CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT

**QUYỂN 8**

(PHẦN 2)

Laïi quaùn keá ôû sau noùi ñaïo phaåm, vaên töôùng ñaõ löôïc, laïi keát töôi khoâ cho ñeán ba thoaùt, hoaëc ngaên chöôùng, keá ôû sau noùi ñoái trò yù, chæ neâu baøy vieäc trò khoâng raûnh ôû töôùng hôïp haïnh, ngoaøi tham duïc, v.v... coù möôøi hai trò, vaên tröôùc ñaõ chæ baøy töùc vaên naày, boán phaàn ñeàu coù ba neân thaønh möôøi hai.

Keá giaûi thích trong vaên, quaùn ôû thaân khaùc thaønh chín töôûng, neân trò tham beân ngoaøi. Boái xaû tröôùc quaùn xöông töï thaân tieâu hao, cho neân trong naêng trò, thaéng xöù nhaân ôû xöông cuûa töï thaân mình, quaùn thaønh tieäm kieán y chaùnh möôøi phöông, cho neân naêng trò tham duïc cuûa töï tha, traùi phaùp saân vaø saân thuaän lyù ngöôøi khaùc, neân quaùn chuùng sinh khôûi töôûng thaân mình, thuaän phaùp saân laø saân traùi lyù ngöôøi khaùc, söï tuy thuaän lyù nhöng saân traùi quaùn taâm, neân quaùn caùc phaùp vaø chuùng sinh khoâng, cho ñeán Nieát-baøn cuõng khoâng thaät coù. Hyù luaän sinh, khaép ôû caùc phaùp maø chaáp taùnh thaät, hoaëc chaáp quyeàn phaù thaät, hoaëc chaáp thaät phaù quyeàn.

Nhö trong Tònh Danh noùi: Neáu noùi ngaõ phaûi thaáy khoå ñoaïn taäp, naày thôøi hyù luaän chaúng phaûi caàu phaùp. Ngöôøi Nhò thöøa chaáp quyeàn coøn thaønh hyù luaän, huoáng chi nay phaøm phu tranh chaáp ñuùng sai, phaûi quaùn phaùp taùnh khoâng quyeàn khoâng thaät, döùt baët caùc teân goïi, hai ñôøi ba ñôøi noùi ñuû nhö trong quyeån baûy. Noùi moät nieäm laø chaúng phaûi noùi cöïc ngaén trong moät saùt-na, nghóa laø nghieäp thieän aùc thaønh goïi laø nhaát nieäm, khaùc vôùi töôùng hai ñôøi ba ñôøi troùi buoäc, neân goïi laø nhaát nieäm, ñeàu laø voâ thöôøng neân khoâng coù taùnh thaät, coù ñuû nhö trong thöù lôùp phaùp giôùi coù giaûi thích, danh nghóa trong Caâu-xaù, Baø-sa löïa bôùt luaän, coù ñuû boán thöù möôøi hai nhaân duyeân;

1. Saùt-na
2. Lieân phöôùc
3. Phaân vò
4. Gaàn xa.

Ba thöù sau chæ laø nhaân duyeân ba ñôøi ñeå y cöù naêng thuaän sinh caùc thoï sau neân khai thaønh ba, trong luaän vaãn thieáu nhaân duyeân hai ñôøi.

Trong Ñaïi luaän hoûi: Phaät noùi nhaân duyeân raát khoù hieåu, laøm sao khieán ngöôøi si quaùn saùt ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi traâu, v.v... khieán quaùn nhaân duyeân, caàu thaät ñaïo sinh ra taø kieán goïi laø ngöôøi si, ôû trong chöa khai keá sau noùi trong vò keá. Noùi: “Thöû töùc”, v.v... laø khoâng thaáu suoát ñeá lyù laàm noùi töùc danh,

sao laáy laøm laï chuoät laøm tieáng ri ræ ngay tieáng laø khoâng coù yù chæ laãn loän voái sinh töû töùc laø Nieát-baøn, cuõng nhö chim laï phaùt tieáng giöõa hö khoâng ñaâu ñöôïc laãn loän ñoàng vôùi truøng laëp khoâng Tam-muoäi, neân ôû sau hôïp laïi noùi, cho neân thaønh quaùi “thao”, laø tham, hoaëc trong ngoaøi ôû sau an nhaãn, ñöôïc laø ôû sau lìa aùi, duøng xe lôùn laøm duï cho nhö ôû vaên, sau boû möôøi phaùp ñeàu duï cho xe lôùn, ñaâu theå khoâng tin Phaùp Hoa laø dieäu thöøa. Keá laø sinh ôû sau keát taát caû caùc phaùp khoâng ngoaøi möôøi thöøa, cho neân duøng möôøi thöøa keát nhieáp chung chæ baøy, cuõng goïi, v.v... hoäi vôùi phieàn naõo möôøi thöøa quaùn phaùp ôû tröôùc, teân khaùc khieán ñoàng, tröôùc quaùn phieàn naõo töùc laø phaùp giôùi, cuõng goïi laø haïnh ôû phi ñaïo cho ñeán baát ñoaïn maø nhaäp Nieát-baøn v.v… töùc laø hoäi teân khaùc cuûa möôøi quaùn tröôùc, noùi roäng trôû xuoáng noùi roäng teân khaùc, goàm coù ba laàn ba möôi saùu caâu, ba möôi saùu caâu ñaàu ñaõ noùi Nieát-baøn, Nieát-baøn töùc laø ñöùc ôû giaûi thoaùt, naày khai ngaøi Tònh Danh khoâng döùt phieàn naõo maø nhaäp moät caâu Nieát-baøn, thaønh ba möôi saùu caâu, ôû ñaâyhieåu khaùc vaên y theo yù Ñaïi luaän, trong Ñaïi luaän noùi: neáu phaùp quaùn Baùt-nhaõ cuøng Nieát-baøn cuûa Phaät, laø ba thìmoät töôùng, thaät ra khoâng khaùc, tuy laø khoâng khaùc, nhöng khoâng khaùc maø khaùc, trong ñaây laïi thuoäc veà ñöùc giaûi thoaùt. Nay ban ñaàu neâu chæ noùi ba möôi saùu, laïi töø moät thöù caên baûn maø noùi, theo ban ñaàu neâu vaên, töùc laø xuaát nhaäp ñeàu laøm caên baûn, cho neân caên baûn ban ñaàu chæ laøm teân nhaäp, cho ñeán ra khoûi Nieát-baøn möôøi saùu caâu ñaàu, töùc töï neâu baøy neâu ra boán caâu caên baûn, do ñoù ôû sau keát noùi, neáu ñeàu laäp hai boán caâu caên baûn thì thaønh boán möôi caâu.

Hoûi: Vì sao laäp hai boán caâu caên baûn?

Ñaùp: Nôi phaùt sinh ñeàu coù khaùc nhau, laïi coù theå chæ laø khai hôïp

khaùc.

Khai: Töùc laø xuaát nhaäp ñeàu coù boán, hôïp cuøng laøm moät vôùi caên

baûn, töùc duøng xuaát nhaäp xen nhau thaønh boán, nhö noùi ñoaïn nhaäp, khoâng ñoaïn nhaäp, ñoaïn xuaát hai caên boán caâu, ôû hai caâu nhaäp laïi theâm caâu thöù

hai thöù ba, ôû hai caâu xuaát cuõng theâm caâu thöù ba, thöù tö, cho neân coù ba möôi saùu vaø ba möôi khaùc nhau, song caên baûn coù boán khoâng caàn chuaån bò giaûi thích, ñeán sau giaûi thích vaên hai caâu caên baûn ñeàu ôû trong nhaäp xuaát hai caùi möôøi saùu caâu, neân bieát thaät cuù chæ coù ba möôi hai.

Hoûi: Caên baûn ñeàu ôû trong möôøi saùu caâu, caâu naøo ñuùng?

Ñaùp: Ñoàng töùc laø ñuùng, vaên neâu ôû ñaàu boán caâu, nay cuõng giaûi thích sô löôïc.

Keá trong giaûi thích rieâng tìm kyõ caùc caâu, vaên raát roõ raøng khoâng phieàn phaûi giaûi thích. Nay y cöù vaên töôùng hôi aån, löôïc laø neâu ra töôùng traïng aáy. Trong boán caâu ñaàu ñeàu duøng phaøm phu raøng buoäc goïi laø baát ñoaïn, boán caâu thöù hai boû ñeàu y theo theå chieáu, goïi laø baát ñoaïn, trong boán caâu thöù hai, vöøa ñoaïn vöøa baát ñoaïn, nghóa phaûi goàm caû hai.

1. Phaân tích phaùp goïi laø ñoaïn, theå goïi laø baát ñoaïn.
2. Ñaõ laø ngöôøi hoïc ñaõ ñoaïn goïi laø ñoaïn, coøn caùc teân khoâng ñoaïn. Noùi nhaäp laø hoaëc chöa heát phaàn ñöôïc höõu dö, cuõng goïi laø nhaäp,

cuõng coù theå neân noùi phaân tích theå voâ hoïc, sôï vaên laàm, phi ñoaïn phi baát ñoaïn, lyù theå song phi taùnh aáy thaàm chaân, ñöôïc goïi laø nhaäp. Trong boán caâu, caâu thöù nhaát khoâng ñöôïc y theo tröôùc laøm caû hai ñeàu giaûi thích, töùc laø leõ ra tröôùc seõ vöøa ñoaïn vöøa khoâng ñoaïn, laø phaân tích theå xong.

Keá ñem hoaëc ñaõ döùt goïi laø vöøa nhaäp, caùc nghóa chöa heát goïi laø vöøa khoâng nhaäp, laø caâu khaùc neâu baøy ôû ñaây neân bieát. Trong boán caâu thöù tö, caâu thöù tö nghóa cuõng goàm caû hai, neâu baøy trong boán caâu thöù hai, tröôùc goàm hai nghóa giaûi thích, möôøi saùu caâu naày phaøm noùi nhaäp, yù ñeàu ôû töø giaû nhaäp vaøo khoâng laø so saùnh khieán thaønh möôøi saùu caâu, do phaøm phu ngoaïi ñaïo laøm boán caâu thöù nhaát, neân boán caâu ñaàu ñeàu laø quaùn khoâng sôû quaùn sôû phaù, möôøi saùu caâu sau ñeàu noùi xuaát, ñeàu töø khoâng nhaäp giaû goïi laø xuaát, cuõng thaønh möôøi saùu caâu, so saùnh nhaäp khoâng maø noùi, khoâng giaû naày chaùnh ôû taïng thoâng, nhöng nghóa bao goàm ôû Bieät Vieân, nhö ôû sau hoûi ñaùp trong phaân bieät ñuû neâu ra yù kia, laïi möôøi saùu caâu tröôùc caâu boán caên baûn ban ñaàu, tuøy ñeàu duøng nghóa, maø goàm so saùnh xong.

Ñeán sau, trong giaûi thích laïi thuoäc ñoái laø chæ baøy töôùng ñoàng neân so saùnh truøng laäp, trong xuaát neâu baøy nhaäp leõ ra cuõng neâu baøy tröôùc laø vì bieát ñoàng, neân chæ thaúng neâu baøy boán caâu caên baûn, maø khoâng giaûi thích töôùng.

Keá noùi xuaát, trong boán caâu thöù nhaát, caâu thöù ba, ñaây laø trung caên xuaát giaû Boà-taùt, phaân ñoaïn phieàn naõo cuõng goïi laø baát xuaát, laïi coù theå xuaát giaû goïi laø cuõng xuaát, neáu ngöôøi haï caên döùt heát kieán tö môùi ñöôïc xuaát giaû, thôøi khoâng neân noùi vöøa xuaát vöøa khoâng xuaát.

Caâu ñaàu trong boán caâu thöù hai. Ban ñaàu ôû Vöôøn Nai ñaõ nhaäp voâ hoïc, khoâng nhaäp Nieát-baøn maø thöôøng giuùp Phaät, cho ñeán trong Phöông Ñaúng vaø Baùt-nhaõ, cuõng ñöôïc nghóa raèng Nhò thöøa xuaát giaû, trong boán caâu thöù ba, caâu ñaàu ñaây laø theå moân goàm duïng phaân tích, phaân tích cuõng laø ñoaïn, theå laø baát ñoaïn, luùc ñaàu nhaäp khoâng goïi laø vöøa baát xuaát, sau aét xuaát giaû goïi laø vöøa xuaát, chaúng phaûi noùi chaùnh duøng ba taïng phaân tích phaùp, neân ñeàu noùi laø bao goàm, ngöôøi Nhò thöøa cuõng vaäy duøng theå bao goàm phaân tích, trong caâu thöù ba coù phaân tích coù theå, neân noùi vöøa ñoaïn vöøa khoâng ñoaïn, ñeàu laø ngöôøi Nhò thöøa neân noùi baát xuaát, trong boán caâu thöù tö, heã noùi lyù, töùc laø song phi, caâu ñaàu neân noùi phaân tích theå chaân lyù, noùi theå phaùp chæ laø noùi löôïc, ba caâu sau ñeàu neân noùi lyù, noùi lyù theå phaùp Boà-taùt xuaát giaû, do xuaát giaû neân goïi laø xuaát, khi xuaát giaû ñaõ coù chaân lyù, duø laø thöôïng caên cuõng duyeân lyù tröôùc, caâu thöù ba, thöù tö laø noùi theo caâu thöù hai.

Keá hoûi ñaùp trong phaân bieät, noùi theå phaùp yù thoâng chung ba giaùo neân so saùnh phaân tích thaønh boán. Laïi noùi: Laïi y phaân bieät theo Bieät vieân boán moân, boán moân nhö vaên, neân nghóa trong vaên tröôùc ôû Taïng Thoâng neân laïi so saùnh hai giaùo sau, hoaëc laïi y theo tröôùc laøm caùc teân phaân tích theå nhaäp khoâng xuaát giaû thaàm chaân, neâu yù Vieân giaùo nghóa cuõng neân nhö vaäy, chæ laø bieät giôùi ngoaïi khoâng giaû, vaø thaàn vôùi lyù Trung ñaïo khoâng theå nghó baøn, do naày maø thaønh khaùc, vaên duøng boán moân Bieät vieân, trong moãi moân coù boán moân boán taát, tuøy theo töôùng maïo aáy khoâng ñaâu maø khoâng coù khaùc nhau.

Ban ñaàu noùi nhaäp trong boán caâu caên baûn, ñaõ duøng Bieät vieân coäng thaønh boán moân, cho neân trong boán moân noùi baát ñoaïn, giôùi ngoaøi theå vieân theå hoaëc taùnh khoâng, nghóa phaûi khoâng moân, khoâng voâ sôû ñoaïn cuõng laïi khoâng nhaäp, noùi ñoaïn nhaäp laø giôùi ngoaïi phaân tích phaùp, thöù lôùp döùt hoaëc, ñaõ coù nghóa sôû ñoaïn thì phaûi coù moân, coù sôû ñoaïn cho neân goïi laø coù nhaäp, moân thöù ba goàm duøng phaân tích theå, moân thöù tö laø phaân tích lyù theå, keá moãi caâu ôû sau noùi boán moân khai thaønh möôøi saùu, laïi do trong moãi moân ñeàu coù ñuû boán nghóa ñoaïn, laïi duøng boán nghóa thuaän theo boán taát, do möôøi saùu taát thaønh möôøi saùu caâu, nhö trong khoâng moân, tuy theå thoâng suoát hoaëc, goïi laø baát ñoaïn, theá giôùi ñaõ khoâng sinh thieän dieät aùc ñeán thaáy lyù, neân goïi laø baát nhaäp, ba taát ôû sau baát ñoaïn nhö treân, neáu laø ngöôøi trung thieän ñaõ sinh, hoaëc trong ñoái trò y theo trò veà beänh bieân, goïi laø nhaäp, khoâng so saùnh vôùi beänh neân goïi laø baát nhaäp. Trong nghóa baäc nhaát lyù taùnh khoâng ñuùng nhaäp vaø khoâng nhaäp, coøn ba moân, moân aáy tuy khaùc so saùnh vôùi boán moùn taát nghóa aáy chaúng khaùc.

Keá laïi ôû sau, ñeå boán moùn taát ôû trong moãi moân laïi khai ra boán moân, duøng möôøi saùu moân laøm möôøi saùu caâu, töùc duøng khoâng, v.v... so saùnh baát nhaäp, v.v... ñaày ñuû nhö trong caên baûn ôû tröôùc coù noùi, caâu caên baûn kia tuy goïi laø khoâng, vì khoâng, v.v... trong ñoù laïi coù khoâng, v.v... boán nghóa khaùc nhau, cho neân duøng sôû khai khoâng, v.v... boán nghóa cuõng coù theå so saùnh vôùi boán nghóa baát ñoaïn, v.v..., cho neân phaân tích theå cuûa hai giaùo ñeàu ñuû ôû nhaäp baát nhaäp, v.v... boán nghóa khaùc nhau. Nhaäp nghóa laø ñeán lyù aét nhö. Baát nhaäp nghóa laø lyù voâ sôû nhaäp, caâu thöù ba duøng lyù nghóa song chieáu, caâu thöù tö laïi duøng lyù laø song phi, song naày cuøng baát töùc duøng theå phaân tích, ñeàu duøng ñöùc laøm Nieát-baøn. Ñaõ noùi xuaát laø vì khôûi duïng, noùi nhaäp laø kheá hôïp vôùi lyù, ñoaïn vaø baát ñoaïn nghóa ñoàng vôùi tröôùc, moät moân ñaõ vaäy ba moân cuõng vaäy, trong xuaát tuy töùc nhöng so saùnh boán moân, y theo neâu baøy cuõng phaûi so saùnh boán taát, chæ laø vaên löôïc, keá naày thì ôû sau laïi duøng Bieät Vieân, goàm chung thoâng taïng, do theå xuoáng nhaäp phaân tích teân ñoàng, neân suy nghó kyõ khoâng theå ghi nhôù ñuû.

Keá noùi ba möôi saùu caâu Baùt-nhaõ, v.v... tuy nhaân Nieát-baøn y theo luaän vaán khôûi?

Ñaùp: Trong ñaây cuõng ngay nôi ñoàng laø khaùc thuoäc Ñöùc Baùt-nhaõ. Noùi sinh, v.v... ôû Ñaây y theo Ñaïi phaåm chieáu noùi phaåm trung, ngaøi

Xaù-lôïi-phaát hoûi Phaät, vì sao laø phaûi Baùt-nhaõ Ba-la-maät?

***Ñöùc Phaät ñaùp:*** Saéc khoâng sinh Baùt-nhaõ sinh, cho ñeán trí Nhaát thieát chuûng sinh Baùt-nhaõ sinh, tuy traûi qua caùc phaùp, chæ thaønh moätcaâu, nay y theo caâu naày khai thaønh ba möôi saùu caâu trong kinh töø saéc taâm cho neân chuûng trí laø thuoäc veà yù kinh, khoâng theå boû qua maø chæ noùi caùc phaùp, caùc phaùp ñaõ xa Baùt-nhaõ thoâng saâu, neân y theo ba trí ñeå giaûi thích Baùt-nhaõ, cuõng y theo ba ñeá, ñeå giaûi thích caùc phaùp, neáu laøm cuøng teân tröôùc khaùc maø nghóa ñoàng, caùc phaùp chæ laø phieàn naõo, Baùt-nhaõ chæ laø Nieát-baøn, Nieát-baøn töø ñoaïn Baùt-nhaõ töø trí, trí ñoaïn tuy khaùc maø ñeàu phaù caùc phaùp, neân noùi laø teân khaùc maø nghóa ñoàng. Laïi töø trí ñoaïn khaùc nhau nghóa bieân, laïi goïi laø Bieät. Laïi Baùt-nhaõ naày caùc phaùp coù möôøi saùu caâu, ñeàu thuoäc veà tröôùc ñeán hai choã ba moân giaûi thoaùt saùu caâu, naày chính laø moãi caâu noùi theo vieân, neáu töø thöù lôùp, töùc nhö tröôùc noùi phieàn naõo Nieát-baøn xuaát nhaäp, tröôùc y theo Taïng Thoâng nhaäp khoâng xuaát giaû, nghóa bao goàm Vieân Bieät, thuoäc veà moân Ñaïi thöøa, y theo ñaây thì leõ ra caùc phaùp caùc trí sinh baát sinh, ñeàu chung boán giaùo, cho neân vaên tröôùc ba möôi saùu caâu.

Keá do töôùng phaân bieät môùi laïi Bieät xuaát Bieät Vieân, nay trong Baùt- nhaõ töùc so saùnh ba trí ba caûnh, thôøi trong nhaát trí ñaõ bao goàm phaân tích

theå, coøn hai trí, töùc laø giaû trung, ba trí roõ raøng khoâng caàn phaûi laëp laïi caâu hoûi, cho neân khoâng coù vaên phaân bieät, laïi tröôùc goïi laø phieàn naõo cho ñeán Nieát-baøn, maø noùi xuaát nhaäp, laïi phaûi y theo hai giaùo tröôùc ñeå noùi. Nay noùi Baùt-nhaõ Baùt-nhaõ voán khoâng cho neân lieàn y theo ba trí giaûi thích chung. Laïi phieàn naõo ôû tröôùc moät beà y theo löôïc hieån thoâ ñònh giaùo, cho neân luaän ñoaïn vaø baát ñoaïn nhaäp khoâng xuaát giaû, nay trong Baùt-nhaõ cho ñeán hieån baøy ñoái thuyeát baát ñònh, neân coù caûnh trí so saùnh phaùt ra chaúng ñoàng, caên baûn khai hôïp y theo tröôùc neân bieát, ôû trong ñoù tröôùc noùi xen phaùt möôøi saùu caâu.

Keá noùi xen chieáu möôøi saùu caâu. Choã noùi phaùt laø phaùt coù hai nghóa. 1- Y theo khoâng theå nghó baøn trong ñoù khoâng bieät maø bieät duøng töôùng luaän ñeå phaùt, phaùt trí ñaõ vaäy, chieáu caûnh cuõng. Laïi neáu caûnh xen phaùt trí neân noùi veà tuùc taäp, neáu chuyeån trí xen chieáu thì khoâng noùi phaùt taäp, hoaëc theo caûnh xen chieáu cuõng laø phaùt taäp. Laïi neáu hai trí khoâng giaû xen chieáu hai caûnh, thì thoâng thoâng bieät nghóa cuõng chung ôû ba taïng Boà-taùt, trung trí chieáu hai, chæ ôû Bieät vieân, nghóa cuõng chung ôû Vieân Bieät nhieáp thoâng. Neáu ñaët teân Trung thì khoâng coù theå trung, cuõng thoâng thoâng giaùo baùt ñòa vaø ba taïng Phaät, nhöng khoâng thoâng ôû khoâng giaû chieáu trung, chieáu trung chæ ôû Bieät vieân vaø nhieáp boán xöù, laïi neáu noùi theo Bieät thì Boà-taùt ba taïng ñeán caây Boà-ñeà môùi ñöôïc chieáu chaân, cho neân phaûi duøng caùc giaùo caùc vò, cao thaáp caùc trí, quyeàn thaät höõu voâ, hoaëc thieáu khoâng thieáu, ñoaïn vò phuïc vò, thöôïng trung haï caên, hoaëc ñôn hoaëc phöùc, duøng laäp caûnh trí, töï taïi maø noùi, nghóa coù chung rieâng neân phaûi noùi khaép, neáu ñöôïc yù naày neâu baøy giaûi thích caùc caâu caùc nghóa neân theo, bao goàm caùc vaên naày xen phaùt xen chieáu, bao goàm vaên chæ cho ñeán khai quyeàn, chæ laø trí maàu cho ñeán caûnh maàu chieáu nhau phaùt nhau, thaønh möôøi phaùp thaønh thöøa ôû Vieân giaùo, cho neân ñöôïc möôøi saùu phaùp maø teân khaùc, Baùt-nhaõ ñaõ vaäy ñeán thaân cuõng gioáng nhö vaäy, laïi khoâng

phaân bieät noùi, raát laø saâu xa.

Keá laø noùi ba möôi saùu thaân, y theo tröôùc daãn luaän laøm lôøi hoûi ñaùp. Nhö phaùp quaùn Phaät. Phaät töùc laø phaùp thaân, phaùp thaân nghóa ñuùng vôùi Nieát-baøn Baùt-nhaõ, sôû öng sôû chieáu nghóa töông ñöông vôùi caùc phaùp phieàn naõo, neân ñöôïc goïi laø moät töôùng trong ba töôùng, hoaëc khoâng bieät maø bieät, trong ñaây chaùnh ñaùng ñöùc phaùp thaân, thaân töôùng cuûa thaân mong thaønh ba möôi saùu, hoaëc teân khaùc maø nghóa ñoàng, khoâng caàn phaânbieät, ñuû nhö ôû cuoái quyeån hai duøng ba Baùt-nhaõ maø so saùnh ba thaân, caûnh trí ñaõ xen phaùt xen chieáu, neân khieán thaân cuõng xen khôûi xen nhaäp, chieáu caûnh nhö nhaäp phaùt trí nhö khôûi, nay neáu laïi y theo nghóa bieät, phaân bieät

thaúng ôû thaân Phaät laøm ba möôi saùu, leõ ra laïi khai ra hoùa thaân, do so saùnh phaùp baùo, neân ñöôïc laøm boán. Noùi xuaát nhaäp, hoùa höng laø xuaát hoùa, döøng nghæ laø nhaäp.

Hoûi: Chæ nghe ba thaân töø phaùp thaân khôûi, vì sao khoâng nghe ba phaùp khaùc töø hoùa thaân khôûi, cho ñeán phaùp baùo töø öùng thaân khôûi?

Ñaùp: Töø thaéng khôûi bieät töùc laø thi quyeàn, töø bieät khôûi thaéng töùc laø khai quyeàn, “khoa tieát” laø noùi nghóa khoâng theå nghó baøn, khoâng ôû ñaâu chaúng phaûi phaùp giôùi, neân ñöôïc töôùng khôûi töôùng nhaäp khoâng ngaïi, töôùng aáy theá naøo?

Nhö hoùa öùng töï noùi nay thaân ta ñaây laø laø phaùp thaân, huoáng chi laø khoâng coù baùo, naêng khôûi ñaõ vaäy, töôùng nhaäp neâu baøy ôû ñaây, lyù khoâng khôûi nhaäp laø noùi theo hoùa duyeân, ñaâu theå töø duyeân maø queân ôû lyù. Laïi neân duøng ba möôi saùu caâu caûm öùng trong huyeàn vaên maø so saùnh. Ba thaân hoùa, öùng, baùo goïi laø hieån phaùp töùc laø Minh.

Laïi baùo thaân, cuõng ñöôïc goïi laø minh, cuõng ñöôïc laø hieån, vì phaàn baùo thaân ôû töï thoï duïng khaùc nhau, cho neân nay vaên cuøng luaän thaàm hôïp. Trong luaän noùi ba laø moät töôùng, cho neân nghóa ñoàng, tuy moät maø ba neân laïi noùi bieät.

Keá giaûi thích caûnh beänh hoaïn, laø tröôùc goàm noùi trong yù. Vaên ñaàu noùi löôïc hai beänh quyeàn thaät.

Ban ñaàu noùi trong beänh thaät Noùi: Boán raén laø duï cho boán ñaïi, trong ñoù laïi duøng cuù meøo taùnh thaêng ñeå duï cho hoûa phong, maõng xaø chuoät ôû hang ñeå duï cho ñòa thuûy, ñeàu laø vaên trong Kim Quang Minh. “Xi” laø loaøi chim baát hieáu aên thòt cha meï. “Maõng” laø loaøi raén lôùn khí ñoäc naëng, maät raát ñaéng, ba vieäc naày ñeàu duï cho aám khoå “Taåu” laø ñaàm lôùn, trong ñoù khoâng coù ngöôøi chæ coù nöôùc tuï laïi, cho neân duøng ñeå duï cho khoå khoâng coù chuû teå, do caùc phaùp nhoùm hoïp, neáu coù ñaïi nghòch laïi coù theå gaây ra caùc ñieàu aùc, neân trong Ñaïi kinh hai möôi moát noùi: Boán raén haïi ngöôøi, khoâng rôi vaøo caùc aùc, boán ñaïi haïi ngöôøi, quyeát ñònh rôi vaøo ñöôøng aùc, boán ñaïi traùi nhau neân gaây ra caùc ñieàu aùc, goïi laø haïi ngöôøi. Khí ñoäc naëng, maät ñaéng suy nghó neân bieát. Boán nöôùc laøm laân caän, v.v... nghóa laø tieáp caän, boán ñaïi hoøa hôïp laø nghóa laân caän, naày cuõng laø vaên kinh Kim Quang Minh “hö” laø “nhöôïc”, “thöøa” laø “tieáp”, cuõng laø tieän, “höõu” laø “myõ”, “phuû” laø “suy”. Cho neân trong Phaåm Khoâng noùi: Nghieäp löïc cô quan giaû ñoái khoâng nhoùm hoïp, nhö nöôùc löûa gioù cuøng taøn haïi nhau, nhö boán con raén ôû chung moät gioû, boán ñaïi raén reát taùnh noù ñeàu khaùc, hai thöôïng hai haï, caùc phöông cuõng vaäy, hai taùnh taâm thöùc thaùo ñoäng khoâng yeân, Chö Phaät thaêm hoûi, v.v...: “hoûi” laø “maïng”, naày duøng thöôïng hoûi haï.

Cho neân trong Trònh Huyeàn noùi: “töûu sính” noùi laø hoûi, laïi duøng haï ñeå khai thöôïng laøm lôøi hoûi, nay yù vaên ñoàng hoûi traùi nhau.

***Trong Haùn Thö cheùp:*** Hoûi döùt döï ñònh, “taán” cuõng laø hoûi, cuõng laø lôøi roäng. Roäng laø duøng yù mình noùi lôøi hoûi, nhö trong kinh Phaùp Hoa Ñöùc Phaät nhoùm hoïp caùc phaân thaân, ñeàu sai thò giaû thaêm hoûi Ñöùc Thích-ca ít beänh ít naõo, v.v... trong Ñaïi luaän roäng giaûi lôøi Phaät thaêm hoûi. Ñöùc Phaät chæ baøy ñoàng vôùi ngöôøi neân noùi thieåu. Beänh coù hai nghóa: Keá sau phaân ra quyeàn thaät, hoaëc naèm ngöûa ôû sau, ban ñaàu noùi taïm beänh, töùc nhö trong kinh Tònh Danh nöông phöông tröôïng beänh, Quoác vöông Tröôûng giaû Ñaïi thaàn nhaân daân ñeàu ñeán hoûi beänh, vì thaân beänh roäng noùi phaùp cho hoï nghe , töùc duøng phaøm tuïc. Noùi phaân tích tieåu laø nhö phaåm Ñeä Töû, noùi quôû traùch nhö phaåm Boà-taùt, laïi do ngaøi Vaên-thuø truyeàn yù chæ Nhö lai hoûi quaû beänh xong, töùc töï hoûi raèng: Cö só: beänh gì, do ñaâu maø sinh cöûu truï, phaûi laøm sao ñaõ dieät.

Hoûi: Nhaân beänh, ngaøi Tònh Danh do ñoù noùi roäng veà nhaân beänh, do ñaây ñeå noùi ba quaùn ñieàu phuïc boán giaùo daãn duï, noùi roäng nhaân beänh, cho ñeán quaû beänh. Ngöôøi noùi ngaøi Tònh Danh quôû traùch rieâng Thinh vaên, cho neân ñaàu kinh khoâng öa Thanh vaên, vaên sau cuõng quôû Boà-taùt. Vì sao ñaàu kinh cuõng khen Boà-taùt? Coù khen hay khoâng khen töø kinh naày hoaëc toàn hoaëc löôïc, naày chính laø khoâng lieân quan quôû traùch hay khoâng quôû traùch.

Laïi ngöôøi xöa noùi: YÙ kinh Tònh Danh beû deïp Thinh vaên, neâu cao Boà-taùt, thaát yù ñoàng vôùi tröôùc, nay chæ noùi beû deïp Tieåu thöøa rieâng khen ngôïi Vieân giaùo, ñoàng duøng taùm chöõ, ñöôïc maát caùch nhau nhö trôøi vôùi ñaát, neân nay noùi löôïc phaân tích tieåu quôû ñaïi, ba quaùn chieát phuïc, v.v... ñaõ noùi nhö ôû tröôùc.

Kyø dieät ñaøm thöôøng: Trong vaên Ñaïi kinh laø nöông öùng tích dieät ñoä baøn luaän phaùp thaân vieân thöôøng, neân trong baøi töïa ngaøi Thuaàn-ñaø thænh truï qua laïi vôùi Vaên-thuø, ñaõ khai toâng thöôøng, ñeán quyeån naêm cheùp: Ta vì caùc ñeä thaây cheátnh vaên noùi luaän Tyø-giaø-la, nghóa laø Nhö lai thöôøng toàn khoâng coù ñoái khaùc, neân coù ngoân thuyeát laø Nhö lai voâ thöôøng.

Theá naøo laø hai ngöôøi khoâng ñoïa laïc, khaép nôi trong vaên nghieân cöùu tæ mæ hoûi ñaùp, hieån baøy Phaät taùnh thöôøng haèng khoâng thay ñoåi, neáu khoâng do xöông dieät thænh truï, thì khoâng nhôø ñaâu noùi veà thaân thöôøng khoâng dieät, nhaân beänh maø noùi löïc, trong phaåm Hieän Beänh, Ca-dieáp hoûi Phaät: Ñöùc Nhö lai thuôû xöa ñaõ ôû trong voâ löôïng muoân öùc kieáp, tu haïnh Boà-taùt, thöôøng haønh aùi ngöõ, lôïi ích chuùng sinh, khoâng laøm cho hoï khoå naõo, ngaøy nay töï noùi bò beänh, baïch Ñöùc Theá toân, ngöôøi ñôøi bò beänh,

hoaëc ngoài hoaëc naèm thaân ôû khoâng yeân, hoaëc xin aên uoáng daïy baûo thaân thuoäc xaây döïng saûn nghieäp, vì sao Ñöùc Nhö lai naèm yeân laëng, khoâng daïy ñeä thaây cheátnh vaên, vì sao khoâng noùi Thi-la, caùc thieàn vaø giaûi thoaùt, v.v..., vì sao khoâng noùi kinh ñieån Ñaïi thöøa, vì sao khoâng duøng voâ löôïng phöông tieän, daïy töôïng vöông trong haøng Ñaïi Ca-dieáp, giuùp cho khoâng lui suït taâm Boà-ñeà, laïi khoâng trò caùc Tyø-kheo aùc, vì sao naèm yeân laëng nghieâng hoâng beân phaûi, nhö trong kinh noùi roäng. Laïi noùi: Ñöùc Nhö lai boán ñaïi ñieàu hoøa thaân löïc ñaày ñuû. Ngaøi Ca-dieáp laïi duøng ba con traâu, möôøi boán con voi, löïc só Baùt-kieàn-ñeà, ba Tyø-na-la-dieân, sau sau nöõa taêng theâm möôøi möôi so saùnh moät tieát Thaäp truï, cho neân naêng löïc Boà-taùt raát lôùn, huoáng chi laø Ñöùc Nhö lai thaønh ñaïo ban ñaàu ngoài döôùi ñaïo traøng chöùng ñöôïc möôøi löïc, ngaøy nay khoâng thích hôïp nhö treû thô kia, nhaân Ñöùc Nhö lai lieàn phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ caùc thöù thaàn bieán, baûo Ca-dieáp raèng: Thuôû xöa, töø voâ löôïng voâ bieân öùc na-do-tha traêm ngaøn muoân öùc kieáp ta ñaõ döùt tröø goác beänh, lìa haún döïa naèm, caùc chuùng sinh naày khoâng bieát Maät Ngöõ Phöông Ñaúng Ñaïi thöøa, laïi cho raèng Ñöùc Nhö lai thaät bò beänh naõo, noùi nhö vaäy laø ñeàu do Ca-dieáp hieän beänh thöa hoûi, laïi do beänh laø ba hoaëc, quaû beänh laø hai moùn sinh töû, chuùng sinh thaät hoaëc vaø döùt chöa heát, quyeàn beänh laø caùc Ñaïi Boà-taùt tuøy theo döùt hoaëc gì, thì seõ chæ baøy hieän quyeàn ñoàng thaät beänh, nhö vaäy quyeàn thaät chaúng phaûi sôû quaùn ngaøy nay, töø sôû quaùn ngaøy nay ôû sau coù neâu. Nay caûnh sôû quaùn laø phaøm phu boán ñaïi thaät beänh, nhöng do quaùn aám vaø phieàn naõo, v.v... boán ñaïi theâm bôùt töùc ôû tröôùc daãn kinh Kim Quang Minh noùi veà töôùng beänh laøm caûnh ngaøy nay. Thöôïng trí lôïi caên, v.v... laø chaùnh noùi ra yù, tröôùc laø phaùp keá laø duï.

Trong phaùp ban ñaàu noùi thöôïng trí, v.v... ngöôøi thöôïng trí hieåu trong caûnh aám nhaäp ôû tröôùc, an nhaãn khoâng theo cöông nhu. Ñaõ vaøo Thaäp tín khoâng caàn ñeán naày, neân vaên tröôùc noùi: Neáu an nhaãn laø khoâng caàn chín cöûu, nghóa laø an ôû trong ngoaøi beänh hoaïn phieàn naõo, ñaây laø beänh hoaïn veà tröôùc ñaõ an xong, “tích” laø nghieâng ñoå, “traùc” laø nhö trong quyeån ba coù giaûi thích, ñoän caên beänh naëng neân phaûi lôùp lôùp noùi veà quaùn haïnh, nhö ñaïi thoï ñaù lôùn chaúng phaûi moät, moät phen xuoáng moät buùa coù theå xuyeân ñöùt, neân nhaéc laïi ôû ñaây noùi veà möôøi thöøa, nhö öùc xuoáng muoân buùa, phaøm beänh laâu, v.v... neâu chung trong kinh coù theå thaønh chöôùng ngaïi, nay yù vaên naày chöa chaéc laâu daøi, nhöng coù khaû naêng chöôùng thieàn, neân phaûi quaùn saùt. Cho neân kinh A-haøm noùi boán phaùp laøm cho lui suït quaû A-la-haùn, nghóa laø beänh laâu daøi, ñi xa, can ngaên nhieàu vieäc, nay chaúng phaûi hoaøn toaøn ôû sau keát noùi boán taát.

Vaên ñaàu töùc theá giôùi, theo kinh noùi ôû sau chöùng minh laøm ngöôøi, ñaõ noùi ba moùn hoïc, töùc sinh thieän yù, giôùi ñònh nhö vaên theo khôûi taø ñaûo, ôû sau töùc laø thaát tueä, do maát hieån ñaéc, ñaéc töùc sinh thieän, giôùi ñònh cuõng vaäy, laïi nöõa ôû sau töùc yù ñoái trò, trôû laïi ôû sau töùc laø nghóa baäc nhaát.

Keá trong chaùnh giaûi thích vaên töï thaønh naêm, ban ñaàu trong töôùng beänh tröôùc noùi roõ, cho neân trong ñoù noùi: “Chaån laø haàu maïch, noùi nay khoâng caàn phaûi chuyeân tinh phaùn xeùt, v.v... khoâng caàn phaûi nhö ñeán thöôïng trung haï y döôïc, quaû thaät laø noùi veà phaùp chaån maïch, nay noùi löôïc: Maïch laø khí huyeát cuûa ñaïo sôû haønh, maïch phaùp laø voán ôû ñaïo thaày thuoác, chaúng theå bieát ñuû ñöôïc, nay phaûi löôïc bieát töôùng cuûa naêm taïng maø duøng phaùp trò. Töôùng maïch boán thôøi: Xuaân huyeàn haï hoàng thu phuø ñoâng traàm, boán muøa thoå vöông, ñoái trò töôùng ngaõ taïng, ngaõ haønh, sinh ra töông khaéc, ñeå noùi veà töôùng maïch, noùi löôïc haàu phaùp, töø ngö (caù) ñeán quaùn suoát goïi laø xích traïch, töùc ôû maåu chæ, sau ñaïi ngang vaên tröôùc goïi laø “ngö” sau vaên roäng khaép goïi laø quaùn, quaùn sau ba taác goïi laø “thoán mieäng”, xích sau thoán tröôùc, goïi laø “quan döông”, gan tim ra traùi, tyø pheá ra phaûi, thaän traùi laø “maïng moân”, thaän phaûi laø “maïng caên”, khi phoåi maïch ñeán thuaän laø caây du goïi laø “kính”, nhö gioù thoåi loâng goïi laø “beänh”, nhö lieân chaâu goïi laø “töû”, khi tim maïch ñeán nhö oáng goïi laø “bình”, nhö lieân chaâu goïi laø “beänh”, tröôùc cong sau thaúng nhö mang moùc caâu goïi laø “töû”, khi gan maïch ñeán keùm yeáu goïi laø “hình”, nhö göông cung huyeàn goïi laø “beänh”, nhö gaø ñaïp ñaát goïi laø “töû”, khi tyø maïch ñeán, haø haø nhö dieân, goïi laø “bình”, nhö gaø ñöa chaân goïi laø “beänh”, nhö chim moå nöôùc laäu goïi laø “töû”. Khi thaän maïch ñeán vi teá maø daøi goïi laø “bình”, nhö ñaïn ñaù goïi laø “beänh”, nhö giaûi thích saùch goïi laø “töû”, caùc maïch taïm lôùn roài laïi nhoû thaønh “aám”, taïm nhoû laïi lôùn goïi laø “döông”, nhöng trong caùc theå vaên deã roõ, maø chæ ôû sau khoù roõ, nay laïi löôïc bieát chöa phieàn thaät roõ raøng, nay vaên noùi töôùng naêm taïng chaúng phaûi töôùng sinh, cuõng chaúng phaûi töôùng khaéc, nhöng ngay taïng quaù taêng theâm maø thaønh bình, nhö taùnh caây phaàn nhieàu thaúng, nay quaù to thaúng.

Keá laø ñaïi taùnh thaéng, nay phaàn nhieàu nheï noåi, taùnh vaøng cöùng

lôïi, nay raát beùn nhoïn, taùnh nöôùc löu chuù nay thì gioït nöôùc laùch taùch, taùnh ñaát cöùng rít noù raát traàm naëng, hoaëc taùnh quaù phaàn ñeán noãi beänh, hoaëc suy nhöôïc maø gaây ra beänh hoaïn, hoaëc xung khaéc nhau laø y theo ngaõ haønh neân bieát, töø döôùi maët khoâng coù saùng boùng, theå ngaõ taïng giaûm bôùt cho neân thaønh beänh, gan laø chuû cuûa caây, neáu nhaùnh laù khoâ heùo thì caây bò beänh, cho neân khoâng coù saùng boùng, v.v... nhö caây khoâng trôn, laø taâm chuû löûa, neáu löûa maát maàu khoâng ñoû laø löûa bò beänh, beänh phoåi maàu

traéng laø chuû vaøng, maø nay maàu ñen laø phoåi bò beänh, thaän chuû nöôùc, choã troâi chaûy ngaên treä laøm cho theå khoâng coù naêng löïc, neân thaän bò beänh, tuyø chuû ñaát, neáu nhö ñoài goø khoâng baèng thì tyø bò beänh, töø treân gan coù vaät traéng, naêm haønh töông khaéc beänh naêm taïng sinh, neân duøng saùu khí ñeå trò ôû naêm taïng, phaùp trò phaûi ôû trong phaùp trò sau, nay vaên so saùnh ôû ñaây noùi löôïc laø tieän, neân ñònh tröôùc ví duï. Trong phaùp trò vaên sau laïi khoâng neâu ra, nhöng saùu khí naày chæ duøng hoâ haáp ngaên treä tieáng phaùt ra hôi thaønh trò, cuõng khoâng hoaøn toaøn duøng theå chöõ laøm nghóa, nhö thoåi cuõng coù hôi laïnh.

Keá laø hôi thôû noùi laø xuaát khí. “Hoâ” laø hôi aám. “Hy ha thi”, ba chöõ naày hoaøn toaøn khoâng coù theå chöõ, chæ coù chöõ “Hy”, töùc tieáng beänh, chæ caàn hoâ haáp, tieáng tôï nhö naêm aám, töùc thuoäc naêm taïng laïi trò naêm taïng, duøng thì phaûi raêng neáu moâi löôõi ñieàu hoøa ra tieáng khieán khoâng maát naêm aâm, “ha” thuoäc veà tieáng thöông hôi thoåi thuoäc tieáng vuõ, hôi thôû thuoäc tieáng tröng hy thuoäc veà tieáng cung, thò thuoäc veà tieáng giaùc, laáy naêm haønh so saùnh thöùc thöù naêm taïng. Nay ñeàu duøng hôi treân boån taïng ñeå trò boån taïng, cho neân duøng boån taïng.

Ñaõ khaéc tha taïng, khieán cho tha taïng beänh, neân duøng boån khí keùo veà boån taïng, khoâng ñeå haïi ngöôøi, nhö pheá haïi gan laø kim khaéc moäc, laïi duøng khí pheá thaâu laáy kim haønh, coøn boán taïng y theo ñaây neân bieát. Chöõ “Laâm” laø beänh quyû aáy nhö taùo quaân, chæ laø maàu ñen, thaän bò tyø haïi, töùc thaønh beänh thaän, beänh quyû laïi theo maàu boån taïng, cuõng nhö taùo quaân, trong boån thöù nhaát theo ñuû naêm maàu noùi quyû naêm taïng. Nay vaên chæ löôïc veà thaän taïng ñeå roõ, y theo thöù lôùp cuûa vaên leõ ra ôû trong nhaân duyeân beänh töùc quyû beänh. Vaên tuøy tieän neân phoù thaùc ôû ñaây ñeå neâu baøy.

Keá giaûi thích tyø noùi maàu loàng thuøng kia: Neân noùi laø loàng thuøng maàu vaøng, laïi coù nhieàu môø mòt laø töôùng beänh saùu thoâng, ôû ñaây laø noùi theo theá tuïc, cho neân moät thaàn ñeàu giöõ moät taïng vöông ôû saùu caên, aám laø caên boån cuûa thaân, thoâng ôû naêm taïng naêm caên nhö trong Kinh Luaät Dò Töôùng coù cheùp: Xöa, coù vò Quoác vöông baûo ngöôøi tìm sö töû con raèng “neáu oâng tìm khoâng ñöôïc thì seõ bò gieát maïng oâng”, sôï lònh vua neân tìm khaép nôi, ñöôïc sö töû con ñem daâng leân vua, giöõa ñöôøng naèm nguû, saùu caên saùu thaàn ñeàu tranh coâng. Muïc thaàn noùi “do ta nhìn thaáy bieát choã sö töû con”, nhó thaàn noùi: “do ta nghe ñöôïc neân bieát ñöôïc choã sö töû con”; Tuùc Thaàn noùi: “do ta ta ñi ñeán ñöôïc neân môùi baét ñöôïc sö töû con naày”; Thuû Thaàn noùi: “do ta naém baét ñöôïc sö töû con”; Tyû Thaàn noùi: “do ta ngöûi ñöôïc neân baét ñöôïc sö töû con” caùc thaàn ñeàu noùi: “löôõi thaät khoâng coù coâng, “Thieät thaàn khoâng phuïc, heát loøng xin coâng aáy”.

Coù moät vò La-haùn nhaân ñi qua gaëp caùc vò thaàn naày tranh caõi, sôï vua gieát laàm, lieàn theo sö töû con ñeán choã vua, sö töû con ñeán tröôùc. Vua hoûi sö töû con: Ñaây coù phaûi laø sö töû con chaêng?

Ñaùp: Khoâng phaûi. Vua sai ngöôøi gieát.

La-haùn trình baøy ñuû vôùi Ñaïi vöông, ngöôøi aáy ñöôïc mieãn toäi cheát. Vaên aáy voán duï cho ngöôøi ôû caùc nôi ñeàu coù coâng chinh phaït, neáu ngöôøi khoâng coù ñöùc, thaät laø raát haïi. Ñaây duï tuy tôï moái ngöôøi ñeàu coù caên

thaàn, chaúng coù höõu tình khaùc.

Keá laø noùi nhaân duyeân beänh trong vaên coù saùu.

Keá laø aên khoâng coù chöøng möïc neân thaønh beänh, cuõng nhö trong Baùt Vaät Chí cheùp: Neáu ngöôøi taïo aên thì ñoàng vôùi traêm beänh yeâu taø, aên caøng ít taâm caøng saùng, aên caøng nhieàu taâm caøng toån, neân aên khoâng ñöôïc aên quaù ñoä, trong Yeáu Laõm cheùp: Noùi veà “beänh töø mieäng vaøo, hoïa töø mieäng ra” neân ngöôøi quaân töû caån thaän noùi naêng tieát ñoä aên uoáng.

Keá noùi töôùng toån ích: Noùi töø ba loã löng maø vaøo boán chi. Trong Ñaïi luaän quyeån hai möôi saùu coù giaûi thích möôøi töôûng raèng: Thí nhö caát röôïu, caën ñuïc thaønh phaân, trong thaønh nöôùc tieåu. Löng coù ba loã, gioù thoåi nöôùc moà hoâi bay vaøo traêm maïch, cuøng maùu tröôùc ngöng tuï bieán thaønh thòt, töø thòt sinh ra môõ saùp coát tuûy, töø ñaây sinh goïi laø thaân caên, cho ñeán sinh ôû naêm tình vaø caùc caên, nhö ñeàu do nuoâi döôõng thaønh sinh. “Phích” laø nöôùc khoâng theå löu haønh. Laïi löûa cuûa thaân ôû sau daïy phaùp ñieàu hoøa aên uoáng.

Keá daãn ngaïn ngöõ ôû ñôøi; keá aên naêm vò ôû sau y theo taïng taêng toån, raát deã thaáy: Ngoài thieàn khoâng coù tieát ñoä thaønh beänh.

Ban ñaàu noùi nghi cuûa thaân khoâng ngay, taâm theâm bieáng nhaùc, kieâu maïn chuoác laáy beänh ma.

Keá cuøng trong phaùt aùnh traùi nhau, noùi trong nhö traàn, v.v... noùi taùm töôùng xuùc, taùm xuùc naày coù boán thöôïng, boán haï, noùi so saùnh noùi xuùc, xuùc thuaän theo boán ñaïi, neân thuaän theo taùm xuùc, neáu phaùt xuùc troïng ôû saùu, noùi xuùc traùi thaønh beänh, laïi chæ ôû sau noùi duøng chæ quaùn do ñoäng beänh.

Ban ñaàu duøng chæ quaùn Trung quaùn quaù möùc neân taêng thaønh

beänh.

Keá noùi duøng quaùn khoâng ñieàu hoøa, naêm traàn naêm taïng naêm haønh

sinh nhau khaéc nhau, trong moãi traàn laïi ñeàu coù naêm, phaûi neân kheùo bieát töôùng sinh nhau khaéc nhau chuû ñoái.

Ban ñaàu laø naêm saéc: Nhö Baïch Hoå Thoâng Baùc Vaät Chí cheùp: Goã Phöông Ñoâng, vua Thaùi Haïo, giuùp Caâu Mang giöõ pheùp bít maø trò thanh

xuaân, sao thaùi tueá, laø loaøi thuù roàng xanh, aâm giaùc kia, laø ngaøy giaùp aát, vò aáy chua, muøi hoâi Hoûa phöông nam; laø vua Dieâm Ñeá, giuùp Chuùc Dung giöõ sao Hoaønh maø trò haï, sao hoûa, loaøi thuù chim ñoû, aâm Tröng, laø ngaøy Bính ñinh, vò ñaéng, hoâi chaùy.

Kim phöông Taây; vua Thieáu Haïo, giuùp Nhuïc Thaâu giöõ khuoân pheùp maø trò thu; sao Thaùi baïch, thuù Baïch hoå, aâm thöông, ngaøy Canh taân vò cay, hoâi tanh, phöông Baéc thuûy; vua Chuyeân Huùc, giuùp Huyeàn Minh, naém quyeàn maø trò ñoâng, sao Thaàn kinh, thuù Huyeàn voõ, aâm vuõ, ngaøy Nhaâm quyù, vò maën, hoâi thoái naùt, trung öông thoå, vua Huyønh Ñeá, giuùp Haäu Ñoä, naém cöông laõnh maø cheá phuïc boán phöông, sao Traán tinh, thuù Huyønh long, aâm cung; ngaøy Maäu kî, vò ngoït, hôi thôm, giuùp Quan chuû naêm haønh, ñuû nhö trao theà thuoác phaùp trong ñoù coù noùi, neân naêm thinh cuõng thuoäc naêm haønh nguõ aâm. Hoâ Hoaùn thuoäc Giaùc moäc, ngoân ngöõ thuoäc tröng hoûa, khoùc thuoäc tröng kim, ngaâm thuoäc vuõ thuûy, ca thuoäc cung thoå, trong naêm xuùc, theå moäc thaät hoûa taùnh aám, neáu so saùnh boán ñaïi phöông Taây thuoäc phong neân nheï, nhö ôû vaên, so saùnh y theo yù kinh Ñaïi Taäp. Neáu theo tuïc vaên, nhö trong Baùt Vaät Chí, v.v... caùc hôi tanh hoâi nhö tröôùc ñaõ giaûi thích.

Treû thô laø anh caûnh söùc, nhö trong Thieân Thöông Hieät noùi: Con trai goïi laø nhi, gaùi goïi laø anh, laø chung caû nam nöõ, cho neân giaûi thích teân, ngöôøi môùi sinh goïi laø treû thô, tröôùc ngöïc goïi laø anh, dìu daét anh tröôùc ñoù maø nuoâi döôõng goïi laø anh, nhö Quoác vöông, v.v... thöù hai voán khoâng coù vaên naày. “Cung” laø chaép tay, cuõng nhö Tröông hoa trò beänh cho Lyù Töû Döï, bò beänh quyû raát naëng maø khoâng chòu trò. Hoa laø ñi traùnh, Döï töï ñi ngöïa ñuoåi theo. Hoa beøn xuoáng ñöôøng nuùp, nghe trong coû coù quyû, maø hoûi nhau raèng: “Ñeá sao khoâng troán”

Ñaùp: Toâi ñang bò beänh naëng kim chaâm khoâng ñöôïc, caàn gì phaûi troán, chæ sôï duøng taùm ñoäc hoaøn. Choác laùt Töû Döï ñeán, Hoa laïi duøng taùm ñoäc maø röûa, beänh quyû aáy keâu la maø ñi ra khoûi ñaùm coû, quyû cuõng khoâng löøa doái ngöôøi beänh sau ñoù noùi vì bò beänh, do haønh giaû taø nieäm, cuõng nhö duï cho trong kinh, coù thanh tín só, ban ñaàu giöõ naêm giôùi tinh taán khoâng saùt, luùc sau giaø suy thöôøng boû queân. Luùc baáy giôø trong nuùi coù vò Phaïm Chí teân khaùt, ñeán khaát thöïc, vieäc ruoäng nhaø baän roän khoâng raûnh ñeå tham kieán, beøn haän maø ñi, Phaïm Chí coù theå khôûi thi sai quyû gieát ngöôøi raèng: Toâi bò nhuïc, toâi ñeán gieát noù. Trong nuùi coù vò La-haùn bieát ñöôïc, ñi ñeán ñieàn gia baûo raèng: nay oâng sôùm toái nhang ñeøn quy y ba baûo, mieäng tuïng giöõ mieäng thaân, ñöøng ñeå phaïm keä, töø nieäm chuùng sinh seõ ñöôïc an oån. Sau khi Sa-moân ñi ngöôøi chuû y theo lôøi daïy, thoâng hieåu nieäm Phaät tuïng

giôùi, quyû ñeán saùng ñi tìm Ñieàn Gia, lôø môø muoán gieát, quyû thaáy ñieàn gia coù töø taâm khoâng theå haïi ñöôïc, pheùp bít cuûa quyû thaàn ngöôøi sai phaûi gieát, lieàn ñeán muoán gieát, nhöng Ñieàn Gia coù ñöùc khoâng theå gieát ñöôïc, theo pheùp laïi phaûi gieát Phaïm Chí sai quyû thaàn, quyû thaàn beøn töùc giaän muoán haïi Phaïm Chí, La-haùn ngaên che ñeå quyû khoâng thaáy. Ñieàn Gia ngoä ñaïo Phaïm Chí ñöôïc soáng, khoâng phaïm toäi saùt, Ñieàn Gia chuyeân chuù nieäm Phaät, suoát ñôøi chæ moät phaùp moân, phaûi bieát chaùnh nieäm quyû khoâng coù dòp haïi ñöôïc, caùc vieäc naày neân so saùnh vaên tuïng baøi töïa giôùi ngaên ñöôïc quyû ma, chaùnh laø trong kinh Quan AÂm cheùp laïi vaên cuûa boån nhaân, cuõng nhö Thaùi Coâng laøm ñaøn quaùn ñaûnh khieán cho Long Thaàn con khoâng theå ñeán caûnh laøm gioù to möa maïnh, huoáng chi laø ngöôøi duøng phaùp Phaät döôõng taâm chaùnh nieäm ö? Phaûi bieát taø quyû ñöôïc nhaäp, laø ñeàu do taø nieäm. Daãn quyû Heâ-la, v.v..., töùc trong vaên tröôùc coù quyû naêm maàu, coù theå bò beänh naêm taïng. Trong beänh naêm ma, ban ñaàu cuøng beänh quyû noùi coù khaùc.

Keá noùi lyù do bò beänh, cuõng do haønh giaû sinh taø nieäm, trong beänh saùu nghieäp neáu coù caùc toäi gieát, ñaây laø beänh phaù naêm giôùi beänh thuoäc veà naêm taïng, taïng thuoäc veà naêm caên, ñoàng vôùi tröôùc caùc yù khoâng gieát haïi. Neáu muoán trò tuøy theo taïng naøo beänh, bieát phaù giôùi naøo ñeå taêng theâm trò hay bôùt. Neáu ngöôøi trò giôùi thay ñoåi ñöôïc beänh tuùc nghieäp, tuøy theo caên phaùn xeùt giôùi ñeå suy nghieäm toäi dieät, roài sau duøng trò, quaùn taâm trò song saùu trò.

Keá noùi phaùp trò.

Tröôùc chæ baøy trong ñoàng khaùc noùi khoâng theå caàm dao caàm muõi nhoïn, v.v... duøng trò maát nghi nhö caàm dao maát caùn, caàm muõi nhoïn toån thöông tay, beänh cuõ khoâng tröø haïi, laïi theâm beänh môùi.

Keá trong chaùnh duøng trò; ban ñaàu trong ñoàng ñeàu noùi khí ñieàu hoøa quaân bình, “tuaân” laø “quaân”, daãn daét theo ôû roán: Roán ñaõ laø nguoàn goác cuûa caùc ruoät giaø vaø bao töû, khi ôû trong thai töø roán meï ñi vaøo roán con neân meï aên töø roán maø vaøo, ñeå nuoâi con, hôi thôû cuõng. Ban ñaàu con ôû trong thai nöông hôi thôû meï, neân quen goïi laø laáy meï laøm hôi thôû.

“Löõ” laø xöông soáng.

Keá laø döøng ôû taâm ña ñieàn, v.v... neân bieát, taâm phaàn nhieàu laø caùc duyeân treân, treân noùng laø löûa giuùp, hoûa tieâu caùc thöùc aên naêm taïng deã ñieàu hoøa, phaàn tröôùc thuoäc veà aâm, thaùi aâm toån thöông laïnh thieáu löûa neân loaïn. “Töôûng Ngoâ Mao”: Nghóa laø nöôùc Töôûng theâm vaên, Ngoâ roõ suoát, Mao vui veû, ñaây laø trình baøy cô quan coát yeáu, ñeàu laø caùch baåm thoï hôi thôû laïi khí ñöôïc döùt, coù noùi ñuû nhö trong Bích Nham Luïc, ñaây laø ñích thaân nöông Ñaïi sö Trí Giaû ñeå baåm thoï phaùp daïy baûo, ñöôïc lôïi ích vieäc

trò, cho neân daãn ra.

Daãn Hoaøng ñeá naêm haønh sinh nhau khaéc nhau: Laø Hoaøng Uoâng Chaùnh “ñeá” laø ñöùc gioáng nhö trôøi ñaát goïi laø “Ñeá”. Ban ñaàu, töø vaøng hoùa thaønh nöôùc sinh ra ôû sau roõ sinh nhau, töø löûa ñöôïc nöôùc ôû sau noùi töông khaéc, nöôùc gaëp ñaát maø khoâng troâi chaûy, chöõ “Haønh” vaø naêm haønh nghóa ñoàng, laø laáy vaän neân möôïn aâm naày, nhö vaøng khaéc moäc ôû sau laø noùi duïng trò, nhö vaøng khaéc moäc, phoåi maïnh maø gan yeáu, gan laø gan beänh, thì tìm döøng ôû phoåi, neân bieát khoâng bít ôû choã beänh tim. Laïi duøng chæ quaùn trò boán ñaïi, trong ñaây laø laø töôùng ñoái laïi thaønh trò, nhö taùnh nöôùc roäng trò gaáp, coøn caùc ñaïi y theo ñaây.

Saùu khí trò: Laø vaên chæ noùi löôïc, tröôùc neâu baøy; keá giaûi thích, giaûi thích so saùnh trong beänh boán ñaïi.

“Ñaøm aám” chaùnh theå laøm aâm, naêm taïng nhö trong töôùng beänh tröôùc ñaõ noùi, noùi bình thöôøng nhoå ra, ñöa vaøo, v.v..., nhoå ra nghóa laø taùn tröø thoâ khí, naïp nghóa laø naïp vaøo an nghó, nhö bình thöôøng ngoài thieàn, ñeàu phaûi laøm cho lôùn maïnh vaø ñöa ra khí thoâ trong thaân, chæ moät vaøi leàn laø ñuû, chaúng phaûi chuyeån thaønh trò beänh, duøng trong hôi thôû noùi nöông hôi thôû, giaû töôûng coù möôøi hai töùc y theo baùo töùc maø khôûi giaû töôøng, nhö saân do taâm bieán maø laøm cho hôi thôû thoâ ñaày, neân bieát ñeàu laø taâm chuyeån baùo töùc, khieán baùo töùc thoâ, nay giaû töôûng cuõng gioáng nhö vaäy.

Keá trong giaû töôûng cheùp: Bieän caùch trò böôùu. Boån thöù nhaát noùi: Nhö ôû Cao-ly (Haøn Quoác) noùi veà caùch trò beänh böôùu, giaû töôûng böôùu naày, nhö baøy loä toå ong, con ong ôû toå, choác laùt qua loã maø ra, muû söng chaûy ra, con ong ñi heát, caùc loã nhoû nhuû toå ong troáng, taâm töôûng thaønh roài thì tieâu beänh böôùu, nhö ngöôøi bò beänh bít ruoät neân duøng caùch chaâm, neân laøm chöõ “Tröng”. Boån thöù nhaát noùi: Nhö ngöôøi lo laéng beänh taét ruoät ngöng tuï ôû buïng, töôûng thaønh kim chaâm vaøo buïng khieán cho ruoät bò bít thoâng qua, nhö vaäy thöôøng laøm khoâng döøng, khi thoâng qua thì bò ngöng bít roài laïi ñi, töø ñaây ñöôïc laønh maø thöôøng bò beänh lo thaéc maéc, sau ñoù laïi hoûi ngöôøi raèng: Beänh lo naày ñaõ khoûi, maø thaéc maéc thöôøng sau.

Ngöôøi khaùc ñaùp raèng: Töôûng oâng chaâm phaù bít ngheõn, bít ngheûn phaù maø kim chaâm vaãn coøn, nay laïi taùc töôûng tröø kim chaâm, y theo ñôøi noùi maø khoûi.

Nhö trong kinh A-haøm duøng bô, trong boån thöù nhaát noùi: Töông nhu nhö bô ôû ñaûnh nhoû gioït vaøo naõo, roùt chaûy vaøo naêm taïng nhuaàn thaám khaép thaân, trò ngöôøi lao toån raát coù hieäu nghieäm. Neáu theo Taïp A-haøm thì coù baûy möôi hai phaùp, duøng töôûng ñeå trò, nhöng chaúng phaûi giaûi thích cho ngöôøi ñoän caên ñôøi sau.

Coù thuyeát noùi: Ñöùc Phaät ngöï taïi vöôøn oâng Caáp Coâ Ñoäc, coù vò Tyø- kheo trong ba thaùng haï ôû trong röøng tu Tam-muoäi. Vöông töû Löu Ly cuøng naêm traêm vò Thích Töû côõi voi daïo chôi, caùc voi ñaáu nhau, coù voi ñen tieáng nhö saám seùt, laïi coù tieáng nhoû nhö con meøo, Tyø-kheo Thích Töû vaøo phong quaùn saùt phaùt töôûng cuoàng si, xuaát ñònh nhö voi say chaïy, caùc Tyø-kheo ñoùng cöûa sôï bò toån thöông, coù moät Tyø-kheo ñeán choã ngaøi Xaù-lôïi-phaát hoûi: Cuùi xin thöông xoùt cöùu giuùp caùc Thích Töû.

Ngaøi Thaân Töû ñöùng daäy daãn A-nan ñeán choã Phaät, baïch Phaät raèng: Caùc Thích Töû phaùt cuoàng naêm vieäc:

1. Loaïn thinh
2. Do tieáng xaáu 3- Do lôïi döôõng

4- Do ngoaïi phong 5- Do noäi phong. Phaûi laøm sao?

Phaät nhaân ñoù noùi Tyø-kheo Lan-nhaõ coù baûy möôi hai beänh, noùi phaùp Tu-na Baùt-na, tieáng xaáu beân ngoaøi chaïm taâm caên beân trong, boán traêm leû boán beänh maïch chaäm tim gaáp, ñoàng thôøi ñoäng loaïn, söùc gioù maïnh ñoàng thôøi vaøo mieäng, neân daïy phaùp uoáng söõa maät vaø Ha-leâ-laëc, nghóa laø buoäc taâm moät choã, tröôùc töôûng göông pha leâ, töï quaùn thaân mình ôû trong göôngaáy thaáy caùc vieäc cuoàng, thaáy roài laïi daïy, oâng ôû trong göông tröø tieáng, löôõi ñeå treân haøm eách, töôûng hai ma-ni ôû trong hai tai, töôûng ôû trong nhö söõa nhoû gioït chaûy ra ñeà hoà, thaám nhuaàn nhó caên laøm cho khoâng nghe ñöôïc tieáng, nhö daàu môõ trôn khoâng heà lay ñoäng, töôûng naày thaønh roài.

Keá töôûng chín lôùp Kim cöông töø ma-ni phaùt ra che thaân haønh giaû, ôû sau coù Kim cöông haønh giaû ngoài treân ñoù, coù nuùi Kim cöông vaây quanh boán phía, baët döùt tieáng beân ngoaøi, trong moãi nuùi xuaát hieän baûy toøa Phaät.

Noùi Boán nieäm xöù, luùc baáy giôø vaéng laëng khoâng nghe tieáng beân ngoaøi tuøy theo Phaät daïy, oâng phaûi tu taäp caån thaän chôù queân soùt, nay laïi nöông boån thöù nhaát duøng bô coù lôïi ích, laïi noùi: Muøa xuaân nhaäp löûa Tam-muoäi aám quaù thaønh beänh, nhaäp ñòa Tam-muoäi thaáy thaân thaønh nuùi khoâng ñaù, phaûi mau trò, nhaäp nöôùc Tam-muoäi thaáy thaân nhö suoái nöôùc lôùn, nhaäp Tam-muoäi phong thaáy thaân nhö roàng chín ñaàu, phaûi mau maø trò, caùc vaên roäng nhö trong kinh ñaõ noùi.

Nhö caùch nuoát raén: Boån thöù nhaát noùi: Nhö ngöôøi aên nuoát boùng con raén, cho laø raén, do ñoù maø thaønh beänh.

Ngöôøi khaùc hoûi vieäc aáy bieát nguoàn goác cuûa beänh roài, lieàn ñem maät

thuoác ñeå raén cheát, ngöôøi bò beänh kieát lî, noùi laø raén ra, beänh lieàn khoûi. Veõ boùng raén treân vaùch vaøo trong chín röôïu cuõng gioáng nhö vaäy.

Nhö trong kinh A-haøm cheùp: ÔÛ nöôùc Xaù-veä coù vò Tröôûng giaû teân laø Thaàn Cö, oâng coù moät ñöùa tôù gaùi raát xaáu, thöôøng sai khieán caùc vieäc beân ngoaøi nhö caét coû, laáy nöôùc, v.v..., ngoaøi ñoàng coù con suoái, treân con suoái coù caây, treân caây coù moät coâ gaùi xinh ñeïp, töï thaét coå cheát, boùng hieän döôùi suoái, ñöùa tôù gaùi thaáy caùi boùng ñoù cho laø boùng mình, lieàn saân vôùi moïi ngöôøi “toâi xinh ñeïp nhö theá maø sai toâi laøm ruoäng vöôøn, beøn ñaäp beå bình veà nhaø vaøo ngoài trong maøn baùu, moïi ngöôøi cho raèng ñöùa tôù gaùi bò beänh cuoàng beøn hoûi, ñöùa tôù gaùi lieàn traû lôøi baèng nhöõng vieäc tröôùc, vì sao moïi ngöôøi khoâng phaân bieät, khoâng thaáy vieäc ñaõ thaáy gaëp, lieàn cho soi göông, beøn thaáy hình xaáu, vaãn chöa tin, beøn cho raèng göông xaáu, moïi ngöôøi bieát tröôùc choã suoái aáy coù ngöôøi nöõ cheát, beøn ñöa ñeán choã suoái, thaáy boùng ngöôøi con gaùi cheát, taâm hieåu ra vaø hoå theïn, quaùn taâm trò cuõng nhö Ñaïi sö Nam Nhaïc khoå vì thuûng ñaày chaân, duøng löïc quaùn ñuoåi beänh tieâu khoûi.

Keá noùi veà phöông thuaät, ôû giöõa tröôùc trò ñôøi, noùi nhö phaùp trò noân möûa, trong boån thöù nhaát noùi, do sôï seät lieàn khoûi.

Trong Taïp A-haøm noùi, duøng taâm thôû quaù gaáp, laïi choã nguû sôï keùm do phong haøn beân ngoaøi, do chuyeån bao töû oáng thaän, v.v... treân nghòch ngöïc bít, moãi tieát nöôùc chaûy döøng ôû trong ngöïc, goïi laø noân möûa phaûi trò gaáp, phaùp trò nhö trong kinh coù noùi roäng.

Nhö caùch trò raêng. Trong boån thöù nhaát noùi: Höôùng veà sao Baéc-ñaåu chuù nguyeän raèng “neáu raêng ñau, Baéc ñaåu trò töï bieát”, ñau lieàn heát. Aïi duøng raêng choù töø aám ñòa höôùng veà döông ñòa chuù nguyeän raèng: “Khieán cho raêng ngöôøi heát ñau, khoâng khoûi oâng maïnh, khoûi laïi nhö cuõ”, thì ñau lieàn khoûi.

Nhö duøng ngoùn tay caùi trò gan, naêm ngoùn tay ñöùng ñaàu naêm taïng, neân ngoùn tay caùi ñöùng ñaàu veà gan, ñaàu ngoùn tay ñöùng ñaàu veà phoåi ngoùn tay giöõa ñöùng ñaàu veà tim, ngoùn voâ danh chuû tyø, ngoùn uùt chuû thaän.

Keá trong ñoù duøng chuù nguyeän cuõng khoâng traùi. Nhö sôù kinh Phaùp Hoa, duøng boán moùn taát nhaân duyeân neân khoâng traùi, nay vaên nhieàu laø yù ñoái trò, maïng soáng trong hôi thôû ra vaøo maø noùi: Laø mieäng khieán qua ñôøi chuù naày roài vaãn phaûi thaân noùi raèng “A-NA-BAÏT-NA”

Ñau ñaùnh boán möôi naêm möôi, khieán taâm döùt choã ñau, nhö ngöôøi Giang Ñoâng lo cheát, ñeàu duøng tay ñaùnh vai ñeán moät vaøi traêm, lo lieàn khoûi.

Keá noùi veà toån ích, taâm lôïi beänh nheï ñoán ích, taâm lôïi beänh naëng

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 8 (Phaàn 2) 403

taâm ích, taâm ñoän beänh nheï tieäm toån, tieäm ñoän beänh naëng ñoán toån, hôn nöõa tuy taâm ñoán kheùo giaûi quaùn phaùp cuõng ñöôïc thaønh tieäm ñoán trong ích.

Noùi veà theá gian ôû sau thöông thaùn, noùi “dong”, v.v... Dong laø boïn phaøm thöôøng.

Khoâng yû ngöôøi, trong Quaõng Nhaõ noùi laø ngu. Vaän cao, v.v..., nhö Töôïng Baù Tuyeát ôû Sính Nhaân Baù Nha, caét ñöùt daây ñaøn ôû Töû Kyø, neân Taêng Böu coù laøm baøi thô raèng:

*“Chuûng Kyø khoâng theå gaëp, Ai noùi khaùc giöõa taâm”.*

Chuûng Kyø nghe Baù Nha voã Sôn noùi raèng:

*“Voøi voïi toaøn boä ñeàu cao”*

Nghe ñôøn khaùc nöôùc raèng:

*“Meânh moâng ñaày tai ö?*

Neân bieát thanh vaän neáu cao thì ngöôøi hoøa phaûi ít, nay caùch trò hay neân ngöôøi tin cuõng ít.