TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 74**

Hoûi: Phaøm sinh töû luaân hoài chaúng ñoái ñaõi duyeân beân ngoaøi, ñaõ do thöùc beân trong ñaây töùc laø höõu laäu dò sinh, sinh töû töông tuïc, chö Phaät Boà-taùt tònh phaùp töông tuïc, cuõng laïi laø do thöùc beân trong, vaäy laø rieâng coù töôùng tònh ö?

Ñaùp: Tònh phaùp töông tuïc, neân bieát cuõng nhö vaäy. Trong luaän noùi: “Töø voâ thuûy laïi nöông gaù chuûng höõu laäu voâ laäu nôi baûn thöùc, do chuyeån thöùc v.v... luoân luoân huaân phaùt daàn daàn taêng thaéng, cho ñeán luùc cöùu caùnh ñöôïc thaønh Phaät, chuyeån boû chuûng thöùc taïp nhieãm töø xöa tröôùc laïi, chuyeån ñöôïc môùi khôûi chuûng thöùc thanh tònh, nhaäm trì taát caû chuûng töû coâng ñöùc, do löïc baûn nguyeän ñeán taän khoaûng vò lai, khôûi caùc dieäu duïng töông tuïc khoâng cuøng”. Do ñaây neân bieát chæ coù thöùc beân trong, giaûi thích: Do chuûng phaùp nhó choã môùi huaân phaùt, do löïc baûn nguyeän, töùc Phaät Theá Toân lôïi tha voâ taän, chuûng thöùc thanh tònh ñeàu thoâng hieän chuûng, ñeàu chæ thöùc thöù taùm naêng trì chuûng vaäy, do ñaây maø töø tröôùc ñeán nay noùi roõ ñaïo lyù nhieãm tònh, neân bieát caùc phaùp töông tuïc chæ coù thöùc beân trong vaäy.

Hoûi: Nhaân khoâng phaùp khoâng, dieäu lyù moät taâm, côù sao laïi noùi choã boán töôùng ñoåi thay, sinh töû töông tuïc, vaø laïi nhö trong boán töôùng sinh töôùng thì khoâng töø trong ngoaøi, suy tìm chaúng theå ñöôïc, truù töôùng thì nieäm nieäm chaúng truù, töôùng khaùc thì tuy tôï ñoåi thay chuyeån dôøi maø theå chöa töøng bieán, töôùng dieät thì phaùp voán chaúng vaäy nay cuõng khoângdieät ö?

Ñaùp: Boán töôùng coù hai: Moät, thoâ laø caên cöù quaû baùo maø noùi, töùc sinh laõo beänh töû, ñaây cuõng laø boán töôùng; hai, teá töùc sinh truù dieät, caên cöù hoaëc nghieäp maø luaän. Nhö trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín giaûi thích: Taâm baát giaùc khôûi goïi laø sinh, naêng kieán naêng hieän voïng thuû caûnh giôùi, khôûi nieäm töông tuïc, goïi ñoù laø truù chaáp thuû keá sinh, goïi ñoù laø khaùc taïo taùc caùc nghieäp goïi ñoù laø dieät, tuy töùc boán töôùng tôï phaân ñeàu laø moät taâm maø chuyeån”. Nhöng ngöôøi ñôøi phaàn nhieàu chaáp truù töôùng laáy laøm hieän

thaáy, nay phaûi suy tìm phaù ñeå hieån baøy chaân khoâng, phaøm coù taát caû caûnh giôùi truù trì, ñeàu nhö trong moäng, tôï coù chaúng phaûi thaät, vì tuøy choã taâm hieän, caûnh beân ngoaøi voán khoâng, taâm cuõng khoâng sinh, nieäm nieäm chaúng truù. Nhö trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Phaät noùi caùc phaùp khoâng coù caên baûn quyeát ñònh thaät nhö maûy may chaáp thuaän choã coù, muoán chöùng minh söï ñoù neân noùi trong moäng thoï naêm moùn duïc, thí nhö yù cuûa Tu-boà- ñeà laø, neáu taát caû phaùp roát raùo khoâng, khoâng taùnh choã coù, taïi sao nay hieän coù maét thaáy tai nghe phaùp? Vì vaäy neân Phaät noùi thí duï trong moäng, nhö ngöôøi bôûi löïc moâng neân tuy söï khoâng coù thaät maø coù caùc thöù nghe thaáy, saân xöù hyû xöù, ngöôøi tænh thöùc ôû beân caïnh thì khoâng choã thaáy. Nhö vaäy ngöôøi phaøm phu bôûi löïc voâ minh ñieân ñaûo neân voïng coù choã thaáy, Thaùnh nhaân giaùc ngoä thì khoâng choã thaáy. Taát caû phaùp hoaëc höõu laäu hoaëc voâ laäu hoaëc höõu vi hoaëc voâ vi ñeàu chaúng thaät, hö voïng neân coù thaáy nghe”. Laïi noùi: Hieän taïi ñeàu cuõng khoâng luùc truù, neáu phaùp sau thaáy töôûng hoaïi, phaûi bieát luùc ñaàu môùi sinh, töôùng hoaïi ñaõ ñuoåi theo, vi teá neân chaúng bieát, nhö ngöôøi mang giaày, neáu ngaøy ñaàu môùi maø khoâng coù cuõ, sau neân thöôøng môùi maø khoâng neân coù cuõ. Neáu khoâng cuõ neân laø thöôøng, thöôøng neân khoâng toäi khoâng phöôùc, khoâng toäi khoâng phöôùc vaäy thì phaùp theá tuïc loaïn. Laïi nöõa töôùng sinh dieät thöôøng tuøy taùc phaùp khoâng coù luùc truù, neáu coù luùc truù thì khoâng sinh dieät phaøm thoï sinh töû laø, môùi ñaàu nhaân voïng thöùc taïo nghieäp phaân bieät, nhaân ñaây maø coù thaân, nay tröôùc suy tìm thaân ñaây tuï tan chaúng phaûi coù, vì thaân laø nghóa tích tuï, boán ñaïi trong ngoaøi giaû hoøa hôïp thaønh, vi teá suy tìm taän cuøng söï khoâng hoøa hôïp, vì phong hoûa thöôøng moãi ñòa thuûy luoân chìm, taùnh moãi moät ñòa moãi khoâng theå coá ñònh, phong laáy ñoäng laøm taùnh, laø gaù vaät maø roõ baøy, chaân lyù chaúng ñoåi thay trong laéng thöôøng laëng leûø, hoûa laáy nhieät laøm taùnh, chöa haún ñeàu thieâu ñoát, nhö hoûa ôû trong thaân trong maây, sao chaúng ñoát noùng, ñòa laáy cöùng chaéc laøm taùnh, thaûn nhö ñoáng saét gaëp nung naáu thaønh nöôùc, cöùng meàm chaúng ñònh, thuûy laáy aåm öôùt laøm taùnh, nhaân quaû töùc khoâ laïi laïnh ñoâng cöùng aám noùng tan loûng, ngöng chaûy khoâng theå, moãi moãi ñaõ khoâng, hoøa hôïp chaúng phaûi coù, nhö moät con choù khoâng phaûi taùnh sö töû, nhoùm caû ñaøn choù maø cuõng chaúng thaønh, tôï moät ngöôøi muø chaúng thaáy nôi saùng nhoùm nhieàu ngöôøi muø maø troïn chaúng thaáy. Trong luaän Baûo Taïng noùi: “Lyù cuûa thanh hö roát raùo khoâng thaân, ñaõ bieát thaân laø khoâng, laïi chaáp ba thöù thöùc hôi aám (noaõn) hôi thôû laø thaät coù, naêng laøm sinh töû thaønh töïu maïng caên”. Trong Thai Giaùo noùi: “Thaân ñaây voâ thöôøng, quaáy ba söï thoï noaõn thöùc maø coù thaân, thaân chæ laø giaû danh, ba söï voâ thöôøng, khoâng rieâng bieät thaân vaäy, vaøo ra cuûa hôi thôû. Chaáp cho laø thoï maïng,

hôi thôû ra maø chaúng trôû laïi thì thaân nhö ngoùi soûi, maïng sao coù theå baûo toàn, neáu khí aám trì thuûy, nöôùc ñöôïm thaám nôi ñaát voïng cho thaân ñaây laø thöôøng coøn, hoûa töø duyeân sinh, duyeân tan neân hoûa dieät, thaân beøn raõ thoái, nghieäp chaáp voïng thöùc, töøng saùt-na ñoåi khaùc, cho raèng ngaõ thöôøng töï taïi, nghieäp neáu vöøa môùi ñoaïn, taâm töùc thaùc sinh thaân beøn tan maát”. Trong kinh Ñaïi Taäp noùi: “Ra khoûi baøo thai, tuoåi treû maïnh khoûe, tuoåi giaø suy yeáu ñeàu laø nghieäp giöõ ba söï sinh dieät chaúng ñoaïn, phaøm phu khoâng roõ, voïng thuû thaân töôùng, baát chôït hôi khí döùt ba söï phaân lìa. Laïi nhö hôi thôû ra vaøo töông tuïc traêm ngaøn muoân hôi thôû ra vaøo, trong moãi moãi hôi thôû, thaân chaúng theå ñöôïc, taâm thöùc trong töøng saùt-na laàn löôïc sinh dieät voâ löôïng, moãi moãi saùt-na thaân chaúng theå ñöôïc, chaúng thoái chaúng raõ ba ñaïi thaønh da thòt coát tuûy, moãi moãi neân nghieäm ñoù, thaân hö giaû chaúng theå ñöôïc, lìa ba söï ñaây khoâng rieâng bieät coù thaân, neân bieát thaân maïng voán khoâng, sinh töû luoân laëng leû, phaøm phu chaúng roõ uoång vaøo voøng khoå. Maïng nhö ñeøn taøn cuûa trong gioù töøng saùt-na maøi dieät, thaân tôï nhoùm boït cuûa trong traàn, chôït vaäy tieâu tan, do ñoù trong kinh noùi: hieåu khoâng chaúng sinh, roõ coù chaúng töû, neáu roõ coù khoâng maø khoâng ngaõ, khoâng ngaõ khieán ai sinh, hieåu voán khoâng maø chaúng sinh, chaúng sinh khieán ai töû, chæ giöõ chuûng baûn thöùc, dieäu laéng chaân taâm, taâm taùnh troøn saùng, laéng vaäy thöôøng truù ôû vò sinh, giöõ voâ laäu maø thöôøng huaân, ñeán moân Phaät quaû, tieáp Boà-ñeà maø chaúng ñoaïn. Laïi taâm taùnh xöa nay lìa töôùng sinh dieät, maø coù voâ minh meâ taùnh töï taâm, do traùi taâm taùnh lìa töôùng vaéng laëng vaäy, naêng sinh khôûi ñoäng boán töôùng. Boán töôùng bôûi löïc voâ minh hoøa hôïp vaäy, naêng khieán taâm theå sinh dò truù dieät. Trong kinh noùi: Töùc phaùp thaân ñaây, bò caùc phieàn naõo lay ñoäng, qua laïi sinh töû goïi laø chuùng sinh, trong luaän Ñaïi thöøa khôûi tín noùi roõ: “Taâm töï taùnh thanh tònh, nhaân gioù voâ minh ñoäng, boán töôùng löu chuyeån chæ moät taâm moäng, keû só ôû troïng moäng cho laø laøm tröôùc sau, moãi moãi tuøy trí löïc caïn saâu phaân phaàn maø tænh giaùc. Baäc ñaïi giaùc bieát moäng, boán töôùng chæ moät taâm tònh, khoâng coù theå taùnh coù theå bieän tröôùc sau. Neân trong luaän noùi: Boán töôùng cuøng luùc khoâng coù töï laäp, sinh truù dieät moät taâm maø chuyeån, boán töôùng cuøng coù laø choã taâm thaønh, lìa ngoaøi moät taâm khoâng töï theå rieâng bieät, neân noùi cuøng luùc maø coù khoâng coù töï laäp, xöa nay bình ñaúng ñoàng moät baûn giaùc vaäy. Nhö trong luaän Baùt-nhaõ Ñaêng noùi: “Sinh töû coù ngaèn meù chaêng? Phaät baûo: Roát raùo khoâng” sinh töû ñaây khoâng ngaèn meù, tröôùc sau chaúng theå ñöôïc, nhö trong kinh Baùt-nhaõ noùi: “Laïi nöõa cöïc doõng maûnh! Nhö Nieát- baøn khoâng ngaèn meù, taát caû phaùp cuõng khoâng ngaèn meù, tai sao? Sinh töû laáy Nieát-baøn laøm ngaèn meù, Nieát-baøn laáy sinh töû laøm ngaèn meù. Ñaõ chaúng

ñöôïc sinh töû cuõng chaúng ñöôïc Nieát-baøn, sinh töû vaø Nieát-baøn ñaõ chaúng theå ñöôïc, thì taát caû phaùp thaûy ñeàu khoâng ngaèn meù”. Nhö vaäy chæ roõ baûn giaùc nhaát taâm, nieäm nieäm kheá hôïp ñaïo vieân thöôøng, neáu ñuoåi theo voâ minh taùn maát yù, traàn traàn thaønh voøng xoay sinh töû. Ñöôïc maát taïi ngöôøi. Phaùp khoâng taø chaùnh, laáy boû do mình, ñaïo tuyeät thaêng traàm, chæ töï quaùn beân trong, böôùc theo phoå moân maø choùng vaøo, chæ phaûi maét chaùnh, giaåm moät ñaïo maø vieân thaønh.

Hoûi: Ñoäng thöùc töôùng vaø thaân taâm taùnh ñaõ chaúng phaûi moät hay khaùc vaäy, coù theå hoaïi hay chaúng theå hoaïi? Neáu chaúng theå hoaïi thì rôi ñoïa ôû thöôøng, neáu coù theå hoaïi thì quy veà ñoaïn dieät ö?

Ñaùp: Ñaõ chaúng phaûi moät, maø chaúng phaûi laø khaùc, töùc cuõng coù theå hoaïi maø chaúng theå hoaïi. Trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Taát caû töôùng taâm thöùc töùc laø töôùng voâ minh, cuøng vôùi baûn giaùc chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, chaúng phaûi coù theå hoaïi, chaúng phaûi chaúng taâm hoaïi, nhö nöôùc bieån vaø soùng chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, soùng nhaân gioù ñoäng chaúng phaûi taùnh nöôùc ñoäng, neáu luùc gioù ngöng soùng ñoäng lieàn dieät, chuùng sinh cuõng vaäy, töï taùnh taâm thanh tònh, nhaân gioù voâ minh ñoäng khôûi gôïn soùng thöùc, ba söï nhö vaäy ñeàu khoâng hình töôùng, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, nhöng taùnh taâm thanh tònh laø goác cuûa thöùc ñoäng, luùc voâ minh dieät, thöùc ñoäng theo dieät trí taùnh chaúng hoaïi, caên baûn voâ minh dieät laø hôïp gioù dieät, töông tuïc töùc dieät laø, nghieäp thöùc v.v... dieät hôïp töôùng ñoäng dieät vaäy, trí taùnh chaúng hoaïi laø tuøy nhieãm baûn giaùc trí cuûa thaàn giaûi goïi laø trí taùnh, laø hôïp taùnh aåm öôùt chaúng hoaïi.”

Hoûi: Chuûng töû sinh töû chaúng ñoaïn, ñeàu nhaân phaùt nghieäp nhuaän sinh, ôû trong phieàn naõo, phaùp naøo phaùt nghieäp, phaùp naøo nhuaän sinh?

Ñaùp: Phaøm nghieäp taùnh voán khoâng keát thaønh nhieàu thöù, tröôùc luaän veà haønh töôùng haéc baïch, sau bieän veà caên do phaùt nhuaän. Nay thöù nhaát haønh töôùng haéc baïch. Nhö trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät baûo: Laïi nöõa, naøy thieän nam! tieáp theo phaûi quaùn nghieäp, taïi sao? Ngöôøi coù trí phaûi nghó raèng: Thoï töôûng xuùc duïc töùc laø phieàn naõo, laø naêng laøm sinh nghieäp chaúng laøm thoï nghieäp, cho neân ngöôøi trí phaûi quaùn ôû nghieäp nghieäp ñoù coù ba thöù laø thaân khaåu vaø yù. Naøy thieän nam! Hai nghieäp thaân khaåu cuõng goïi laø nghieäp, cuõng goïi laø nghieäp quaû, yù chæ goïi laø nghieäp chaúng goïi laø quaû, vì nghieäp laø nhaân thì goïi laø nghieäp. Naøy thieän nam! Hai nghieäp thaân khaåu goïi laø nghieäp beân ngoaøi, yù nghieäp goïi laø nhaân, ba thöù nghieäp ñoù coäng phieàn naõo haønh neân laøm hai thöù nghieäp: Moät laø, sinh nghieäp; hai laø, thoï nghieäp. Naøy thieän nam! Chaùnh nghieäp töùc yù nghieäp vaäy, nghieäp ñaây laø thaân khaåu nghieäp, phaùt tröôùc neân goïi laø yù nghieäp,

theo yù nghieäp sinh goïi laø thaân khaåu nghieäp, cho neân yù nghieäp ñöôïc goïi laø chaùnh, ngöôøi trí quaùn nghieäp roài, tieáp quaùn veà nghieäp nhaân, nghieäp nhaân laø töùc voâ minh xuùc, nhaân voâ minh xuùc chuùng sinh caàu coù, nhaân duyeân caàu coù töùc laø aùi vaäy, nhaân duyeân aùi neân taïo taùc ba thöù thaân khaåu yù nghieäp. Naøy thieän nam! Ngöôøi trí quaùn nghieäp nhaân nhö vaäy roài, tieáp quaùn veà quaû baùo, quaû baùo coù boán: Moät laø, haéc haéc quaû baùo; hai laø, baïch baïch quaû baùo; ba laø, taïp taïp quaû baùo; boán laø, chaúng haéc chaúng baïch quaû baùo. Haéc haéc quaû baùo laø luùc taïo nghieäp nhô caáu, quaû baùo cuõng nhô caáu, baïch baïch quaû baùo laø, goïi laø nghieäp voâ laäu”. Boà-taùt Ca-dieáp baïch Phaät raèng: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Tröôùc noùi voâ laäu khoâng coù quaû baùo, côù sao nay noùi quaû baùo chaúng haéc chaúng baïch ö?” Phaät daïy: “Naøy thieän nam! Nghóa ñoù coù hai: Moät laø, cuõng quaû cuõng baùo; hai laø, chæ quaû chaúng baùo, haéc haéc quaû baùo cuõng goïi laø quaû, cuõng goïi laø baùo, nhaân haéc sinh neân ñöôïc goïi laø quaû. Naêng taùc nhaân neân laïi goïi laø baùo, tònh taïp cuõng vaäy, voâ laäu quaû laø neân chaúng goïi laø quaû, chaúng laøm nhaân khaùc, chaúng goïi laø baùo”. Boà-taùt Ca-dieáp baïch Phaät: “Baïch Ñöùc Theá Toân! Nghieäp voâ laäu ñoù laø chaúng phaûi haéc phaùp, bôûi nhaân duyeân gì chaúng goïi laø baïch?” Phaät daïy: “Naøy thieän nam! Khoâng coù baùo neân chaúng goïi laø baïch, vì ñoái trò haéc, neân goïi laø baïch, nay ta môùi noùi thoï quaû baùo laø, goïi laø haéc baïch. Nghieäp voâ laäu ñoù chaúng thoï baùo neân chaúng goïi laø baïch maø goïi laø tòch tònh”. Neân bieát nghieäp chaúng theå taùc taïo, quaû chaúng theå troán laùnh. Nhö trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Chaúng khoâng chaúng trong bieån, Chaúng vaøo khoaûng nuùi ñaù, Khoâng coù choán phöông sôû, Thoaùt ñoù chaúng thoï nghieäp”.*

Chæ tröø chaúng taùc taïo thì khoâng quaû, ñaéc ñaïo thì nghieäp maát, nhö khí hö chieân-ñaø-la taïo aùc nghieäp maø ñöôïc sinh leân trôøi, Öông-quaät- ma-la taïo toäi nghòch maø ñöôïc quaû giaûi thoaùt. Vaäy bieát töø khi thoï thaân ñeán nay khoâng ai chaúng taùc taïo nghieäp, giaû söû ñôøi naøy chaúng taïo maø quaù khöù ñaõ töøng laøm, chæ ngoä toâng ñaây, khoâng gì chaúng giaûi thoaùt. Laáy gì giaûi thoaùt? Neáu vaøo Toâng kính, nhaân phaùp ñeàu khoâng, nhaân khoâng thì chaúng thaáy coù ngöôøi naêng taùc nghieäp, phaùp khoâng thì chaúng thaáy xöù sôû thoï quaû, chæ vì voïng chaáp nhaân phaùp maø taïo nghieäp, chaúng vöôït ngoaøi taâm caûnh maø chòu thoï öông, chæ taâm caûnh ñeàu maát, töùc ngay ñoù giaûi thoaùt. Neân bieát taát caû caùc phaùp thieän aùc khoâng coù töôùng coá ñònh do taâm xoay chuyeån, naém giöõ tuøy duyeân, nhö trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät daïy: Naøy thieän nam! Neáu noùi caùc nghieäp quyeát ñònh ñöôïc

baùo laø, thì chaúng ñöôïc coù tu taäp phaïm haïnh giaûi thoaùt Nieát-baøn, phaûi bieát ngöôøi ñoù chaúng phaûi ñeä töû ta, laø quyeán thuoäc cuûa ma. Neáu noùi caùc nghieäp coù quyeát ñònh vaø chaúng quyeát ñònh, coù quyeát ñònh laø hieän baùo, sinh baùo, haäu baùo chaúng quyeát ñònh laø duyeân hôïp thì thoï, chaúng hôïp thì chaúng thoï, vì nghóa ñoù neân coù phaïm haïnh, giaûi thoaùt Nieát-baøn, phaûi bieát ngöôøi ñoù thaät ñeä töû ta, chaúng phaûi quyeán thuoäc cuûa ma, cho ñeán, thí nhö hai ngöôøi ñeàu cuøng ñi vaøo ñöôøng hieåm, moät ngöôøi maét saùng, moät ngöôøi muø choät, ngöôøi maét saùng thì ñi thaúng qua khoâng bò hoaïn naïn, ngöôøi muø choät thì rôi laïc haàm hoá hieåm naïn”. Neân bieát ñöôïc maét cuûa toâng kính laø troïn chaúng ñoïa hieåm cuûa ba höõu, vuøi daäp haàm hoá cuûa naêm duïc, töï nhieân thaúng qua khoâng nghi ngôø, thöôøng ôû giaùc ñòa. Tieáp theo bieän veà caên do phaùt nhuaän laø, neáu phaân bieät phieàn naõo chaùnh phaùt nghieäp, caâu sinh voâ minh trôï phaùt nghieäp. Phaùt nghóa laø ñoäng taùc, nghieäp nghóa laø chieâu caûm, caâu sinh naêng nhuaän sinh, phaân bieät naêng taùc nghieäp, chieâu sinh loãi naëng, caâu sinh naêng nhuaän sinh loãi nheï. Neáu phaân bieät phaùt nghieäp trôøi ngöôøi, töùc caâu sinh trôï phaùt, vì nghieäp trôøi ngöôøi khoù phaùt, caàn phaûi nhôø möôïn caâu sinh hoã trôï. Neáu phaân bieät phaùt nghieäp ba ñöôøng xaáu aùc laø chaúng nhôø möôïn caâu sinh trôï phaùt, vì phaân bieät maûnh lieät saéc beùn vaäy, chaúng caàn phaûi hoã trôï phaùt.

Hoûi: Caâu sinh phaân bieät hai thöù coù gì khaùc bieät?

Ñaùp: Xöa tröôùc giaûi thích chaùnh yù kinh luaän, töùc phaân bieät laø thoâ, caâu sinh laø teá. Trong luaän Duy thöùc noùi: “Caâu sinh ngaõ chaáp töø thôøi voâ thuûy laïi huaân taäp löïc beân trong thöôøng cuøng thaân caâu, chaúng ñôïi taø giaùo vaø taø phaân bieät, maëc tình chuyeån neân goïi laø caâu sinh”. Trong luaän Thaäp Ñòa noùi: “Xa tuøy hieän haønh, chaúng duyeân taùc yù, töø voâ thuûy ñeán nay maëc tình maø coù, chaúng nhôø möôïn taùc yù, phaân bieät taàm töù, nhö treû con troâng thaáy meï sinh vui möøng, laø caâu sinh tham, thaáy ngöôøi khaùc gaïo khoùc, laø caâu sinh saân, töùc chaúng nhôø möôïn duyeân rieâng bieät phaân bieät taàm töù caàu, töï nhaäm vaän khôûi” neân bieát caâu sinh laø teá. Trong luaän Duy thöùc noùi: “Phaân bieät ngaõ chaáp cuõng do duyeân hieän beân ngoaøi ñôøi môùi khôûi, chaúng phaûi cuøng thaân caâu, caàn phaûi ñôïi taø giaùo taø sö vaø taø phaân bieät, sau ñoù môùi khôûi”. Laïi ba duyeân ñaây, hai duyeân tröôùc laø thoâ, thöù ba töï tö duy laø teá. Trong kinh noùi: “Löïc duyeân ñoaïn caên laønh luùc ñòa nguïc töông tuïc” töùc töï taø tö duy laø löïc nhaân, ngoaøi ra hai kia laø löïc duyeân. Do ñoù trong kinh Thuû-laêng-nghieâm noùi: “Phaät baûo: A-nan! Taát caû chuùng sinh luaân hoài trong theá gian, do hai kieán ñieân ñaûo phaân bieät voïng ngay ñoù phaùt sinh ngay nghieäp luaân chuyeån, theá naøo laø hai kieán? Moät laø, chuùng sinh bieät nghieäp voïng kieán; hai laø, chuùng sinh ñoàng phaän voïng kieán. Sao goïi

laø bieät nghieäp voïng thöùc? A-nan! Nhö ngöôøi theá gian maét coù maøng ñoû, ban ñeâm thaáy aùnh ñeøn rieâng coù aûnh voøng troøn naêm saéc truøng ñieäp. YÙ oâng nghó theá naøo? AÙnh ñeøn ban ñeâm coù choã hieän voøng troøn saùng laø thaät saéc ñeøn hay saéc ñang thaáy? A-nan! Ñaây neáu laø saéc ñeøn thì ngöôøi chaúng coù maøng sao chaúng ñoàng thaáy, maø aûnh voøng troøn ñaây, chæ laø quaùn cuûa maøng, neáu laø saéc thaáy, thaáy ñaõ thaønh saéc, thì ngöôøi maét maøng kia thaáy aûnh voøng troøn, goïi ñoù laø gì? Laïi nöõa, A-nan! Neáu aûnh voøng troøn ñaây lìa ñeøn rieâng coù thì hôïp ngöôøi beân caïnh nhìn maøn che, phaøm loã maét coù aûnh voøng troøn ra, lìa thaáy rieâng coù, neân chaúng phaûi maét troâng nhìn. Côù sao ngöôøi maét maøng maét thaáy aûnh voøng troøn? Cho neân phaûi bieát, saéc thaät taïi ñeøn, beänh thaáy laøm aûnh, aûnh thaáy ñeàu maøng, thaáy maøng chaúng phaûi beänh, troïn chaúng neân noùi laø ñeøn hay laø thaáy, ôû trong ñoù coù chaúng phaûi ñeøn chaúng phaûi thaáy, nhö vaàng traêng thöù hai, chaúng phaûi theå chaúng phaûi aûnh, taïi sao? Quaùn cuûa thöù hai, do duïi taïo thaønh, caùc ngöôøi coù trí chaúng neân noùi duïi ñaây voán laø hình chaúng phaûi hình, lìa thaáy chaúng thaáy. Ñaây cuõng nhö vaäy, choã maét maøng thaønh, nay muoán goïi gì laø ñeøn laø thaáy? Huoáng gì phaân bieät chaúng phaûi ñeøn chaúng phaûi thaáy, theá naøo goïi laø ñoàng phaän voïng kieán? A-nan! Dieâm-phuø-ñeà ñaây, tröø nöôùc bieån lôùn khoaûng giöõa ñaát baèng coù ba ngaøn chaâu, chaâu lôùn chaùnh giöõa. Ñoâng taây bao quaùt löôïng nöôùc lôùn, phaøm coù hai ngaøn ba traêm, ngoaøi ra chaâu nhoû taïi trong caùc bieån, khoaûng ñoù hoaëc coù vaøi ba traêm nöôùc, hoaëc moät hoaëc hai, ñeán ba möôi boán möôi naêm möôi. A-nan! Trong ñaây neáu laïi coù moät chaâu nhoû chæ coù hai nöôùc, chæ ngöôøi moät nöôùc ñoàng caûm aùc duyeân, thì chaâu nhoû kia chuùng sinh nöôùc ñoù thaáy khaép taát caû ñeàu laø caûnh giôùi chaúng toát laønh. Hoaëc thaáy hai ngaøy hoaëc thaáy hai thaùng. Trong ñoù cho ñeán xuùm xít ñeán boäi quyeát sao choåi bay nhaûy mang theo caàu voàng, caùc thöù töôùng xaáu aùc, chæ nöôùc ñoù thaáy, chuùng sinh nöôùc kia voán choã chaúng thaáy, cuõng laïi chaúng nghe. A-nan! Nay ta vì oâng laáy hai söï naøy tieán thoái hôïp roõ. A-nan! Nhö chuùng sinh kia bôûi bieät nghieäp voïng kieán, troâng nhìn trong aùnh saùng ñeøn choã hieän aûnh voøng troøn, tuy hieän tôï caûnh, troïn thaáy kia laø choã maét maøng thaønh, maøng töùc laø thaáy nhoïc, chaúng phaûi choã saéc taïo, nhöng thaáy maøng laø troïn khoâng loãi thaáy, thí nhö oâng ngaøy nay duøng maét troâng thaáy nuùi soâng coõi nöôùc vaø caùc chuùng sinh, ñeàu laø choã thaáy beänh töø voâ thuûy thaønh. Thaáy vaø duyeân thaáy tôï hieän caûnh tröôùc, khoâng choã ngaõ giaùc minh kieán duyeân maøng, giaùc kieán töùc laø maøng, baûn giaùc minh taâm ñaây chaúng phaûi maøng, choã giaùc giaùc maøng, giaùc chaúng phaûi trong maøng. Ñaây thaät kieán kieán, theá naøo laïi goïi laø giaùc vaên tri kieán? Cho neân nay oâng thaáy ta vaø oâng cuøng möôøi loaïi chuùng sinh ôû caùc

theá gian ñeàu töùc laø thaáy maøng, chaúng phaûi thaáy maøng laø thaáy chaân tinh kia, taùnh chaúng phaûi maøng, neân goïi laø kieán. A-nan! Nhö chuùng sinh kia ñoàng phaän voïng kieán, ví voïng kieán kia moät ngöôøi bieät nghieäp, moät ngöôøi beänh maét ñoàng moät nöôùc kia, thaáy aûnh voøng troøn kia choã maøng voïng sinh. Chuùng ñaây choã ñoàng phaän hieän chaúng toát laønh, ñoàng trong nghieäp thaáy, choã chöôùng aùc khôûi, ñeàu laø choã kieán voïng töø voâ thuûy sinh. Thí nhö trong ba ngaøn chaâu ôû Dieâm-phuø-ñeà, goàm boán bieån lôùn, theá giôùi Ta-baø, vaø khaép ñeán möôøi phöông caùc nöôùc höõu laäu vaø caùc chuùng sinh, ñoàng laø giaùc minh voâ laäu dieäu taâm, kieán vaên giaùc tri hö voïng beänh duyeân hoøa hôïp voïng sinh, hoøa hôïp voïng töû, neáu naêng xa lìa caùc duyeân hoøa hôïp vaø chaúng hoøa hôïp thì laïi dieät tröø caùc nhaân sinh töû, vieân maõn Boà-ñeà, taùnh chaúng taïm dieät, baûn taâm thanh tònh baûn giaùc thöôøng truù”. Trong Laêng- nghieâm Kinh Sôù giaûi thích: “Bieän nghieäp voïng kieán laø phaân bieät phieàn naõo vaäy, ñoàng phaän voïng kieán laø caâu sinh voâ minh vaäy, ban ñeâm thaáy aùnh saùng ñeøn, naêm lôùp aûnh voøng troøn laø duï cho naêm kieán vaäy, uaån duï cho ñeøn saùng, naêm kieán ñaây khôûi ôû treân uaån, voïng sinh suy löôøng ñoù laø taùnh bieán keá, tình coù lyù khoâng, saéc thaät taïi ñeøn, thaáy beänh laøm aûnh laø, taùnh y tha uaån duyeân khôûi chaúng khoâng, neân noùi saéc thaät taïi ñeøn, ngaõ kieán theå khoâng, töø voïng taâm khôûi, neân noùi thaáy beänh laøm aûnh, aûnh thaáy ñeàu maøng laø, naêng chaáp sôû chaáp phaân bieät laàm hoaëc vaäy. Thaáy maøng chaúng phaûi beänh laø, luùc chaùnh chöùng chaân roõ bieát, khaép cuøng chaáp thoaùt theå toaøn khoâng, neân noùi thaáy maøng chaúng phaûi beänh, phaân bieät meâ hoaëc maát ñoàng moät chaân taùnh lìa naêng sôû thuû, neân noùi troïn chaúng neân noùi laø ñeøn laø thaáy vaø chaúng phaûi ñeøn chaúng phaûi thaáy, töùc giaûi thích töø tröôùc laïi thaáy luùc cuûa thaáy, thaáy chaúng phaûi thaáy, nhö vaàng traêng thöù hai chaúng phaûi theå chaúng phaûi aûnh laø, xöa nay khoâng vaàng traêng laáy gì laøm hình, hình ñaõ chaúng laäp, chaúng phaûi hình cuõng khoâng, phaûi quaáy moät töôùng, naêng sôû ñeàu maát. Neân noùi huoáng gì phaân bieät chaúng phaûi ñeøn chaúng phaûi thaáy, nhöng thaáy maøng laø troïn khoâng loãi thaáy laø, neáu bieát maøng töùc laø maéc beänh, troïn chaúng chaáp aûnh laáy laøm thaät coù, neân khoâng loãi thaáy, thaáy vaø duyeân thaáy tôï hieän caûnh tröôùc laø, ñeàu laø voïng khôûi chaúng phaûi caûnh thaät coù, kieán phaàn töôùng phaàn ñeàu chaúng lìa taâm, huoáng gì bieán keá chæ aûnh khoâng chaát, ñaây laø giaûi thích voïng kieán vaäy. Voán ngaõ giaùc minh, choã thaáy duyeân maøng, laø baûn nguyeân chaân giaùc vaäy, vì chaân naêng giaùc voïng, roõ voïng kieán kia vaø choã duyeân ñeàu laø maøng vaäy, giaùc kieán töùc maøng, baûn giaùc minh taâm, duyeân giaùc chaúng phaûi maøng laø, keát hai giaùc chaân voïng tröôùc vaäy, voïng kieán töùc laø ôû maøng, naêng giaùc chaân taâm chaúng phaûi ôû maøng. Choã giaùc giaùc maøng laø, ñieäp voïng giaùc naêng sôû ñeàu maøng vaäy,

giaùc chaúng phaûi trong quaøng laø, ñieäp chaân giaùc chaúng phaûi quaøng vaäy, hai kieán chaân voïng ñaây ñeàu lìa naêng kieán, sôû kieán, neân noùi thaät kieán ñaây kieán, vì luùc chöùng chaân khoâng hai kieán ñaây vaäy. Naêng kieán sôû kieán ñaõ chaúng an laäp, côù sao goïi giaùc vaên tri kieán, cho neân nay oâng thaáy ta vaø oâng cuøng möôøi loaïi chuùng sinh ôû caùc theá gian, ñeàu töùc thaáy maøng, chaúng phaûi thaáy maøng laø, thaáy chaân tinh kia, taùnh chaúng phaûi maøng laø, neân chaúng goïi laø kieán laø, taïi sao chaân kieán chaúng goïi laø kieán? Vì khoâng beänh maøng vaäy, chæ do thaáy beänh, phaân naêng laäp sôû, beøn thaáy theá gian töï tha khaùc töôùng, neân noùi ñeàu thaáy töùc maøng, noùi chaúng phaûi thaáy maøng laø, chaân kieán chaúng phaûi laø maøng, vì chaân khoâng kieán töôùng coù theå laäp neân chaúng goïi laø maøng. Ñaõ chaúng goïi laø maøng cuõng chaúng goïi laø kieán, chaùnh roõ yù cuûa lìa kieán, vì vaäy coù kieán töùc voïng, bieán keá tình sinh, nhö ngöôøi maét maøng thaáy aûnh voøng troøn cuûa ñeøn ban ñeâm, khoâng kieán töùc chaân, trí vieân thaønh hieän, nhö ngöôøi maét saùng thaáy trong saïch cuûa hö khoâng. Laïi neáu bieät nghieäp voïng kieán, nhö taêng thöôïng aùc nghieäp thaønh thuïc sinh thaân bieán laøm raén hoå v.v... ñaây chaúng ñoäng toång baùo töï thoï bieät baùo, chæ töï nghieäp thöùc bieán, chaúng ñoàng nghieäp laø, töùc chaúng thaáy nhö aûnh voøng troøn treân ñeøn, chæ laø quaùn cuûa maøng, neáu chaúng phaûi ngöôøi beänh maøng thì chaúng ñoàng thaáy, neáu ñoàng phaän voïng kieán, nhö ñoàng taïo nghieäp ñòa nguïc A-ty, ñoàng chòu thoï toång baùo ñoàng khoå voâ giaùn. Neáu chaúng ñoàng aùc nghieäp ñoù laø, töùc chaúng thaáy, nhö chæ ngöôøi moät nöôùc ñoàng caûm aùc duyeân, ñoàng thaáy taát caû caûnh giôùi chaúng toát laønh. Neáu chuùng sinh nöôùc kia chaúng ñoàng aùc duyeân ñoù laø, thì voán choã chaúng thaáy, cuõng laïi chaúng nghe, neân bieát duyeân khoå duyeân laïc toång baùo bieät baùo, nhaân duyeân hoøa hôïp ngay ñoù sinh ra, nhaân duyeân lìa tan ngay ñoù dieät heát, chöa töøng coù moät phaùp chaúng phaûi ra taâm ta ö? Neân trong kinh noùi: Neáu naêng xa lìa caùc duyeân hoøa hôïp thì thaáy baûn taâm thanh tònh thöôøng truù, laïi neáu phaân bieät phieàn naõo, thì nhaân thoâ taø tö môùi khôûi, caâu sinh voâ minh thì teá töï maëc tình maø thöôøng sinh, tuy vaên töø phaân thoâ teá, nhöng ñeàu ñoàng vò thöùc, nhö bieät nghieäp voïng kieán laø, nhaân maét maøng maø thaáy aùnh saùng voøng troøn treân ñeøn, tôï ngöôøi cuûa ñoàng phaän voïng kieán, nhaân chöôùng aùc maø thaáy tai quaùi trong nöôùc, tuy phaân caûnh maø ñoàng dieät, ñeàu laø voïng taâm coù theå nghieäm. Trong chuùng sinh giôùi, phaøm coù taát caû moïi söï thaáy nghe ñeàu nhö aûnh maøng cuûa moät ngöôøi bieät nghieäp, chaúng toát laønh cuûa nhieàu ngöôøi ñoàng phaän. Neáu naêng bieát aûnh ñeøn laø choã maét maøng thaønh, bieát caûnh tai öông laø chöôùng aùc khôûi, thì lôùp lôùp aùnh saùng treân ñeøn töï maát, hai maët trôøi trong baàu trôøi chôït maát, nhö chaúng ñoäng moät taâm, moân duyeân ñeàu vaéng baët, thì beänh cuûa thaáy nghe hoøa hôïp,

phaân bieät toaøn tieâu, tai öông cuûa caên baûn sinh töû caâu sinh troïn tuyeät.

Hoûi: Beân trong cuûa ba ñöôøng xaáu aùc laïi ñuû phaân bieät vaø caâu sinh

ö?

Ñaùp: Boà-taùt Hoä Phaùp noùi: “Beân trong ba ñöôøng xaáu aùc ñeàu laø phaân

bieät, maø chaúng phaùt nghieäp, nhö loaøi khæ vöôïn, choã coù phieàn naõo ñeàu laø cöôøng maïnh caâu sinh, maø chaúng phaûi phaân bieät. Giaû söû taïo nghieäp chæ laø bieät baùo, neáu coù phaân bieät taïo toång baùo laø töùc troïn khoâng kyø haïn ra khoûøi.”

Hoûi: Ñaõ coù chuûng töû phaân bieät sao chaúng taïo toång baùo?

Ñaùp: Vì khuyeát chuû baïn vaäy, hieän haønh laø chuû, chuûng töû trôï phaùt laø baïn.

Hoûi: Neáu noùi ba ñöôøng caáu aùc chaúng taïo nghieäp, vaäy sao nhö quyû Ñaïi löïc ñaùnh ñaàu toân giaû Xaù-lôïi-phaát maø beøn vaøo ñòa nguïc, chim anh vuõ nghe phaùp töù ñeá maø ñöôïc sinh leân trôøi?

Ñaùp: Caùc thöù taïo nghieäp baùo v.v... ñaây laø nghieäp ñaây coù löïc naêng hoã trôï toång baùo xöa tröôùc, toång baùo bò hoã trôï roài, beøn naêng tuøy nghieäp theá ñoïa xuoáng ñaát hay thaêng leân trôøi. Laïi caùc baäc coå ñöùc coù hoûi raèng: Trong nhaân thuù thieân thuù quyeát ñònh baùo phaùt nghieäp chaúng? Ñaùp: Trong loaøi ngöôøi ôû baéc chaâu chaúng taïo hai baùo toång bieät, nghieäp gì khoâng phaân bieät töôùng, coøn laïi ba chaâu töùc phaùt nghieäp, vaø ôû chaâu naøy ngöôøi si chaúng phaùt nghieäp.

Hoûi: tröôùc noùi ba ñöôøng xaáu aùc khoâng phaân bieät, côù sao bieát cha meï v.v... nhö töø oâ (quaï hieàn laønh) trôû laïi môùm thöùc aên, choù meøo bieát ngöôøi, bieát ngöôøi giaän hay vui v.v...?

Ñaùp: Ñaây chaúng phaûi laø phaân bieät phieàn naõo, kia maëc tình phaân bieät, chaúng phaûi phieàn naõo phaân bieät.

Hoûi: Voâ minh phaùt nghieäp coù bao nhieâu thöù voâ minh?

Ñaùp: Coù boán thöù: Moät, tuøy mieân; hai, trieàn voâ minh; ba, töông öng, boán baát coäng, phaùp dò sinh beân ngoaøi ñuû boán, phaùp dò sinh beân trong tröø baát coäng voâ minh, vaøo tín vò taâm thöù baûy vaø trong gia haïnh vò goïi laø phaùp beân trong. Thaäp tín taâm thöù baûy tôû veà tröôùc coù thoái, vaø trong tö löông vò goïi laø phaùp beân ngoaøi. Neáu beân trong phaùp khaùc danh choùng ngoä töùc taïo nghieäp, chaäm ngoä chaúng taïo, trong choùng ngoä bi taêng taïo, trí taêng chaúng taïo. Trong quaû vò thaäp ñòa töø baùt ñòa trôû ñi, quyeát ñònh chaúng phaùt nghieäp, laàm hoaëc theå khoâng vaäy, töø thaát ñòa trôû veà tröôùc, hoaëc goïi laø Thaùnh nhaân, duøng voâ laäu minh laøm duyeân maø chaúng phaùt nghieäp, giaû söû coù caâu sinh chæ laø hoã trôï nguyeän nhuaän sinh maø thoâi. Laïi noùi: Haøng thaát ñòa trôû veà tröôùc, luùc caâu sinh khôûi cuõng taïo bieät baùo thieän nghieäp.

Hoûi: Thaùnh nhaân bôûi nhaân gì maø chaúng taïo nghieäp toång baùo?

Ñaùp: Vì khoâng phaân bieät phieàn naõo vaäy, vì voâ laäu minh laøm duyeân vaäy, traùi nghòch sinh töû vaäy, chæ vì caâu sinh ñöôïm nhuaàn nghieäp toång baùo xöa cuõ, thoï chòu phaàn ñoaïn sinh töû ôû trong loaøi ngöôøi, tröø ngöôøi ôû baéc chaâu, tu quaùn khoâng ngaõ, khoâng phaân bieät chaúng naêng taïo nghieäp, trong ñaây tröø haïng raát ngu muoäi. Treân trôøi chæ tröø trôøi Voâ töôûng, vì khoâng taâm neân chaúng taïo nghieäp. Boán thöù voâ minh ñeàu naêng phaùt nghieäp, tuøy mieân laø chuûng töû, ba thöù coøn laïi laø hieän haønh.

Hoûi: Voâ minh phaùt nghieäp tham aùi nhuaän sinh, ôû trong phieàn naõo coù bao nhieâu phaùp naêng nhuaän?

Ñaùp: Xöa tröôùc giaûi thích: Töùc thöùc v.v... naêm chi chuûng töû, caàn nhôø möôïn tham v.v... phieàn naõo ñöôïm nhuaàn boùn roùt môùi ñöôïc sinh ra. Neáu caâu sinh hoaëc nghieäp laø töùc saùu caâu sinh, möôøi phaân bieät vaø hai möôi tuøy phieàn naõo, ôû trong ba möôi saùu thöù phieàn naõo ñaây. Moät phaùp tham chæ chaùnh trung chaùnh nhuaän, ngoaøi ra naêm caâu sinh töùc chaùnh trung trôï nhuaän, neáu möôøi phaân bieät töï trôï trung trôï nhuaän, laïi phaân boán caâu ñeå lieäu choïn löïa. Moät höõu laø, tham aùi maø naêng nhuaän sinh, thöùc thöù saùu laø aùi vaäy, naêm thöùc tröôùc chaúng cöôøng thònh, neân chæ laø kieâm chi goàm, chaùnh chæ thöùc thöù saùu; hai höõu laø tham aùi chaúng naêng nhuaän sinh, töùc thöùc thöù baûy tuy coù tham aùi, vì duyeân beân trong neân chaúng kòp trong sôû tri chöôùng; ba höõu laø, chi sinh maø tham aùi nhuaän, töùc chi sinh trong taát caû phaøm phu vaäy; boán höõu laø, chi sinh chaúng phaûi tham aùi nhuaän, laø Boà-taùt thaân sau cuøng, Ñaïi thöøa noùi laø hoùa hieän vaäy hoaëc laø chi sinh trong thaân bieán dòch.

Hoûi: Taâm laø nhaân cuûa khôûi hoaëc, thaân laø goác cuûa taïo nghieäp. Vaäy thaân coù khoaûng bao nhieâu thöù höõu vaø thaân vaøo naêng taïo nghieäp?

Ñaùp: Thaân goàm boán höõu: Moät, sinh höõu töùc sau trung höõu maø tröôùc baûn höõu, chaùnh luùc keát sinh töông tuïc, saùt-na naêm uaån khôûi goïi laø sinh höõu; hai, baûn höõu, töùc sau sinh höõu maø tröôùc baûn höõu, ôû khoaûng giöõa ñoù, choã coù naêm uaån ñeàu goïi laø baûn höõu, vì laø voán goàm choã baùo nghieäp chieâu vaäy. Trong luaän Caâu-xaù coù keä tuïng noùi:

*“Baûn höõu laø tröôùc töû, ÔÛ sau saùt-na sinh”.*

Ba, töû höõu töùc laø sau baûn höõu maø tröôùc trung höõu, saép cheát chaùnh cheát, luùc caùc uaån dieät goïi laø töû höõu; boán, trung höõu töùc sau töû höõu maø tröôùc sinh höõu, coù ôû khoaûng giöõa ñoù neân goïi laø trung höõu. Trong luaän Caâu-xaù coù keä tuïng noùi:

*“Trong hai höõu sinh töû,*

*Naêm uaån laø trung höõu”*

Töùc hai höõu sinh töû, thaân chaúng naêng phaùt nghieäp, vì khoâng taâm vaäy, neáu hai höõu trung baûn thaân töùc naêng phaùt nghieäp.

Hoûi: ÔÛ trong höõu thaân xöù trung höõu truù ñeán luùc muoán thuû sinh haønh töôùng theá naøo?

Ñaùp: Chuaån cöù hai möôi boán baát töông öng haønh, trung höõu theá toác moät phaùp, ôû theá toác trung höõu só duïng theá toác, xöa tröôùc giaûi thích: Só duïng theá toác laø, nhö thaân trung höõu ñeán xöù ñaùng thoï sau nhanh choùng, goïi laø só duïng theá toác. Noùi trung laø ñoái tröôùc sau goïi laø höõu, thì höõu thaân tình thöùc ñoù, laø thaân höõu tình naêm thuù ñaây, ôû khoaûng giöõa hai hình sau töû höõu maø tröôùc sinh höõu, neân goïi laø trung höõu, cuõng laáy dò thuïc nguõ aám laøm theå, laøm ñoàng thaân baûn höõu laø nghieäp chieâu vaäy. Thaân trung höõu ñoù tieän nhö ñaùng sinh thaân baûn höõu hình traïng nhö ngöôøi, trung höõu tôï ngöôøi v.v... naêm thuù cuõng vaäy. Chæ nhö treû con naêm saùu tuoåi, hình löôïng noù tuy nhoû, nhöng caùc caên maûnh lieät saéc beùn, nhö thaân baûn höõu naêng taùc caùc söï nghieäp, ôû nôi cha meï khôûi töôûng ñieân ñaûo maø sinh thöông gheùt, thaân trung höõu ñaây chæ ñoàng loaïi vaø thieân nhaõn thanh tònh troâng thaáym ôû trong trung höõu chæ aên muøi höông, taïi luùc trung höõu truù, trong chaúng thieän chaúng aùc ñoù laø khaùch taùnh, taïi vò trung höõu raát chaäm thoï sinh chaúng quaù boán möôi chín ngaøy, phaân haïn ñaây khoâng coù duyeân naøo chaúng hoäi, neáu cöïc thieän hay cöïc aùc, trong höõu laäu chaúng keå xa gaàn, chæ trong moät saùt-na beøn ñeán thoï sinh, khôûi taâm ñieân ñaûo höôùng ñeán caûnh duïc, töùc thöùc thöù taùn keát sinh moân, ôû trong thai sinh vaø noaõn sinh, trung höõu thaáy cha meï hoøa hôïp, sinh töû ñieân ñaûo maø beøn thoï sinh. Neáu trong thaáp sinh vaø hoùa sinh, trung höõu do löïc goàm tröôùc neân chaúng choïn löïa xa gaàn, nhieãm tröôùc xöùng tình, nay nhieãm höông xöù beøn töùc thoï sinh.

Hoûi: Ñoàng loaïi maét thaáy thaân trung höõu, vaäy maét trung höõu naêng thaáy thaân baûn höõu chaúng?

Ñaùp: Cuõng coù thaáy thaân baûn höõu. Trong luaän Du-giaø noùi: “Hoaëc laø chæ thaáy nam, hoaëc chæ thaáy nöõ, nhö vaäy daàn gaàn xöù sôû cuûa kia, daàn daàn chaúng thaáy cha meï ôû xöù khaùc, chæ thaáy caên moân nam nöõ”. Laïi neáu laø trung höõu baïc phöôùc, seõ sinh trong nhaø haï tieän baàn cuøng, kia ôû luùc cheát vaø vaøo thai, beøn nghe caùc thöù aâm thanh laãn loän hay chaúng ñaùng yù. Neáu trung höõu phöôùc ñöùc seõ sinh vaøo nhaø phuù quyù kia, ôû luùc ñoù töï nhieân nghe aâm thanh hay toát ñaùng vöøa yù, cho ñeán caûnh höông vò xuùc cuõng coù taàng baäc.

Hoûi: Trung höõu ôû vò cuoái cuøng ñeàu khôûi aùi thoï sinh chaêng?

Ñaùp: ÔÛ vò trung höõu, thöùc thöù saùu tröôùc khôûi aùi nhuaän sinh. Neáu

chaáp thuû keát sinh töùc chæ thöùc thöù taùm, neáu nam trung höõu thì duyeân meï khôûi aùi sinh ôû duïc taâm, nöõ trung höõu thì duyeân cha khôûi aùi sinh ôû duïc taâm. Do khôûi hai thöù aùi taâm ñaây roài, beøn laøm thaân mình cuøng caûnh khoå aùi hôïp, choã tieát baát tònh chaûy ñeán thai taïng nhaän laøm kyû höõu, sau ñoù beøn sinh vui thích, taâm ñaây sinh roài, thaân trung höõu beøn maát, thoï thaân sinh höõu. Trong kinh Baûo Tích noùi: “Thaân trung höõu kia luùc vaøo thai meï, taâm sinh ñieân ñaûo, laøm taâm taø giaûi, sinh töôûng reùt laïnh, töôûng gioù möa lôùn, töôûng maây moác, laøm caùc töôûng ñaây roài, tuøy nghieäp hôn keùm, lai khôûi möôøi thöù taâm hö voïng: Moät, ta vaøo trong vöôøn nhaø; hai, ta leân laàu gaùc; ba, ta leân ñieän ñöôøng; boán, ta leân saøng toøa, naêm, ta vaøo am tranh; saùu, ta vaøo nhaø laù; baûy, ta vaøo luøm coû; taùm, ta vaøo giöõa röøng; chín, ta vaøo loã töôøng vaùch; möôøi, ta vaøo giöõa bôø raøo, nghó töôûng roài ñoù beøn vaøo baøo thai meï.”

Hoûi: Thaân trung höõu laøm nhan saéc theá naøo?

Ñaùp: Trong luaän Du-giaø noùi: “Taïo aùc nghieäp laø trung höõu nhö aùnh saùng haéc nhu, hoaëc ban ñeâm raâm toái, taïo thieän nghieäp laø trung höõu nhö aùnh saùng baïch y hoaëc ban ñeâm taïnh saùng”. Trong kinh Baûo Tích noùi: “Ñòa nguïc trung höõu nhö ñoát xong goác caây, baøng sinh trung höõu nhö khoùi, ngaï quyû trung höõu nhö nöôùc, ngöôøi trôøi trung höõu nhö aùnh saùng baïch y”.

Hoûi: Nhö nhaân sinh thaân bieán laøm raén hoå v.v... coù thaân trung höõu khôûi chaúng?

Ñaùp: Ñaïi sö Töø AÂn - Khuy Cô noùi khoâng thaân trung höõu, vì chaúng caûi chuyeån toång baùo vaäy, chæ laø thuaän hieän chuyeån bieät baùo. Neáu toång baùo thöùc thöù taùm töùc chaúng chuyeån, vì nhö trong ñòa nguïc muoân töû ngaøn sinh, cuõng khoâng trung höõu vì chaúng chuyeån toång baùo vaäy.

Hoûi: Nhö ñem con ñæa trong nöôùc ra phôi khoâ thaønh boät roài, sau laïi ñaët vaøo trong nöôùc moãi moãi maûy traàn ñeàu töùc thaønh ñæa, vaäy coù trung höõu chaêng?

Ñaùp: Ñaây chæ laø moät loaïi höõu tình ñoàng nghieäp, hôïp gaù ñaây laøm taêng thöôïng duyeân maø thoï sinh, töùc chaúngø bieán laøm nhieàu truøng, neáu chaúng vaäy laø phaïm loãi höõu tình giôùi taêng.

Hoûi: Vua bình ñaúng thay thaân trung höõu chaêng? Ñaùp: Chaúng thaáy.

Hoûi: Laïi nhö coù ngöôøi bò minh ty ñuoåi baét cuõng coù thaáy ñoù laø thaân

gì?

Ñaùp: Ñaây chæ laø thaân baûn höõu goàm, coù noùi: vì ngöôøi aáy coù nghieäp,

chæ ôû treân taâm töï thöùc voïng thaáy quyû vua Dieâm-la. Nguyeân do v.v... laø

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 74 61

treân ñoäc aûnh caûnh töï bieán khôûi, lìa thöùc khoâng thaáy. Do ñoù trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Caûnh tuøy nghieäp thöùc chuyeån, Cho neân noùi duy taâm”.*

Neân bieát thöùc laø nguoàn cuûa thieän aùc, taâm laø goác cuûa khoå laïc, ngöôøi ñôøi chæ bieát tìm doøng theo ngoïn, maát goác meâ nguoàn, luyeän haïnh vaø nhoïc maõn ba kyø, traùi chaân daàn xa, tích coâng maø luoáng qua troïn kieáp, caùch ñaïo coøn thöøa, vì vaäy Thaùnh nhaân ñaéc quaû, gaëp ñaây maø cam xöng tuyeät phaàn. Ñaïi só ra giaû, ñoái ñaây maø chöa ñöôïc chöùng chaân, ñaâu saùnh kieåu loaïn ñöôøng taø, ngaàm ñaàu ngoaïi ñaïo, vöôøn ñen ngaïo laïi, hoaûng hoát cuoàng sinh, maø chaúng hy voïng tin thoï ö? Neân bieát Toâng kính khoù tin, ngoä laø hy kyø, chaúng chæ ñöôïc toâng, goàm naêng ñaït saâu nhaân quaû, neân noùi tin saâu Ñaïi thöøa chaúng phæ baùng nhaân quaû, vì vaäy taát caû haøm thöùc, chæ vaø töï taâm taïo nhaân thieän aùc, chieâu quaû khoå laïc, hoaëc luùc ôû trung höõu, taïo nhaân thieän nöông aùnh saùng cuûa baïch tònh, khôûi nhaân aùc thaáy saéc cuûa ñen toái, hoaëc ngaøy ôû beân baøo thai, nhoùm taäp baïch nghieäp laø leân treân laàu ñieän, taïo haéc nghieäp laø lao vaøo trong coû gai, ñeán luùc ra ñôøi laøm ngöôøi, y chaùnh cuõng phaân hôn keùm, neáu coù phöôùc töôùng maïo ñónh yeán caèm roàng, thoï vinh nhaø hoa phoøng vaøng. Neáu keùm ñöùc laø, hình hieän naêm choã loài loõm choät nhoû, ôû nôi voø huû, cöûa soå, cöûa chieáu xaáu teä coù theå goïi laø gioù hoøa aâm vang thuaän, hình thaúng boùng ngay, nhaân quaû ñoàng thôøi, duyeân hoäi chaúng maát, thì neân quaùn taùnh phaùp giôùi, taát caû chæ taâm taïo. Trong luaän Noäi Ñöùc noùi: “Tieåu thöøa laáy y baùo laøm nghieäp coù, Ñaïi thöøa laáy muoân caûnh laøm thöùc taïo, tuøy huyeãn nghieäp maø baøy ñeán trôøi ñaát, theo voïng taâm maø hieän ñeán ñaát coû. Neáu maét maøng thaáy ôû hoa ñoám hö khoâng, saùnh nhö nguû moäng hieän sinh laõo ñoù. Neáu ngoä ñoù ôû taâm nghieäp thì chæ nghe ôû Phaät ñaïo.