LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 178

TOÂNG CAÛNH LUÏC

**SOÁ 2016**

( QUYEÅN 71 100 )

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2016

**TÔNG CẢNH LỤC**

# QUYỂN 71

Hoûi: Taâm chaúng rieâng khôûi, gaù caûnh môùi sinh, vaäy coù chaêng caäy caûnh chaát khôûi chaúng?

Ñaùp: Coù, Boà-taùt Hoä phaùp noùi: Taâm sinh chaúng haún coù chaùnh nghóa baûn chaát, nhö sô sôû duyeân duyeân coù khoâng chaúng ñònh, chaúng nhôø möôïn baûn chaát taâm cuõng ñöôïc sinh caûnh cuûa duy thöùc, hoaëc thaân töôùng phaàn, hoaëc ñôïi chaát beân ngoaøi maø sinh. Ñaïi sö Töø AÂn - Khuy Cô noùi: Vì sôï lyù traùi duy thöùc, neáu thöùc thöù taùm, thöùc thöù saùu coù khoâng chaúng ñònh, töùc nhö luùc taùm thöùc duyeân caûnh, naêm thöùc tröôùc vaø thöùc thöù baûy quyeát ñònh coù baûn chaát, thöùc thöù taùm neáu luùc duyeân phuø traàn caên ngöôøi khaùc vaø khí giôùi khaùc cuøng saéc quaû ñònh, töùc coù baûn chaát, neáu duyeân töï ba caûnh laø, chæ laø thaân bieán thaân duyeân, töùc khoâng baûn chaát. Thöùc thöù saùu neáu luùc duyeân möôøi taùm giôùi hieän taïi, coù theå coù baûn chaát, neáu duyeân möôøi taùm giôùi ôû quaù khöù, hoaëc luùc duyeân phaùp khoâng theå, laáy gì laøm chaát? Neân bieát choã saùu nhaäp caäy baûn chaát coù khoâng chaúng ñònh, neáu saéc quaû ñònh laø coù bieán hoùa, noùi coù bieán laø gaù chaát töùc coù baûn chaát, noùi coù hoùa laø lìa chaát, hoaëc coù duyeân khaùc maø khôûi laø, töùc coù nghóa cuûa bieán, töùc gaù khaùc laøm chaát, töï bieán aûnh töôïng, nhö quaáy nöôùc soâng laøm toâ laïc, bieán ñaïi ñòa laøm vaøng roøng, ñaây ñeàu laø coù baûn chaát, hoaëc coù ñònh löïc sinh, töùc coù nghóa cuûa hoùa, töùc lìa chaát hoùa khoâng maø chôït coù, nhö hoa ñoám hö khoâng hoùa ra laâu ñaøi baûy baùu v.v... moïi söï ñaây ñeàu töï ñònh taâm lìa chaát maø hoùa. Neân laøm boán caâu ñeå phaân bieät baûn chaát töôùng phaàn ba caûnh coù khoâng: Moät laø, coù baûn chaát töôùng phaàn laø taùnh caûnh thaät, töùc naêm thöùc tröôùc vaø yù thöùc minh lieãu ôû nieäm ñaàu ñeàu thieáu phaàn ñoäc ñaàu

yù thöùc; hai laø, coù baûn chaát töôùng phaàn laø giaû, töùc ñoäc aûnh coù chaát vaø caûnh ñôùi chaát; ba laø, khoâng chaát töôùng phaàn laø giaû, töùc ñoäc aûnh khoâng chaát; boán la,ø khoâng chaát töôùng phaàn laø taùnh caûnh thaät, töùc taâm vöông thöùc thöù taùm duyeân ba caûnh vaø baûn trí duyeân nhö vaäy. Laïi trong bieät haønh sao noùi: Sôû duyeân duyeân, nghóa laø choã löï xöù cuûa taâm, neân goïi laø sôû duyeân, chæ caûnh sôû duyeân ñaây lai coù daãn taâm khieán sinh, laø choã gaù cuûa taâm vaäy. Laïi coù thuyeát noùi laø duyeân, töùc sôû duyeân laø duyeân goïi laø sôû duyeân duyeân. Duyeân laø theå, sôû duyeân laø duïng, sôû duyeân cuûa trong saùu thöùc, töùc duyeân trì nghieäp thích vaäy, nay tröôùc laäp chaùnh nghóa laø: Sö Cuùc-ña oâng chaúng giaûi nghóa sôû duyeân duyeân cuûa Ñaïi thöøa ta, chæ nhö Ñaïi thöøa ta noùi: Mang töôùng mình laø, mang vaø töôùng mình moãi moãi coù hai nghóa, noùi mang coù hai nghóa laø: Moät laø, xoác mang töùc taâm naêng duyeân xoác theå caûnh laø duyeân; hai laø, bieán mang, töùc taâm naêng duyeân bieán khôûi töôùng phaàn maø duyeân. Töôùng mình cuõng coù hai nghóa: Moät. theå töôùng goïi laø töôùng; hai töôùng traïng goïi laø töôùng. Laïi nhö ôû tröôùc xoác mang theå töôùng laø trí caên baûn duyeân chaân nhö, laø xoác mang theå töôùng maø duyeân, laø sôû duyeân duyeân, cho ñeán hai phaàn beân trong cuøng duyeân vaø töï chöùng phaàn duyeân kieán phaàn, cuõng laø xoác mang theå töôùng goïi laø sôû duyeân duyeân, nghóa laø taâm naêng duyeân thaân xoác mang hai phaàn kieán töôùng beân trong vaäy. Tieáp theo sau, bieán nang töôùng traïng, töôùng coù hai giaûi chaúng ñoàng. Thöù nhaát Long Höng Sao Chuû noùi: Töùc taâm taâm sôû höõu laäu vaø kieán phaàn trí haäu ñaéc luùc duyeân caûnh, bieán töôùng maø duyeân, chaúng choïn löïa coù chaát hay khoâng chaát, ñeàu laø bieán mang goïi laø mang, töôùng traïng goïi laø töôùng, laø sôû duyeân duyeân vaäy. Thöù hai, Hieån U Sao noùi: Luùc kieán phaàn taùm thöùc duyeân töôùng töï thaân, ñeàu laø xoác mang, nhöng tuy nhieàu noùi lyù ñaây sôï chöa nhö vaäy. Neáu vaäy töùc coù ba loãi: Moät laø, loãi xoác mang bieán mang khoâng rieâng bieät, thaân xoác theå caûnh duyeân goïi laø xoác mang, bieán khôûi töôùng phaàn maø duyeân goïi laø bieán mang. Nay ñaõ goïi töôùng phaàn laø xoác mang, neân bieát laø khoâng rieâng bieät; hai laø, loãi traùi nhau xöa nay, xöa nay xoác mang laø ít traùi lyù, neáu ôû bieán mang töùc môùi khoâng traùi, nay noùi töôùng phaàn laø xoác mang, xöa tröôùc noùi laø bieán mang, haù chaúng traùi nhau?; ba laø, loãi bieán mang chæ duyeân baûn chaát. Haù töôùng phaàn khoâng chaát chaúng phaûi taâm bieán ö? Nay laáy lyù maø suy, chæ laø töôùng phaàn, chaúng phaûi luaän veà coù chaát hay khoâng chaát, ñeàu goïi laø bieán mang, neáu chaúng bieán töôùng phaàn, phuï ngay theå caûnh töùc goïi laø xoác mang. Do ñoù Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Traùng ôû thôøi tieàn Ñöôøng ñem, xoác mang ñeå cöùu nghóa tröôùc, nghóa laø caùc luaän sö Ñaïi thöøa xöa tröôùc chæ roõ bieán mang vaäy. Tieáp theo y cöù luaän phaù nghóa sôû duyeân

duyeân cuûa Tieåu thöøa phaân laøm hai. Thöù nhaát, phaù caùc luaän sö Chaùnh löôïng boä, luaän chuû noùi: “Phaøm choã naêm thöùc duyeân nghóa laø thöùc naêng duyeân mang töôùng kia khôûi, vaø coù thaät theå khieán thöùc naêng duyeân gaù kia maø sinh. Luaän sö Chaùnh löôïng boä caùc oâng neáu noùi: Nghóa sôû duyeân duyeân chæ coù moät nghóa naêng sinh thöùc, chaúng chaáp thuaän nhaõn thöùc naêng duyeân mang töôùng kia khôûi, töùc neân chaúng phaûi laø sôû duyeân duyeân. Ñaïi thöøa laäp löôïng laø: Neáu nhaõn thöùc oâng sôû duyeân duyeân laø höõu phaùp, neân chaúng phaûi nhaõn thöùc sôû duyeân duyeân, toâng nhaân laø: Chæ coù moät nghóa naêng sinh thöùc vaäy, ñoàng duï nhö nhaõn thöùc nhaân duyeân. Laïi trôû laïi Laäp löôïng phaù raèng: Nhaõn thöùc nhaân duyeân oâng laø höõu phaùp, neân laø nhaõn thöùc sôû duyeân duyeân, toâng nhaân laø: Chæ coù moät nghóa naêng sinh vaäy, nhö luùc nhaõn duyeân saéc. Trong ñaây yù noùi laø: Caùc luaän sö Ñaïi thöøa xöa tröôùc chaúng noùi xoác mang, töùc luùc baûn trí duyeân chaân nhö laø sôû duyeân duyeân, nghóa nhö coù loãi. Neáu Chaùnh löôïng boä chaúng chaáp thuaän bieán mang, töùc luùc nhaõn thöùc duyeân saéc nghóa sôû duyeân duyeân chaúng thaønh. Tieáp theo phaù caùc luaän sö Kinh löôïng boä laø: Luaän chuû noùi: Caùc luaän sö Kinh löôïng boä oâng ñem hoøa hôïp giaû danh beân ngoaøi laøm sôû duyeân duyeân laø chaúng nhö vaäy, neáu chaáp thuaän nhaõn thöùc oâng mang töôùng saéc thoâ kia, neân chaáp thuaän laøm sôû duyeân, cuõng chaúng ñöôïc goïi laø duyeân, vì oâng chaáp giaû saéc khoâng theå vaäy, gioáng nhö nhaõn thöùc sai loaïn thaáy vaàng traêng thöù hai, kia khoâng thaät theå chaúng sinh thöùc, chæ goïi laø sôû duyeân, chaúng ñöôïc goïi laø duyeân, hoøa hôïp giaû saéc cuõng laïi nhö theá. Laäp löôïng phaù laø: OÂng hoøa hôïp saéc thoâ laø höõu phaùp, thieát laøm nhaõn thöùc sôû duyeân chaúng phaûi duyeân. Toâng nhaân laø: OÂng chaáp laø giaû, khoâng thaät vaäy, ñoàng duï nhö vaàng traêng thöù hai vaäy. Trong luaän Quaùn Sôû Duyeân Duyeân coù keä tuïng noùi:

*“Hoøa hôïp ôû naêm thöùc,*

*Baøy sôû duyeân chaúng duyeân, Theå kia thaät khoâng vaäy, Gioáng nhö traêng thöù hai”.*

Kinh Löôïng Boä coù chaáp laø: Hoøa hôïp saéc thoâ tuy töùc laø giaû coù. Naêng thaønh moãi moãi cöïc vi laø thaät coù ñoù, moãi moãi ñöôïc laøm duyeân daãn sinh naêm thöùc, laïi sao chaúng theå ñöôïc? Luaän chuû phaù laø: Hoøa hôïp saéc v.v... naêng thaønh cöïc vi ñoù, giaû söû chaáp thuaän laøm duyeân, laïi chaúng phaûi sôû duyeân, vì nhaõn thöùc v.v... sinh chaúng mang töôùng cöïc vi kia vaäy, nhö nhaõn thöùc sinh chaúng mang töôùng nhaõn caên kia, nhaõn v.v... naêm caên ñoù chæ naêng sinh nhaõn v.v... naêm thöùc, nhöng nhaõn v.v... naêm thöùc töùc chaúng naêng duyeân nhaõn v.v... naêm caên, ñem caên laøm thí duï, laäp löôïng

laø: Saéc v.v... oâng naêng taïo thaønh cöïc vi vaø höõu phaùp, giaû sôû laøm naêm thöùc duyeân chaúng phaùp sôû duyeân, toâng nhaân laø: Naêm thöùc sinh chaúng mang töôùng kia vaäy, ñoàng duï nhö naêm caên. Trong luaän Quaùn Sôû Duyeân Duyeân coù keä tuïng noùi:

*“Cöïc vi ôû naêm thöùc,*

*Neáu thuaän chaúng sôû duyeân, Töôùng phaàn kia khoâng vaäy, Gioáng nhö nhaõn caên thaûy.”*

Neáu caùc luaän sö ôû möôøi taùm boä, nghóa ñaõ chaáp thuaän mang töôùng kia vaäy, do ñoù chaúng phaù. Nay chaùnh giaû laø, trong Sôù Giaûi noùi: Neáu höõu phaùp laø mang töôùng mình, noùi höõu phaùp laø coù hai giaûi: Thöù nhaát, Hieån U Sao giaûi raèng: Höõu phaùp töùc phaùp coù thaät theå, choïn löïa ôû giaûi phaùp vaø töôùng bieán keá, phaùp khoâng theå chæ laø sôû duyeân chaúng thaønh duyeân. Phaøm laø duyeân töùc phaûi laø phaùp coù thaät theå coù löïc duïng naêng daãn sinh thöùc, töùc vieân thaønh vaø y tha khôûi laø phaùp coù theå. Thöù hai, Long Höng noùi: Neáu höõu phaùp töùc laø hai taùnh y tha vaø vieân thaønh, vì coù theå vaäy, naêng daãn ôû taâm goïi ñoù laø duyeân, chaúng thoâng vôùi khoâng theå. Neáu laø bieán keá vì khoâng theå neân chæ coù sôû duyeân maø chaúng phaûi duyeân theå, neáu laø sôû duyeân töùc theå thoâng coù khoâng.

Hoûi: Bieán keá sôû chaáp ñaõ laø khoâng theå chaúng naêng sinh taâm, sao ñöôïc goïi laø sôû duyeân?

Ñaùp: Choã duyeân khoâng theå nöông coù theå duyeân sinh, ôû phaùp coù theå treân, voïng taêng theâm maø coù, chaúng phaûi khoâng duyeân vaäy ôû trong hai giaûi, giaûi sau laø chaùnh.

Hoûi: Giaûi tröôùc coù loãi gì?

Ñaùp: Neáu giaûi tröôùc höõu phaùp laø sôû duyeân, tuy caùc baäc tieân ñöùc phaàn nhieàu xaùc chöùng nghóa ñoù, nay ñöôïc tìm neâu thì coù ba loãi: Moät laø, coá traùi vaên sôù, giaû phaùp neáu chaúng phaûi coù theå, vì sao sôù chuû ñem hai taùnh y tha vaø vieân thaønh ra laøm theå traêm phaùp? Vì traêm phaùp thoâng caû giaû thaät vaäy. Nay noùi giaû phaùp khoâng theå haù chaúng traùi nhau ö?; hai laø, loãi bieán keá khoâng rieâng bieät, y tha vieân thaønh giaû phaùp ñaõ noùi khoâng theå, cuøng bieán keá sôû chaáp khoâng theå ñaâu coù gì rieâng bieät? Trong luaän noùi: “Y tha vaø vieân thaønh laø coù, bieán keá laø khoâng”, haù chaúng töông vi ö?; ba laø, loãi höõu phaùp saùnh ví chaúng thaønh, theå sôû duyeân duyeân. Trong luaän noùi: “Höõu phaùp beøn noùi chæ thaät”. Theå taêng thöôïng duyeân, trong luaän noùi laø “Höõu phaùp” sao laø thoâng giaû töùc maïng caên v.v... haù laø thaät ö? Neáu y cöù nay noùi roõ höõu phaùp, thoâng laáy ba caûnh laø giaû ñoù vaø thaät, chæ goïi laø höõu phaùp, ñeàu laø sôû duyeân duyeân, ôû trong taùm thöùc, phaân bieät

taùnh caûnh naêm thöùc tröôùc vaø thöùc thöù taùm laø sôû duyeân duyeân, choïn caùc giaû phaùp vaø bieán keá sôû chaáp, thöùc thöù baûy ñôùi chaát caûnh laøm sôû duyeân duyeân, chæ giaû chaúng phaûi thaät, vaø choïn löïa bieán keá sôû chaáp. YÙ thöùc thöù saùu duyeân ôû ba caûnh laøm sôû duyeân duyeân, thoâng ôû giaû thaät, chæ choïn löïa bieán keá sôû chaáp. Laïi laäp löôïng laø: Caùc töôùng phaàn giaû laø höõu phaùp, quyeát ñònh laø taâm naêng bieán thaân sôû duyeân duyeân. Toâng nhaân laø: Trong moân phaùp xöù coù khoâng chöõ aûnh goàm vaäy, ñoàng duï nhö thaät saéc quaû ñònh. Bieán keá sôû chaúng laø dò duï hoaëc laøm löôïng laø: Ñôùi chaát ñoäc aûnh laø höõu phaùp, laø thaân sôû duyeân duyeân. Toâng nhaân laø: Sai bieät cuûa aûnh vaäy, ñoàng duï nhö taùnh caûnh.

Hoûi: Thaät phaùp coù theå goïi laø sôû duyeân duyeân, giaû phaùp khoâng theå, chaúng phaûi sôû duyeân duyeân ö?

Ñaùp: Giaû phaùp coù hai: Moät, coù theå giaû, töùc caùc giaû phaùp trong taùnh y tha vaø vieân thaønh; hai, khoâng theå giaû, töùc bieán keá sôû chaáp vaäy, hoaëc ngaõ hoaëc phaùp, hoa ñoám hö khoâng, söøng thoû v.v... chæ choïn löïa khoâng theå, chaúng phaûi sôû duyeân duyeân, chaúng choïn löïa coù theå vaäy.

Hoûi: Neáu bieán keá sôû chaáp, chaúng phaûi laø sôû duyeân, taïi sao thöùc thöù saùu luùc duyeân hoa ñoám hö khoâng v.v... cuõng coù nghóa sôû duyeân duyeân, haù töùc coù theå ö?

Ñaùp: Chæ trong töôùng phaàn töï thaân laøm thaân sôû duyeân duyeân, chaúng phaûi trong hoa ñoám hö khoâng vaäy. Neáu laø hoa ñoám hö khoâng v.v... chæ ôû treân töôùng phaàn voïng chaáp sinh hoa giaûi, theå noù laø khoâng. Neáu choã bieán töôùng phaàn theå noù laø coù, ñöôïc thaønh sôû duyeân duyeân.

Hoûi: Coù giaùo naøo noùi ñôùi chaát ñoäc aûnh caûnh töôùng phaàn giaû ñöôïc laøm sôû duyeân duyeân chaúng?

Ñaùp: Giaùo ñoù raát nhieàu, phaàn noùi veà thöùc phaân bieät bieän roõ sôû duyeân duyeân, trong sôù noùi: “Taùm ôû baûy coù baûy ôû taùm khoâng, ngoaøi baûy chaúng taùm, choã caäy chaát vaäy”. Thaûn nhö thöùc thöù baûy duyeân kieán phaàn thöùc thöù taùm, haù chaúng phaûi ñôùi chaát caûnh laøm sôû duyeân duyeân? Cho ñeán trong sôù noùi: “Thöùc thöù saùu ôû naêm khoâng, ngoaøi naêm ôû kia coù” cuõng laø chaát ñôùi caûnh, caûnh laøm sôû duyeân duyeân. Laïi trong luaän Duy thöùc noùi: “Thaân sôû duyeân duyeân taát caû taâm sinh quyeát ñònh ñeàu coù, lìa choã löï gaù beân trong haún chaúng naêng sinh” laøm chöùng cöïc nhieàu, chaúng naêng phieàn daãn.

Hoûi: Neân taát caû phaùp coù theå ñeàu laø sôû duyeân duyeân, vì laø coù phaùp

ö?

Ñaùp: Trong Sôù noùi: Mang töôùng mình, phaûi laø luùc taâm naêng duyeân

duyeân choã duyeân mang choã duyeân töôùng mình, phaùp coù theå ñaây töùc laø

sôû duyeân duyeân. Ngoaøi ra chaáp mang khôûi töôùng mình, tuy laø höõu phaùp maø chaúng laøm sôû duyeân duyeân, nhö luùc nhaõn thöùc duyeân caûnh choã mang khôûi saéc, töôùng mình ñaây laø phaùp coù theå, töùc laø sôû duyeân duyeân nhaø nhaõn thöùc. Ngoaøi ra chaúng mang khôûi töôùng mình, tuy laø höõu phaùp maø chaúng phaûi nhaõn thöùc sôû duyeân duyeân, nhaõn thöùc ñaõ vaäy, caùc thöùc khaùc cuõng vaäy, mang laø töôùng mình moãi moãi coù hai nghóa, nhö hai nghóa cuûa mang laø: Moät, xoác mang, töùc taâm naêng duyeân thaân baùm keøm theå caûnh maø duyeân; hai, bieán mang, töùc taâm naêng duyeân bieán khôûi töôùng phaàn maø duyeân, noùi töôùng mình cuõng coù hai nghóa: Moät, töôùng theå töôùng; hai, töôùng töôùng traïng. Neáu trí khoâng phaân bieät duyeân chaân nhö laø xoác mang theå töôùng maø duyeân laø sôû duyeân duyeân, vaø hai phaàn beân trong duyeân nhau vaø töï chöùng duyeân kieán phaàn, laø xoác mang. Neáu kieán phaàn taâm taâm sôû höõu laäu, vaø trí haäu ñaéc voâ laäu luùc khôûi kieán phaàn duyeân caûnh, töùc laø bieán mang töôùng, traïng maø duyeân, laø sôû duyeân duyeân, nghóa laø neáu höõu phaùp laø duyeân laø mang töôùng mình laø sôû duyeân, ñuû hai nghóa ñaây goïi laø nghóa sôû duyeân duyeân, laïi choïn löïa phaùp bieän giaûi quaû laø, tröôùc daãn ñaïi sö Töø AÂn-Khuy cô neâu laø: “Duyeân sinh ôû ai? Ai mang töôùng mình?” Trong sôù ñaùp laø: Taâm hoaëc töông öng ñaây bieän giaûi quaû sôû duyeân duyeân vaäy, laáy sôû duyeân laøm duyeân, laø nhaân sinh ñöôïc taâm taâm sôû laø quaû, noùi taâm thöùc laø taùm thöùc taâm vöông, noùi hoaëc töông öng töùc laø naêm möôi moát taâm sôû, coù khôûi coù chaúng khôûi, chaúng ñònh vaäy, maø noùi hoaëc aáy töùc choïn löïa chaúng laäp saéc vaø chaúng töông öng haønh, voâ vi v.v... laø sôû duyeân duyeân kia chaúng phaûi taâm phaùp vì khoâng duyeân löï vaäy.

Hoûi: Trong thaân sô sôû duyeân duyeân, ôû trong töôùng phaàn theá naøo laø thaät?

Ñaùp: Caû hai ñeàu chaúng thaät, trong duy thöùc caûnh (= kính) noùi: “Trong töôùng phaàn kieán phaàn, kieán phaàn chæ thaät, caên cöù trong töôùng phaàn, chaân nhö laø thaät, ngoaøi ra töôùng thaân sô ñeàu chaúng phaûi laø thaät”. Trong Sôù noùi: “Vì sô sôû duyeân duyeân v.v... thuû thaân töôùng, chaúng töùc thaân ñöôïc, chaúng laøm haønh töôùng laø, sô sôû duyeân duyeân, taâm cuûa naêng duyeân chaúng thaân ñöôïc baûn chaát vaäy, sô sôû duyeân duyeân chaúng goïi laø haønh töôùng, nhö naêm thöùc tröôùc luùc duyeân naêm traàn, chæ ñöôïc choã töï thöùc bieán töôùng phaàn, vì töôùng phaàn ñaây haún mang baûn chaát, luùuc duyeân töôùng phaàn laø sô duyeân baûn chaát vaäy, sô sôû duyeân chaúng töùc thaân ñöôïc, chaúng goïi laø haønh töôùng, töôùng phaàn naêm thöùc, moãi moãi trong töï thöùc, trong y tha laø giaû nhieáp giaû theo chaân, khoâng caûnh ngoaøi taâm, neân goïi laø duy thöùc. Baûn chaát caûnh ñoù trong ôû theå thöùc thöù taùm naêng bieán caûnh cuûa baûn chaát cuõng chaúng phaûi thaät coù vaäy, hai caûnh thaân sô ñeàu chaúng

thaät vaäy. Phaøm nghóa sôû duyeân duyeân laø ñaïi tieåu tuy thoâng maø sô thaân chaúng bieän. Thaân thì xoác mang böùc keøm maø khôûi, nhö keàm laáy vaät, tôï maët nhaät toûa aùnh saùng, thaân chieáu thaân trì, theå chaúng lìa nhau. Sôû thì bieán mang caäy gaù phuï aûnh maø khôûi, duyeân traïng cuûa tôï chaát, lìa thaân cuûa töôùng phaàn, theå chaúng cuøng thaâu. Beân trong sinh löï gaù, neáu roõ ñaït nhö vaäy, thaân sô chaúng laïm, môùi bieát ngoaøi taâm khoâng caûnh, thaáy phaùp laø taâm, hoaëc ngu toái chaúng phaân, thì taâm caûnh y nhieân vaäy. Saâu cuøng duyeân taùnh, môùi moûng tình traàn, thaáu ñaït thaáy nguoàn môùi roõ yù chæ Phaät; boán taêng thöôïng duyeân nghóa laø neáu höõu phaùp coù duïng thaéng theá, naêng ôû nôi caùc phaùp khaùc hoaëc thuaän hoaëc nghòch thì thaønh nghóa taêng thöôïng duyeân, giaûi thích: Neáu höõu phaùp cuõng laø coù theå ñaây laø choïn löïa sôû chaáp, coù duïng thaéng theá, nghóa laø thaéng nghóa, töùc höõu vi voâ vi coù duïng thaéng theá. Duïng ñaây chaúng phaûi laø cuøng nhö quaû v.v... duïng, chæ löïc chaúng chöôùng, naêng ôû nôi caùc phaùp khaùc, laø choïn löïa töï theå ñoù, hieån baøy chaúng ñoàng sôû duyeân duyeân tröôùc vaäy. Hoaëc thuaän hoaëc nghòch laø, hieån baøy cuøng thuaän nghòch ñeàu naêng laøm duyeân, cuøng ñôøi sau khaùc phaùp laøm duyeân, chaúng phaûi phaùp tröôùc dieät, nghóa laø trong möôøi nhaân tröôùc laø thuaän, nhaân thöù möôøi laø nghòch, cuõng laø duyeân ñaây vaäy.

Hoûi: Taêng thöôïng duyeân caên cöù thuaän nghòch coù löïc khoâng löïc caû thaûy ñeàu maáy thöù?

Ñaùp: Xöa tröôùc giaûi thích coù boán thöù. Phaøm taêng thöôïng duyeân laø, töùc choïn löïa bieán keá sôû chaáp laø phaùp khoâng theå, phaûi laø phaùp coù theå, ñöôïc laøm taêng thöôïng duyeân. Töùc laø taùnh y tha vaø duyeân thaønh ñeàu laø phaùp coù theå, laøm nghóa taêng thöôïng duyeân. Neáu phaùp khoâng theå töùc laø ngaõ phaùp v.v... toaøn khoâng theå vaäy, töø voïng chaáp maø sinh, chaúng phaûi taêng thöôïng duyeân. Moät ,thuaän ,nhö nöôùc ñaát cuøng coû xanh v.v... thuaän taêng thöôïng duyeân, saùu ba-la-maät haïnh laøm Phaät quaû laø thuaän taêng thöôïng duyeân, hai chi thoï vaø thuû cuøng chuûng töû naêm quaû laø thuaän taêng thöôïng duyeân; hai

,nghòch töùc nhö söông baõo cuøng coû xanh, laø nghòch taêng thöôïng duyeân, laïi nhö trí vaø hoaëc laø nghòch taêng thöôïng duyeân, moät nieäm chaùnh vaø hoaëc laøm nghòch taêng thöôïng, beøn cuøng lyù hai khoâng laøm thuaän taêng thöôïng; ba, coù löïc taêng thöôïng cuõng goïi laø thaân taêng thöôïng, nhö naêm caên phaùp sinh naêm thöùc v.v...; boán, khoâng löïc taêng thöôïng, töùc naêm caên ngöôøi naøy trong naêm thöùc ngöôøi kia laø khoâng löïc taêng thöôïng, cuõng goïi laø sô taêng thöôïng. Nhö luùc ngoïn löûa ñeøn sinh thì taát caû ñaïi ñòa v.v... caùc phaùp chaúng ngaïi ngoïn löûa sinh ñaây, goïi laø sô taêng thöôïng, chæ laáy beân caïnh nghóa chaúng chöôùng ngaïi goïi laø taêng thöôïng duyeân.

Hoûi: Nhaân duyeân vaø duyeân khôûi hai nghóa ñoàng hay khaùc?

Ñaùp: Caùc baäc coå ñöùc giaûi thích: Nhaân duyeân laø tuøy tuïc sai bieät töùc laø töôùng nhaân duyeân trong hieån baøy, khoâng nghóa töï taùnh, chaùnh laø theå tuïc ñeá vaäy. Duyeân khôûi laø thuaän, taùnh khoâng phaân bieät töùc laø töông töùc töông dung, hieån baøy nghóa chaùnh bình ñaúng, thuaän theá ñeä nhaát nghóa ñeá vaäy.

Hoûi: Caùc phaùp nhieãm tònh coù nhaân coù duyeân, nhaân thaân duyeân sô, thaønh hai nghóa ñoù, nghóa duyeân ñaõ hieån baøy, lyù nhö theá naøo, roäng löôïc neâu baøy ñuû caû thaûy coù maáy thöù?

Ñaùp: Kinh luaän coäng laäp coù saùu nhaân, möôøi nhaân. Thaûn nhö saùu nhaân laø: Moät, naêng taùc nhaân, tröø töï ngoaøi ra laø caùc naêng taùc, tröø töï theå ngoaøi ra taát caû caùc phaùp chaúng chöôùng phaùp höõu vi sinh, ñeàu goïi laø naêng taùc nhaân. Nhaân laø taát caû phaùp höõu vi voâ vi laø theå, treân theå coù duïng cuûa naêng taùc, naêng taùc töùc laø nhaân. Trì nghieäp thích: Trì töùc laø nhaäm trì, nghieäp töùc laø nghieäp duïng, nhaân laø theå naêng taùc duïng, goàm duïng veà theå goïi laø trì nghieäp thích; hai caâu höõu nhaân, caâu höõu qua laïi laøm quaû taâm ôû ñaây tuøy chuyeån cuøng thôøi, maø coù quaû cuøng nhaân caâu goïi laø caâu höõu nhaân. Qua laïi laøm quaû, coù ba: Moät laø, boán ñaïi chuûng qua laïi laøm caâu höõu nhaân, qua laïi laøm sôû duïng quaû; hai laø, nhö phaùp naêng töôùng sôû töôùng, naêng töôùng laø nhaân, sôû töôùng laø quaû,sôû töôùng laø nhaân, naêng töôùng laø quaû; ba laø, phaùp taâm taâm sôû, taâm vöông laø nhaân taâm sôû laø quaû, taâm sôû laø nhaân taâm vöông laø quaû; ba, ñoàng loaïi nhaân, töùc nhaân tôï quaû, quaû tôï nhaân. Nhö taùnh nhieãm trong naêm uaån, saéc uaån naêng daãn saéc uaån, saéc uaån daãn boán uaån khaùc, boán uaån khaùc daãn saéc uaån. Tuy taâm saéc chaúng ñoàng, ñoàng laø taùnh nhieãm vaäy; boán, töông öng nhaân quyeát ñònh taâm taâm sôû, ñoàng nöông töïa töùc taâm vöông taâm sôû coù ñuû naêm nghóa: Moät laø, ñoàng moät choã nöông töïa caên; hai laø, ñoàng moät choã duyeân caûnh; ba laø, ñoàng moät thôøi; boán laø, ñoàng moät söï; naêm laø, ñoàng moät haønh töôùng, ñaày ñuû naêm nghóa goïi laø töông öng, nhaân cuûa töông öng, nhö luùc taâm sôû daãn khôûi taâm vöông, taâm vöông laø töông öng, phaùp laø quaû töùc thaéng taâm sôû laø nhaân töùc keùm, y chuû thích vaäy; naêm, bieán haønh nhaân, laø ñoàng ñòa nhieãm nhaân, töùc möôøi moät bieán söû bieán haønh töùc nhaân, bieán haønh töùc möôøi moät bieán söû laø treân theå coù bieán haønh naêm boä laøm duïng cuûa nhaân, trì nghieäp thích vaäy; saùu, dò thuïc nhaân, thieän nghieäp baát thieän nghieäp höõu laäu laø dò thuïc nhaân, nhaân thoâng thieän aùc, quaû chæ voâ kyù, dò thuïc töùc nhaân, nhaân töùc thieän nghieäp vaø baát thieän nghieäp, laø treân theå coù duïng cuûa dò thuïc, trì nghieäp thích vaäy, Möôøi nhaân laø trong luaän Du-giaø noùi: “Trong nguõ minh, chö Phaät noùi phoâ goïi laø noäi minh. Theá naøo laø noäi minh? Trong luaän noùi: Hieån baøy chaùnh töôùng nhaân quaû, ñoù laø coù möôøi

taùm thöù nhaân, phaûi bieát kieán laäp nhaân khoâng ñieân ñaûo goàm taát caû nhaân, hoaëc laø nhieãm taïp, hoaëc laø thanh tònh, hoaëc laø theá gian caáy gaët v.v... kia phaùp voâ kyù chuyeån. Theá naøo laø möôøi nhaân? Moät tuøy thuyeát nhaân, nghóa laø taát caû phaùp teân laøm tröôùc neân töôûng, töôûng laøm tröôùc neân noùi laø teân caùc phaùp kia laø tuøy thuyeát nhaân; hai quaùn ñaõi nhaân, quaùn ñaõi ñaây neân ñaây laøm nhaân vaäy, ôû kia söï kia hoaëc caàu hoaëc laáy, ñaây goïi kia laø quaùn ñaiõ nhaân. Nhö quaùn ñaõi tay neân tay laøm nhaân vaäy, coù thaân ñaõi nghieäp, quaùn ñaõi chaân vaäy, chaân laø nhaân vaäy coù vaõng lai nghieäp; ba, daét nhaân daãn, taát caû chuûng töû trong töï quaû sau, goïi laø nhaân daét daãn; boán. Nhaän goàm nhaän, tröø chuûng töû ngoaøi ra caùc duyeân goïi laø nhaân goàm nhaân; naêm, sinh khôûi nhaân, töùc caùc chuûng töû trong töï quaû môùi ñaàu goïi laø sinh khôûi nhaân; saùu, daãn phaùt nhaân, töùc choã chuûng töû môùi ñaàu sinh khôûi quaû trong choã chuûng töû sau daét daãn quaû, goïi laø daãn phaùt nhaân; baûy, ñònh dò nhaân caùc thöù khaùc loaïi moãi moãi nhaân duyeân rieâng bieät goïi laø ñònh dò nhaân; taùm, nhaân ñoàng söï, töø tuøy thuyeát nhaân ñeán ñònh dò nhaân, caùc nhaân nhö vaäy ñeàu goàm laøm moät goïi laø ñoàng söï nhaân; chín, nhaân traùi nhau ôû choã sinh phaùp naêng chöôùng ngaïi nhaân goïi laø nhaân traùi nhau; möôøi, baát nhaân khoâng traùi nhau, nhaân chöôùng ngaïi ñaây, hoaëc khuyeát hoaëc lìa goïi laø nhaân chaúng traùi nhau. Taát caû nhaân ñaây goàm thuoäc ôû hai nhaân: Moät laø, naêng sinh nhaân; hai laø, phöông tieän nhaân, phaûi bieát trong ñaây keùo daét (khieâng daãn) chuûng töû sinh khôûi chuûng töû, goïi laø naêng sinh nhaân, ngoaøi ra caùc nhaân ñeàu goïi laø phöông tieän nhaân, phaûi bieát trong ñaây neáu naêng sinh nhaân ñoù goïi laø nhaân duyeân, neáu phöông tieän nhaân, laø taêng thöôïng duyeân, neáu ñaúng voâ giaùn duyeân vaø sôû duyeân duyeân, chæ trong taát caû taâm taâm phaùp maø noùi. Do taát caû taâm vaø taâm phaùp kia tröôùc sinh choã môû daãn goàm nhaän vaäy, choã duyeân caûnh giôùi, choã goàm nhaän vaäy, môùi sinh môùi chuyeån, cho neân phaûi bieát, ñaúng voâ giaùn duyeân vaø sôû duyeân duyeân goàm nhaän nhaân goàm.

Hoûi: Taát caû taâm kieán laäp roài ñuû nhaân duyeân, choã nhaân duyeân caûm

haún coù quaû ñoù. Do ñoù trong kinh Phaùp hoa noùi: “Nhaân nhö vaäy, duyeân nhö vaäy, quaû nhö vaäy, baùo nhö vaäy” quaû ñoù coù maáy thöù? Moãi moãi nöông töïa xöù naøo maø ñöôïc?

Ñaùp: Phaøm Thaùnh luaän chung löôïc coù naêm thöù, trong luaän Duy thöùc noùi: “Moät, quaû dò thuïc, nghóa laø choã phaùp thieän vaø baát thieän höõu laäu chieâu töï töôùng tuïc dò thuïc sinh voâ kyù”. Giaûi thích: Thieän höõu laäu laø choïn löïa thieän voâ laäu, töï töôùng tuïc töùc laø choïn löïa thaân khaùc vaø chaúng phaûi höõu tình, neáu nhö chæ noùi dò thuïc, töùc baùo trong saùu thöùc chaúng phaûi chaân dò thuïc goàm, nay laø toång goàm kia neân noùi laø dò thuïc sinh. Nhöng

baûn thöùc cuõng goïi laø dò thuïc sinh, laø voâ kyù, neân quaû vò ñaây hôi lôùn, ñeán kim cang taâm, choùng thoâng ba thöøa voâ hoïc. Moät laø, chaân dò thuïc töùc laø thöùc thöù taùm; hai laø, dò thuïc sinh töùc laø saùu thöùc tröôùc thaønh baûn thöùc cuõng goïi laø dò thuïc sinh, töø töï chuûng töû dò thuïc maø sinh khôûi vaäy, neáu saùu thöùc tröôùc töø chaân dò thuïc thöùc sinh khôûi, cuõng goïi laø dò thuïc sinh, laø moät phaàn taâm taâm sôû duyeân caûnh, toái keùm chaúng saùng lanh, chaúng luaân chuûng giaûi taâm vaäy, laø taùnh voâ kyù. Dò thuïc coù boán: Dò thôøi nhi thuïc (khaùc thôøi maø chín). Dò nghóa laø rieâng khaùc thuoäc nhaân, thuïc nghóa laø thaønh thuïc laø quaû. Nhaân khaùc (dò) ôû quaù khöù, quaû chín (thuïc) ôû hieän taïi, neân goïi laø dò thuïc, dò taùnh nhi thuïc, quaù khöù tu nhaân khaùc, nhaân naêm giôùi möôøi giôùi v.v... choã nghieäp chieâu baùo toång bieät trôøi ngöôøi laø quaû dò thuïc, neáu nhaân laø möôøi nghieäp aùc baát thieän, choã chieâu baùo toång bieät ba ñöôøng baát thieän laø quaû dò thuïc, ñeàu laø taùnh voâ kyù. Dò loaïi nhi thuïc, taïo nghieäp loaïi khaùc thoï sinh loaïi khaùc, naêm thuù moãi moãi rieâng bieät. Dò Thaùnh nhi thuïc nghóa laø dò thuïc quaû y cöù phaân bieät chuûng hai chöôùng treân, coù coâng duïng thuù sinh sai bieät vaäy, Thaùnh nhaân ñaõ khoâng, trong taùm thöùc chæ thöùc thöù taù ñuû ba nghóa: Moät laø, choïn löïa khaép naêm thöùc tröôùc; hai laø, töông tuïc choïn löïa thöùc thöù saùu; ba laø, nghieäp chieâu choïn löïa thöùc thöù baûy; hai, quaû ñaúng löu, ñaúng nghóa laø bình ñaúng löu nghóa laø löu loaïi, ñaúng löu chaúng ñoàng coù hai: Moät laø, chaân ñaúng löu laø ba taùnh thieän baát thieän vaø voâ kyù laøm nhaân, choã daãn quaû ñoàng loaïi, neân goïi laø quaû ñaúng löu. Nhö chuûng töû ba taùnh trong thöùc thöù taùm, moãi moãi sinh quaû ba taùnh hòeân haønh, quaû vaø nhaân taùnh ñoàng vaäy, töùc chuûng töû taâm sinh hieän haønh taâm, chuûng töû saéc sinh hieän haønh saéc, chuûng töû höõu laäu sinh hieän haønh höõu laäu, chuûng töû voâ laäu sinh hieän haønh voâ laäu, goïi laø ñaúng löu, laø nghóa löu loaïi vaäy; hai laø, giaû ñaúng löu laø ñôøi tröôùc khieán maïng keû khaùc ngaén, ñôøi nay töï thaân cuõng maïng ngaén laø nghieäp saùt tröôùc kia ñoàng loaïi quaû vaäy, nöông töïa choã chieâu caûm toång baùo, thöùc thöù taùm coù ngaén daøi, goïi laø giaû ñaúng löu, theo lyù thaät laø quaû taêng thöôïng, chæ laáy gieát haïi keû khaùc khieán keû khaùc maïng ngaén, ñôøi naøy töï maïng cuõng ngaén, coù nghóa töông tôï neân giaû goïi laø ñaúng löu, thaät thì thieän aùc caûm quaû voâ kyù; ba, quaû taêng thöôïng laø taêng thaéng thuø thöôïng, chæ tröø boán quaû, ngoaøi ra taát caû caùc quaû sôû ñaéc ñeàu laø quaû taêng thöôïng ñaây neân thaâu goàm. Quaû taêng thöôïng ñaây raát roäng, nhö taêng thöôïng duyeân trong boán duyeân, taø kieán troøn naêm kieán, chaúng choïn löïa laø höõu laäu hay voâ laäu, höõu vi hay voâ vi, chæ coù quaû sôû ñaéc,choã trong boán quaû tröôùc chaúng nhieáp thì ñeàu laø gom thaâu trong quaû taêng thöôïng ñaây, quaû naøy coù hai thöù: Moät laø, quaû cuøng löïc taêng thöôïng, nhö nghóa khí beân ngoaøi naêng thoï duïng thuaän ích; hai

laø, quaû chaúng cuøng löïc taêng thöôïng, nhö vaøng luïa vôï con cuûa ngöôøi khaùc v.v... laïi coù hai thöù: Moät laø, thuaän duyeân nhö nhaõn thöùc ñöôïc saùng roõ; hai laø, traùi nghòch nhö gaëp töôùng toái taêm v.v...; boán, quaû só duïng, nghóa laø caùc taùc giaû, ngoaøi ra caùc khí (vaät duïng) hoaøn taát caùc thöù söï nghieäp, goïi laø quaû só duïng.Trong luaän Du-giaø noùi: “Moät loaïi nöông ôû trong hieän phaùp tuøy taát caû coâng xaûo nghieäp xöù khôûi duïng só phu ñoù laø caùc söï só noâng thöông coå thö toaùn chieâm boác v.v... do duïng cuûa só phu ñaây maø hoaøn taát caùc quaû caáy gaët taøi lôïi v.v... goïi laø quaû só duïng.

Hoûi: ÔÛ trong taùm thöùc moãi moãi thöùc laøm sao moãi moãi ñuû boán

quaû?

Ñaùp: Xöa tröôùc giaûi thích: Nhö nhaõn thöùc töø chuûng sinh hieän, laø

quaû ñaúng löu, nhaõn caên laø sôû y neân goïi laø quaû taêng thöôïng, nhaõn thöùc taùc yù raên taâm laø quaû só duïng, nhaõn thöùc naêng duyeân thaät saéc v.v... cuõng goïi laø quaû só duïng, nhaõn caên laø thaân töôùng phaàn cuûa thöùc thöù taùm neân cuõng goïi laø quaû dò thuïc, nhó v.v... boán thöùc kia cuõng ñeàu nhö ñaây. Neáu thöùc thöù saùu chuûng sinh hieän laø quaû ñaúng löu, yù caên nieäm tröôùc laø naêng daãn, hoaëc naêng daãn naêm thöùc tröôùc neân goïi laø quaû taêng thöïôïng. Laïi naêng duyeân trong ngoaøi ba ñôøi duïng cuûa caùc caûnh v.v... goïi laø quaû só duïng, naêng taïo baùo toång bieät ôû töông lai, goïi laø quaû dò thuïc caên cöù cuøng dò thuïc laøm nhaân neân goïi laø quaû dò thuïc. Neáu thöùc thöù baûy chuûng sinh hieän laø quaû ñaúng löu, thöùc thöù baûy ôû nieäm tröôùc cuøng laøm sôû y ôû nieäm sau, töùc quaû taêng thöôïng, naêng cuøng chaân dò thuïc thöùc laøm sôû y neân goïi laø quaû dò thuïc. Neáu thöùc thöù taùm chuûng sinh hieän goïi laø quaû ñaúng löu, cuøng thöùc thöù baûy laøm sôû y, laø quaû taêng thöôïng, naêng duyeân ba caûnh vaø trì chuûng thoï huaân goïi laø quaû só duïng, ñöông theå laø chaân dò thuïc; naêm quaû ly heä (lìa troùùi buoäc) chæ Thaùnh nhaân coù, chaúng phaûi phaøm phu ñöôïc. Trong caùc luaän Du-giaø, Hieån Döông v.v... ñeàu noùi: “Haøng dò sinh duøng trí theá tuïc ñeå dieät caùc phieàn naõo, chaúng roát raùo vaäy, chaúng phaûi quaû ñaây nhieáp”. Trong luaän Duy thöùc noùi: “Quaû ly heä nghóa laø voâ laäu ñaïo ñoaïn chöôùng chöùng ñaéc phaùp voâ laäu vaäy. Neáu luùc trí baûn cuøng chaân nhö hôïp, laø quaû ly heä goàm, neáu luùc haäu ñaéc duyeân chaân nhö, laø quaû só duïng goàm.”

Hoûi: Saùu nhaân naêng caûm bao nhieâu quaû?

Ñaùp: Saùu nhaân goàm nöông theá löïc naêm quaû, naêng taùc nhaân caûm quaû taêng thöôïng, töông öng nhaân vaø caâu höõu nhaân ñöôïc quaû só duïng. Ñoàng loaïi vaø bieán haønh hai nhaân ñöôïc quaû ñaúng löu, dò thuïc nhaân caûm quaû dò thuïc, thöù naêm quaû ly heä duøng traïch dieät voâ vi laøm theå. Theå laø voâ laäu naêng ñoaïn sôû chöùng cuûa ñaïo ñöôïc goïi laø quaû ly heä.

Hoûi: Hai nhaân töông öng vaø caâu höõu coù nghóa gì khaùc bieät?

Ñaùp: Töông öng chæ taâm vaø taâm sôû phaùp, caâu höõu töùc thoâng saéc thoâng taâm, ñöôïc quaû só duïng laø duyeân hai thöù nhaân, moãi moãi ôû quaû sôû ñaéc, coù löïc duïng cuûa só phu, danh ñoàng theå bieät vaäy.

Hoûi: Hai nhaân ñoàng loaïi bieán haønh coù gì khaùc bieät?

Ñaùp: Ñoàng loaïi khaép ba taùnh, thoâng caû höõu laäu vaø voâ laäu, bieán haønh chæ rieâng nhieãm oâ vaäy. Hai thöù nhaân, quaû cuûa sôû ñaéc ñeàu tôï ôû nhaân, neân goïi laø quaû ñaúng löu vaäy. Phaøm boán duyeân saùu nhaân möôøi nhaân naêm quaû laø goàm thaâu taát caû ñaïo cuûa phaøm Thaùnh, naêng thaønh moân cuûa giaùo phaùp, khuyeát ñoù thì moät phaùp chaúng tìm, meâ môø ñoù thì troïn laøm ngoaïi ñaïo. Vaû laïi boán duyeân laø: Nhaân duyeân laø ôû moân höõu vi thaân bieän töï quaû, voâ giaùn duyeân thì laøm nghóa cuûa khai ñaïo, muoân höõu ñeàu sinh, sôû duyeân thì ñaõ lo nghó gaù môùi thaønh, caên cöù thaân sô maø ñeàu laäp, taêng thöôïng duyeân thì coù löïc thaéng theá chaúng chöôùng duyeân khaùc. Saùu nhaân laø: Naêng taùc nhaân thì nghieäp duïng thaønh kieän, caâu höõu nhaân thì laïi qua laïi ñoàng thôøi, ñoàng loaïi nhaân tröôùc sau töông tôï, töông öng nhaân thì quyeát ñònh moät duyeân, bieán haønh nhaân thì ñoàng nhieãm loaïi ñoù. Dò thuïc nhaân thì thaønh thuïc quaû sau. Möôøi nhaân laø: tuøy thuyeát nhaân laøm moân cuûa caùc phaùp daãn tröôùc, quaùn ñaõi nhaân roõ söï cuûa hieän ñöôïc taùc duïng, daét daãn nhaân thì khieán thaønh töï quaû, goàm thoï nhaân thì naêng nhieáp muoân duyeân, sinh khôûi nhaân khieán muoân loaïi naêng sinh, daãn phaùt nhaân khieán caùc quaû thaønh bieän. Ñònh dò nhaân thì chuûng loaïi moãi rieâng bieät. Ñoàng söï nhaân thì theå goàm moät nhö, nhaân traùi nhau naêng khôûi moân cuûa chöôùng ngaïi, nhaân khoâng traùi nhau laø tuøy thuaän lyù cuûa duyeân sinh. Naêm quaû laø: Nhaân sinh quaû thuïc khaùc thôøi maø thaønh, ñaúng löu thì nhaân quaû taùnh ñoàng löu loaïi khoâng laïm, taêng thöôïng thì löïc duïng thuø thaéng naêng hoã trôï duyeân khaùc, só duïng thì choã coâng nghieäp thaønh naêng ñöôïc taøi lôïi. Ly heä thì ñoaïn chöôùng chöùng chaân vöôït caùc laäu buoäc, toång goàm nhö treân, nhaân duyeân baùo thaønh naêm quaû, ñeàu quy veà chaân dò thuïc trong thöùc thöù taùm. Moân quaû dò thuïc ñaây ôû thôøi khaùc maø thaønh thuïc, neáu khôûi moät nieäm thieän nhö ñem haït gioáng ngoït gieo trong ruoäng beùo toát hoaëc sinh moät nieäm aùc, tôï gieo haït gioáng ñaéng vaøo ñaát ruoäng caèn coãi, do caùc khoaûng nhaân duyeân thôøi tieát nöôùc ñaát hôïp thì naûy maàm moïc laù laàn löôïtmaø sinh hoa ñôm quaû keát chöùa daàn maø chín, chuûng töû nhieãm tònh ñaây, dò thuïc cuõng vaäy neáu laøm nhaân thieän gieo gioáng laïc cuûa trôøi ngöôøi hoaëc daáy aùc haïnh sinh ñaát xaáu cuûa boán thuù, chaúng khôûi nhaân thieän aùc troïn khoâng baùo khoå laïc. Neáu chaúng gieo gioáng xaáu toát thì ñaâu coù hoa quaû sinh? Neân bieát nhaân quaû ñaùp nhau thì thöùc bieán ñònh, nhö göông hieän töôïng, tôï aûnh theo hình, khoâng coù aûnh naøo maø chaúng theo hình, khoâng coù göông naøo maø

chaúng hieän töôïng. Ñoù thì khoâng coù laøm maø chaúng thoï baùo, khoâng coù quaû maø chaúng ñaùp nhaân, phaùp nhó nhö vaäy, choã ñôøi cuøng ñeàu chæ coù chaúng laøm thì nghieäp quaû quyeát ñònh khoù buoäc, chæ ruû toâng moät taâm laø duyeân ñeàu choùng döùt, do ñoù roõ lyù duy thöùc khoâng choã duïng taâm, troïn chaúng voïng daáy nghieäp quaû ba coõi, vì duy thöùc bieán ñònh vaäy, ngöôøi sôï nghieäp môùi naêng truù thoï, nhö trong Tieàn ñònh luïc noùi: “Xöa kia Haøn Coâng Hoaõn ñang laøm trung thö, töøng goïi moät quan laïi, quan laïi ñoù chaúng ñuùng luùc maø ñeán, Hoaõn töùc giaän duøng roi ñaùnh ñoù, ngöôøi laïi noùi: “Toâi rieâng coù sôû thuoäc chaúng ñöôïc kòp ñeán”. Taán Coâng baûo: “Ñaõ laø keû laïi cuûa teå töôùng maø laïi thuoäc ngöôøi naøo?” Ngöôøi laïi noùi: “Toâi khoâng may neân goàm thuoäc aâm quan”. Taán coâng cho laø khoâng thaønh thaät töùc giaän baûo: “Ñaõ thuoäc aâm ty thì ngöôi coù laøm chuû gì?” Ngöôøi laïi noùi: “Toâi laøm chuû lieàu löôïng thöùc aên cho haøng Tam phaåm trôû leân”. Taán Coâng noùi: “Neáu vaäy ngaøy mai ta seõ aên gì?” Quan laïi noùi: “Ñaây laø vieäc kín nhieäm chaúng theå noùi baøy, xin ghi ôû giaáy qua sau ñoù coù theå nghieäm xeùt”. Beøn nhö vaäy maø giöõ vò laïi ñoù, saùng sôùm hoâm sau Taán coâng coù chieáu goïi ñoái vöøa ra maét laïi gaëêp dòp thaùi quan daâng moät baùt chaùo baùnh ngoït, vua ñem moät nöûa ban cho Taán coâng. Taán Coâng aên ñoù raát ngon, vua laïi ban cho heát caû, xong roài lui ra maø buïng sình, veà tôùi tö dinh keá goïi thaày thuoác khaùm xem, thaày thuoác baûo: “Do thöùc aên khieán ung, neân uoáng ít voû quít ngaâm nöôùc noùng, ñeán toái coù theå uoáng nöôùc ngoït, saùng mai beänh haún laønh”. Nghó nhôù vò laïi noùi tröôùc, Taán coâng beøn goïi laïi vaø baûo môû xem thö ñoù trong ñoù noùi roõ: “Saùng mai töôùng coâng chæ aên moät nöûa chaùo baùnh ngoït uoáng moät ly nöôùc voû quít noùng vaø moät baùt nöôùc ngoït” thì ñeàu gioáng nhö lôøi noùi ñoù, Taán coâng laïi hoûi: “Thöùc aên trong nhaân gian ñeàu coù soå saùch ö?” vò laïi ñaùp: “Haøng tam phaåm trôû leân tính töøng ngaøy, haøng nguõ phaåm trôû leân keõ coù quyeàn thì tính töøng tuaàn khoâng thì tính töøng thaùng, haøng luïc phaåm cho ñeán moät maïng tính töøng quyù, coøn haïng khoâng aên boång loäc laø tính töøng naêm vaäy”. Neân bieát aên moãi coù phaàn, giaøu coù khoâng sai, choã goïi laø aên ngoïc vaän maëc baøo gaám aùo thuaàn, cöûa traûi chieáu leâ hoaéc, phoøng vaøng. Ngaøn ngöïa moät baàu, ñeàu nhaân moät nieäm ñaàu tieân maø taïo, veát taâm vöøa môùi hieän quaû baùo khoù troán laùnh, vì thieän aùc ôû quaù khöù laø nhaân khoå vui ôû hieän taïi laø quaû, maûy may chaúng laïm, ai coù theå khoûi ñoù? Nhö vang öùng theo tieáng, tôï boùng tuøy hình, lyù ñaây haún nhö vaäy, chæ tröø choã ngoä ñaïo vaø ñònh löïc baøy, neáu ôû trong ñôøi huyeãn aûo, sao coù theå thoaùt ñoù ñöôïc. Do vaäy trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Giaû söû traêm ngaøn kieáp*

*Choã nghieäp taïo chaúng maát,*

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 71 16

*Luùc nhaân duyeân hoäi ngoä Quaû baùo laïi töï chòu”.*

Vì theá trong luaän Taøi Maïng noùi: “Keû ngheøo khoâng ñaát ñeå caám duøi, Dao Di thì ruoäng hôn muoân khoaûnh, keû ñoùi khoâng coù tröõ ñeå vaùc ñaù, lyù haønh thì caây goïi ngaøn noâ”. Neân trong Söû Kyù noùi: Toân Thuùc Ngao töôùng nöôùc Sôû taän trung vôùi nöôùc ñeán luùc thaân cheát ngöôøi con ngheøo khoâng coù maûnh ñaát caëm duøi”. Trong Haùn Thö noùi: “Dao Di laøm quan ñeán chöùc thöôïng thö khanh, chaúng theo ñöùc haïnh, chuyeân vieäc troàng tæa, ruoäng coù caû muoân khoaûnh, toâi tôù ngaøn ngöôøi”. Trong Nguïy Chí noùi: “Hoa Haâm troàng ngaøn goác quít goïi laø ngaøn caây noâ (toâi tôù)”. Laïi chaúng chæ ngheøo giaøu chæ thöùc bieán ñònh, thoï maïng cuõng vaäy, do choã taâm tröôùc taïo nhaân töø bi hay saùt haïi, maø nay quyeát ñònh chòu thoï quaû maïng ngaén daøi, chaúng phaûi lieân caâu ñeán haønh cuûa thieän aùc ñôøi nay. Neân noùi: “Khoâng leã haún cheát, Chích do söï gì maø rieâng thoï? Haønh thieän thì toát, Thaùc bôûi söï gì maø cheát non?” Nhö Trang töû noùi: “Ñaïo Chích theo lính chín ngaøn hoaønh haønh thieân haï, xaâm chieám hung baïo caùc nöôùc chö haàu maø ñöôïc thoï khaûo” trong Luaän ngöõ sôù noùi: “Haïng Thaùc môùi baûy tuoåi ñaõ laø thaày cuûa Khoång töû maø laïi bò cheát non”.