QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP

# QUYEÅN 21

**THIEÂN THÖÙ TÖ: PHAÙP NGHÓA (Phaàn 4)**

Thaùi töû Chieâu Minh ñôøi Löông ñaùp thö Phaùp sö Vaân thænh giaûng ba baøi (vaø phaàn ñaùp).

Chieâu Minh taï saéc chæ taëng Thuûy Teâ nhö yù khaûi. Thaùi töû Chieâu Minh giaûi nghóa chöông hai ñeá.

Chuøa Nam giaûn, Thích Tueä Chieâu, luaän hoûi nghóa Hai ñeá (qua laïi saùu laàn).

Nhaø Taán, An Vöông Cöông hoûi yù chæ nghóa Hai ñeá (qua laïi naêm

laàn).

laàn).

laàn).

laàn).

laàn).

Chuøa Chieâu Ñeà, Thích Tueä Dieãm hoûi nghóa Hai ñeá (qua laïi boán Chuøa Theâ Huyeàn, Thích Ñaøm Toâng hoûi nghóa Hai ñeá (qua laïi boán Trung Lang Vöông Quy hoûi yù chæ nghóa Hai ñeá.

Chuøa Linh Caên, Thích Taêng Thieân hoûi nghóa Hai ñeá.

La Bình Haàu Tuùc Chaùnh Laäp hoûi yù chæ nghóa Hai ñeá (qua laïi boán

Hoaønh Sôn, Haàu Tuùc Cung hoûi yù chæ nghóa Hai ñeá.

Chuøa Trung Höng, Thích Taêng Hoaøi hoûi nghóa Hai ñeá (qua laïi boán

Ñôøi Thæ Höng Vöông naêm thöù tö, Nam Tieâu AÙnh hoûi yù chæ nghóa

Hai ñeá (qua laïi boán laàn).

Theá Töû Ngoâ Bình Vöông laø Tuùc Leä hoûi yù chæ nghóa nhò ñeá (qua laïi naêm laàn, roäng hoïc saùch hôn ba vaïn quyeån).

Thæ Höng Vöông naêm thöù naêm Nam Tieâu Dieäp hoûi yù chæ nghóa Hai ñeá (qua laïi naêm laàn).

Chuøa Höng Hoaøng, Thích Phaùp Tuyeân hoûi nghóa Hai ñeá. Chuøa Lang Haàu Tuùc Kyø hoûi yù chæ nghóa Hai ñeá.

Chuøa Quang Traïch, Thích Phaùp Vaân hoûi nghóa Hai ñeá. Chuøa Linh Caên, Thích Tueä Linh hoûi nghóa Hai ñeá.

Chuøa Töông Cung, Thích Tueä Höng hoûi nghóa Hai ñeá. Chuøa Trang Nghieâm, Thích Taêng Maân hoûi nghóa Hai ñeá. Chuøa Tuyeân Voõ, Thích Phaùp Suûng hoûi nghóa Hai ñeá.

Chuøa Kieán Nghieäp, Thích Taêng Maãn hoûi nghóa Hai ñeá. Chuøa Quang Traïch, Thích Kính Thoaùt hoûi nghóa Hai ñeá. Chuøa Minh Thaùi töû khieán yù chæ moät chöông nghóa phaùp thaân. Chuøa Chieâu Ñeà, Thích Tueä Dieãm hoûi nghóa phaùp thaân.

Chuøa Quang Traïch, Thích Phaùp Vaân hoûi nghóa phaùp thaân. Chuøa Trang Nghieâm, Thích Taêng Maân hoûi nghóa phaùp thaân. Chuøa Tuyeân Voõ, Thích Phaùp Suûng hoûi nghóa phaùp thaân.

Chuøa Linh Caên, Thích Tueä Linh hoûi nghóa phaùp thaân. Chuøa Linh Vò, Thích Tònh An hoûi nghóa phaùp thaân.

Caûm taï saéc chæ sai chuû thô xem giaûng. Taï saéc chæ hoûi giaûi giaûng roäng.

Caûm taï saéc chæ taëng cheá chæ Sôù giaûng kinh Ñaïi Nieát-baøn. Caûm taï saéc chæ taëng cheá chæ Sôù giaûng kinh Ñaïi Taäp.

Nhaø Taán, An Chöông cuøng Quaûng Tín Haàu ghi cheùp vieäc nghe giaûng.

Nhaø Taán, An Xöông cuøng Quaûng Tín Haàu ghi cheùp laïi noäi giaùo. Quaûng Tín Haàu laø Tieâu AÙnh ñaùp lôøi Vöông Taâm Yeáu.

# CHIEÂU MINH THAÙI TÖÛ NHAØ LÖÔNG TRAÛ LÔØI PHAÙP SÖ VAÂN THÆNH NGHE GIAÛNG.

Xeùt toâng gaàn muoán thaáy khieán noùi nghóa. Ñaïo Phaät saâu xa chí lyù uyeân thaâm, ñaïo nhaát töôùng meânh moâng khoù suy löôøng, moân khoâng hai vaéng laëng khoâng tieáng vang, töï chaúng hieåu saâu toâng nhieäm maàu tinh giaûi nghóa kín ñaùo, choã nhö theá ñaâu deã gì noùi. Ñeán nhö tuyeân döông chaùnh giaùo, muïc ñích lôïi vaät, ñeä töû ñoái vôùi noäi nghóa thaønh thaät töï öa vui. Nhöng daãn daét saâu ñeán xa phaàn nhieàu chöa ñeàu, vì lyù lôïi ñaâu ñaùng noùi. Chö Taêng ñeàu vaøo phaùp moân, daïo nôi maët trôøi ñaïo roäng lôùn, ñeán nhö Phaùp sö caøng khoâng ñôïi noùi, noùi raèng muoán thaáy böõa côm bôûi choã chöa duï, töôûng ñöôïc yù naøy khoâng caàn phaûi noùi nhieàu, ñeàu chung ñaûnh leã.

Thích Phaùp Vaân thöa: Ñieän haï do sinh bieát thöôïng thöùc, tinh nghóa nhaäp thaàn töï nhieân thaéng bieän, luaän noùi nhieäm maàu xuaát tuïc, moãi laàn qua laïi caû tieäc taâm say thaät khieán chö Thieân khen hay, thaät khieán Ñeá

Thích, Phaïm thieân möa hoa. Baàn ñaïo daãu nhoû bieát phöông höôùng maø lôùn khoâng thaønh nghieäp, laïm thoåi xe hoä toáng Thaùnh minh maø ngöôøi bieát hoå theïn khoâng lui suït, haù khoâng nguyeän böõa aên toái taêm, daùm caàu xin thaät ôû choã ít nghe kheùo noùi. Nay keû heøn mong ñaùp yù chæ, chöa höùa quaàn tình, laïi suy nghó duïng nheï thoaùt, raát sôï haõi, khaùt ngöôõng coù thaät ñoùi troáng khoâng giaû. Theo suy nghó xem xeùt xin laïi taâu caàu, chæ mong cam loä seõ môû duïng ñöôïc boû haún xaáu xa buûn xæn, cuùi xin boán boån theä nguyeän ñaày ñuû ba laàn thænh, heát loøng kính taâu.

Laïi xem ñeán chæ baøy, bieát vaãn muoán khieán thuaät nghóa, khoâng noùi laøm lôïi ñuû nhö lôøi tröôùc, cam loà ñaõ môû caøng hoå theïn ñeán noùi, neáu chæ laø löôïc neâu toâng nghóa, voâ vi khoâng phaûi vaäy. Nhöng hoå theïn laáy maét caù phaùt hoïa doïc ngang cuûa Phaùp sö, goàm caû ñaûnh leã.

# CAÛM TAÏ SAÉC CHÆ TAËNG THUÛY TEÂ NHÖ YÙ

Thaàn Thoáng taâu: Neân ra lònh taû höõu Baù Phaät Chöôûng phuïng tuyeân saéc chæ ban taëng moät caùi Thuûy Teâ Nhö YÙ, thöùc laø ñaïo nghóa choã caàn, ngoïc traéng chieáu maøu xöù naøy chaúng quyù, san hoâ dieân chaát theä naøy chöa phaûi laø chaâu baùu, ñieâu khaéc ñaõ thaønh tröôùc giuùp thöôøng moûng. Nhö nhôø caùi traâm cuûa Haùn Ñeá, gioáng nhö ñöôïc aán cuûa Trieäu Nghieâu, kính caån ngöôõng mong oai thaàn baøy caùc toøa giaûng, phöông tieän vui veû La-haùn hoaøi boû than thôû cuûa baùt, Ngoïc Thöùc to lôùn, nho phaân tích noùi veà Ly Caâu, gaáu trang söùc dao baùu, Töû Hoaøn hoå theïn söï giuùp ñôõ lôùn, boø röøng nheï phaát, Tröông Xöôûng hoå theïn nghi xöa, giaùng aân thuø ñaët phuïc saâu voït hoa sen, khoâng keå haï tình, kính taáu söï vieäc leân vua. Kính baïch.

# RA LÒNH GIAÛI YÙ CHÆ NGHÓA HAI ÑEÁ

Lyù hai ñeá thaät saâu maàu töï chaúng hö hoaïi, khoâng do chung caû roäng xa kia, môùi cuûa saùng ñaïo kia lyù do chaúng phaûi moät, neâu yeáu luaän khoâng ngoaøi caûnh vaø trí. Hoaëc khi do caûnh roõ nghóa, hoaëc khi do trí hieån baøy haïnh, coøn nhö hai ñeá töùc laø ñeán caûnh roõ nghóa. Neáu meâ phöông naøy ba coõi khoâng döùt, neáu hieåu ñaàu moái kia muoân luïy töø ñaây heát.

Noùi hai ñeá, moät laø chaân ñeá, hai laø tuïc ñeá. Chaân ñeá cuõng goïi laø Ñeä nhaát nghóa ñeá, tuïc ñeá cuõng goïi laø theá ñeá. Chaân ñeá tuïc ñeá do theå maø ñaët teân, Ñeä nhaát nghóa ñeá hay theá ñeá duøng tuï laäp chung ñeà muïc. Neáu duøng thöù lôùp ngoân ngöõ neân noùi raèng: 1- Chaân ñeá; 2- Tuïc ñeá. Moät hôïp vôùi hai, soá laø ba, chaúng phaûi gaëp soá quaù hai, cuõng goïi laø coù tröôùc sau, ñoái vôùi nghóa chaúng tieän. Chaân ñaõ khoâng nhaân tuïc maø coù, tuïc cuõng khoâng do nhaân maø sinh, chính coù theå ñöôïc noùi moät chaân tuïc. Chaân laø thaät nghóa

töùc laø bình ñaúng, khoâng coù phaùp khaùc ñeå laøm laãn loän. Tuïc laø taäp nghóa, phaùp naøy ñöôïc sinh luoáng doái khôûi taïo. Ñeä nhaát nghóa ñeán trong caûnh voâ sinh ñaët teân rieâng ñeïp, noùi phaùp naøy thaéng dieäu toät cuøng khoâng gì baèng ñöôïc. Cho neân duøng caùch bieät laøm nghóa, sinh dieät löu ñoäng khoâng coù töôùng truï, kinh Nieát-baøn noùi: “Choã bieát cuûa ngöôøi xuaát theá goïi laø Ñeä nhaát nghóa ñeá, choã bieát cuûa ngöôøi theá gian goïi laø theá ñeá”, ñaây laø vaên chöùng lyù bao goàm hai ñeá, ñaët teân khaùc nhau, chaân tuïc theá ñoàng do moät nghóa maø noùi, Ñeä nhaát nghóa ñeá duøng hai nghóa maø noùi. Chaùnh noùi lyù naøy ñöùc ñaõ ñeä nhaát thì nghóa cuõng ñeä nhaát. Theá ñaõ hö nguïy laïi khoâng coù nghóa cho neân chæ laäp teân theá, ñeá duøng xeùt thaät laøm nghóa, chaân ñeá xeùt thaät laø chaân, tuïc ñeá xeùt thaät laø tuïc. Chaân ñeá lìa coù lìa khoâng, tuïc ñeá töùc coù töùc khoâng, töùc coù töùc khoâng naøy laø giaû danh, lìa coù lìa khoâng naøy laø trung ñaïo. Chaân laø trung ñaïo laáy voâ sinh laøm theå, tuïc ñaõ giaû danh, duøng sinh phaùp laøm theå.

Chuøa Nam Gian, Thích Tueä Sieâu hoûi raèng: “Luoáng doái khôûi taïo goïi laø tuïc, lìa coù khoâng goïi laø chaân, chöa xeùt doái noåi laø seõ cuøng chaân moät theà hay laø coù khaùc”. Nay yù chæ ñaùp raèng: Sinh phaùp ngöôøi ñôøi bieát laøm theå, caùi voâ sinh ngöôøi xuaát theá bieát laøm theå, nöông ngöôøi laøm luaän, neân noùi nhö vaäy, neáu noùi veà chaân thì coù laø khoâng, tuïc chæ khoâng laøm coù, nöông nghóa naøy noùi khoâng ñöôïc rieâng khaùc.

Laïi hoûi: “Chaân tuïc ñaõ noùi laø moät theå, chöa xeùt chaân ñeá cuõng coù khôûi ñoäng, laø phaûi khôûi ñoäng töï ñoäng khoâng quan heä gì ñeán chaân ñeá”. Nay yù chæ ñaùp: “Chaân lyù vaéng laëng khoâng coù töôùng khôûi ñoäng, phaøm phu laàm thöùc töï chaáp ngang laø khôûi ñoäng”.

Laïi hoûi: “Chaúng hay coù khôûi ñoäng maø phaøm phu chaáp ngang hay khoâng khôûi ñoäng maø phaøm phu chaáp ngang?”. Nay yù chæ ñaùp: “Neáu coù khôûi ñoäng thì khoâng goïi laø chaáp ngang, do khoâng ñoäng maø thaáy ñoäng cho neân laø chaáp ngang”.

Laïi hoûi: “Neáu phaùp khoâng khôûi ñoäng thì leõ ra chæ laø moät ñeá?” Kh- ieán yù chæ laïi ñaùp: Lyù naøy thöôøng vaéng laëng, ñaây töø moät ñeá chaáp ngang traùi laø khôûi ñoäng laïi laø moät ñeá, leõ ra laø coù hai khoâng ñöôïc noùi moät.

Laïi hoûi: “Laø coù chaáp ngang hay khoâng chaáp ngang?” YÙ chæ laïi ñaùp: “Nöông ngöôøi laø noùi coù chaáp ngang naøy”. Laïi hoûi: “Neáu nöông ngöôøi noùi neân coù chaáp ngang, nöông phaùp maø baøn chaúng neân thaáy ñoäng phaûi khoâng?” YÙ chæ laïi ñaùp: “Phaùp chính laø khoâng ñoäng, khoâng ngaïi gì ngöôøi chaáp ngang töï thaáy kia ñoäng”.

Ñôn Döông Doaõn Taán An Vöông Tieâu Cöông hoûi raèng: Giaûi yù chæ nöông ngöôøi maø noùi laø coù sinh hay khoâng? Chaúng hay doái noåi ñoù cuøng

khoâng sinh chæ laø moät theå hay coù khaùc?

YÙ chæ ñaùp: Phaøm tình thaáy kia khôûi ñoäng, baäc Thaùnh thaáy ñoù baát khoâng sinh, nöông ngöôøi maø baøn neân laø khaùc theå, neáu noùi töôùng töùc thì khoâng thaønh khaùc, ñuû nhö tröôùc ñaõ giaûi thích khoâng caàn noùi nhieàu.

Laïi hoûi: “Neáu chaân chaúng khaùc tuïc, tuïc chaúng khaùc chaân, ñaâu ñöôïc ngöôøi tuïc choã thaáy sinh phaùp laøm theå, baäc Thaùnh laáy thaáy khoâng baát laøm theå?” YÙ chæ laïi ñaùp: Töùc tuïc bieát chaân, töùc chaân thaáy tuïc, ñeán ñaây laø baøn töï thaønh chaúng khaùc. Y cöù ngöôøi maø noùi thaáy töï coù sinh khoâng sinh khaùc nhau.

Laïi hoûi: “Chaúng hay theå cuûa tuïc ñeá ñaõ noùi laø phuø huyeãn, ñaâu ñöôïc ôû trong chaân thaät thaáy phuø huyeãn naøy?”, khieán ñaùp: “Theå cuûa chaân thaät töï khoâng coù phuø huyeãn, ngöôøi meâ hoaëc ngang böôùng cho laø coù, khoâng thöông toån theå chaân thaät maø töï bò hö huyeãn”.

Laïi hoûi: “Baäc Thaùnh thaáy khoâng löu ñoäng, phaøm phu thaáy laø löu ñoäng. Ñaõ löu ñoäng vaø khoâng löu ñoäng khaùc nhau, ngöôøi ngu cho raèng khoâng ñöôïc laø moät.” YÙ chæ ñaùp: “Khoâng cho laø löu hay khoâng löu ñeàu laø moät theå. Ngay phaøm phu ôû trong khoâng löu ñoäng hoaønh thaáy ñaây löu ñoäng, do ñaây maø baøn coù theå ñöôïc thaønh moät”.

Laïi hoûi: “Theå chaân tònh voán töï khoâng löu, phaøm phu thaáy löu khoâng lìa chaân theå, nhöng thì chæ coù moät chaân khoâng thaønh hai ñeá?” YÙ chæ ñaùp: Theå haèng, töôùng töùc lyù, chaúng ñöôïc khaùc. Nhöng phaøm phu thaáy phuø hö, baäc Thaùnh thaáy chaân tòch, y cöù phaøm thaùnh kia coù theå ñaët teân hai ñeá.

Chuøa Chieâu Ñeà, Tueä Dieãm hoûi raèng: “Phaøm phu thaáy tuïc duøng phaùp sinh laøm theå. Baäc Thaùnh thaáy chaân duøng baát sinh laøm theå. Xeùt sinh vaø baát sinh chæ thaáy kia khaùc, laïi nöông theo nghóa naøo maø ñöôïc noùi laø moät?” Khieán yù chæ ñaùp: “Phaøm phu ñoái vôùi khoâng goïi laø coù, baäc Thaùnh thì coù noùi laø khoâng, coù khoâng töùc nhau ñaây noùi laø moät theå.”

Laïi hoûi: “Xeùt theo ñaây ñöôïc noùi laø moät, moät y theo choã naøo maø goïi?” Ñaùp: Chính laø do coù chaúng khaùc khoâng, khoâng chaúng khaùc coù, cho neân goïi laø moät laïi chaúng khaùc teân.

Laïi hoûi: Neáu khoâng chaúng khaùc coù, coù chaúng khaùc khoâng, chæ thaáy kia laø moät, vì sao noùi laø hai?

Ñaùp: Phaøm phu thaáy coù, baäc Thaùnh thaáy khoâng. Hai caùi thaáy ñaõ khaùc, do ñaây thaønh hai.

Laïi hoûi: Baäc Thaùnh thaáy khoâng thì chaúng theå goïi laø ñeá. Phaøm phu thaáy coù, ñaâu ñöôïc goïi laø ñeá.

Ñaùp: Baäc Thaùnh thaáy khoâng, ñoái vôùi Thaùnh laø ñeá. Phaøm phu xeùt

cho laø coù cho neân ñoái vôùi phaøm laø ñeá.

Ñaøm Toâng ôû chuøa Theâ Huyeàn hoûi: Baäc Thaùnh coù thaáy theá ñeâ hay khoâng?

Ñaùp: Baäc Thaùnh bieát ngöôøi phaøm thaáy coù theá ñeá, neáu noùi baäc Thaùnh thì khoâng coøn thaáy theá ñeá.

Laïi hoûi: Baäc Thaùnh khoâng thaáy theá ñeá, laøm sao duøng theá ñeá giaùo hoùa chuùng sinh?

Ñaùp: Baäc Thaùnh khoâng coù hoaëc töï khoâng thaáy theá ñeá, khoâng ngaïi Baäc Thaùnh bieát phaøm phu thaáy coù, cho neân tuøy tình chuùng sinh noùi coù hai ñeá.

Laïi hoûi: Baäc Thaùnh bieát phaøm phu thaáy theá ñeá töùc laø phaøm phu naøy phaûi khoâng?

Ñaùp: Phaøm naøy töùc laø theá ñeá, baäc Thaùnh cuõng khoâng thaáy phaøm

naøy.

Laïi hoûi: Baäc Thaùnh ñaõ khoâng thaáy phaøm, sao bieát phaøm phu thaáy

theá ñeá?

Ñaùp: Thaùnh daãu töï khoâng phaøm, cuõng coù theå bieát coù phaøm, töï cho laø coù, cho neân khuùc phoù tình kia vì noùi theá ñeá.

Tö Ñoà Tuøng Söï Trung Lang Vöông Quy hoûi: Xeùt chaân tuïc ñaõ khaùc nhau, ñaâu ñöôïc nghóa töùc nhau?

YÙ chæ ñaùp: Baäc Thaùnh ñaõ ñöôïc töï thaáy kia khoâng phaûi phaøm nhaân choã ñöôïc thaáy kia laø coù, choã thaáy khaùc nhau, khoâng ngaïi gì tuïc khoâng ngoaøi chaân?

Laïi hoûi: Xeùt ñaõ chaúng khaùc, moät chaát maø coù hai nghóa, phaûi laø nghóa lìa theå hay töùc nghóa töùc theå?

Ñaùp: Khoâng coøn coù töôùng ngoaøi danh laø moät theå. Ngu, Thaùnh thaáy khaùc töï thaønh nghóa khaùc.

Laïi hoûi: Phaøm phu chæ thaáy tuïc hay cuõng ñöôïc thaáy chaân? Ñaùp: chæ ñöôïc thaáytuïc khoâng ñöôïc thaáy chaân.

Laïi hoûi: Theå ñaõ töùc nhau thì leõ naøo khoâng thaáy chaân?

Ñaùp: Vì neáu thaáy chaân thì khoâng neân thaáy tuïc, thaáy tuïc ñaõ voïng ñaâu ñöôïc thaáy chaân.

Taêng Thieân ôû chuøa Linh Caên hoûi: Neáu ñeä nhaát duøng khoâng loãi laøm nghóa, ñaây laø teân khen ngôïi, chaân lìa nôi tuïc leõ ra cuõng laø teân taùn thaùn?

YÙ chæ ñaùp: Töùc theå chaân naøy khoâng ñöôïc noùi khen Ñeä nhaát nghóa ñeá ñaõ laïi laäp teân ñeïp cho neân laø khen.

Laïi hoûi: Khoâng thaéng ngaõ ñaõ ñöôïc khen, theå ngaõ töùc laø chaân, vì sao chaúng taùn thaùn?

Ñaùp: Khoâng thaéng ngaõ cho neân ñöôïc xöng taùn thaùn, theå ngaõ töùc chaân cuõng laø chaân ngaõ cho neân chaúng taùn thaùn. Laïi hoûi: Ngaõ khoâng loãi cho neân ñöôïc xöng laø taùn thaùn, ngaõlaø khoâng nguïy ñaâu ñöôïc chaúng khen?

Ñaùp: Khoâng nguïy thaät laø teân cuûa ñöông theå, nhö theå ngöôøi nghóa goïi laø giaûi nghóa, chính ñuû xöng thaät theå kia, haù thaønh khen ngôïi?

Laïi hoûi: Phaùp ñaây khoâng theå neâu ra, ñaâu ñöôïc töùc laø taùn thaùn? Ñaùp: Ñaõ noùi laø khoâng neâu ra, chaúng phaûi laø khen hay sao?

La Bình Haàu Tuùc Chaùnh Laäp hoûi: Xeùt tuïc ñeá laø sinh phaùp hay khoâng?

YÙ chæ ñaùp: Theå cuûa tuïc ñeá chính laø sinh phaùp.

Laïi hoûi: Theá tuïc ñaõ chaáp ngang ñaâu ñöôïc coù sinh? Ñaùp: Chaáp ngang laø coù cho neân coù sinh.

Laïi hoûi: Chaáp ngang laø coù chöõ thaät töï khoâng phaùp. Thaät ñaõ khoâng coù phaùp, noùi gì laø sinh?

Ñaùp: Töùc sinh phaùp naøy goïi laø chaáp ngang, cuõng töùc laø caùi chaáp ngang naøy goïi laø phaùp sinh.

Laïi hoûi: Neáu laø chaáp ngang chaúng neân coù sinh, neáu quyeát coù sinh sao goïi laø chaáp ngang.

Ñaùp: Ñaõ noùi laø chaáp ngang, thaät töï khoâng sinh chæ chaáp ngang laø coù, coù naøy ngang traùi sinh ra.

Hoaønh Sôn Haàu Tuùc Cung hoûi: Xeùt Ñeä nhaát nghóa ñeá ñaõ coù nghóa muïc, vì sao theá ñeá rieâng khoâng coù nghóa danh.

Ñaùp: Theá ñaõ laø phuø tuïc khoâng coù nghóa ñeå noùi? Laïi hoûi: Neáu khoâng nghóa ñeå noùi laáy gì goïi laø ñeá? Ñaùp: Phaøm tuïc xeùt thaáy cho neân ñaët teân laø ñeá.

Laïi hoûi: Neáu phaøm tuïc thaáy coù, ñöôïc goïi laø ñeá, leõ ra cuõng phaøm tuïc thaáy coù ñöôïc ñaët chöõ nghóa?

Ñaùp: Phaøm tuïc xeùt thaáy cho neân teân ñeá ñöôïc ñaët, phuø tuïc khoâng nghóa ñaâu ñöôïc göôïng goïi chöõ laø nghóa.

Laïi hoûi: Phuø tuïc daãu khoâng thaät nghóa maø ñeàu laø nghóa phuø tuïc, ñaõ coù phuø tuïc naøy, laøm sao khoâng nhaän teân nghóa ñöôïc?

Ñaùp: Chaùnh do phuø tuïc neân khoâng coù nghóa ñeå noùi. Neáu coù nghóa ñeå noùi thì khoâng goïi laø phuø tuïc.

Taêng Hoaøi ôû chuøa Trung Höng hoûi: Lònh yù chæ giaûi raèng chaân khoâng lìa tuïc, tuïc chaúng lìa chaân. Xeùt chaân laø voâ töôùng, tuïc laø höõu töôùng, höõu töôùng voâ töôùng khaùc nhau, ñaâu ñöôïc ñoàng theå?

Ñaùp: Töôùng vaø voâ töôùng, choã naøy khaùc nhau. Nhöng phaøm phu

thaáy coù, töùc laø baäc Thaùnh thaáy khoâng, do ñaây maø luaän coù theå ñöôïc laø khoâng khaùc.

Laïi hoûi: Ñaõ laø moät phaùp sao ñöôïc thaáy laø hai? Thaáy ñaõ coù hai ñaâu theå laø moät phaùp?

Ñaùp: Lyù khoâng nhö vaäy, tuøy theo vaät thaáy cho neân ñöôïc coù hai. Laïi hoûi: Thaáy ñaõ coù hai ñaâu chaúng traùi nhau?

Ñaùp: Neáu Phaùp thaät hai, coù theå ñöôïc traùi nhau.

Phaùp thöôøng khoâng hai, ngöôøi töï thaáy coù hai, ñeán ñaây laøm luaän ñaâu ñöôïc traùi nhau.

Laïi hoûi: Ngöôøi thaáy coù hai, coù theå noùi hai ngöôøi Lyù ñaõ laø moät ñaâu ñöôïc coù hai?

Ñaùp: Lyù daãu khoâng hai maø y cöù theo ngöôøi thaønh hai.

Thæ Höng Vöông thöù tö, laø Nam Tieâu AÙnh hoûi: Ñeä nhaát nghóa ñeá nghóa kia thöù nhaát, ñöùc cuõng laø thöù nhaát chaêng?

Ñaùp: Nghóa ñaõ thöù nhaát, ñöùc cuõng laø thöù nhaát.

Laïi hoûi: Noùi thaúng thöù nhaát ñaõ bao goàm nghóa ñöùc sao laïi theâm caùc nghóa ñeå gaây ra phieàn phöùc.

Ñaùp: Noùi thaúng ñeä nhaát ôû nghóa coøn meâ muoäi, ñeä nhaát thaáy nghóa coù theå ñöôïc toát ñeïp.

Laïi hoûi: Neáu theâm chöõ nghóa coù theå ñöôïc toát ñeïp, sao khoâng theâm chöõ ñöùc ñeå coù theå toát ñeïp?

Ñaùp: Ñeä nhaát laø töùc ñaâu ñôïi laïi theâm, chæ theâm chöõ nghóa thì ñöùc nghóa ñeàu ñeïp.

Laïi hoûi: Goïi thaúng ñeä nhaát ñuû thaáy caùi ñeïp kia, neáu theâm chöõ ng- hóa döôøng nhö coù cuoän haïn?

Ñaùp: Baäc nhaát tieâu bieåu cho ñöùc, laïi theâm chöõ nghóa thì hai caùi toát ñeïp ñeàu baøy, ñaâu coù haïn cuoäc.

Ngoâ Bình Theá Töû laø Tuùc Leä hoûi: Thoâng chæ noùi raèng: “Ñeä nhaát nghóa ñeá, theá ñeá, bao goàm ñaët teân. Chaân tuïc hai ñeá ñònh theå ñaët teân. Xeùt lyù chaân ñeá ñaõ nhieäm maàu vaø döùt tuyeät noùi naêng suy nghó, xeùt vì sao coù yù chæ ñònh theå?”

YÙ chæ ñaùp: Baøn voâ töôùng kia khoâng chaân, chaúng phaûi khoâng chaân nöông danh töôùng noùi duøng chaân ñònh theå.

Laïi hoûi: Neáu chaân ñeá khoâng coù töï theå, nay nöông lôøi noùi theå, xeùt chaân ñeá voâ töôùng sao khoâng nöông lôøi noùi töôùng?

Ñaùp: Nöông lôøi noùi theå coøn sôï thieáu ñöùc, neáu laïi nöông lôøi bieän töôùng thì coù luïy hö huyeãn.

Laïi hoûi: Chaân ñeá hö huyeãn lìa xa noùi naêng. Nay ñaõ noùi coù chaân,

haù chaúng nöông lôøi noùi töôùng?

Ñaùp: Nöông coù danh naøy, danh töï laø töôùng, khoâng thöông toån lyù voâ töôùng vaéng laëng naøy.

Laïi hoûi: Xeùt ñaây nöông lôøi noùi theå laø ñuùng lyù hay khoâng? Ñaùp: Khoâng danh maø noùi danh laø khoâng ñuùng lyù.

Laïi hoûi: Neáu nöông lôøi noùi danh, danh khoâng ñuùng lyù, chaúng hay nöông ñaây toan ôû choã naøo maø noùi?

Ñaùp: Daãu khoâng ñuùng lyù maø vì daét daãn chuùng sinh caàn noùi danh töôùng.

Tueä Linh ôû chuøa Toáng Hy hoûi: Chaân ñeá thì baát sinh laø theå, tuïc ñeá thì phaùp sinh laø theå, maø noùi baát sinh töùc sinh, sinh töùc baát sinh, laø ñöông theå trong töôùng töùc hay ñöông nghóa trong töôùng töùc? Laïi hoûi: Nghóa ñaõ khoâng töùc, theå laøm sao töùc?

Ñaùp: phaøm phu thaáy kia coù, baäc Thaùnh thaáy kia khoâng, y cöù thaáy thaønh khaùc, ñeán theå haèng töùc.

Laïi hoûi: Theå ñaõ khoâng hai, söï ñaâu caàn töùc?

Ñaùp: Neáu theå khoâng hai, duyeân thaáy coù hai. Thaáy ñaõ hai thì noùi theå töùc.

Laïi hoûi: Neáu nhö yù chæ giaûi, quaû laø ñeán ngöôøi roõ töùc?

Ñaùp: Y cöù ngöôøi thaáy laø hai, hai ñeá goïi laø sinh, ñeán ngöôøi thaáy roõ töùc ñaây, ñaâu coù ngaïi gì.

Thæ Höng Vöông thöù naêm laø Nam Tieâu Dieäp hoûi: Chaân ñeá goïi laø chaân, laø thaät chaân chaêng?

Leänh chæ ñaùp: Ñöôïc laø thaät chaân.

Laïi hoûi: Khi Boà-taùt hoäi chaân laø queân tuïc queân chaân chaêng? Lònh Chæ ñaùp: Queân tuïc queân chaân, neân noùi laø hoäi chaân.

Laïi hoûi: Neáu queân tuïc queân chaân neân noùi hoäi chaân, queân tuïc queân chaân sao goïi laø thaät chaân?

Ñaùp: Neáu coøn tuïc coøn chaân ñaâu goïi laø thaät chaân. Chính do caû hai ñeàu queân neân goïi laø thaät chaân.

Laïi hoûi: Neáu queân tuïc queân chaân maø laø thaät chaân thì leõ ra cuõng queân chaân queân tuïc môùi laø thaät chaân?

Ñaùp: Queân tuïc queân chaân cho neân thaáy chaân, queân chaân queân tuïc caøng thaáy chaúng phaûi tuïc.

Laïi hoûi: Boà-taùt hoäi chaân, ñaõ queân tuïc queân chaân, nay goïi laø thaät chaân lieàn thaønh traùi lyù?

Ñaùp: Giaû goïi thaät chaân, troïn töï queân chaân, caû hai ñeàu queân neân goïi laø thaät sao goïi laø traùi lyù?

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 60

Phaùp Tuyeân ôû chuøa Höng Hoaøng hoûi: Nghóa chæ noùi raèng tuïc ñeá laø coù laø khoâng cho neân phaùp sinh laø theå, chaúng hay coù phaùp coù töï theå neân ñöôïc goïi laø sinh, chaúng phaûi khoâng phaùp, laøm sao coù nghóa sinh ñöôïc?

Lònh Chæ ñaùp: Tuïc ñeá coù khoâng ñoái ñaõi nhau maø laäp, ñaõ laø ñoái ñaõi nhau cho neân ñeàu goïi laø sinh.

Laïi hoûi: Neáu hai phaùp coù vaø khoâng ñeàu goïi laø sinh nghóa sinh ñaõ laø moät, thì coù khoâng chaúng khaùc nhau roài?

Ñaùp: Ñeàu laø choã thaáy cuûa phaøm phu cho neân nghóa sinh ñöôïc ñoàng laø coù laø khoâng, ñaâu ñöôïc chaúng khaùc.

Laïi hoûi: Neáu coù, khoâng, quaû laø khaùc nhau, leõ ra coù sinh hay khoâng

sinh?

Ñaùp: Ñaõ ñoái ñaõi nhau ñaët teân neân ñoàng moät nghóa sinh.

Trình Lang Haàu Tuùc Kyø hoûi: Xeùt teân ñeä nhaát laø hình ñoái ñaõi hay

khoâng?

Ñaùp: Chính laø hình ñoái ñaõi.

Laïi hoûi: Ñeä nhaát voâ töôùng coù hình gì ñoái ñaõi? Ñaùp: Ñaõ noùi raèng ñeä nhaát ñaâu ñöôïc chaúng ñoái ñaõi.

Laïi hoûi: Ñeä nhaát laø ñoái ñaõi, ñaõ goïi laø ñeä nhaát, theá ñeá ñoái ñaõi vôùi ñeä nhaát, sao khoâng goïi laø ñeä nhò, neáu tuïc ñeá laø ñoái ñaõi maø khoâng goïi laø ñeä nhò, leõ ra chaân ñeá cuõng laø ñoái ñaõi thì khoâng goïi laø ñeä nhaát?

Ñaùp: Neáu goïi ñeä nhaát laø ñoái ñaõi thì ñoái vôùi nghóa ñaõ ñuû, khoâng nhôø noùi tuïc thöù hai môùi thaønh ñoái ñaõi nhau.

Laïi hoûi: Neáu danh töø theá ñeá khoâng goïi laø ñeä nhò thì goïi laø ñeä nhaát khoâng coù hình ñoái ñaõi ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Ñeä nhaát Cao goàm chaân, ñaõ noùi raèng ñoái ñaõi nhau thì teân ñoái laø ñaõi gaëp thaúng coù theå bieát.

Phaùp Vaân ôû chuøa Quang Traïch hoûi: Caûnh thaáy bieát cuûa baäc Thaùnh ñaây laø chaân ñeá, chöa xeùt trí hay bieát laø chaân ñeá hay tuïc ñeá?

Ñaùp: Hay bieát laø trí, choã bò bieát laø caûnh trí ñeán xeùt roõ caûnh ñöôïc noùi laø chaân.

Laïi hoûi: Ngöôøi coù trí laø chaân ñeá hay tuïc ñeá? Ñaùp: Neáu goïi ngöôøi coù trí töùc laø tuïc ñeá.

Laïi hoûi: Xeùt ngöôøi tuïc ñeá ñaâu ñöôïc coù trí chaân ñeá? Ñaùp: Baäc Thaùnh queân ñöôïc tuïc neân ñöôïc coù chaân trí.

Laïi hoûi: Ngöôøi naøy ñaõ noùi voâ sinh leõ ra cuõng khoâng ñöôïc goïi laø ngöôøi?

Ñaùp: Roõ voâ sinh khoâng ñöôïc goïi laø ngöôøi, nöông danh töôùng maø noùi thöôøng töï coù ngöôøi.

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 61

Tueä Linh ôû chuøa Linh Caên hoûi: Ñoái vôùi chaân ñeá thaáy coù hay ñoái vôùi tuïc ñeá thaáy coù?

Lònh Chæ ñaùp: Ñoái vôùi chaân ñeá thaáy coù tuïc. Laïi hoûi: Coù tuïc ñeá laø thaät hay giaû?

Ñaùp: Laø luoáng doái maø coù.

Laïi hoûi: Laø ngay ñoù thaáy voïng hay ngay ñoù thaáy coù? Ñaùp: Thaáy voïng coù.

Laïi hoûi: Ñoái vôùi khoâng danh töôùng ñaâu ñöôïc thaáy coù danh töôùng? Ñaùp: Ñoái vôùi khoâng danh töôùng thaáy coù danh töôùng, cho neân voïng

coù.

Laïi hoûi: Ñoái vôùi khoâng danh töôùng voïng thaáy coù, thí nhö löûa noùng

ngöôøi noùi laàm laø laïnh, ñöôïc ñoái vôùi noùng coù töôùng laïnh khoâng? Neáu ñoái vôùi töôùng khoâng maø coù danh töôùng thì cuõng nhö löûa coù laïnh?

Ñaùp: Löûa töï thöôøng noùng, voïng thaáy coù laïnh, ñaây laø töï meâ hoaëc laïnh noùng chöù chaúng coù thöôøng khaùc.

Tueä Höng ôû chuøa Töông Cung hoûi: Hoaëc cuûa phaøm phu laø chæ ôû chaân coù meâ hay ôû tuïc cuõng coù meâ?

Lònh chæ ñaùp: ÔÛ chaân thaáy coù, ñaây laø meâ chaân, ñaõ thaáy coù tuïc thì khoâng thaønh meâ tuïc.

Laïi hoûi: Neáu khieán hieåu tuïc lieàn thaønh hieåu chaân, neáu khoâng hieåu chaân ñaâu ñöôïc hieåu tuïc?

Ñaùp: Chaân lyù vaéng laëng, hoaëc taâm khoâng hieåu, daãu khoâng hieåu chaân ñaâu ngaïi gì hieåu tuïc.

Laïi hoûi: Taâm naøy khoâng hieåu chaân, ñoái chaân coù theå laø laàm hoaëc.

Taâm naøy ñaõ hieåu tuïc, ñoái tuïc leõ ra chaúng laàm hoaëc?

Ñaùp: Thaät maø laø noùi thoâng, töï laø laàm hoaëc, noùi tuïc saâm la ñoái vôùi tuïc ñeàu hieåu.

Taêng Maân ôû chuøa Trang Nghieâm hoûi: Trong ba möôi taâm choã ñöôïc giaûi khoâng laø chaân giaûi hay laø tuïc giaûi?

Lònh Chæ ñaùp: Coù theå goïi laø töông töï giaûi. Laïi hoûi: Xeùt töông töï laø chaân hay tuïc?

Ñaùp: Taäp quaùn baát sinh khoâng goïi laø hieåu tuïc. Chöa thaáy baát sinh khoâng goïi laø hieåu chaân.

Laïi hoûi: Neáu trí naêng chieáu chaúng phaûi chaân chaúng phaûi tuïc, leõ ra caûnh sôû chieáu cuõng chaúng phaûi chaân chaúng phaûi tuïc. Neáu laø chaúng phaûi chaân chaúng phaûi tuïc thì coù ba ñeá?

Ñaùp: Caûnh sôû chieáu ñaõ laø baát sinh, baát sinh laø chaân, ñaâu coù ba ñeá. Laïi hoûi: Neáu caûnh töùc laø chaân caûnh sao khoâng trí töùc chaân trí?

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 62

Ñaùp: Chöa thaáy baát sinh cho neân chaúng phaûi chaân trí, ñaâu ngaïi trí naøy chöa chaân, maø taäp quaùn chaân caûnh, ñaâu ñöôïc do trí chöa chaân maø khieán caûnh chaúng phaûi laø chaân caûnh.

Phaùp Suûng ôû chuøa Tuyeân Voõ hoûi: Chaân ñeá baát sinh baát dieät, tuïc ñeá coù sinh coù dieät, hai nghóa chaân tuïc ñöôïc noùi coù khaùc. Baøn phaùp theå kia chæ ñöôïc laø moät, chöa xeùt theå töø nôi nghóa cuõng ñöôïc coù hai chaêng?

Lònh Chæ ñaùp: Theå cuõng chaúng ñöôïc hôïp töø nghóa.

Laïi hoûi: Chöa xeùt ñeán hai thaáy cuûa Thaùnh phaøm ñöôïc noùihai ng- hóa, cuõng ñeán hai thaáy cuûa Thaùnh phaøm ñöôïc noùi hai theå?

Ñaùp: Lyù chaúng khaùc nhau cho neân noùi laø moät, ñeán hai thaáy cuûa thaùnh phaøm ñöôïc coù hai theå khaùc nhau.

Laïi hoûi: Neáu khieán ngöôøi phaøm thaáy coù baäc Thaùnh thaáy khoâng, laïi leõ ra phaøm phu chæ thaáy theá ñeá laø coù, baäc Thaùnh neân thaáy thaùi hö laø khoâng?

Ñaùp: Thaùi hö cuõng chaúng phaûi choã thaáy cuûa baäc Thaùnh, thaùi hö ñöôïc teân do ñoái ñaõi nhau, ñaõ do ñoái ñaõi sinh ñeàu laø choã thaáy cuûa phaøm phu.

Laïi hoûi: Phaøm phu thaáy hö khoâng coù ñöôïc noùi laø moät chaêng?

Ñaùp: Noùi theo phaøm thì coù thaät khaùc vôùi khoâng, noùi theo thaùnh thì khoâng chaúng khaùc coù.

Taêng Maãn ôû chuøa Kieán Nghieäp hoûi: Ngöôøi tuïc hieåu tuïc laø ñuùng hieåu tuïc so le maø noùi hieåu tuïc, hay laø thaáy tuïc hö giaû maø noùi hieåu tuïc?

Ñaùp: Chæ laø thaáy tuïc so le maø noùi hieåu tuïc.

Laïi hoûi: Tuïc ñeá khoâng chæ so le, cuõng laø luoáng doái, vì sao hieåu so le maø khoâng hieåu luoáng doái?

Ñaùp: Neáu khieán phaøm phu hieåu luoáng doái töùc laø hieåu chaân khoâng hieåu luoáng doái, neân goïi laø hieåu tuïc.

Kính Thoaùt ôû chuøa Quang Traïch hoûi: Xeùt baäc Thaùnh thaáy chaân laø tieäm thaáy hay ñoán thaáy?

Ñaùp: Tieäm thaáy.

Laïi hoûi: Khoâng coù töôùng hö hoaïi, moät phen thaáy lyù naøy muoân töôùng ñeàu vaéng laëng, xeùt vì sao thaáy chaân ñöôïc coù lyù do laø tieäm?

Ñaùp: Töø phaøm ñeán thaùnh, hieåu coù caïn saâu, chaân töï vaéng laëng khoâng ngaïi thaáy coù do tieäm.

Laïi hoûi: Chaúng hay moät ñöôïc voâ töôùng ñeàu queân muoân caùi coù hay laø khoâng ñeàu queân?

Lònh Chæ ñaùp: Moät caùi ñöôïc khoâng töôùng thì muoân coù ñeàu queân. Laïi hoûi: Moät caùi Phaät voâ töôùng thì queân muoân caùi coù, thì cuõng coù

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 63

theå moät caùi ñöôïc hö hoaïi toät cuøng chaân caûnh kia, khoâng neân laø tieäm thaáy?

Ñaùp: Nhö Lai hieåu vaéng laëng töï laø toät cuøng chaân, baäc Thaùnh haïnh caïn haèng töï tieäm thaáy.

Laïi hoûi: Neáu thaáy chaân coù tieäm khoâng theå ñoán hoäi, leõ ra cuõng tieäm queân muoân caùi coù khoâng theå ñoán queân?

Ñaùp: Hieåu coù hôn keùm cho neân thaáy coù ñoán tieäm, queân hoaïi khoâng rieâng cho neân muoân coù ñeàu vaéng laëng.

# LÒNH CHÆ GIAÛI NGHÓA PHAÙP THAÂN, ÑOÀNG THÔØI HOÛI ÑAÙP

Phaùp thaân vaéng laëng xa lìa caûnh coù khoâng, rieâng thoaùt ngoaøi nhaân quaû, khoâng theå duøng trí ñeå bieát, khoâng theå duøng thöùc hieåu, haù laø xöng goïi coù theå luaän baøn. Toan muoán hieån lyù khoâng cho im laëng, cho neân tuøy theo ngoân thuyeát môùi coù ra teân goïi phaùp thaân. Thieân truùc noùi laø Ñaït-ma Xaù-lôïi, Haùn dòch laø phaùp thaân. Neáu do ñöông theå thì laø teân cuûa töï taùnh, neáu do ngoân thuyeát thì laø ñoái ñaõi nhau maø ñaët teân. Phaùp thì pheùp taéc laøm yù chæ, thaân laø nghóa coù theå, theå cuûa pheùp taéc goïi laø phaùp thaân. Löôïc noùi ngoân thuyeát thoâ baøy theå kia laø thaân thöôøng truï, laø thaân Kim cang. Laïi nghieân cöùu theâm thì khoâng nhö vaäy, neáu nhaát ñònh laø Kim cang töùc laø danh töôùng, ñònh laø thöôøng truï lieàn thaønh nôi choán. Caùi ñieàu goïi laø thöôøng truï thì voán laø nöông teân goïi laø Kim cang, voán laø duï noùi beøn baøn thaät theå, thì taùnh ñoàng voâ sinh, neân noùi laø thaân Phaät voâ vi khoâng rôi vaøo caùc phaùp. Cho neân kinh Nieát-baøn noùi: “Thaân Nhö Lai chaúng phaûi thaân, laø thaân voâ löôïng voâ bieân, khoâng coù daáu chaân, voâ tri voâ hình roát raùo thanh tònh, voâ tri thanh tònh maø khoâng theå laø khoâng, xöng laø dieäu höõu maø laïi chaúng coù, lìa khoâng lìa coù goïi laø phaùp thaân.

Tueä Dieãm ôû chuøa Chieâu Ñeà hoûi raèng: Xeùt phaùp thaân voâ töôùng khoâng neân coù theå, ñaâu ñöôïc duøng theå ñeå giaûi thích nghóa thaân?

Lònh Chæ ñaùp: Khoâng danh khoâng töôùng chính laø khoâng coù theå ñeå baøn, nöông danh töông ñeàu laø dieäu theå.

Laïi hoûi: Neáu do nöông danh töôùng ñeàu laø dieäu höõu, thì do nöông danh töôùng khoâng thaønh voâ töôùng.

Ñaùp: Ñaõ noùi raèng nöông danh töôùng, ñuû roõ lyù thaät khoâng coù töôùng.

Laïi hoûi: Neáu do nöông danh töôùng maø lyù thaät laø voâ töôùng, lyù ñaõ voâ töôùng thì laøm sao coù töï theå?

Ñaùp: Nöông noùi quyû vaät ñaâu ñöôïc khoâng coù töï theå.

Laïi hoûi: Leõ ra cuõng nöông noùi quyû vaät chaúng phaûi laø khoâng

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 64

töôùng?

Ñaùp: Beân nghóa quyû vaät lyù chaúng voâ töôùng, caùi goïi laø voâ töôùng voán laø baøn dieäu theå.

Laïi hoûi: Chaân thaät xöa nay voâ töôùng, chính laø do quyû vaät naøy, ñaâu ñöôïc aån chaân thaät naøy, maø göôïng sinh noùi töôùng?

Ñaùp: Chaân thaät voâ töôùng chaúng phaûi hoïc giaû gaàn thaáy ñöôïc, cho neân tieáp nhöõng ngöôøi caïn côït taàm thöôøng thì phaûi nöông vaøo ngoân töôùng.

Phaùp Vaân ôû chuøa Quang Traïch hoûi: Xeùt phaùp thaân thöôøng truï laø muoân haïnh ñöôïc chaêng?

Lònh Chæ ñaùp: Danh töôùng trong ñaïo muoân haïnh coù ñöôïc.

Laïi hoûi: Ñaõ laø muoân haïnh coù ñöôïc haù laø voâ töôùng? Neáu chaéc chaén voâ töôùng haù laø muoân haïnh coù ñöôïc?

Ñaùp: Voâ danh voâ töôùng, ñaâu hoäi coù ñöôïc nhôø danh töôùng maø giaû noùi coù ñöôïc.

Laïi hoûi: Thaät coù muoân haïnh, thaät ñöôïc quaû Phaät ñaâu theå cho voâ töôùng toaøn khoâng thaät coù?

Ñaùp: Ngöôøi hoûi truï taâm cho laø thaät coù muoân haïnh, nay cho laø muoân haïnh töï khoâng, haù coù thaät quaû ñeå ñöôïc ö?

Laïi hoûi: Hieän coù chuùng sinh tu taäp muoân haïnh, chaúng hay vì sao hoaøn toaøn cho laø khoâng?

Ñaùp: Choã thaáy cuûa phaøm tuïc cho laø coù, theo lyù maø xeùt thaät khoâng coù muoân haïnh.

Laïi hoûi: Kinh noùi thöôøng truï cho laø dieäu höõu, nhö kia giaû noùi caùi gì cho laø dieäu höõu?

Ñaùp: Nhôø danh töôùng neân noùi dieäu höõu, lyù tuyeät danh töôùng gì laø dieäu gì laø höõu.

Taêng Maân ôû chuøa Trang Nghieâm hoûi: Xeùt phaùp thaân baët töôùng, trí khoâng theå bieát, tuyeät töôùng tuyeät bieát ñaâu ñöôïc coøn coù thaân maø goïi?

Lònh Chæ ñaùp: Voâ danh voâ töôùng coù gì laø thaân, giaû danh töôùng noùi neân noùi laø phaùp thaân.

Laïi hoûi: Cuõng neân giaû danh töôùng noùi laø trí sôû chieáu, ñaâu ñöôïc khoâng theå duøng trí bieát, khoâng theå duøng trí hieåu?

Ñaùp: Cuõng coù theå nhôø danh töôùng tueä nhaõn maø thaáy.

Laïi hoûi: Neáu tueä nhaõn thaáy ñöôïc thì coù theå duøng trí bieát, neáu trí khoâng theå bieát thì tueä nhaõn khoâng thaáy?

Ñaùp: Tueä nhaõn khoâng thaáy, cuõng khoâng coù phaùp ñeå thaáy. Laïi hoûi: Neáu noùi laø khoâng thaáy thì coù gì laø phaùp thaân.

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 65

Ñaùp: Lyù tuyeät thaáy nghe, thaät khoâng coù phaùp thaân.

Laïi hoûi: Neáu khoâng phaùp thaân thì khoâng coù Chaùnh giaùc, Chaùnh giaùc ñaõ coù phaùp thaân ñaâu khoâng?

Ñaùp: Haèng laø nhôø lôøi cho neân coù Chaùnh giaùc, Chaùnh giaùc ñaõ nhôø nöông lôøi thì phaùp thaân ñaâu ñöôïc nhaát ñònh laø coù.

Phaùp Suûng ôû chuøa Tuyeân Voõ hoûi raèng: Xeùt goïi phaùp thaân laø chaùnh ôû dieäu boån, thaân vaøng tröôùc saùu cuõng laø phaùp thaân phaûi khoâng?

Lònh Chæ ñaùp: Thoâng maø laøm luaän boån tích ñeàu phaûi, bieät maø laøm lôøi chæ ôû thöôøng truï.

Laïi hoûi: Neáu chæ ôû thöôøng truï thì khoâng neân coù thaân? Neáu thoâng laáy tröôïng saùu, tröôïng saùu ñaâu goïi laø phaùp thaân?

Ñaùp: Thöôøng truï ñaõ coù dieäu theå ñaâu ñöôïc khoâng thaân, tröôïng saùu cuõng coù theå laøm pheùp taéc cuûa chuùng sinh cho neân coù theå goïi chung laø phaùp thaân.

Laïi hoûi: Neáu thöôøng truï khoâng luïy môùi goïi laø phaùp thaân, tröôïng saùu coù luïy sao goïi laø phaùp thaân?

Ñaùp: Chuùng sinh khaùt ngöôõng voïng thaáy tröôïng saùu, tröôïng saùu chaúng phaûi coù thì coù gì thaät luïy.

Laïi hoûi: Neáu tröôïng saùu chaúng coù thì chæ ñaâu goïi laø thaân? Ñaùp: Tuøy vaät thaáy coù goïi laø öùng thaân.

Laïi hoûi: Ñaõ noùi laø öùng thaân sao goïi phaùp thaân?

Ñaùp: Töôùng chung laøm bieän cho neân goàm boån tích khaûo xeùt caàu thaätt nghóa khoâng ôû thaân vaøng.

Tueä Linh ôû chuøa Linh Caên hoûi: Xeùt laø cho cöïc trí goïi laø phaùp thaân hay do tuyeät töôùng maø goïi laø phaùp thaân?

Lònh Chæ ñaùp: Voâ danh voâ töôùng laø taäp dieät phaùp thaân, vieân cöïc trí tueä laø thaät trí phaùp thaân.

Laïi hoûi: Voâ danh voâ töôùng thì khoâng thaân chaúng thaân, ñaõ coù phaùp thaân sao goïi laø khoâng töôùng?

Ñaùp: Chính do voâ töôùng neân goïi laø phaùp thaân.

Laïi hoûi: Neáu do khoâng töôùng neân goïi laø phaùp thaân thì trí tueä danh Tònh ñoä chaúng phaûi phaùp thaân?

Ñaùp: Ñaõ laø voâ töôùng trí tueä haù chaúng phaûi laø phaùp thaân.

Laïi hoûi: Nhö kia coù thaân sao goïi laø voâ töôùng? Neáu laø voâ töôùng ñaâu ñöôïc coù thaân?

Ñaùp: Ñoái vôùi khoâng danh töôùng giaû goïi phaùp thaân.

Laïi hoûi: Neáu giaû goïi phaùp thaân chính coøn danh töôùng laøm sao chæ thaúng voâ töôùng maø goïi laø phaùp thaân?

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 66

Ñaùp: Ñaõ ôû voâ töôùng giaû laäp danh töôùng, ñaâu ñöôïc khaùc voâ töôùng naøy maø noùi laø phaùp thaân.

Tònh An ôû chuøa Linh Vò hoûi: Xeùt phaùp thaân thöøa öùng hay khoâng? Linh Chæ ñaùp: Phaùp thaân khoâng öùng.

Laïi hoûi: Voán do khoâng öùng hoùa neân goïi laø phaùp thaân, neáu khoâng öùng hoùa thì caùi gì goïi laø phaùp thaân?

Ñaùp: Voán do theå cuûa pheùp taéc goïi laø phaùp thaân. Baøn öùng hoùa chaúng phaûi pheùp taéc ngaøy nay.

Laïi hoûi: Neáu khoâng öùng hoùa laøm sao coù pheùp taéc? Ñaõ laø pheùp taéc cuûa vaät ñaâu khoâng öùng hoùa?

Ñaùp: Chuùng sinh khaùt ngöôõng mong lôïi ích neân noùi raèng coù theå laøm pheùp taéc cho vaät, hoùa duyeân ñaõ xong ñaâu coù choã neân hoùa.

Laïi hoûi: Neáu laøm lôïi ích cho chuùng sinh thì lieàn thaønh öùng hoùa.

Neáu khoâng öùng hoùa thì laøm sao lôïi ích cho chuùng sinh?

Ñaùp: Coù theå sinh khaùt ngöôõng pheùp taéc töï thaønh ñaâu nhoïc ñeán ngöôøi öùng theo traàn tuïc.

Laïi hoûi: Ñaõ sinh khaùt ngöôõng ñaâu khoâng öùng hoùa? Neáu khoâng öùng hoùa khaùt ngöôõng ích gì?

Ñaùp: Chính do Theá Toân chí cöïc thaàn dieäu ñaëc bieät saâu xa, chæ kh- ieán khaùt ngöôõng töï nhieân mong nhôø nöông caäy. Neáu öùng maø sau môùi lôïi ích thì sao goïi laø chí thaàn. Khoâng öùng maø lôïi ích cho neân thaønh toát ñeïp cuøng toät. Neáu quyeát khieán thaät öùng thì ñaâu khaùc gì Boà-taùt?

# HOAØNG THAÙI TÖÛ CHIEÂU MINH ÑÔØI LÖÔNG CAÛM TAÏ SAÉC CHÆ BAN CHO NGHE GIAÛNG

Thaàn goàm taâu, chuû saùch quaûn muoân an, kính ñoïc saéc chæ, do thaàn nay giaûng xong cho pheùp nhoïc hoûi, xin duøng lôøi ngay saâu xa bao goàm taát caû kinh, ñeàu ñaáu moâi duøng maïng boán thôøi, ñoàng vôùi maët trôøi maø chieáu muoân nöôùc. Thaàn khoâng bôø beán taàm thöôøng caïn côït xin kính ñoïc chôù suy löôøng vaên trôøi, luoáng xem ngoïc phuû, sôï seät giao baùi, nguû thöùc khoâng ñaët ñeå, cuùi ngöôùc giöõa khieán ruû loøng ban aùnh saùng ñeán, veû vang gaùnh vaùc loøng töø ñaëc bieät, khoâng bieát choã taâu, khoâng nhaäm haï tình, kính neùp taâu vieäc caûm taï, kính baïch.

# TAÏ SAÉC CHÆ THAM GIAÛI GIAÛNG

Thaàn Thoáng taâu: Chuû Thô Chaâu Maõo vaâng ñoïc saéc chæ, ruû loøng tham gia, nay thaàn giaûng giaûi. Laïi do chí lyù ít neâu baøy, lôøi maàu saâu xa, chaúng phaûi choã nghieân cöùu tìm toøi, beøn do khoâng caàn laïm ôû ñaây tuyeân

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 67

giaûi thích, toan neân nhöôøng lôøi laïi giaùng aân giaùo vò, ñaày ñoïc coøn hoïc laïi gaùnh vaùc chieáu noùi kinh. Troäm do oâm aáp saùch taán taùm oai thì thaàn vaät chaúng can heä, phuïc hoa chín ñôn thì tieân ñoà seõ sai khieán ñöôïc. Thaàn ngöôõng nöông oai vua daïy baïn hoïc ñaây kính ñoïc thaùnh chæ hieåu suoát quaàn nho, thoáng trò dò sö, goàm moïc treä laâu, phöông tieän tueä thí hoå theïn daøi ngaén kia. Coâng toân boû cöùng traéng kia. Ngoïc sinh khuaát phuïc ñaõ troïn thaàn khí, phaùp môû nhaän khuaát phuïc, haèng aån nuùi ñoâng. Trong söû khuùc laâm caøng saùng haøm tòch, mong chôû thuø töø khoâng bieát choã taâu, khoâng nhaäm haï tình, kính taâu caûm taï söï laéng nghe. Kính baïch.

# CAÛM TAÏ SAÉC CHÆ BAN CHEÁ CHÆ GIAÛNG SÔÙ KINH ÑAÏI NIEÁT-BAØN

Thaàn baïch chung: Sau xem neân saéc chæ Moäc Phaät Töû kính ñoïc saéc chæ, ban cho cheá chæ giaûng sôù kinh Ñaïi Nieát-baøn moät boä möôøi pho, goïi chung laø moät traêm quyeån muøa ñoâng laïnh thaáy maët trôøi chöa ñuû goïi laø kyø laï, ñi haùi thuoác gaëp tieân ñaâu coù gì duï cho söï vui möøng aáy. Thaàn cuùi xin saùu haøo soi saùng ñeán choã saâu toät nôi cô töôïng, boán truù choã bao goàm thí maïng lònh döøng giöõa nöôùc, haù coù nhaân quaû loàng nhoát, bieän giaùo thaønh baùu bao truøm chaân tuïc, môû vaên nhö traêng troøn ñaày, môùi ngay ñaïo truyeàn ñi caû ñaïi thieân, giaùo hoùa ñeàu traêm öùc, maây che chuûng thöùc, möa khaép ruoäng thaân, haù laïi noùi vua Ñöôøng laøm quy thö, vua Chu saùch phuû, naøo ñôïi khaéc taåm baøn vu truaát boû khaâu toát, cam loà saùch maøu tröôùc giaùng aân ñaëc bieät, xeùt mình theo ngu khoâng vöôït qua gaùnh vaùc vui möøng, khoâng nhaäm ñaàu ñoäi, kính taâu.

# CAÛM TAÏ SAÉC CHÆ BAN CHO CHEÁ CHÆ GIAÛNG SÔÙ KINH ÑAÏI TAÄP

Thaàn taâu chung: Tuyeân chieáu Vöông Tueä Baûo phuïng tuyeân saéc chæ, ban cho cheá chæ giaûng sôù kinh Ñaïi Taäp hai pho möôøi saùu quyeån. Cam loà vaøo ñaûnh nöôùc tueä röôùi taâm, döôøng nhö toái gaëp saùng, nhö ñoùi ñöôïc aên no. Cuùi mong chaúng phaûi saéc chaúng phaûi duïc hai coõi ñoàng phöôøng, chaúng vaên chaúng lyù ba thöøa nhoùm maây, boán bieän taøi noùi maø chöa toät, taùm aâm thinh giaûng maø chaúng cuøng. Cuùi mong cô trôøi nöông thaùnh taùc ñaây ñoàng chaân nhö maø voâ taän, cuøng maët trôøi maët traêng ñeàu treo. Chæ xem nuùi xuaân baùu ñöôïc chaâu bieån lôùn, thaàn thaät ñaâu theå haèng nhôø daïy doã giuùp ñôõ, môû saùch khua buùt ñaâu ñuû baøy taâm, giaáu tay aùo môû lôøi chöa than ca muùa, khoâng nhaäm chí toät vui möøng gaùnh vaùc, kính caûm taï taâu leân. Kính taâu.

SOÁ 2103 - QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP, Quyeån 21 68

# TAÁN AN VÖÔNG TRAÛ LÔØI THÔ QUAÛNG TÍN HAÀU

Vöông Baïch, ngöôõng nöông so xöa khai thieän nghe giaûng kinh Nieát-baøn, daàu thöôøng trong nuùi, daïo ngoaøi taâm ngöôøi, thoâng xanh söông traéng choã naøo cuõng ñaùng vui. Nuùi kyø ñaù laï toät maét queân veà, theâm duøng nöôùc phaùp löu chaûy, ñeâm ruïng hoa trôøi, qua maø queân laïi, coù hieåu lôøi xöa. Vua keùo vaät theo, vieäc khoâng ñeán rieâng, kính daáu veát cao ñaây taän taâm nhö keát. Kính baïch.

# TAÁN AN VÖÔNG GÔÛI THÖ CHO QUAÛNG TÍN HAÀU

Vöông Baïch, roäng döùt aâm chæ, thöôøng duøng keát daøi, gioù maïnh raát laïnh nguyeän saùnh vui hoøa. Xin nöông phaùp toøa Tònh Danh thaân theo mieäng vaøng, lôøi quyù giaù ôû Loäc uyeån, lyù hôïp non Linh Thöùu, saâu xa bí maät ôû ñaây ñaõ thaïnh, ñaïo traøng trang nghieâm töø ñaây môû roäng, ñaâu chæ ñeøn taâm saùng rôõ cuõng laø hoa yù bay xa. Huoáng chi suy nghó roäng roõ goác daøi cuûa noäi giaùo, khieán theâm xe möôøi ñieàu laønh, môû ñöôøng taùm chaùnh, doøng nöôùc Baùt-nhaõ röûa buïi yù thöùc, do ñaây xuaân ñeïp môùi laø thaät thu.

Vua thöôøng nhôù hoäi nhoùm thuø thaéng ôû röøng hoa cuõng taïm nhôø cuoái vò, töø saùng ñeán toái taém goäi lôøi nhieäm maàu, ñeán ngaøy baõi toøa hôn lui nghó xeùt beân. Naém tay beân ñeán goàm môû noùi cöôøi, ngöôùc troâng chín taàng cuùi xem traêm thöôùc, ao vaøng ñoäng traêng, caây ngoïc ngaäm gioù, ngay luùc naøy ñuû goïi laø phaùp laïc. Nay boä thöøa cuoán maøn baøy moät goùc, nghe beân möa tueä, doøng vui voït khaép, luoáng oâm soâng huyeàn maø thaân nöông baåm thoï, hö khoâng chaúng thaät coù, khoâng saùng taùnh linh, duyeân bònh coù aùi töï sai khoù cöùu. Goàm döôùi xe xöa nay nghóa lôøi caøng ít, nhôù xöa ñaõ heát giaûi môùi chöa aên, ñaõ hoå theïn mieäng tuïng laïi chaúng phaûi taâm bieän. Haèng caûm taï veõ bình troïn theïn nhieãm oâ luïa. Huoáng chi maây töø ñaõ giuùp, bieån trí cuõng saâu, boùng hôn ngoïn soùng mong thöôøng röôùi queùt, nhöng xa traùi chuyeån nhoùm khôûi lôøi ñaày ôû maét, nguyeän theâm kính naïp, lôøi khoâng keå heát yù, kính baïch.

Tieâu AÙnh, Khai quoác haàu ôû huyeän Quaûng Tín, sôï haõi toäi cheát, tin ñeán vaâng lôøi daïy. Lôøi trong goàm giaáy vaên veû hay ñeïp, an uûi vaán vöông, nhö ngaøy laïnh söông thaûm thieát. Cuùi xin ñi, ñöùng hoøa nieäm, daân giaøu aân naëng khoâng qua ngöôõng toån, haï quan trí môø thöùc toái ngöôøi phaøm hoïc caïn, beøn ñöôïc uûng hoä theàm ngoïc, chính thaân thôø giaùo nghóa. Tai nghe phaùp cam loà, taâm vöông cheá thuyeát, aân trôøi saâu xa, tình dueä roäng saâu, ba minh moät soi chieáu, giaûi thích nghóa dính maéc vôùi ngöôøi meâ laâu. Boán bieän ñaõ baøy môû roäng ñieàu khoù suy nghó maø ñoán hieåu, haù laø vua Haùn moäng daáu veát maø aâm vang Phaïm laïi roäng. Daãu chuùa Taán ñeå taâm maø lôøi

vi dieäu môùi hieän? Thöôøng ñeán ñeâm raûo böôùc treân chieáu ngoïc, saùng leân theàm chaâu, khoâng heà chaúng nhôù röøng coû phöông thaéng hoäi, vöôøn nhieäm maàu, toøa phaùp.

Ñieän haï keùo loâi maây baùu, hoaëc theo dung nhan maø hoûi ñaïo, thí vaït aùo roäng nhìn, chôït cheû söøng maø môû traùn. Baáy giôø laàm raêng cuoái chieáu döïa nghe tranh luaän, thaân thôø lôøi noùi thöôøng giuùp nhan saéc. Ñeán nhö toøa giaûng ngaøy nay, Ñieän haï haïn ñoàng chia Thieåm, laàm ban thieân töôùng vaãn ñeán haï quan, ai khoâng khaâm phuïc nhaân töø, ai khoâng luyeán meán ñöùc, ngöôõng taâm ñoâng chuù, thöôøng duøng kính ngöôõng laøm ñaàu. Haï Quan heøn teä kính meán töø laâu, tuy nghe dieäu nghóa, taâm ngu khoù môû, môùi muoán theo Linh Thöùu laøng thoâng hoûi thaêm ñieàu nghi döôùi toøa. Boãng gaëp Lònh chæ, ban cho tìm soùng dö, xeùt ñoäc chieán hoaøng cuùi ngöôùc theâm hoå theïn ngoõ haàu vì suy nghó ñuøa bôûn thieáu thaùi haï tình. Chính ngay maây töø bieån trí, laïi laáy ngöôõng thuoäc taï bình, hoå theïn luïa thaät quy veà heï taàm thöôøng.

Haï quan hoaëc duyeân ñaõ nhoùm traàn luïy chöa tieâu, gaàn nhieáp baûo veä, traùi phöông beøn giöõa ñöôøng caûm bònh, khoâng ñöôïc aên nhôø roát raùo, thieáu nghe phaåm cuoái, luoáng töï traùch mình troïn thieáu duyeân vaän, khoâng xeùt ngaøy naøo cho thaàn thöùc vui veû. Giôû xem söû Nho, khoâng coøn toån nieäm. Haï quan thöôøng thaêm hoûi taây böu, giuùp ñöôïc linh ñöùc, ngöôùc nöông nhìn daën doø roõ treân hoa chöông, hoaëc nghe coâng ôû döôùi cam ñöôøng (nhaø ngoïc) chöa thöôûng khoâng vaên buùt, roái raém sôïi tô, suoát saùng khoâng döùt. Luaän baøn xanh ñen, ñeâm chia beøn nguû, khaùch xuaân hoa leân toøa beân phaûi maø thaêng ñöôøng, khaùch thaät thu öùng luoáng beân traùi maø vaøo nhaø. Vaên toân nghóa cuùi ôû chung ñaøn, chæ coù ñaây raát vui thaät nghieäm saùng naøy. Haï quan xöa daïo Löông uyeån. Mong xuaân ñoaùi hoaøi, nay rieâng caùch nhan saéc xanh nhìn laâu tieáp ngöôõng nghieâng taâm ñaõ heát khôûi lôøi rôi leä. Chæ coù khi gôûi aâm chæ ban söï thôm laây. Cuùi xin traân troïng xeùt laïi sau nöông, khuùc phuïng aân daïy doã duøng cheùp saâu gaùnh vaùc, AÙnh ñaùng toäi cheát, toäi cheát.

■