***Muïc 3:* KHAI THÒ VEÀ PHAÀN TRONG PHAÀN NGOAØI CUÛA CHUÙNG SINH**

***Ñoaïn 1:* Neâu Chung**

***Chaùnh vaên:***

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

- Hay thay lôøi hoûi ñoù khieán cho caùc chuùng sinh khoâng maéc taø kieán.

Nay oâng haõy laéng nghe cho kyõ, Nhö Lai seõ vì oâng maø giaûng noùi.

A-nan! Taát caû chuùng sinh, thaät voán chaân taùnh thanh tònh, nhaân nhöõng voïng kieán maø coù taäp khí hö voïng sinh ra, vì theá, chia ra coù phaàn trong vaø phaàn ngoaøi.

***\* Chuù thích:***

Phaät khen ngôïi caâu hoûi cuûa Toân giaû A-nan vaø tröôùc heát, chæ roõ taát caû chuùng sinh, thaät voán ñoàng moät chaân taùnh nhö chö Phaät, khoâng coù sai khaùc. Taát caû nhöõng ñieàu sai khaùc ñeàu do voïng töôûng phaân bieät. Nhöng vì chuùng sinh meâ laàm khoâng bieát laø do voïng töôûng phaân bieät ra, chaáp laø thaät coù, chaáp laø thaät khoâng, neân gaây nghieäp nhaân vaø chòu quaû baùo nhieàu ñôøi, nhieàu kieáp, laøm cho nhöõng thoùi quen voïng töôûng caøng aên saâu vaøo taâm thöùc. Nhöõng thoùi quen voïng töôûng ñoù, laøm cho chuùng sinh thöôøng chaáp caùi ngaõ, thöôøng yeâu caùi ngaõ vaø thöôøng gaén boù vôùi nhöõng caùi sôû höõu cuûa mình, ñoù laø phaàn trong cuûa chuùng sinh.

Nhöng chuùng sinh theo duïc voïng, chòu ñau khoå nhieàu ñôøi, nhieàu kieáp, coù luùc sinh ra chaùn naûn, nuuoán rôøi boû caùi kieáp chuùng sinh. Nhaát laø, trong khi may maén ñöôïc nghe phaùp Phaät, thì caøng haâm moä ñaïo giaûi thoaùt. Do söï nhaøm chaùn vaø haâm moä nhö theá, chuùng sinh phaùt ra nhöõng tö töôûng thanh cao, ñi ngöôïc laïi vôùi caùi ngaõ nhoû nhen, vôùi nhöõng duïc voïng oâ tröôïc, ñoù laø phaàn ngoaøi cuûa chuùng sinh.

***Ñoaïn 2:* Phaàn Trong**

***Chaùnh vaên:***

A-nan! Phaàn trong töùc laø ôû trong phaàn cuûa chuùng sinh. Nhaân caùc loøng aùi nhieãm phaùt khôûi ra voïng tình, tình chöùa maõi khoâng thoâi, coù theå sinh ra nöôùc aùi, vaäy neân chuùng sinh, taâm nhôù thöùc aên ngon, thì nöôùc trong mieäng chaûy ra, taâm nhôù ngöôøi tröôùc, hoaëc thöông, hoaëc giaän, thì trong con maét leä traøn, tham caàu cuûa baùu thì trong taâm phaùt ra theøm thuoàng, caû mình ñeàu trôn saùng, taâm ñaém chaáp vaøo vieäc haønh daâm, thì hai caên nam nöõ töï nhieân dòch khí chaûy ra. A-nan! Caùc caùi aùi ñoù, tuy khaùc nhau, nhöng keát quaû chaûy xuoáng laø ñoàng, thaám öôùt khoâng leân ñöôïc, töï

nhieân theo ñoù maø sa ñoïa, aáy goïi laø phaàn trong.

***\* Chuù thích:***

Nhö theá, phaàn trong töùc laø nhöõng haønh ñoäng trong phaàn meâ laàm ham muoán cuûa chuùng sinh, nhöõng loøng aùi nhieãm, nhöõng loøng tham duïc, ñeàu laø nhöõng voïng tình thaám vaøo trong taâm thöùc, laøm cho caøng theâm naëng neà, do ñoù, phaûi bò sa ñoïa, ñoù laø phaàn trong.

***Ñoaïn 3:* Phaàn Ngoaøi**

***Chaùnh vaên:***

A-nan! Phaàn ngoaøi töùc laø ngoaøi phaàn cuûa chuùng sinh. Nhaân caùc loøng khaùt ngöôõng, phaùt minh ra nhöõng lyù töôûng, töôûng chöùa maõi khoâng thoâi, coù theå sinh ra

nhöõng thaéng khí, vaäy neân chuùng sinh, taâm giöõ giôùi caám, caû mình nheï nhaøng trong saïch, taâm trì chuù aán, con maét ngoù huøng duõng nghieâm nghò, taâm muoán sinh leân coõi trôøi, chieâm bao thaáy bay leân, ñeå taâm nôi coõi Phaät, Thaùnh caûnh thaàm hieän ra, thôø vò thieän tri thöùc, töï khinh reû thaân maïng mình. A-nan! Caùc töôûng ñoù tuy khaùc, nhöng nheï nhaøng caát leân thì ñoàng nhau, caát bay khoâng chìm xuoáng, töï nhieân vöôït leân, ñoù laø phaàn ngoaøi.

***\* Chuù thích:***

Coøn phaàn ngoaøi laø nhöõng haønh ñoäng ngoaøi phaän meâ chaáp tham duïc chuùng sinh. Nhö treân ñaõ noùi, nhaân nhaøm chaùn kieáp khoå chuùng sinh vaø mô öôùc ñöôïc giaûi thoaùt, chuùng sinh phaùt nhöõng tö töôûng thanh cao, nhaèm thoaùt ly caùc söï meâ laàm oâ nhieãm. Nhöõng tö töôûng aáy, thuaän theo lyù trí, choáng laïi voïng tình, laøm cho taâm thöùc nheï nhaøng, vöôït leân caùc coõi treân, ñoù laø phaàn ngoaøi.

***Ñoaïn 4:* Phaân Bieät Tình, Töôûng Nheï Naëng.**

***Chaùnh vaên:***

A-nan! Taát caû theá giôùi, soáng cheát noái nhau, soáng thuaän theo taäp quaùn, cheát thì ñoåi sang doøng khaùc, khi gaàn maïng chung, chöa heát hôi noùng, thieän aùc moät ñôøi ñoàng thôøi lieàn hieän ra, caùi nghòch cuûa cheát, caùi thuaän cuûa soáng, hai taäp khí giao xen laãn nhau.

Thuaàn laø töôûng, thì lieàn bay leân, chaéc sinh treân caùc coõi trôøi, neáu trong taâm bay leân, goàm coù phöôùc ñöùc trí tueä cuøng vôùi tònh nguyeän, thì töï nhieân taâm ñöôïc khai ngoä, thaáy taát caû tònh ñoä nôi möôøi phöông chö Phaät theo nguyeän maø vaõng sinh.

Tình ít, töôûng nhieàu, caát leân khoâng xa, thì laøm phi tieân, quyû vöông ñaïi löïc, daï xoa phi haønh, La-saùt ñòa haønh, ñi khaép boán coõi trôøi, khoâng bò

ngaên ngaïi. Neáu coù nguyeän toát, taâm toát, hoä trì phaùp Phaät, hoaëc hoä trì giôùi caám, theo ngöôøi trì giôùi, hoaëc hoä trì thaàn chuù, theo ngöôøi trì chuù, hoaëc hoä trì thieàn ñònh, giöõ yeân phaùp nhaãn, thì nhöõng haïng ñoù chính mình ôû döôùi phaùp toøa cuûa Nhö Lai.

Tình vaø töôûng caân nhau, khoâng bay leân, khoâng ñoïa xuoáng, thì sinh nôi nhaân gian, töôûng saùng suoát neân thoâng minh, tình u aùm neân ngu ñoän.

Tình nhieàu, töôûng ít ñi vaøo caùc loaïi hoaønh sinh, naëng laøm gioáng coù loâng, nheï laøm gioáng coù caùnh.

Baûy phaàn tình, ba phaàn töôûng, chìm xuoáng döôùi thuûy luaân, sinh nôi meâ hoûa luaân chòu khí phaàn cuûa löûa hoàng, thaân laøm ngaï quyû, thöôøng bò ñoát chaùy, vì nöôùc coù theå haïi mình, neân traûi traêm ngaøn kieáp, khoâng aên khoâng uoáng.

Chín phaàn tình, moät phaàn töôûng, xuoáng thaáu qua hoûa luaân, vaø giöõa giao giôùi phong luaân vaø hoûa luaân nheï thì sinh vaøo Höõu giaùn, naëng thì sinh vaøo Voâ giaùn, hai thöù ñòa nguïc.

Thuaàn laø tình thì chìm saâu vaøo nguïc A-tyø, neáu trong taâm chìm saâu ñoù, laïi coù huûy baùng Ñaïi thöøa, phaù giôùi caám cuûa Phaät, löøa doái phaùp ñeå tham caàu tín thí, laïm nhaän cung kính hoaëc phaïm nguõ nghòch, thaäp troïng thì laïi coøn sinh vaøo ñòa nguïc A-tyø nôi möôøi phöông.

Theo nghieäp aùc gaây ra, tuy töï chuoác laáy quaû baùo, nhöng trong ñoàng phaän chung, vaãn coù choã saün.

***\* Chuù thích:***

Chuùng sinh meâ laàm chaáp ngaõ, laáy phaân bieät laøm taâm, laáy xaùc thòt laøm thaân, neân phaûi theo caùi thaân, caùi taâm aáy maø xoay vaàn trong ñöôøng sinh töû. Chuùng sinh

trong moãi nghieäp, luùc ñöông soáng, thì haøng ngaøy haønh ñoäng theo nghieäp thöùc hieän tieàn cuûa mình, nhöng ñeán khi cheát, thì phaûi tuøy theo söï huaân taäp, maø ñoåi sang nghieäp khaùc. Trong luùc laâm chung, thaân theå raõ rôøi, khoâng coøn nghe gì nöõa, thì yù thöùc hoang mang, hieän ra nhieàu caûnh, theo söï ghi nhôù trong moät ñôøi, ñaëc bieät laø nhöõng vieäc thieän aùc töøng laøm.

Vieäc aùc, thuoäc veà phaàn trong, vieäc thieän, thuoäc veà phaàn ngoaøi, hai thöù vieäc ñoù, ñua nhau loâi keùo taâm thöùc ñi leân hoaëc ñi xuoáng.

Neáu thuaàn laø tö töôûng thanh cao, thì nhaát ñònh bay leân, sinh vaøo caùc coõi trôøi, vaø neáu caùi taâm trong luùc bay leân, laïi coù theâm phöôùc ñöùc trí tueä vaø ñaïi nguyeân vaõng sinh tònh ñoä, thì töï nhieân ñöôïc thaáy Phaät vaø theo nguyeän vaõnh sinh.

Neáu voïng tình tham duïc thì ít, tö töôûng thanh cao thì nhieàu, thì

cuõng ñöôïc ñi leân, nhöng khoâng xa laém, sinh laøm caùc haïng phi tieân vaân vaân… thuoäc caùc coõi trôøi Töù Thieân vöông thieân, trong ñoù nhöõng ngöôøi coù thieän taâm, phaùt nguyeän ñoä trì chaùnh phaùp, baûo veä nhöõng ngöôøi tu haønh, thì cuõng ñöôïc chính mình ôû phaùp toïa Nhö Lai.

Tình töôûng baèng nhau, thì khoâng bay leân, khoâng xa xuoáng, trôû laïi sinh vaøo coõi ngöôøi. Töôûng nhích hôn moät chuùt, thì thoâng minh, tình nhích hôn moät chuùt, thì ngu muoäi.

Tình nhieàu, töôûng ít, thì ñoïa vaøo caùc loaøi suùc sinh, naëng laøm gioáng coù loâng, nheï laøm gioáng coù caùnh.

Baûy phaàn tình, ba phaàn töôûng, thì sa xuoáng saâu hôn, sinh vaøo loaøi ngaï quyû, khoâng ñöôïc aên uoáng trong traêm ngaøn kieáp.

Chín phaàn tình, moät phaàn töôûng thì sa vaøo ñòa nguïc, nheï vaøo ñòa nguïc Höõu giaùn, naëng vaøo ñòa nguïc Voâ giaùn.

Thuaàn laø tình thì vaøo ñòa nguïc A-tyø, neáu trong taâm thöùc ñi xuoáng, coøn phaïm nhöõng toäi phæ baùng chaùnh phaùp, phaù giôùi caám Phaät, löøa doái noùi phaùp ñeå laïm nhaän tín thí vaø cung kính hay laø phaïm nhöõng toäi nguõ nghòch, thaäp troïng, thì ñeán khi coõi naày tan raõ khoâng coøn, laïi sinh vaøo ñòa nguïc A-tyø coõi khaùc.

Nhö theá taát caû saùu ñaïo ñeàu do chuùng sinh töï mình gaây ra ng- hieäp nhaân, roài töï mình nhaän laáy quaû baùo, quaû baùo gioáng nhau thì thoï duïng caûnh giôùi gioáng nhau, caûnh giôùi nghieäp chung aáy, vaãn coù choã nhaát ñònh.

 -