TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 73**

Hoûi: Phaøm trong taùm thöùc che laáp chaân taäp voïng, thöùc naøo taïo nghieäp, thöùc naøo laøm nhaân, thöùc naøo laøm nöông thaønh töïu voïng chuûng ñoù?

Ñaùp: Naêm thöùc tröôùc thuû traàn, thöùc thöù saùu laøm nhaân, thöùc thöù baûy chaáp ngaõ taïo nghieäp, thöùc thöù taùm laøm nöông, do ñoù maø quaû khoå sinh töû chaúng ñoaïn. Trong kinh Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Nhö doøng nöôùc lôùn heát, Thì gôïn soùng chaúng khôûi, Nhö vaäy yù thöùc dieät,*

*Caùc thöù thöùc chaúng sinh”.*

***Giaûi thích:*** Naêm thöùc tröôùc thuû traàn chuyeån vaøo thöùc thöù saùu, thöùc thöù saùu ghi nhôù phaùp laøm nhaân, thöùc thöù baûy phan duyeân, thöùc thöù saùu taïo nghieäp thieän aùc ñöôïc sinh töû ôû vò lai, che laáp thöùc thöù taùm chaúng ñöôïc hieån hieän. Neáu naêm thöùc tröôùc chaúng thuû traàn töùc khoâng thöùc thöù saùu, khoâng thöùc thöù saùu neân thöùc thöù baûy chaúng sinh, thöùc thöù baûy chaúng sinh thì khoâng nghieäp thieän aùc, khoâng nghieäp thieän aùc töùc khoâng sinh töû, khoâng sinh töû neân Nhö Lai Taïng taâm trong laéng thöôøng truù, töùc laø hai thöùc thöù saùu thöù baûy dieät kieán laäp thöùc thöù taùm. Laïi thöùc thöù taùm laø choã naêm thöùc trröôùc, thöùc thöù saùu vaø thöù baûy nöông töïa, cuøng caùc thöùc laøm nhaân laø, töùc thöùc taâm thöù saùu caùc thöùc nöông ñoù, nhö nöôùc heát thì khoâng gôïn soùng. Thöùc thöù saùu dieät thöùc thöù baûy cuõng chaúng sinh, neân noùi moät nieäm gioù voâ minh thoåi ñoäng bieån chaân nhö, gioù voâ minh heát soùng thöùc chaúng sinh, thì bieån giaùc taùnh laéng nguoàn nguoàn laéng giaùc voán dieäu.

Hoûi: Taát caû theá gian nhaân quaû thuø ñaùp sinh töû chaúng tuyeät, ôû trong caùc thöùc thöùc naøo laøm chuû?

Ñaùp: Nhaân duyeân sinh dieät moät nieäm ñaàu tieân thöùc A-laïi-da laøm theå, vì yù thöùc laøm duïng, nhö vaäy nhaân quaû ba ñôøi löu chuyeån chaúng tuyeät, coâng taïi yù thöùc, do nghóa ñoù neân yù goïi laø thöùc töông tuïc, trong luaän Ñaïi thöøa Khôûi Tín noùi: “Laïi nöõa, nhaân duyeân sinh ñoäng laø, nghóa

laø caùc chuùng sinh y taâm yù thöùc chuyeån, nghóa ñoù theá naøo? Vì yù thöùc A- laïi-da maø coù voâ minh baát giaùc khôûi naêng kieán naêng hieän naêng thuû caûnh giôùi phaân bieät töông tuïc, goïi ñoù laø yù, yù ñaây laïi coù naêm thöù teân khaùc: Moät, goïi laø nghieäp thöùc, nghóa laø do löïc voâ minh taâm baát giaùc ñoäng; hai goïi laø chuyeån thöùc, nghóa laø y taâm ñoäng naêng kieán caûnh töôùng; ba goïi, laø hieän thöùc nghóa laø hieän taát caû töôùng caûnh giôùi, gioáng nhö göông saùng hieän caùc saéc töôïng, hieän thöùc cuõng vaäy, nhö naêm caûnh ñoù ñoái ñeán töùc hieän, khoâng coù tröôùc sau, chaúng do coâng löïc; boán goïi,l aø trí thöùc, nghóa laø phaân bieät nhieãm tònh caùc phaùp sai bieät; naêm goïi, laø töông tuïc thöùc, nghóa laø haèng taùc yù töông öng chaúng ñoaïn, naém giöõ caùc nghieäp thieän aùc v.v... ôû quaù khöù khieán khoâng maát hoaïi, thaønh thuïc quaû baùo khoå laïc v.v... hieän taïi vaø töông lai khieán khoâng coù traùi vöôït, nhöõng söï ñaõ töøng traûi qua, chôït nhieân nghó nhôù, söï chöa töøng traûi voïng sinh phaân bieät”. Cho neân ba coõi taát caû ñeàu laáy taâm laøm töï taùnh. Lìa taâm thì khoâng caûnh giôùi saùu traàn, tai sao? Taát caû caùc phaùp laáy taâm laøm chuû, töø voïng nieäm khôûi, phaøm choã phaân bieät ñeàu phaân bieät töï taâm, taâm chaúng thaáy taâm, khoâng töôùng coù theå ñöôïc, cho neân phaûi bieát taát caû töôùng cuûa caûnh giôùi theá gian, ñeàu y voâ minh voïng nieäm nôi chuùng sinh maø ñöôïc kieán laäp, nhö saéc töôïng trong göông khoâng theå coù theå ñöôïc, chæ töø taâm hö voïng phaân bieät chuyeån, taâm sinh thì caùc thöù phaùp sinh, taâm dieät thì caùc thöù phaùp dieät neân giaûi thích laø: Thoâng luaän thöùc cuûa naêm thöù ñeàu goïi laø yù, caên cöù goác maø noùi, chæ laáy nhaõn thöùc, vì raát vi teá, laøm goác caùc thöùc vaäy. Nghieäp thöùc nhö vaäy, kieán töôùng chöa phaân, nhöng caùc Boà-taùt bieát taâm voïng ñoäng, khoâng caûnh giôùi tröôùc, roõ taát caû phaùp chæ laø thöùc löôïng, boû chaáp beân ngoaøi ôû tröôùc, thuaän nghóa nghieäp thöùc, neân goïi laø nghieäp thöùc, taâm chaúng thaáy taâm khoâng töôùng coù theå ñöôïc, laø noùi roõ nghóa caùc phaùp chaúng phaûi coù, trong kinh Nhaäp Laêng-giaø coù keä tuïng noùi:

*“Thaân voán sinh truù trì,*

*Neáu nhö sinh trong moäng, Neân coù hai thöù taâm,*

*Maø taâm khoâng hai töôùng, Nhö dao chaúng töï caét, Nhö tay chaúng töï xuùc, Nhö taâm chaúng töï thaáy, Söï ñoù cuõng nhö vaäy”.*

Neáu nhö choã thaáy caùc söï trong moäng laø thaät coù, töùc coù hai töôùng naêng kieán sôû kieán, maø trong moäng ñoù thaät khoâng hai phaùp, caùc taâm trong ba coõi cuõng nhö moäng ñaây, lìa beân ngoaøi taâm khoâng theå phaân

bieät, neân noùi taát caû phaân bieät töùc phaân bieät töï taâm, maø caên cöù töï taâm chaúng naêng töï thaáy, nhö dao vaø tay v.v... neân noùi taâm chaúng thaát taâm, ñaõ khoâng tha coù theå thaáy cuõng chaúng töï naêng töï thaáy, sôû thaáy khoâng neân naêng thaáy chaúng thaønh, hai töôùng naêng sôû ñeàu khoâng choã ñöôïc, neân noùi khoâng töôùng coù theå ñöôïc. Laïi moät taâm tuøy voâ minh ñoäng laøm naêm thöù thöùc, neân noùi ba coõi chæ taâm chuyeån vaäy, taâm ñaây tuøy huaân tôï hieän tuy coù caùc thöù, nhöng taän cuøng nhaân duyeân ñoù chæ taâm laøm vaäy, lìa hieän thöùc thì khoâng caûnh saùu traàn, trôû laïi nghieäp saùu traàn chæ laø moät taâm, neân noùi lìa taâm thì khoâng caûnh v.v...

Hoûi: Hieän coù caûnh saùu traàn côù sao chæ laø taâm?

Ñaùp: Vì taát caû phaùp ñeàu laø taâm ñaây tuøy choã huaân khôûi laïi khoâng theå khaùc, neân noùi laø tuy taâm nghi ngôø raèng: Sao laøm caùc phaùp ö? Ñaùp: Do voïng niem huaân neân sinh khôûi caùc phaùp, neân noùi töø voïng nieäm khôûi cuõng coù theå nghi ngôø raèng: Phaùp ñaõ duy taâm sao ta khoâng thaáy, maø choã ta thaáy chæ laø khaùc taâm? Giaûi thích: Khaùc taâm laø voïng nieäm phaân bieät maø laøm, neân noùi voïng nieäm sinh vaäy. Ñaõ caûnh duy taâm, khoâng phaùp khaùc beân ngoaøi, cho neân caùc thöù phaân bieät ñeàu laø töï taâm, töùc traàn khoâng töôùng thöùc chaúng töï duyeân, cho neân khoâng traàn thöùc chaúng sinh thì taâm chaúng thaáy taâm vaäy. Trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi: “Khoâng coù phaùp rieâng bieät naêng thuû phaùp rieâng bieät, naêng sôû ñaõ cuøng taän vaäy, khoâng töôùng coù theå ñöôïc vaäy”. Taâm sinh caùc thöù phaùp sinh, taâm dieät caùc thöù phaùp dieät laø, nhö trong luaän Du-giaø noùi: “Hoûi: Caùc haønh giaû tu quaùn luùc thaáy bieán keá sôû chaáp khoâng töôùng, phaûi noùi laø vaøo taùnh naøo ö? Ñaùp: Vaøo taùnh vieân thaønh thaät. Hoûi: Luùc vaøo taùnh vieân thaønh thaät phaûi noùi döùt tröø taùnh naøo? Ñaùp: döùt tröø taùnh y tha khôûi” do ñaây phaûi bieát duy thöùc quaùn thaønh thì khoâng coù thöùc. Trong kinh Laêng-giaø coù keä tuïng cuõng noùi:

*“Taâm löôïng cuûa khoâng taâm, Ta noùi laø taâm löôïng”*

Laø nghóa ñaây vaäy, neáu y cöù luaän ñaây. Neáu voâ minh ñoäng chaân nhö thaønh duyeân khôûi sinh dieät, gioù voâ minh dieät soùng thöùc töùc ngöng, chæ laø nhaân nhö bình ñaúng, bình ñaúng vaäy, caûnh giôùi ñaây laø beân ngoaøi cuûa taâm khoâng theå coù theå ñöôïc, laïi cuõng töùc laø taâm vaäy, laïi laø khoâng theå, nhö beân ngoaøi göông khoâng theå, beân trong göông laïi khoâng theå vaäy, nghi ngôø raèng: Ñaõ khoâng theå ñoù, vì sao roõ raøng hieån hieän? Giaûi thích: Ñeàu laø treân chaân taâm hö voïng hieån hieän, xöù naøo coù theå maø coù theå ñöôïc vaäy? Nghi ngôø raèng: Vì sao bieát hieån hieän treân taâm? Giaûi thích: Vì taâm sinh thì caùc thöù phaùp sinh, vì löïc voâ minh taâm baát giaùc ñoäng naêng hieän taát caû giôùi, thì taâm tuøy huaân ñoäng neân goïi laø sinh vaäy. Neáu khoâng voâ minh dieät

caûnh giôùi tuøy dieät, caùc thuù phaân bieät ñeàu dieät khoâng coøn thöøa, neân noùi laø taâm dieät caùc thöù phaùp dieät, ñaây thì nguoàn taâm trôû laïi trong saïch neân noùi: Dieät vaäy roài, taâm tuøy baát giaùc voïng hieän caùc caûnh, nghieäm caùc caûnh chæ laø taâm khoâng theå vaäy. Laïi phaøm taâm laø hình ôû chöa hieän ñieàm, ñoäng tænh khoâng gì chaúng öùng ôû töï taâm. Nhö Kinh Thi noùi: “Lôøi nguyeän thì theà nguyeän nghó vaäy. Noùi ta vaäy nghóa laø ngöôøi, hoaëc nghó roài thì theà”. Neân bieát taâm öùng ngaøn daëm, giaû söû coù ôû xa maø nghó laø ta ñeàu bieát vaäy, cho neân muoân söï duy taâm bieát tröôùc neân ñöôïc xöng laø taâm linh, nghóa laø ñaây vaäy. Nhö ôû Thaùi sôn coù Ngoâ Baù Vuõ cuøng ngöôøi em laïc maát nhau hôn hai möôi naêm, cuøng gaëp nôi chôï nhöng chung ñuoåi nhau, Baù Vuõ caûm thaáy taâm thaàn xoùt thöông, nhaân hoûi beøn laøm anh em.

Hoûi: Nhaân duyeân sinh dieät rieâng laáy gì laøm nhaân laáy gì laøm duyeân maø ñöôïc sinh khôûi?

Ñaùp: Caùc sö xöa tröôùc giaûi thích: Nhaân duyeân sinh dieät, theå töôùng coù hai: Moät taâm theå A-laïi-da chaúng giöõ töï taùnh bieán laøm caùc phaùp laø nhaân sinh dieät. Caên baûn voâ minh huaân ñoäng taâm theå, laø duyeân sinh dieät. Laïi nöõa voâ minh truù ñòa caùc nhieãm caên baûn khôûi caùc sinh dieät neân noùi laø nhaân, caûnh giôùi saùu traàn naêng ñoäng baûy thöùc gôïn soùng sinh dieät, laø duyeân sinh dieät, y cöù hai nghóa ñaây ñeå hieån baøy nhaân duyeân, caùc töôùng sinh dieät töï taäp maø sinh, neân noùi laø chuùng sinh, maø khoâng theå rieâng bieät chæ nöông taâm theå neân noùi laø y taâm, töùc laø töôùng töï taâm A-laïi-da vaäy. Laïi chaân voïng hoøa hôïp caùc thöùc duyeân khôûi, neân duøng boán caâu ñeå bieän giaûi ñoù: Moät, vì Nhö Lai Taïng chæ chaúng sinh dieät, nhö nöôùc taùnh aåm öôùc; hai, baûy thöùc chæ sinh dieät, nhö gôïn soùng nöôùc; ba, thöùc A-laïi-da cuõng sinh cuõng dieät, cuõng chaúng sinh dieät, nhö bieån goàm caû ñoäng tænh; boán, voâ minh ñaûo chaáp chaúng phaûi sinh dieät chaúng phaûi chaúng sinh dieät, nhö soùng khôûi maïnh, gioù chaúng phaûi nöôùc chaúng phaûi soùng.

Hoûi: Thöùc A-laïi-da ñaõ thoâng caû ñoäng tænh, chaúng neân chæ taïi moân sinh dieät ö?

Ñaùp: Laøm khôûi tænh ñeå thaønh ñoäng, khoâng rieâng coù theå ñoäng, cho neân taùnh tænh tuøy ôû ñoäng cuõng taïi troøn moân sinh dieät. Chaúng phaûi ngay thöùc A-laïi-da ñuû ñoäng tænh taïi trong sinh dieät ñaây. Cuõng laø Nhö Lai Taïng chæ chaúng ñoäng cuõng taïi trong moân ñaây.Taïi sao? Sinh dieät kia khoâng theå rieâng bieät vaäy, nhö nöôùc laøm soùng. Laïi trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi voâ minh laøm nhaân caûnh giôùi laø duyeân, sinh töùc ba teá, töôùng saùu thoâ, thì tuøy duyeân cuûa meâ muoäi maø chìm trong saùu thuù. Thuûy giaùc laøm nhaân, naêm ñoä laøm duyeân cuûa ngoä giaûi maø leân nhaát thöøa, laïi noùi meâ thì coù phaùp voïng nhieãm nhieàu hôn soá caùt soâng Haèng, töùc nhieãm duyeân sinh maø tònh

duyeân dieät, ngoä thì coù caùc coâng ñöùc tònh nhieàu hôn soá caùt soâng Haèng, töùc tònh duyeân khôûi maø nhieãm duyeân maát, nhöng chæ choã moät taâm laøm, laïi khoâng hai nguoàn, nghóa noùi theo ngoä theo meâ, thaät khoâng naêng theo sôû theo. Neân trong luaän noùi: “Vì taát caû phaùp ñeàu töø taâm khôûi voïng nieäm maø sinh, phaøm choã phaân bieät ñeàu phaân bieät töï taâm, taâm chaúng thaáy taâm khoâng töôùng coù theå ñöôïc”. Nhö caùc baäc coå ñöùc giaûi thích: Thí duï cuûa nöôùc vaø soùng nhö hai moân sinh dieät vaø chaân nhö. Laáy nöôùc aåm öôùt duï cho taâm chaân nhö, laáy soùng ñoäng duï cho taâm sinh dieät, soùng khoâng khaùc ñoäng cuûa aåm öôùt thì khoâng khaùc sinh dieät cuûa chaân nhö, töùc nöôùc ñeå bieän roõ ôû soùng chaúng bieán taùnh maø duyeân khôûi vaäy, nöôùc khoâng khaùc aåm öôùt cuûa ñoäng thì khoâng coù lìa chaân nhö cuûa sinh dieät. Töùc soùng ñeå roõ raøng nöôùc döôùi boû duyeân maø töùc chaân vaäy.

Hoûi: Moïi söï cuûa nghó nhôù quyeát ñònh thuoäc phaùp naøo maø sinh?

Ñaùp: Ñaïi thöøa noùi: Phaùp naêng nghó nhôù coù ba: Moät töï chöùng phaàn naêng ghi nhôù kieán phaàn; hai, nieäm trong bieät caûnh naêng ghi nhôù söï ñaõ töøng traûi; ba, chuûng töû trong thöùc naêng chaúng voïng sinh maø töï hieän haønh. Trong Duy Thöùc Sôù noùi : “Nhö caûnh chaúng töøng traûi qua töùc chaúng naêng nhôù, nhö saéc hieän haønh töøng bò kieán phaàn duyeân laø sau ñoù haún naêng nhôù. Neáu chaúng töøng laøm töôùng phaàn duyeân, luùc sau haún chaúng naêng ghi nhôù vaäy, vì kieán phaàn naêng duyeân ôû thôøi quaù khöù vaø thôøi hieän taïi chæ duyeân töôùng phaàn, chaúng töøng töï duyeân taâm tröôùc ñaõ dieät ñaõ quaù khöù roài, kieán phaàn thôøi nay coù choã naøo ñeå naêng töï nhôù giöõ? Vì ôû thôøi xöa tröôùc chaúng töøng trôû laïi duyeân töï kieán phaàn vaäy. Ñaõ chaáp thuaän taâm taâm sôû phaùp thôøi nay naêng töï ghi nhôù, roõ raøng do thôøi xöa tröôùc coù töï chöùng phaàn duyeân ôû kieán phaàn, chöùng caûnh duyeân kia laøm löôïng quaû neân nay naêng nhôù.

Hoûi? Trong moân sinh dieät, trong quaû vò höõu laäu, caên cöù choã giaùo luaän baøn thì coù bao nhieâu thöù sinh töû?

Ñaùp: Löôïc coù hai thöù: Moät laø, phaàn ñoaïn; hai laø, bieán dòch, trong luaän Duy thöùc noùi: “Moät, phaàn ñoaïn sinh töû, nghóa laø caùc nghieäp thieän vaø baát thieän höõu laäu, do phieàn naõo chöôùng duyeân hoã trôï theá löïc, choã caûm ba coõi quaû dò thuïc thoâ, thaân maïng daøi ngaén tuøy löïc nhaân duyeân coù ñònh haïn löôïng, neân goïi laø phaàn ñoaïn; hai, chaúng nghó baøn bieán dòch sinh töû, nghóa laø caùc nghieäp coù phaân bieät voâ laäu, do sôû tri chöôùng duyeân hoã trôï theá löïc, choã caûm quaû dò thuïc vi teá thuø thaéng, do löïc töø nguyeän caûi chuyeån thaân maïng khoâng ñònh haïn löôïng, neân goïi laø bieán dòch. Ñònh nguyeän voâ laäu chaùnh choã voán caûm, dieäu duïng khoù löôøng, neân goïi laø chaúng nghó baøn, hoaëc goïi laø yù sinh thaân, tuøy yù nguyeän maø thaønh vaäy,

nhö trong Kheá kinh noùi: Nhö thuû laøm duyeân nghieäp nhaân höõu laäu töông tuïc haäu höõu maø sinh ba höõu. Nhö vaäy taäp ñòa voâ minh laøm duyeân nghieäp nhaân voâ laäu, coù A-la-haùn, Ñoäc giaùc, Boà-taùt ñaõ ñöôïc töï taïi, ba thöù yù sinh thaân cuõng goïi laø bieán hoùa thaân. Ñònh löïc voâ laäu chuyeån khieán khaùc goác nhö bieán hoùa vaäy.

Hoûi: Trong luaän noùi: Sôû tri chöôùng chaúng chöôùng giaûi thoaùt, khoâng naêng phaùt nghieäp duïng nhuaän sinh, sao duïng giuùp caûm khoå sinh töû?

Ñaùp: Thaønh hai lôïi (töï tha) neân laïi phaûi giuùp sinh. Trong luaän noùi: “Töï chöôùng Boà-ñeà lôïi laïc tha vaäy” nghóa laø Thanh vaên Ñoäc giaùc chaúng ñònh taùnh vaø Boà-taùt ñöôïc ñai nguyeän töï taïi ñaõ troïn ñoaïn phuïc phieàn naõo chöôùng vaäy, khoâng dung laïi thoï ngay thaân phaàn ñoaïn sôï pheá boû thôøi gian laâu daøi tu haïnh Boà-taùt, beøn duøng nguyeän löïc thaéng ñònh voâ laäu nhö phaùp keùo daøi thoï maïng giuùp nhaân hieän thaân, khieán thôøi gian daøi kia cuøng quaû chaúng tuyeät, luoân luoân nhö vaäy ñònh nguyeän trôï giuùp, cho ñeán chöùng ñaéc voâ thöôïng Boà-ñeà, kia laïi sao phaûi sôû tri chöôùng hoã trôï? Ñaõ chöa vieân chöùng ñaïi bi khoâng töôùng, chaúng chaáp Boà-ñeà höõu tình thaät coù, khoâng do phaùt khôûi bi nguyeän maïnh lôïi. Laïi sôû tri chöôùng chöôùng ñaïi Boà-ñeà laø troïn ñoaïn tröø, löu thaân laïi truù laâu. Laïi sôû tri chöôùng laø höõu laäu y, chöôùng naøy neáu khoâng, ñònh kia chaúng phaûi coù neân ôû thaân truù coù löïc hoã trôï lôùn. Neáu thaân löu laïi laø do ñònh nguyeän höõu laäu hoã trôï giuùp laø thaân phaàn ñoaïn nhieáp. Nhò thöøa dò sinh caûnh sôû tri, neân ñònh nguyeän voâ laäu hoã trôï giuùp laø thaân bieán dòch nhieáp chaúng phaûi caûnh kia vaäy. Do ñaây neân bieát, bieán dòch sinh töû taùnh laø höõu laäu, quaû dò thuïc nhieáp ôû nghieäp voâ laäu laø quaû taêng thöôïng, giaûi thích: Boà-taùt ñaéc ñaïi nguyeän töï taïi ñaõ troïn ñoaïn phuïc phieàn naõo chöôùng, nghóa laø haøng Boà-taùt töø baùt ñòa trôû ñi tuy gaù phieàn naõo sinh töû maø thoï sinh nhöng chaúng ñoàng nhö phaøm phu vaø haøng nhò thöøa noùi hieän vaø chuûng nhuaän, do khôûi phieàn naõo nghieäp theá lôïi ích höõu tình, môùi naêng caûm quaû sinh töû, phieàn naõo neáu phuïc nghieäp theá beøn heát, neân phaûi phaùp chaáp hoã trôï nguyeän thoï sinh. Neân ñaõ troïn ñoaïn phuïc khoâng dung laïi thoï ngay quaû phaàn ñoaïn. Ñaõ coù ích cuûa hai lôïi (töï tha) quaùn bieát baùo phaàn ñoaïn keát thuùc, sôï pheá boû thôøi gian laâu daøi tu Boà-taùt haïnh beøn nhaäp thaéng ñònh voâ laäu, löïc cuûa thaéng nguyeän, nhö phaùp cuûa A-la-haùn keùo daøi thoï maïng, giuùp nhaân cuûa thaân hieän taïi, töùc voán ôû quaù khöù caûm thaân nghieäp hieän nay, khieán nghieäp keùo daøi thôøi gian cuøng quaû chaúng tuyeät, ñaõ chöa vieân chöùng ñaïi bi khoâng töôùng, chaúng chaáp Boà-ñeà höõu tình coù thaät, khoâng do phaùt khôûi bi nguyeän maïnh lôïi laø, ñaõ chöa thaønh thaät vieân chöùng ñaïi bi khoâng töôùng, moät vò giaûi thoaùt cuûa bình ñaúng. Neáu chaúng chaáp Boà-ñeà coù theå caàu höõu tình coù theå ñoä laø thaät

coù laø, khoâng coù nhaân do coù theå naêng khôûi ñaïi bi maïnh lôïi vaø nguyeän maïnh lôïi. Do ñoù sôû tri chöôùng coù theå caàu coù theå ñoä, chaáp laøm tröôùc môùi coù theå naêng phaùt khôûi nghieäp voâ laäu vaäy. Noùi nghieäp laø nhaân, vì laø öu thaéng vaäy. Voâ minh laø duyeân vì sô xa vaäy, chaúng phaûi nhö phieàn naõo giuùp nguyeän höõu laäu, chæ nghóa duyeân ñoàng, phaàn ít töông tôï. Laïi sôû tri chöôùng chöôùng ñaïi Boà-ñeà chaùnh chöôùng trí vaäy, laø troïn ñoaïn tröø sôû tri chöôùng ñaây löu thaân laïi truù laâu, noùi ñoù laø duyeân, laø choã ñoaïn duyeân vaäy, laïi sôû tri chöôùng ñaây naêng laøm y cuûa taát caû höõu laäu, do coù chöôùng ñaây, cuøng caùc haønh phaùp chaúng thaønh voâ laäu vaäy. Chöôùng cuûa sôû y ñaây neáu khoâng thì naêng y voâ laäu kia quyeát ñònh chaúng phaûi coù, nay ñaõ löu thaân laïi truù laâu, do coù sôû tri chöôùng laøm duyeân, neân noùi chöôùng ñaây laø nôi thaân truù coù löïc hoã trôï lôùn, noùi laø duyeân vaäy. Bieán dòch sinh töû ñaây laø Boà-taùt thaønh töïu bi nguyeän, vieân maõn Boà-ñeà, neáu phaàn ñoaïn sinh töû töùc laø voïng taâm phaøm phu taïo neân, nieäm nieäm ñaém tröôùc vaøo voøng khoå lôùn khoâng coù döùt nghó. Nhö trong kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: “Phaät baûo Ca- dieáp: Chuùng sinh ôû theá gian do ñieân ñaûo che laáp taâm, tham tröôùc töôùng soáng nhaøm chaùn hoaïn giaø cheát. Ca-dieáp! Boà-taùt khoâng nhö vaäy, quaùn luùc vöøa môùi sinh ñaõ thaáy caùc thöù quaù hoaïn. Ca-dieáp! Nhö coù ngöôøi nöõ vaøo nhaø ngöôøi khaùc, ngöôøi nöõ ñoù dung maïo ñoan chaùnh ñeïp xinh, duøng anh laïc ñeïp trang nghieâm nôi thaân, ngöôøi chuû nhaø troâng thaáy beøn hoûi: “Ngöôøi teân gì? Heä thuoäc ôû ai?” Ngöôøi nöõ ñaùp: “Thaân toâi laø Coâng Ñöùc Ñaïi Thieân”. Ngöôøi chuû hoûi: “Nôi ngöôi ñi ñeán vì laøm nhöõng gì?” Ngöôøi nöõ ñaùp: “Nôi toâi ñi ñeán naêng cho caùc thöù vaøng baïc, löu ly, pha leâ, traân chaâu, san hoâ, hoå phaùch, xa cöø, maõ naõo, voi, ngöïa, xe coä, toâi tôù v.v...”. Ngöôøi chuû nghe vaäy taâm sinh vui möøng nhaûy nhoùt voâ löôïng noùi laø: “Nay ta thaät phöôùc ñöùc vaäy khieán ngöôi ñeán nôi vöôøn nhaø ta”. Lieàn beøn ñoát höông raûõi hoa cuùng döôøng cung kính leã baùi. Laïi ôû nôi ngoaøi cöûa troâng thaáy coù moät ngöôøi nöõ, hình maïo xaáu xa aùo quaàn raùch naùt, laém choã dô baån, da deõ nöùc nôû, saéc ñoù giaø traéng. Thaáy roài beøn hoûi: “Ngöôi teân gì, heä thuoäc nhaø ai?” Ngöôøi nöõ ñaùp: “Toâi teân Haéùc AÙm”. Ngöôøi chuû ñaùp: “Taïi sao goïi laø Haéc AÙm?” Ngöôøi nöõ ñaùp: “Phaøm nôi choã toâi ñeán thì naêng khieán nhaø ñoù choã coù caùc thöù cuûa caûi quyù baùu thaûy ñeàu suy hao”. Ngöôøi chuû nghe vaäy beøn naém dao beùn maø baûo raèng: “Neáu ngöôi chaúng ñi khoûi ñaây thì ta seõ ñoaïn döùt maïng ngöôi”. Ngöôøi nöõ noùi: “OÂng raát ngu si khoâng coù trí tueä?. Ngöôøi chuû hoûi: “Sao goïi laø ngu si khoâng trí tueä”. Ngöôøi nöõ ñaùp: “Ngöôøi ôû trong nhaø oâng laø chò cuûa ta, ta thöôøng vôùi thò ñi ôû cuøng chung, neáu oâng xua ñuoåi ta thì cuõng phaûi xua ñuoåi ngöôøi kia”. Ngöôøi chuû trôû vaøo hoûi Coâng Ñöùc Thieân: “ÔÛ beân ngoaøi coù moät ngöôøi nöõ

noùi laø em ngöôi, vaäy laø thaät ö?” Coâng Ñöùc Thieân noùi: “Thaät laø em ta, ta vaø em ñoù ñi ñöùng cuøng chung, chöa töøng taïm lìa nhau, tuøy choã ñi ñeán, ta thöôøng laøïm toát, kia thöôøng laøm xaáu, ta thöôøng laøm lôïi ích, kia thöôøng laøm suy hao. Neáu meán ta laø cuõng phaûi meán kia, neáu cung kính ta thì cuõng phaûi cung kính kia”. Ngöôøi chuû beøn noùi: “Neáu coù söï toát xaáu nhö vaäy, ta ñeàu chaúng duøng, caùc ngöôi neân tuøy yù maø ñi”. Khi aáy hai ngöôøi nöõ cuøng daãn nhau trôû veà choã nghæ. Baáy giôø ngöôøi chuû thaáy hai ngöôøi nöõ ñoù ñi roài, taâm sinh vui möøng nhaûy nhoùt voâ löôïng. Giaûi thích: Coâng Ñöùc Thieân laø, töùc duï cho sinh, Haéc AÙm nöõ laø töùc duï cho töû, chæ laø hai phaùp sinh töû ôû theá gian, laø goác cuûa caùc aùc, laø nguoàn cuûa caùc khoå, caùc baäc hieàn Thaùnh ñeàu cheâ traùch, caùc haøng ngu si bò che laáp. Ngöôøi chuû troâng thaáy roài laø, taâm troâng nhìn nôi caûnh goïi laø thaáy. Töùc beøn hoûi laø, ñeå giaûi thaät cuûa quaùn sinh caàu sinh, goïi laø hoûi. Ngöôøi nöõ ñaùp laø, nghóa caûnh ñoái nôi taâm goïi laø ñaùp, Coâng ñöùc ñaïi thieân laø duï cho sinh laø xuaát töôùng, coâng ñöùc baùo chuû, ñuû aùnh saùng saùu thöùc chieáu roõ caûnh giôùi saùu traàn, goïi laø coâng ñöùc thieân vaäy. Heä thuoäc ôû ai laø, neân noùi thuoäc hoaëc nghieäp. Ta nay phöôùc ñöùc laø, tröôùc tu nhaân hieän nay thoï quaû baùo trôøi, goïi laø ñeán vöôøn nhaø ta. Laïi ôû beân ngoaøi cöûûa laø, nghóa cheát vaát boû thaân nhaø goïi laø ngoaøi cöûûa. Heä thuoäc nhaø ai laø, duyeân öùng töùc cheát khoâng sôû thuoäc vaäy. Ta teân Haéc AÙm laø, cheát laø maát töôùng, tuy coù naêm caên maø khoâng choã hay bieát goïi laø Haéc AÙm vaäy. Ta thöôøng vôùi em ñi ôû chung cuøng laø, töùc sinh töùc töû laø ñi ôû chung, ngöôøi chuû lieàn noùi: Neáu coù söï toát xaáu nhö vaäy, ta ñeàu chaúng duøng laø, phaøm ñoái vôùi sinh chaúng möøng, thaáy cheát thì chaúng lo vaäy, khi aáy ngöôøi chuû thaáy hai ngöôøi ñoù ñi roài, taâm sinh vui möøng nhaûy nhoùt voâ löôïng laø, luùc chöùng sô ñòa lìa töû phaàn ñoaïn vaøo hoan hyû ñòa, neân noùi laø vui möøng voâ löôïng vaäy.

Hoûi: Chæ coù thöùc beân trong maø khoâng duyeân beân ngoaøi côù sao laïi

noùi saùu xöù luaân hoài sinh töû töôùng tuïc?

Ñaùp: Trong luaän Duy thöùc coù keä tuïng noùi:

*“Do caùc nghieäp taäp khí, Hai thuû taäp khí caâu,*

*Dò thuïc tröôùc ñaõ heát, Laïi sinh dò thuïc khaùc”.*

Caùc nghieäp nghóa laø phöôùc nghieäp toäi nghieäp vaø baát ñoäng nghieäp, töùc höõu laäu thieän vaø baát thieän tö nghieäp, quyeán thuoäc cuûa tö nghieäp cuõng laäp teân nghieäp, ñoàng chieâu daãn maõn dò thuïc quaû vaäy, ñaây tuy môùi khôûi, khoâng thôøi gian töùc dieät, khoâng nghóa naêng chieâu dò thuïc quaû töông lai, maø huaân baûn thöùc khôûi töï coâng naêng, töùc coâng naêng ñaây noùi

laø taäp khí, laø nghieäp khí phaàn choã huaân taäp thaønh, choïn löïa töøng hieän nghieäp neân goïi laø taäp khí, taäp khí nhö vaäy trieån chuyeån töông tuïc, ñeán luùc thaønh thuïc chieâu dò thuïc quaû, ñaây laø hieån baøy quaû öu thaéng taêng thöôïng duyeân ôû töông lai. Töôùng kieán danh saéc taâm vaø taâm sôû goác ngoïn thuû kia ñeàu hai thuû goàm, sôû huaân kia phaùt thaân naêng sinh coâng naêng treân baûn thöùc kia goïi laø hai thuû taäp khí. Ñaây laø hieån baøy dò thuïc quaû ôû ñôøi sau taâm vaø töông öng caùc nhaân duyeân chuûng kia, nghóa laø caâu nghieäp chuûng hai thuû chuûng caâu laø nghóa thaân duyeân sô duyeân qua laïi hoã trôï, nghieäp chieâu sinh hieån hieän, neân trong keä tuïng tröôùc noùi dò thuïc tröôùc laø, nghóa laø tröôùc tröôùc sinh nghieäp dò thuïc quaû. Caùc dò thuïc khaùc laø nghóa laø sau sau sinh nghieäp dò thuïc quaû, tuy chuûng hai thuû maø thoï quaû khoâng cuøng maø nghieäp taäp khí thoï quaû coù taän. Do dò thuïc quaû taùnh khoâng rieâng bieät khoù chieâu. Ñaúng löu taêng thöôïng taùnh ñoàng deã caûm, do caûm sinh nghieäp v.v... chuûng thuïc khaùc, dò thuïc quaû tröôùc luùc thoï duïng heát, sau rieâng naêng sinh caùc dò thuïc quaû khaùc, do ñoù maø sinh töû löu chuyeån khoâng cuøng, sao phaûi nhôø duyeân beân ngoaøi môùi ñöôïc töông tuïc? YÙ keä tuïng ñaây noùi laø, do nghieäp hai thuû sinh töû luaân hoài, ñeàu chaúng lìa thöùc taâm taâm sôû phaùp laøm taùnh kia vaäy. Giaûi thích: Ñaây tuy môùi khôûi khoâng thôøi gian töùc dieät, khoâng nghóa naêng chieâu dò thuïc quaû töông lai laø, tuy hieän taïi duïng khoâng coù theå cuûa quaù khöù naêng chieâu chaân dò thuïc quaû ôû töông lai, maø nghieäp hieän haønh luùc ñang taïo, huaân nôi baûn thöùc khôûi coâng naêng cuûa töï nghieäp. Coâng naêng töùc laø taäp khí, taäp khí daàn chuyeån ñoåi töông tuïc ñeán luùc thaønh thuïc chieâu dò thuïc quaû. Töôùng kieán danh saéc taâm vaø taâm sôû goác ngoïn thuû kia ñeàu hai thuû goàm laáy laø: Moät, töôùng kieán, nghóa laø töùc chaáp thuû thaät naêng chaáp thuû thaät sôû thuû kia goïi laø hai chaáp thuû; hai, chaáp thuû sinh saéc, saéc laø saéc uaån, danh laø boán uaån, töùc laø chaáp thuû naêm uaån laøm nghóa. Tröôùc noùi trong töôùng cuõng thoâng thuû voâ vi, vì laø baûn chaát vaäy, nay ñaây chæ hieån baøy thuû choã thaân duyeân, chaúng naêng duyeân ñöôïc phaùp beân ngoaøi taâm vaäy. Laïi bieán aûnh töôùng phaàn cuûa voâ vi cuõng goïi laø sôû goàm, chaúng lìa taâm v.v... vaäy; ba, chaáp thuû taâm vaø sôû taâm, taát caû phaùp naêm uaån chaúng lìa hai thuû ñaây vaäy; boán, goác ngoïn, nghóa laø chaáp thuû naêng quaû, thöùc thöù taùm laø caên baûn cuûa caùc dò thuïc, laïi laø toång baùo phaåm neân goïi laø goác, caùc thöùc dò thuïc v.v... khaùc laø bieät baùo phaåm neân goïi laø ngoïn, töùc chaáp thuû moät dò thuïc vaäy. Naêm chaáp thuû kia laø töùc boán chaáp thuû treân vaäy, caùc chaáp thuû ñaây ñeàu laø choã hai chaáp thuû goàm, töùc la chaápø thuû cuûa hieän haønh vaäy, tuy hai chaáp thuû chuûng thoï quaû khoâng cuøng maø nghieäp taäp khí thoï quaû coù taän laø do dò thuïc quaû taùnh khoâng rieâng bieät khoù chieâu, Ñaúng löu taêng thöôïng taùnh

ñoàng deå caûm laø, chuûng töû hai thuû thoï quaû khoâng cuøng laø, trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi: “Taäp khí coù taän”. Taïi sao? Do dò thuïc quaû: Moät, taùnh rieâng bieät khaùc vôùi taùnh nghieäp, chaúng nhieàu töôùng thuaän; hai, khoù chieâu, nghieäp tuy chieâu ñöôïc, nghóa laø haún ñôøi khaùc quaû môùi thaønh thuïc vaäy, nghieäp taäp khí coù taän, nhö traàm xaï coû ueá coû uùa heát vaäy. Ñaúng löu quaû vaø taêng thöôïng quaû ñoù. Moät, taùnh ñoàng, theå taùnh töôùng thuaän; hai

,deã caûm, ñoàng thôøi sinh vaäy, nieäm ñaây huaân roài töùc naêng sinh quaû vaäy, chuûng hai chaáp thuû caûm quaû. Theá naøo laø ñaúng löu? Theá naøo laø taêng thöôïng? Taêng thöôïng roãng thoaùng chæ ñaúng löu haún taêng thöôïng, ñaúng löu nghóa laø chuûng töû cuøng hieän haønh vaø töï chuûng laø caâu sinh ñoàng loaïi nhaân neân vaäy. Taêng thöôïng xöù theå khoâng rieâng bieät, töùc ñaúng löu taùnh vaäy. Laïi laø ñaúng löu quaû neân taùnh ñoàng, laø taêng thöôïng quaû neân deå caûm. Laïi chuûng trong hieän haønh laø taêng thöôïng, trong töï loaïi chuûng laø ñaúng löu, nghieäp chuûng trong hieän vaø chuûng kia ñeàu khaùc taùnh vaäy, chæ laø dò thuïc, dò thuïc tröôùc luùc thoï duïng heát, laïi chaúng naêng sinh caùc dò thuïc quaû khaùc yù laø do caûm sinh caùc nghieäp v.v... chuûng töû khaùc thaønh thuïc vaäy, ôû trong thaân ñôøi nay dò thuïc quaû tröôùc luùc thoï duïng heát töùc laø thaân ñaây ôû vò laâm chung, choã thaønh thuïc nghieäp kia laïi rieâng naêng sinh caùc quaû khaùc kia khôûi, töùc luùc nghieäp tröôùc heát, luùc quaû chuûng sau thaønh thuïc, dò thuïc quaû ñoù laïi ñöôïc sinh, do ñoù sinh töû chaúng ñoaïn tuyeät vaäy, do vaäy nghieäp quaû khoâng ñoaïn sinh töû töông tuïc löu chuyeån khoâng cuøng, sao phaûi nhôø möôïn duyeân cuûa beân ngoaøi taâm môùi ñöôïc sinh töû töông tuïc? Töông tuïc thöùc ñaây khoâng coù luùc ñoaïn. Neáu chöa xuùc chaïm thaønhquaùn chaéc roõ töï taâm, ñeàu ñoái caûnh sinh nghi ngôø, chaáp coù phaùp tröôùc, taát caû sinh töû ñeàu laø nghi tình, chæ roõ duy taâm töï nhieân khoâng loãi, neáu nghi raén sinh beänh, ñaâu coù caûnh thaät ôû loøng nhö treo caùt döùt ñoùi, chæ laø töï taâm töôûng khôûi, nhö truyeän Laïc Quaûng trong Taán Thö noùi: Quaûng coù ngöôøi khaùch thaân caùch bieät laâu chaúng ñeán, Quaûng hoûi nguyeân do, khaùch ñoù ñaùp: “Tröôùc kia ñang ôû toøa ñöôïc ban röôïu, thaáy trong cheùn coù raén, yù raát gheùt ñoù, uoáng xong beøn beänh”. Khi aáy ôû saûnh thöï taïi Haø Nam treân vaùch töôøng coù chieác söøng, boùng söøng nhö hình. YÙ Quaûng cho raèng raén trong cheùn töùc aûnh boùng chieác söøng vaäy, beøn laïi ñaët cheùn röôïu phía tröôùc ñoù, ngöôøi khaùch chôït nhieân yù giaûi, beänh traàm kha lieàn döùt, Laïi trong luaän ôû chöông Töù thöïc Coå sö nghóa moân thuû sao vieát: thöùc aên tö töôûng laø nhö gaëp naêm ñoùi keùm, treû con theo meï ñoøi aên khoùc hoaøi chaúng nín, ngöôøi meï beøn treo ñaõy caùt maø doái baûo: Ñaây laø côm, con troâng kyõ ñaûy ñoù baûy ngaøy roài ñem maø aên, sau baûy ngaøy ngöôøi meï ñem xuoáng môû xem, treû con troâng thaáy ñoù laø caùt tuyeät voïng, nhaân ñoù maø cheát, môùi bieát nghieäp

sinh laõo beänh töû ñeàu laø töï taâm, ñòa thuûy hoûa phong troïn khoâng theå rieâng bieät, do vì chuùng sinh ñaém tröôùc sinh töû, haøng nhò thöøa nhaøm sôï sinh töû, ñeàu laø chaúng roõ ngoaøi taâm khoâng phaùp, chæ laø choã caûnh löu giöõ. Laáy boû tuy khaùc, nhöng ñeàu chaúng phaûi giaûi thoaùt, taïi sao? Chuùng sinh bò sinh töû troùi buoäc. Nhö trong kinh Laêng-giaø noùi: “Laïi nöõa, Ñaïi Tueä! Caùc chuùng Thanh vaên sôï khoå sinh töû voïmg töôûng maø caàu Nieát-baøn, chaúng bieát sinh töû Nieát-baøn töôùng cuûa sai bieät, taát caû ñeàu laø voïng phaân, rieâng coù khoâng choã vaäy, voïng chaáp caùc caên caûnh dieät ôû vò lai laáy laøm Nieát-baøn. Khoâng bieát chöùng caûnh giôùi töï bieát chuyeån sôû y taïng thöùc laøm ñaïi Nieát-baøn, ngöôøi ngu si kia khoâng bieát quaù khöù vò lai hieän taïi chö Phaät giaûng noùi ñeàu laø caûnh giôùi töï taâm, maø thuû caûnh beân ngoaøi taâm, maø thuû caûnh beân ngoaøi taâm, thöôøng ôû sinh töû luaân chuyeån chaúng tuyeät.”

Hoûi: Sinh töû töông tuïc, do hai chi thuû vaø höõu ngaõ chaáp, goïi laø hai chuûng taäp khí haønh dò thuïc quaû, nghieäp sinh töû ñoù tröôùc laïi sau ñoù quyeát ñònh thuoäc thöùc naøo?

Ñaùp: Chæ thöùc thöù taùm laø caên baûn cuûa caùc dò thuïc, neáu khoâng thöùc ñaây sinh töû chaúng thaønh, do baûy chuyeån thöùc tröôùc coù giaùn ñoaïn chaúng phaûi laø chuû. Thöùc ñaây cuõng goïi laø chaáp trì thöùc, naêng trì chuûng töû caên thaân, nghóa laø moät nieäm ñaàu tieân coù chaáp thuù keát sinh töông tuïc töùc laø nghóa giôùi thuù sinh, chaáp keát thuù sinh ñaây chaúng thoâng quaû vò, haøng Boà- taùt töø baùt ñòa trôû leân chaúng thoâng chaáp thuù keát sinh, nay chæ laáy nghóa chaáp trì chuûng töû caên thaân, neân goïi laø nghóa chaáp trì, ñaây thoâng taát caû vò, ñaây laø sinh vò ñaàu tieân quaáy baøo thai thaønh theå, cho ñeán tröôùc luùc cheát caùc thöùc ñeàu laø meâ muoäi bieán ñoåi rôi ruïng, chæ dò thuïc thöùc sau cuøng chaáp thoï thaân phaàn, xaû baùo thoï xöù, laïnh xuùc beøn sinh, ba thöù thoï noaõn thöùc chaúng lìa nhau vaäy, luùc laïnh xuùc khôûi töùc laø chaúng phaûi tình, tuy bieán cuõng duyeân maø chaúng chaáp thoï vaäy, do ñaây laøm phaøm laøm Thaùnh thöôøng laøm choã nöông töïa, boû sinh thuù sinh luoân laøm chuû ñoù.

Hoûi: Sinh töû nôi nöông khoaûng coù bao nhieâu söï?

Ñaùp: Sinh töû löu chuyeån choã röông söï coù ba. Trong kinh noùi: “Coù ba thöù löu chuyeån: Moät, xöù löu chuyeån ôû ba ñôøi, xöù do ngaõ phaân bieät; hai, söï löu chuyeån do saùu xöù beân ngoaøi do ngaõ thuû chaáp; ba, nhö vaäy maø chuyeån caùc nghieäp dò thuïc töông tuïc löu chuyeån.”

Hoûi: Do hai thuû taäp khí maø thaønh sinh töû, haún nhaân coâng naêng hieän haønh môùi thaønh taäp khí. Vaû laïi hieän haønh phaùp naøo huaân thaønh sinh töû?

Ñaùp: Môùi ñaàu nhaân voâ minh chaúng roõ phaùt nghieäp, tieáp theo nhaân tình aùi tham tröôùc nhuaän sinh, neân noùi töø si coù ai thì ngaõ beänh sinh, vì si

aùi neân nieäm nieäm töông tuïc, phaûi bieát nieäm töùc laø sinh töû. Trong kinh noùi: “Khôûi moät nieäm thieän, thoï nhaân trôøi ngöôøi, khôûi moät nieäm aùc thoï thaân ba ñöôøng.” Neân bieát nieäm nieäm trong ñeâm ngaøy taïo thaân cuûa sinh töû vò lai, naøo coù cuøng taän! Trong lôøi töï kinh An Bang Thuû YÙ noùi: “Trong khoaûng khaûy moùng tay, taâm coù chín traêm saùu möôi laàn chuyeån, trong moät ñeâm moät ngaøy, möôøi ba öùc yù yù coù moät thaân, taâm chaúng töï bieát, nhö chuûng ñaïi kia vaäy”. Trong kinh Boà-taùt Xöù Thai noùi: “Trong moät khoaûng khaûy moùng tay coù ba möôi hai öùc traêm ngaøn öùc, nieäm nieäm thaønh hình, hình hình ñeàu coù thöùc, do oai thaàn cuûa Phaät vaøo trong vi thöùc ñoù ñeàu khieán ñöôïc ñoä. Thöùc ñaây giaùo hoùa chaúng phaûi khoâng thöùc vaäy.”

Hoûi: Phaùp cuûa sinh töû laø coù nghóa hay laø khoâng?

Ñaùp: Chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, taïi sao? Neáu noùi laø coù thì ñòa thuûy hoûa phong trong ngoaøi moät thaân, moãi moãi ñeàu laø taùnh khoâng, chöa töøng tuï taùn. Do ñoù sinh cuûa khoâng sinh coù theå noùi laø sinh, dieät cuûa khoâng dieät coù theå noùi laø dieät. Nhö trong kinh Am-ñeà-giaø Nöõ Sö Töû Hoáng Lieãu Nghóa noùi: “Neáu naêng roõ bieát ñòa thuûy hoûa phong boán duyeân roát raùo chöa töøng töï ñöôïc coù choã hoøa hôïp, maø naêng tuøy choã thích nghi ñoù coù choã noùi, ñoù laø nghóa sinh, cho ñeán neáu naêng roõ bieát ñòa thuûy hoûa phong roát raùo chaúng töï ñöôïc coù choã taùn hoaïi, maø naêng tuøy choã thích nghi ñoù coù choã noùi, ñoù laø nghóa töû”. Neáu noùi laø khoâng vì laø nhieãm tònh chaân nhö chaúng giöõ töï taùnh, baát giaùc theo duyeân nhö huyeãn sinh dieät, neân noùi saéc thaân löu chuyeån trong naêm thuù goïi laø chuùng sinh. Nhö noùi ôû treân hai thöù sinh töû cuûa phaøm Thaùnh, phaûi bieát ñaïo trong sinh töû môùi lìa ñoaïn thöôøng, do ñoù khoâng sinh cuûa sinh, chaân taùnh trong laéng, sinh cuûa khoâng sinh, nghieäp quaû roõ raøng, chaân taùnh traïm nhieân chaúng theå chaáp thöôøng, nghieäp quaû roõ raøng chaúng theå chaáp ñoaïn. Laïi nöõa, chö Phaät xuaát hieän nôi ñôøi, coøn nhö hoa ñoám giöõa hö khoâng loaïn sinh loaïn dieät, huoáng gì chuùng sinh ñieân ñaûo sinh töû, chæ nhö moäng voïng tôï say cuoàng, ñaâu laø thaät ö? Ñaïi sö Dung noùi: ‘Taát caû phaøm Thaùnh, ba ñöôøng trôû leân, chuûng trí trôû xuoáng, ñeàu voïng töôûng cho laø coù, ñeàu laø trong moäng. Nhö ngöôøi trong moäng thaáy ôû ñòa nguïc caùc thöù phöông tieän, caàu thoaùt soùng sinh cay ñaéng, chæ phaán chaán khieán tænh, töùc taát caû söï ñeàu khoâng”. Nhö nay ñeàu laø choã laøm trong moäng trôû laïi thoï baùo moäng, laïi nhö ngöôøi say cuoàng, luoân tuøy vaät chuyeån, do ñoù taát caû chuùng sinh uoáng röôïu voâ minh, naèm naêm truù ñòa, traûi kieáp laâu daøi hoân meâ. Ai ngöôøi coù tænh luùc chôït ñöôïc thaáy taùnh, nhö ñoàng say tænh. Nhö trong kinh coù keä tuïng noùi:

*“Thí nhö ngöôøi say meâ,*

*Röôïu tieâu sau ñoù tænh,*

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 73 47

*Ñöôïc theå Phaät voâ thöôïng, Laø chaân phaùp thaân ta”.*

Laïi neáu vaøo trong Toâng kính choùng roõ thaät taùnh trôû laïi quaùn saùt theá gian sinh töû, goïi laø töôùng hö doái, gioáng nhö treû con ñuøa giôõn, laïi tôï kyõ nhaân, nhöng tuy ñoåi thay ngaøn sai, moät taùnh roõ raøng chaúng ñoäng, Nhö Hoøa thöôïng Thaûo Ñöôøng coù keä tuïng noùi:

*“Ñaâu-suaát voán laø moät thaân hình, Chôït laøm quan töôùng chôït laøm toâi, Danh muïc phuïc söùc tuy bieán ñoåi, Thuûy chung tôù chuû troïn khoâng sai.”*