LUAÄN NAÊNG HIEÅN TRUNG BIEÂN TUEÄ NHAÄT

**QUYEÅN 2**

**CHÖÔNG II: DAÃN XEM XEÙT, TRÖØ SAI LAÀM**

1. Neâu leân söï sai laàm cuûa naêm taùnh.
2. Söï sai laàm cuûa chuûng taùnh khaùc nhau. 3- Söï sai laàm truï taùnh cuûa baûn taùnh.
3. Söï sai laàm cuûa naêm taùnh chæ gaàn.
4. Söï sai laàm cuûa chaân nhö laøm haït gioáng. 6- Söï sai laàm cuûa phaùp nhó thoâng kinh.
5. Söï sai laàm cuûa laäu sinh voâ laäu.
6. Söï sai laàm cuûa thuyeát giaùo tröôùc, sau.
7. Söï sai laàm cuûa theâm tuoåi soáng laâu chaúng phaûi lieãu. 10- Söï sai laàm cuûa noùi giaû doái thoâng kinh.

11- Söï sai laàm cuûa giaûi thích chung vaán naïn cuûa ngoaïi ñaïo.

# *Neâu leân söï sai laàm cuûa naêm taùnh:*

Nghóa laø: “Neáu ngöôøi khaùc vôùi ñoàng thôøi, thì tröôùc seõ noùi voâ taùnh cuûa thaät dieät; sau noùi höõu taùnh khoâng dieät. Neáu ngöôøi ñoàng thôøi vôùi khaùc, thì tröôùc, sau khoâng nhaát ñònh, nhöng voâ taùnh cuûa moät phaàn, thaät dieät cuûa Nhò thöøa, nhaát ñònh laø Tieåu thöøa, ñeàu coù Phaät taùnh, khoâng coù dieät cuûa nhò thöøa laø nghóa cuûa Ñaïi thöøa”.

Nghóa naøy khoâng neân nhö vaäy, vì sai laàm tröôùc, sau. Vì sao? Vì neáu noùi raèng, ngöôøi khaùc ñoàng vôùi thôøi khaùc, tröôùc noùi thaät dieät, voâ taùnh laø bình ñaúng: Ñaây laø y cöù vaøo ngöôøi naøo ñeå noùi. Neáu y cöù vaøo Boà-taùt, thì khoâng hôïp vôùi ñaïo lyù. Neáu y cöù vaøo Thanh vaên, thì giaùo naøo tröôùc noùi sau. Neáu giaùo Tieåu thöøa, tröôùc noùi dieät thaät, voâ taùnh. Trong caùc Ñaïi thöøa cuõng noùi dieät thaät, voâ taùnh moät phaàn.

Neáu kinh Ñaïi thöøa bieát quyeát ñònh thì kinh naøo tröôùc noùi Tieåu?

Kinh naøo tröôùc noùi Ñaïi?

Neáu Baùt-nhaõ, Thaâm Maät, v.v.. tröôùc noùi cho Tieåu thöøa, thì Baùt-

nhaõ seõ noùi roäng veà saùu ñoä, ba taùnh; Baùt-nhaõ noùi veà chuùng sinh khoâng; Thaâm Maät noùi khoâng, ñeàu quy veà ba taùnh xong.

Noùi veà coù ba taùnh, sao laïi noùi: “Tröôùc noùi khoâng coù taùnh; sau noùi coù taùnh? Laïi, veà sau töï chaáp chaân nhö vaø taâm laø taùnh cuûa chaùnh nhaân, haù coù Ñaïi thöøa veà tröôùc vaø sö Ñaïi thöøa laäp chaân nhö vaø taâm khoâng phoå bieán höõu tình hay sao? Neáu noùi raèng y cöù vaøo taùnh naêm thöøa, nhöng naêm thöøa ñoù töï chaáp sau naêm taùnh, höõu voâ phaûi voán phaùp nhó, y cöù theo nhö ñaây, thì coù vò cuûa naêm taùnh chöa thaønh veà tröôùc, laïi laø ngöôøi cuûa moät phaàn voâ taùnh. Ñoái töôïng cuûa giaùo tröôùc kia ñoàng vôùi giaùo ôû ñaây, ñaâu khoâng phaûi lieãu nghóa ö? Neáu noùi raèng: “Giaùo sau duø coù noùi khoâng coù, nhöng vì ñeàu seõ coù, neân khoâng ñoàng vôùi giaùo tröôùc kia. Neáu khoâng nhö vaäy, thì nhö kinh Nieát-baøn, kinh Öu-baø-taéc, v.v… cheùp: “Trong söõa khoâng coù laïc; trong ñaù xanh khoâng coù vaøng, laø ôû nhaân khoâng coù, hay laø quaû khoâng coù? Neáu khoâng coù taùnh cuûa nhaân, maø veà sau coù theå laøm nhaân thì khoâng hôïp lyù, cuõng neân töø taát caû coâng naêng sinh ñoái vôùi taát caû, vì duøng taùnh khoâng coù nhaân laøm nhaân cuûa taát caû kia. Neáu noùi raèng, nhaân Ñaïi, Tieåu khoâng coù quaû, thöøa nhaän khoâng coù quaû trong nhaân, thì tröôùc, sau ñaâu coù khaùc nhau? Rieâng noùi raèng, tröôùc kia ñaõ noùi moät phaàn khoâng coù taùnh, Tieåu thöøa chaúng phaûi lieãu ba thöøa, Nhaát thöøa, chæ luoáng doái coù theå ñeàu ñaën”. Laïi noùi: “Moät phaàn khoâng coù taùnh, dieät thaät caû Nhò thöøa quyeát ñònh laø Tieåu thöøa ñeàu coù Phaät taùnh, khoâng coù dieät cuûa Nhò thöøa laø nghóa Ñaïi thöøa”.

Nghóa naøy khoâng neân nhö vaäy, vì quyeát ñònh sai laàm veà Ñaïi, Tieåu. Vì sao? Vì neáu moät phaàn khoâng coù taùnh goïi laø Tieåu thöøa, thì taát caû coù taùnh. Kinh boä, Nhaát thuyeát boä, goïi chung laø khoâng coù thaät dieät, neân ñeàu laø Ñaïi thöøa. Laïi, do Tieåu thöøa, coù thuyeát noùi thaät dieät vaø sinh voâ taùnh. Ñaïi thöøa cuõng noùi nhö theá, töùc noùi raèng: “Tuøy chuyeån”. Tieåu thöøa cuõng noùi: “Taát caû coù taùnh, nhò thöøa khoâng coù dieät”. Laïi, luaän Phaät taùnh cheùp: “Ñaïi chuùng boä chaáp ñeàu coù Phaät taùnh, töùc nghóa khoâng thöù nhaát. Ñaïi thöøa ñoàng vôùi boä kia, neân coù moân tuøy chuyeån”. Laïi, trong Ñaïi thöøa chæ noùi saùu thöùc laø moân tuøy chuyeån; trong kinh Nieát-baøn cuõng chæ noùi saùu cuõng laø tuøy chuyeån”. Nieát baøn naøy ñaõ noùi tuøy chuyeån, thì taát caû coù taùnh leõ ra phaûi thöøa nhaän tuøy chuyeån. Nieát-baøn ôû ñaây ñaõ khoâng nhö vaäy, thì Ñaïi thöøa kia laøm sao nhö vaäy? Neân bieát chaúng theå noùi laø ñoàng vôùi Tieåu thöøa ñeàu laø Tuøy chuyeån”. Moân Nhö Lyù noùi: “Ngoaïi ñaïo cuõng coù saùu caên, saùu caûnh, saùu thöùc; Phaät phaùp ñoàng vôùi hoï, haù laø taø giaùo ö?”. laïi, noùi: “Maëc duø Ñaïi, Tieåu khaùc nhau, nhöng ñeàu khoâng noùi Kieán ñaïo trôû xuoáng ñaõ thaønh thuïc höõu vi, chaân voâ laäu”.

Nghóa naøy cuõng khoâng nhö theá, haù coù theå khoâng thöøa nhaän baäc Thaùnh Nhò thöøa hoài taâm höôùng Ñaïi? Chaáp tröôùc kieán ñaïo, quyeát ñònh khoâng thaønh thuïc höõu vi voâ laäu. Laïi noùi raèng: “Thuyeát trong Tieåu thöøa, taâm voâ laäu ñaàu tieân khoâng coù nhaân ñoàng loaïi, goïi laø phaùp saùt-na, neân bieát Ñaïi, Tieåu ñoàng noùi trong phaàn vò phaøm phu chöa thaønh phaùp chaân voâ laäu höõu vi”.

Nghóa naøy cuõng khoâng nhö vaäy. Vì sao? Vì trong luaän Phaät Taùnh, Luaän sö cuûa boä Phaân Bieät khoâng tin coù Voâ taùnh. Trong luaän Dò Boä, sö kinh Löôïng Boä thaønh töïu phaùp Thaùnh trong vò phaøm phu.

Luaän Du-giaø cheùp: “Ñòa nguïc thaønh töïu ba caên voâ laäu, tieâu bieåu taäp khí thöù tö cuûa Laêng-giaø, chaúng phaûi phaùp saùt-na”. Luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa töø ñoàng loaïi sinh, laøm sao chæ tin taâm voâ laäu cuûa Sö Taùt-Baø-Ña khoâng coù nhaân ñoàng loaïi, khoâng tin sö Kinh Boä, boä Phaân Bieät vaø Du- giaø, v.v... noùi coù voâ laäu, nhöng kinh Nieát-baøn cheùp: “Khoâng coù taùnh chaát laïc trong söõa. Vì ñaû phaù ngoaïi ñaïo kia chaáp coù quaû trong nhaân”. Kinh Nieát-baøn cheùp: “Neáu haït Am-ma-la coù taùnh chaát cuûa caây ñoù, thì laøm sao khoâng thaáy sinh chaát cuûa naêm ñaïi? YÙ cuûa kinh treân, döôùi khoâng phaûi chæ moät choã, ñoàng vôùi quaû trong nhaân maø Du-giaø, Hieån Döông baùc boû. Noùi veà quaû thì khoâng phaûi nhö vaäy, vì sao kinh noùi raèng: “Neáu taát caû chuùng sinh khoâng coù Phaät taùnh thì laøm sao ñöôïc A-Naäu-Boà-ñeà?”.

Ñaùp: “Vì chaùnh nhaân, neân khieán chuùng sinh ñöôïc A-Naäu-Boà-ñeà, goïi laø Phaät taùnh, tröôùc kia ñaõ noùi: “Khoâng coù Phaät taùnh, khoâng coù taùnh cuûa quaû Phaät”. Kinh kia noùi: “Phaät taùnh laøm nhaân, töùc laø coù taùnh nhaân cuûa Phaät”. Neáu noùi raèng: “Tröôùc Kieán ñaïo, noùi chung khoâng coù haït gioáng voâ laäu höõu vi, haù khoâng chæ laø yù thình lình ñaõ baøn baïc khoâng döïa vaøo kinh, luaän”. Laïi, töï daãn vaên, neáu duøng moät gioït nöôùc caát cuûa caây phaû-caàu nhoû vaøo söõa thì lieàn thaønh laïc. Neáu voán ñaõ coù laïc, thì ñaâu coù caàn ñôïi duyeân; Phaät taùnh cuûa chuùng sinh cuõng gioáng nhö theá”.

YÙ naøy nhö söõa laøm nhaân, laïc töùc laø quaû. Neáu ñaõ coù laïc roài thì söõa ñaâu caàn ñôïi duyeân. Phaät taùnh cuûa chuùng sinh cuõng gioáng nhö theá. Neáu ñaõ thaønh Phaät thì ñaâu caàn phaûi tu nhaân. Ñaõ chôø ñôïi tu nhaân, noùi chöa coù Phaät, chaúng phaûi laø khoâng thöøa nhaän coù nhaân Phaät taùnh. Xem xeùt vaên hieåu yù, nghóa naøy lieàn roõ raøng. Laïi nöõa, daãn kinh Boà-taùt Öu-Baø-taéc giôùi: Ba thöù Boà-ñeà khoâng coù taùnh nhaát ñònh, cho ñeán neáu noùi nhaát ñònh coù taùnh, thì ñoù goïi laø ngöôøi ngoaïi ñaïo.

Ñaây laø baùc boû nhö noùi chaáp quyeát ñònh coù taùnh, trong nhaân coù quaû, ñoàng vôùi kinh Nieát baøn raèng: “Chaúng phaûi coù nhö hö khoâng, chaúng noùi hoaøn toaøn khoâng coù laïc, cuõng nhö söøng thoû”. Laïi, neáu noùi khoâng thöøa

nhaän coù taùnh, ñeán sau khi kieán ñaïo, leõ ra cuõng khoâng coù taùnh.

Noùi Tam Boà-ñeà khoâng coù taùnh quyeát ñònh, vì khoâng phaân bieät nhaân quaû, sao laïi baùc khoâng coù haït gioáng voâ laäu trong ñòa vò phaøm phu; vaên coøn laïi cöù theo ñaây seõ ñöôïc bieát.

# *Söï sai laàm cuûa chuûng taùnh khaùc nhau:*

Coù nghóa: “Duøng phaùp giôùi, chaân nhö vaø thöùc thöù taùm laøm chaùnh nhaân. Chaân nhö, laø taùm thöùc voâ sinh”, khoâng coù noùi moät phaàn voâ taùnh. Vì moân lyù tuøy chuyeån chaúng phaûi nghóa Ñaïi thöøa, neân Nieát-baøn, Laêng- giaø, Maät Nghieâm ñeàu song thuyeát Taïng thöùc vaø Nhö Lai taïng laø nhaân cuûa caùc phaùp”.

Kinh Nieát-baøn laïi noùi: “Nghóa khoâng thöù nhaát, coâng naêng sinh phaùp laønh laø haït gioáng; nhöng kinh Thieän Giôùi, v.v... noùi baûn taùnh cuûa phaùp laønh, chæ noùi phaùp taùnh, khoâng noùi taâm aáy, vì lyù coù taùnh coâng ñöùc nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng, heã thuaän, thì thaønh thanh tònh, coøn traùi thì thaønh nhieãm. Do ñaây tu ñaéc goïi laø khaùch taùnh. Taâm thì khoâng nhö vaäy. Laïi, veà maët dieän lyù, duø cuõng laøm choã döïa cho phaùp nhieãm, sinh ra phaùp laønh, khoâng laønh maø khoâng taùnh coù traàn lao nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng”.

Nghóa naøy cuõng khoâng ñuùng. Luaän Thaønh Duy thöùc vaø Ñaïi thöøa khaùc, choã naøo khoâng thöøa nhaän chaân nhö vaø höõu tình khoâng khaép cuûa taâm, raèng moät phaàn khoâng coù laø moân tuøy chuyeån”. Laïi, neáu duøng lyù, taâm laøm chaùnh nhaân cuûa Phaät, töùc taùnh Boà-taùt, thì sao laïi töï daãn chöùng kinh Öu-baø-taéc Giôùi raèng: “Chuûng taùnh cuûa Boà-taùt cuõng gioáng nhö theá. Nhaân duyeân nghieäp laønh, phaùt taâm Boà-ñeà, goïi laø taùnh Boà-taùt, haù taâm lyù kia do phaùt taâm maø coù, môùi goïi laø taùnh Boà-taùt. Neáu noùi raèng chæ goïi Phaät taùnh, chaúng phaûi taùnh Boà-taùt aáy haõy coøn khoâng phaûi taùnh Boà-taùt, thì laøm sao goïi laø Phaät taùnh? Neáu noùi raèng, phaùt taâm goïi taùnh Boà-taùt laø noùi theo khaùch taùnh, haù baûn taùnh cuûa Boà-taùt kia khoâng ñöôïc goïi laø taùnh Boà-taùt ö? Laïi, y cöù kinh Nieát baøn quyeån 26 cheùp: “Coù hai thöù”:

1. Sinh nhaân.
2. Lieãu nhaân.

Coâng naêng sinh phaùp, ñoù goïi laø Sinh nhaân; vì ñeøn coù coâng naêng soi roõ vaät, neân goïi laø lieãu nhaân. Ñoái vôùi quaû sinh, Sinh nhaân laø chaùnh, lieãu nhaân laø duyeân; nhö lyù ñaõ laø duyeân chaùnh nhaân vaên döôùi ñaây töï seõ thöøa nhaän vaät sinh. Nhöõng ngöôøi tu haønh ôû tröôùc kieán ñaïo, ñaõ thuaän nhö lyù maø tu, ñaâu khoâng sinh höõu vì voâ laäu, töùc nhaän laáy höõu laøm haït gioáng voâ laäu. Neáu khoâng coù khaû naêng sinh, thì laøm sao goïi laø chaùnh nhaân?

Neáu thöøa nhaän sinh thì taâm ñaâu coù choã duøng, vì nhö ñaõ sinh. Laïi neáu chaân nhö laøm nhaân sinh gaàn, thì traùi vôùi Nieát baøn vaø luaän Phaät Taùnh nhö tröôùc ñaõ daãn. Döôùi ñaây cuõng coù vaên giaû thieát, coù choã noùi Chaân nhö laø haït gioáng, nhö noùi caùc traàn lao laø haït gioáng. Nhö Lai ñaâu noùi haït gioáng ñoù laø chaùnh nhaân cuûa Phaät? Neân bieát do y chæ nhö maø khôûi, nhö boán ñaïi chuûng ñoái vôùi saéc taïo, cuõng laäp naêm thöù goïi laø haït gioáng chaùnh: Baûy nghóa cuûa Du-giaø khoâng phaûi duøng phaùp thöôøng laøm nhaân, vì khoâng toû ngoä nghóa huaân taäp khaùc vôùi nghóa haït gioáng, neân ñem nghóa huaân taäp ñeán, maëc duø ñoái vôùi haït gioáng, chuû theå, ñoái töôïng huaân taäp, hieåu nghóa huaân taäp, chaúng phaûi giaûi thích haït gioáng.

Laïi, luaän Phaät Taùnh quyeån 2 hoûi raèng:

Trong ba taùnh naøy, coù maáy taùnh khoâng coù töï theå, naêng sinh coù töï

theå. theå.

Ñaùp: Chæ moät taùnh phaân bieät khoâng coù töï theå, naêng sinh coù töï Hoûi: Bao nhieâu taùnh naøy coù khaû naêng sinh ra coù töï theå.

Ñaùp: Chæ moät taùnh y tha naøy.

Hoûi: Bao nhieâu taùnh naøy coù coâng naêng sinh ra coù töï theå. Ñaùp Chæ moät taùnh y tha naøy.

Hoûi: Trong ba taùnh naøy coù bao nhieâu taùnh coù töï theå, naêng sinh ra

khoâng coù töï theå?

Ñaùp: Moät taùnh chaân thaät naêng dieät y tha khieán khoâng coù töï theå. Neáu nhö vì chaùnh laø haït gioáng caùc phaùp, ñaâu khoâng theå sinh lôøi noùi chæ laø moät y tha. Laïi, neáu theå cuûa thöùc thöù taùm laøm chaùnh nhaân cuûa caùc phaùp, cuõng traùi vôùi nghóa cuûa haït gioáng Du-giaø, Nhieáp Ñaïi thöøa, v.v... noùi Theå cuûa taâm laø moät, thöøa nhaän sinh gaàn, sao goïi laø daãn töï quaû, keå caû taùnh quyeát ñònh. Laïi nöõa, moät nhaân ñaâu theå sinh chung thieän, baát thieän, v.v... Neáu thöøa nhaän nhö theá, thì nhaân moät luaän thaønh khoâng bình ñaúng.

Nieát baøn quyeån 22 cheùp: “Taát caû caùc phaùp khaùc vôùi nhaân, khaùc vôùi quaû, cuõng chaúng phaûi moät nhaân sinh ra taát caû quaû, chaúng phaûi taát caû quaû töø moät nhaân sinh. Do ñaây neân bieát, nhaân quaû goïi rieâng. Do A-laïi-da ñuû ba nghóa töôùng, ñuû caùc thöù coõi trong töôùng nhaân, duø khoâng lìa thöùc thöù taùm, cuõng khoâng töùc A-laïi-da, vì lyù Nhaân, quaû theå duïng leõ ra nhö theá, neân kinh A-tyø-ñaït-ma cheùp: “Caùc phaùp ñoái vôùi Taïng thöùc, thöùc ñoái vôùi phaùp cuõng nhö vaäy, laïi laøm taùnh quaû laãn nhau, cuõng thöôøng goïi laø taùnh nhaân”. Laïi noùi raèng: “Do goàm thaâu, chöùa giöõ taát caû haït gioáng thöùc cuûa caùc phaùp, neân goïi laø A-laïi-da. Ñoái vôùi ngöôøi vöôït hôn ta chæ baøy.

Do ñaây neân bieát, coù caùc thöù giôùi trong Taïng thöùc, khoâng phaûi thöùc thöù taùm, nhöng Hoa Nghieâm, Laêng-giaø ñeàu noùi taâm nhieãm, tònh naêng sinh taát caû”, daãn duïng trôû veà theå, vì daãn duïng khaùc vôùi thöùc, neân khoâng traùi nhau”.

Laïi noùi raèng: “Taâm lyù duø ñeàu coù Sinh nhaân, phaàn nhieàu noùi veà lyù, vì thuaän vôùi nhö thanh tònh; traùi vôùi nhô, trôû thaønh nhieãm, taâm thì khoâng phaûi nhö vaäy, neân khoâng noùi”.

Nghóa naøy cuõng khoâng nhö theá; neáu taâm khoâng theå sinh chung nhieãm, tònh, thì coù theå ñoàng nhö taâm ñaõ sinh chung, sao khoâng noùi? Laïi, toû ngoä thöùc thaønh tònh; meâ thöùc trôû thaønh nhieãm, vì sao laïi khaùc nhau? Phaàn nhieàu noùi nghieâng veà lyù. Laïi neáu noùi taâm khoâng sinh coâng ñöùc töôùng nhö soá caùt soâng Haèng”, chaân nhö vôùi coâng ñöùc gì laø taùnh cuûa caùt soâng Haèng?”.

Laïi noùi: “Khoâng coù taùnh traàn lao nhieàu nhö caùt soâng Haèng”.

Nghóa naøy cuõng khoâng nhö theá, vì ñaõ coù taùm möôi boán ngaøn caùc moân traàn lao, traùi vôùi coù taùm möôi boán ngaøn caùc moân coâng ñöùc. Ñaõ noùi coâng ñöùc nhieàu nhö caùt soâng Haèng, laïi coù loãi laàm nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng. Neáu chaân nhö khoâng khaép, khoâng coù traàn lao cuûa taùnh caùt soâng Haèng, thì thöøa nhaän chaân nhö khaép, ñaâu khoâng coù taùnh traàn lao cuûa caùt soâng Haèng. Laïi noùi raèng: “Nhö Lai Taïng taùnh vaø thöùc thöù taùm, nhö ngoïc Maït-ni vì tuøy duyeân phaùt ra, neân kinh Maät Nghieâm quyeån haï cheùp: “Nhö ngoïc Maït-ni ñaët trong aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng, tuøy thuoäc ñoái töôïng thích öùng cuûa vieân ngoïc ñoù, ñeàu möa xuoáng muoân vaät kia; thöùc A-laïi-da cuõng gioáng nhö theá; hôïp vôùi taäp khí, bieán töông töï moïi saéc, khaép caû theá gian. Neáu töông öng voâ laäu, thì möa taát caû caùc phaùp coâng ñöùc, thì taïng thöùc thöù taùm, ñoái töôïng mình ñaõ chaáp laø chaùnh nhaân cuûa Phaät, nghóa aáy coù loãi laàm. Vì sao? Vì kinh noùi: “Töông öng vôùi voâ laäu, töùc möa coâng ñöùc, noùi thöùc thöù taùm, khoâng phaûi laø chaùnh nhaân; töông öng vôùi taùnh ngöôøi khaùc vì chaúng phaûi töï taùnh”.

Cöù nhö theá thì bieát, ñeán khi leân Sô ñòa, thöù taùm do töông öng vôùi voâ laäu, sinh ra trí voâ laäu, chaúng phaûi laø höõu laäu sinh gaàn vôùi voâ laäu. Y cöù vaên kinh naøy, voâ laäu tröôùc ñoù ñaõ coù, khoâng do môùi huaân taäp, ñaâu ñöôïc noùi raèng: “Thöùc thöù taùm laø chaùnh nhaân”. Laïi, phaùp voâ laäu töông öng naøy cuõng laø coâng ñöùc. Töø thöù taùm, möa thöù taùm, chöa coù voâ laäu ñeàu cuøng luùc.”

Voâ laäu naøy khôûi leân nhö theá naøo?

Khoâng theå noùi coù haït gioáng voâ laäu sinh, vì töï mình ñaõ khoâng thöøa nhaän coù phaùp voâ laäu tröôùc kieán ñaïo cuûa Ba thöøa. Laïi, noùi raèng: “Do meâ

töùc Laïi-da voâ thöôøng, toû ngoä lyù nhö thöùc thöù taùm thöông truï, neân trong kinh maät Nghieâm cheùp: “thöùc A-laïi-da naøo laø ñoái töôïng nöông töïa cuûa taäp khí caùc phaùp nhö yù, v.v...?”.

Vì ñoái töôïng quaáy nhieãu vaån ñuïc cuûa taâm phaân bieät. Neáu lìa phaân bieät seõ trôû thaønh voâ laäu, voâ laäu töùc laø thöôøng, cuõng nhö hö khoâng. Kinh Kim Quang Minh cheùp: “Phaùp thaân laø thöôøng; öùng, hoùa thaân thì voâ thöôøng”.

Kinh Nieát baøn cuõng cheùp: “Neáu ñeán quaû Phaät thì chaúng phaûi ba ñôøi”. Laïi noùi raèng: “Phaät khoâng ñoàng vôùi caùc haønh laø höõu vi, cuõng chaúng theå noùi vì khoâng phaûi nghieäp phieàn naõo höõu vi, neân goïi laø voâ vi; vì taát caû voâ laäu ñeàu chaúng phaûi höõu vi, ñaâu rieâng gì noùi trí Phaät goïi laø phi höõu vi ö?” Laïi, luaän Duy Thöùc cheùp: “Nhaân chöùng Phaät laø voâ thöôøng, nghóa laø giôùi haïn vieäc thaáy, nghe cuûa mình laø ñieàu giaû doái”.

Nghóa naøy cuõng khoâng ñuùng, vì neáu noùi raèng: “Baùo Phaät laø thöôøng noái nhau thì laäp ñaõ trôû thaønh loãi laàm”. Neáu thöôøng ngöng ñoïng, thì seõ coù boán loãi”:

- Loãi traùi vôùi giaùo: Baùo Phaät Boà-ñeà laø voán coù hay nay môùi coù? Neáu laø voán coù thì chaúng töø nhaân sinh, töùc laø Boà-ñeà, Nieát baøn ñeàu cuøng chæ coù lieãu nhaân, khoâng coù sinh nhaân. Vì sao? Vì kinh Nieát baøn quyeån 26 cheùp: “Laïi nöõa, coù nhaân sinh, nghóa laø saùu Ba-la-maät, Boà-ñeà v.v…”. Laïi, neáu laø thöôøng thì laøm sao do nhaân sinh? kinh Nieát-baøn quyeån 13 cheùp: “Neáu coù caùc phaùp töø duyeân sinh, thì bieát laø Voâ thöôøng”. Laïi, cheùp: “Vì nghóa naøy, neân phaùp töø nhaân sinh, khoâng goïi laø Thöôøng”. Vaên döôùi cheùp: “Naøy ngöôøi thieän nam! Hö khoâng chaúng phaûi sinh, chaúng phaûi phaùt ra, chaúng phaûi taùc, chaúng phaûi taïo, chaúng phaûi phaùp höõu vi, Nhö Lai cuõng vaäy, chaúng phaûi sinh, chaúng phaûi xuaát hieän, chaúng phaûi taùc, chaúng phaûi taïo, chaúng phaûi phaùp höõu vi, nhö taùnh Nhö Lai, Phaät taùnh cuõng theá, chaúng phaûi sinh, chaúng phaûi phaùt ra, chaúng phaûi taïo, chaúng phaûi phaùp höõu vi: Ñaây laø noùi chaân nhö, phaùp thaân, chaúng phaûi baùo thaân. Neáu khoâng nhö vaäy, vì sao baùo Phaät goïi laø tu ñaéc?”. Laïi kinh Duy-ma töø caùc coâng ñöùc sinh, v.v… Laïi kinh Nieát-baøn quyeån 19 cheùp: “Nhö theá, aùnh saùng goïi laø trí tueä, töùc laø thöôøng truï. Phaùp thöôøng truï khoâng coù nhaân duyeân, coù nhieàu löôït giaûi thích phaùp thöôøng khoâng coù nhaân”. Laïi noùi: “Theå Nieát-baøn chaúng phaûi voán khoâng coù, maø nay coù. Neáu theå Nieát-baøn voán khoâng coù maø nay coù, thì chaúng phaûi phaùp Thöôøng truï voâ laäu”. Laïi, Boà-taùt Cao Quyù Ñöùc noùi: “Thoâng thöôøng, nhaân trang nghieâm maø ñöôïc thaønh, ñeàu goïi laø voâ thöôøng. Ñaïi Boà-ñeà naøy vì trang nghieâm maø thaønh, neân nhaân tu môùi coù; goïi laø voán khoâng maø nay coù, thì sao laø thöôøng?”.

Laïi, noùi raèng theå Nieát-baøn chaúng phaûi ñöôïc hình thaønh do naêm nhaân nhö theá, v.v.. Saùu Ba-la-maät ñaõ laø lieãu, chaúng phaûi sinh. Hoaëc vì boån nhaân neân laø thöôøng; theå Boà-ñeà do naêm nhaân ñöôïc. Vì saùu Ba-la-maät, v.v.. ñaõ laø Sinh nhaân, neân laø voâ thöôøng, hai loãi traùi vôùi lyù”.

Luaän Phaät Taùnh quyeån 2 giaûi thích ba Nhö Lai taïng, ba coâng naêng goàm thaâu laø Taïng, nghóa laø ñòa quaû, taát caû coâng ñöùc vöôït hôn soá caùt soâng Haèng. Khi truï taùnh neân chöùng ñaéc cuûa Nhö Lai, vì goàm thaâu ñaõ heát. Neáu khi ñeán quaû môùi ñöôïc taùnh, nghóa laø taùnh aáy laø thöôøng, vì sao? Vì chaúng phaûi môùi ñöôïc, neân bieát laø voán coù, cho neân noùi laø thöôøng.

Ñaây laø noùi phaùp thaân töï taùnh, neáu laø baùo thaân thí haù khi neân ñöôïc nhaân, laø ñaõ ñöôïc vieân maõn, thì khoâng caàn laïi tu nhaân ö? Trí ñaïi vieân caûnh ñeán quaû môùi sinh, töùc laø môùi ñöôïc, neân laø voâ thöôøng”. Laïi, kinh Nieát-baøn quyeån ba cheùp: “Chuyeån y coù boán thöù töôùng, neân bieát”:

1. Vì sinh y.
2. Dieät y, cho ñeán noùi raèng: “moät sinh y, nghóa laø ñaïo voâ phaân bieät cuûa Phaät y chæ noái nhau. Neáu khoâng duyeân phaùp naây, thì ñaïo voâ phaân bòeât seõ öùc khoâng ñöôïc sinh”.

Ñaõ noùi raèng, ñaïo voâ phaân bieät, y chæ noái nhau maø noùi khaùc nhau, nhö baát ñoäng thöôøng truï. Laïi, trong giaûi naïn Nieát-baøn cheùp: “Vì chaúng phaûi do ñaïo sinh, neân phaùp naøy phaûi caàn coù nhaân ñaïo môùi ñeán ñöôïc, khoâng phaûi ñaïo coù coâng naêng sinh. Cho neân, khi chöa tu, chaúng ñöôïc noùi khoâng coù, vì vaäy nghóa khoâng coù sinh ñöôïc laäp vì khoâng coù meù sau, laø khoâng coù dieät, meù giöõa khoâng coù nghieäp phieàn naõo, v.v… neân chaúng coù bieán ñoåi khaùc, vì ba loãi laàm khoâng coù sinh, dò, dieät, v.v… neân noùi Thöôøng truï. Boà-ñeà laø do ñaïo sinh, khi chöa tu ñaïo khoâng coù, vì nhaân tu môùi ñöôïc, neân khaùc vôùi Nieát-baøn, chaúng phaûi thöôøng truï”. Laïi, noùi raèng: Neáu lìa boû Nieát-baøn thì seõ khoâng coù moät phaùp naøo Thöôøng truï, neân maø tröôùc, v.v... cuûa Nieát baøn, vì khoâng coù neân bieát laø thöôøng”. Boà-ñeà coù baét ñaàu, vì coù meù tröôùc, neân noùi chaúng phaûi thöôøng truï”.

Neáu noùi raèng, vì baùo thaân khoâng lìa Nieát baøn, neân laø thöôøng, thì haù chòu bieán hoùa cuûa ngöôøi khaùc laø rôøi Nieát baøn ö?.

Laïi Nhieáp Luaän quyeån 15 dòch vaøo ñôøi Löông cheùp: “Saùu nhaân chöùng thaân thoï duïng, khoâng trôû thaønh thaân töï taùnh. YÙ naøy noùi chaân nhö laøm baùo Phaät töï taùnh, goïi laø thoï duïng. Saùu nhaân laø”:

* Vì saéc thaân vaø haønh thaân bieåu hieän roõ neân giaûi thích raèng: “Thaân danh saéc möôøi nhaäp, thoï, v.v… goïi laø haønh thaân. Chö Phaät duøng phaùp chaân laøm thaân, saéc haønh trong khoâng theå ñöôïc; öùng thaân thì khoângphaûi nhö vaäy”.

Nghóa naøy ra sao?.

Nhaát thieát trí ñaïi ñònh, ñaïi bi v.v… coâng ñöùc cuûa Nhö Lai nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng, duø y chæ phaùp thaân, nhöng neáu khi theå hieän roõ raøng, thì seõ khoâng lìa boû hoùa thaân. Hoùa thaân naøy do Phaät khaùc vôùi taát caû chuùng sinh, vì söï töôùng cuûa öùng thaân, neân saéc haønh coù ñoái vôùi öùng thaân, khoâng coù ñoái vôùi phaùp thaân, cho neân, öùng thaân khoâng thaønh phaùp thaân. Noùi veà saùu A-laïi-da vaø thöùc sinh khôûi hieän chuyeån y chaúng phaûi laø ñaïo lyù.

***Giaûi thích raèng:*** “Thöùc A-laïi-da vaø thöùc sinh khôûi, töùc laø thaân thoï duïng. Chuyeån y cuûa hai thöùc naøy goïi laø phaùp thaân. Neáu thaân töï taùnh töùc laø thaân thoï duïng, thì seõ chuyeån hai thöùc, y chæ thaân naøo cuûa Haäu ñaéc? Vì phi ñaïo lyù naøy, neân thaân thoï duïng khoâng trôû thaønh thaân töï taùnh. Neáu thaân thoï duïng töùc laø thaân töï taùnh, thì seõ khoâng coù moïi ñöùc nhö ñaïi trí, v.v… Vì khoâng coù moïi ñöùc, neân thaân töï taùnh khoâng trôû thaønh thaân thoï duïng”. Tuy nhieân, luaän Ñaïi Trang Nghieâm quyeån ba cheùp: “Trí Ñaïi vieân caûnh, trí Bình ñaúng taùnh, goïi laø Phaùp thaân, nghóa laø duøng thöùc thöù taùm ñeå giöõ gìn haït gioáng cuûa hai chöôùng, khi ñöôïc Caûnh trí, xaû haït gioáng hai chöôùng. Thöùc thöù baûy, luoân chaáp lyù bình ñaúng chöôùng, lìa chaáp chöùng nhö. Vì nhaân hai trí naøy ñöôïc phaùp thaân, neân noùi hai trí laø phaùp thaân”. Laïi, goác ñoái töôïng nöông töïa cuûa coâng ñöùc cuûa lyù chaân nhö; goác ñoái töôïng sinh cuûa coâng ñöùc hai trí, neân goïi laø phaùp thaân. Neáu chia ra thaân töï taùnh; vaø thaân töï thoï duïng, thì boán trí ñeàu laø thaân töï thoï duïng. Thoï bieán hoùa cuûa ngöôøi khaùc nhaân hai trí khôûi, töùc noùi hai trí laø thaân kia”.

Luaän Ñaïi Trang Nghieâm quyeån 3 cheùp: “trí Quaùn saùt, trí Thaønh söï laø hoùa thaân, vì hai nhaân trí khôûi, neân noùi hai trí laø hai thaân kia. Khoâng nhö vaäy, vì hai luaän ñeàu do Voâ Tröôùc soaïn”.

Vì sao luaän Trang Nghieâm noùi hai trí laø phaùp thaân? Nhieáp Luaän khoâng thöøa nhaän hai trí laø phaùp thaân. Laïi nöõa, vò nhaân cuûa taùm thöùc voâ thöôøng, vì sao quaû vò coù thöôøng, voâ thöôøng khaùc nhau.

Ñaõ thöøa nhaän thöôøng, voâ thöôøng khaùc nhau, thì leõ ra phaûi thöøa nhaän tö löï (lo nghó) phi tö löï; taâm, phi taâm; saéc, phi saéc v.v... khaùc nhau. Laïi nöõa, öùng, hoùa vaø saéc laäp v.v… ñeàu töø Caûnh trí hieän. Vì sao taâm chuû theå bieán laø thaân thöôøng truï, trí ñoái töôïng bieán laø voâ thöôøng, khoâng ñöôïc noùi laãn loän, chuû theå bieán chæ laø taâm sôû bieán, taâm saéc rieâng, taâm chuû theå bieán laø thöôøng truï, ñoái töôïng bieán laø voâ thöôøng. Vì sao? Vì haït gioáng sôû bieán ñeàu khaùc; chuû theå bieán chæ coù taâm sôû; chuû theå, ñoái töôïng ñeàu cuøng coù taâm, trí, ñaâu ñöôïc thöôøng, voâ thöôøng.

Luaän Baùt-nhaõ Thieân Thaân cheùp raèng: “Phaân bieät theå höõu vi, chaúng

phaûi thaønh töïu töôùng höõu kia. Vì ba töôùng khaùc vôùi theå, neân lìa töôùng ñoù laø Nhö Lai”.

Ñaây laø noùi phaùp than lìa höõu vi, haù töôùng baùo thaân lìa höõu vi hay sao? Neáu noùi raèng, khoâng lìa thì chaúng leõ khoâng thöøa nhaän söï sinh? Sinh roài döøng laïi, haù chaúng phaûi laø truï hay sao?

Ñaõ coù ba töôùng, ñaâu ñöôïc goïi laø thöôøng. Laïi noùi raèng: “ÖÙng, hoùa coù ñeán ñi, Phaät phaùp khoâng coù ñeán ñi, öùng hoùa coù ñeán, ñi, laø noùi veà voâ thöôøng”. Laïi, luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa noùi raèng: “Ñoái vôùi phaùp thaân, saéc, haønh khoâng thaät coù, noùi veà baùo thaân, v.v... saéc haønh coù theå ñöôïc; vì baùo thaân ñaõ laø saéc haønh coù theå ñöôïc, neân laø voâ thöôøng, cuõng khoâng ñöôïc noùi raèng, duø coù saéc haønh maø theå laø khoâng”.

Kinh Nieát-baøn cheùp: “Boû saéc voâ thöôøng, ñaït ñöôïc saéc thöôøng. Thoï, töôûng, haønh, thöùc, cuõng gioáng aïi nhö theá, nghóa laø ñaõ thöøa nhaän saéc, haønh ñoäng vôùi chaân nhö thöôøng, ñoàng vôùi nhö vaéng laëng”.

Vì sao Nhieáp luaän dòch vaøo ñôøi Löông: “Neáu cho raèng phaùp thaân laø öùng thaân Phaät, thì khoâng coù vieäc lôïi ích chuùng sinh. Neáu cho raèng öùng thaân laø phaùp thaân Phaät, thì khoâng coù nghóa yeân vui hieän ñôøi, vì luoân oàn aøo naùo ñoäng, lìa vaéng laëng”.

Cöù nhö yù cuûa luaän naøy, do phaùp thaân laø thöôøng, khoâng coù coâng naêng lôïi ích chuùng sinh. Baùo thaân ñaõ laø thöôøng, haù chaúng ñoàng nhö khoâng coù khaû naêng lôïi ích chuùng sinh.

Laïi neáu laø thöôøng, thì sao laïi vaën hoûi raèng: “Neáu cho raèng öùng thaân laø phaùp thaân Phaät, thì seõ khoâng coù nghóa yeân vui hieän ñôøi”.

Vì thöôøng oàn aøo, naùo ñoäng, vì lìa vaéng laëng, neân thöøa nhaän baùo thaân laø thöôøng, laøm sao noùi ñöôïc vì thöôøng oàn aøo naùo ñoäng, vì lìa vaéng laëng. Laïi, kinh luaän Phaùp Hoa giaûi thích: “Chæ cho vaên phaùp thaân trong ba thaân raèng: “Chaúng thaät, chaúng hö, chaúng nhö, chaúng dò”.

***Giaûi thích:*** “Nghóa laø lìa boán töôùng, coù boán töôùng, vì laø voâ thöôøng, thaønh ra khoâng noùi baùo Phaät cuõng lìa boán töôùng. Ba voïng daãn ñeán loãi Thaùnh giaùo. Neáu Voâ thöôøng, vì sao kinh Maät Nghieâm noùi ñoàng vôùi khoâng thöôøng?”.

Kinh Nieát-baøn cheùp: “Boû saéc voâ thöôøng, ñaït ñöôïc thöôøng, v.v…”. laïi noùi: “Nhö Lai coù thöôøng, laïc, ngaõ, tònh, v.v… ö? Daãn roäng nhö tröôùc, ñieàu naøy khoâng chöùng thaønh. Vì sao? Vì Luaän dòch ñôøi Löông voán cheùp raèng: “Laïi nöõa, thaân töï thoï duïng vaø thaân bieán hoùa Voâ thöôøng, sao chö Phaät duøng phaùp thöôøng truï laøm thaân”.

Thích luaän cheùp: “Neáu Nhö Lai khoâng Baùt Nieát-baøn maõi maõi, thì Nhö Lai duøng phaùp thöôøng truï laøm thaân. Thaân thoï duïng vaø thaân bieán

hoùa khoâng neân laø voâ thöôøng. Neáu laø voâ thöôøng, thì sao laïi noùi: “Duøng phaùp thöôøng truï laøm thaân” Luaän naøy ñaùp: “Do öùng thaân vaø hoùa thaân, luoân chæ coù phaùp thaân”.

***Giaûi thích raèng:*** “Phaùp thaân laø goác cuûa ba thaân. Voán ñaõ thöôøng truï, cuoái cuøng döïa vaøo boån nguyeän, vì noái nhau luoân toàn taïi, neân cuoái cuøng cuõng thöôøng truï”.

***Luaän cheùp:*** “Vì öùng thaân khoâng lìa boû, vì hoùa thaân thöôøng hieän khôûi, nhö thöôøng thoï nieàm vui, nhö luoân thí thöïc. Hai thaân thöôøng truï, neân bieát nhö theá”.

Luaän Ñaïi Trang Nghieâm, kinh Kim Quang Minh, Kinh Voâ Thöôïng Y, luaän Phaät Taùnh v.v…” giaûi thích: “Vì ñeàu gioáng nhau, neân khoâng ñoàng, nhö trong laëng saâu daày, thöôøng truï, cuõng khoâng ñöôïc noùi öùng thaân cuûa thuyeát naøy laø thaân töï taùnh”.

***Giaûi thích:*** “Nhö Lai ñöùc haïnh vieân maõn vaø ñem laïi lôïi ích cho caùc Boà-taùt, vì hai vieäc naøy vôùi Nhö Lai khoâng khoâng lìa nhau”. Laïi, tröôùc kia noùi: “Neáu thaân töï taùnh töùc laø thaân thoï duïng, chuyeån y hai thöùc, laïi ñöôïc thaân naøo?”. Cho ñeán noùi: “Neáu thaân thoï duïng, töùc laø thaân töï taùnh, vì khoâng coù moïi ñöùc cuûa ñaïi trí v.v… Ñaây laø noùi öùng thaân cuûa thaân thoï duïng”. Laïi, ngöôøi thieän nam vì taùnh neân sinh, truï, dò, dieät ñeàu laø thöôøng. Nhöng vì nieäm nieäm dieät, neân khoâng theå noùi laø thöôøng”.

Ñaây laø noùi boán töôùng laø thöôøng. Laïi luaän Ñaïi Trang Nghieâm quyeån 33 cheùp: “Naáy ngöôøi thieän nam! Phaùp thöôøng khoâng coù nôi choán. Neáu coù truï xöù, töùc laø voâ thöôøng, möôøi hai nhaân duyeân khoâng coù nôi choán quyeát ñònh. Neáu coù truï xöù, thì möôøi hai nhaân duyeân khoâng ñöôïc goïi laø thöôøng. Caùc nhaân duyeân ñeàu y cöù ñoái töôïng nöông töïa, vì taùnh nhö neân goïi laø thöôøng, töùc Nhieáp Luaän cheùp: “Do öùng thaân, hoùa thaân vì thöôøng y chæ phaùp thaân, neân goïi laø Thöôøng, chaúng phaûi töï taùnh thöôøng”.

Vaên Maät Nghieâm, v.v… so saùnh vôùi Nhieáp luaän naøy, neân bieát ñaây laø caùc Ñaïi luaän Ñieàu ngöï voâ thöôïng, trí giaûi ñeàu khaép, giaùo lyù ñaày ñuû roõ raøng, töï khoâng coù maét phaùp, khaéc vaøo thuyeàn, vaøo caây ñeå ñôïi thoû (giöõ cheát yù kieán cuûa mình), thuoác ñieân khuøng uoáng vaøo taâm, phaùt ra taùnh hung baïo naøy, noùi ñöôïc phaùp v.v..., ñeàu traùi vôùi vaên kinh, chæ khieán cho sinh, dieät, noùi ñaïo trong hoäi. Thaùnh trí coù theå sinh, chaúng phaûi thöôøng chaáp laø thöôøng, theo nhoùm ñònh taø. Boán khoâng xaû, boán ghi nhaän loãi laàm raèng: “Neáu y chæ boán thoï kyù, vì coù sinh, taát nhieân coù töû, neân chöùng trí Phaät: coù sinh thì coù dieät, leõ ra cuõng do khoâng coù hoaëc, cheát cheát baát sinh, chöùng trí Phaät dieät, laïi khoâng khôûi, khoâng theå moät beà ghi nhaän. Noùi saùt- na phaân bòeât ghi nhaän, töùc thaân phaàn ñoaïn, Phaät ñaõ khoâng coù; hoaëc dieät,

sinh trôû laïi, coù sinh phaûi coù töû, khoâng phaûi y cöù ôû Phaät. Khoâng nhö vaäy, do chöa kheùo boû yù cuûa boán thoï kyù. Vaán naïn naøy sinh, hieåu bieát boán thoï kyù naøy, tai naïn maïnh meõ aáy lieàn döùt. Vì sao? Vì sinh, taát nhieân coù töû; hoaøn toaøn ghi nhaän, baát luaän saùt-na vôùi moät kyø haïn cheát, nghóa laø soáng hay sao?”.

Phaân bieät ghi nhaän moät kyø haïn saùt-na, ñeàu cuøng coù. Neáu khoâng phaân bieät, thì sao goïi laø phaân bieät ghi nhaän. Nay vì phaân bieät, neáu y cöù ôû moät kyø haïn, thì seõ khoâng coù phieàn naõo: Töû thì khoâng coù sinh. Neáu y cöù vaøo saùt-na; hoaëc coù; hoaëc khoâng; hoaëc ñeàu coù; caàn phaûi phaân bieät. Vaû laïi, y cöù vaøo trí Nhö Lai hieän khôûi, ñaõ traûi qua sinh chuûng, goïi laø sinh hieän. Khôûi, dieät xong, khoâng huaân taäp haït gioáng, töùc töû nghóa laø khoâng sinh. Neáu y cöù vaøo haït gioáng sinh hieän haønh, thì seõ khoâng ngaên ngaïi hieän dieät; haït gioáng khaùc khôûi, duø khoâng coù phieàn naõo, nhöng haït gioáng laïi sinh, neâu moät cöû, so saùnh khaùc. Taùnh quyeát ñònh cuûa Nhò thöøa, ngöôøi khoâng coù phieàn naõo, moät kyø haïn dieät xong, taát nhieân seõ khoâng trôû laïi. Neáu y cöù vaøo saùt-na, hieän khôûi trí taâm, huaân taäp trôû laïi thaønh haït gioáng, duø laïi hieän dieät, nhöng haït gioáng môùi laïi sinh, ngöôøi taùnh baát ñònh ñeàu coù saùt-na dieät, khoâng coù moät kyø haïn dieät, khoâng xaû thaân naøy, laïi vì thoï thaân. Neáu thöøa nhaän hoài taâm thì ngöôøi cuûa quaû Voâ hoïc, xaû phaàn ñoaïn xong, laïi thoï bieán dòch, sao laïi noùi khoâng coù phieàn naõo ñöôïc cheát cheát khoâng soáng laïi? Bieän luaän veà Phaät töùc Phaät khoâng cheát. Laïi, coù ngöôøi naøo goïi laø töû khoâng sinh? Y cöù coù phieàn naõo sinh nghóa laø neâu töû; töû nghóa laø sinh ö? Y cöù ôû phaàn ñoaïn ñeå noùi, cuõng coù khoâng sinh, thuù höôùng ba thöøa, quyeát ñònh nhaäp kieán ñaïo, khoâng lui suït. Thaân ba ñöôøng aùc, töø tröôùc kia ñaõ cheát roài, taát nhieân khoâng sinh laïi ngöôøi, trôøi, khoâng quyeát ñònh y cöù ôû saùt-na. Sinh taát nhieân ñeàu coù cheát; cheát nghóa laø sinh ö? töùc caàn phaûi phaân bieät, neáu nghieäp, nghieäp dò thuïc, thaân, taâm duø sinh, nhöng vì khoâng huaân taäp haït gioáng, neân sau khi cheát roài, khoâng sinh trôû laïi. Neáu noùi theo haït gioáng cuõ, thì duø cheát, nhöng vaãn khôûi trôû laïi, ñoù laø baùo thaân Phaät ñaõ coù, sinh roài, chaéc chaén seõ coù dieät, khoâng caàn phaân bieät moät kyø haïn saùt-na töû nghóa laø sinh, töùc caàn phaûi phaân bieät.

Neáu bieát nhö theá, thì goïi laø coù boán thoï kyù. Phaät töï noùi quyeát ñònh

ngöôøi coù sinh ñeàu coù töû, laø hoaøn toaøn thoï kyù, sao hieän nay laïi vì phaân bieät?.

# *Söï sai laàm cuûa baûn taùnh truï taùnh:*

Coù nghóa: “Nhö Lai taïng vaø thöùc taïng, taát caû höõu tình ñeàu bình ñaúng, töùc ôû ñaây goïi laø Taùnh chuûng taùnh, cuõng goïi laø Baûn taùnh. Huaân taäp

sau: goïi laø khaùch taùnh, vì môùi huaân taäp. Taùnh cuûa naêm thöøa khaùc nhau chaúng phaûi laø baûn höõu; vì taùnh cuûa chaân nhö, baûn thöùc bình ñaúng, neân taát caû khoâng khaùc nhau”.

Nghóa naøy noùi phi lyù, vì laäp toâng luoáng doái. Vì sao? Vì chaân nhö, phaùp giôùi vaø thöùc thöù taùm, höõu tình ñoàng coù.

Vaên thaønh thaät cuûa kinh, luaän, ngu, trí ñeàu thöøa nhaän, töùc ôû ñaây goïi laø chuûng taùnh, ngöôøi trí khoâng nhö theá. Vì sao? Vì neáu chaân nhö naøy vaø thöùc thöù taùm, goïi laø taùnh chuûng taùnh, taát caû ñeàu coù, thì sao goïi laø thuø thaéng?.

Do coù haït gioáng voâ laäu phaùp nhó, Ba thöøa sai bieät, khaùc vôùi khoâng coù taùnh, goïi laø Thuø thaéng. Kinh Thieän Giôùi quyeån nhaát cheùp: “Tröôùc noùi phaåm Thieän haïnh taùnh, khoâng noùi phaåm Taùnh chuûng taùnh”. Laïi, noùi tu taäp haïnh Thaùnh, thöïc haønh ñaïo Boà-ñeà cuûa quaû laønh. Coù möôøi pheùp taéc coù coâng naêng goàm thaâu taát caû phaùp laønh. Du-giaø, Ñòa Trì vaø ñeàu töông töï nhau. Tröôùc noùi veà phaåm Baûn Taùnh Phaùt Taâm, sau, môùi noùi veà Taäp taùnh. Trong Taùnh chuûng taùnh noùi veà Taäp chuûng taùnh, laïi noùi ñoái nhau, chaúng phaûi chaùnh thuyeát minh. Ñoái töôïng nhaän laáy, do saùu ñoä cuûa Ñòa Trì, aán töôùng raèng: “Taùnh Boà-taùt töï öa thích boá thí v.v...”.

Luaän Du-giaø cheùp: “Laïi, caùc Boà-taùt coù saùu töôùng chuûng taùnh Ba- la-maät-ña, vì töôùng naøy neân bình ñaúng”. Laïi, Ñòa Trì cheùp: “Chaúng phaûi ngöôøi cuûa chuûng taùnh vì khoâng coù chuûng taùnh, neân duø laïi phaùt taâm heát loøng tu tinh taán, taát nhieân, khoâng roát raùo A-Naäu Boà-ñeà, cuõng khoâng ñöôïc noùi raèng: “Khoâng coù taäp chuûng taùnh, töùc ngöôøi naøy phaùt taâm heát loøng tu tinh taán, coù theå khoâng phaûi Taäp taùnh, raèng sau cuøng khoâng ñöôïc. Do ñaây neân bieát phaûi coù haït gioáng voâ laäu phaùp nhó, môùi goïi laø Taäp chuûng taùnh. Neáu khoâng coù baûn taùnh thì taäp taùnh do ñaâu maø sinh?”.

Taïp Taäp luaän cheùp: “Duø coù moïi duyeân, nhöng vì khoâng coù haït gioáng baát sinh, neân chaúng phaûi do ngöôøi khaùc laøm”.

Kinh Thieän Giôùi cuõng cheùp: “Neáu ngöôøi naøo khoâng coù taùnh Boà-taùt, thì seõ khoâng ñöôïc Boà-ñeà, cuõng khoâng ñöôïc noùi raèng: “Ngöôøi khoâng coù Taäp taùnh”. Kinh noùi: “Cho neân, phaûi bieát raèng, khoâng phaûi do phaùt taâm maø coù taùnh Boà-taùt, taäp chuûng taùnh naøy do ngöôøi phaùt taâm, sao ñöôïc noùi: “Khoâng phaûi do phaùt taâm maø coù taùnh Boà-taùt”. Laïi, Ñòa Trì cheùp: “Neáu khoâng coù taùnh Boà-taùt thì cho duø coù taát caû caùc haïnh phöông tieän, cuoái cuøng cuõng khoâng ñöôïc thaønh Voâ thöôïng Boà-ñeà”. Kinh Thieän Giôùi cheùp: “Maëc duø ñaày ñuû boán vieäc nhö theá, nhöng neáu khoâng coù taùnh Boà-taùt maø ñöôïc thaønh Boà-ñeà, laø khoâng coù vieäc ñoù. Laïi, luaän Phaät Taùnh quyeån 4 cheùp: “Naêm khoâng coù taùnh thieän töông öng ñaàu tieân laøm phaùp”.

***Giaûi thích:*** “Khoâng coù ñaàu tieân: Vì taùnh “Ñaéc” Baùt-nhaõ, Ñaïi bi, thieàn ñònh, phaùp thaân ñeàu voán coù, neân noùi khoâng coù taùnh; vì theå, duïng khoâng heà rôøi nhau, neân noùi töông öng”. Taùnh “ñaéc” noùi ôû ñaây, töùc khoâng do huaân taäp. Ñaõ töùc noùi voán coù, vì khoâng coù noùi ñaàu tieân, chaúng coù baét ñaàu khôûi, neân khoâng ñöôïc noùi raèng, thuyeát naøy ñuùng nhö lyù”.

***Luaän raèng:*** “Baùt nhaõ, Ñaïi bi, thieàn ñònh, phaùp thaân, vì ñeàu laø baûn höõu neân ñeàu chæ noùi nhö ngang baèng vôùi phaùp naøo? Laïi, tröôùc kia ñaõ noùi nghieäp baùo phieàn naõo ñeàu khoâng coù ban ñaàu, töùc thöøa nhaän ba khaùc nhau. Nay, noùi boán phaùp ñeàu khoâng coù ban daàu, sao chæ y cöù sôû lyù? Laïi, voán haït gioáng voâ laäu, khoâng goïi laø Taùnh chuûng taùnh, vì sao kinh Thieän Giôùi, goïi laø phaåm Thieän haïnh taùnh?” Laïi, luaän Phaät Taùnh chæ thöøa nhaän taùnh chaân nhö, khoâng khieán cho phieàn naõo dieät; khoâng thöøa nhaän coù taùnh”.

Luaän Du-giaø quyeån 74 cheùp: “Vieân thaønh cuõng ñoàng vôùi theå cuûa taâm thöù taùm, cuõng khoâng phaûi taùnh chuûng taùnh. taùnh chuûng taùnh laø voâ laäu cuûa taâm thöù taùm kia, laø chuûng taùnh saün coù”. Theå cuûa taâm thöù taùm ñaõ laø höõu laäu, laøm sao ñöôïc thaønh nhaân voâ laäu, neân Nhieáp Ñaïi thöøa cuûa Voâ Taùnh quyeån 3 cheùp: “Chöa töøng thaáy coù chaát ñoäc laø cam loä, thöùc A-laïi-da cuõng nhö thuoác ñoäc, laøm sao coù theå sinh taâm thanh tònh cam loä xuaát theá?. Laïi, baûn luaän dòch vaøo ñôøi Löông cheùp: “Phaât, Theá Toân noùi: “Töø ngöôøi khaùc nghe tieáng vaø töï chaùnh tö duy; do hai nhaân naøy maø sinh chaùnh kieán”.

***Giaûi thích:*** “Hai nhaân naøy ñoái vôùi chaùnh kieán laø duyeân taêng thöôïng. Nhaân noùi ôû ñaây laø nhaân danh töø chung, noùi duyeân laøm nhaân. Ñaõ noùi huaân taäp nghe laøm duyeân taêng thöôïng, laø noùi bieát chaùnh kieán voán töï coù nhaân. Döôùi ñaây, vì noùi huaân taäp laøm haït gioáng, neân taâm xuaát theá ñöôïc sinh”.

Noùi veà söï hoäi thích tröôùc kia ñaõ xong. Döôùi ñaây laïi khoâng giaûi thích, ñeàu khieán so saùnh maø bieát, khoâng phaûi chæ laø hieän gaàn. Nghe, goïi laø huaân taäp nghe, voán haït gioáng chaùnh kieán cuõng goïi laø huaân taäp, vì nhaân taêng tröôûng, neân luaän Ñòa Trì, v.v... cuõng goïi laø Huaân taäp, cuõng goïi laø Taêng tröôûng. Ñaõ huaân taäp naøy khoâng phaûi thuoäc veà A-laïi-da, laø chuû theå ñoái trò naøy, bieát roõ khoâng thaät coù, do theå cuûa thöùc thöù taùm laø taùnh chuûng taùnh cuûa Boà-taùt, goïi laø nhaân bình ñaúng. Neáu thöøa nhaän laø voâ laäu thì ñoái trò vôùi Khoå, Taäp; Töùc vì khoâng ñöôïc laøm nhaân cuûa phaùp nhieãm, neân baûn öông luaän dòch vaøo ñôøi Löông cheùp: “Töùc ñaõ laøm ñoái trò cuûa nhieãm, vaån ñuïc vaø taâm xuaát theá, khoâng neân veà sau noùi laø baát ñònh goïi laø nhaân. Neáu noùi raèng ta nhaän laáy coâng ñöùc treân thöùc thì töùc laø nhaân phaùp

nhó coù khoâng coù taùnh, rieâng voán coù taùnh haïnh, moãi choã noùi thaønh thaät. Khoâng bieát coù haït gioáng baûn höõu, Voâ taùnh coù rieâng haønh taùnh baûn höõu, choã naøo cuõng thaät coù, khoâng bieát coù haït gioáng baûn höõu naøy goïi laø taùnh chuûng taùnh voïng chaáp chaân nhö vaø thöùc thöù taùm laøm taùnh chuûng taùnh, coù theå khoâng hoå theïn ö? Coù theå khoâng nhieãm ö? Vì baûn yù cuûa Voâ taùnh, Nhieáp luaän ñeàu ñoàng, neân khoâng daãn ñuû. Caùc luaän ñeàu noùi: “Huaân taäp haït gioáng voâ laäu laøm nhaân, khoâng noùi chaân nhö, theå cuûa thöùc thöù taùm laøm nhaân chaùnh sinh”. Laïi nöõa, vì chaân nhö khoâng döïa vaøo caùc phaùp, neân luaän Baûo Taùnh cheùp: “Khoâng” khoâng döïa vaøo ñaát, v.v...”. Laïi noùi: “Taâm thanh tònh töï taùnh khoâng döøng laïi ôû caùc phaùp kia, ôû caùc choã ñeàu noùi thaät, khoâng caàn trích daãn röôøm raø, ñaâu caàn neâu yù saùu xöù, nhaän laáy nhaát ñònh chaân nhö kia”. Laïi noùi: “Kinh Voâ Thöôïng Y noùi: “Coõi Nhö Lai khoâng theå suy nghó, baøn luaän. Taát caû chuùng sinh ñeàu coù chuûng loaïi töôùng vöôït hôn cuûa aám, nhaäp, giôùi, ñaõ bieåu hieän trong, ngoaøi, vôùi thôøi tieát voâ thæ noái nhau, löu truyeàn ñeán nay, do phaùp nhó maø ñöôïc”.

Y cöù vaên kinh naøy, töùc coõi chaân nhö goïi laø Taùnh chuûng taùnh. Nghóa naây cuõng khoâng nhö vaäy, vì laàm daãn kinh ñeå choáng cheá.

Y cöù vaøo vaên kinh naøy, chính laø taùnh haïnh cuûa phaùp nhó voâ thæ, goïi laø chuûng loaïi cuûa töôùng vöôït hôn cuûa aám, nhaäp, giôùi, trong, ngoaøi noái nhau, truyeàn ñeán ñoái töôïng ñaéc cuûa phaùp nhó. Ñoái töôïng ñaéc cuûa phaùp nhó, töùc nghóa phaùp nhó. Choã naøy, neáu taâm, yù, thöùc phaåm haï, khieán nöông töïa xöù y tha, quaùn lyù chaân nhö, döùt tröø phaùp nhieãm, veà lyù saùng toû, trí vieân, ñoàng vôùi baøi tuïng cuûa luaän Bieän Trung bieân, phaân bòeât luoáng doái coù. Ñoái vôùi hai phaùp naøy ñeàu khoâng coù. Trong ñaây, chæ coù khoâng, ôû kia cuõng coù ñaây, cho ñeán ñaây laø kheá hôïp vôùi Trung ñaïo. Vì khoâng bieát nghóa naøy, neân chaáp coõi chaân nhö coù trong, ngoaøi chuûng loaïi kia ñaõ bieåu hieän noái nhau, löu truyeàn ñeán nay. Laïi noùi: “Nieát-baøn quyeån 8 cheùp: “Phaät taùnh cuûa chuùng sinh thì khoâng nhö theá. Maëc duø ôû trong aám, giôùi, nhaäp, maø khoâng ñoàng vôùi aám, nhaäp, giôùi, khoâng ñoàng vôùi vaên tröôùc kia”.

Kinh Voâ Thöôïng Y cheùp: “Coù chuûng loaïi trong, ngoaøi töôùng vöôït hôn cuûa aám, nhaäp, giôùi, ñaõ bieåu hieän, noái nhau truyeàn ñeán. Ñaây laø ñoàng vôùi töôùng aám, nhaäp, giôùi”. Kinh Nieát-baøn noùi: “Khoâng ñoàng vôùi töôùng aám, nhaäp, giôùi, neân söï lyù khaùc nhau. Hoaëc y cöù theo voâ laäu, khaùc vôùi höõu laäu, noùi raèng, khoâng ñoàng vôùi höõu laäu kia. Neáu khoâng nhö vaäy, thì sao laïi noùi: “vaãn coøn ôû trong aám, nhaäp, giôùi, vì sao? Vì chaân nhö khaép taát caû, khoâng theå noùi raèng: “Maëc duø ôû trong aám, nhöng noùi Phaät taùnh chaúng phaûi chæ coù lyù nhaân, thöïc haønh saùu ñoä, v.v… ñeàu goïi laø Phaät taùnh”.

Laïi noùi: “Thaéng Thieân Vöông phaân tích vaên tröôùc sau khaùc nhau. Tröôùc raèng: “Phaùp taùnh cuûa Nhö Lai ôû trong uaån, giôùi, xöù, töø voâ thæ ñeán nay, laàn löôït noái nhau, phieàn naõo khoâng nhieãm”.

Nghóa naøy cuõng phaûi chöùng, vì ñaây laø noùi taùnh haïnh, haïnh cuõng laø phaùp. Phaùp vì noùi chung, neáu laø lyù taùnh, thì theå taùnh thöôøng truï ñaâu ñöôïc noùi raèng laàn löôït noái nhau. Söï noái nhau aáy khoâng phaûi laø nghóa thöôøng truï. Keá laø, noùi phaùp taùnh thanh tònh laø goác caùc phaùp, töï taùnh khoâng coù goác.

ÔÛ ñaây noùi chaân nhö sinh ra caùc phaùp laøm duyeân taêng thöôïng, chaúng phaûi nhaân duyeân gaàn sinh ra caùc phaùp, nhöng nhö khoâng sinh laø duyeân taêng thöôïng sinh. Neáu nhaát nhö sinh ra muoân ñöùc, thì ñaâu coù quyeát ñònh nhaân khaùc.

Luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa, Trang Nghieâm cheùp: “Caùc coâng ñöùc ñeàu khôûi töø caûnh trí, nhö ñaõ sinh gaàn, ñaâu caàn trí sinh”. Laïi noùi raèng: “Luaän Phaät Taùnh cheùp: “AÙnh saùnh cuûa maët trôøi trí tueä Phaät. Ñaõ khieán phaùp thaân sinh, thuaän theo yù thaân, theâm lôùn phaùp thaân, töùc ñöông baûn taùnh, ñoàng vôùi Kinh Thieän Giôùi cheùp: “Phaùp taùnh töï nhö theá”.

Nghóa naøy cuõng chaúng phaûi chöùng, vì ñaõ noùi chaân nhö, goïi laø Phaùp taùnh, töùc laø phaùp thaân, ñaâu theå khieán cho sinh. Kinh Nieát-baøn Phaåm 37 cheùp: “Ba-la-maät v.v.. ñaây goïi laø lieãu nhaân, töï vaän haønh coøn goïi laø lieãu. AÙnh saùng Phaät ñaâu phaûi töùc naêng sinh”. Laïi, tröôùc kia töï noùi raèng: “Trong luaän Khôûi Tín noùi theå ñaïi töùc theå chaân nhö; töôùng ñaïi töùc Voâ löôïng coâng ñöùc taùnh, duïng ñaïi töùc theå sinh nhaân, quaû laønh theá gian, xuaát theá gian. Haïnh höõu vi cuûa duïng ñaïi laø vì nhö duïng, neân coâng naêng sinh ra taát caû”.

Nghóa naøy cuõng khoâng nhö theá, vì chaân nhö haù coù taùc duïng? Neáu coù taùc duïng thì vì ñoàng vôùi caùc haønh, neân nhö duïng taêng thöôïng, maø caùc phaùp ñöôïc sinh. Lyù naøy coù theå nhö theá, khoâng vì sinh duïng. Trôû xuoáng phaàn nhieàu yù vaên ñeàu chöùng nhö vaø theå thöù taùm goïi laø taùnh chuûng taùnh, töùc goïi laø chaùnh nhaân, Sinh nhaân; Saùu ñoä, v.v... khaùc, töùc laø taùnh taäp duyeân nhaân. Theo luaän Phaät Taùnh, chaân nhö khoâng sinh theå höõu dö. Nhieáp Luaän cheùp: “Laïi-da chaúng phaûi nhaân xuaát theá”. Ñaïi Trang Nghieâm quyeån naêm cheùp: “Saùu, nghóa laø khoâng coù khaùc, khoâng coù khôûi, do taùnh chaân thaät, chaúng phaûi coù töï theå khaùc sinh khôûi, neáu thaân sinh caùc phaùp, thì coù töï theå khaùc khôûi”.

Ñaïi Trang Nghieâm quyeån ba cheùp: “Töùc noùi trí nhaát thieát chuûng laø theå cuûa thaân Phaät”. Laïi, noùi: “Chuyeån saùu Ba-la-maät, v.v… taát caû phaùp laønh, laøm theå cuûa Phaät. Caùc luaän ñeàu noùi chuyeån taùm thöùc thaønh boán

trí laøm thaân Phaät, khoâng noùi chaân nhö sinh, khoâng chæ theå coù thöùc thöù 8, so saùnh bieát vaên khaùc, daãn roäng, e röôøm raø phaûi giaûi thích, neân ñeàu löôït bôùt”.

Nghóa laø: “Luaän Thaønh Duy Thöùc laäp naêm taùnh khaùc nhau, coù traùi vôùi lyù giaùo. Noùi traùi vôùi lyù, nghóa laø taát caû chuùng sinh ñoàng vôùi taâm coù lyù, coù moät phaàn nhaân khaùc naøo, chuùng sinh khoâng coù haït gioáng voâ laäu. Duø coù voâ laäu, do ñaâu laïi coù phaàn taùnh cuûa Ba thöøa, coù nhaân thì khoâng phaûi phaùp nhó, cuõng khoâng coù nhaân, khoâng hôïp, khoâng ñoàng, ñaõ chaáp taát caû chuùng sinh ñoàng vôùi taâm coù lyù laø nhaân chaùnh sinh. Ñaõ thöøa nhaän lyù taát caû bình ñaúng cuûa taâm, laøm sao coù saùu ñöôøng ñöôïc, ba coõi thieän, aùc, nhieãm, tònh; chuûng taùnh cuûa ba thöøa, neáu coù nhaân khaùc, thì veà lyù taâm chaúng phaûi goác, khoâng coù nhaân khôûi rieâng, hôïp naøo khoâng ñoàng. Neáu cho raèng ñôïi duyeân, thì duyeân seõ töø nhö khôûi, nhö nhaân ñaõ laø moät, thì duyeân cuõng ñoàng, cuõng duyeân, töø ñaâu sinh coù caùc thöù khaùc nhau? Neáu taát caû chuùng sinh ñoàng coù chaân nhö, chung moät chaùnh nhaân, thì seõ ñoàng vôùi Soá luaän, v.v... töø moät nhaân khôûi tình, phi tình, v.v... Theå laø thöôøng truï, ñaïi v.v… Voâ thöôøng. Laïi töï neâu ví duï, veà lyù, neáu nhö hö khoâng, thì taâm seõ nhö caùc giôùi khoâng. Höõu laäu ñoàng vôùi boùng toái; voâ laäu ñoàng vôùi aùnh saùng. Boùng toái dieät, aùnh saùng sinh. Do ñoái vôùi hö khoâng vaø do löûa, v.v… sinh gaàn, chaúng leõ trong boùng toái, tröôùc ñaõ coù taùnh aùnh saùng, maø taïo ra nhaân gaàn cuûa aùnh saùng chaêng?”.

Nghóa naøy cuõng khoâng ñuùng, nhö ví duï töï traùi vôùi lyù, neáu hö khoâng, taâm ñoàng vôùi coõi khoâng, ñaõ noùi lyù, taâm taïo ra nhaân gaàn cuûa vaät, töùc töï coù theå saùng, ñaâu caàn löûa cuûa haït ngoïc ñoû” Neáu do löûa cuûa ngoïc chaâu ñoû, thì löûa cuûa ngoïc chaâu ñoû seõ töï taïo ra nhaân aùnh saùng, haù laø do hö khoâng vaø ôû coõi khoâng sinh gaàn aùnh saùng? Duï khaùc vaø vaên ñeàu töï traùi, neân töï suy nghó, quaùn saùt, e phieàn naõo khoâng theå neâu ñöôïc”. Laïi noùi raèng: “Duy Thöùc traùi vôùi chaùnh giaùo, nhö kinh Thieän Giôùi noùi Taùnh chuûng taùnh: laø lyù, chaúng phaûi söï. Neáu noùi laø söï, thì coù vaên naøo chöùng khoâng?”.

Nghóa naøy cuõng khoâng hôïp lyù, vì vaên daãn luoáng doái kia, nhö trôùc kia ñaõ löôïc chæ ra; vaên cuûa taùnh haïnh ñaõ chöùng nhö tröôùc ñaõ noùi”. Laïi noùi: “Neáu coù thöôïng trung, haï khaùc nhau thì seõ traùi vôùi kinh Öu-baø-taéc giôùi, kinh naøy noùi raèng: “Coù thöôïng, trung, haï chaúng phaûi baûn taùnh; cuõng traùi vôùi kinh Chaùnh Phaùp Hoa, Ñaïi Taäp, v.v... vì nhaân duyeân, neân tröôùc khoâng coù taùnh cuûa ba thöøa. Neáu khoâng coù nhaân, thì phaùp nhó töï ñöôïc, töùc traùi vôùi Thaâm Maät coù thöôïng, trung, haï chaúng phaûi khoâng coù nhaân”.

Nghóa naøy cuõng khoâng nhö vaäy, vì neáu chaúng phaûi baûn taùnh ñeàu

töï khaùc nhau, chæ do duyeân, neân caên taùnh khaùc nhau, haù thöôïng, trung, haï khoâng coù töï chaùnh nhaân, chæ nhaân duyeân khôûi, ñaõ töï khoâng coù haït gioáng, thì seõ duyeân ñoái töôïng naøo? Trong kinh Nieát baøn chæ noùi Nieát baøn töø lieãu nhaân maø ñöôïc, khoâng noùi höõu vi chæ duyeân nhaân sinh, khoâng coù haït gioáng maø sinh, traùi vôùi nhieàu Thaùnh giaùo.

Theo phaåm Thieän haïnh taùnh trong kinh Thieän Giôùi noùi raèng: “Noùi caên cô vöôït hôn, nghóa laø baûn taùnh cuûa Boà-taùt Ma-ha-taùt maïnh meõ, nhaïy beùn, duyeân taùnh Thanh vaên trong giaùc taùnh chaäm luït”. Ñaõ noùi raèng: “Baûn taùnh maïnh meõ, nhaïy beùn, noùi chaúng phaûi do khaùch taùnh”. Laïi, luaän Ñaïi Trang Nghieâm quyeån moät cheùp: “Do söï khaùc nhau cuûa coõi, nghóa laø chuùng sinh coù caùc thöù coõi, voâ löôïng coõi, nhieàu coõi. Tu-ña-la noùi: “Vì khaùc nhau veà coõi, neân bieát söï khaùc nhau cuûa chuûng taùnh ba thöøa, cho ñeán khoâng coù söï khaùc nhau cuûa boán quaû. Boà-ñeà cuûa chuùng sinh coù haï, trung, thöôïng, vì haït, quaû gioáng nhau. Neáu khoâng coù taùnh khaùc nhau thì seõ khoâng coù quaû khaùc nhau, ñoàng vôùi kinh Thaâm Maät coù thöôïng, trung, ha laø nhaát ñònh coù nhaân duyeân”. Kinh Ñaïi Taäp cheùp: “Do duyeân nhaân, nghóa laø y cöù vaøo taêng thöôïng maø noùi raèng: “Vì coù boán duyeân, neân chaúng traùi vôùi giaùo tröôùc ñaõ noùi chaúng phaûi baûn taùnh, vì chaúng phaûi do taùnh, nghóa laø yù noùi: “Khoâng chæ do taùnh, maø cuõng nhôø taêng thöôïng, laïi duyeân sinh. Y cöù chaúng phaûi nhö noùi giaûi thích haït gioáng sôû duyeân duyeân cuûa chaân nhö. Vaên döôùi ñaây seõ noùi cho bieát roõ: “Neáu noùi raèng veà lyù, thì taâm seõ laø chaùnh nhaân cuûa chaân nhö kia, ñaâu theå vì lyù do duyeân nhaân neân thaønh ra thöôïng, trung, haï. Hôn nöõa, veà maët lyù, taâm goïi laø Taùnh chuûng taùnh, vì sao chaúng ñöôïc noùi raèng: “Vì taùnh, neân goïi laø Boà- taùt?” Vì ñaõ do taùnh, neân noùi: “Khoâng thöøa nhaän taùnh haïnh voán coù, leõ ra cuõng vì khoâng do taùnh neân noùi chöùng lyù, taâm chaúng phaûi thaät coù. Nghóa naøy khoâng ñuùng, thì nghóa kia laøm sao nhö ñuùng?”. Laïi noùi raèng: “Laäu sinh ra voâ laäu, laïi traùi vôùi Nhieáp Luaän nhö tröôùc ñaõ daãn”. Laïi noùi raèng: “Vì söõa khoâng coù laïc, thöøa nhaän sinh laïc, töùc vaën hoûi trong laïc khoâng coù söõa, leõ ra sinh laïc, vì laïc khoâng sinh söõa, töùc khoâng thöøa nhaän söõa sinh laïc”.

Lôøi vaën hoûi naøy khoâng ñuùng, vì: “Söõa khoâng coù laïc maø sinh laïc, laø

yù kinh Nieát-baøn noùi trong nhaân khoâng coù quaû ñeå giaûi thích, chöù chaúng phaûi khoâng thöøa nhaänsöõa laø nhaân toá cuûa laïc”.

Vì tìm toøi tæ mæ vaên kia ñeå töï môû roäng, hieåu roõ, neân Ñaïi Trang Nghieâm quyeån 2 cheùp: “Laïi nöõa, caùi coù kia, nghóa laø do theå coù; chaúng phaûi coù, nghóa laø vì theå cuûa quaû chaúng phaûi thaät coù”.

Hoûi: Neáu nhö vaäy thì sao goïi laø Taùnh?.

Ñaùp: Vì nghóa theå coâng ñöùc, neân ñoä, nghóa laø xuaát sinh ra coâng ñöùc. Do lyù naøy neân goïi laø Taùnh.

Laïi vaën hoûi raèng: “Thaùnh khoâng coù lyù laøm phaøm, chaúng leõ khoâng thöøa nhaän phaøm khoâng coù taùnh Thaùnh maø laøm baäc Thaùnh hay sao? Neáu khoâng nhö vaäy, thì ai noùi phaøm khoâng coù taùnh Thaùnh maø laøm Thaùnh? Nhö ta ñaõ thaønh laäp toâng: “Phaøm khoâng coù taùnh Thaùnh, neân khoâng laøm Thaùnh”. OÂng laäp: “Phaøm khoâng coù taùnh Thaùnh, neân ñöôïc thaønh Thaùnh”. Lyù naøo ngaên chaän ñöôïc Thaùnh, khoâng coù taùnh phaøm maø thaønh phaøm?” Laïi noùi raèng: “Neáu vaën hoûi voâ vi vì baûn taùnh cuûa voâ vi sinh voâ laäu, töùc ñoàng vôùi phaùp thöôøng cuûa ngoaïi ñaïo laøm nhaân. Kinh Laêng-giaø quyeån hai cheùp: “Ñaïi Tueä vì hoûi, Phaät töï giaûi thích raèng: “Ta noùi phaùp khoâng laø Nhö Lai taïng, khoâng ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo”.

Ñaây laø ta daïy khoâng ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo kia chaáp coù thaät ngaõ rieâng, goïi laø Nhö Lai. Ñöùc Theá Toân noùi phaùp ‘khoâng” laø Nhö Lai taïng, giaû goïi laø Nhö Lai, khoâng ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo. OÂng chaáp voâ vi coù theå thöôøng truï naêng sinh ra taát caû, ñeàu khaùc vôùi taùnh môø toái v.v… cuûa ngoaïi ñaïo phaûi chaêng?

Neáu chaáp töï “theå” “khoâng” coù khaû naêng sinh taát caû, thì seõ ñoàng vôùi luaän Voâ nhaân, laïi ñoàng vôùi Trang, Laõo töø “khoâng” sinh ra “coù”. Neáu chaáp phaùp thöôøng laøm duyeân sinh khôûi, thì traùi vôùi Taïp Taäp. Taïp Taäp quyeån tö noùi veà töôùng Duyeân sinh raèng: “Vì duyeân sinh neân voâ thöôøng”.

***Giaûi thích raèng:*** “Vì ñaây sinh, neân kia sinh, nghóa laø bieåu thò roõ nghóa duyeân sinh voâ thöôøng, chaúng phaûi khoâng coù phaùp sinh laøm nhaân, neân moät ít phaùp ñaõ sinh maø ñöôïc thaønh laäp”. Trong nghóa duyeân sinh raèng: “Saùt-na nhaân dieät; saùt-na quaû sinh, vì thôøi phaàn baèng nhau, laø nghóa nhaân quaû noái nhau khoâng ñoaïn, cuõng khoâng ñöôïc noùi raèng: “Ñaây laø noùi theo höõu laäu vaø khaùch taùnh, vì trong quaùn thuaän, nghòch cuûa luaän kia cheùp: “Neân quaùn nghóa duyeân sinh khôûi nhö theá, taát caû ñeàu laø duyeân sinh, chæ tröø caùc phaùp voâ vi cuûa moät phaàn phaùp xöù, vì khoâng tröø voâ laäu. Laïi neáu chaân nhö coù coâng naêng sinh ra voâ laäu, nhö thöù lôùp ñoù laøm duyeân cuûa luaän Taïp Taäp kia”. Laïi luaän cheùp: “Nhaân duyeân, nghóa laø thöùc A- laïi-da vaø taäp khí laønh vôùi caùc phaùp höõu laäu, voâ laäu, nhö thöù lôùp ñoù laøm nhaân duyeân, neân chaúng phaûi höõu laäu, vì theå cuûa thöùc thöù taùm laø nhaân voâ laäu, daãn sinh taát caû phaùp cuûa nghóa kinh voâ löôïng, töø moät phaùp sinh moät phaùp, goïi laø Voâ töôùng”.

Kinh Ñaïi Baùt-nhaõ cheùp: “Chaân nhö duø sinh ra caùc phaùp, nhöng chaân nhö baát sinh, ñaõ giaûi thích nhö tröôùc”. Laïi noùi: “Trong kinh noùi:

“Vôùi ñöùc cuûa ta, haù ngoaïi ñaïo kia ñoàng vôùi ta?”.

Lôøi daïy naøy cuõng khoâng ñuùng, vì caùc kinh Ñaïi Thöøa ñoái vôùi nghóa thöôøng, laïc, ngaõ, tònh, giaû laäp boán ñöùc goïi laø ngoaïi ñaïo, khoâng coù theå cuûa thöôøng ngaõ, v.v… vì ñoái vôùi chaáp chaúng phaûi thöôøng, ngaõ, v.v… neân coù theå ñoàng vôùi chaáp phaùp thöôøng cuûa ngoaïi ñaïo laøm nhaân. Hoaëc khoâng coù nhaân khôûi, thì laøm sao coù rieâng; cuõng khoâng ñöôïc noùi raèng, kinh Nieát baøn noùi: “Voán khoâng, maø nay coù, coù roài trôû laïi khoâng, laáy nghóa naøy laøm chöùng, yù vaên kia khaùc, chaúng noùi laø khoâng coù nhaân, raèng: “Voán khoâng, nay coù. Raèng quaû voán khoâng coù töø nhaân maø khôûi, raèng voán khoâng maø nay coù, khôûi xong lieàn dieät; trôû laïi khoâng coù. Neáu vaên chaáp raèng: “Khoâng coù töùc khoâng coù nhaân, coù xong, laïi dieät, laøm sao thöøa nhaän baùo Phaät thöôøng truï. Laïi töï hoûi raèng: “Neáu phaùp thöôøng sinh ra phaùp voâ thöôøng, thì vì sao trong kinh Nieát baøn Phaät noùi vôùi ngoaïi ñaïo raèng: “Nhaân cuûa oâng laø thöôøng, quaû laø voâ thöôøng; nhaân cuûa ta voâ thöôøng, quaû laø thöôøng”.

Ñaùp: Nhaân coù nhaân xa, nhaân gaàn; quaû coù quaû gaàn, quaû xa; ngoaïi ñaïo chæ coù moät nhaân thöôøng, chaúng coù quaû thöôøng kia, nhaân xa cuûa phaùp Phaät laø thöôøng; nhaân gaàn voâ thöôøng, quaû xa laø thöôøng, quaû gaàn laø voâ thöôøng. Lôøi ñaùp naøy khieán traùi vôùi söï so saùnh.

Nieát-baøn quyeån 33 cheùp: “Taát caû nghieäp laønh laø nhaân Nieát-baøn.

Laïi, nhaân coù hai”: 1- Gaàn.

2- Xa.

1. Gaàn töùc ba moân giaûi thoaùt, xa laø phaùp laønh ñaõ tu trong voâ löôïng ñôøi. Neáu nhaân xa, thöôøng töùc laø Dieät ñeá, chæ coù theå noùi chöùng, khoâng ñöôïc noùi tu.
2. Nieát-baøn quyeån 27 raèng: “Noùi nhaân Nieát-baøn goïi laø Phaät taùnh; Phaät taùnh goïi laø ñaïo, chaúng phaûi chæ coù chaân nhö, phaùp sau ñoä, v.v… goïi laø Phaät taùnh”.

Nieát-baøn quyeån 22 raèng: “Luùc chöa ñöôïc A-Naäu-Boà-ñeà, vì nhaân Phaät taùnh laø quaù khöù, hieän taïi, vò lai; quaû thì khoâng nhö vaäy laø coù ba ñôøi, chaúng phaûi coù ba ñôøi”.

Y vaên tieáp theo, nhaân töùc phöôùc, trí, vì quaû chung cho trí ñoaïn, neân nhaân chung cho ba ñôøi; quaû ñôøi, chaúng phaûi ñôøi. Neáu noùi chaân nhö vì duyeân nhaân, nhaân cuõng chung cho theá gian, khoâng phaûi theá gian, sao chæ noùi ba ñôøi?

Quyeån 33 cheùp: “Phaät taùnh cuûa chuùng sinh cuõng nhö hö khoâng, vì chaúng phaûi ba ñôøi, vì Phaät taùnh laø thöôøng, neân chaúng phaûi thuoäc veà ba ñôøi. Laïi, Phaät töï ñaùp: “Nhaân cuûa ta voâ thöôøng, quaû laø thöôøng. Trong

nhaân coù xa, gaàn, nhaân chung cho ba ñôøi. Nay coù ngöôøi ñem taâm phaøm cuûa mình noùi, traùi ngöôïc vôùi lôøi Phaät daïy raèng: “Nhaân xa, thöôøng, voâ thöôøng, giaû doái duøng nhaân, quaû xa gaàn ñoái nhau phaân chia thöôøng, voâ thöôøng”. Laïi nöõa, töï thöøa nhaän chaân nhö sinh phaùp, vì sao chæ coù theå sinh xa laøm nhaân xa? Maø khoâng theå sinh gaàn laøm nhaân gaàn, nhö lyù ñaõ thöôøng truï, gaàn khoâng laøm nhaân, xa cuõng chaúng phaûi nhaân; theå taùnh ngöng ñoïng, xa coù theå laøm nhaân, gaàn cuõng theá, vì theå tröôùc sau khoâng khaùc nhau”. Phaät noùi: “Sinh nhaân laø voâ thöôøng, traùi vôùi Phaät noùi laø Thöôøng”, Phaät noùi taùnh höõu voâ, traùi vôùi Thaùnh noùi coù taùnh”.

Ñaây laø chaáp trí kieán cuûa mình laø ñuùng, cho Phaät, Boà-taùt laø sai, khaùc naøo caäy söøng thoû maø chaàu nuùi Dieäu Cao; nhoå loâng ruøa maø laáp vuõng beå, haù coù theå ñöôïc sao? Ñaâu khoâng suy nghó ö?

# *4- Söï sai laàm cuûa 5 taùnh chæ môùi huaân taäp:*

Coù nghóa: “Söï khaùc nhau giöõa naêm taùnh ñeàu do môùi huaân taäp”. Chaùnh Phaùp Hoa quyeån ba cheùp: “Tröôùc khoâng coù taùnh cuûa ba thöøa, sau gieo troàng nhaân ba thöøa, goïi laø coù taùnh ba thöøa”.

Ñaõ noùi raèng troàng sau, töùc laø noùi chaúng phaûi hieän nay coù. Kinh Phaùp Hoa ôû treân, vaø Vaên Ñaïi Taäp laø noùi theo taùnh taäp; chaúng phaûi taùnh chuûng taùnh, cuõng khoâng hôïp lyù. Laïi, kinh Phaùp Hoa cheùp: “Chaân nhö vaø taâm laøm taùnh chuûng taùnh; voïng, nghóa laø nhö Du-giaø quyeån 21 cheùp: “Nghóa laø hoaëc töï taùnh chuûng taùnh; hoaëc chuûng taùnh an laäp, v.v… trong töï taùnh chuûng taùnh raèng: “Nay, chuûng taùnh naøy laáy gì laøm theå? Ñaùp: Döïa vaøo ñoái töôïng nöông töïa coù töôùng nhö theá, thuoäc veà saùu xöù ñoái töôïng nöông töïa. Laïi trong an laäp chuûng taùnh laøm sao noùi caùc thöù noái nhau, caùc thöù löu chuyeån ñöôïc? Haït gioáng nhö theá, chaúng phaûi saùu xöù coù töôùng khaùc nhau, töùc saùu xöù vöôït hôn, ñaëc thuø phaàn vò chuûng loaïi nhö theá, töø ñôøi voâ thæ laàn löôït truyeàn ñeán, ñaõ ñöôïc phaùp nhó coù töôùng nhö theá keå caû noùi naêng, nghóa laø laøm taùnh giôùi haït gioáng cuûa chuûng taùnh. Cho neân, seõ noùi ñoaïn moät noái tieáp nhau”.

So saùnh thuyeát ñaõ noùi ôû ñaây, Boà-taùt nhö vaên tröôùc ñaõ noùi, ñaõ chaúng phaûi chaân nhö; veà sau noùi: Voâ thæ, thuyeát minh baûn taùnh khaùc nhau. Neáu chæ môùi huaân taäp coù naêm taùnh khaùc nhau, töùc tröôùc Kieán ñaïo, khoâng thöøa nhaän coù voâ laäu, sao vaên döôùi laïi noùi: “Theá naøo goïi laø Boå- ñaëc-giaø-la an truï baûn taùnh, chæ truï chuûng taùnh maø chöa thuù nhaäp, cuõng nhö ra khoûi? Nghóa laø nhö coù moät Boå-ñaëc-giaø-la thaønh töïu haït gioáng cuûa caùc phaùp Thaùnh xuaát theá gian, maø chöa ñöôïc gaàn guõi Thieän só ñeå nghe chaùnh phaùp, chöa ñoái vôùi chaùnh giaùo cuûa Nhö Lai, noùi thích ñaùng phaùp

Tyø-naïi-da, ñaït ñöôïc chaùnh tín, chöa thoï tònh trì tònh giôùi, chöa nhieáp thoï söï hoïc roäng, chöa theâm lôùn tueä xaû, chöa ñieàu phuïc caùc kieán. Nhö theá, goïi laø chæ truï chuûng taùnh maø chöa thuù nhaäp, Boå-ñaëc-giaø-la cuõng chöa ra khoûi”.

Xin neâu vaên naøy, baûn taùnh Thanh vaên ñaâu phaûi do môùi huaân taäp?

Ñaâu thuaän vôùi toâng sôû laäp cuûa Höõu boä?

Boà-taùt Ñòa cheùp: “Vaên ôû saùu xöù vöôït hôn ñaëc bieät phaùp nhó töø voâ thæ, y theo ñaây coù theå bieát”. Laïi, luaän Phaät Taùnh cheùp: “Khoâng coù ñaàu tieân, do taùnh ñöôïc Ñaïi bi, Baùt-nhaõ, Thieàn ñònh, phaùp thaân vì ñeàu laø baûn höõu, neân noùi khoâng coù ban ñaàu, tín ñaïi bi, v.v... laø nhaân cuûa boán ñöùc”. Ñaõ noùi raèng: “Khoâng coù ban ñaàu, laø noùi nhaân saün coù”. Laïi noùi raèng: “Taùnh ñaéc thuyeát minh chaúng phaûi môùi huaân taäp”. Laïi Nhieáp luaän ñôøi Nguïy, Löông, Ñöôøng, v.v... ñeàu noùi raèng: “Laïi, söï töông öng cuûa taùc yù nhö lyù laø taâm xuaát theá, khoâng heà coù luùc cuøng sinh, cuøng dieät, cho neân, taâm naøy chaúng phaûi ñoái töôïng huaân taäp cuûa haït gioáng kia. Ñaõ chaúng phaûi ñoái töôïng huaân taäp cuûa haït gioáng kia thì khoâng hôïp lyù. Nhöng noùi nghe huaân taäp laø nhaân cuûa taâm xuaát theá”.

Baûn luaän dòch vaøo ñôøi Löông töï hoäi thích laø duyeân taêng thöôïng. Ñöôøng luaän laïi noùi raèng: “Vaên huaân taäp trong ñaây, nhieáp thoï haït gioáng cuûa taâm xuaát theá kia, vì khoâng töông öng. Laïi, luaän Ñaïi Trang Nghieâm cheùp: “Neáu khoâng coù taùnh khaùc nhau, thì seõ khoâng coù tín khaùc nhau, cho ñeán noùi raèng: “Neáu khoâng coù taùnh khaùc nhau, thì seõ khoâng coù quaû khaùc nhau, do boán thöù khaùc nhau naøy, thaønh ra neân bieát chuûng taùnh coù töï theå”. Ñaïi Baùt-nhaõ ñaõ kheùo hoäi thích maïnh meõ. Kinh Thaéng-man, Laêng- giaø, kinh Thieän Giôùi, luaän Ñòa Trì, luaän Du-giaø, luaän Phaät Ñòa, ñeàu noùi taùnh rieâng phaùp nhó, khoâng noùi do huaân taäp, e röôøm raø neân khoâng daãn, cho neân chaùnh Phaùp Hoa cheùp: “Tröôùc khoâng coù taùnh ba thöøa; sau trong nhaân cuûa ba thöøa; haït gioáng Phaät töø duyeân khôûi, v.v… ñeàu do gaëp duyeân giuùp ñôõ, huaân taäp baûn taùnh, môùi coù theå ñöôïc quaû, chaúng phaûi voán khoâng coù nhaân. Naêm taùnh môùi khôûi, chaúng coù nhaân maø sinh naêm taùnh khaùc nhau, khoâng giaûi thích haït gioáng. Laïi nhö kinh Tòch Ñieàu AÂm Thieân Töû Sôû Vaán cheùp: “Nhö ngöôøi ngheøo aên chaát ñoäc cuûa Luaân Vöông naøy. Phaùp Hoa khoâng thöøa nhaän gaàn guõi Tieåu thöøa, sao Theá Toân thaáy coù lyù bình ñaúng, taùnh ñaïi cuûa taâm, maø khoâng daïy phaùt ñaïi taâm, khieán khôûi yù Tieåu, muoán thöïc haønh ñaïi ñaïo, ñaâu noùi cho bieát ñöôøng thaúng taét, nhoû heïp (Tieåu) hoï töï khoâng coù beänh nhoït, thì ñaâu coù toån haïi noù, haõy suy nghó chín chaén chôù sai laàm! Neân bieát naêm taùnh phaùp nhó töï coù, vì phaûi chôø duyeân hieän taïi phaùt, thì quaû môùi thaønh thuïc. Haït gioáng höõu laäu, voâ laäu

ñeàu coù hai loaïi”:

1. Baûn taùnh.
2. Taäp taùnh.

Neân Du-giaø quyeån 2 cheùp: “Laïi, theå cuûa haït gioáng töø voâ thæ ñeán nay, noái tieáp nhau khoâng döùt. Taùnh duø coù töø voâ thæ nhöng do söï khaùc nhau giöõa nghieäp tònh, baát tònh huaân taäp phaùt sinh, mong thöôøng nhaän laáy quaû dò thuïc, noùi quaû ñoù laø môùi”. Nhaäp Ñaïi Thöøa cheùp: “Huaân taäp vaên v.v… khoâng coù quaû sinh, laø phi ñaïo lyù”.

Nieát-baøn quyeån 26 cheùp: “Phaät taùnh cuûa chuùng sinh khoâng goïi laø Phaät, vì nhaân duyeân cuûa caùc coâng ñöùc hoøa hôïp, môùi ñöôïc thaáy Phaät taùnh, sau ñoù ñöôïc thaønh Phaät. OÂng noùi chuùng sinh ñeàu coù Phaät taùnh, vì sao khoâng thaáy? Nghóa thaáy khoâng ñuùng. Vì sao? Vì nhaân duyeân do bieát chöa hoøa hôïp, vì nghóa naøy, neân ta noùi hai nhaân, chaùnh nhaân, vaø duyeân nhaân. Chaùnh nhaân goïi laø Phaät taùnh; duyeân nhaân nghóa laø phaùt taâm Boà- ñeà. Do hai nhaân duyeân ñöôïc A-Naäu-Boà-ñeà, nhö ñaù sinh ra vaøng, nhaân Phaät taùnh chaúng phaûi nhö hö khoâng thöôøng coù, chaúng phaûi nhö söøng thoû laø voâ

Y cöù theo ñaây phaûi giaûi thích: “Neáu noùi raèng, Kinh Öu-baø-taéc Giôùi cheùp: “Neáu noùi coù taùnh Boà-taùt thì ñoù goïi laø keû ngoaïi ñaïo”. Khoâng nhö vaäy thì kinh Thieän Giôùi noùi laø ngöôøi coù taùnh Boà-taùt, do Ñaïi thöøa thaønh thuïc, v.v... Nieát baøn cuõng noùi ñeàu coù Phaät taùnh, haù laø ngoaïi ñaïo hay sao?”.

Muoán noùi naêm taùnh chæ môùi huaân taäp, raèng coù baûn taùnh aáy laø nghóa ngoaïi ñaïo. Muoán chöùng taát caû coù Phaät taùnh, neáu noùi khoâng coù, thì ñoù laø nghóa cuûa Tieåu thöøa, neân trôû thaønh traùi nhau, huoáng daãn nhieàu vaên, giaû doái vì giaûi thích khoâng baèng döïa vaøo luaän ñeå giaûi thích kinh Phaät, vì e raèng vaên naøy röôøm raø, neân löôïc bôùt khoâng neâu”.

# *5- Söï sai laàm chaân nhö laø haït gioáng:*

Nghóa laø: “Luaän Du-giaø cheùp: “Caùc phaùp xuaát theá gian töø haït gioáng naøo sinh? Neáu noùi haït gioáng töï taùnh thoâ naëng, laø haït gioáng sinh thì seõ khoâng hôïp lyù?”. Ñaùp: Caùc phaùp xuaát theá gian ñeàu töø haït gioáng sôû duyeân duyeân cuûa chaân nhö maø sinh, chaúng phaûi do haït gioáng chöùa nhoùm taäp khí kia sinh.

Phöông Taây neâu ra hai caùch giaûi thích:

1. Hoä phaùp v.v... noùi: “Ñaây laø duyeân trí chaân nhö, duøng chaân nhö laøm sôû duyeân duyeân, goïi chaân nhö laø haït gioáng sôû duyeân duyeân”.
2. Nan-ñaø, v.v... noùi: “Laø vaên huaân taäp haït gioáng, töø trí chaùnh theå

cuûa Phaät, ñeàu laø haït gioáng sôû duyeân duyeân cuûa chaân nhö”.

Caû hai caùch giaûi thích treân ñaây ñeàu khoâng ñuùng, vì sao? Vì luaän raèng: “Neáu chaúng phaûi do haït gioáng chöùa nhoùm taäp khí sinh ra, thì vì sao khieán laäp ba thöù chuûng taùnh Boå-ñaëc-giaø-la cuûa phaùp Baùt Nieát-baøn? Vaø kieán laäp Boå-ñaëc-giaø-la cuûa phaùp khoâng laø Baùt Nieát-baøn. Vì sao? Vì taát caû ñeàu coù duyeân sôû duyeân cuûa chaân nhö”.

Nhö yù vaën hoûi naøy, thì chaân nhö ñeàu coù, chaúng coù söï hôn keùm

kia.

Do ñaâu chia ra taùnh cuûa ba thöøa vaø khoâng coù taùnh? Nhaø ñaùp: Vì khoâng phaûi taát caû ñeàu ñaùp coù trí chuûng.

Ngöôøi vaën hoûi ñem taát caû ñeàu coù chaân nhö ra laøm phaùp vaën hoûi, vì

bieân cheùp ñaùp vaën hoûi naïn, vì ñoàng moät loái vaên. Laïi, huaân taäp laøm hoûi, ñaùp. Khoâng theå noùi ngöôøi vaën hoûi khoâng ñöôïc ñaùp yù, neân bieát ngöôøi ñaùp duøng chaân nhö laøm chuûng taùnh ñaùp”.

Ngöôøi vaën hoûi thì noùi: “Khoâng ñöôïc coù, khoâng khaùc nhau, neân bieát chaân nhö coù theå laøm haït gioáng sinh, ñoàng vôùi chaân nhö cuûa Ñaïi Baùt-nhaõ, duø sinh caùc phaùp nhöng chaân nhö baát sinh”.

Nghóa naøy cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? Vì neáu duøng chaân nhö laøm phaùp chuûng taùnh, thì loãi laàm nhö tröôùc ñaõ chæ ra. Nhaân baát bình ñaúng laø thuyeát trong voïng raèng: “Hai sö giaûi thích traùi vôùi luaän”.

Nghóa naøy cuõng khoâng, vì giaûi thích khoâng traùi vôùi luaän. Vì sao? Vì yù ñaùp duøng chaân nhö laøm trí chuûng cuûa chuû theå duyeân cuûa duyeân sôû duyeân, laøm nhaân cuûa phaùp xuaát theá.

YÙ vaën hoûi laø ñaõ duøng chaân nhö laøm duyeân sôû duyeân. Ñaõ khaép coù chuû theå duyeân, thì leõ ra cuõng taát caû ñeàu thaønh, laøm sao laäp coù, khoâng coù taùnh khaùc nhau ñöôïc, neáu töùc haït gioáng chaân nhö coù coâng naêng sinh thì leõ ra chæ noùi raèng: “Töø haït gioáng cuûa chaân nhö sinh, sinh ra phaùp xuaát theá, ñaâu caàn noùi raèng, haït gioáng duyeân sôû duyeân cuûa chaân nhö sinh, do luaän Baùt-nhaõ cuûa Thieân Thaân cheùp: “Neáu taát caû thôøi gian, taát caû nôi choán thaät söï coù chaân nhö, vì sao coù ngöôøi ñöôïc, coù ngöôøi khoâng ñöôïc?”. Tuïng ñaùp:

*Thôøi vaø choã thaät coù*

*Maø khoâng ñöôïc chaân nhö Voâ trí vì truï phaùp*

*Phaùp khaùc, coù trí ñöôïc.*

***Giaûi thích raèng:*** “Vì sao khoâng ñöôïc? Vì ngöôøi voâ trí kia duøng taâm truï phaùp, neân duøng khoâng thanh tònh; ngöôøi coù trí taâm khoâng truï phaùp, cho neân, coù theå ñöôïc. Y cöù vaøo yù naøy ñeå giaûi thích, thuyeát minh nhö vaën

hoûi khaép, song neâu chöôùng trí ñeå ñaùp lôøi vaën hoûi kia, thuyeát minh bieát chuûng taùnh phaùp nhó coù khoâng. Neáu khoâng nhö theá, chæ neân neâu truï ôû phaùp, ñaâu caàn noùi trí ö? Neân luaän Du-giaø vì coù cuoái cuøng chöôùng haït gioáng vaø phaùp nhó voán coù haït gioáng voâ laäu, chia ra naêm taùnh khaùc nhau. Trong luaän Baùt-nhaõ, vì nhö vaën hoûi khaép, neâu trí vaø chöôùng ñeå ñaùp”. Du-giaø do nhö vaën hoûi khaép, neâu rieâng chöôùng ñeå ñaùp. YÙ bieåu thò roõ haït gioáng coù, khoâng, khaùc nhau, khoâng cheâ bai phaùp. Neáu do cheâ bai phaùp maø laäp taùnh khaùc nhau, thì leõ ra chæ laäp coù taùnh. Khoâng coù taùnh, thì khoâng neân chia laøm boán. Laïi nöõa cheâ bai phaùp Ñaïi thöøa, moãi choã ñeàu thöøa nhaän aên naên tònh, haù Töø Thò khoâng bieát raèng cuoái cuøng khoâng theå ñoaïn. Laïi nöõa, cheâ bai phaùp, taïo nghieäp naêm nghòch, chieâu caûm baùo xaáu aùc, chæ chöôùng phieàn naõo, ñaâu môû roäng sôû tri; coù haït gioáng sôû tri chöôùng cuoái cuøng. Döïa vaøo ñoái töôïng nöông töïa, chaúng phaûi chuûng taùnh phieàn naõo chöôùng, ôû moät phaàn haït gioáng ñoù, kieân laäp chuûng taùnh Thanh vaên; moät phaàn kieán laäp chuûng taùnh Ñoäc giaùc; Ñaâu theå Nhò thöøa do cheâ bai phaùp, goïi laø khoâng coù chuûng taùnh? Ñöùc Phaät kia ñaõ thöøa nhaän Nhò thöøa ñöôïc quaû Voâ hoïc, töùc thoï bieán dòch hoài taâm höôùng Ñaïi, ñaâu theå sôû tri chöôùng cuoái cuøng khoâng theå ñoaïn. Laïi, neáu cheâ bai hai khoâng, töùc bieán thôøi gian cuûa luaän Ñaïi Trang Nghieâm. Trong boán ñoaïn khaép caùc goác laønh, chaúng phaûi cuoái cuøng khoâng coù nhaân. Laïi, neáu chaân nhö laøm haït gioáng sinh gaàn phaùp xuaát theá gian, thì löôïc coù boán loãi”:

1. Loãi maâu thuaãn tröôùc sau. Töï trong moân Baûn taùnh ôû tröôùc, töùc noùi voâ laäu töø taâm höõu laäu sinh, nay noùi chaân nhö sinh, quyeát ñònh töø ñaâu laø ñuùng?
2. Moân maâu thuaãn nhau. Maâu thuaãn nhau cuûa Thaùnh giaùo. Trong nghóa haït gioáng cuûa Nhieáp luaän, Du-giaø ñeàu noùi raèng: “Moät saùt-na dieät, sinh roài thì khoâng xen hôû, töùc laø hoaïi dieät, khoâng coù phaùp thöôøng truï ñöôïc thaønh haït gioáng, vì khoâng coù khaùc nhau trong taát caû thôøi gian, neân khoâng theå vaën hoûi raèng: “Haït gioáng phaùp nhó khoâng töông öng vôùi chuû theå huaân taäp, huaân taäp thaønh, ñaâu ñöôïc goïi laø haït gioáng. Khoâng nhö vaäy, thì baûy nghóa giaûi thích nghóa haït gioáng, chuû theå huaân taäp, ñoái töôïng huaân taäp, giaûi thích nghóa huaân taäp. Laïi, haït gioáng saün coù do huaân taäp theâm lôùn, khoâng noùi huaân taäp sinh. Noùi huaân taäp sinh laø haït gioáng môùi huaân taäp”.
3. Loãi maâu thuaãn vôùi toâng mình, traùi vôùi luaän Phaät Taùnh cheùp: “Coù töï theå sinh khoâng coù töï theå”. Neáu thöøa nhaän chaân nhö sinh gaàn xuaát theá, thì leõ ra noùi raèng hai höõu theå sinh höõu theå, vì sao noùi laø moät”.
4. Loãi tieán luøi traùi nhau.

Neáu töø höõu laäu sinh voâ laäu, laïi traùi vôùi Du-giaø quyeån 52 khoâng coù thoâ naëng, vì haït gioáng töï töôùng sinh, laïi coù nhieàu loãi nhö tröôùc ñaõ noùi. Veà nghóa khaùc, y cöù theo ñaây neân bieát.

# *6- Söï sai laàm veà thoâng kinh phaùp nhó:*

Coù nghóa: “Daãn kinh, taát caû chuùng sinh töø voâ thæ ñeán nay, coù caùc thöù giôùi chöùng phaùp nhó vôùi naêm taùnh khaùc nhau, khoâng hôïp vôùi ñaïo lyù”. Thuyeát kia noùi: “Moãi chuùng sinh ñeàu coù caùc thöù giôùi, nhö caây baûy laø chaúng phaûi noùi taát caû chuùng sinh ñeàu coù nhieàu sai bieät”. Lôøi noùi naøy phaùp nhó, vì laø baûn taùnh neân chaúng phaûi nhö moãi thöù giôùi sôû tri cuûa taùnh löïc”.

Nghóa naøy khoâng ñuùng, vì neáu thöøa nhaän moãi söï sinh ñeàu coù caùc thöù coõi, moãi coõi gioáng nhau, nhö caây baûy laù, haù moãi sinh ñeàu khôûi hai möôi baûy Hieàn Thaùnh, quaû cuûa Ba thöøa, nhieàu phaãn, tham, v.v... coù taùnh, khoâng coù taùnh, v.v...

Neáu nhö vaäy, thì vì sao noùi coù taùnh Thanh vaên ñöôïc ñaïo Thanh vaên, v.v... ngöôøi naëng veà tham, noùi phaùp quaùn baát tònh, v.v… caên cô nhaïy beùn, chaäm luït khaùc nhau, v.v... coù khoâng traùi nhau, chaäm luït, nhaïy beùn traùi nhau, daàn daàn, vaø töùc khaéc traùi nhau; ñònh, vaø khoâng ñònh, chaúng traùi nhau, ñaâu theå moät ñôøi ñaày ñuû thaønh töïu. Laïi, Boà-taùt Di-laëc, sö Voâ Tröôùc, v.v... khoâng hieåu vaên kinh, chöùng naêm taùnh khaùc nhau, ñeàu daãn giaùo kia ö?

Kinh Thieän Giôùi cheùp: “Noùi truï chung khieán chuyeån: Y cöù taùnh baát ñònh maø noùi, chaúng phaûi taùnh quyeát ñònh”.

Laêng-giaø ñoái vôùi thöøa baát ñònh, noùi coù thuù höôùng Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa thì khoâng coù, ñoàng vôùi Ñaïi Baùt-nhaõ”. Laïi cheùp: “Du-giaø chæ noùi Voâ thæ coù khoâng coù chuûng taùnh, khoâng noùi phaùp nhó vaø truï baûn taùnh, chaúng phaûi laø chöùng quyeát ñònh. Neáu khoâng nhö vaäy, thì voâ thæ noùi ôû ñaây, töùc phaùp nhó vaø truï baûn taùnh”. Vì sao bieát ñöôïc? Vì luaän Phaät taùnh cheùp: “Khoâng coù ñaàu tieân, nghóa laø taùnh ñöôïc Ñaïi bi, v.v... khoâng coù ñaàu tieân, töùc taùnh voâ thæ ñöôïc, töùc phaùp nhó, v.v.. Laïi, tieáp theo döôùi ñaây seõ daãn haït gioáng coù boán”:

1. Truï baûn taùnh, sao laïi noùi “khoâng noùi truï baûn taùnh, chaúng phaûi laø chöùng quyeát ñònh ö?”. Laïi cheùp: Du-giaø noùi chuûng taùnh coù boán:
	1. Truï baûn taùnh.
	2. Tröôùc taäp khôûi.
	3. Ñaùng tu trò, nghóa laø coù phaùp Nieát-baøn.
	4. Khoâng theå tu trò, nghóa laø khoâng coù phaùp Nieát-baøn.

Y cöù vaøo haït gioáng tuï taäp tröôùc kia, chia ra naêm taùnh, nghóa naøy cuõng khoâng ñuùng, vì ñaõ laäp truï baûn taùnh.

1. Tröôùc taäp khôûi, neáu noùi raèng, y cöù vaøo haït gioáng tu taäp tröôùc kia, chæ coù ba thöù, ñaâu ñöôïc noùi boán? Ñaõ noùi chung taäp tröôùc, sao laïi noùi baûn taùnh? Laïi, traùi vôùi Thanh vaên ñòa quyeån 21 noùi, ñeàu nhö tröôùc kia ñaõ daãn. Laïi cheùp: “Du-giaø noùi neáu phaùp baùt Nieát-baøn, thì taát caû haït gioáng ñeàu ñaày ñuû: laø ñaày ñuû boán thöù, goïi laø taát caû khoâng coù phaùp Nieát baøn, aáy laø thieáu haït gioáng cuûa ba thöøa, chæ coù truï baûn taùnh; haït gioáng tröôùc tu taäp khoâng theå tu trò haït gioáng, thieáu coù theå tu trò haït gioáng, thì goïi laø khoâng ñaày ñuû”.

Nghóa naøy cuõng khoâng ñuùng, ñoái vôùi coù, khoâng laäp rieâng hai thöù sau, hai thöù traùi nhau, ñaâu ñöôïc noùi raèng coù boán thöù goïi laø ñaày ñuû. Laïi nöõa, thöøa nhaän coù truï baûn taùnh, haït gioáng tu taäp tröôùc kia, coù theå tu trò, khoâng nhö theá thì taäp tröôùc vì sao khoâng theå trò? Laïi noùi raèng: “Chæ do haït gioáng môùi huaân taäp cuûa con ngöôøi khaùc nhau, khoâng noùi haït gioáng truï baûn taùnh laø coù, khoâng khaùc nhau, cuõng khoâng noùi raèng: “Phaùp nhó”. Neáu noùi raèng coù giaùo thænh bieåu thò vaên kia, duø tröôùc kia thöôøng noùi, nhöng nay laïi löôïc daãn, töùc vaên kia töï daãn, haït gioáng coù boán:

* Baûn taùnh, sao khoâng noùi baûn taùnh truï chuûng taùnh. Laïi, töï taùnh cuûa chuûng taùnh ñaàu tieân cuûa ñòa Thanh vaên, laø chuûng taùnh an laäp, ñeàu noùi raèng: “Töø ñôøi voâ thæ, laàn löôït truyeàn ñeán ñoái töôïng ñaéc phaùp nhó, ñoàng vôùi kinh Thieän Giôùi cheùp: “Baûn taùnh, nghóa laø saùu nhaäp, aám, giôùi, thöù lôùp noái nhau voâ thæ, voâ chung, phaùp taùnh töï nhö theá; Phaùp taùnh töï nhö theá, töùc laø phaùp nhó. Trong chuûng taùnh Thanh vaên, Boà-taùt ñeàu noùi raèng: “Ñoái töôïng ñaéc cuûa phaùp nhó voâ thæ, ñaâu rieâng gì khoâng tin vaên cuûa Thanh Vaên Ñòa. Raèng, laø thuyeát tieåu”. Laïi, Nhieáp luaän dòch vaøo ñôøi Löông cheùp: “Chöôùng tònh xuaát theá gian, ñaàu tieân, chöùng kieán cuûa Nhò thöøa, ñeå nghe aâm ngöôøi khaùc vaø töï suy nghó laøm duyeân taêng thöôïng, môùi baét ñaàu ñöôïc sinh, neân taùnh cuûa ba thöøa laø baûn höõu voâ thæ”.

Luaän Phaät Ñòa cheùp: “Vì laø phaùp nhó, töø thôøi voâ thæ ñeán nay, taát caû höõu tình coù naêm thöù taùnh”. Laïi y cöù vaøo Du-giaø vaø luaän Hieån Döông ñaõ laäp khoâng coù taùnh, ñeàu y cöù vaøo baûn taùnh. Ñaõ thaáy vaên giaùo, neân tin thuaän thoï. Neáu chæ huaân taäp moùi söï khaùc nhau cuûa naêm taùnh, hieän coâng naêng huaân taäp khoâng coù, thì haït gioáng ñaâu coù khôûi. Neáu khoâng coù haït gioáng sinh, thì traùi vôùi Laêng-giaø4 quyeån; Quyeån moät cheùp: “Ñaïi Tueä! Neáu noùi khoâng coù haït gioáng, coù chuûng thöùc, ba duyeân hôïp sinh, thì ruøa leõ ra phaûi moïc loâng; caùt leõ ra phaûi eùp ra daàu, hoaëc töø nhaân sinh trôû laïi baûn taùnh khaùc nhau”.

# *7- Söï sai laàm voâ laäu sinh voâ laäu:*

Nghóa laø: “Luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa cheùp: “Nhö theá, ñaõ noùi: Nhaäp töôùng sôû tri. Nhaäp vaøo töôùng “sôû tri” laøm sao bieát, cho ñeán goïi laø ñoái vôùi Ñaïi thöøa maø khôûi hoïc roäng. Nghóa laø phaùp vaên ñaõ huaân taäp taâm sôû phaùp, ñoái töôïng nöông töïa noái tieáp nhau, ngöôøi nghe moät ít kia, khoâng coù chaáp nhaän ñöôïc nhaäp hieän quaùn naøy, y cöù vaøo vaên luaän naøy, huaân taäp hoïc roäng, ñoàng vôùi duyeân nhaân cuûa kinh Nieát-baøn, nhö söõa laø chaùnh nhaân cuûa laïc; Noaõn v.v... laø duyeân, töùc baûn thöùc laøm chaùnh nhaân”.

Thuyeát kia khoâng ñuùng, vì ôû ñaây giaûi thích veà chaùnh nhaân, tröôùc sau töï traùi nhau. Vì sao? Vì ôû ñaây noùi raèng huaân taäp hoïc roäng laøm duyeân nhaân; baûn thöùc laøm chaùnh nhaân, döôùi ñaây noùi: “Do giaùo voâ laäu, sinh huaân taäp nghe, daàn daàn sinh voâ laäu, chaúng phaûi trong höõu laäu coù taùnh voâ laäu”. Laïi noùi raèng: “Neán bieát thöùc A-laïi-da ñöôïc laøm nhaân duyeân gaàn cho voâ laäu, huaân taäp haït gioáng cuûa nghe cuõng laøm nhaân duyeân gaàn cho voâ laäu. Tröôùc kia noùi laø duyeân, nay noùi laø nhaân gaàn laø traùi nhau”. Laïi cheùp: “Ñoàng vôùi luaän Du-giaø noùi: “Chaùnh trí töø laéng nghe phaùp sinh. Thuyeát naøy laø duyeân nhaân chaúng phaûi baûn taùnh. Tröôùc kia ñaõ noùi huaân taäp nghe laø nhaân gaàn, nay laïi noùi laø duyeân nhaân chaúng phaûi baûn taùnh, laø hai thöù traùi nhau”.

Theo vaên kinh treân, ñaát, taâm nhö lyù, coû thuoác, haït gioáng, nhö huaân taäp nghe khôûi phaùp ba thöøa, cho ñeán noùi raèng: “Nhö ñaát theá gian coù coâng naêng sinh ra taát caû, phaûi ñôïi haït gioáng laøm nhaân gaàn, môùi coù coâng naêng sinh tröôûng, baûn taùnh cuõng gioáng nhö theá, ñôïi huaân taäp nghe, ñeå laøm nhaân duyeân, thì ñaïo Thaùnh môùi sinh”.

Ñaàu tieân, laø duøng ñaát duï cho taâm lyù, söï huaân taäp duï cho haït gioáng; ñaát naøy laøm duyeân nhaân. Chaùnh nhaân haït gioáng, tröôùc kia noùi raèng: “Söï huaân taäp ñoàng vôùi thuyeát Du-giaø noùi laøm duyeân nhaân, chaúng phaûi laø baûn taùnh, laø ba thöù traùi nhau”. Laïi noùi raèng: “Nhö ñaát duø coù coâng naêng sinh ra taát caû, nhöng phaûi chôø ñôïi haït gioáng ñeå laøm nhaân toá gaàn, môùi coù coâng naêng sinh soâi naåy nôû; baûn taùnh cuõng vaäy, phaûi ñôïi huaân taäp nghe duøng laøm duyeân nhaân, thì ñaïo Thaùnh môùi sinh”. Laïi baûn taùnh duï nhö maët ñaát, khoâng phaûi vaät thaân sinh, phaûi ñôïi haït gioáng laøm nhaân gaàn; baûn taùnh laøm duyeân nhaân”.

ÔÛ tröôùc ñaõ noùi: “Huaân taäp, ñoàng vôùi chaùnh nhaân, duyeân nhaân cuûa Nieát-baøn, töùc laø Phaät taùnh. nay, laïi noùi baûn taùnh, nhö ñaát traùi laïi laøm duyeân nhaân, coù boán thöù traùi nhau”. Laïi noùi raèng: “Nhö ñaát sinh coû, caây; hoaëc duyeân xa cuõng laøm nhaân gaàn”.

Thuyeát naøy traùi vôùi kinh Nieát-baøn, quyeån 26 cheùp: “Haït gioáng,

v.v... laø sinh nhaân, ñaát, nöôùc, phaân, v.v... goïi laø lieãu nhaân. Nay noùi ñaát cuõng laøm nhaân gaàn, coù naêm thöù traùi nhau”. Laïi, Nhieáp luaän dòch vaøo ñôøi Löông cheùp: “Nghe tieáng töø ngöôøi khaùc, suy nghó ñuùng lyù, ñoái vôùi chaùnh kieán laø duyeân taêng thöôïng. Nay noùi huaân taäp nghe laøm nhaân duyeân gaàn, coù saùu thöù traùi nhau”.

Nhieáp luaän laïi noùi: “Taâm theá gian naøy khoâng heà coù sinh vôùi taâm xuaát theá gian kia; thöùc chaúng phaûi ñoái töôïng huaân taäp cuûa taâm kia; laøm haït gioáng cuûa taâm xuaát theá gian”.

Nghóa naøy khoâng hôïp lyù. Nay, noùi laø haït gioáng, coù baûy thöù traùi nhau. Laïi ñòa Thanh vaên, ñòa Boà-taùt; vaø luaän Trang Nghieâm, luaän Hieån Döông, v.v... noùi haït gioáng saün coù, nay noùi chæ môùi huaân taäp, laø taùm thöù traùi nhau, laïi chæ môùi huaân taäp.

Luaän Thaønh Duy Thöùc cheùp: “Nghóa naøy khoâng ñuùng, coù haït gioáng, cuõ môùi, laø nghóa ñuùng cuûa sö kia, öa thích vôùi taø, traùi vôùi chaùnh, laø chính thöù traùi nhau”.

Laïi noùi: Luaän Du-giaø cheùp: “Ba caên voâ laäu cuûa ñòa nguïc, ñöôïc noùi töø quaû ñöông lai, hieän taïi khoâng coù haït gioáng laø khoâng ñuùng”.

Quyeån 57 cheùp: “Ba caên vaän haønh quyeát ñònh khoâng thaønh haït gioáng, hoaëc thaønh, khoâng thaønh; Nghóa laø phaùp Baùt Nieát baøn thaønh thuïc, phaùp khoâng Baùt Nieát-baøn chaúng thaønh thuïc. Laïi, hieän taïi coù haït gioáng, quaû ñöông lai seõ sinh. Hieän taïi khoâng coù nhaân, quaû ñöông lai laøm sao khôûi? Laïi, veà sau coù boä duø ba ñôøi coù, nhöng ñeán töôùng sinh môùi baét ñaàu noùi ñöôïc. Ñaïi thöøa chæ coù hieän taïi khoâng coù haït gioáng, noùi laø seõ thaønh. Y cöù Du-giaø quyeån 51 trong giaûi thích ñöôïc thaønh töïu, ñaàu tieân, phaù ngöôøi khaùc raèng: “Neáu ñaõ ñöôïc sinh nhaân cuûa caùc haønh, hoaëc töø tröôùc ñeán nay, chöa ñöôïc phaùp naøy, ôû ñaây khoâng coù ñaéc cuûa sinh nhaân thì leõ ra thöôøng khoâng sinh. Do ñaây, leõ ra cuoái cuøng cuõng khoâng ñöôïc. Nay neáu hieän khoâng coù haït gioáng, nhaân khoâng coù ñöôïc sinh nhaân cuûa haït gioáng quaû ñöông lai khôûi, goïi laø thaønh töïu, traùi vôùi chaùnh vaên cuûa Du-giaø, laø möôøi thöù traùi nhau”. Laïi so saùnh raèng: “Laïc duø khoâng sinh söõa, nhöng trong söõa khoâng coù laïc, vì nhaân toá cuûa laïc, Thaùnh duø khoâng töø phaøm, phaøm khoâng coù haït gioáng Thaùnh, phaøm sinh töï coù haït gioáng”. Tieáp theo laø ñaùp. Ngoaøi ra, hoaëc khoâng coù huaân taäp, laïc khoâng huaân taäp söõa; söõa sinh ra laïc; phaùp noäi taát nhieân huaân taäp sinh, chaúng phaûi do voâ laäu huaân taäp khoâng coù voâ laäu; cuõng khoâng theå noùi raèng, haït gioáng phaùp nhó do môùi huaân taäp sinh. Ñaïo lyù phaùp nhó, ñaïo lyù nhaân duyeân ñeàu thöøa nhaän ñöôïc laäp. Neáu do huaân taäp sinh, töùc laø ñaïo lyù nhaân duyeân, chaúng phaûi ñaïo lyù phaùp nhó. Neáu noùi raèng: “Voâ laäu ñaàu tieân khoâng coù

SOÁ 1863 - LUAÄN NAÊNG HIEÅN TRUNG BIEÂN TUEÄ NHAÄT, Quyeån 2 668

ñoàng loaïi, thì vì sao luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa cheùp: “Laïi taâm xuaát theá duø khi chöa sinh, ñaõ coù khaû naêng ñoái trò caùc phieàn naõo troùi buoäc. Ñaây laø nhaân ñoàng loaïi laàn löôït noái tieáp nhau, vôùi theá löïc saùt-na coù theå ñoái trò. Vì phaùp ngoaïi chaúng phaûi nhaân gaàn, neân khoâng theå so saùnh ñoàng vôùi ngoaïi. Neáu ngoaøi, thì seõ ñoàng vôùi trong, ngoaøi leõ ra coù ñuû boán duyeân, v.v ”. Laïi noùi raèng: “Kieán ñaïo trôû xuoáng, höõu laäu sinh höõu laäu, ñaây laø nhaân höõu

laäu sinh ôû höõu laäu, chaúng phaûi laø do nhaân höõu laäu, neân quaû cuõng höõu laäu. Khi töø höõu laäu sinh voâ laäu, ñaây laø nhaân voâ laäu sinh ra voâ laäu: Ñaâu vì söï traùi nhau vôùi tæ löôïng, so saùnh raèng: “Kieán ñaïo trôû xuoáng nhaân höõu laäu, khoâng thöøa nhaän nhaân höõu laäu, voâ laäu sinh; phaùp theá ñeä nhaát laø nhaân theá gian, chaúng sinh haït gioáng xuaát theá. Laïi voâ laäu coù nhaân voâ laäu khôûi; nhaân voâ laäu, voâ laäu goïi laø voâ laäu. Neáu voâ laäu khoâng coù nhaân, quaû thì seõ khoâng sinh höõu laäu, caùi gì laø haït gioáng voâ laäu”. Laïi noùi raèng: “Chæ tin ngoaïi ñaïo khoâng coù sinh höõu, khoâng tin Nieát baøn chuyeån voâ minh thaønh minh”.

Höõu laäu sinh voâ laäu: Cuõng khoâng ñuùng. Laêng-giaø chaúng thöøa nhaän khoâng coù Sinh höõu, ôû ñaây ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo coù nhaân khoâng coù voâ minh, töùc chuyeån bieán nhaân, haù khoâng ñoàng vôùi thuyeát hai chuùng noùi”. Laïi, noùi: “Luaän cheùp: “Chæ coù saùt-na cuûa naêm uaån voâ laäu ban ñaàu, v.v… cho ñeán neáu cho raèng Ñaïi thöøa khoâng coù saùt-na thì seõ phaùt ra kinh, luaän naøo? Tröôùc kia ñaõ daãn Nhieáp luaän coù nhaân ñoàng loaïi; luaän Du-giaø cheùp: “Voán laø haït gioáng voâ laäu”. Laïi Laêng-giaø quyeån boán cheùp: “Voâ laäu khoâng coù saùt-na ñaâu khoâng phaûi noùi nhö xem nhoû gioït khoâng troâng suoái ngoïc; neáu nhìn muøa thu, thì maûy may chôù thaáy non cao voøi voïi”.

LUAÄN NAÊNG HIEÅN TRUNG BIEÂN TUEÄ NHAÄT QUYEÅN 2 (HEÁT)