TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 66**

Phaøm ñaõ khoâng ngaõ cuõng khoâng ôû nhaân, cho ñeán chuùng sinh thoï giaû, möôøi saùu thaáy bieát v.v... Nhö trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät daïy: Nhö noùi danh saéc troùi buoäc chuùng sinh, neáu danh saéc dieät thì khoâng chuùng sinh, lìa danh saéc roài khoâng rieâng bieät chuùng sinh, lìa chuùng sinh roài khoâng rieâng bieät danh saéc, cuõng goïi laø danh saéc troùi buoäc chuùng sinh, cuõng goïi laø chuùng sinh troùi buoäc danh saéc”. Sö Töû Hoáng thöa: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Nhö nhaõn chaúng töï thaáy, tay chaúng töï xuùc chaïm, dao chaúng töï caét, aùi chaúng töï thoï, côù sao Ñöùc Nhö Lai noùi danh saéc troùi buoäc chuùng sinh, taïi sao? Noùi danh saéc laø, töùc chuùng sinh, noùi chuùng sinh laø töùc danh saéc. Neáu noùi danh saéc troùi buoäc chuùng sinh töùc laø danh saéc troùi buoäc danh saéc”. Phaät daïy “Naøy thieän nam! Nhö luùc hai tay hôïp, thì khoâng phaùp khaùc laïi hôïp vaäy. Danh ñoù vaø saéc cuõng laïi nhö vaäy, vì nghóa ñoù, neân ta noùi danh saéc troùi buoäc chuùng sinh, neáu lìa danh saéc thì ñöôïc giaûi thoaùt”. Giaûi thích: Nhö luùc hai tay hôïp thì khoâng phaùp khaùc laø hai tay tuy coù töông hôïp, vì chæ laø duïng cuûa moät thaân neân khoâng phaùp khaùc, neáu duøng moät tay hôïp thì nghóa chaúng thaønh. Nhö danh saéc chuùng sinh tuy laø chaúng khaùc, nhöng caàn nhaân danh saéc troùi buoäc chuùng sinh, caàn lìa danh saéc môùi ñöôïc giaûi thoaùt. Taát caû caùc phaùp lìa hôïp buoäc thoaùt cuõng nhö vaäy. Trong kinh Duy-na noùi: “Phaùp khoâng coù nhaân, khoaûng tröôùc sau ñoaïn vaäy”. Phaùp sö Taêng Trieäu noùi: “Trôøi sinh muoân vaät, laáy con ngöôøi laøm quyù, thuûy chung chaúng caûi ñoåi goïi ñoù laø nhaân” ngoaïi ñaïo laáy nhaân goïi laø thaàn, cho raèng thuûy chung chaúng bieán, neáu phaùp khoaûng tröôùc sau ñoaïn, môùi môùi chaúng ñoàng, môùi môùi chaúng ñoàng thì khoâng gì chaúng bieán ñoåi ñoù. Khoâng gì chaúng bieán ñoåi ñoù thì khoâng nhaân vaäy. Ñaõ khoaûng tröôùc khoâng nhaân, khoaûng sau khoâng thoï giaû, khoaûng giöõa khoâng ngaõ khoâng chuùng sinh. Theá gian phaøm choã coù phaùp ñeàu laø yù ngoân phaân bieät, laäp danh töôùng ñoù, ñeàu khoâng thaät nghóa, chuùng sinh chaúng roõ voïng coù choã ñöôïc, chìm ñaém trong ñoù chaúng theå lìa khoûi. Do ñoù chö Phaät duøng phöông tieän noùi nhaân khoâng phaùp khoâng, chaùnh nghóa

Duy thöùc, ôû trong danh töôùng hö doái maø naêng chaáp nhoå ra, nhö trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Tu-boà-ñeà baïch Phaät raèng: Baïch Ñöùc Theá Toân! Neáu taát caû phaùp khoâng khoâng caên baûn, nhö moäng, nhö huyeãn v.v... thì chuùng sinh truù taïi xöù naøo? Maø Boà-taùt cöùu vôùt ra”. YÙ cuûa Tu-boà-ñeà cho raèng nhö ngöôøi chìm ñaém trong buøn sình saâu maø ñöôïc cöùu vôùt ra. Phaät ñaùp: “Chuùng sinh chæ truù trong danh töôùng hö doái nghó töôûng phaân bieät”. YÙ Ñöùc Phaät noùi trong taát caû phaùp khoâng quyeát ñònh thaät, chæ phaøm phu hö doái neân ñaém tröôùc, nhö ngöôøi trong toái, thaáy tôï ngöôøi vaät, cho raèng laø thaät ngöôøi maø sinh khieáp sôï. Laïi nhö choù döõ ñeán trong gieáng töï suûa hình boùng noù, trong nöôùc khoâng choù, chæ coù töôùng noù maø sinh aùc taâm lao vaøo gieáng maø cheát, chuùng sinh cuõng nhö vaäy. Boán ñaïi hoøa hôïp neân goïi laø thaân, nhaân duyeân sinh thöùc hoøa hôïp neân cöû ñoäng noùi naêng. Ngöôøi phaøm phu ôû trong ñoù khôûi nhaân töôùng sinh aùi sinh saân, khôûi toäi nghieäp, ñoïa ba aùc ñaïo. Boà-taùt luùc haønh Baùt-nhaõ ba-la-maät, xoùt thöông chuùng sinh, duøng caùc thöù nhaân duyeân giaùo hoùa khieán bieát phaùp khoâng maø cöùu vôùt ra khôûi ñoù, noùi laø: Phaùp aáy ñeàu roát raùo khoâng, khoâng choã coù, chuùng sinh ñieân ñaûo hö doái neân thaáy tôï coù, nhö hoùa nhö huyeãn nhö thaønh Caøn- thaùc-baø, khoâng coù thaät söï, chæ doái hoaëc maét ngöôøi, cho ñeán, Phaät baûo: “Tu-boà-ñeà! Neáu caùc phaùp ñaùng thaät coù nhö maûy may, luùc Boà-taùt ngoài ñaïi traøng, chaúng theå bieát taát caû phaùp khoâng, khoâng töôùng, khoâng choã coù, ñaéc thaønh A-naäu-ña-la-tam-nieäu-tam-boà-ñeà cuõng chaúng theå duøng phaùp ñoù laøm lôïi ích chuùng sinh v.v... laïi noùi: “Nhö ngöôøi ñi xa moät mình döøng nguû trong ñình troáng, trong ñeâm coù quyû vaùc moät thaây cheát ñeán ñaët tröôùc ngöôøi ñoù. Laïi coù moät quyû töø sau ñeán, saân maéng quyû tröôùc baûo: “Ñoù laø thaây ta côù sao vaùc laïi?” Quyû tröôùc laïi noùi : “Voán laø vaät cuûa ta, ta töï vaùc laïi”. Hai quyû moãi moãi duøng moät tay tranh daønh ñoù. Quyû tröôùc noùi: “Coù theå hoûi ngöôøi naøy”. Quyû sau lieàn hoûi: “Ai laø ngöôøi cheát? Ai vaùc ñem laïi, ngöôøi ñoù tö duy”. Hai quyû ñaây ñeàu coù söùc maïnh, noùi thaät noùi doái ñeàu chaúng khoûi cheát. Ta nay khoâng neân ñaùp doái.” Beøn traû lôøi vôùi quyû sau raèng: “Quyû tröôùc vaùc laïi”. Quyû sau saân haän nhoå böùc tay chaân ngöôøi ñoù ra ñaët ñeå treân ñaát, quyû tröôùc theïn ñoù, laáy thaây buø ñaép ñoù, buø ñaép ñoù beøn ñaët vai tay chaân v.v... khaép thaân ñeàu ñoåi khaùc, khi ñoù hai quyû cuøng aên choã thaân cuûa ngöôøi ñoåi khaùc soáng, moãi moãi lau mieäng chia ra maø ñi, ngöôøi aáy tö duy: “Cha meï sinh thaân, maét thaáy aên heát, nay thaân ta ñaây ñeàu laø thòt keû khaùc, laø coù thaân ö? Hay khoâng thaân ö?” Tö duy nhö vaäy taâm oâm hoaøi meâ loaïn, gioáng nhö ngöôøi cuoàng chaúng bieát choã gaù, ñeán luùc trôøi ñaõ saùng tìm ñöôøng maø ñi, ñeán coõi nöôùc tröôùc thaáy coù thaùp Phaät, phaøm thaáy chuùng taêng chaúng luaän moïi söï khaùc chæ hoûi thaân mình

laø coù hay khoâng, caùc Tyø-kheo hoûi: “OÂng laø ngöôøi naøo?” OÂng aáy ñaùp: “Toâi cuõng khoâng bieát laø ngöôøi hay chaúng phaûi ngöôøi” vaø lieàn noùi roäng söï vieäc treân, chuùng taêng ñeàu baûo: “Ngöôøi naøy töï bieát thaân mình khoâng ngaõ, deã coù theå hoùa ñoä”. Beøn lieàn baûo ñoù raèng: “Thaân oâng xöa nay luoân töï khoâng ngaõ, chæ do boán ñaïi hoøa hôïp tuï taäp, chaáp laø baûn thaân, nhö baûn thaân oâng cuøng nay khoâng khaùc”. Khi aáy caùc Tyø-kheo ñoä ngöôøi ñoù cho laøm sa- moân, ñoaïn heát phieàn naõo, ñaéc A-la-haùn” cho neân coù luùc ñoái vôùi thaân ngöôøi khaùc cuõng chaáp laø ngaõ, ñaõ khoâng ngaõ vaäy, coù luùc ñoái vôùi ngaõ cho laø tha nhaân, neân trong kinh Vaên- thuø Vaán noùi: “Coù ngöôøi giaø ban ñeâm naèm, tay xuùc chaïm hai ñaàu goái maø beøn hoûi raèng: “Sao laïi coù hai treû nhoû ñöôïc ö?” Thaân neáu coù ngaõ côù sao chaúng bieát maø cho laø treû nhoû? Neân bieát tính ngang ñeàu khoâng ñònh thaät. Laïi noùi: “Boà-taùt nghó raèng: “Caùc phaùp khoâng, khoâng ngaõ, khoâng chuùng sinh, maø töø nhaân duyeân neân coù boán ñaïi saùu thöùc, laø möôøi phaùp moãi moãi coù löïc, naêng sinh naêng khôûi naêng coù choã laøm, nhö ñòa naêng gìn giöõ, thuûy naêng naùt, hoûa naêng tieâu, phong naêng xoay chuyeån, thöùc naêng phaân bieät, laø möôøi phaùp moãi moãi coù choã laøm, chuùng sinh ñieân ñaûo, neân cho laø nhaân laøm ngaõ laøm, nhö da xöông hoøa hôïp neân coù tieáng noùi, keû meâ hoaëc cho laø ngöôøi noùi, nhö löûa ñoát chaùy röøng truùc khoâ phaùt ra aâm thanh lôùn, trong ñoù khoâng coù taùc giaû, laïi nhö ngöôøi goã ngöôøi huyeãn ngöôøi hoùa, tuy naêng ñoäng taùc maø khoâng taùc giaû, möôøi phaùp ñaây cuõng nhö vaäy”. Trong Quaûng Baùch Luaän noùi: “Neáu tuøy töï giaùc chaáp coù ngaõ laø, ñaâu chaúng chæ duyeân thaân voâ thöôøng v.v... hö voïng phaân bieät chaáp laø thaät ngaõ. Taïi sao? Hieän taïi theá gian chæ thaáy duyeân thaân v.v... tröôùc sau tuøy duyeân phaân vò sai bieät, hö voïng tính löôøng ta beùo ta gaày ta hôn ta keùm, ta saùng ta toái, ta khoå ta vui, thaân v.v... voâ thöôøng coù theå coù söï ñoù, thöôøng truù thaät ngaõ khoâng sai bieät ñaây, do ñoù maø saùnh bieát, taát caû ngaõ kieán ñeàu khoâng thaät ngaõ duøng laøm caûnh giôùi, chæ duyeân thaân v.v... hö voïng laøm caûnh, tuøy töï voïng töôûng giaùc tueä sinh vaäy, nhö duyeân daây trong toái ñieân ñaûo chaáp laø raén. Trong luaän Baûo Haønh Vöông Chaùnh coù keä tuïng noùi:

*“Nhö ngöôøi nöông göông saïch,*

*Ñöôïc thaáy aûnh maët mình, AÛnh ñoù chæ ñöôïc thaáy*

*Moät höôùng chaúng chaân thaät, Ngaõ kieán cuõng nhö vaäy, Nöông aám ñöôïc hieån hieän, Nhö thaät kieåm chaúng coù, Gioáng nhö aûnh maët göông”.*

Trong luaän Hieån Döông noùi: “Hoûi: Neáu chæ coù uaån khoâng ngaõ rieâng bieät laø ai thaáy ai nghe ai naêng lieãu bieät?” Cho ñeán coù keä tuïng ñaùp:

*“Nhö saùng duïng naêng chieáu, Lìa saùng khoâng theå khaùc, Cho neân ôû trong ngoaøi,*

*Khoâng nghóa khoâng ngaõ thaønh”.*

***Luaän noùi:*** “Hieän thaáy theá gian töùc nôi theå aùnh saùng coù duïngnaêng chieáu, noùi laø chieáu, lìa ngoaøi theå aùnh saùng, khoâng chieáu rieâng bieät laø nhaõn v.v... nhö vaäy coù duïng thaáy v.v... noùi laø thaáy, cho ñeán lieãu bieät, khoâng thaáy rieâng bieät v.v... cho neân caùc phaùp v.v... trong ngoaøi khoâng coù ngaõ”.

Hoûi: Neáu thaät khoâng ngaõ, côù sao theá gian coù nhieãm coù tònh?

Ñaùp: Caùc phaùp nhieãm tònh töø nhaân duyeân sinh, chaúng do thaät ngaõ.

Taïi sao? Coù keä tuïng noùi:

*“Nhö vaät ngoaøi theá gian, Lìa ngaõ coù toån ích,*

*Trong tuy khoâng thaät ngaõ, Nghóa nhieãm tònh neân thaønh”.*

***Luaän noùi:*** “Nhö vaät ngoaøi theá gian tuy khoâng coù ngaõ maø coù caùc thöù tai hoaïch thuaän ích söï nghieäp thaønh töïu, nhö vaäy phaùp beân trong tuy khoâng coù ngaõ maø coù nghóa caùc thöù nhieãm tònh thaønh, cho neân khoâng loãi”

Hoûi: Ñaõ nhaân phaùp ñeàu khoâng, neáu thaät khoâng ngaõ thì ai chòu sinh töû, quaû baùo y chaùnh? Hoaëc laïi nhaøm chaùn khoå caàu höôùng ñeán Nieát-baøn, buoäc thoaùt, ñi laïi, leân xuoáng v.v... moïi söï ö?

Ñaùp: Tuy khoâng taùc giaû, maø coù taùc nghieäp, do löïc caùc duyeân ñeán nôi ñôøi sau töông tuïc chaúng ñoaïn, chæ laáy thöùc laøm chuûng, naêng coù caùc söï nhaøm caàu ghi nhôù v.v... trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Boà-taùt Sö Töû Hoáng thöa: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Chuùng sinh naêm aám khoâng, khoâng choã coù thì ai coù thoï giaùo tu taäp ñaïo ö?” Phaät daïy: “Naøy thieän nam! Taát caû chuùng sinh ñeàu coù nieäm taâm, phaùt taâm, taâm chuyeân caàn tinh taán, taâm tin taâm ñònh, caùc phaùp nhö vaäy v.v... tuy nieäm nieäm dieät, do coù töông tôï töông tuïc chaúng ñoaïn neân goïi laø tu ñaïo, cho ñeán nhö ñeøn tuy nieäm nieäm maø coù aùnh saùng phaù tröø toái taêm caùc phaùp nieäm v.v... cuõng laïi nhö vaäy. Nhö chuùng sinh aên tuy nieäm nieäm dieät, cuõng naêng khieán ngöôøi ñoùi maø ñöôïc ñaày no. Thí nhö thuoác toát tuy nieäm nieäm dieät, cuõng naêng laønh beänh. AÙnh saùng nhaät nguyeät tuy nieäm nieäm dieät, cuõng naêng taêng

tröôûng coû caây luøm röøng, naøy thieän nam! OÂng noùi nieäm nieäm dieät maø côù sao taêng tröôûng laø, taâm chaúng ñoïan neân goïi laø taêng tröôûng”. Nhö trong kinh Tònh Danh coù keä tuïng noùi: “Tuy khoâng ngaõ khoâng taïo khoâng thoï giaû nghieäp cuûa thieän aùc cuõng chaúng maát maát nghieäp nhaân cuûa thieän aùc quaû baùo cuûa khoå vui chaúng phaûi coù nhaân ngaõ naêng taùc naêng thoï chæ laø thöùc giöõ nhaân quaû chaúng maát”. Nhö caùc baäc sö xöa noùi: “Chuùng sinh laøm thieän aùc maø thoï baùo ñoù, laø ñeàu do taâm thöùc chuùng sinh, ba ñôøi töông tuïc nieäm nieäm töông truyeàn, nhö ñôøi nay naêm uaån hieän haønh, do thöùc chuûng ñôøi tröôùc laøm nhaân khôûi quaû ñôøi nay. Ñôøi nay coù taùc nghieäp huaân chuûng maø laøm nhaân hieän haønh ñôøi sau, chuyeån ñoåi noái nhau laøm nhaân quaû vaäy. Laïi nghieäp cuûa thieän aùc, ñeàu do taâm thöùc maø khôûi nghóa laø nieäm tröôùc taïo ñöôïc nghieäp thieän aùc, nhöng moät nieäm ñaây thöùc tuy dieät, maø nieäm sau taâm thöùc sinh, ñaõ laø taâm thöùc töông truyeàn chaúng ñoaïn, töùc naêng giöõ gìn nghieäp cuûa thieän aùc maø cuõng chaúng maát, vì do thöùc giöõ gìn vaäy. Trong luaän Duy Thöùc noùi: “Nhöng loaïi höõu tình, thaân taâm töông tuïc, nghieäp löïc phieàn naõo chuyeån xoay caùc thuù, nhaøm chaùn loaïn khoå neân caàu höôùng ñeán Nieát-baøn. Do ñaây neân bieát ñònh khoâng thaät ngaõ, chæ coù caùc thöùc töø thôøi voâ thuûy laïi, tröôùc dieät sau sinh nhaân quaû töông tuïc, do voïng huaân taäp tôï töôùng ngaõ hieän, ngöôøi ngu ôû trong ñoù voïng chaáp laøm ngaõ, neân bieát nhaøm chaùn khoå caàu vui, boû ñaây sinh kia, thì nghieäp bieát khoâng ngaõ, neáu quyeát ñònh coù ngaõ coù theå thì chaúng naêng ñi laïi, tuøy duyeân khôûi dieät, vì quyeát ñònh coù neân chaúng theå dôøi ñoåi, chæ laø thöùc taâm nhö huyeãn khoâng ñònh vaäy, laø lyù töø phaøm vaøo thaùnh. Trong luaän Ñaïi Trang Nghieâm noùi: “Hoûi: Coù buoäc thì coù môû, khoâng ngaõ thì khoâng coù buoäc, neáu khoâng coù buoäc, thì ai ñöôïc giaûi thoaùt? Ñaùp: Tuy khoâng coù ngaõ maø coøn coù buoäc môû, taïi sao? Phieàn naõo khuaát laáp thì laø choã buoäc, neáu ñoaïn phieàn naõo thì ñöôïc giaûi thoaùt”, cho neân tuy laø khoâng ngaõ maø coøn coù buoäc môû.

Hoûi: Neáu khoâng ngaõ, thì ai ñeán ñôøi sau?

Ñaùp: Töø nôi caùc nghieäp phieàn naõo ôû quaù khöù, ñöôïc thaân vaø caùc caên ôû hieän taïi. Töø ñôøi hieän nay laïi taïo caùc nghieäp, vì nhaân duyeân ñoù, ñöôïc thaân vaø caùc caên ôû ñôøi sau, thí nhö haït thoùc, do caùc duyeân hoøa hôïp neân ñöôïc sinh maàm. Nhöng haït gioáng ñaây thaät chaúng ñeán maàm. Haït gioáng dieät neân maàm beøn taêng tröôûng. Haït gioáng dieät neân chaúng thöôøng, maàm sinh neân chaúng ñoaïn. Phaät noùi thoï thaân cuõng laïi nhö vaäy, tuy laø khoâng ngaõ maø nghieäp baùo chaúng maát.

Hoûi: Neáu laø khoâng ngaõ moïi söï taïo taùc tröôùc kia côù sao nhôù maø chaúng neân maát?

Ñaùp: Vì coù nieäm giaùc cuøng töông öng, beøn naêng nghó nhôù moïi söï

cuûa ba ñôøi maø chaúng neân maát.

Hoûi: Neáu laø khoâng ngaõ, thì quaù khöù ñaõ dieät, hieän taïi taâm sinh, dieät sinh ñaõ khaùc, côù sao maø ñöôïc nghó nhôù chaúng queân?

Ñaùp: Taát caû sinh thoï, thöùc laø chuûng töû, vaøo thai meï do nöôùc aùi ñöôïm thaám, thaân caây ñöôïm sinh, nhö haït hoà ñaøo tuøy loaïi maø sinh. AÁm ñaây taïo nghieäp, naêng caûm aám sau, nhöng aám tröôùc sau, nhöng aám tröôùc ñaây chaúng sinh aám sau, vì nghieäp duyeân neân beøn thoï aám sau. Ñeán dieät tuy khaùc maø noái nhau chaúng ñoaïn. Nhö treû con beänh maø cho thuoác söõa meï thì treû con beänh ñöôïc laønh, meï tuy chaúng phaûi treû con, maø do theá löïc cuûa thuoác naêng kòp nôi treû con. AÁm cuõng nhö vaäy, vì coù nghieäp löïc beøn thoï aám sau. Nhôù nghó chaúng queân. Laïi trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Hoûi: Nôi taâm höôùng ñeán, taâm laø ñi hay chaúng ñi? Neáu ñi ñaây thì khoâng taâm, gioáng nhö ngöôøi cheát. Neáu khoâng ñi côù sao naêng duyeân? Nhö Ñöùc Phaät noùi: Nöông yù duyeân phaùp yù thöùc sinh, yù neáu chaúng ñi thì khoâng hoøa hôïp”. Ñaùp: Taâm chaúng ñi chaúng truù maø naêng bieát, nhö trong Baùt-nhaõ noùi: Taát caû phaùp töôùng khoâng laïi khoâng ñi, côù sao noùi taâm coù ñi laïi? Neáu coù ñi laïi töùc ñoïa vaøo thöôøng kieán. Caùc phaùp khoâng coù töôùng coá ñònh, bieán taâm chaúng truù, vì töôùng voâ thöôøng keát söû chöa ñoaïn, hoaëc sinh ngaõ ta, tö duy nhö vaäy. Neáu taâm voâ thöôøng, ai bieát laø taâm? Taâm laø thuoäc ai, ai laøm chuû taâm, maø thoï khoå laïc. Taát caû caùc vaät choã cuûa ai coù, töùc phaân bieät bieát khoâng coù chuû rieâng bieät, chæ nôi naêm aám chaáp coù töôùng nhaân maø sinh ngaõ taâm, vì ngaõ taâm neân sinh ngaõ sôû. Taâm ngaõ sôû sinh neân coù lôïi ích maø ta laø sinh tham duïc, traùi nghòch ta laø sinh saân nhueá. Caùc phieàn naõo aùi v.v... giaû goïi laø buoäc, neáu tu ñaïo giaûi laø buoäc maø ñöôïc giaûi thoaùt töùc goïi laø Nieát-baøn, laïi khoâng coù phaùp goïi laø Nieát-baøn, nhö ngöôøi bò goâng cuøm ñöôïc thoaùt maø laøm hyù luaän, goâng ñoù chaân ñoù theá naøo laø giaûi thoaùt. Ngöôøi ñoù coù theå quaùi laï, ôû ngoaøi chaân laø goâng cuøm laïi caàu giaûi thoaùt, chuùng sinh cuõng nhö vaäy, lìa naêm aám dieät laïi caàu giaûi thoaùt, neân bieát coù thöùc thì troùi buoäc, khoâng thöùc thì giaûi thoaùt, neáu lìa naêm aám khoâng rieâng bieät caàu giaûi thoaùt laø nhö lìa khoâng phöông naøy rieâng caàu khoâng phöông khaùc. Neân trong kinh Tö Ích noùi: “Ngu ôû aám giôùi nhaäp maø muoán caàu Boà-ñeà, aám giôùi nhaäp töùc phaûi lìa phaûi khoâng Boà-ñeà” trong Hoa Nghieâm Hoäi YÙ noùi: “Neáu chuaån cöù saùu caên khoâng ngaõ ai taïo ai thoï ö? Ñaùp: Phaät noùi laøm thieän sinh coõi trôøi, taïo aùc nhaän chòu khoå, ñoù chæ laø nhaân duyeân phaùp nhó, chaúng phaûi laø ngaõ naêng laøm thoï vaäy. Neáu noùi ngaõ ñoù chaúng phaûi nhaân duyeân laø taïo aùc sao chaúng sinh coõi trôøi maø ñoïa ñòa nguïc ö? Ngaõ ñaâu aùi ñòa nguïc kia maø chòu khoå ö? Nghóa ñaõ taïo aùc maø chaúng thoï laïc laø, neân bieát thieän aùc caûm baùo chæ laø nhaân duyeân, chaúng

phaûi laø ngaõ vaäy, nhö trong luaän noùi nhaân duyeân neân sinh coõi trôøi, nhaân duyeân neân ñoïa ñòa nguïc, laø yù ñaây vaäy”.

Hoûi: Ñaõ noùi khoâng ngaõ, ai caûm nhaân duyeân? Neáu noùi khoâng ngaõ chæ laø nhaân duyeân töï laøm laø, caây coû cuõng baåm nhaân duyeân côù sao chaúng sinh coõi trôøi vaø chòu khoå ö?

Ñaùp: Trong ngoaøi tuy chæ baåm thoï nhaân duyeân. Nhaân duyeân coù hai: Moät, nhaân duyeân nghieäp thieän aùc taêng thöôïng, chæ caûm dò thuïc v.v... sinh coõi trôøi vaø ñòa nguïc; hai, nhaân duyeân nghieäp thieän aùc ñaúng löu, sinh coõi trôøi laø caûm ñaát baùu hoa vaøng. Ñoïa ñòa nguïc laø caûm röøng dao truï ñoàng v.v... ñaây laø nhaân duyeân nghieäp laøm, chaúng phaûi ngaõ naêng laøm, ñaâu goïi laø yù thoï baùo chaúng ñoàng vaø chaáp ngaõ vaäy. Neân trong kinh noùi: “Khoâng ngaõ khoâng taïo khoâng thoï giaû, nghieäp cuûa thieän aùc cuõng chaúng maát.”

Hoûi: Neáu noùi taïo nghieäp thoï baùo chæ laø nhaân duyeân, chaúng phaûi do ngaõ, côù sao coù chöùng khoâng ngaõ? Tuy ñaõ taïo nhaân duyeân aùc nghieäp laø chaúng caûm thoï baùo ö? Ñaõ ñöôïc khoâng ngaõ töùc chaúng thoï baùo, neân bieát ngaõ thoï aùc nghieäp thoï baùo chaúng phaûi laø nhaân duyeân nghieäp vaäy?

Ñaùp: Do ñöôïc khoâng ngaõ roài töùc ñoaïn nhaân duyeân nghieäp aùc, khoâng nhaân duyeân kia neân chaúng thoï baùo, chaúng phaûi goïi laø coù ngaõ khoâng ngaõ thoï vaø chaúng thoï vaäy. Neân trong kinh noùi: “Nhaân duyeân neân phaùp dieät v.v...” laø nghóa ñaây vaäy töùc duøng nhö thaät tìm cöùu ngaõ chaúng theå ñöôïc, cho neân khoâng ngaõ chæ coù saùu caên vaäy, choã ngaõ chaáp beân ngoaøi phaân coù saùu traàn beân ngoaøi vaäy, chaúng phaûi choã thaät ngaõ coù.

Hoûi: Neáu noùi chæ laø saéc tuï v.v... khoâng thaät cuûa baùo chaúng phaûi choã ngaõ coù, töùc ngaõ v.v... coù khaép, sao ñöôïc ngöôøi ñôøi coù keû giaøu coù cuûa caûi, co keûù ngheøo cuøng khoâng moät tieàn v.v...?

Ñaùp: Cuûa baùo laø saéc theo nghieäp nhaân sinh, vì nghieäp taêng thaéng neân töùc cuûa baùu laém nhieàu, do nghieäp chaúng thanh tònh neân ngheøo cuõng khoâng moät vaät vaäy. Ñaây thì nhaân nghieäp coù khoâng chaúng phaûi choã ngaõ naêng laøm vaäy. Neáu noùi cuûa baùo thaät coù, chaúng phaûi do nghieäp nhaân duyeân coù, töùc taát caû chuùng sinh chaáp coù ngaõ sôû, côù sao coù giaøu ngheøo chaúng ñoàng. Neân bieát do nghieäp nhaân duyeân, chaúng phaûi ngaõ thaät coù vaäy. Noùi tröôûng giaû coù laém nhieàu cuûa baùu, ngaï quyû khoâng moät maûy loâng che thaân laø nghieäp vaäy, phaù beänh khoaûng giöõa thaáy nghe v.v... vaäy ôû khoaûng giöõa phaân laøm saùu thöùc vaäy, beänh thaáy nghe v.v... khoâng khoâng choã coù vaäy neáu noùi chaúng nghe v.v... laø ngaõ chaúng phaûi laø thöùc laø, nhö mgöôøi muø ñieác coù ngaõ sao chaúng ñöôïc thaáy nghe v.v... ö? Ñaõ laø ngöôøi muø ñieác v.v... tuy coù ôû ngaõ maø chaúng ñöôïc thaáy nghe, neân bieát thaáy laø thöùc chaúng phaûi laø ngaõ vaäy, laø bieát ôû ba xöù caên traàn thöùc ñaây tìm choïn

chæ coù phaùp maø khoâng ngaõ nhaân.

Hoûi: Hoaëc noùi coù ngaõ do meâ tôï sinh chaúng phaûi thaät coù laø, sao chaúng meâ tha laøm töï? Nay ñaõ laáy töï laø töï, chaúng ñöôïc laøm tha, laáy tha laøm tha, chaúng ñöôïc laøm töï. Neân bieát töï tha thaät coù, chaúng phaûi do chaáp sinh vaäy. laïi chæ laø meâ taâm chaúng phaûi thaät coù laø, sao chaúng ôû nöôùc meâ thaáy laøm löûa, ôû löûa meâ thaáy laøm nöôùc? Neân bieát nöôùc löûa thaät coù chaúng phaûi laø meâ sinh vaäy?

Ñaùp: Coù hai: Thöù nhaát laø, ñaây phaân bieät chaáp ngaõ gaù ba duyeân sinh, goïi laø sö taø giaùo taø tö duy v.v... do ba duyeân ñaây, löïc thoùi quen huaân taäp laâu daøi beøn chaáp kia laøm tha, chaáp töï laøm ngaõ, ñaây chæ do chaáp coù thaät coù vaäy, neáu noùi thaät coù chaúng phaûi huaân taäp maø chaáp coù laø, luùc môùi ra thai sao chaúng töï vaø tha thaân? Ñaõ luùc môùi ra thai chöa huaân taäp neân chaúng chaáp töï tha, neân bieát chaáp coù töï tha, do voïng huaân neân vaäy, nhö noùi phaân bieät ngaõ chaáp gaù ba duyeân sinh vaäy. Laïi nôi aùc kieán huaân taäp v.v... Thöù hai, phaøm choã coù chaáp thaät, haún meâ tôï sinh, lìa tôï thì khoâng taùnh sôû chaáp, neân bieát nhö chaáp nöôùc löûa laø do chaáp tôï sinh vaäy, taïi sao? Vì nöôùc löûa tôï coù chæ laø töôùng hö doái taâm ñeå chaúng roõ bieát töôùng, hö chaáp laø thaät coù, taïi sao? Choã ñöôïc laïnh noùng chæ laø xuùc traàn, choã thaáy sinh vaøng ñoû traéng laø saéc phaùp vaäy, töôùng chaûy chaùy voït laø phaùp traàn vaäy, chaáp thaät nöôùc löûa chæ laø phaùp traàn voïng thaáy coù vaäy, nhö noùi töø töï taâm sinh cuøng taâm laøm töôùng v.v... aáy vaäy.

Hoûi: Ñaõ thaân nghieäm nöôùc löûa chæ laø traàn v.v... côù sao coù töôùng nöôùc löûa rieâng bieät?

Ñaùp: Saùu traàn chaúng rieâng bieät chæ laø hö tôï coù khaùc, töùc tôï töôùng ñaây do choã meâ chaáp khôûi vaäy, cho neân tôï ñoù cuøng chaáp chæ coù meâ sinh, nhö noùi thí duï ngaï quyû ôû soâng Haèng thaáy nöôùc laø löûa v.v... ñaây chæ töø töï taâm sinh, ngoaøi ra chaúng phaûi thaät coù vaäy. Laïi noùi: Phaøm coù thaáy töï thaáy tha, ñeàu laø meâ taâm töï hieän, nhö meâ ñoâng laøm taây, nhöng ngöôøi meâ taây chaúng lìa ngöôøi ngoä ñoâng, chæ vì ngöôøi meâ meâ vaäy, chaúng thaáy ngöôøi ngoä ñoâng vaäy, chaúng phaûi nghóa laø meâ thaáy xöù taây khoâng ñoâng kia vaäy, neáu noùi meâ thaáy xöù ñaây khoâng thaät ñoâng laø, töùc thaáy taây laø ngoä chaúng phaûi meâ vaäy. Vì ngöôøi khoâng ngoä ñoâng khoâng choã meâ vaäy. Ñaõ bieát thaät ñoâng cho laø taây, côù sao ngöôøi chaúng lìa ñoâng vaäy, tin bieát chuùng sinh chaúng lìa Phaät giôùi, Phaät giôùi chaúng lìa chuùng sinh giôùi, chæ vì meâ vaäy, söï muø ñoái maét chaúng bieát thaáy,thaät töï buoàn thöông thay. Nhö trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: Ngoaïi ñaïo Tieân-ni noùi: “Cuø-ñaøm! Neáu khoâng ngaõ thì, ai thaáy ai nghe?” Phaät baûo: “Naøy thieän nam! Beân trong co ùsaùu nhaäp, beân ngoaøi coù saùu traàn, trong ngoaøi hoøa hôïp sinh saùu thöù thöùc, saùu thöù

thöùc ñoù do nhaân duyeân maø ñöôïc teân goïi. Naøy thieän nam! Thí nhö moät löûa nhaân caây goã maø ñöôïc neân goïi laø löûa caây, nhaân coû maø ñöôïc neân goïi laø löûa coû, cho ñeán yù thöùc chuùng sinh cuõng laïi nhö theá, nhaân nhaõn nhaân saéc nhaân saùng nhaân duïc, goïi laø nhaõn thöùc, naøy thieän nam! Nhaõn thöùc nhö vaäy chaúng taïi trong nhaõn cho ñeán trong duïc, boán söï hoøa hôïp neân sinh thöùc ñoù. Cho ñeán yù thöùc cuõng laø nhö vaäy, neáu laø nhaân duyeân hoøa hôïp neân sinh, ngöôøi trí chaúng neân noùi thaáy töùc laø ngaõ, cho ñeán xuùc töùc laø ngaõ, naøy Thieân nam! Cho neân ta noùi nhaõn thöùc cho ñeán yù thöùc taát caû phaùp töùc laø huyeãn vaäy, côù sao nhö huyeãn? Vì voán khoâng maø nay coù, ñaõ coù trôû laïi khoâng, cho ñeán trong ngoaøi saùu nhaäp ñoù goïi laø chuùng sinh ngaõ nhaân só phu, lìa nhaäp trong ngoaøi thì khoâng chuùng sinh ngaõ nhaân só phu rieâng bieät”. Laïi noùi: “Cuø-ñaøm! Nhö ñieàu oâng noùi trong ngoaøi hoøa hôïp, thì ai môû lôøi noùi ngaõ laøm ngaõ thoï?” Phaät baûo: “Tieân- ni! Töø aùi voâ minh nhaân duyeân sinh nghieäp, töø nghieäp sinh höõu, töø höõu sinh ra voâ löôïng taâm soá. Taâm sinh giaùc quaùn, giaùc quaùn ñoäng gioù, gioù tuøy taâm xuùc coå hoïng mieäng raêng moâi, chuùng sinh ñoàng töôûng môû lôøi noùi ta laøm ta thoï ta thaáy ta nghe. Naøy thieän nam! Nhö linh treo ñaàu phöôùng, gioù nhaân duyeân neân beøn phaùt ra tieáng, gioù lôùn tieáng lôùn, gioù nhoû tieáng nhoû, khoâng coù taùc giaû”. Laïi trong Baùch Luaän noùi: “Ngaõ neáu laø coù neân nhö saéc v.v... töø duyeân maø sinh, sinh quyeát ñònh keát quy veà dieät thì chaúng phaûi thöôøng truù, neáu chaúng phaûi duyeân sinh thì neân nhö söøng thoû khoâng duïng thaéng theå, sao goïi laø ngaõ? Laïi nieäm nieäm dieät, do ñoù chaúng phaûi thöôøng töông tôï töông tuïc do ñoù chaúng phaûi ñoaïn, nhö vaäy, Phaät töû! Xa lìa hai bieân, ngoä vaøo duyeân sinh ôû trong dieäu lyù.”

Hoûi: Ñaõ khoâng ngaõ nhaân, côù sao coù sinh coù töû?

Ñaùp: Chæ sinh laø khoâng sinh, töû laø khoâng töû, roát raùo khoâng coù ngaõ nhaân coù theå ñöôïc, nhö trong kinh noùi: “Taát caû phaùp theá gian chæ laø nhaân quaû khoâng nhaân (ngöôøi) chæ laø nöông phaùp khoâng trôû laïi sinh ôû phaùp khoâng”. Vaäy bieát trong chuùng sinh quaû chæ coù danh soá, danh soá voán khoâng, muoân phaùp sao coù. Nhö trong luaän phaùp taùnh noùi: “Soá taän thì caùc höõu ñeàu hö, danh boû thì muoân töôïng töï heát” nhaân ñoù ñeå quaùn, ñoù laø beán taéc cuûa hoäi thoâng, laø ñöôøng huyeàn cuûa phaûn thaàn, do ñoù caûnh nhaân danh laäp, danh hö thì caûnh khoâng, höõu töø soá sinh, soá hö thì höõu laéng, danh soá khôûi ôû ñeàu laø töï taâm, taâm neáu chaúng sinh, muoân phaùp sao coù? Do ñoù trong kinh Hoa Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Taát caû phaùp theá gian, Chæ duøng taâm laøm chuû, Tuøy giaûi thuû caùc töôùng,*

*Ñieân ñaûo chaúng nhö thaät”.*

Neáu naêng nhö thaät quaùn ñoù, thì thaáy taùnh cuûa töï taâm, coù theå goïi laø Beán taéc cuûa hoäi thoâng, ñöôøng huyeàn cuûa phaûn thaàn vaäy, laïi trong Tònh Sinh sôù, Ñaïi sö Trí Giaû roäng giaûi thích saùu ñaïi taùnh khoâng ngaõ nhö trong kinh noùi: “Thaân ñoù khoâng ngaõ nhö ñòa” ñoù chaùnh noùi veà ñòa chuûng noùi roõ khoâng ngaõ vaäy. Nay lieät baøy laøm hai giaûi thích: Moät, giaûi phaù ngöôøi ngoaøi; Hai, caên cöù nghóa beân trong quaùn roõ. Thöù nhaát, phaù ngöôøi ngoaøi laø, ngöôøi ngoaøi chaáp: “Neáu noùi thaân khoâng thaàn ngaõ, sao ñöôïc vaùc nheï mang naëng”. Ngöôøi trong phaù raèng: Ñaïi cuõng naêng mang vaùc nuùi non, coù theå coù thaàn ngaõ ö? Thöù hai, noùi veà quaùn giaûi beân trong laø, neáu Tyø- ñaøm noùi roõ chuùng sinh laø giaû danh, ñòa ñaïi laø thaät phaùp. Thaønh Luaän noùi roõ: Ñòa ñaïi cuõng laø giaû danh, boán vi laø thaät phaùp. Nay noùi roõ tuy laø khaùc cuûa giaû thaät, ñoàng laø choã moân khoâng ngaõ haønh quaùn döôùi khoå ñeá goàm, nhö ñòa laø choã boán vi thaønh. Neáu moät vi laø chuû, ba cuõng laø chuû, neáu moät vi chaúng phaûi chuû, ba cuõng chaúng phaûi chuû, phaûi bieát khoâng chuû, neáu ñòa beân trong choã boán vi thaønh cuõng khoâng chu, laø ñòa beân ngoaøi choã boán vi thaønh cuõng khoâng coù chuû vaäy. Neáu ñòa trong ngoaøi khoâng chuû, laø choã ba söï ñaây thaønh sao ñöôïc coù chuû? Neáu khoâng chuû töùc laø khoâng ngaõ, neân noùi thaân ñaây khoâng chuû laø nhö ñòa vaäy. Laïi trong kinh Thænh Quaùn AÂm noùi: “Ñòa ñaïi, ñòa khoâng taùnh beàn chaéc, ñòa neáu coù laø vì töï taùnh coù, tha taùnh coù coäng taùnh coù, khoâng coäng taùnh coù, trong boán chuûng tuøy chaáp moät taùnh, töùc laø coù thaáy, neáu cho raèng laø söï thaät thaät, ngoaøi ra voïng ngöõ. Thaät töc laø nghóa cöùng chaéc, laø taùnh laø nghóa chuû vaäy. Neáu kieåm boán taùnh chaúng ñöôïc, ñaây laø thaáy ñòa laø khoâng, laø söï thaät, ngaoøi ra laø voïng ngöõ, thaät töùc laø cöùng chaéc laø taùnh laø chuû, neáu thaáy ñòa cuõng coù cuõng khoâng laø söï thaät, ngoaøi ra laø voïng ngöõ, thaät töùc laø cöùng chaéc, laø taùnh laø chuû. Neáu thaáy ñòa chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng laø söï thaät, ngoaøi ra laø voïng ngöõ ,thaät töùc taùnh laø chuû. Neáu ôû boán caâu ñaây coù choã chaáp tröôùc, töùc laø taùnh thaät laø cuõng chaéc laø chuû”. Trong kinh Kim Cang Baùt-nhaõ noùi: “Caùc chuùng sinh ñoù neáu taâm thuû töôùng, thì ñaém tröôùc ngaõ nhaân chuùng sinh thoï giaû, neáu thuû chaúng phaûi phaùp töôùng, cuõng ñaém tröôùc ngaõ nhaân chuùng sinh thoï giaû vaäy”. Neáu thuû chaúng phaûi phaùp töôùng, cuõng ñaém tröôùc ngaõ nhaân chuùng sinh thoï giaû vaäy”. Neáu chaúng thuû boán caâu, thì quaùn ñòa khoâng taùnh cöùng chaéc, neáu khoâng cöùng chaéc thaät thì khoâng chuû khoâng ngaõ, neân noùi laø thaân khoâng chuû gioáng nhö ñòa vaäy. Trong kinh noùi thaân ñoù khoâng ngaõ laø nhö hoûa, cuõng laøm hai giaûi thích: Moät, laøm giaûi phaù ngöôøi ngoaøi, ngöôøi ngoaøi chaáp coù thaàn ngaõ, laøm sao bieát ö? Thaáy thaân naêng rong ruoåi ñoâng taây vaø phaùt ra aâm thanh, neân bieát coù thaàn ngaõ

vaäy, ngöôøi trong phaù ñoù raèng: Noùi veà hoûa moät phaùp, phaù hai chaáp ñoù, taïi sao? Hoûa ñoát chaùy ñoàng coû cuõng naêng ñoâng taây töï taïi, cuõng laø ngaõ vaäy, laïi ñoát chaùy dính röøng truùc phaùt ra caùc aâm thanh cuõng coù thaàn nguû vaäy; hai,noùi veà quaùn beân trong maø giaûi thích laø, hoûa laø choã hai vi thaønh, khoâng coù taùnh coá ñònh, khoâng taùnh töùc laø khoâng hoûa vaäy. Nay thaân laø choã danh caùc saéc thaønh, thaân khoâng taùnh coá ñònh, neáu thaân khoâng taùnh coá ñònh töùc laø khoâng ngaõ vaäy. Laïi nöõa trong thaân caây caùc noaõn (hôi aám) laø hoûa, neáu hoûa beân ngoaøi khoâng ngaõ, hoûa beân trong cuõng khoâng ngaõ vaäy. Laïi trong kinh Thænh Quaùn AÂm noùi: “Hoûa ñaïi hoûa taùnh töø nhaân duyeân sinh, neáu töø duyeân sinh töùc khoâng, töï taùnh khoâng thaät, töùc khoâng ngaõ phaù taùnh vaø boán caâu ñoàng loaïi nhö ñòa coù theå bieát”. Trong kinh noùi; Thaân ñoù khoâng thoï laø nhö phong. Cuõng laøm quaùn phaù trong ngoaøi ñeå giaûi thích, phaù ngöôøi ngoaøi laø, ngöôøi ngoaøi chaáp coù thoï giaû, laøm sao bieát ö? Neáu khoâng thoï giaû sao ñöôïc coù hôi thôû ra vaøo töông tuïc chaúng ñoaïn? Ngöôøi trong phaù raèng: Hôi thôû ra vaøo chæ laø töôùng phong. Phong beân ngoaøi khoâng thoï giaû, phong beân trong ñaâu laø thoï giaû vaäy. Tieáp theo quaùn beân trong giaûi laø, töôùng phong xuùc kích neân nheï roãng töï taïi daïo trong voâ ngaïi, coù thoï maïng naøo? Trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “Hôi thôû vaøo ra goïi laø thoï maïng, neáu quaùn hôi thôû vaøo ra ñaây, vaøo khoâng tích tuï, ra khoâng phaân taùn, laïi khoâng daïo qua, ñi khoâng giaãm traûi, nhö gioù giöõa hö khoâng, caàu chaúng theå ñöôïc”. Phong töùc chaúng phaûi thoï maïng, hôi thôû cuõng naøo ñöôïc laø thoï vaäy? Laïi trong kinh Thænh Quaùn AÂm noùi: “Phong taùnh voâ ngaïi, nay duøng boán caâu quaùn phong. Neáu noùi coù taùnh coù sinh, boán caâu coù theå ñöôïc, töùc laø töôùng ngaïi chaúng ñöôïc vaøo ñaïo, neáu boán caâu quaùn phong phong chaúng theå ñöôïc töùc laø voâ ngaïi. Voâ ngaïi neân töùc vaøo khoaûng cuûa nhö thaät. Quaùn thaân ba hôi thôû chaúng phaûi thoï maïng, nhö phong, neân noùi thaân khoâng thoï laø nhö phong vaäy. Trong kinh noùi: Thaân ñoù khoâng nhaân laø nhö thuûy. Ñaây laø noùi veà thuûy chuûng ñeå phaù nhaân, cuõng laøm giaûi thích quaùn beân trong phaù ngöôøi ngoaøi. Thöù nhaát noùi roõ phaù ngöôøi ngoaøi laø, ngöôøi ngoaøi chaáp coù thaàn laø nhaân, côù sao bieát ö? Neáu trong thaân khoâng thaàn, sao coù theå ban aân ñöôïm döôùi, coäng theo vaät tình vaäy, ngöôøi trong phaù raèng: Ta thaáy thuûy naêng ñoå xuoáng ñöôïm nhuaàn tuøy vaät vuoâng troøn. Thuûy khoâng thaàn khoâng nhaân giaû, maø ngöôi naêng aân nhuaän thuaän vaät, cuõng khoâng thaàn khoâng nhaân vaäy, nay noùi roõ quaùn beân trong giaûi laø, thuûy laø choã ba vi thaønh, khoâng coù taùnh coá ñònh, khoâng taùnh töùc khoâng thuûy, ba söï thaønh thaân khoâng coù taùnh coá ñònh, khoâng taùnh töùc khoâng thaân, khoâng thaân töùc khoâng nhaân, neân noùi thaân ñoù khoâng nhaân nhö thuûy vaäy. Laïi giaûi, nhö treû con thaáy aûnh trong nöôùc, nghóa laø noùi

trong nöôùc coù ngöôøi, vaøo nöôùc tìm ngöôøi troïn chaúng theå ñöôïc, phaøm phu ñoái trong ba söï sinh thaân kieán, cho raèng thaân laø nhaân, quaùn saâu ba söï chaúng thaáy töôùng thaân, töùc khoâng nhaân vaäy, laïi nhö trong kinh Thænh Quaùn AÂm noùi: Thuûy taùnh chaúng truù vì noù truù laø ao nöông vuoâng troøn ngaïi ñoù töùc truù, chaúng phaûi thuûy coù taùnh truù vaäy. Nay kieåm nhaân cuõng nhö vaäy, tuøy caùc phaùp maø ñöôïc teân nhaân, khoâng taùnh coá ñònh. Neáu boán caâu kieåm thuûy coù taùnh coù ñaém tröôùc töùc laø nghóa truù, neáu kieåm thuûy boán caâu khoâng taùnh khoâng ñaém tröôùc, töùc laø khoâng truù. Ñaây laø toång noùi veà boán ñaïi phaù ngaõ, nôi khoâng ngaõ haïnh vaäy, neáu laøm phaù ngöøôøi ngoaøi giaûi thích laø ngöôøi ngoaøi chaáp raèng: Neáu trong thaân khoâng thaät coù thaàn ngaõ, nay hieän thaáy saùu tình nöông thaân maø truù, neân bieát thaät coù thaàn ngaõ vaäy, ngöôøi trong phaù raèng: Hieän thaáy saùu tình nöông boán ñaïi truù, khoâng rieâng bieät choã nöông töïa cuûa thaàn ngaõ vaäy, neáu noùi veà quaùn beân trong giaûi thích laø: Thaân goïi laø moät, moät thaân chaúng neân taïi boán ngaõ truù, neáu moät ñaïi ngaõ truù, ba ñaïi neân khoâng giaû danh thaân, neáu moãi moãi coù töùc laø coù boán thaân, hoaëc töùc hoaëc lìa boán caâu, noùi veà trong boán ñaïi kieåm thaân chaúng ñöôïc, neân bieát thaân khoâng coù thaät, neáu chaúng ñöôïc thaân thaät töùc laø thaân kieán phaù, thaân kieán phaù töùc ngaõ kieán v.v... möôøi saùu thaáy bieát ñeàu phaù vaäy. Trong kinh noùi: “Thaân ñoù laø khoâng, lìa ngaõ ngaõ sôû”. Ñaây laø thöù hai noùi veà khoâng chuûng phaù noùi khoâng ngaõ haønh vaäy, neáu laøm phaù ngöôøi ngoaøi giaûi thích laø, ngöôøi ngoaøi chaáp coù ngaõ sôû, neáu thaáy thaät, phaûi bieát ngaõ cuõng laø thaät, ngöôøi trong phaù raèng: Neáu choã (sôû) aáy laø khoâng thì ngaõ cuõng neân khoâng, nhö khoâng chuûng trrong thaân, khoâng chuûng vaø taát caû khoâng beân ngoaøi laø choã (sôû) choã khoâng vaäy, ngaõ cuõng khoâng vaäy, neáu noùi veà quaùn beân trong ñeå giaûi thích laø, töùc chaùnh noùi veà khoâng chuûng phaù thaân kieán vaäy, boán ñaïi ñaïo saéc bao quanh hö khoâng neân giaû danh laø thaân, lìa khoâng töùc khoâng thaân, neáu trong ngoaøi khoâng chaúng goïi laø thaân, nay noùi veà khoâng chuûng kieåm thaân chaúng theå ñöôïc, töùc phaân kieán phaù, thaân kieán phaù töùc lìa ngaõ ngaõ sôû vaäy. Trong kinh noùi: “Thaân ñoù khoâng bieát nhö coû caây ngoùi soûi”. Ñaây laø thöù ba kieåm thöùc chuûng phaù ngaõ, laø bieát noùi khoâng ngaõ haønh vaäy. Neáu laøm phaù ngöôøi ngoaøi giaûi thích laø, ngöôøi ngoaøi chaáp raèng: Neáu trong thaân khoâng thaàn sao ñöôïc bieát moïi söï boán muøa khí tieát v.v... vaäy? Ngöôøi trong phaù raèng: Nhö coû caây ngoùi soûi cuõng do khí haäu aâm döông theo thôøi chuyeån bieán, tôï coù choã bieát maø chaúng phaûi thaàn bieát, nay thaân tuy coù bieát, nhö coû caây ngoùi soûi khoâng thaàn bieát vaäy. Laïi ngöôøi ngoaøi chaáp beân trong thaân coù thaàn, thaàn khieån bieát bieát ñoù, ngöôøi trong phaù raèng: Neáu thaàn khieán bieát thì ai khieán thaàn bieát? Beøn khoâng khieán, thaàn naøo phaûi khieán, neáu khoâng

thaàn khieán töùc khoâng bieát, khoâng bieát töùc nhö coû caây ngoùi soûi vaäy. Neáu öôùc veà quaùn beân trong ñích quaùn thöùc chuûng, taïi sao? Vì ba söï thaønh thaân maïng noaõn khoâng bieát, bieát chæ laø thöùc. Neáu cho raèng thöùc naêng bieát laø, thöùc quaù khöù ñaõ dieät, dieät neân chaúng theå bieát, thöùc hieän taïi töøng saùt-na chaúng truù, khoâng luùc taïm döøng cuõng chaúng theå bieát, thöùc vì laïi chöa coù. Thöùc cuûa chöa coù ñaâu ñöôïc coù bieát, ba ñôøi tìm caàu thöùc bieát chaúng theå ñöôïc, lìa ba ñôøi khoâng rieâng bieät coù bieát, neân noùi thaân ñaây khoâng bieát nhö coû caây ngoùi soûi vaäy. Trong kinh noùi: “Thaân ñoù khoâng laøm, laø choã löïc phong chuyeån ñoäng”. Tieáp theo noùi veà phong ñoäng hoã trôï thaønh, phaù thöùc coù laøm noùi khoâng ngaõ haønh vaäy. Neáu laøm phaù ngöôøi ngoaøi giaûi thích laø, ngöôøi ngoaøi chaáp trong thaân coù thaàn ngaõ vaäy, naêng chaáp laøm, haønh xöû laøm taát caû moïi söï, ngöôøi trong phaù raèng: Ñoù chaúng phaûi thaàn laøm, thaân coù choã laøm ñeàu laø löïc phong chuyeån vaäy. Neáu noùi veà quaùn taâm beân trong ñeå giaûi thích laø, taâm voïng nieäm ñoäng beân trong nöông phong ñöôïc coù caùc thöù choã laøm. Neân trong kinh Ñaïi Taäp noùi: Coù phong naêng leân coù phong naêng xuoáng. Taâm neáu nieäm leân phong tuøy taâm daãn khôûi. Taâm neáu nieäm xuoáng phong tuøy taâm daãn xuoáng, vaän chuyeån laøm ñeàu laø phong tuøy taâm chuyeån laøm taát caû moïi söï. Neáu phong ñaïo chaúng thoâng, tay chaân chaúng toaïi, taâm tuy coù nieäm töùc cöû ñoäng khoâng theo. Thí nhö ngöôøi keùo choát ñaøn töùc aûnh ngheà caùc thöù choã laøm, daây vaën neáu ñöùt tay khoâng choã keùo, phaûi bieát ñeàu laø choã laøm cuûa nöông phong. Nay quaùn nöông phong ñaây, chaúng töï sinh cuõng chaúng tha sinh, neáu khoâng sinh töùc laø khoâng coøn chaúng theå töï coù khieán ba söï thaønh thaân chaúng theå ñöôïc, ai taùc giaû vaäy? Giaûi thích: Phaøm ngoaøi keá trong chaáp ngaõ laø ñeàu ôû trong saùu ñaïi chuûng ñòa thuûy hoûa phong khoâng thöùc vaø ba söï thöùc, noaõn (hôi aám) hôi thôû trong thaân v.v... khôûi chaáp, nay quaùn trong saùu ñaïi ba söï, chæ laø moät ñaïi cuûa thöùc, ôû ñôøi phaàn nhieàu chaáp chaëc laøm ngaõ thaät, nay chæ duïng ôû trong ba ñôøi trong ngoaøi, suy tìm töï nhieân khoâng ngaõ khoâng thöùc. Vaû laïi theá naøo laø thöùc? Neáu noùi thaân phaàn da thòt gaân coát v.v... laø thöùc, ñoù laø ñòa ñaïi. Neáu noùi tinh huyeát tieän lôïi v.v... laø thöùc, ñoù laø thuûy ñaïi. Neáu noùi noaõn xuùc trong thaân laø thöùc, ñoù laø hoûa ñaïi, neáu noùi beû xoay cuoái ngöôõng baøn noùi caàu ñoái laø thöùc, ñoù laø phong ñaïi, tröø ngoaøi boán ñaïi, chæ laø khoâng ñaïi, theá naøo laø thöùc? Moãi moãi ñaõ khoâng, hoøa hôïp ñaâu coù, nhö moät haït caùt ñeø eùp khoâng daàu, hôïp nhieàu haït caùt maø ñaâu coù, tôï moät con choù chaúng phaûi sö töû, nhoùm caû ñaøn choù maø cuõng khoâng. Boán ñaïi chuûng ñaây, hieän tìm khoâng theå töùc laø beân trong khoâng, sau khi cheát moãi moãi laïi boán ñaïi beân ngoaøi, moãi moãi keát quy veà khoâng, töùc laø khoâng beân ngoaøi. Trong ngoaïi ñeàu khoâng, thöùc taùnh voâ kyù, laïi

beân trong suy tìm ñaõ khoâng, thöùc neân taïi beân ngoaøi, beân ngoaøi thuoäc thaân khaùc, töï khoâng chuû teå. Cho ñeán ñoàng nhö hö khoâng, coù gì phaân bieät. Trong ngoaøi ñaõ khoâng, khoaûng giöõa sao coù, vì nhaân trong ngoaøi maø laäp khoaûng giöõa vaäy. Chæ phaù trong ngoaøi, khoaûng giöõa töï hö. Neáuthöùc trong ngoaøi khoâng laø neân taïi ba ñôøi, taïi sao? Nhaân ba ñôøi ñeå bieän roõ thöùc, nhaân thöùc ñeå laäp ba ñôøi, neáu khoâng coù thöùc, ai phaân ba ñôøi. Neáu khoâng ba ñôøi laáy gì roõ thöùc, vì ba thöùc ñaây neáu chaúng töï ôû quaù khöù, töùc töôûng ôû vò lai, quaù khöù vò lai chaúng duyeân töùc truù hieän taïi. Lìa ngoaøi ba khoaûng laïi khoâng coù thöùc, neân toå sö noùi: Moät nieäm chaúng sinh, khoaûng tröôùc sau ñoaïn. Nay thì nieäm nieäm thaønh ba ñôøi, nieäm nieäm thöùc chaúng truù, nieäm nieäm chæ laø phong, nieäm nieäm khoâng chuû teå, neân trong kinh Kim Cang noùi: “Taâm quaù khöù chaúng theå ñöôïc, taâm vò lai chaúng theå ñöôïc, taâm hieän taïi chaúng theå ñöôïc”. Vì nhaân hieän taïi laäp quaù khöù, nhaân quaù khöù laäp vò lai, hieän taïi ñaõ chaúng truù, quaù khöù vò lai cuõng khoâng sinh, qua laïi kieåm qua laïi khoâng, trieät ñeå khoâng tònh, chæ coù maûy may khôûi ôû ñeàu töø thöùc sinh. Nay suy tìm ñaõ khoâng, phaân bieät töï dieät, phaân bieät ñaõ dieät, caûnh giôùi khoâng nöông, nhö nöông nöôùc sinh soùng, nöông göông hieän aûnh töôïng, khoâng nöôùc thì soùng noåi, khoâng göông thì aûnh töôïng chaúng sinh. Neân bieát chaúng phaûi lieân quan phaùp coù phaùp khoâng chæ laø thöùc sinh thöùc dieät, nhö trong kinh Kim Cang Tam-muoäi coù keä tuïng noùi:

*“Phaùp töø phaân bieät sinh, Laïi töø phaân bieät dieät, Dieät laø caùc phaân bieät,*

*Phaùp ñoù chaúng sinh dieät.”*

Thaáu ñaït nhö vaäy, caên caûnh roãng rang. Töï giaùc ñaõ roõ laïi naêng lôïi tha chieáu khaép, neân trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Roát raùo lìa hö voïng, Khoâng nhieãm nhö hö khoâng, Phaùp thaân dieäu thanh tònh, Trong laéng öùng taát caû”.*

Do vaäy, theá gian thoâ phuø chaúng ôû töï thaân töû teá roõ xeùt, dieäu quaùn chaúng taäp, maét trí toaøn muø, khaáp voïng meâ chaân, laáy khoâng laøm coù, neáu naêng kheùo quaùn töùc ngang baèng caùc thaùnh. Nhö trong kinh Vieân Giaùc noùi: “Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Phoå Nhaõn”. Naøy thieän nam! Caùc oâng môùi naêng vì caùc Boà-taùt vaø chuùng sinh ôû ñôøi sau maø hoûi Ñöùc Nhö Lai tu haønh tieäm thöù, tö duy truù trì, cho ñeán giaû noùi caùc thöù phöông tieän, nay oâng laéng nghe kyõ. Ta seõ vì oâng maø noùi: “Khi aáy Boà-taùt Phoå Nhaõn vaâng

lôøi chæ daïy, vui möøng vaø caû ñaïi chuùng im laëng laéng nghe”. Phaät daïy: “Naøy thieän nam! Haøng Boà-taùt taân hoïc kia vaø chuùng sinh ôû ñôøi sau muoán caàu taâm vieân giaùc thanh tònh cuûa Nhö Lai, neân phaûi chaùnh nieäm xa lìa caùc huyeãn, tröôùc nöông phaùp Xa-ma-tha cuûa Ñöùc Nhö Lai maø haønh, kieân trì caám giôùi, an ñaët ñoà chuùng, an toïa nôi thaát vaéng, thöôøng tö nieäm raèng: “Nay thaân ta ñaây boán ñaïi hoøa hôïp, choã goïi laø toùc loâng moùng raêng da thòt gaân coát tuûy naõo saéc dô, ñeàu quy veà ñòa, nöôùc muõi huyeát, noàng ñaøm daõi nöôùc boït tinh khí, tieåu tieän, ñaïi tieän ñeàu quy ôû thuûy, hôi khí aám noùng quy ôû hoûa, ñoäng chuyeån quy ôû phong. Boán ñaïi moãi moãi lìa nhau, nay laø voïng thaân, ñang taïi xöù naøo?” Töùc bieát thaân ñaây roát raùo khoâng theå hoøa hôïp laøm töôùng, thaät ñoàng chuyeån hoùa, boán duyeân giaû hôïp voïng coù saùu caên. Saùu caên boán ñaïi trong ngoaøi hôïp thaønh, voïng coù duyeân khí ôû trong tích tuï, tôï coù töôùng duyeân, giaû danh laøm taâm. Naøy thieän nam! Taâm hö voïng ñaây, neáu khoâng saùu traàn thì chaúng naêng coù. Boán ñaïi phaân giaûi, khoâng traàn khaù ñöôïc, ôû trong ñoù duyeân traàn, moãi moãi quy veà taùn dieät, roát raùo khoâng coù duyeân taâm coù theå thaáy. Naøy thieän nam! Caùc chuùng sinh kia, huyeãn thaân dieät neân huyeãn taâm cuõng dieät. Huyeãn taâm dieät neân huyeãn traàn cuõng dieät, huyeãn traàn dieät neân huyeãn dieät cuõng dieät, huyeãn dieät dieät, neân chaúng phaûi huyeãn chaúng dieät. Thí nhö lau göông, dô heát saùng hieän, naøy thieän nam! Phaûi bieát thaân taâm ñeàu laø dô huyeãn, töù dô troïn dieät, möôøi phöông thanh tònh, naøy thieän nam! Thí nhö chaâu baùu ma-ni thanh tònh aùnh ngôøi naêm saéc, tuøy phöông moãi moãi hieän, caùc haøng ngu si thaáy ma-ni baùu ñoù coù naêm saéc. Naøy thieän nam! Taùnh vieân giaùc thanh tònh hieän nôi thaân taâm, tuøy loaïi moãi moãi öùng. Keû ngu si kia, noùi vieân giaùc thanh tònh thaät coù nhö vaäy töï töôùng thaân taâm cuõng laïi nhö vaäy. Do ñoù maø chaúng theå xa lìa huyeãn hoùa cho neân ta noùi thaân taâm dô huyeãn, ñoái lìa dô huyeãn, goïi laø Boà-taùt, dô heát ñoái tröø töùc khoâng ñoái dô vaø noùi danh giaû. Naøy thieän nam! Boà-taùt ñaây vaø chuùng sinh ôû ñôøi sau, chöùng ñaéêc nhö huyeãn, dieät aûnh töôïng vaäy, baáy giôø beân ñaéc thanh tònh voâ phöông voâ bieân hö khoâng, choã giaùc hieån phaùt giaùc troøn saùng neân hieån baøy taâm thanh tònh, taâm thanh tònh neân thaáy traàn thanh tònh. Thaáy thanh tònh neân nhaõn caên thanh tònh, caên thanh tònh neân nhaõn thöùc thanh tònh, thöùc thanh tònh neân nghe traàn thanh tònh, nghe thanh tònh neân nhó caên thanh tònh, caên thanh tònh neân nhó thöùc thanh tònh, thöùc thanh tònh neân giaùc traàn thanh tònh, nhö vaäy tyû thieät thaân yù cuõng laïi nhö theá. Naøy thieän nam! Caên thanh tònh neân saéc traàn thanh tònh, saéc thanh tònh neân thanh traàn thanh tònh, höông vò xuùc phaùp cuõng laïi nhö theá. Naøy thieän nam! Saùu traàn thanh tònh neân ñòa ñaïi thanh tònh. Ñòa thanh tònh neân thuûy ñaïi thanh tònh, hoûa

ñaïi phong ñaïi cuõng laïi nhö theá. Naøy thieän nam! Boán ñaïi thanh tònh neân möôøi hai xöù möôøi taùm giôùi hai möôi laêm höõu thanh tònh. Caùc kia thanh tònh neân möôøi löïc boán voâ sôû uùy, boán trí voâ ngaïi, möôøi taùm phaùp baét coäng cuûa Phaät, ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo thanh tònh, nhö vaäy cho ñeán taùm muoân boán ngaøn moân Ñaø-la-ni, taát caû thanh tònh. Naøy thieän nam! Taát caû thaät töôùng taùnh thanh tònh neân moät thaân thanh tònh, moät thaân thanh tònh neân nhieàu thaân thanh tònh, nhieàu thaân thanh tònh, neân nhö vaäy cho ñeán möôøi phöông chuùng sinh, vieân giaùc thanh tònh. Naøy thieän nam! Moät theá giôùi thanh tònh neân nhieàu theá giôùi thanh tònh, nhieàu theá giôùi thanh tònh, neân nhö vaäy cho ñeán cuøng taän hö khoâng troøn trong ba ñôøi, taát caû bình ñaúng thanh tònh chaúng ñoäng. Naøy thieän nam! Hö khoâng nhö vaäy bình ñaêng chaúng ñoäng, phaûi bieát giaùc taùnh bình ñaúng chaúng ñoäng, boán ñaïi chaúng ñoäng, neân phaûi bieát giaùc taùnh bình ñaúng chaúng ñoäng, nhö vaäy cho ñeán taùm muoân boán ngaøn moân Ñaø-la-ni bình ñaúng chaúng ñoäng, phaûi bieát giaùc taùnh bình ñaúng chaúng ñoäng. Naøy thieän nam! Giaùc taùnh khaép ñaày chaúng ñoäng thanh tònh, troøn khoâng khoaûng vaäy, phaûi bieát saùu caên khaép ñaày phaùp giôùi, caên khaép ñaày neân phaûi bieát saùu traàn khaép ñaày phaùp giôùi. Traàn khaép ñaày neân phaûi bieát boán ñaïi khaép ñaày phaùp giôùi, nhö vaäy cho ñeán moân Ñaø-la-ni khaép ñaày phaùp giôùi. Naøy thieän nam! Do taùnh ñieäu giaùc kia khaép ñaày, neân taùnh caên taùnh traàn khoâng hoaïi khoâng taïp. Caên traàn khoâng hoaïi, neân nhö vaäy cho ñeán moân Ñaø-la-ni khoâng hoaïi khoâng taïp, nhö traêm ngaøn aùnh ñeøn soi chieáu moät phoøng nhaø, aùnh saùng ñoù khaép ñaày khoâng hoaïi khoâng taïp. Naøy thieän nam! Giaùc thaønh töïu, neân phaûi bieát Boà-taùt chaúng cho phaùp buoäc chaúng caàu phaùp thoaùt, chaúng nhaøm sinh töû, chaúng meán Nieát-baøn, chaúng kính trì giôùi, chaúng gheùt huûy caám, chaúng troïng tu taäp laâu, chaúng khinh môùi hoïc. Taïi sao? Taát caû ñeàu giaùc vaäy. Thí nhö maét saùng hieåu roõ caûnh tröôùc, aùnh saùng ñoù troøn ñaày ñöôïc khoâng meán gheùt, taïi sao? Theå aùnh saùng khoâng hai, khoâng meán gheùt vaäy. Naøy thieän nam! Boà-taùt ñaây vaø chuùng sinh ñôøi sau tu taäp taâm ñaây ñöôïc thaønh töïu laø ñoái vôùi ñaây khoâng tu, cuõng khoâng thaønh töïu, vieân giaùc chieáu khaép, tòch dieät khoâng hai, ôû trong traêm ngaøn muoân öùc chaúng theå noùi a-taêng kyø soá theá giôùi chö Phaät nhö caùt soâng Haèng, gioáng nhö hoa ñoám giöõa hö khoâng loaïn khôûi loaïn dieät, chaúng töùc chaúng lìa, khoâng buoäc khoâng thoaùt, môùi bieát chuùng sinh xöa nay thaønh Phaät, sinh töû Nieát-baøn gioáng nhö giaác moäng ñeâm qua. Naøy thieän nam! Nhö giaác moäng ñeâm qua neân phaûi bieát sinh töû cuøng vôùi Nieát-baøn khoâng khôûi khoâng dieät, khoâng ñeán khoâng ñi, choã chöùng ñoù laø khoâng ñöôïc khoâng maát, khoâng laáy khoâng boû, naêng chöùng ñoù laø khoâng laøm khoâng döøng, khoâng maëc tình khoâng

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 66 794

dieät, ôû trong chöùng ñaây khoâng naêng khoâng sôû, roát raùo khoâng chöùng cuõng khoâng chöùng ñoù, taát caû phaùp taùnh bình ñaúng chaúng hoaïi. Naøy thieän nam! Caùc Boà-taùt kia tu haønh nhö vaäy, tieäm thöù nhö vaäy, tö duy nhö vaäy truù trì nhö vaäy, phöông tieän nhö vaäy, khai ngoä nhö vaäy, caàu phaùp nhö vaäy cuõng chaúng meâ muoän”. Do ñoù phaøm phu meâ moäng, khieáp sôï sinh laõo beänh töû, vì haøng Nhò thöøa thieân kieán, nhaàm lìa thaønh truù hoaïi khoâng, neáu luùc ñoán ngoä chaúng nhaøm chaúng sôï, toaøn ñem phaùp sinh töû, ñoä thoaùt caùc quaàn sinh, vì sinh töû taùnh khoâng vaäy, nhö Ñöùc Thích-ca Nhö Lai chaúng lìa chaúng ñaém, sinh thì nôi cung vua giaùng sinh dieãn noùi vaên cuûa ñoäc toân, giaø thì thoï taùm möôi tuoåi, baøy phaùp bieán hoaïi, beänh thì ñau löng naèm nghieâng, caûnh raên thaân baøo huyeãn, töû thì baøy dieät nôi song laâm, hieån khoå cuûa voâ thöôøng, khieán haøng tieåu caên ngoä bieán ñoåi ñoù, giuùp haøng ñaïi khí choùng roõ vieân thöôøng, neân bieát ôû trong sinh laõo beänh töû ñeàu coù theå phaùt giaùc, taïi trong ñi ñöùng naèm ngoài ñeàu coù theå chöùng chaân, ñaâu ñoàng thaáy cuûa sôï nhaøm phaøm tieåu ö?