûng, goïi laø minh ñeá, cuõng goïi laø Theá taùnh, nghóa laø chuùng sinh theá gian do minh sô maø coù, töùc boån taùnh theá gian, cuõng goïi laø Töï nhieân, khoâng choã töø neân töø ñaây sinh giaùc, cuõng goïi laø Ñaïi töùc laø thöùc Trung aám.

Keá töø giaùc sinh ngaõ taâm, ñaây laø ngaõ phi thaàn ngaõ cuûa ngaõ maïn, töùc ñeá thöù ba töø ngaõ taâm sinh saéc thinh höông vò xuùc, töø ngaõ traàn sinh naêm ñaïi, nghóa laø boán ñaïi vaø khoâng, traàn teá ñaïi thoâ, hôïp traàn thaønh ñaïi, neân noùi töø traàn sinh ñaïi. Nhöng ñaïi ñaây sinh nhieàu ít khaùc nhau. Töø thinh sinh khoâng ñaïi; töø thinh xuùc sinh phong ñaïi; töø saéc thinh xuùc sinh hoûa ñaïi; töø saéc thinh xuùc vò sinh thuûy ñaïi; ngaõ traàn sinh ñòa ñaïi, ñòa ñaïi nhôø nhieàu traàn neân naêng löïc aáy raát keùm. Nhaãn ñeán khoâng ñaïi nhôø traàn ít neân naêng löïc aáy raát maïnh, neân boán luaân thaønh theá giôùi, khoâng luaân raát thaáp.

Keá laø phong, hoûa, thuûy, ñòa: Töø naêm ñaïi sinh möôøi moät caên, nghóa laø nhaõn, v.v... caên coù theå hieåu bieát, neân goïi laø caên, goïi laø naêm tri caên, tay chaân mieäng ñaïi tieåu ñeå caên coù theå höõu duïng, goïi laø naêm nghieäp caên, taâm Bình ñaúng caên, hôïp thaønh möôøi moät caên, taâm coù theå duyeân khaép goïi laø Bình ñaúng caên, hoaëc naêm tri caên ñeàu duøng moät Ñaïi, nghóa laø saéc traàn thaønh hoûa ñaïi, hoûa ñaïi thaønh nhaõn caên. Nhaõn caên laïi thaáy saéc, khoâng traàn thaønh nhó caên, nhó caên laïi nghe tieáng, ñòa thaønh tyû, thuûy thaønh thieät, phong thaønh thaân, cuõng gioáng nhö vaäy, hai möôi boán ñeá ñaây laø laø ngaõ sôû, ñeàu nöông thaàn ngaõ goïi laø chuû ñeá, naêng sôû hôïp luaän töùc hai möôi laêm.

1. Öu-laâu-taêng-khö chaáp raèng: Bieán taïo, nhöng nhaõn caên hoûa nhieàu, cho ñeán thaân caên phong nhieàu, ñuû nhö luaän Kim Thaát Thaäp noùi, ñaây laø trong moät ngoaïi ñaïo coù moät chuùng thuû ñeán nöôùc Kim Ñòa, ñaàu ñoäi löûa chaäu saéc ñeå ôû buïng ngöôøi, nghe vua noùi veà troáng, ra leänh cho Taêng-khö baøn luaän, coù vò Taêng ôû Ñoâng Thieân-truùc luaän nghò vôùi Taêng- khö, Taêng Thieân-truùc laäp theá giôùi laø thöôøng.

Taêng-khö gaïn raèng: Nay aét coù dieät, do theá giôùi hoaïi thì theá giôùi seõ dieät, neân chöùng bieát nay dieät.

Taêng Thieân-truùc noùi seõ khoâng dieät nhö nuùi vaøng, v.v... Vò vua luùc

aáy laø baïn cuûa ngoaïi ñaïo, beøn sai vò Taêng Thieân-truùc côõi löøa chòu nhuïc. Vua trong ngoaïi ñaïo ñem baûy möôi caân vaøng ban taëng, do ñaây soaïn luaän teân laø “Kim Thaát Thaäp”. Sau ngaøi Theá Thaân taïo baûy möôi boä luaän roäng phaù toâng aáy ñeå cöùu nghóa taêng tröôùc. Vua troïng vò Taêng tröôùc laïi ra lònh ngöôøi trong nöôùc roäng löu haønh boä luaän do ngaøi Theá Thaân taïo, phaùt thaây cheát ngoaïi ñaïo vaø chöùng nghóa, duøng roi ñaùnh xöông aáy.

Toâng aáy laïi cheùp trôøi Töï Taïi coù ba thaân, coû ñuû nhö trong quyeån ba coù daãn.

Öu-laâu-taêng-khö, Haùn dòch laø Höu Löu Tieân, saùch ngöôøi aáy ban ngaøy ôû trong hang nuùi ñeå vieät kinh saùch, ban ñeâm thì ñi khaép nôi noùi phaùp ñeå giaùo hoùa, cuõng nhö loaøi chim neân coù teân naày, cuõng goïi laø Nhaõn Tuùc, chaân coù ba maét, luaän baøn vôùi trôøi Töï Taïi, trôøi Töï Taïi maët coù ba maét, ñem chaân maø so saùnh, neân coù teân aáy, vò Taêng-khö ôû tröôùc Phaät taùm traêm naêm môùi ra ñôøi cuõng chöùng ñöôïc ngaõ thoâng, noùi luaän cuõng coù möôøi muoân baøi keä, goïi laø Veä-theá Sö. Haùn dòch laø Voâ Thaéng, duøng saùu ñeá laøm toâng.

1- Ñaø-phieáu-ñeá Haùn dòch laø Chuû Ñeá nghóa laø naêm ñaïi vaø yù thôøi phöông Thaàn, chín thöù ñaây laø choã nöông cuûa muoân vaät, neân goïi laø chuû. 2- Caàu-na, Haùn dòch laø Y Ñeá, nghóa laø naêm traàn saéc, v.v... ñoàng khaùc, lìa hôïp soá löôïng toát xaáu, ngu trí aùi taéng, khoå vui caàn ñoïa, hai möôi

moát thöù naày y chín phaùp tröôùc, neân goïi laø Y Ñeá.

1. Yeát-ma-ñeá Haùn dòch laø Taùc Ñeá, nghóa laø cuùi ngöôùc, co duoãi, ra vaøo, tôùi lui, v.v... neân goïi laø Taùc.
2. ba-ma-nhöôïc-ñeá, Haùn dòch laø Toång Töôùng Ñeá, nghóa laø goàm thaâu muoân phaùp thaønh moät ñaïi höõu, neân goïi laø Toång Ñeá.
3. Tyø-thi-sa-ñeá Haùn dòch laø Bieät Töôùng Ñeá, nghóa laø sum-la muoân töôïng moãi ñeàu khaùc nhau, neân goïi laø Bieät töôùng.
4. Baø-ma-daï-ñeá, nghóa laø buïi traàn, thaønh bình khoâng ngaên ngaïi nhau, ôû trong Caàu-na tính moät ngaøy ba laàn röûa, laïi cuùng döôøng löûa, duøng laøm phaùp laønh, laïi chaáp nöôùc soâng Haèng coù theå laøm tieâu toäi chöôùng, neân phaûi röûa ba laàn. Laïi cho raèng löûa laø mieäng trôøi, trôøi do ñaây maø aên neân noùi laø “thieân mieäng”, luùc möa ñoát höông toâ khieán cho hôi boác leân treân ñeå cuùng döôøng mong caàu phöôùc toäi dieät.
5. Laëc-sa-baø Haùn dòch laø khoå haïnh, chöa bieát phaùt xuaát thôøi tieát, duøng toaùn soá laøm Thaùnh phaùp, taïo kinh cuõng coù möôøi muoân baøi keä goïi laø Ni-caøn-töû, ngöôøi naày döùt keát duøng saùu chöôùng boán tröôïc laøm phaùp, chaáp trong nhaân vöøa coù quaû vöøa khoâng quaû, vöøa ñoàng vöøa khaùc laøm toâng, trong Ñaïi luaän coù ñuû boán chaáp, ba phaùp nhö tröôùc laïi theâm Nhaõ-

ñeà-töû, sau cuøng bieát thôøi tieát xuaát theá, vaø soaïn ra kinh nhieàu ít, chaáp trong nhaân chaúng phaûi coù quaû, chaúng phaûi khoâng quaû, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc laøm toâng. Ni-caøn-töû noùi saùu chöôùng, nhö trong luaän Phöông Tieän Taâm noùi:

1- Chöôùng Khoâng kieán. 2- Chöôùng Ngu si.

3- Chöôùng Thoï khoå. 4- Chöôùng Maïng taän. 5- Chöôùng Taùnh.

6- Chöôùng Danh ngoân.

Noùi boán tröôïc, laø saân, maïn, tham, sieåm. Laïi trong luaän Phöông Tieän Taâm noùi Öu-laâu-taêng-khö Ca-tyø-la chaáp khoâng ñoàng vôùi ñaây, luaän aáy laïi coù Na-da-ma chaáp möôøi Ñeá. Laïi y theo hai tueä vaên, tö, vaên tueä coù taùm:

1. Thieân vaên.
2. Toaùn soá.
3. Y phöông.
4. Chuù thuaät vaø boán Veä-ñaø.

- Ñoù laø taùm, tö tueä coù taùm:

1. Trôøi Tröôøng thoï.
2. Trôøi Tinh tuù.
3. Trôøi Töù thieân vöông, cho ñeán trôøi Tha hoùa töï taïi, ñaây laø taùm.

Khoå haïnh töùc haïnh trôøi Tröôøng thoï, naêm nguoàn nhieät thieâu ñoát thaân, v.v... goàm coù saùu haïnh.

1. Töï nhòn ñoùi.
2. Gieo mình xuoáng vöïc. 3- Nhaûy vaøo löûa.

4- Töï mình ñoïa. 5- Im laëng.

6- Trì caùc giôùi gaø, choù.

Coù ngöôøi noùi: YÙ cho laø hôn Sa-moân neân coù Sa-moân khoå haïnh hôû vai, töùc, Sa-moân caïo toùc töùc nhoå toùc, nhö trong ñaây noùi laø saâu maø khoâng soi xeùt. Sa-moân duøng khoå haïnh laøm toâng, khoå naày ñeàu thöïc haønh, baát luaän laø hôn Sa-moân aáy.

Nay noùi töï töôùng thaéng, do thaáy caùc sö khoå, chöa tha thieát, cho neân nhoå toùc, v.v... hoï chöa nhaûy xuoáng vöïc, neân ta nhaûy xuoáng vöïc, thaáy hoï ba laàn taém röûa neân ta nhaûy vaøo löûa, thaáy hoï naêm phaùp thuaàn thuïc neân ta töï ñoïa, neáu y theo ngoaïi ñaïo voán laø do kinh noùi.

Coù moät vò Tyø-kheo bò giaëc troäm y, coù Baø-la-moân thaáy ñeàu baét chöôùc, loä baøy thaân hình cho ñeán töï ngaõ xuoáng, v.v... nhö ôû sau coù noùi, do ñaây neân thaønh toâng ngoaïi ñaïo, laïi chaáp thôø ngöïa cho laø phöôùc thöôøng, neân trong kinh Vaên-thuø Vaán noùi: Gieát ngöïa boán ngaøn, vaát boû naêm taïng trong duøng boán baùu boá thí cho Baø-la-moân, gieát cuûa baùu trong ngöôøi cuõng gioáng nhö vaäy, laïi baén teân boán phöông hoaëc ngöïa chaïy ñeán choã cuûa baùu, ñem cuùng thí cho Baø-la-moân, hoaëc gieát roài thöøa nhaän chuùng sinh trong ñaát, hoaëc thieâu ñoát taát caû, hoaëc leã taát caû caây coái, hoaëc leã taát caû thaàn nuùi, nhö vaäy goám coù hai möôi saùu taø.

Laïi ngöôøi ngoaïi ñaïo coù chaáp naêm thöù laø thöôøng: 1- Lyù Khoâng chaúng phaûi khoâng cho neân thöôøng. 2- Thôøi chaúng phaûi sinh dieät cho neân thöôøng.

1. Phöông nghóa laø möôøi phöông ñeàu coù neân thöôøng.
2. Vi traàn do cöïc teá neân khoâng theå phaân cho neân thöôøng. 5- Nieát-baøn do vì khoâng bieán ñoåi neân thöôøng.

Hoûi: Vì sao khoâng chaáp chaúng phaûi soá duyeân dieät?

Ñaùp: Laø nghóa trong Phaät phaùp, do trong Tieåu thöøa coù ba voâ vi, caùc chaáp nhö vaäy chaúng theå khoâng bieát, neáu ngöôøi khoâng bieát töï haønh khoù phaân, chæ nhö hö khoâng cho ñeán Nieát-baøn cuøng chaáp Phaät phaùp, coù gì khaùc nhau.

Keá noùi luaän nhaäp Ñaïi thöøa boán toâng, laøm vaø laøm laø moät, trong Ñaïi luaän noùi thaân, tay, chaân, v.v... goïi laø taùc, voïng chaáp thaàn ngaõ naêng höõu sôû taùc goïi laø taùc giaû, neáu chaép tay, v.v... cuøng thaàn ngaõ laø moät, laø chaáp thaàn ñoàng vôùi taùc nghieäp, nghóa ñoàng chaáp ôû saéc töùc laø ngaõ, töôùng vaø töôùng laø moät, v.v... töôùng nghóa laø thaân saéc do boán ñaïi sinh, v.v... boán töôùng, töôùng töùc laø thaàn ngaõ, naày chaáp thaàn ngaõ ñoàng vôùi boán töôùng.

Phaàn ñoàng vôùi höõu phaàn. Phaàn nghóa laø tay, chaân, ñaàu, v.v... chuùt phaàn cuûa caùc thaân, höõu phaàn nghóa laø moãi thaân ñeàu coù caùc phaàn tay chaân. Chaáp thaân töùc laø ñaàu, tay, chaân, v.v... tuy coù töø tröôùc ñeán nay nhöng coù ba thöù khaùc nhau, hai phaùp tröôùc chæ laø chaáp thaân ñoàng vôùi thaàn, moät phaùp sau chæ laø chaáp ôû phaàn thaân ñoàng vôùi thaân, hoaëc Öu-laâu-taêng-khö chaáp dò, cho ñeán trong buøn coù bình, v.v... cuõng gioáng nhö vaäy, teá traûi qua boán chaáp, v.v... chæ laø thaàn khaùc vôùi thaân, töôùng, phaàn, v.v... y theo tröôùc neân bieát, hai caâu ba boán ví duï cuõng neân bieát. Laïi phaù boán toâng luaän raèng: Taêng-khö chaáp moät tyø theá chaáp khaùc, Ni-caøn chaáp moät khaùc, Nhaõ-ñeà chaáp chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, laïi y theo phaù luaän Nieát-baøn, coù hai möôi sö choã chaáp khaùc nhau, moãi sö chaáp moät loaïi laøm Nieát-baøn, hai luaän naày do Nhaõ-ñeà taïo, y theo kinh Öông-quaät noùi nguyeân do laäp khaùc.

Ñöùc Phaät hoûi ngaøi Vaên-thuø: OÂng nghe coù ngoaïi ñaïo chaêng?

Vaøo thôøi quaù khöù coù Phaät Caâu-löu-toân, khi Ñöùc Phaät aáy ra ñôøi khoâng coù ngoaïi ñaïo chæ coù moät Phaät thöøa, khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn, coù moät Tyø-kheo ôû A-lan-nhaõ, teân laø Phaät Tueä, coù ngöôøi cuùng döôøng y baùu voâ giaù bò thôï laën cöôùp maát, daãn vò Tyø-kheo naày vaøo trong nuùi thaân hoaïi loõa hình treo ñaàu treân caây, coù Baø-la-moân thaáy vaäy beøn than raèng: Tröôùc maëc ca sa maø nay loõa hình, haún bieát ca-sa chaúng phaûi y phuïc giaûi thoaùt, do ñaây baét chöôùc töï treo loõa hình, ñeå laøm chaân ñaïo. Tyø-kheo naày töï môû ñöôïc thaân, duøng ñaù ñoû boâi thaân, da caây töï che keát coû ñeå ñuoåi muoãi moøng, moïi ngöôøi thaáy vaäy cho laø maëc y nhö theá, caàm phaát traàn nhö theá, laø ñaïo giaûi thoaùt, lieàn baét chöôùc theo, xuaát gia vôùi ngoaïi ñaïo Baø-la- moân do ñaây phaùt khôûi. Tyø-kheo ñeán chieàu xuoáng soâng röûa muït gheû laáy y truøm ñaàu, laáy aùo xaáu cuûa ngöôøi chaên traâu quaán thaân, ngöôøi thaáy laïi baét chöôùc, moãi ngaøy röûa ba laàn, khoå haïnh ngoaïi ñaïo, do ñaây maø sinh. Tyø-kheo naày röûa muït gheû, thaân mình roài laïi bò ruoài ong caén, beøn laáy ñaát traéng thoa gheû, ngöôøi thaáy laïi baét chöôùc, ngoaïi ñaïo thoa thaân töø ñaây maø laøm theo. Tyø-kheo naày ñoát thaân ngöôøi thaáy laïi baét chöôùc, ñoát thaân caøng ñau khoâng theå chòu ñöôïc, nhaûy xuoáng vöïc töï haïi, ngöôøi thaáy laïi baét chöôùc, cho ñeán chín möôi laêm thöù ñeàu laø caùc Baø-la-moân, baét chöôùc Tyø-kheo naày ñeán nay chöa döùt.

Keá laø neâu baûy Sö. Thæ Toå töùc laø Ca-tyø-la, v.v... ngaøi Chi-löu phaân khaùc beøn thaønh saùu toâng, nay tröôùc neâu ngaøi Thaäp ñaõ dòch.

Keá neâu Ñaïi luaän noùi khaùc. Ban ñaàu noùi Phuù-lan-na.

Ngaøi La Thaäp noùi: Ca-dieáp Maãu laø meï, Phuù-lan-na Maãu laø töï, chaáp taát caû phaùp cuõng nhö hö khoâng, chaúng sinh chaúng dieät.

Ngöôøi hoï Trieäu noùi: Ngöôøi aáy chaáp taát caû phaùp ñoaïn dieät nhö hö khoâng, khoâng coù ñaïo quaân thaàn, cha con trung hieáu.

Maït-giaø-leâ: La Thaäp noùi, laø Ma-giaø-leâ töï laø Caâu-xa-leâ Maãu, chaáp toäi phöôùc, chuùng sinh khoâng coù nhaân duyeân.

Hoï Trieäu noùi: Chaáp khoå vui cuûa chuùng sinh khoâng do nhaân döùt, töï nhieân nhö vaäy.

San-xaø-daï: Ngaøi La Thaäp noùi: San-xaø-daï töï Tyø-la-chi Maãu, chaáp phaûi traûi qua sinh töû, laïi traûi qua nhieàu kieáp soá, sau ñoù nhaäm vaän töï heát meâ khoå.

Ngaøi Taêng Trieäu noùi: Chaáp ñaïo aáy khoâng theå caàu, nhö sôïi tô chuyeån töø treân cao xuoáng, chæ heát thì döøng, ñaâu phaûi nhôø caàu.

A-kyø-da-xí, v.v... ngaøi La Thaäp noùi: A-kyø-da-sí-xaù khaâm-baø-la

cho raèng thoâ y, chaúng phaûi do chaáp maø do ñaép y thoâ, nhoå toùc khoùi xoâng vaøo muõi, v.v... do caùc haïnh khoå maø haønh ñaïo.

Ngaøi Taêng Trieäu noùi: Thaân naày khoå haïnh, thaân sau thöôøng vui.

Ca-löu-cöu, v.v... ngaøi La Thaäp noùi: Ngoaïi ñaïo töï, ngöôøi aáy öùng vaät khôûi chaáp, hoaëc coù ngöôøi hoûi noùi coù lieàn ñaùp coù, khoâng, v.v... ñeàu nhö.

Ngaøi Taêng Trieäu noùi: Ca-chieân-dieân taùnh, coøn laø töï, chaáp caùc phaùp vöøa coù vöøa khoâng.

Ni-caøn-ñaø, v.v... Laø Nhaõ-ñeà maãu. Chaáp toäi phöôùc khoå vui heát do ñôøi tröôùc, caàn phaûi ñeán traû, nay tuy haønh ñaïo cuõng khoâng theå döùt, saùu sö vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo naày ñeàu loõa hình, töï xöng laø baäc Trí Nhaát thieát. Laïi boán toâng saùu toâng naày ñeàu khoâng ngoaøi saùu möôi hai caâu boån kieáp boån kieán maït kieáp maït kieán, v.v.... Ñuû nhö trong quyeån naêm coù noùi, so saùnh neân bieát.

Ngaøi Taêng Trieäu noùi: Ni-caøn laø teân chung cuûa ngoaïi ñaïo xuaát gia, nhö teân Sa-moân trong Phaät phaùp, saùu vò naày thôøi Phaät chöa ra ñôøi, ñeàu laø Ñaïo vöông Thieân-truùc, ñeán khi Phaät ra ñôøi thì toâng aáy ñaõ thaïnh haønh, neân noùi ñeán thôøi Phaät ra ñôøi.

Keá daãn trong Ñaïi kinh ñeå noùi trong ñoàng khaùc, noùi neâu ra caùc sôù cuûa ngaøi La-thaäp. Ngaøi La-thaäp khoâng khaùc vôùi sôù cuûa ngaøi Tònh Danh, chæ coù cuøng phaùt sinh caùc kinh cuûa caùc baäc thaïc ñöùc chuù giaûi, nay vaên ñaõ duøng nghóa bao goàm sinh ñaàu tieân, ñem choã giaûi thích aáy ñeå troâng mong Ñaïi kinh, saùu ngöôøi danh ñoàng choã chaáp thì coù ba danh ñoàng ba danh khaùc, nghóa laø ba boán naêm vaên kia ñaây coù khaùc. Noùi ba ñoàng, nghóa laø ñaàu Ñaïi kinh ñoàng vôùi ban ñaàu cuûa ngaøi La-thaäp, hai cuøng vôùi saùu, saùu ñoàng vôùi ba, trong kinh do Xaø Vöông chöôùng ñoäng, khaép mình sinh muït gheû, laïi khoâng coù thaày thuoác chöõa trò ñöôïc thaân taâm, coù saùu Ñaïi thaàn ñeàu baïch vôùi vua raèng: Neáu thöôøng saàu khoå thì saàu seõ theâm lôùn, nhö ngöôøi thích nguû, thì nguû caøng nhieàu, tham daâm uoáng röôïu cuõng gioáng nhö vaäy. Nay coù Ñaïi sö ñeàu ôû thaønh naøo, vì caùc ñeä töû noùi caùc phaùp nhö theá.

Ngaøi Phuù-la-na noùi khoâng coù haéc nghieäp, khoâng coù haéc nghieäp baùo, khoâng coù thöôïng nghieäp, cho ñeán haï nghieäp, naày ñoàng vôùi chuù giaûi vaên kinh ñaàu.

***Trong chuù kinh noùi:*** Taát caû caùc phaùp cuõng nhö hö khoâng, chaúng coù nghieäp baùo, v.v...

1. Maït-giaø-leâ noùi taát caû thaân cuûa chuùng sinh coù baûy phaàn laø ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoå, laïc, thoï maïng. Baûy phaùp naày khoâng theå huûy

hoaïi, an truï baát ñoäng nhö nuùi Tu-di, nhaûy vaøo röøng ñao beùn cuõng khoâng toån haïi, khoâng coù ngöôøi haïi cho ñeán ngöôøi cheát, neân vaên Ñaïi kinh coù khaùc vôùi Chuù kinh thöù hai.

Trong Chuù kinh thöù hai aáy noùi: Khoå vui khoâng coù nhaân duyeân,

v.v...

1. San-xaø-daï noùi: Trong caùc chuùng sinh, vua laø sôû taùc töï taïi nhö

choã caùc thöù ñaát saïch dô, ba ñaïi cuõng nhö vaäy, caùc thöù röûa caùc thöù ñoát caùc thöù thoåi. Nhö muøa thu thì caây laù truïi muøa xuaân thì naåy maàm trôû laïi, do soáng trôû laïi neân phaûi coù toäi gì, ôû ñaây cheát ñi roài soáng laïi, caùc baùo khoå vui khoâng coù hieän nghieäp, do ôû quaù khöù, hieän taïi khoâng nhaân, vò lai khoâng quaû, do hieän taïi trì giôùi hieän quaû aùc, ñaây ñoàng vôùi Chuù kinh thöù saùu.

Chuù kinh thöù saùu Sö noùi: Toäi phöôùc khoå vui ñeàu do ñôøi tröôùc.

1. A-kyø-da-sí-xa Khaâm-baø-la noùi: Neáu töï mình gieát, hoaëc xuùi giuïc ngöôøi gieát; Troäm, daâm, voïng, v.v... cuõng gioáng nhö vaäy, hoaëc gieát moät thoân, moät thaønh, moät nöôùc, ñeán soâng Haèng phía Nam thí khaép chuùng sinh, ñeán soâng Haèng phía Baéc gieát haïi chuùng sinh khoâng toäi, khoâng phöôùc, ñaây coù khaùc vôùi Chuù kinh thöù tö.

Trong Chuù kinh thöù tö aáy noùi, thaân nay chòu khoå thaân sau thoï vui. 5- Ca-la-cöu-ña noùi gieát haïi taát caû, neáu khoâng coù hoå theïn khoâng

ñoïa ñòa nguïc, cuõng nhö hö khoâng khoâng thoï traàn nöôùc, ngöôøi coù hoå theïn lìa ñoïa ñòa nguïc, taát caû chuùng sinh ñeàu laø sôû taùc trôøi Töï Taïi, trôøi Töï Taïi saân thì chuùng sinh khoå naõo, trôøi Töï Taïi vui thì chuùng sinh an vui, ñaây coù khaùc vôùi chuùng sinh thöù naêm, thöù naêm aáy noùi: vöøa coù vöøa khoâng, tuøy theo hoûi ñaùp.

6- Ni-caøn-ñaø-nhaõ-ñeà-töû noùi khoâng thì khoâng thoï, khoâng coù ñôøi nay, ñôøi sau, traûi qua taùm muoân kieáp töï nhieân giaûi thoaùt, coù toäi voâ toäi ñeàu nhö vaäy, nhö boán soâng lôùn ñeàu chaûy ra bieån caû, khoâng coøn khaùc nhau, ñaây ñoàng vôùi Chuù kinh thöù ba. Trong thöù ba aáy noùi: Chaáp taát caû chuùng sinh ñaïo khoâng caàn caàu, nhö cuøng toät sôïi chæ laïi neâu baøy toâng ñaõ daãn trong vaên luaät laïi coù khaùc vôùi ñaây, maø khai thaønh möôøi ngöôøi nhöng toâng chæ coù saùu:

1. Ca-dieáp Phuù-lan-na.
2. Maït-giaø-leâ.
3. Cuø-xa-ly.
4. A-di-ñaàu.
5. Sí-xaù Khaâm-baø-la.
6. Maâu-ñeà-di Baø-höu.
7. Ca-chieân-dieân.
8. Tieân-nhaõ.
9. Tyø-la-tra.
10. Ni-caøn-töû.

Beøn giaûi raèng: Nieát-baøn baäc nhaát phaûi laø baäc nhaát naày, Nieát-baøn thöù hai phaûi thöù hai, thöù ba naày, Nieát-baøn thöù ba phaûi laø thöù taùm thöù chín, Nieát-baøn thöù tö phaûi thöù tö, thöù naêm, Nieát-baøn thöù naêm phaûi laø thöù saùu thöù baûy, Nieát-baøn thöù saùu phaûi laø thöù möôøi. Nhöng ba Taïng La- thaäp ñích thaân ñeán naêm xöù Thieân-truùc, phieân dòch chuyeån ñoåi löu haønh ôû ñôøi. Vì sao duøng meï ñeå hieån baøy con? Neâu baøy toâng phaân ra laøm hai ngöôøi, chöa xeùt yù naày. Laïi caùc ngoaïi ñaïo hoï tuy nhieàu thöù phaàn nhieàu ôû trong Baø-la-moân, thoâng chaáp hoï Baø-la-moân, trong hoï toái thaéng, nhö trong kinh Tröôøng A-haøm quyeån möôøi coù noùi: Coù Phaïm Chí teân laø A- thö, cuøng naêm ñeä töû ñeán choã Phaät, baïch nhö vaày: Caùc doøng hoï Saùt-lôïi thöôøng toân kính Baø-la-moân, Ñöùc Phaät nghó: Phaûi ñieàu phuïc hoï, laïi noùi raèng: OÂng hoï gì?

Ñaùp: Hoï Thinh Vöông.

***Ñöùc Phaät noùi:*** OÂng laø doøng hoï toâi tôù cuûa hoï Thích, naêm traêm ñeä töû ñeàu ñöa tay noùi: Ma-naïp ñaây laø doøng hoï chaân thaät, töôùng maïo khoâi ngoâ noùi taøi ñaày ñuû, noùi chung vôùi Cuø-ñaøm.

***Ñöùc Phaät baûo naêm traêm ñeä töû:*** Neáu thaày oâng khoâng baèng oâng, phaûi boû thaày baøn luaän vôùi oâng, neáu thaày hôn oâng oâng phaûi im laëng, cho neân naêm traêm ñeä töû lieàn im laëng.

***Ñöùc Phaät baûo Ma-naïp:*** Vaøo thôøi quaù khöù laâu xa coù vua Hieán Ma sinh boán ngöôøi con laø:

1. Quang Dieän.
2. Töôïng Thöïc.
3. Loä Chæ.
4. Trang Nghieâm.

Boán ngöôøi con coù chuùt sai laàm neân bò ñuoåi ra khoûi nuùi Tuyeát. Hieán Vöông coù aùo xanh teân laø phöông dieän ñem cho moät Baø-la-moân ñeå keát thoâng giao, beøn coù thai sinh moät ngöôøi con teân laø Ma-naïp, vöøa sinh ra treân ñaát ñaõ noùi ñöôïc, neân goïi laø Thinh Vöông, töø ñoù ñeán nay doøng hoï Baø-la-moân, beøn laáy Thinh Vöông laøm hoï.

Laïi hoûi Ma-naïp: OÂng xöa coù nghe tieân cöïu ñaïi Baø-la-moân noùi chuûng taùnh nhaân duyeân chaêng? Ngöôøi aáy im laëng. Ñöùc Phaät hoûi laïi, ñeàu khoâng ñaùp.

***Ñöùc Phaät noùi:*** Ta hoûi ba laàn khoâng ñaùp, Maät Tích caàm chaøy Kim cöông ôû hai beân oâng seõ cheû ñaàu oâng thaønh baûy phaàn. Luùc baáy giôø löïc

só caàm chaøy Kim cöông ôû treân ñaûnh Ma-naïp ñöùng giöõa hö khoâng, neáu khoâng ñaùp lieàn haï xuoáng.

***Ñöùc Phaät baûo raèng:*** OÂng ngöôùc ñaàu leân xem, lieàn ngöôùc xem laïi thaáy, thaáy roài sôï seät lieàn dôøi toøa ñeán gaàn Phaät nöông töïa Ñöùc Theá toân vì caàu cöùu hoä, lieàn baïch Phaät raèng:

Baïch Ñöùc Theá toân! Ngaøi hoûi con seõ ñaùp.

***Ñöùc Phaät lieàn hoûi.*** Ma-naïp ñaùp: Con cuõng töøng nghe tieân cöïu caùc Baø-la-moân noùi, naêm traêm ñeä töû ñeàu ñöa tay noùi lôùn Ma-naïp laø toâi tôù doøng hoï Thích. Ñöùc Phaät laïi nghó, sôï naêm traêm ñeä töû kieâu maïn xöng hoï laø toâi tôù, nay phaûi phöông tieän maø dieät teân toâi tôù.

***Ñöùc Phaät lieàn baûo naêm traêm ñeä töû:*** Moïi ngöôøi caùc oâng chôù noùi Ma-naïp laø toâi tôù doøng hoï Thích, Baø-la-moân laø Ñaïi tieân nhaân coù oai ñöùc lôùn, thay cho vua Hieán Ma xin con gaùi, vua do vì sôï neân ñem con gaùi cho, do naày Ñöùc Phaät noùi khoûi teân toâi tôù.

Keá noùi giuùp Phaät phaùp ngoaïi ñaïo; Cuõng do kinh Phaät duøng laøm lyù do sinh chaáp, hai toâng naày chaáp neâu ra Ñaïi luaän thöù nhaát, hai toâng noùi chung loâng ruøa söøng thoû voâ thöôøng voâ ngaõ, môùi roäng chaáp khoâng huyeãn laøm toâng. Noùi Ñoäc Töû sôû chaáp ngaõ ôû taïng thöù naêm, ra ngoaøi boán caâu.

Hoûi: Luaän noùi boán caâu vì sao khaùc vôùi vaên naày, vaên nay vaø naêm aám ñeàu coù boán hôïp, laïi hai möôi caâu, töùc ngoaøi chaáp hai möôi thaân kieán, tröôùc neâu boán caâu xong.

Keá daãn luaän chöùng, vaên luaän ñeàu khoâng ñoàng vôùi Tyø-ñaøm, ñaùp vaên khaùc maø nghóa ñoàng, trong luaän thöù nhaát giaûi thích Ñoäc Töû: Nhö Ñoäc Töû A-tyø-ñaøm boán caâu noùi: Naêm chuùng khoâng lìa, moãi ngöôøi khoâng lìa naêm chuùng, khoâng theå noùi naêm chuùng laø ngöôøi, khoâng theå noùi ngöôøi laø naêm chuùng, ngöôøi laø thöù naêm khoâng theå noùi thuoäc veà taïng, neân bieát hai caâu Tyø-ñaøm ôû tröôùc, töùc nhieáp thaân kieán hai möôi caâu, hai möôi caâu chæ laø boán caâu, y theo naêm chuùng thaønh hai möôi, hai caâu sau Tyø-ñaøm, noùi ngaõ ôû ngoaøi boán caâu, neân noùi khoâng theå noùi naêm chuùng laø ngöôøi, v.v... nay Ñoäc Töû ôû sau noùi ñoàng khaùc, nay Ñoäc Töû chaáp ngaõ cuøng ngoaïi ñaïo beân ngoaøi goàm coù boán khaùc.

1- Ngoaïi chaáp ngaõ beân ngoaøi, trong boán caâu nay Ñoäc Töû ôû ngoaøi. 2- Ngoaïi töø ngoaøi voán coù boán ngöôøi, khai thaønh hai möôi ngöôøi,

nay Ñoäc Töû chaáp chæ laø moät ngöôøi.

1. Ngoaïi ngoaøi chaáp ngaõ laø chaân, hoaëc thöôøng, hoaëc ñoaïn. Nay Ñoäc Töû chaáp vaãn laø tuïc ñeá.
2. Ngoaïi ngoaøi chaáp thaàn ngaõ, nay Ñoäc Töû chæ laø nhaân ngaõ, vì nghóa naày neân goïi laø Phaät phaùp, khaùc vôùi Luïc Sö, cho neân nay vaãn daãn

hai möôi thaân kieán, chaùnh ñaùng Ñoäc Töû ñaõ phaù ngaõ töùc boán caâu moät khaùc ñaïi tieåu.

Laïi noùi: Ba ñôøi vaø voâ vi, ba ñôøi coù theå hieåu voâ vi töùc laø hö khoâng voâ vi, do ngoaïi ñaïo cuõng chaáp hö khoâng laø thöôøng, v.v... neân nay Ñoäc Töû noùi ngaõ hôn ngoaøi boán caâu, aét khoâng duøng soá duyeân laøm caâu thöù tö vaø khoâng theå noùi Taïng. Ñoäc Töû cuõng duøng soá duyeân maø phaù ngaõ.

Keá giaûi thích Ñaïo Nhaân Phöông Quaûng: Ban ñaàu neâu ra sôû chaáp, noùi ñoäc möôøi duï cuûa Phaät, v.v...: Tröôùc sôû chaáp Ñoäc Töû nöông Tieåu thöøa, nay Phöông Quaûng sôû chaáp nöông Ñaïi thöøa, neân nhaân möôøi duï maø sinh chaáp. Möôøi duï nhö tröôùc ñaõ giaûi thích, neân bieát Phöông Quaûng cuõng coù boán nghóa, chaúng phaûi moân Ñaïi thöøa.

1. Khoâng bieát sôû yù chaân lyù.
2. Khoâng bieát sôû khôûi hoaëc töôùng. 3- Khoâng bieát naêng chaáp sinh söû. 4- Quaùn phaùp khoâng theå phaù chaáp.

Cho neân toâng tuy gaù vaøo Phaät phaùp cuõng goïi laø ngoaïi ñaïo, neân ngaøi Long Thoï trong Ñaïi luaän daãn ra baùc boû, trong ba moân hoïc Phaät phaùp tröôùc tieåu keá ñaïi.

Ban ñaàu daãn Ñaïi luaän, khoâng ñöôïc Baùt-nhaõ phöông tieän, v.v... Ñoäc Töû maát phöông tieän Tieåu thöøa, Phöông Quaûng maát moân Ñaïi thöøa phöông tieän. YÙ cuûa luaän vaên noùi: Hoïc Phaät phaùp coøn rôi vaøo höõu voâ, cho ñeán moân Ñaïi thöøa thieát yù cuõng bò löûa taø thieâu ñoát, huoáng chi laïi Ñoäc Töû Phöông Quaûng, v.v...

Noùi phöông tieän: Nghóa laø moân thoâng chaân chaáp cho laø thaät, maát moân naêng goïi chung laø thaát phöông tieän, huoáng laø Ñoäc Töû naêng sôû ñeàu thaát, ñaâu chaúng phaûi ngoaïi ñaïo ö?

***Trong luaän noùi:*** Chaáp phi höõu phi voâ, v.v... daãn ñaïi duï tieåu, moân Ñaïi thöøa tuy cao sieâu maø neáu chaáp ñeàu chaúng phaûi do phaù khoâng höõu, cuõng thaønh ngu si, huoáng chi laïi Tieåu thöøa chaáp moân thöù tö maø chaúng phaûi chaáp ö? Neân coù traêm baøi luaän, v.v..., caùc yù trong ñaây laø baùc boû Luaän sö phaù tieåu thaønh ngoaïi, hoaëc sinh chaáp kieán ñaïi cuõng thaønh ngoaïi, ñaâu rieâng Tieåu thöøa. Neáu khoâng chaáp kieán tieåu moân cuõng ñaâu rieâng Ñaïi ö?

Vì sao? Vì Ñoán phaù ñoàng vôùi ngöôøi ngoaøi.

Ban ñaàu noùi yù Chaùnh Baùch Luaän, Luaän sö Ñaïi Thöøa ôû sau noùi laàm phaù loãi.

Noùi Vieâm, nhö ñoát löûa löûa laø baøng, laäp ñaïi phaù tieåu laø chaùnh, phaù tieåu laø ngoaïi laø baøng, cuõng noùi: Luaän sö goïi laø vieâm phaù nhö vaäy neáu phaù hai taâm naêng chaáp cuûa Luaän sö, khôûi aùi khôûi saân, thaät ñoàng vôùi

ngoaïi ñaïo, nay Luaän sö Ñaïi thöøa phaù thaúng hai luaän khaùc laø ngoaïi ñaïo chaáp höõu voâ, neân thaønh loãi, neân vaên sau choáng cheá raèng: Choã luaän khôûi ngöôøi ñeàu ñaéc ñaïo, cho ñeán khoâng theå rung chuyeån ñoàng vôùi Ca-tyø-la, v.v... hoaëc Ñaïi thöøa phaù Tieåu thöøa chæ coù theå kheùo vuïng hình töôùng Thieân vieân, moät phen cheâ bai daãn tieán maø thoâi, khoâng neân voäi cho ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo, neân trong caùc Sö Ñaïi thöøa naày phaù thaønh laàm, song Thaønh luaän noùi ôû sau, daãn vaên luaän ñeå choáng cheá thaät laø nghóa khoâng khaùc nhau vôùi ngoaïi ñaïo chaáp.

Noùi tôï khoâng: Khoâng tôï cuûa chaùnh khoâng ôû voâ kieán, maø thaät hieån lyù, thöôøng khaùc vôùi taø khoâng, hoaëc do tieåu khoâng tôï vôùi tôï khoâng, maø laïi phaù, Ñaïi thöøa cuõng tôï ñaâu rieâng Tieåu thöøa, laïi ñoàng vôùi baùch gia, v.v... Keá caùc nhaø bình luaän phaùn xeùt ôû Luaän sö phaù laäp ñoàng khaùc vôùi Toâng Baùch Luaän, hai nhaø ñeàu duøng luaän toâng vì phaûi phaù laø quaáy, Luaän sö vaø Baùch luaän ñoàng laø toâng Ñaïi thöøa, neân noùi ñoàng vôùi ñeàu phaûi cuûa

Baùch-gia, Luaän sö phaù Tieåu baøi luaän phaù ngoaïi ñaïo, neân noùi khaùc ñieàu quaáy cuûa Baùch-gia.

Keá neâu ra phaù toâng tôï tieåu tôï ngoaïi, chaáp nghóa neâu ra khoâng, v.v... Neáu noùi veà Ñaïi theå Baùch-gia phaù ngoaïi cuõng neân phaù tieåu, nay chæ phaù ngoaïi, töùc laø khoâng phaù tieåu maø neâu ra phaù ngoaïi ñaïo, Luaän sö phaù Tieåu thöøa cuõng neân phaù ngoaïi ñaïo. Nay chæ phaù tieåu töùc laø khoâng ôû phaù ngoaïi maø neâu ra phaù tieåu, cho neân toâng Taêng-giaø ôû Ñaïi thöøa khaép nôi trong vaên phaù ngoaïi phaù tieåu, töùc laø song toàn song phaù. Laïi trong tôï nhaân, v.v... ôû ñaây traùch cöù Luaän sö Ñaïi thöøa, phaù hai luaän khaùc ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo aáy naøo coù khaùc vôùi Laëc-sa phaù trong nhaân coù quaû khoâng quaû, töï laäp vöøa coù vöøa khoâng chaáp ö? Cuõng chaúng phaûi hoaøn toaøn ñoàng neân chæ noùi tôï, laïi tôï nhö coân laëc: Truøng laëp laïi cuøng vôùi luaän, ñaâu chæ tôï ôû Laëc-sa ñaõchaáp, cuõng tôï Tieåu thöøa moân chaáp thöù ba, cuõng chaúng phaûi hoaøn toaøn Tieåu thöøa neân cuõng noùi tôï.

Ñöông thôøi ôû sau chaùnh phaù loãi cuûa sö laàm phaù. Hai luaän chaùnh cöùu khaùc nhau ba phaùp ngoaïi ñaïo löu haønh luaän xöù, ngöôøi vaøo ñaïo thì nhieàu, vì sao ñoán phaù ñoàng toâng ngoaïi ñaïo, duø chaáp thaønh quaáy naøo coù lieân quan vôùi chaùnh phaùp, neân noùi naày öùng hôïp thì deã, coù chaáp thì sai, khoâng chaáp thì chaùnh, truï tieåu thì sai, thoâng nhaäp laø chaùnh, neân noùi khoâng theå xem laø ñoàng, v.v... Ñoàng thuû Öu-laâu, hoaëc duøng ñaïi phaù tieåu, v.v... Ñaây thoâng phuïc naïn, naïn raèng: Neáu noùi hai luaän khaùc nhau chaáp vôùi ngoaïi ñaïo, vì sao ngaøi Tònh Danh baùc boû Tu-boà-ñeà raèng: saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo laø thaày oâng, thaày oâng bò ñoïa oâng cuõng ñoïa theo, cho neân noùi chung, naày laïi baùc boû oâng khoâng thaáy Trung ñaïo rôøi raïc ñoàng

vôùi saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo, chaúng phaûi ñoaït Tieåu thöøa laøm moân Ñaïi thöøa.

Keá laø vì ñaéc phaùp khaùc nhau vôùi Trung ñaïo, ban ñaàu daãn coù lieân quan trong sôù noùi: Moãi sö ñeàu ba chaáp.

Ngaøi La-thaäp noùi: Moät sö coù ba nghóa laø taát caû trí thaàn thoâng Veä- ñaø, saùu Sö ñeàu coù ba, hôïp thaønh möôøi taùm, Trí Nhaát thieát thaàn thoâng nhö ba vò tieân vaø quyeån naêm ôû tröôùc boån kieáp boán kieán, v.v... coù noùi. Laïi trong thaàn noùi chung bieán töôøng thaønh muoái, laø ñaát muoái maën, tay sôø moù, coøn bao nhieâu nhö trong Thích Tieâm quyeån hai coù ghi.

Noùi Veä-ñaø: Töùc laø taát caû kinh ñieån cuûa ngoaïi ñaïo nhö kinh Ma- ñaêng-giaø quyeån thöôïng coù cheùp: Coù Chieân-ñaø-la teân laø Ñeá-thaéng-giaø, cöôùi con gaùi Baø-la-moân ñeå laøm vôï, caùc Baø-la-moân vaø moïi ngöôøi ñeàu cheâ bai doøng hoï Chieân-ñaø-la.

Ñeá-thaéng-giaø noùi: Doøng hoï Baø-la-moân oâng hoaëc do Veä-ñaø goïi laø Baø-la-moân, nhö xöa Phaïm thieân tu hoïc thieàn ñaïo, coù baäc ñaïi tri kieán soaïn luaän Veä-ñaø löu truyeàn giaùo hoùa, sau ñoù coù vò Tieân teân laø Baïch tònh, taïo ra boán boä Veä-ñaø.

1. Taùn tuïng
2. Teá töï
3. Ca vònh
4. Cuùng teá caàu tieâu tai.

Moãi Veä-ñaø ñeàu coù boán muoân baøi keä, moãi baøi keä coù ba möôi hai chöõ, laïi coù Baø-la-moân teân laø Phaát-sa, coù hai möôi laêm vò ñeä töû, trong moãi Veä-ñaø phaân bieät roäng, beøn thaønh hai möôi laêm Veä-ñaø, sau ñoù laàn löôït ñeä töû taïo rieâng, beøn thaønh moät ngaøn hai traêm möôøi saùu Veä-ñaø, neân bieát khi Veä-ñaø phaân taùn, doøng hoï Baø-la-moân cuõng seõ phaân taùn, neáu khi Veä-ñaø hoaïi, doøng hoï Baø-la-moân khoâng taùn hoaïi. Vì sao ñöôïc goïi laø doøng hoï Baø-la-moân do Veä-ñaø? Nay noùi Veä-ñaø laïi töø caên baûn duøng boán moùn laøm ñònh, ñoù laø Taùn tuïng, v.v... caùc sao, thuoác men, v.v...

Noùi vaên: Laø tinh cuûa muoân vaät duøng ñeå neâu caùc sao, phaàn nhieàu ôû cuùng teá caàu tieâu Tai hai Veä-ñaø, coõi naày cuõng coù, vò aáy nhö Ma-ñaêng- giaø, laïi coù Baø-la-moân Lieân Hoa Thaät hoûi Ñeá-thaéng-giaø raèng:

OÂng bieát caùc sao chaêng?

Ñaùp: Maät Yeáu cuõng bieát, huoáng laø tieåu thuaät naày noùi roäng hai möôi ngoâi sao vaø baûy sao, nhöng kinh neâu leân boán phöông baûy sao hôi khaùc vôùi phöông naày.

Phöông naày: phöông Taây coù baûy: sao khueâ, sao caâu, sao vò, sao maõo, sao taát, sao tuy, sao saâm.

phöông Nam coù baûy: sao tænh, sao quyû, sao lieãu, sao tinh, sao tröông, sao döïc, sao chaån.

Phöông Ñoâng coù baûy: sao giaùc, sao cang, sao thò, sao phoøng, sao taâm, sao só, sao ky.

phöông Baéc coù baûy: sao ñaåu, sao ngöu, sao nöõ, sao hö, sao ngay, sao thaát, sao bích.

Trong kinh ñaõ neâu. phöông Taây töø sao maõo baét ñaàu, cuoái ñeán sao lieãu, nhö vaäy thay nhau dôøi ñoåi moãi phöông ñeàu coù baûy, phaûi laø ñaát khaùc neân ngoâi sao dôøi ba toøa, trong kinh moãi phöông ñeàu xuaát hieän soá ngoâi sao noåi tieáng, phaùp cuùng teá phaûi coù, maët trôøi vaän haønh ñi qua. Laïi coù saùu ngoâi sao moät ngaøy moät ñeâm vaän haønh cuøng maët traêng, nghóa laø sao taát, sao tænh, sao thò, sao döïc, sao ngöu, sao bích.

Noùi baûy sao: Laø maët trôøi, maët traêng vaø naêm ngoâi sao.

Naêm ngoâi sao laø: sao hoûa, sao traàn, sao tueá, sao thaùi baïch, sao thìn, laïi coù sao la haàu, sao tuyeát thoâng haønh chín ngoâi sao, laïi noùi nhaân ôû ngoâi sao vaän haønh caùch maët trôøi xa gaàn laø noùi veà töôùng ngöôøi sinh thieän aùc. Laïi xem töôùng caùc ngoâi sao caùch maët traêng xa gaàn, noùi töôùng khôûi laäp thaønh hoaïi, laïi xem maët traêng ôû ngoâi sao, trôøi möa nhieàu ít vaø maët trôøi maët traêng ngaên che laøm chuû caùc vieäc, laïi xem töôùng maët trôøi maët traêng laønh döõ ñoäng ñaát, sau ñöôïc Phaät roäng phaù töôùng aáy, trong Ñaïi luaän quyeån möôøi cuõng noùi löôïc phaùp ngoâi sao. Nghóa laø neáu maët traêng ñeán sao maõo, sao tröông, sao thò, sao laâu, sao thaát, sao vò ñoäng ñaát thuoäc thaàn thuûy ñòa, laø sao tueá khoâng möa khoâng ñöôïc luùa, hoaëc ñeán sao lieãu, sao vó, sao ky, sao bích, sao khueâ, sao nguy ñoäng ñaát, thuoäc long thaàn thieân tai ñoàng vôùi tröôùc, hoaëc ñeán sao saâm, sao quyû, sao tinh, sao chaån, sao cang, sao döïc ñoäng ñaát thuoäc veà chim caùnh vaøng, thieân tai ñoàng vôùi tröôùc, hoaëc ñeán sao taâm, sao giaùc, sao phoøng, sao nöõ, sao hö, sao tænh, sao taát, sao tuy, sao ñaåu ñoäng ñaát, thuoäc veà thieân ñeá, an oån doài daøo an vui ñöôïc naêm thöù luùa, coøn caùc, saùch cheùp sao chaúng phaûi coát yeáu ngaøy nay.

Y phaùp: Nhö ôû xöù naày coù Hoa Ñaø, Kyù Baø, Bieån Thöôùc, Thaàn Noâng, Huyønh Ñeá Caùc vò Tieân, Coâng Tröông, Troïng Caûnh, v.v... ñaõ bieân taäp.

ÔÛ phöông Taây nhö Kyø-baø, trí thuûy, löu thuûy, v.v...

Binh phaùp: Nhö Huyønh Thaïch Coâng Thaùi Coâng Baïch Khôûi, v.v... saùu laàn ghi cheùp ñaõ roõ.

Keá ñoái vôùi ba moùn nieäm xöù, vaên trong Ñaïi luaän quyeån hai möôi moát, ba möôi baûy coù noùi roäng:

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 10 (Phaàn 1) 513

“Coäng” laø söï lyù ñeàu ñöôïc. “Söï” laø ñöôïc ñònh dieät taän.

“Lyù” laø voâ laäu duyeân lyù döùt hoaëc.

Duyeân: Nghóa laø ñöông giaùo, giaùo phaùp. Giaùo phaùp ñeàu do sôû duyeân laøm caûnh, caûnh laø nôi choán nieäm nghóa laø thaân thoï, v.v..., neân noùi caûnh phaùp.

Keá daãn Tyø-ñaøm noùi phieàn naõo chöôùng ngaïi giaûi thoaùt, v.v... phieàn naõo laø naêng chöôùng, giaûi thoaùt laø sôû chöôùng. Thieàn ñònh chöôùng giaûi thoaùt. Thieàn ñònh töùc giaûi thoaùt, giaûi thoaùt laø sôû chöôùng, taát caû phaùp cuõng gioáng nhö vaäy, neáu chöôùng ñaõ phaù, thì ñöôïc thieàn ñònh vaø taát caû phaùp, cho neân noùi. Laïi nöông ba taïng, phaân bieät nhö.

Keá chaáp ba moân Ñaïi thöøa ôû sau, y theo Boán nieäm xöù boán giaùo ñeàu coù ba thöù nieäm xöù, ba taïng nhö tröôùc, chaùnh laø vaên naày ba toâng dòch ñeå so saùnh. Neáu laø Thoâng giaùo: Do boán caâu nhö töï tha, v.v... quaùn phaù aùi kieán boán ñaûo, ñeàu nhö huyeãn hoùa, goïi laø taùnh nieäm xöù, cuõng do chín töôûng, v.v... taát caû söï thieàn, goïi laø coäng nieäm xöù, thaáy Boán ñeá sinh, voâ sinh, taát caû Phaät phaùp goïi laø duyeân nieäm xöù. Bieät giaùo coù ba loaïi, coù Thoâng coù Bieät, Thoâng giaùo thì moãi vò ñeàu coù ba thöù, Bieät giaùo thì Thaäp truï laøm taùnh.

Thaäp haïnh laø coäng, Thaäp hoài höôùng laø duyeân, ba thöù Ñaêng ñòa phaân ra maø phaùt, taùnh hieån phaùp thaân, coäng hieån Baùt-nhaõ, duyeân huyeãn giaûi thoaùt. Vieân giaùo coù ba phaùp.

Taùnh nghóa laø quaùn möôøi coõi saéc, moät saéc laø taát caû saéc, taát caû saéc laø moät saéc. Trong lieãu ñaït saéc chaúng phaûi tònh, chaúng phaûi taùnh baát tònh, coøn ba phaùp cuõng nhö vaäy, goïi laø taùnh nieäm xöù, quaùn möôøi giôùi saéc phi caáu phi tònh, song chieáu tònh baát tònh taùnh aáy khoâng hai, taùnh khoâng hai töùc laø thaät taùnh, coøn ba phaùp cuõng nhö vaäy, naày goïi laø coäng nieäm xöù, quaùn thaân thoï taâm phaùp naày, khôûi voâ duyeân töø, tòch maø thöôøng chieáu, baát ñoäng maø vaän haønh, truøm khaép phaùp giôùi goïi laø duyeân nieäm xöù, ba moùn nieäm xöù trong nhaát taâm ñaày ñuû, duøng trí tueä quaùn goïi laø taùnh nieäm xöù, ñònh tueä quaân bình goïi laø coäng nieäm xöù, sôû höõu töø bi, duyeân chín nieäm xöù, goïi laø duyeân nieäm, ba phaùp sau töùc laø ba thöù moân Ñaïi thöøa phaù kieán, ba giaùo boán moân sau. Tröôùc noùi chæ coù Phaät ñöôïc thöù ba.

Hoûi: Vì sao noùi: Ngaøn vò Ñaïi La-haùn ñeàu laø voâ ngaïi, nay noùi chæ coù Phaät? Ñaùp: chaúng phaûi La-haùn khoâng ñöôïc, nhöng suy ra thì Phaät laø treân

heát.