Vieãn.

HOAÈNG MINH TAÄP

# QUYEÅN 5

* Luaän Caùnh Sinh, cuûa La Quoác Chöông.
* Luaän Thaàn Baát Dieät cuûa Trònh Ñaïo Töû.
* Luaän Sa-moân baát kinh Vöông giaû (naêm thieân) cuûa Phaùp sö Tueä
* Luaän Sa-moân Ñaõn Phuïc (Haø Traán Nam vaán Naïn vaø ñaùp) cuûa

Phaùp sö Tueä Vieãn.

* + Luaän veà Baùo ÖÙng ñaùp lôøi Hoaøn Huyeàn cuûa Phaùp sö Tueä Vieãn.
  + Luaän Nhaân Tuïc Nghò Thieän AÙc khoâng hieän nghieäm ba baùo cuûa Phaùp sö Tueä Vieãn.

\*\*\*\*

# LUAÄN CAÙNH SINH CUÛA LA QUOÁC CHÖÔNG

Laønh thay! Lôøi noùi höôùng sinh, hoûi: Trôøi laø gì? Laø teân chung cuûa muoân vaät, Ngöôøi laø gì? Laø moät vaät trong trôøi, do ñaây maø baøn noùi, nay muoân vaät coù soá maø trôøi ñaát khoâng cuøng, nhöng bieán cuûa khoâng cuøng, chöa baét ñaàu coù ra muoân vaät, muoân vaät chaúng laïi sinh, thì trôøi ñaát coù roát cuøng, trôøi ñaát chaúng coù roát cuøng, thì sinh coù theå bieát.

Tim caùc luaän cuõ, cuõng cheùp: Muoân trieäu huyeàn ñònh, chuùng sinh thay taï. Baäc Thaùnh soaïn dòch ñaõ ñuû cuøng cöïc, cuøng thaàn bieát hoùa, cuøng lyù taän taùnh, neáu thaàn coù theå cuøng, coù hình laø chaúng ñöôïc voâ soá, vaäy thì ngöôøi vaät coù ñònh soá, ta ngöôøi coù thaønh phaàn, coù chaúng theå dieät maø laøm khoâng, kia (ngöôøi) chaúng ñöôïc hoùa maø laøm ta, tuï tan aån hieån, xoay qua- nh ñöôøng cuûa ta khoâng cuøng, hieàn ngu thoï yeåu, trôû laïi vaät aáy, töï nhieân laàn löôït, haøo phaân chaúng sai, cuøng vaän heát ôû chaúng thaønh chaúng bieát, xa ö? Vôøi ö? Ñaïo ñoù mòt môø, trôøi ñaát tuy raát hoãn ñoän maø chaúng loaïn, muoân vaät tuy nhieàu khu maø rieâng bieät, moãi töï goác noù, toå toâng coù thöù lôùp, goác caønh traêm ñôøi chaúng maát cuõ. Laïi thaàn vaø chaát, laø söï gaëp nhau cuûa töï nhieân, tình côø coù lìa hôïp, bieán cuûa töû sinh, chaát coù tuï tan, theá cuûa qua laïi. Ngöôøi vaät bieán hoùa ñeàu coù taùnh ñoù, taùnh cuûa boån phaän neân laïi

thöôøng vaät, tan tuy hoãn ñoän maø tuï chaúng theå loaïn, qua caøng xa, neân laïi caøng gaàn. Laïi thaàn chaát minh kyø phuø kheá töï hôïp, ñôøi ñeàu bi hôïp haún lìa maø chaúng yeân, lìa ñoù haún hôïp, ñeàu bieát tuï ñoù seõ tan, maø chaúng bieát tan ñoù seõ tuï, chöa suy nghó ñoù thì haù xa ö? Ñôøi nay töùc laø ñôøi tröôùc, vieäc cuõ cuûa sanh töùc laø vieäc cuõ, ñoái vôùi theå khoâng choã ñeå yù, cuõng ñaõ ngaàm môø, ñeàu chaúng töï hay, Ai noùi hay ñoù ö? Nay baøn noùi laø khoâng bieát ta vöøa roài chaúng phaûi nay, maø chaúng bieát nay ta neân xöa ta. Baäc ñaït quaùn sôû dó baèng töû sinh cuõng noùi töû sinh laø tænh nguû, thaønh thaät thay lôøi noùi ñoù.

## *Thö cuûa Toân Tröôøng Sa cuûa An Quoác.*

Xeùt luaän Caùnh Sinh, bao goàm bieán hoùa, tìm taän cuøng tan tuï nghó lyù ñaõ ñeïp laïi chæ muøi vò töø ñaët cuõng khoaùi, laø Haûo Luaän. Nhöng yù toâi coøn coù ñoàng khaùc, vì khieán muoân vaät hoùa thaønh khaùc hình laø, chaúng theå thaéng soá, öùng lyù khoâng maát, chæ aån hieån coù naêm thaùng, nhöng nay muoân vaät coøn öùng nhieàu ít coù trôû laïi ñöôïc hình laø khoâng. Duyeân taän neân phaûi môø xa, tai maét laïi chaúng môû theo, nhöng sau môùi trôû laïi goác. Toâi cho raèng hình ñaõ tan raõ, caùi bieát cuõng nhö vaäy. Tan raõ laãn loän hoùa thaønh vaät khaùc. Vaät khaùc moãi maát cuõ ñoù, chaúng phaûi laïi ngaøy xöa, phaûi tình ñaây laø sôû dó buoàn than, neáu vaäy thì Tuùc haï chöa theå töï yeân rieâng.

## *Traû lôøi thö cuûa Toân An Quoác.*

Ñöôïc thöû, vaên löôïc chæ töø, lyù cuõng goàm tình, tuy vui thanh thuø chöa duï, beøn oâm khö khö chaúng thoâi, xin tìm goác tröôùc, goác cuõng khoâng goïi laø vaät ñeàu chaúng hoùa, nhöng hoùa thì ñeàu töï ñöôïc, sôû hoùa ñoù suy ñoài cuõng chaúng maát theå cuõ, ai chuû ñaøo luyeän laø traùii hoãn traùii, phaùn lôøi nhö vaäy cho ñeán phaân maø chaúng theå loaïn. Nhö theá haù töø moät canh maø thoâi ö? Saép vaø khoâng cuøng maø daøi canh. Cuoái trôû laïi ñaàu, soá ñoù roõ raøng chöa theå bieát nay, laøm sao bieát ñöôïc canh, bôûi chöùa buoàn queân lôøi, hoûi caàu choã thoâng, ñaâu noùi chæ yeân taïm ñeå gôûi tan maø thoâi.

# LUAÄN THAÀN BAÁT DIEÄT CUÛA TRÒNH ÐAÏO TÖÛ

Phaàn nhieàu vì hình thaàn ñoàng dieät, chieáu thöùc ñeàu taän. Sôû dó nhö vaäy coù theå noùi ôû moät ñôøi. Ñaõ laáy Chu Khoång laøm cöïc, nhaân nghóa leã giaùo tröôùc keát taâm ñoù, goác cuûa thaàn minh döùt maø khoâng noùi, neân choã cuûa caûm theå töï hình ñaõ trôû laïi, Phaät xöôùng lôøi Chí Ngoân, lô laø chaúng tin, toâi ñoïa yeáu laáp, nghó nhoå vôùt ñaém chìm, kính tìm huyeàn chæ, nghieân caàu thaàn yeáu, ngoä lyù tinh ôû hình, thaàn dieäu ôû lyù, gôûi töôïng truyeàn taâm, thoâ cöû chöùng ñoù, ngoõ haàu soi caùc nôi saép ngoä, coù coâng ñoái vôùi dính maéc laàm hoaëc.

Hình thaàn hoån hoäi, tuy ñeàu toàn taïi vôùi sinh, ñeán nhö thoâ dieäu nguoàn

thì coù khoâng rieâng khaùc, vì sao noùi ñoù. Hình laø naêm taïng, saùu phuû, boán chi, baûy khieáu cuøng nhau laøm moät, neân sôû dó laøm sinh phaûi noù thoï sinh thì naêm thöôøng khaùc trao, vì vaäy chi theå rieâng beänh, tai maét laãn khuyeát, khoâng ñoaït ñoù laøm sinh, beân trong moät hình ñoù coøn nhö theá, huoáng chi thaàn theå linh chieáu dieäu goàm nhieàu hình, hình vaø hôi thôû ñeàu vaän, thaàn cuøng Dieäu Giaùc ñoàng löu, tuy ñoäng tónh, giuùp nhau maø tinh thoâ khaùc nguoàn, haù chaúng phaûi ñeàu coù goác, nhaân nhau laøm duïng ö? Gaàn thì laáy nôi thaân lieàn roõ lyù, ngoõ haàu coù theå ngoä. Choã moät theå giuùp da coát thì choã ñau nhöùc bieát, moùng toùc thì choã döùt, vì sao ö? Haù chaúng phaûi da coát sôû dó laøm sinh, moùng toùc chaúng phaûi goác cuûa sinh ö? Sinh ôû goác thì bieát coøn, sinh ôû ngoïn thì bieát maát, duïng cuûa moät hình coøn laáy ngoïn laøm höng pheá, huoáng chi thaàn laøm goác sinh, nguoàn ñoù chí dieäu, ñaâu ñöôïc cuøng baûy thöôùc ñoàng khoâ, cöûa nhaø ñeàu heát ñoù ö? Suy lyù naøy vaäy thì söï baát dieät cuûa thaàn coù theå bieát.

Khaùch caät naïn raèng: Bieän luaän cuûa oâng laø thaàn hình taän, töùc laáy beân trong cuûa moät hình, bieát vaø chaúng bieát ñeàu tinh, nhöng hình thaàn tuy thoâ dieäu khaùc nguoàn ñeàu laáy coù laøm phaàn, cho neân laø coù thì sinh laø goác, ñaõ ai coù goác ñaõ taän maø voán ôû goác laø ñöôïc coøn rieâng ö? Phoâ baøy sinh ra thì roõ raøng môø taän, ñaõ môø taän thì chaúng phaûi chæ khoâng choã laäp. Noùi cuõng khoâng choã laäp laø thöùc, thöùc chaúng laäp thì thaàn saép an giöõ, ñaõ khoâng giöõ laøm sao chaúng dieät ö?

Ñaùp raèng: Caät naïn cuûa oâng, bieän thì bieän, nhöng chöa taän goác caùc taâm, neân coù caät naïn nhö theá. Phaøm, muoân hoùa ñeàu coù, töôi khoâ, thaïnh suy, töû sinh thay nhau, moät hình taän moät hình sinh, ñaây coù thæ chung cuûa sinh, coøn nhö nöôùc löûa thì caøng xuyeân suoát chuùng sinh, troâng maø chaúng heát, ñaâu chaúng phaûi theå löûa nhaân vaät, lyù nöôùc hö thuaän, sinh khoâng töï sinh maø laøm choã giuùp chuùng sinh. Nhaân töùc laø coâng, neân vaät chaúng theå caïn kieät ö? Ñoàng taïi vöïc sinh, dieäu ñoù nhö theá, huoáng chi thaàn lyù rieâng döùt, choã khí chaúng gaàn, maø haïn cuïc laáy sinh phoâ baøy môø taän, thaàn khoâng choã göûi gaém ö? Do ñaây maø baøn noùi, Thaùi Cöïc laø meï cuûa Löôõng Nghi, Löôõng Nghi laø goác cuûa muoân vaät, Thaùi Cöïc kia laø khí cuûa Hoãn Nguyeân maø thoâi, coøn coù theå goàm hoùa caên naøy chaúng bieán moät ñoù, huoáng chi thaàn minh linh cöïc, coù khoâng goàm taän ö? Ñoù laø baát dieät coù theå ñeå ngoä ö?

Caät naïn raèng: OÂng nay thaàn chieáu ôû hình phoâ baøy, chæ Thaùi Cöïc nôi vaät tröôùc, thaät coù nghóa ñoù, nhöng lyù quyù ôû taâm nhaøm chaùn, sau ñoù baøn noùi coù theå roát raùo. Thaàn hình chöa töøng coù luùc naøo traùi nhau, traùi nhau thì khoâng coù thaàn, khoâng coù thaàn cuûa coû caây voâ thöùc, neân hình naøy taän, thaàn saép an phuï maø goïi laø baát dieät ö? Giaû söû coù theå baát dieät thì töï

traùi linh ñoù chaúng giuùp hình. Ñaõ chaúng giuùp hình, lyù naøo laøm sinh vôùi hình, troïn chaúng traùi nhau, chaúng theå traùi nhau thì sinh voán laø ñoàng, ñoaùn coù theå bieát.

Ñaùp raèng: Coù caät naïn naøy thaàn hình coù nguoàn, xin vì oâng theo goác maø giaûi thích: Löûa nhaân cuûi maø coù löûa, khoâng cuûi thì khoâng löûa. Cuûi tuy sôû dó sinh löûa maø chaúng phaûi goác cuûa löûa, löûa voán töï nhaân cuûi laøm duïng. Neáu ñôïi cuûi sau ñoù môùi coù löûa, thì tröôùc toaïi nhaân, khoâng coù löûa ö? Löûa voán chí döông, döông laø hoûa cöïc, neân cuûi laø choã löûa göûi gaém, chaúng phaûi laø goác. Thaàn hình giuùp nhau cuõng gioáng nhö theá. Giuùp nhau nhaân nhau, laø lyù do cuûa ñöôøng sinh, sao ôû coù hình thì thaàn coøn, khoâng hình thì thaàn maát, goác hoát hoaûng chaúng theå noùi, xin vì toâi noùi roäng loaïi aáy ñeå hieåu roõ, ngay cuûi ñoù ôû nöôùc thì löûa taän, ra khoûi nöôùc thì löûa sinh, moät cuûi chöa ñoåi maø löûa luùc tröôùc, thaàn chaúng nhôø hình, laïi nhö ñaây vaäy. Thaàn chaúng ñôïi hình, coù theå ngoä ö?

Naïn raèng: Thaàn chaúng ñôïi hình, chöa theå choùng noùi, y cöù nhö oâng noùi, giaû söû chaúng ñôïi hình thì ñoù cuøng rieâng chieáu, lyù ñoù thöôøng moät, tuy noùi giuùp nhau maø voán chaúng töông quan, ñieàu maø lyù Phaät noùi haún naén ñuùc neân thaàn ñaây ñeå cöùu giuùp hình kia hay sao?

Ñaùp raèng: Caâu hoûi cuûa oâng laø noùi coù taâm, ñaây laø choã caûm cuûa daèng daëc maø chöa kòp goác ñoù. Thaàn tuy chaúng ñôïi hình, nhöng hình kia seõ sinh, hình cuûa seõ sinh, thaàn ñaây seõ ôû, haún ôû haún sinh thì chieáu caûm laøm moät, töï nhieân giuùp nhau, töï nhieân giuùp nhau thì lyù cöïc ôû naén ñuùc, naén ñuùc cöùu giuùp thì coâng coøn, coâng coøn thì ñaïo haønh, nhö boán muøa ñoái vôùi muoân vaät, ñaâu coù taâm ôû cöùu giuùp nhau ö? Choã thuaän cuûa lyù, choã ñeán cuûa töï nhieân.

Caät naïn raèng: Hình thaàn tuy khaùc töï nhieân cöùu giuùp nhau thì kính nghe. OÂng ñaõ thí duï thaàn ñoù ñoái vôùi hình nhö löûa ôû cuûi, cuûi khoâng yù ôû coù löûa, löûa voâ tình ôû göûi cuûi, neân naêng hôïp duøng khoâng cuøng, töï cuøng hoùa troïn chaúng phaûi löûa cuûa cuûi naøy dôøi ñeán cuûi kia, nhöng sau laø löûa, lyù Phaät vì hình naøy ñaõ taän laïi gaù vaøo hình kia. Thaàn hình ñeán ñi do ôû toäi phöôùc. Xin hoûi: Hình naøy laøm toäi coù phaûi laø hình khoâng? Phaûi laø thaàn khoâng? Neáu laø hình thì moät vaät lôùn ñuùc. Neáu thaàn cuõng laø thaàn thì thaàn chaúng töï cöùu giuùp ôû hình khaùc, thì luaän cuûa oâng hình chaúng giuùp nhau ôû ñaây maø vaáp.

Ñaùp raèng: Neân coù caâu hoûi naøy,, sau ñoù lyù coù theå taän, caùi goïi laø hình thaàn chaúng giuùp nhau, thì ñoù khaùc goác, ñaõ laáy laøm sinh, sinh beân trong cuûa sinh ñeàu khaép duïng ñoù, giaû söû duøng sinh naøy ñeå thaønh toäi phöôùc, thaàn ñaâu töï chieáu dieäu ñoù chaúng laøm duïng cuûa hình naøy ö? Neáu

nhö vaäy, thì coù yù ôû hieàn ngu chaúng phaûi queân chieáu maø huyeàn hoäi, thu- aän lyù huyeàn hoäi thuaän lyù taän hình, hoùa thaàn ôû hình, oâng chaúng nghi ñaàu tieân, kia ñaây moät lyù maø taùnh ôû cuoái cuøng ö?

Caät naïn raèng: Thaàn ngay nôi hình laøm chieáu, hình do thaàn maø laøm duïng. Ñaây thì nhö vaäy, ngoä ñaõ do thaàn, laàm hoaëc cuõng ôû thaàn. Thaàn tuøy hình ñaây neân coù hieàn ngu, hieàn ngu chaúng phaûi thaàn, maø thaàn laøm hình duïng, ba ñôøi truøm khaép, muoân kieáp khoâng tính toaùn, hieàn ngu chaúng phaûi ñaàu tieân maø coâng hieån ôû giöõa ñöôøng, khoâng coù lyù huyeàn ñaàu tieân maø coâng ôû giöõa ñöôøng chöa thuaàn thuïc, coù coâng cuûa ôû cuoái, maø nhoå sôï khoâng coù baùt ñaàu? Neáu coù vui möøng chung thì theo buïi traàn ôû sau.

Ñaùp raèng: OÂng traùch ñaàu tieân coù lôøi ñoù, lyù khoâng thæ chung, huyeàn cöïc khoâng bôø meù, ñaõ sinh, ñaõ hoùa toäi phöôùc qua laïi, töï nhieân sinh ra. Caùi goïi laø thoâng minh, thaät do tai maét, goác cuûa tai maét chaúng phaûi thoâng minh, caùi goïi laø hieàn ngu thaät neân coù thæ. Ñaõ laø hieàn ngu voâ thæ coù theå bieát. Heã coù vaät thì khoâng theå quaûn vaät, chæ coù khoâng vaät sau ñoù naêng laøm choã vaät quy veà. Neáu coù thæ vaäy thì chaúng theå laøm chung, chæ voâ thæ, sau ñoù chung thæ voâ cuøng, ñaây töï choã lyù ñoù chaúng vaäy, chaúng theå neâu coù thæ cuûa söï maø traùch thaàn ñoàng vôùi söï, thaàn ñaïo vôøi xa, chí lyù khoâng lôøi, phaûn phaát toâng ñoù cuøng nhau laøm ngoä, töø ngoïn neâu goác, ñoäng maát bao goàm, do vaäy giöõ moät quaùn ñaây ngoõ haàu theàm baäc cao vuùt, neáu baøy bieän tranh töø, toâi bieát noù döùt.

Hoàng Phaïm noùi goác cuûa sinh, ñoàng vôùi Phaät noùi, con nhö ñieàu Phaät noùi, thì nhieàu nhö Haø Haùn. Ñaây ñaém chìm ôû nhaät duïng. Thöông thaàn cöïc nghòch, sau noái doõi nghieäp lôùn, Nhan Nhieãm ñöùc haïnh, cheát yeåu khoâng nghe. Giaùo cuûa Chu Khoång töï laøm phöông noäi, suy lyù naøy vaäy, ñoù cuõng coù theå bieát, xin noùi roäng chöùng ñeå nghieâng cöùu cho roõ raøng. Phaøm baåm Linh Nöông Hoøa, theå raát thuaàn tuùy, Nghieâu sinh Ñan Chu, Ngoan Hung khoâng roõ, chaúng bieát nhaân nghóa, vieäc ñoù nhö nay, maø raèng lyù Phaät laø xa vôøi, coù theå chaúng ngoä ö!

## *Hoaøn Quaân Sôn Taân Luaän veà Hình Thaàn*

(Quaân sôn chöa nghe giaùo cuûa hoï Thích, ñeán luaän hình thaàn ñaõ baøy thí duï cuûi löûa, sau lôøi ñoù môùi môû toái, cuøng ñoù hoäi neân coù laáy ñaây).

Toâi thöôøng qua Coá traàn leänh, ñoàng phoøng quaän xaõ thaáy ñoù ñoïc saùch Laõo Töû raèng: Laõo Töû duøng ñieàm ñaïm döôõng taùnh, ñeán noãi thoï maáy traêm naêm, nay haønh ñaïo ñoù, laøm sao coù theå keùo daøi naêm thaùng chaúng giaø ö? Toâi lieàn öùng ñaùp raèng: Tuy ñoàng hình danh maø chaát taùnh taøi, caùn laø ñeàu khaùc, ñoä coù daùng veû maïnh yeáu, cöùng meàm, aùi döôõng vöøa duøng ñoù thaúng sai hôn, thí nhö aùo giaøy khí vaät meán giöõ ñoù thì hoaøn toaøn laâu daøi,

toâi thaáy beân caïnh ñoù coù ñuoác vöøng maø boù ñuoác duoãi daøi ñeán moät thöôùc, thì nhaân duøng thí duï vieäc ñang noùi, tinh thaàn ôû hình theå, nhö löûa ñoát ñuoác, neáu kheùo giöõ gìn tuøy theo löûa nghieâng veà beân naøo maø coù theå taét maø troïn ñuoác, ñuoác khoâng coù löûa cuõng chaúng theå ñi moät mình trong hö khoâng. Laïi chaúng theå sau ñoát boù ñuoác ñoù, boù ñuoác gioáng nhö ngöôøi giaø raêng ruïng, toùc baïc da deû khoâ caèn maø tinh thaàn chaúng vì ñoù naêng ñöôïm nhuaàn, trong ngoaøi khaép cuøng thì hôi khí heát maø cheát, nhö löûa ñuoác ñoù ñeàu heát, ngöôøi gaëp phaûi beänh taø thöông maø chaúng gaëp cung döôõng thaày thuoác toát, laø hoaëc cöôõng cheát, cheát thì da thòt gaân coát phaûi nhö nghieâng chích gioù cuûa löûa maø chaúng ñöôïc cöùu hoä, cuõng qua dieät thì da thöøa caùn lôùn. Ban ñeâm toâi thöôøng ngoài uoáng, beân trong ñoát ñuoác, moät nöûa boù ñuoác ñeø nghieâng muoán taét, lieàn töï baûo söõa xem, thaáy da ñoù coù boùc khoeùt beøn giöõ cho chuyeån nghieâng, löûa beøn ñoä maø trôû laïi, thì chæ thaân ngöôøi hoaëc coù khuyeát boùc goït quaù laém, naêng nuoâi döôõng thaän troïng kheùo gìn giöõ, cuõng coù theå ñöôïc ñoä. Laïi ngöôøi chaúng theå bieát luùc môùi sinh, thì giaø vaø cheát chaúng phaûi töï bieát, xöa kia ñôøi Hoøa Bình, ngöôøi daân mong ñeïp thaïnh maø sinh, ñeàu kieân cöôøng giaø thoï, ñeàu treân döôùi traêm naêm môùi cheát, luùc cheát chôït nhö naèm ra ñoù, coøn quaû vaät luùa thoùc thaät laâu giaø thì töï rôi ruïng. Ñôøi sau gaëp suy baïc aùc khí, cöôùi gaû laïi chaúng phaûi thôøi, sieâng naêng khoå nhoïc quaù ñoä, laø vì thaân sinh con ñeàu cuøng thöông toån, maø gaân coát huyeát khí chaúng sung cöôøng, neân phaàn nhieàu hung döõ neân cheát yeåu, giöõa ñöôøng, hoï bò beänh hoaëc ñau ñôùn, buoàn saàu, sau ñoù döùt maát, neân than hoûi ganh gheùt cho cheát laø lôùn. Neân xöa kia Teà Caûnh Coâng ngôïi ca nöôùc ñoù, möøng vui nhaïc ñoù, noùi laø: Giaû söû xöa maø khoâng cheát thì theá naøo? Yeáu Töû noùi: Thöôïng ñeá cho caùi cheát cuûa ngöôøi laø thieän, baäc nhaân thì döùt, keû baát nhaân thì nhö vaäy, nay chaúng nghó gaéng roäng baûo laø hoïc töï thoâng, ñeå höôùng ñeán laäp thaân neâu danh, nhö chæ tham lôïi soáng laâu, phaàn nhieàu caàu thoï daøi theâm tuoåi, thì laàm hoaëc chaúng hieåu. Hoaëc caät naïn raèng: Duøng löûa ñuoác duï cho hình thaàn, sôï tôï maø chaúng phaûi, nay da thòt cuûa ngöôøi luùc boác loät toån thöông maø töï laønh khoûi laø bôûi khí huyeát thoâng haønh, kia ñoát ñuoác khuyeát hoaïi thöông toån, tuy coù löûa ôû ñoù, chaúng theå trôû laïi hoaøn toaøn laø do thaàn khí maø sinh tröôûng, nhö ñuoác löûa chaúng theå töï buø ñaép hoaøn toaøn, bôûi choã ñoù laáy laøm khaùc, maø sao muoán ñoàng ñoù? Neân noùi raèng: Löûa thì töø moät moái khôûi, maø thaàn khí ngöôøi ôû theå phaûi töø trong ra, chuùt ít hôïp ôû ngoaøi, neáu do ngoaøi thaám ñaït ñeán trong, chaéc chaén chöa haún do ñaàu moái maø ñeán, thí nhö ñoát ñoû löûa than, nhö nöôùc quaù ñoä ñoù cuõng giaûm chuùt ít nhöng sau laïi sinh, ñaây cuøng nhö ngöôøi coù khí huyeát sinh tröôûng da thòt, v.v... troâng laïi roát cuøng ñoù hoaëc laø than, hoaëc

laø boù ñuoác, sao ø chaúng theå duï ö? Veà sau toâi cuøng Baù Sö ban ñeâm ñoát löûa môõ cuøng ngoài troø chuyeän, môõ trong ñeøn heát maø chaùy ruïi saép taét, thì laáy ñoù ñeå baøy hieåu, Baù Sö noùi: Ngöôøi giaø suy cuõng nhö ñeøn chaùy ruïi kia, laïi vì noùi vieäc ñoát ñuoác meø ôû tröôùc, Baù Sö noùi: Löûa ñeøn heát, phaûi theâm môõ ñeå ñoåi löûa, ngöôøi giaø suy thì ngaõ teù tieáp theo, toâi lieàn noùi: Ngöôøi ñaõ baåm hình theå maø laäp, nhö kia gìn giöõ ñeøn moät ngoïn löûa, ñeán luùc noù heát, laøm sao töï heát, ñöôïc ñoåi heát; ñoåi laø do ngöôøi, söï ngaõ teù cuûa ngöôøi cuõng do trôøi. Trôøi hoaëc vì ngöôøi khaùc, da coát huyeát khí giuùp cho ñaày ñuû maïnh meõ, thì hình thaàn laâu sinh aùc, döùt baët thöông toån, nhö löûa ñoù tuøy môõ, ngoïn löûa ít nhieàu daøi ngaén laøm chaäm nhanh. Muoán löûa ñeøn töï theâm, ñoåi duøng chaúng ñöôïc, chæ thuùc kieåm môõ beân caïnh nhuaàn thaám ñaàu ñoù, chuyeån nghieâng ñoát caùn khieán löûa ñöôïc ñöùng yeân thì ñeàu saùng laïi. Ñeán luùc goác heát laø cuõng khoâng theå duøng ñoát, nay döôõng taùnh ngöôøi, hoaëc kh- ieán cho raêng ruïng moïc laïi, toùc baïc laïi ñen möôït, saéc da saùng nhuaàn, nhö kia thuùc môõ chuyeån ñuoác laø ñeán thoï cöïc cuõng rieâng cheát. Ngöôøi thoâng minh bieát ñoù khoù caàu, neân chaúng duøng töï nhoïc, keû ngu doát khinh nhaàm maø mong ñöôïc, theâm môõ ñoåi löïc cuûa ñuoác, neân chaâm theâm chaúng döùt, laïi coû caây nguõ coác laáy khí aâm döông sinh ôû ñaát, ñeán luùc noù phaùt trieån lôùn thaønh thaät, thaät laïi vaøo ñaát maø sau naêng sinh, nhö ngöôøi cuøng caàm thuù coân truøng, ñeàu do troáng maùi giao tieáp maø sinh, sinh thì coù lôùn, lôùn thì coù giaø, giaø thì coù cheát, nhö boán muøa thay ñoåi vaäy, maø muoán bieán ñoåi taùnh ñoù, caàu laøm khaùc ñaïo, meâ laàm ñoù chaúng hieåu.

# LUAÄN SA MOÂN BAÁT KÍNH VÖÔNG GIAÛ CUÛA PHAÙP SÖ TUEÄ VIEÃN

Vua Thaønh Khang ñôøi Taán, ñôøi, Xa-ky töôùng quaân Döõu Baêng nghi ngôø caùc Sa-moân choáng leã, lyù maø vaïn thöøa noùi laø theá naøo. Phieâu Kî coù ñaùp (hai luaän gia, ñeàu ôû moãi taïi baûn taäp) cho ñeán trong nieân hieäu Nguyeân Höng, Thaùi UÙy Hoaøn Coâng cuõng ñoàng nghóa naøy, cho raèng lôøi noùi cuûa Döõu Baêng chöa cuøng taän, môùi göûi thö cho Baùt Toøa, noùi raèng:

Söï haønh hoùa cuûa Phaät tuy lôùn, vì meânh moâng suy ngoaøi nghe thaáy, laáy kính laøm goác, xuaát xöù naøy chaúng khaùc, vì choã mong caàu coù khaùc, chaúng phaûi cung kính, neân pheá boû. Laõo Töû ñoàng Vöông haàu ôû Ba Ñaïi Nguyeân, choã ñoù troïng ñeàu ôû choã tö sinh thoâng vaän, ñaâu rieâng vì baäc Thaùnh taïi vò maø saùnh caân haïn nghi ö? Daãn laáy ñöùc lôùn cuûa trôøi ñaát, goïi laø sinh, thoâng sinh lyù vaät ôû nôi vöông giaû, neân toân thaàn khí ñoù maø leã thaät laø lôùn, ñaâu phaûi hö töôùng suøng traïng nghóa hoaèng ngöï maø thoâi, cho neân Sa-moân sinh soáng ôû nöôùc nhaø, cuõng thöôøng duøng haèng ngaøy nôi lyù

maïng, ñaâu coù thoï ñöùc maø boû soùt leã, ñöôïm aân ban maø pheá boû kính ñoù ö? Baáy giôø caùc haøng trieàu só danh hieàn cuøng ñoái ñaùp raát ñoâng, tuy luùc noùi chöa ngoä nhöng ñeàu cuøng nhau ngôïi khen, khoâng ñeàu heát choã nghó nhôù maø lyù tích chöùa ôû tình, beøn khieán cho ñaïo phuïc voâ thöôïng huûy boû ôû traàn tuïc, taâm löôïng ñaùo khuaát nôi nhaân söï. Buoàn thay! Ñaây môùi laø lyù do cuûa giaùo taùng, chaúng phaûi vaän ngaøn naêm, raát lo sôï ñaïo phaùp saép ñaém chìm, meán caûm chaúng queân vieäc tröôùc, neân soaïn thuaät luaän naêm thieân, roát raùo yù nhoû nhieäm, ñaâu noùi ñôïi thaàn loä cuûa hang vöïc, bôûi baøy voõng cöïc, cuõng mong caùc baäc quaân töû sau naøy hoaëc ngöôøi toân kính Phaät giaùo thöû xem cho roõ.

## *Thöù nhaát: Taïi gia.*

Phaät giaùo noùi ñieàu coát yeáu, laáy xuaát gia laøm khaùc. Ngöôøi xuaát gia goàm coù boán khoa, hoï hoaèng giaùo thoâng vaät thì coâng ngang vôùi Ñeá vöông, hoùa goàm ñaïo trò, coøn nhö caûm tuïc ngoä thì cuõng khoâng ñôøi naøo chaúng coù, chæ choã ngoä coù haønh taøng, neân laáy pheá höng laøm aån hieån. Trong ñoù coù theå ñöôïc luaän laø, xin löôïc maø noùi. Taïi gia thôøi phuïng Phaät phaùp thì laø daân cuûa thuaän hoùa, tình chöa bieán tuïc, daáu veát ñoàng phöông noäi, neân coù aùi cuûa thieân thuoäc, leã cuûa phuïng chuû, leã kính coù goác, beøn do ñoù maø thaønh giaùo baûn, sôû nhaân thì coâng do ôû xöa. Cho neân nhaân meï daïy doã yeâu thöông, khieán daân bieát coù aân töï nhieân, nhaân cha daïy kính khieán daân bieát coù troïng cuûa töï nhieân, xöa nay hai ñieàu ñoù thaät do ngaàm öùng, öùng chaúng ôû nay thì neân tìm goác, neân laáy toäi ñoái laøm hình phaït, khieán sôï maø sau thaän troïng, laáy thieân ñöôøng laøm töôùc ban thöôûng khieán vui maø sau ñoäng. Ñaây ñeàu laø baùo cuûa aûnh höôûng ñoù maø roõ ôû giaùo, laáy nhaân thuaän laøm thoâng maø chaúng ñoåi thay töï nhieân, vì sao? Vì haäu thaân coøn sinh, laáy coù bít laøm vöôùng luïy. Reã saâu haún do ta, ngaõ chöa queân phöông, ñem laáy tình duïc laøm vöôøn uyeån, thanh saéc laøm daïo xem, chìm ñaém vui ñôøi chaúng theå töï khoûi maø ñaëc bieät vöôït ra, cho neân choã xem xeùt cuûa giaùo laø laáy ñaây laøm bôø meù, chaúng noùi roõ beân ngoaøi, beân ngoaøi chöa roõ thì ñaïi ñoàng vôùi thuaän hoùa, neân chaúng theå thoï nhaän ñöùc maø boû soùt leã, ñöôïm nhuaàn aân tueä maø pheá boû kính, cho neân ngöôøi öa thích phong hoùa cuûa Thích-ca thì tröôùc phaûi thôø phuïng cha meï maø kính troïng vua, bieán tuïc vaát boû traâm laø haún trì maïng maø thuaän ñoäng. Neáu vua hay cha meï coù nghi ngôø thì lui caàu chí ñoù ñeå ñôïi ñoàng ngoä. Ñaây môùi laø sôû dó troïng tö sinh giuùp vöông hoùa cuûa Phaät giaùo ñoái vôùi trò ñaïo. Luaän laø yù chæ cuûa laäp ngoân, daùng maïo coù choã ñoàng, neân ñòa vò coù phaân noäi ngoaïi ñeå noùi veà chí cuûa ôû ba, löôïc thuaät yù kinh, tuyeân göûi ñieàu oâm aáp.

## *Thöù hai: Xuaát gia.*

Ngöôøi Xuaát gia laø khaùch cuûa phöông ngoaøi, veát baët nôi vaät, ñoù laø giaùo, ñaït hoaïn luïy duyeân do coù thaân, chaúng coøn thaân thì döùt hoaïn. Bieát nhieàu ñôøi do nôi baåm hoùa, chaúng thuaän hoùa ñeå caàu toâng, caàu toâng chaúng do thuaän hoùa thì chaúng trôû laïi voán giuùp cho vaän thoâng. Döùt hoaïn chaúng do coøn thaân thì chaúng quyù ích lôïi cuûa haäu sinh. Lyù naøy traùi vôùi hình, ñaïo naøy traùi vôùi tuïc. Neáu ngöôøi naøy töï theå luùc ñaàu ôû laïc traâm, laäp chí hình ôû bieán phuïc, cho neân laø xuaát gia, ñeàu troán ñôøi ñeå caàu chí, bieán tuïc ñeå ñaït ñaïo, bieán tuïc thì phuïc chöông chaúng ñöôïc ñoàng leã vôùi theá ñieån, troán ñôøi thì neân cao chuoäng daáu veát. nhö vaäy thì vôùt ñöôïc ngöôøi ñaém tuïc ôû doøng chìm, nhoå caên saâu toái trong nhieàu kieáp, xa thoâng beán ba thöøa, roäng môû ñöôøng trôøi ngöôøi. Neáu khieán moät ngöôøi toaøn ñöùc thì ñaïo trò saùu thaân, ñöôïm nhuaàn thieân haï, duø chaúng ôû ngoâi vò Vöông haàu cuõng ñaõ kheá hôïp hoaøng cöïc, taïi giuùp sinh daân, cho neân trong thì traùi troïng cuûa thieân thuoäc maø chaúng traùi hieáu, ngoaøi thieáu cung kính cuûa phuïng chuû maø chaúng maát kính. Töø ñaây maø quaùn xeùt, neân bieát vöôït ngoaøi hoùa ñeå tìm toâng thì lyù saâu maø nghóa doác, roõ thaùi töùc ñeå noùi nhaân, thì coâng ngoïn maø aân ban caïn. Neáu vaäy thì, tuy ñem maët che môø nuùi maø xoay böôùc, vaãn coøn hoå theïn nghe phong caùch ñoù, huoáng chi laø daân cuûa thuaän hoùa, hieàn cuûa thò loäc, ñoàng cuøng hieáu kính.

## *Thöù ba: Caàu toâng chaúng thuaän hoùa*.

Hoûi raèng: Tìm yù cuûa hoï Laõo, trôøi ñaát laùy ñöôïc moät laø lôùn, Vöông haàu laáy theå thuaän laøm toâng, ñöôïc moät neân laøm goác cuûa muoân hoùa, theå thuaän neân coù coâng cuûa vaän thoâng, nhöng roõ toâng thì coøn ôû theå cöïc, theå cöïc thì do thuaän hoùa, cho neân caùc baäc tieân hieàn cho laø lôøi noùi hay, ñieàu caùc luaän chaúng theå khaùc, khaùc vôùi caùc luaän ñoù thì nghóa khoâng coù chaáp, maø noùi laø chaúng thuaän hoùa laø sao?

Ñaùp: Do coù phöông ñoàng baåm sinh ôû ñaïi hoùa, tuy caùc phaåm muoân sai, tinh thoâ khaùc quaùn, thoáng cöïc maø noùi chæ coù linh vaø khoâng linh, coù linh thì coù tình ôû hoùa, khoâng linh thì khoâng tình ôû hoùa; khoâng tình ôû hoùa thì hoùa cuoái cuøng sinh linh, sinh maø chaúng do tình, neân hình huû naùt maø hoùa dieät, coù tình ñoái vôùi hoùa, caûm vaät maø ñoäng, ñoäng thì vì tình neân sinh chaúng döùt, sinh chaúng döùt thì hoùa caøng roäng, hình caøng chöùa nhoùm, tình caøng dính maéc laø luïy caøng saâu, ñoù laø hoaïn, laøm sao coù theå noùi hôn ö? Cho neân kinh noùi Neâ-hoaøn baát bieán, laáy hoùa taän laøm nhaø, ba coõi löu ñoäng laáy toäi khoå laøm tröôøng, hoùa taän thì muoân duyeân döùt haún, löu ñoäng thì thoï khoå khoâng duøng. Laáy gì noùi ñoù ö? Sinh laáy hình laøm goâng cuøm, maø sinh do hoùa, coù hoùa do tình maø caûm, thì thaàn dính maéc goác ñoù maø trí môø chieáu, ngay ñoù coù bít thì choã coøn chæ ñaõ xong, choã traûi qua chæ coù

ñoäng, töø ñoù, daây linh maát ngöï, ñöôøng sinh ngaøy caøng môû, môùi tuøy tham aùi ôû doøng daøi, ñaâu moâït thoï nhaän maø thoâi ö? Cho neân trôû laïi goác caàu toâng thì chaúng vì sinh maø luïy thaàn. Vöôït rôi buïi bít laø chaúng vì tình maø luïy sinh, chaúng vì tình luïy sinh thì sinh seõ dieät, chaúng vì sinh luïy thaàn, thì thaàn coù theå ngaàm thaàn döùt caûnh, neân goïi laø Neâ-hoaøn. Teân cuûa Neâ-hoaøn, ñaâu phaûi hö caáu. Xin suy tìm söï thaät, trôøi ñaát tuy laáy sinh soáng laøm lôùn, maø chöa theå khieán sinh laø chaúng hoùa, Vöông haàu tuy laáy toàn taïi laøm coâng, maø chöa theå khieán söï toàn taïi ñoù khoâng hoaïn. Cho neân luaän tröôùc noùi: Ñaït hoaïn luïy duyeân do coù thaân, chaúng coøn thaân vì döùt hoaïn, bieát sinh soáng do ôû baåm hoùa, chaúng thuaän hoùa ñeå caàu toâng, nghóa coøn ôû ñaây, nghóa coøn ôû ñaây, ñaây laø lyù do Sa-moân choáng khaùng leã muoân thöøa, cao chuoäng vieäc aáy, chaúng töôùc Vöông haàu maø ñöôïm aân ban ñoù.

## *Thöù tö: Theå cöïc chaúng goàm öùng.*

Hoûi raèng: xem qua caùc söû tröôùc, töø thöôïng hoaøng trôû laïi taïi vò ôû toâng, chöa töøng khaùc nguoàn goác ñoù, goác chaúng theå hai, cho neân traêm ñôøi ñoàng ñieån, ñeàu laø moät thoáng, caùi goïi laø chæ coù trôøi laø lôùn, chæ coù Nghieâu laø ñoù. Nhö theá thì chaúng trí coù choã chaúng chieáu, töï khoâng ngoaøi chaúng theå chieáu, chaúng phaûi lyù coù choã chaúng cuøng taän, töï khoâng coù lyù ñeå cuøng taän. Laáy ñaây maø suy thì ngoaøi söï thaáy nghe roãng rang khoâng choã göûi gaém, Lyù khoâng choã göûi gaém thì toâng cöïc coù theå roõ. Nay caùc Sa-moân chaúng ngoä yù cuûa vaên bieåu maø meâ laàm vaên cuûa giaùo bieáy. Ñaây laø sai nhaàm, haún ñaõ hoaøn toaøn maát, neáu laïi hieån nhieân coù nghieäm ñaây, môùi mong caùi nghe cuûa theá gian.

Ñaùp raèng: U toâng roäng xa, thaàn ñaïo saâu maàu, coù theå duøng lyù tìm naïn, duøng söï vaën hoûi. Ñaõ giaãm traûi nôi giaùo thì duøng nhaân thôøi ñeå kieåm, tuy öùng ñôøi ñoù ñuû hôn keùm muoân sai, con nhö khuùc thaønh ôû duïng, caûm töùc taâm daân maø chung phaàn ñoù, phaàn ñeán thì döøng choã cuûa trí ñoù chaúng bieát, maø chaúng lieân quan beân ngoaøi. Neáu vaäy thì chaúng phaûi theå cöïc choã cuûa ñoù chaúng goàm, goàm thì chaúng theå ñeàu ngöï. Cho neân xöa noùi ñaïi ñaïo laø naêm bieán maø hình danh coù theå neâu, chín bieán maø thöôøng Phaät coù theå noùi, ñaây chæ laø theàm baäc khaùc nhau cuûa phöông noäi, maø coøn chaúng theå choùng baøy, huoáng chi ngoaïi ñoù ö? Xin laïi suy nghieäm maø roäng ñoù, ñeå xa loaïi ñoù, beân ngoaøi cuûa saùu hôïp coù maø chaúng noùi laø: Chaúng phaûi khoâng theå noùi, maø noùi, hoaëc traùi ngöôïc, trong saùu hôïp noùi maø chaúng noùi, laø chaúng phaûi khoâng theå noùi, maø noùi, hoaëc nghi ngôø, Chí cuûa tieân vöông, Xuaân Thu Kinh theá noùi maø chaúng baøn luaän laø chaúng phaûi khoâng theå baøn luaän maø baøn luaän ñoù, hoaëc loaïn. Ba thöù naøy ñeàu laø choã maø tai maét cuûa thaân chaúng theá ñeán ñöôïc. Laáy laøm quan them choát, maø chaúng lieân quan

ngoaøi thaáy nghe. Do ñaây maø caàu yù cuûa baäc Thaùnh, thì ñaïo noäi ngoaïi coù theå hôïp maø roõ. Thöôøng laáy laøm ñaïo phaùp vaø danh giaùo, Nhö lai cuøng Nghieâu Khoång, phaùt roát raùo tuy khaùc maø thaàm cuøng aûnh höôûng, xuaát xöù thaät khaùc maø troïn kyø thì ñoàng, roõ raøng maø noùi, chæ quy coù theå thaáy, lyù hoaëc coù tröôùc hôïp maø sau traùi, coù tröôùc traùi maø sau hôïp. Tröôùc hôïp maø sau traùi laø Chö Phaät, Nhö lai. Tröôùc traùi maø sau hôïp laø, quaân vöông caùc ñôøi chöa ñeán choã theå cuøng cöïc. Ñaây laø haïng ñoù laøm sao bieát ñöôïc? Trong kinh noùi: Phaät coù phaùp töø thaàn thoâng nhieân, hoùa vaät duøng quyeàn giaêng roäng tuøy choã vaøo, hoaëc laøm tieân linh, chuyeån luaân thaùnh ñeá, hoaëc laøm khanh töôùng Quoác sö Ñaïo só, caùc haøng nhö theá, taïi choã bieán hieän, caùc vua quaân töû chaúng bieát laø ai, ñaây laø caùi goïi laø hôïp maø sau traùi. Hoaëc coù môùi ñaàu môû söï nghieäp lôùn maø coâng hoùa chöa xong, veát coù so le neân choã thoï chaúng ñoàng, hoaëc mong coâng ôû thaân sau, cuõng chaúng theå tính toaùn, tuy eùp daãn voâ phöông, haún veà ñöôøng coù hoäi, ñaây goïi laø traùi maø sau hôïp. Neáu nay traùi maø sau hôïp, thì phoûng böôùc ñöôøng thoâng ñoù haún chaúng töø bôø meù ôû moät ñaïo. Neáu nay hôïp maø sau traùi, thì Thích-ca vaø Nghieâu Khoång choã quy veà chaúng khaùc, ñoaùn coù theå bieát, cho neân töï traùi maø caàu hôïp thì bieát lyù hoäi seõ ñoàng, töï hôïp maø caàu traùi thì ngoä, theå cöïc ñoù laém phöông, chæ thaáy choã chaúng gaàn cuûa hình, neân laàm hoaëc nhieàu ñöôøng maø kinh sôï, do ñaây maø quaùn xeùt: Ñaïo trôøi ñaát coâng taän ôû vaän hoùa, ñöùc cuûa ñeá vöông lyù cöïc ôû thuaän thoâng, neáu ñem ñoái vôùi giaùo rieâng baët, toâng chaúng bieán thì chaúng ñöôïc ñoàng naêm maø noùi söï hôn keùm, cuõng ñaõ roõ vaäy.

## *Thöù naêm: Hình taän maø thaàn chaúng dieät.*

Hoûi raèng: Luaän chæ laáy hoùa taän laøm chí cöïc, cho neân taïo cöïc haún laø traùi hoùa maø caàu toâng, caàu toâng chaúng do ôû thuaän hoùa, do ñoù neâu daãn quaân vöông caùc ñôøi khieán ñoàng vôùi Phaät giaùo, giuùp cho ñeán choã theå cöïc hoaëc duøng quyeàn ôû thoáng, ñaây laø choã nöông gaù cuûa Nhaõ Luaän, töï haún ôû ñaïi thoâng, caàu ñoù thaät ñaùng lyù thì chaúng ñuùng, vì sao? Baåm khí cöïc ôû moät ñôøi, ñôøi taän thì tieâu dòch maø ñoàng vôùi voâ thaàn, tuy dieäu vaät neân laø hoùa cuûa aâm döông, ñaõ hoùa maø laøm sinh, laïi hoùa maø laøm töû, ñaõ tuï maø laøm thæ, laïi tan maø laøm chung, do ñaây maø suy nghieäm, neân bieát thaàn hình ñeàu hoùa voán khoâng khaùc thoáng, tinh thoâ moät khí, thæ chung ñoàng nhaø, nhaø toaøn thì khí tuï maø coù linh, nhaø huûy thì khí tan maø chieáu dieät, tan thì trôû laïi choã thoï ôû goác lôùn, dieät thì laïi veà nôi voâ vaät, qua laïi chung cuøng ñeàu laø soá töï nhieân. Ai laøm vieäc ñoù? Neáu khieán goác khaùc thì khaùc khí, soá hôïp thì ñoàng hoùa, cuõng laø xöù hình cuûa thaàn, nhö löûa ôû goã, sinh ñoù thì coøn, huûy ñoù thì dieät, hình lìa thì thaàn tan maø khoâng göûi, goã naùt thì löûa taøn maø

khoâng baùm, lyù ñoù nhö vaäy, giaû söû phaàn cuûa ñoàng khaùc toái maø khoù roõ, thuyeát coù khoâng haún coøn ôû tuï tan, tuï tan laø laâm chung cuûa khí bieán, laø sinh dieät cuûa muoân hoùa, neân Trang Töû noùi: Sinh cuûa ngöôøi laø tuï cuûa khí, tuï laø sinh, tan laø töû, neáu töû sinh laø boïn kia khoå, toâi naøo lo hoaïn gì. Thieän ngaøy xöa goïi laø Ñaïo, haún coù vì ñöôïc ñoù, neáu quaû nhieân nhö vaäy, thì chí lyù cöïc ôû moät ñôøi, ñôøi taän chaúng hoùa, nghóa coù theå tìm.

Ñaùp raèng: Thaàn laø gì? Tinh cöïc laø linh, tinh cöïc thì chaúng phaûi choã möu tính cuûa queû töôïng, neân baäc Thaùnh laáy ñieäu vaät laøm lôøi noùi. Tuy coù thöôïng trí, coøn chaúng theå ñònh theå traïng ñoù, thaáu cuøng u trí ñoù maø baøn noùi, vì thöôøng thöùc sinh nghi phaàn nhieàu ñoàng maét loaïn, ñoù laø löøa doái vaäy, cuõng ñaõ xaâu xa. Saép muoán noùi, ñoù laø noùi, chaúng theå noùi, nay ñoái vôùi chaúng theå noùi laïi cuøng nhau nöông mong, thaàn laø vieân öùng voâ sinh, kheùo taän voâ danh, caûm vaät maø ñoäng, möôïn soá maø haønh, caûm vaät maø chaúng phaûi vaät neân vaät hoùa maø chaúng dieät, möôïn soá maø chaúng phaûi soá neân soá taän maø chaúng cuøng, coù tình thì coù theå duøng vaät caûm, coù thöùc thì coù theå duøng soá caàu, soá coù tinh thoâ, neân taùnh ñoù ñeàu khaùc, trí coù toái saùng, neân chieáu ñoù chaúng ñoàng, suy theo ñaây maø luaän thì bieát hoùa duøng tình caûm, thaàn duøng hoùa truyeàn, tình laø meï cuûa hoùa, thaàn laø caên cuûa tình, tình coù hoäi laø ñaïo cuûa vaät, thaàn coù ngaàm laø coâng cuûa dôøi, chæ baäc trieät ngoä trôû laïi goác, keû meâ lyù ñuoåi theo vaät, xöa kia luaän ñaïo laø cuõng chöa coù choã ñoàng xin daãn neâu ñeå noùi, Trang Töû Phaùt Huyeàn AÂm ôû Ñaïi Toâng raèng: Ñaïi khoái nhoïc ta duøng soáng, döùt ta duøng cheát. Laïi cho sinh laø sinh y, töû laø traùi chaân. Ñaây choã goïi laø bieát sinh laø ñaïi hoaïn, laáy voâ sinh laøm trôû laïi goác. Vaên Töû xöng lôøi cuûa hoaøng ñeá raèng: Hình coù chaúng phaûi maø thaàn chaúng hoùa, duøng chaúng hoùa nöông hoùa, bieán ñoåi khoâng cuøng. Trang Töû cuõng noùi: Giöõ hình cuûa phaïm nhaân maø coøn vui möøng, neáu nhö hình cuûa ngöôøi, muoân hoùa maø chöa baét ñaàu coù cöïc. Ñaây laø caùi goïi laø bieát sinh chaúng taän, ñoái vôùi moät hoùa môùi ñuoåi theo vaät maø chaúng trôû laïi. Luaän cuûa hai oâng, tuy chöa roát raùo thaät ñoù, cuõng thöôøng beân caïnh toâng maø coù nghe. Luaän laø chaúng tìm thuyeát môùi sinh môùi cheát, maø laàm hoaëc tuï tan ñoái vôùi moät hoùa, chaúng tö duy thaàn ñaïo coù linh cuûa dieäu vaät, maø cho raèng tinh thoâ ñoàng taän, chaúng ñaùng buoàn ö? Ví duï löûa goã voán töø Thaùnh Ñieån, vì maát löu thoáng, neân ngaàm daáy chaúng tìm, neân lôøi theo chìm ôû thöôøng giaùo, khieán ngöôøi baøn noùi, do ñoù thaønh nghi ngôø, vöøa roài giaû söû luùc khoâng coù baäc ngoä toâng thì chaúng bieát coù roõ cuûa tieân giaùc, ngaàm truyeàn ñoù coâng maát ñôøi chaúng nghe, vì sao? Vì tình soá caûm nhau, hoùa ñoù khoâng ñaàu moái, nhaân duyeân kín döïng ngaàm cuøng truyeàn ghi, töï chaúng phaûi ñaït quaùn thì laøm sao bieát bieán ñoù. Xin vì baøn luaän xem xeùt.

Vì löûa thaät truyeàn töø cuûi, nhö truyeàn cuûa thaàn nôi hình, truyeàn cuûa löûa khaùc cuûi, nhö truyeàn cuûa thaàn khaùc hình, cuûi tröôùc chaúng phaûi cuûi sau, thì bieát thuaät dieäu cuûa chæ cuøng, hình tröôùc chaúng phaûi hình sau, thì ngoä caûm saâu cuûa tình soá, keû laàm hoaëc thaáy hình huû naùt ôû moät ñôøi beøn cho laø thaàn tình ñeàu maát, nhö thaáy löûa cuøng ôû moät goã, cho raèng kyø cuoái ñeàu heát. Ñaây laø do theo baøn luaän cuûa Döôõng Sinh, chaúng phaûi xa tìm loaïi aáy. Y cöù Nhö lai Luaän, möôïn khieán thaàn hình ñeàu hoùa, luùc ñaàu töø trôøi voán ngu trí tö sinh ñoàng baåm choã thoï, hoûi choã thoï laø laøm thoï ñoù ôû hình ö? Hay laøm thoï ñoù ôû thaàn? Neáu thoï ñoù ôû hình thì, heã coù hình ñeàu hoùa laøm thaàn. Thoï ñoù ôû thaàn laø do thaàn truyeàn, thaàn thì Ñan Chu vaø ñeá Nghieâu baèng thaùnh, Troïng Hoa vaø Coå Taåu ñoàng linh, ñoù coù theå vaäy ö? Ñoù coù theå vaäy ö? Neáu chaúng theå thì bieát gaây döïng cuûa ngaàm duyeân ôû kieáp xöa phaân ñònh coù toái saùng ôû hình ñaàu, tuy linh ñeàu kheùo vaän, coøn chaúng theå bieán töï nhieân cuûa taùnh, huoáng chi giaùng ñaây ñaõ trôû laïi ö? Laáy lyù nghieäm ñoù, thì neâu lôøi maø coù raên, duøng söï maø saùnh ñoù, thì coù theå khoâng meâ laàm ñoái vôùi ñaïi ñaïo.

Sau khi luaän thaønh, coù khaùch veà ôû, giaãm traêng toû maø daïo trôøi xanh, cuøng nhau chung nhoùm nôi phaùp ñöôøng, nhaân ñoù hoûi raèng: Kính tìm Nhaõ Luaän, ñaïi quy coù theå thaáy, gaàn nhö khoâng choã hôû, moät ngaøy thöû nghieân cöùu laïi, bôûi choã chöa taän cuõng ít chaáp thuaän xöû, yù cho raèng Sa-moân ñöùc thöùc laø khaùc cheá cuûa bieán tuïc, danh khí cuûa ñaïo gia thi vi ôû vua cha, haún neân löôïc ôû hình kính, nay choã nghi ngôø laø, giuùp môû laø nghieäp cuûa khoù ñeán, xa mong laø coâng cuûa hoùa bieåu, ngaàm ñöôïm khoâng coâng hieäu cuûa hieän phaùp. Laïi bao maàu nhieäm maø chöa öùng, môùi khieán caùc haøng vöông coâng hieán cuùng, tín só khom mình, ñöôïc ngoài khoâng maø thoï nhaân ñöùc, vuøi laáp nôi luïy cuûa tính sôùm, huoáng ñöôïm aân tueä ñoù, ñoàng ngöôøi cheâ bai aên chay ö? Chuû nhaân giaây laâu môùi baûo: Xin vì caùc hieàn gaàn laáy loaïi naøy, coù ngöôøi ôû ñaây phuïng tuyeân thôøi maïng maø xa thoâng tuïc cuûa khaùc phöông chín dòch. Hoûi raèng: Vöông giaû ñang giuùp laø duøng löông tích hay duøng kieäu phuïc ö? Ñaùp raèng: Ñuùng vaäy! Chuû nhaân baûo: Loaïi coù theå tìm. Goïi laø Sa-moân laø gì? Nghóa laø hoï naêng môû söï môø toái cuûa moâng tuïc, khai toûa ñöôøng huyeàn cuûa hoùa bieåu, môùi saép ñem ñaïo goàm queân cho thieân haï ñoàng ñeán, khieán ngöôøi mong cao naém ñöïôc di phong ñoù, haøng thaám moân ñöôïm vò beán thöøa, neáu vaäy tuy coù nghieäp lôùn chöa thaønh, nhöng xen veát tích vöôït ñoä ù, choã ngoä haún ñaõ roäng lôùn, nhöng coâng cuûa vaän thoâng, lôïi ích cuûa giuùp coøn, vaãn chöa ñaùp traû taâm theà öôùc ñaàu tieân ñoù, huoáng chi ñaùp nhoïc cuûa ba nghieäp ö? Laïi ngöôøi naøy laø hình tuy coù ñaõi tình khoâng gaàn nöông, xem cuùng boán vieäc caàn duøng, nhö quaù cuûa muoãi khæ tröôùc

ñoù, ban tueä cuûa boït boùng ñaâu ñaùng noùi ö? Töø ñoù, caùc ngöôøi khaùch môùi toû ngoä ñöôøng ngaàm, laáy môû veát laøm coâng, laéng loøng ñeå saïch, roát cuøng laøm ñaïo, môùi vui möøng thoûa loøng, ca vònh maø lui veà.

Ñôøi Taán, nieân hieäu Nguyeân Höng thöù ba. Naêm ñoù gaëp phaûi cheït laáp, Thieân Töû maát ngoâi, daân chòu traêm ñieàu buoàn lo. Toâi ñoàng chí ñeàu phaùn cuûa thoâi côø, neân nhaân ñoù maø thuaät luaän vieäc naøy

# LUAÄN SA MOÂN ÐAÙP Y BAØY VAI PHAÛI CUÛA PHAÙP SÖ TÖÏ VIEÃN

Coù ngöôøi hoûi raèng: Sa-moân maëc y baøy vai phaûi (ñaûn phuïc) xuaát phaùt töø Phaät giaùo laø leã ñieån ö?

Ñaùp raèng: Ñuùng vaäy.

Laïi hoûi raèng: Ba ñôøi tröôùc khaùc cheá, leã aáy chaúng ñoàng, bieán cuûa chaát vaên ñaày ñuû ôû ñieån tröôùc, maø Phaät giaùo xuaát phaùt töø beân ngoaøi, luaän laø ñeàu coù nghi ngôø, neáu coù thaáu ñaït saâu maàu, thì mong daïy raên nhöõng ñieàu chöa nghe.

Ñaùp raèng: Daân cuûa Huyeàn Coå, Ñaïi Phaùc chöa thieáu, leã ñoù chaúng coù vaên, ba vua öùng ñôøi, neân cuøng thôøi maø bieán, do ñoù quaùn xeùt, choã chaáp cuûa luaän laø caùch ngoân cuûa phöông noäi, vì sao bieát nhö vaäy? Choã khoâng cuûa Trung quoác hoaëc ñöôïc ñoù ôû khaùc tuïc, daân ñoù chaúng dôøi neân ñaïo ñoù chöa maát, vì vaäy phaùp nöôùc Thieân-truùc, taän kính vôùi choã toân, toû thaønh thaät vôùi thaàn minh taát caû ñeàu maëc y baøy vai, caùi goïi laø raát laém cuûa nghieâm söùc, tuy saùch vôû ghi cheùp ngoïn ngaønh truyeàn ñeán xöù naøy, luùc ñaàu döôøng nhö coù nghe, Phaät ra ñôøi nhaân ñoù laøm giaùo, roõ choã haønh chaúng phaûi beân traùi neân öùng baøy vai phaûi. Vì sao? Ñem noùi sang heøn neân toàn taïi ôû vò, vò laáy taán ñöùc thì chuoäng taâm sinh cuûa hieàn, cho neân Sa-moân vöôït danh phaàn vì traùi thôøi, chaúng lui roài maø caàu tröôùc, laïi choã hay kheùo cuûa ngöôøi ñeàu ôû beân phaûi, neáu ñoäng chaúng duøng thuaän thì gaëp vieäc sinh raéc roái, quaù maø naêng laïi tuy trung hieàn coøn chöa ñöôïc, huoáng chi coù döôùi so vôùi ñaây ö? Xin thöû noùi xem, hình laáy phaùi traùi laøm theå, lyù duøng taø chaùnh laøm duïng, xöa nay caû hai ñeàu nöông theo goác, vöôùng reã chaúng nhoå thì söï chöa thaéng, öùng maø hình lyù giuùp nhau ñaïo ñoù, nhoû nhieäm roõ hay ñôøi quen chöa ñoåi, neân neâu khoù noùi maëc y baøy vai ñaõ roõ thì hình tuøy söï caûm, lyù ngoä taâm ñoù, duøng khí cuûa ngöï thuaän, baøy theå cuûa thaønh thaät, maø taø chaùnh hai haøng chaúng phaûi goác ñoù, cho neân Ñöùc Theá toân duøng maëc y baøy vai phaûi, doác thaønh thaät maø boû taø ñoù, khieán danh thaät coù ñaùng kính maïn chaúng taïp, sau ñoù môû ñöôøng xuaát yeáu daãn chaân taùnh ôû doøng meâ, khieán baäc hieàn cuûa aån ñôøi chaúng töï döùt nôi voâ phaàn, coøn haøng mong ñeán tôùi chaúng meâ laàm ñöôøng maø traûi böôùc, töø ñoù haïng

phuïc öùng cöûa thaùnh ñeàu traûi chaùnh nghó thuaän, khaùc veát ñoàng khuoân, keùo daøi toá phong maø nghó nhôù xöa cuõ, traùi boû hoa tuïc röûa taâm, tìm goác ñaït bieán töùc gaàn ngoä xa, hình phuïc theïn nhau, lyù saâu caûm ñoù, nhö ñaây thì tình leã chuyeân höôùng tu ñoù chaúng moûi meät, ñoäng thì duøng thuaän baát chôït hình ñoù töï cung, ñaây môùi laø nhaân beân ngoaøi cuûa Nhö lai khuyeân duï, gom daáu veát dieäu cuûa thoâ maø moïi ngöôøi baøn noùi chöa duï, hoaëc muoán ñoåi thay, traùi vôùi ñaïo xöa, sao saâu vaäy ö?

## *Haø Traán Nam caät naïn.*

Thaáy hoûi ñaùp maëc y baøy vai phaûi chæ raên goàm neâu ñieàu chöa thaønh vaên ôû huyeàn coå giuùp hình, lyù ôû gaàn duïng, khieán kính maïn khaùc doøng, thöùc phuïc ñeàu heát, gaàn nhö khoâng lieân quan. Ñeán nôi sôû dó noùi roõ veà thuaän, coøn coù chöa ñoàng, vì sao? Vì laäp baøy cuûa nghi hình, do thôøi maø duøng, vì vaäy söï coù noäi ngoaïi môùi coù theå laáy caïn saâu maø öùng, Lyù Thích cuøng vôùi Chu Khoång, tieäm theá duøng vôùi di tuïc, ôû nhaân theo chaúng ñoàng, haún khoâng khaùc cuûa nghòch thuaän thì roõ, neân laõo noùi binh hung ôû phaûi, leã laáy tang cheá chaúng traùi, vaû laïi töù ñaúng cuøng chí cuûa phuïng thaân, tam khu hieån nhaân cuûa vöông tích, ôû sau caàn yù chæ coù theå thaáy, sao coù theå göûi chí thuaän, nôi vieäc hung maø baøy caùt, thaät ôû tang dung ö? Trònh baù sôû dó hôû baøy thòt cuõng nhö Höùa Nam Kieäu Thaån, ñeàu do vì cöôõi laø nghòch, haún chòu phaït cuûa chaúng löôøng. Laáy ñaây laøm chöùng thì thuaän seõ ôû ñaâu? Neân daãn choã nghó töôûng, laïi roõ raøng heát, khieán trong ngoaøi coù choã veà!

## *Phaùp sö Töï Vieãn traû lôøi.*

Kính tìm yù chæ caâu hoûi, bôûi nghe ñöôøng xa, choã chieáu chöa taän, khieán tinh thoâ ñeàu thuaän, trong ngoaøi coù choã veà, ba laàn raên ñaây, choã ngoä raát nhieàu, thöôøng laáy laøm ñaïo raên ñoù cuøng danh giaùo, Thích-ca vaø Chu Khoång, phaùt ñaët tuy khaùc maø thaàm cuøng aûnh höôûng. Xuaát xöù thaät khaùc maø cuoái kyø thì ñoàng, chæ veát dieäu aån nôi thöôøng duøng, chæ quy môø toái maø khoù tìm, beøn khieán chí ngoân caùch vôøi theá ñieån. Ngöôøi baøn noùi phaùt khaùc ñöôøng vôùi luaän. Vì sao bieát ñoù? Vì baäc Thaùnh maùc moùc ñeå boû ñoù laém, thuaän boán muøa ñeå phaân bieät phieàn ñoù, leã cuûa ba khu maát caàm tröôùc maø chaúng laän, laäp baøy cuûa löôùi toäi haún ñôïi hoùa môùi duøng, thöôïng cöïc haønh vi ôû nhaân. Noäi dieân Thích-ca ôû töø, khieán thieân haï baèng mình, vaät ngaõ ñoàng quaùn, thì hôïp goàm ôû moät, ñaâu coù lieân quan ôû hôn keùm maø chaúng phaûi cuøng nhau ö? Nhöng töø daáu veát maø tìm, nhö ñaïi ñoàng ôû goàm aùi, xa caàu thaät ñoù thì theàm baäc sai coù phaân, choã chung cuûa beân ngoaøi phaân, chöa theå noùi hôn, neân taïm ñaây ñeå taán ñöùc, khieán söï hieån baøy ôû vua cha, theo ñaây maø quaùn xeùt, thì giaùo noäi ngoaïi coù theå bieát, tình cuûa thaùnh coù theå thaáy, chæ ñöôøng veà chöa môû, neân vaät chaúng bieát, neáu chaáp thuaän ñoù

nhö ñaây thì nghóa lyù cuûa maëc y baøy vai phaûi chaúng cho nghi ngôø, laïi baûo sao goïi laø neân roõ raøng heát, neân trôû laïi xeùt thuaät baûn hoaøi, voán hoùa cuûa hình, aâm döông naén ñuùc nhaän theå cuûa phaûi traùi, toái saùng thay vaän, coù thuyeát cuûa töû sinh, nhaân tình ñeàu vui, sinh maø sôï töû, thích tieán maø gheùt luøi, cho neân tieân vöông ñaõ thuaän taùnh daân, voã veà töï nhieân, khieán khaùc cheá, phaûi traùi khaùc vò, do ñoù, vieäc laønh chuoäng beân traùi taán töôùc vì haäu sinh ñoù, vieäc döõ choïn beân phaûi, daùng buoàn vì huûy taùnh, ñaây ñeàu voán choã thoï nhaän, nhaân thuaän vì thoâng giaùo, caûm nôi söï bieán nghó nhôù tieân ñöùc, choã quyù cuûa ñôøi laø chaúng qua soáng coøn, soáng coøn maø co duoãi, tieán luøi ñaïo taän ôû ñaây, öùng cuûa caïn saâu ôû ñaâu ö? Sa-moân thì chaúng phaûi nhö vaäy. Thaân sau luøi mình maø chaúng ganh heøn keùm, thôøi ñeán chaúng phaûi ta, maø töø nhuïc, heøn keùm, vì töï chaên daét goïi laø khieâm nhöôøng, ôû choã ganh gheùt cuûa nhieàu ngöôøi goïi laø Thuaän. Nhöôøng thuaän chaúng maát goác, thì coâng cuûa ngaøy toån deã chöa nhoùm. Ñöôøng xuaát yeáu coù theå böôùc ñi, cho neân theo ñôïi boû soùt vinh, traùi tuïc maø ñoäng, ñoäng maø traùi tuïc laø cuøng baäc hieàn cuûa phöông noäi, tuy daùng maïo ñoàng maø thaät khaùc, laøm sao roõ ñoù, phaøm ôû xuaát gia laø ñaït hoaïn luïy duyeân ôû coù thaân, chaúng coøn thaân vì döùt hoaïn bieát sinh soáng do ôû baåm hoùa, chaúng thuaän hoùa vì caàu toâng, suy nghieäm ñaây maø noùi haún bieát phaùt chaån ñöôøng veà laø chaúng vì sinh luïy thaàn ñoù, vöôït rôi vieäc ñôøi laø chaúng vì tình luïy sinh ñoù, chaúng vì tình luïy sinh ñoù thì sinh seõ döùt, chaúng vì luïy thaàn ñoù thì thaàn seõ thaàm, nhöng choã vöøa roài goïi laø laønh döõ thaønh leã, phuïng ñích thaân thôø vua, bôûi laø lôøi noùi cuûa moät vöùc, chöa môùi ñaàu ra nôi coù bít, coù bít chöa ra thì laø ngu khôø, vaên ñoù chöa ñaït bieán. Neáu vaäy môùi saép keït danh giaùo vì theo sinh, nöông muoân hoùa maø traùi toâng, töï chí thuaän maø quaùn xeùt, ñöôïc chaúng goïi laø nghòch ö? Taïm ñôøi ñoù cuøng di tuïc chæ coøn ôû ñaây.

# LUAÄN VEÀ BAÙO ÖÙNG CUÛA PHAÙP SÖ TUEÄ VIEÃN

Hoûi raèng: Kinh Phaät cho raèng saùt sinh laø toäi troïng ñòa nguïc phaït ñaây. Minh khoa u ty öùng nhö aûnh höôûng. Toâi coù ñieàu nghi, vì sao? Vì theå cuûa boán ñaïi töùc ñòa, thuûy, hoûa, phong, keát maø thaønh thaân, laáy laøm nhaø thaàn, nöông sinh gaù chieáu beán thoûa minh thöùc, tuy gaù ñoù ñeå coøn maø lyù aáy thieân döùt, ñaâu chæ giöõa tinh thoâ, haún cuõng khoâng choán thoï thöông, dieät ñoù ñaõ khoâng haïi ôû thaàn, cuõng khoâng do dieät nöôùc löûa trong trôøi ñaát.

Laïi hoûi: Taâm cuûa muoân vaät, aùi duïc raát nhieàu, chæ rieâng ta coù söï saâu xa cuûa tónh löï chính mình. Neáu nhaân tình ñaët ñeå, baùo nöông caûm sinh, öùng thì ñaïo cuûa töï nhieân, choã naøo nöông gaù ö?

Ñaùp raèng: YÙ cho raèng hai ñieàu nay laø quan kieän cuûa laïi hoûi, taân yeáu cuûa laäp ngoân, taân yeáu ñaõ roõ, thì caùc nghi ngôø ñoàng môû tan, luùc ñaàu giaãm ñeán doøng, hoaëc nhaân ñaây ñeå ngoä coù theå laø saùng toû keït tình ôû beân ngoaøi thöôøng thöùc, phaùt xöôùng laï ôû tröôùc khi chöa nghe, nhöng Phaät giaùo saâu maàu, lôøi saâu xa khoù noùi. Giaû söû chöa gaàn chæ quy thì laøm sao coù theå thoûa söôùng u trí, phaûi laø nöông caïnh ñaïi toâng, thöû noùi choã nghó nhôù, suy neâu taùnh cuûa boán ñaïi ñeå roõ goác cuûa thoï hình, thì möôïn nôi khaùc vaät gaù laøm ñoàng theå, sinh nhö boû soùt buïi traàn, sanh dieät moät hoùa, Ñaây laø choã vaøo tueä quaùn, choã daïo maø chaúng phaûi ngaõ, gheù caùc hình nôi moäng lôùn, thaät ôû coù maø ñoàng khoâng, ñaâu laïi coù bít choã thoï nhaän, coù heä thuoäc ôû choã bieán ö? Neáu lyù naøy töï ñöôïc ôû taâm maø vaät beân ngoaøi chöa ngoä thì buoàn rieâng thieän ñoù khoâng coù coâng, caûm tieân giaùc maø daáy loøng, töø ñoù nghó môû mang ñaïo ñeå noùi daïy raên, neân ñöùc cuûa nhaân thöù coøn vaäy. Neâu ta ngöôøi ñoàng ñöôïc taâm khoâng hai ñoái, daïo muõi nhoïn thì heát saïch moät huyeàn, troâng nhìn giao binh thì chaúng nghòch gaëp nhau, thöông toån ñoù ñaâu chæ khoâng haïi ôû thaàn, haún cuõng voâ sinh coù theå gieát, ñaây thì Vaên- thuø ñeø kieám,veát nghòch maø ñaïo thuaän, tuy laø suoát ngaøy khua giaùo muùa nhoïn maø khoâng ñaát. Neáu vaäy laø môùi saép gaù coå vuõ ñeå taän hình, vaän can nhung maø thaønh hoùa, tuy coâng ñuû khaép maø khoâng thöôûng, naøo coù toäi phaït ñoù ö? Neáu traùi vôùi ñaây maø tìm nguoàn, thì baùo öùng coù theå ñöôïc maø roõ, suy nghieäm söï maø caàu toâng, thì toäi phaït coù theå ñöôïc maø luaän, töøng thöû noùi ñoù laø, choã cuûa nhaân duyeân, choã sinh cuûa bieán hoùa, ñaâu chaúng do ñaïo aáy ö? Voâ minh laø vöïc thaúm cuûa löôùi meâ hoaëc, tham aùi laø dinh phuû cuûa caùc luïy, hai lyù ñeàu daïo ngaàm maø thaàn duïng, laønh döõ hoái laän, chæ coù ñoäng naøy, khoâng duïng che chieáu ñoù, neân tình töôûng ngöng treä ôû vaät beân ngoaøi, tham aùi chung taùnh ñoù, neân boán ñaïi keát maø thaønh caùc hình, keát thì ta ngöôøi coù bít, tình vöôùng thì thieän aùc coù chuû, coù bít ôû ta vôùi ngöôøi thì rieâng thaân ñoù maø thaân chaúng queân, coù chuû ôû thieän vaø aùc, thì bieán sinh ñoù sinh maø chaúng döùt, töø ñoù cam chòu nguû giaác moäng daøi, môø toái choã meâ, oâm nghi ngôø ñeâm daøi, choã coøn chæ coù meâ ñaém, cho neân maát ñöôïc cuøng suy, hoïa phöôùc theo nhau, aùc chöùa maø öông trôøi töï ñeán, toäi thaønh thì ñòa nguïc phaït ñaây. Ñaây môùi soá cuûa haún nhieân, khoâng choã dung chöùa nghi ngôø. Vì sao? Hôïp ñoù coù goác thì lyù töï ngaàm ñoái, trieäu ñoù tuy nhoû, theá cöïc thì phaùt, cho neân taâm laáy thieän aùc laøm hình tieáng, baùo laáy toäi phöôùc laøm aûnh höôûng, goác laáy tình caûm maø öùng töï laïi, ñaâu coù u ty do ngöï maø maát ñaïo. nhöng öùng cuûa toäi phöôùc chæ choã coù caûm, caûm ñoù laø vaäy, neân goïi laø töï nhieân, töï nhieân töùc laø aûnh höôûng cuûa ta, ôû baäc chuû teå, naøo coù coâng gì ö? Xin tìm coát yeáu cuûa caâu hoûi maø nghieäm ñoù ôû

thaät, yù chæ caät naïn hoaøn toaøn chaáp thuaän ñòa thuûy hoûa phong keát thaønh thaân, laáy laøm nhaø thaàn. Ñaây töùc nhaø cuûa chuû. Hoûi chuû ñoù ôû nhaø laø coù tình hay khoâng? Neáu noùi khoâng tình thì keát cuûa boán ñaïi chaúng phaûi choã caûm cuûa chuû nhaø, neáu vì caûm chaúng do chuû neân ôû chaúng vì tình, thì ôû nhaø cuûa thaàn khoâng tình chaúng bieát ñau nhöùc. Thaàn ñaõ khoâng bieát nhaø, laïi khoâng ñau nhöùc, laáy tieáp vaät thì laø phaùt coû caét röøng duï cho voâ minh ôû nghóa. Neáu thaät coù tình, thì keát cuûa boán ñaïi laø choã caûm cuûa chuû. Neáu vì caûm do chuû neân ôû haún laø tình, thì ôû nhaø cuûa thaàn chaúng ñöôïc khoâng bieát ñau nhöùc. Thaàn ñaõ coù bieát nhaø laïi khoâng ñau nhöùc, vì tieáp vaät neân duï ñoán chaët coû caây laø voâ minh ñoái vôùi nghóa. Neáu quaû höõu tình keát boán ñaïi laø do chuû chieâu caûm, neáu chieâu caûm laø do chuû thì phaûi coù tình, cho neân thaàn nöông gaù khoâng ñöôïc chaúng bieát ñau, thaàn ñaõ coù bieát nöông gaù, laïi bò ñau ngöùa, vì tieáp vaät neân chaúng ñöôïc ñoàng vôùi thuûy hoûa trong trôøi ñaát laø roõ. Nhaân ñaây ñeå baøn noùi, phaøm thaàn hình tuy khaùc, cuøng nhau maø hoùa, trong ngoaøi thaät khaùc, laãn loän laøm moät theå, töï chaúng phaûi ñaït quaùn thì ñaâu ñöôïc ngaèn meù ö? Giaû söû chöa ñöôïc thì thaéng laâu thaéng meâ. Baåm hình thoï xuùc chaúng phaûi ñeàu nhö theá. Thoï ñaõ vaäy, ñeàu laáy rieâng bieán laøm keït, keït reã chaúng nhoå, thì söï soáng caøng chaéc, nguoàn aùi chaúng döùt thì gìn giöõ ñoù cuõng saâu, laäp baøy moät lyù nghòch tình, khieán taâm meâ loaïn, huoáng chi khaép theå ñeàu maát ö? Cho neân ñoàng nghòch nöông nhau, cuøng sinh loã thu, hoïa taâm chaúng ngaàm thì gaây oaùn chaúng döùt, giaû söû laïi khi roát cuøng chòu naõo, tình khoâng soùt haän, hình tieáng ñaõ dính maéc thì aûnh höôûng töï baøy. Lyù khoâng heïn tröôùc, thöôøng hôïp khieán vaäy, tuy muoán troán laùnh, coù theå ñöôïc chaêng? Ñaây thì nhaân tình ñaët ñeå, baùo nöông laàm hoaëc sinh öùng, nhöng yeáu chæ cuûa laäp ngoân voán khaùc, neân hoäi ñoù chaúng ñoàng.

Hoûi raèng: Neáu vì vaät tình troïng sinh chaúng theå noùi trí taùng, thì lyù do cuûa sinh tình laø hoaëc cuûa tö bieán. Neân duøng ñaït quaùn ñeå roõ, duøng ñaïi phöông ñeå hieåu, ñaâu ñöôïc y cöù meâ treä ñeå laøm ñoái cuûa baùo öùng ö?

Ñaùp raèng: Phaøm, söï khôûi thì do ôû taâm, baùo öùng thì do ôû söï, cho neân töï baùo duøng quaùn söï maø söï coù theå bieán, neâu söï thì traùch taâm, maø taâm coù theå phaûn, suy nghieäm ñaây maø noùi, thì bieát baäc Thaùnh do meâ treä ñoù ñeû noùi ñoái cuûa baùo öùng, chaúng y cöù meâ treä ñoù laáy laøm ñoái cuûa baùo öùng, vì sao? Vì ngöôøi caät naïn maø toû ngoä thì ngaøy ñoù laâu xa, vì theá Phaät giaùo voán coù lyù do maø daïy raên thì coù daàn daàn, bieát thoùi quen laâu ngaøy khoù pheá boû ngay,neân tröôùc laáy toäi phöôùc ñeå chæ baøy, toäi phöôùc chaúng theå ñeàu queân, neân khieán quyeàn coù khinh troïng. Khinh troïng quyeàn ôû toäi phöôùc, thì nghieäm thieän aùc ôû nhaø taâm, thieän aùc dính maéc ôû rieâng bieán, thì duøng vaät chung ñeå suy ta, hai lyù ñeàu hoaèng tình, khoâng choã heä thuoäc, neân naêng

Toân Hieàn, dung chuùng thöù mình, thí an, xa tìm baùo cuûa aûnh höôûng, ñeå giaûi thích meâ qua laïi, meâ tình ñaõ giaûi thích, sau ñoù lôøi cuûa ñaïi phöông raát deã hieåu, luïy cuûa baûo sinh coù theå döùt, phaøm sinh luïy laø tuy trung hieàn con chöa ñöôïc, haù choã cuûa thöôøng trí thaáu ñaït ö?

# LUAÄN VEÀ BA BAÙO CUÛA PHAÙP SÖ TUEÄ VIEÃN

(Vì ngöôøi theá tuïc nghi thieän aùc khoâng coù hieän nghieäm neân soaïn ra baøi naøy).

Trong kinh noùi: Nghieäp coù ba baùo: Moät laø hieän baùo; hai laø sinh baùo; ba laø haäu baùo. Hieän baùo laø thieän aùc môùi ôû thaân naøy thì thaân naøy chòu, sinh hoùa laø ñôøi sau môùi chòu, haäu baùo laø traûi qua hai ñôøi, ba ñôøi hay traêm ñôøi, ngaøn ñôøi sau môùi chòu, söï nhaän chòu ñoù voán khoâng coù chuû, laø do ôû taâm. Taâm khoâng nhaát ñònh ty, caûm söï maø öùng, öùng coù chaäm nhanh, neân baùo coù tröôùc sau, tröôùc sau tuy khaùc, nhöng ñeàu tuøy choã maø thaønh ñoái. Ñoái coù maïnh yeáu, neân khinh troïng chaúng ñoàng, ñaây môùi laø thöôûng phaït cuûa töï nhieân Ñaïi löôïc cuûa ba baùo. Neáu chaúng phaûi baäc thoâng taøi ñaït thöùc nhaäp vaøo coát yeáu thì ít ñöôïc moân ñoù. Haøng ñaây roài trôû laïi, hoaëc coù môùi ñaàu giaãm traûi phöông lôùn, laáy ngoä tröôùc laøm kyø quy, bao goàm noäi tòch trôû laïi ba goùc ôû chöa nghe. Thaày baïn nhaân töôïng taäp ñeå dôøi taùnh, sai ñoù theå ñöôïc maø noùi, xin thöû luaän ñoù. Phaøm höùng khôûi thieän aùc do noù coù daàn daàn, daàn daàn duøng ôû cöïc thì coù luaän cuûa chín phaåm, ôû chín phaåm thì chaúng thuoäc veà hieän baùo, nhöng hieän baùo döùt haún loaïi thöôøng coù theå bieát. Loaïi chaúng phaûi chín phaåm thì chaúng thuoäc veà ba baùo. Vì sao? Neáu lôïi haïi giao nhau tröôùc maët maø choùng khuynh ñoaït nhau, thaàn coù töï vaän, chaúng ñôïi tö löï maø phaùt, phaùt chaúng ñôïi tö löï, thì baùo chaúng theo goùt maø öùng, ñaây laø moät goùc cuûa hieän baùo, döùt haún chín phaåm. Laïi ba nghieäp khaùc theå, töï ñoàng coù ñònh. Baùo ñònh thì thôøi ñeán phaûi chòu, caàu nguyeän chaúng chuyeån dôøi ñöôïc, choã mieãn khoûi cuûa trí löïc, ñem suy maø cuøng cöïc, thì nghóa saâu soá roäng chaúng theå roõ raøng, roát raùo. Neân noùi löôïc töôùng ñoù, haïng tham hoaøi Phaät giaùo vì coù ngöôøi ñöôïc ñoù, ôû ñôøi hoaëc coù keû chöùa ñieàu thieän maø öông hoïa keùo ñeán, hoaëc coù keû hung taø maø laïi laém an vui, ñaây ñeàu laø hieän baùo chöa ñeán maø haønh tröôùc môùi öùng. Neân noùi: Trinh töôøng gaëp hoïa, yeâu nghieät ñöôïc phöôùc, nghi ngôø tôï hieàm ñoù laø ôû taïi ñaâu. Laøm sao noùi ö? Hoaëc coù ngöôøi muoán giuùp chuû cöùu thôøi, ñaïo giuùp sinh daân, ñònh böôùc veát cao, chí ôû laäp coâng, trong cô nghieäp lôùn maø trôøi nghieâng öông hoïa choùng tôùi. Hoaëc coù keû chaäm raõi haønh moân, khoâng muoän phieàn theá söï, laáy böôùc an nhaøn laøm vui daïo troïn ñôøi, maø thôøi ñeán khoâng voïng, chaúng gaëp ñöôïc vaän, ñôøi ñaïo giao nhau nôi nhaøn taäp, hoaëc

coù haïng danh truøm boán khoùa. Ñaïo ôû nhaäp thaát, toaøn meán theå nhaân, kính meán baäc thöôïng thieän ñeå taán ñöùc, chính nhö ngöôøi naøy. Ngaäm xung hoøa maø maéc beänh, giaãm tin thuaän maø cheát treû, ñaây ñeàu laø ngang traùi cuûa laäp coâng laäp ñöùc, bieán choã cuûa hieàm nghi ñeå sinh. Ñaïi nghóa ñaõ roõ, neân tìm ñoái ñoù, ñoái ñeàu moãi coù goác, ñôïi caûm maø phaùt, nghòch thuaän tuy khaùc, ñaïo ñoù laø moät, vì sao? Vì theá cuûa nöông ñònh laø ôû xöa, minh phuø caùo maïng ngaàm cuøng ñoåi nhau, neân khieán khí cuûa hoïa phöôùc giao ruïng nôi saùu ñöôøng, baùo cuûa thieän aùc khaùc baøy ôû hai haøng, laø khieán luùc söï öùng, ngu trí ñoàng laàm, noùi laø chöùa nhoùm ñieàu thieän khoâng an vui, chöùa nhoùm ñieàu aùc khoâng öông hoïa, caûm thaàn minh maø buoàn nhöõng ñeàu phaûi gaëp, xoùt thieân taùng ôû ngöôøi thieän. Ñeàu goïi laø taän cuøng cuûa danh giaùo khoâng toâng ôû treân, treân khieán ñaïo lôùn che môø ôû thaønh nhoû, duøng chaùnh ngoân laøm kheùo duï, öùng taâm caàu thaät th khoâng coù chí lyù ôû ñaây, vì lyù do ñoù, do dò ñieån ôû theá gian laáy moät ñôøi laøm haïn, chaúng noùi beân ngoaøi, beân ngoaøi chöa roõ, neân tìm lyù laø töï roát cuøng beân trong noùi thaáy nghe. Tieân vöông naøy töùc taâm daân maø thoâng phaàn, laáy tai maét laøm then choát, nhö nay hôïp ñaïo trng ngoaøi ñeå caàu tình cuûa hoaèng giaùo, thì bieát lyù hoäi seõ ñoàng, chaúng laàm hoaëc caùc ñöôøng maø nghieäm khaùc, neáu naêng nhìn ba baùo ñeå quaùn phaàn cuûa cuøng thoâng, thì Ni Phuï ñoù chaúng ñaùp Troïng Do, Nhan Nhieãm ñoái thaùnh töôïng maø nhö ngu, ñeàu coù theå bieát. Cuõng coù duyeân khôûi maø duyeân sinh phaùp tuy döï vaøo söï roõ raøng cuûa ñeá, maø boû soùt meán aùi chöa queân, nhö laáy ba baùo laøm Hoa Uyeån, hoaëc ñaïp maø chöa lìa nôi vöïc thaúm. Suy nghieäm ñaây ñeå quaùn xeùt, thì bieát coù khaùch cuûa phöông ngoaøi, phuïc öùng Dieäu phaùp, taåy taâm huyeàn moân, moät khi caûm ñeán thì vöôït leân giai vò treân, haøng lôùp nhö theá, öông hoïa tröôùc tuy chöùa nhoùm, coâng chaúng ôû trò lyù thì töï an tieâu, chaúng phaûi choã hôïp cuûa ba baùo, do ñaây maø noùi, choã kinh Phaät laáy vöôït danh giaùo döùt chín doøng, haù chaúng sôù thaàn ñaït yeáu ñuùc linh phuû cuøng, nguyeân taän hoùa soi xeùt muoân töôïng ôû nôi khoâng coù töôïng ö!

■