ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH TUØY SÔÙ DIEÃN NGHĨA SAO

**QUYEÅN 6**

- Sôù töø caâu: “Nay vaâng theo dieäu löïc cuûa Lyù, Giaùo, löôïc phaân ra laøm boán moân” (Boán moân laø: Ñaïi yù hôïp ly, Coå phaân kim thuaän. Phaân toâng laäp giaùo. Toång töôùng hoäi thoâng.) tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù ba (cuûa phaàn bieän minh veà söï thaâu nhieáp cuûa Giaùo phaùp): chia chöông, giaûi thích. Vaên goàm hai: Neâu leân, giaûi thích.

Neâu leân: coù theå neâu ra vaán naïn: “Ñaõ cho ñaït ñeán quaû vò toät böïc thì môùi bieát, vaäy laøm sao haøng phaøm tình nhaän thaáy ngay ñoù laø giaùo phaùp lôùn?”. Cho neân ôû ñaây noùi laø phaûi nöông nhôø vaøo Giaùo lyù vaø Thaùnh giaùo coâng nhaän. Kinh Nieát-baøn coù caâu: “Haøng phaøm phu ñaày nhöùng troùi buoäc cuõng coù theå laõnh hoäi kho taøng giaùo phaùp thaâm dieäu cuûa Nhö Lai”. Phaåm Tyø Loâ Giaù Na cuûa kinh Hoa Nghieâm vieát:

*“Nhôø aùnh maët trôøi chieáu Trôû laïi thaáy vaàng döông Ta nhôø trí tueä Phaät*

*Thaáy ñaïo Phaät ñaõ thaønh.”*

Nghóa laø nhôø choã giaûng daïy cuûa Phaät maø coù theå thaáu ñaït giaùo phaùp. Töùc kính ngöôõng duøng trí ñeå suy xeùt, tin töôûng, laõnh hoäi maø thaáu toû.

- Sôù töø caâu: “Nay laø moân thöù nhaát. Vaû laïi nhö Taây Vöïc, Ñoâng Haï” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích moân thöù nhaát (Ñaïi yù hôïp ly). Vaên goàm ba:

Moät: Neâu caû ñoâi veà chia, hôïp.

Hai: Töø caâu: “Vaû laïi, chaúng phaân” tieáp xuoáng: Giaûi thích caû ñoâi veà chia hôïp.

Ba: Töø caâu: “Do tính chaát nhieàu nghóa aáy” tieáp xuoáng: Laø keát luaän caû hai veà chia, hôïp.

Moät: Neâu caû ñoâi veà chia, hôïp:

Noùi “Chia hôïp ôû, Taây Vöïc”: Nhö Boà taùt Long Thoï giaûi thích kinh

Ñaïi phaåm Baùt-nhaõ, Boà taùt Voâ Tröôùc giaûi thích Kinh Kim Cöông v.v… ñeàu hôïp maø khoâng chia. Ñeán caùc Luaän Sö Trí Quang, Giôùi Hieàn, moãi vò phaân laøm ba thôøi töùc ñeàu chia maø khoâng hôïp.

Noùi “Chia vaø khoâng chia ôû Ñoâng Haï”: Nhö Ñaïi sö Taêng Trieäu chuù giaûi kinh Tònh Danh, Ñaïi sö Taêng Dueä chuù giaûi kinh Tö Ích v.v… laø ñeàu hôïp maø khoâng chia. Ñeán luùc Ñaïi Sö Truùc Ñaïo Sinh (355-434) laäp ra boán Luaän (\*) Ñaïi sö Trí Giaû (538-597) laäp ra boán Giaùo v.v… ñeàu laø chia maø khoâng hôïp. Cho neân caùc baäc Toân ñöùc thaáy chia ra coù söï maát maùt thì hôïp laïi, thaáy hôïp laïi khoâng coù lôïi thì chia ra, chaúng neân coá chaáp cuïc boä.

- Sôù caâu: “Ñöôøng ñi thì khaùc nhöng cuøng quy veà moät choán”: Saùch Chu Dòch (Heä Töø Haï, chöông naêm) noùi: “Thieân haï ñöôøng ñi tuy khaùc nhau maø quy keát thì y nhö nhau. Tính toaùn traêm loái maø cuoái cuøng chæ toùm vaøo moät leõ” (Theo baûn dòch cuûa Nguyeãn Hieán Leâ). Töùc laø nhö ngaøn neûo ñöôøng heïp, chín con ñöôøng roäng, thì thaønh vua chaúng hai, chín doøng, traêm hoï, nhöng ñaïo lôùn ñaâu coù sai khaùc. Nay Sôù giaûi möôïn duøng, laø chung cho ba nghóa:

Moät: Theo Giaùo phaùp: Môùi ñaàu laø thuaän theo caên cô khaùc nhau neân nhieàu ñöôøng khaùc nhau, cuoái cuøng quy veà laøm hieån loä caùi thaät, neân choã höôùng tôùi laø ñoàng.

Hai: Theo caên cô thì dò bieät nhöng theo lyù thì luoân laø moät.

Ba: Ngoaøi theå khoâng coù quyeàn, quyeàn töùc laø thaät, neân ñöôøng ñi thì khaùc nhau maø choã ñaït tôùi thì khoâng khaùc.

* Sôù caâu: “Hai laø moät aâm maø öùng hôïp khaép, moät côn möa maø thaám nhuaàn cuøng choán”: Moät aâm thanh töùc laø kinh Tònh Danh. Moät côn möa töùc laø kinh Phaùp Hoa, Phaåm Döôïc Thaûo Duï. Nghóa laø “Ba coû hai caây” chaúng ñoàng, nhöng ñoàng ôû choã nhaän laáy söï nhuaàn thaám cuûa côn möa. Naêm taùnh, ba thöøa, chaúng phaûi moät, nhöng caùi “moät vò” cuûa möa Phaùp thì khoâng sai khaùc. Kinh Phaùp Hoa noùi: “Nhö Lai bieát roõ ñoù laø phaùp cuûa moät töôùng, moät vò aáy laø töôùng giaûi thoaùt, töôùng xa lìa, töôùng tònh dieät, töôùng luoân vaéng laëng cuûa Nieát-baøn roát raùo, chung cuoäc quy veà nôi khoâng”.
* Sôù caâu: “Ba laø, baûn yù cuûa baäc Thaùnh goác laø moät söï”: Ñaây cuõng laø yù trong kinh Phaùp Hoa. Kinh aáy coù caâu: “Chö Phaät thôøi quaù khöù ñaõ duøng voâ soá voâ löôïng phöông tieän, ñuû thöù ñuû loaïi nhaân duyeân, thí duï, ngoân töø, maø vì chuùng sanh giaûng noùi caùc phaùp. Phaùp aáy ñeàu laø moät Phaät Thöøa”. Moät Phaät Thöøa töùc laø kinh Hoa Nghieâm vaäy.

Laïi noùi:

*“Ta thuaän theo chuùng sanh*

*Noùi chín boä phaùp aáy Nhaäp Ñaïi thöøa laø goác Vì theá noùi kinh naøy”.*

Ñeàu laø “Moät söï” caû.

* Sôù caâu: “Boán laø theo moãi moãi caâu vaên, nhieàu söï giaûi thích khoâng ñoàng”: Ñaây laø choã bieän minh chung nôi caùc kinh. Nhö kinh noùi veà Voâ thöôøng, coù choã giaûi thích: Do sanh dieät ñoåi thay neân goïi laø Voâ thöôøng. Hoaëc coù ngöôøi cho raèng khoâng coù caùi thöôøng kia neân goïi laø Voâ thöôøng. Hoaëc noùi: Khoâng sanh khoâng dieät goïi laø Voâ thöôøng. Hoaëc cho töùc khoâng coù moät phaùp naøo coù theå thöôøng coøn. Hoaëc neâu: Moät Phaùp chaân nhö, tuøy duyeâân nhieãm tònh, chuyeån bieán baát thöôøng neân goïi laø Voâ thöôøng. Hoaëc nghe Voâ thöôøng thì lieàn bieát laø ñoái vôùi thöôøng. Do noùi Voâ thöôøng, chaúng phaûi laø thöôøng, chaúng phaûi laø voâ thöôøng cho laø Trung ñaïo v.v… Neân bieát roõ laø tuøy thuoäc ngöôøi laõnh hoäi khoâng ñoàng. Laïi nhö boán Thaùnh Ñeá khoå, taäp, dieät, ñaïo, boán teân goïi thì ñoàng, maø tuøy thuoäc caên cô hieåu coù khaùc, neân coù boán loaïi. Laïi nöõa, kinh Nieát-baøn neâu: “Veà möôøi hai nhaân duyeân, haøng haï trí quaùn xeùt thì ñaït ñöôïc quaû vò Thanh-vaên, haøng trung trí quaùn xeùt thì ñaït ñöôïc quaû vò Duyeân-giaùc, haøng thöôïng trí quaùn xeùt thì chöùng ñaéc quaû vò Boà taùt, haøng treân thöôïng trí quaùn xeùt thì ñaéc quaû vò Phaät”.

Theâm nöõa, moät Thöøa naêm Giaùo, theo caên cô laõnh hoäi khoâng ñoàng.

Ba ñeá cuõng sai khaùc. Nhö boán caâu keä trong Trung Luaän:

*“Phaùp do nhaân duyeân sanh Toâi noùi töùc laø khoâng*

*Cuõng goïi laø giaû danh Cuõng laø nghóa Trung ñaïo”.*

Töùc coù nhieàu ngöôøi giaûi thích khoâng gioáng nhau.

Hoaëc cho raèng: Ñaõ noùi do nhaân duyeân sanh ra, sao laïi cho “Töùc laø khoâng” caàn phaûi phaân tích nhaân duyeân ñeán taän cuøng thì môùi laõnh hoäi ñöôïc “khoâng” Goïi möôøi phöông khoâng laø “Töùc khoâng”. “Cuõng goïi laø giaû danh”, töùc caùc Höõu vi laø hö doái, suy keùm, löïc duïng khoâng ñöùng rieâng, phaûi nhôø caùc duyeân môùi thaønh. Theo Duyeân neân goïi laø Giaû, chaúng phaûi laø caùi giaû cuûa thieát laäp phöông tieän (Quyeàn).

“Cuõng laø nghóa Trung ñaïo”: Laø lìa hai neûo ñoaïn, thöôøng, neân goïi laø Trung ñaïo, chaúng phaûi Trung ñaïo cuûa Phaät taùnh. Neáu theo caùch giaûi thích naày thì tuy ba caâu ñeàu noùi veà khoâng, haõy coøn chaúng thaønh ñöôïc “Töùc khoâng”, huoáng hoà laø coøn “Töùc giaû, töùc trung”. Ñaây laø nghóa trong loaïi sanh dieät Töù ñeá. Hoaëc coù ngöôøi giaûi thích: “Phaùp do nhaân duyeân sanh” chaúng caàn phaù dieät, Theå töùc laø khoâng. Nhöng chaúng ñaït ñöôïc “töùc

giaû, töùc trung”. Ví nhö taïo ra giaû, trung thì ñeàu thuaän nhaäp nôi khoâng. “Theá naøo laø caùc Phaùp ñeàu töùc khoâng?” Laø vì chuùng khoâng coù

töï ngaõ. Giaû cuõng “töùc khoâng” vì Giaû laø neâu baøy ra. Trung cuõng “töùc khoâng” vì lìa hai neûo ñoïan, thöôøng. Ba löôït neâu leân caâu aáy thì khaùc, nhöng ñeàu thuaän nhaäp vaøo khoâng. Lui thì chaúng phaûi haïng nhò Thöøa phaân tích phaùp. Tieán thì cuõng chaúng phaûi thuoäc Vieät vieân giaùo. Chính laø yù cuûa ba con thuù qua soâng (tam thuù ñoä haø). Hoaëc cho “töùc khoâng, töùc giaû, töùc trung”, ba thöù aáy tuy choàng cheùo nhau, nhöng moãi moãi ñeàu coù khaùc.

Ba thöù ñeàu laø Khoâng: Khoâng coù chuû teå (töï ngaõ) neân khoâng. Chæ giaû neâu baøy neân khoâng. Khoâng coù bieân vöïc neân Khoâng.

Ba thöù ñeàu laø Giaû: cuøng coù teân chöõ neân laø Giaû.

Ba thöù ñeàu laø Trung: Töùc Chaân, Cô (Caên cô) Thaät ñeàu laø Trung. Goïi Khoâng laø Trung: Töùc laø theo Chaân ñeá.

Giaû goïi laø Trung: Laø theo caên cô ñeå neâu baøy söï giaùo hoùa. Chaúng truï nôi giaùo hoùa thì chaúng hoùa ñoä ñöôïc.

Trung goïi laø Trung: Laø döïa vaøo Trung ñaïo cuûa Thaät ñeá duy nhaát.

Ñaây laø ñöôïc Bieät giaùo maát vieân giaùo.

Hoaëc cho “Töùc khoâng töùc Giaû töùc Trung” tuy ba laø moät, tuy moät laø ba, chaúng heà ngaên ngaïi nhau.

Caû ba ñeàu laø Khoâng: Töùc moïi neûo ngoân ngöõ, tö duy ñeàu döùt. Caû ba ñeàu laø Giaû: Töùc caû ba chæ coù teân, chöõ.

Caû ba ñeàu laø Trung: Töùc laø thaät töôùng.

Chæ laáy Khoâng laøm teân goïi, töùc goàm ñuû caû Giaû, trung. Toû ngoä veà Khoâng töùc laø toû ngoä veà Giaû, trung.

Nhö vaäy neân bieát laø theo choã laõnh hoäi moät phaùp maø daáy khôûi ñuû loaïi laõnh hoäi giaûi thích. Caên cô ñaày ñuû thoï nhaän giaùo phaùp thì khoâng giaùo phaùp naøo laø khoâng ñaày ñuû, vieân maõn. Coøn caên cô nghieâng, leäch maø thoï nhaän giaùo phaùp, thì giaùo phaùp vieân maõn cuõng trôû thaønh nghieâng, leäch. Ñaõ theo moät vaên maø coù laõnh hoäi, giaûi thích khaùc bieät, thì haø taát phaân chia, nhaän ñònh chaúng gioáng nhau.

* Sôù caâu: “Naêm laø, coù nhieàu caùch thöùc thuyeát phaùp neân thaønh ra nhieàu chi phaùi”:

Nghóa neâu treân cuõng laø döïa chung nôi caùc kinh. Nay chính laø neâu daãn nôi kinh naày ñeå xaùc laäp lyù. Phaåm Phaùp Giôùi noùi: “Khi phaùp saép bò huûy dieät thì coù haøng ngaøn boä phaùi khaùc nhau, haøng ngaøn kieåu thuyeát phaùp”. Vaäy, sao chaúng tìm suy töø caønh nhaùnh ñeå coù ñöôïc goác reã, laïi nhaèm phaân chia goác ñeå laáy ngoïn? Laøm laãn loän caùi vò duy nhaát cuûa coäi

nguoàn thuaàn khieát, trôû thaønh caùc chi phaùi phuø phieám, khoâng thöïc!

* Sôù töø caâu: “Do naêm nghóa naày” tieáp xuoáng: Laø ñoaïn ba, toång keát (phaàn khoâng neân phaân chia) Ñöùc Khoång Töû noùi “Chuyeân taâm vaøo nhöõng dò ñoan thì coù haïi” (Luaän Ngöõ Thieân Vi Chính, ñoaïn 16). Theá thì sao laïi chaáp vaøo choã meâ laàm sai bieät ñeå cuøng vôùi bao thöù thò phi tranh nhau daáy khôûi?
* Sôù töø caâu: “Veà söï phaân giaùo” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích veà söï phaân chia giaùo phaùp, goàm coù Möôøi yù: Naêm yù tröôùc laø ñoái vôùi naêm nghóa cho laø khoâng neân phaân chia ñaõ neâu ôû tröôùc. Naêm yù sau laø nhaèm laøm roõ choã sai soùt nôi Naêm nghóa khoâng neân phaân chia ôû tröôùc.
* Sôù caâu: “Moät laø lyù tuy moät vò” tieáp xuoáng: Töùc laø nay nhaèm phaân chia giaùo phaùp chöù khoâng nhaèm phaân chia lyù. Meâ chaáp nôi Quyeàn, Thaät thì sao kheá hôïp ñöôïc vôùi taâm cuûa Nhö Lai?
* Trong yù thöù hai: Thì moät aâm thanh chæ laø goác cuûa giaùo phaùp, chaúng phaûi “töùc laø giaùo phaùp”, giaùo phaùp chính laø ôû nôi caên cô, theo caên cô maø khoâng gioáng nhau. Nay phaân chia caùi giaùo phaùp aáy. Kinh Tònh Danh vieát:

*“Phaät duøng moät aâm thanh noùi phaùp Chuùng sanh ñeàu theo ñaáy laõnh hoäi”. (Phaät dó nhaát aâm dieãn thuyeát phaùp Chuùng sanh caùc caùc tuøy sôû giaûi).*

Nay phaân chia laø phaân bieät caùi tuøy thuoäc chuùng sanh voán hieåu (tuøy sôû giaûi).

Cuõng nhö ngoïn gioù thoåi lieân tieáp keùo daøi laø moät, traêm caùi loã troáng cuøng thoåi leân, keâu leân khaùc nhau. Haù laáy moät ngoïn gioù khoâng khaùc, ñeå cho laø traêm caùi loã troáng kia coù tieáng vang nhö nhau? Moät côn möa cuõng laø döïa theo Phaät giaûng noùi, coøn ba thöù coû laø theo söï khaùc nhau cuûa caên cô. Nay phaân bieät giaùo phaùp khaùc nhau nôi “Ba coû” aáy, chöù chaúng phaûi laø phaân chia taùnh moät côn möa cho laø khaùc. Kinh coù caâu: “tuy laø sanh ra töø moät maûnh ñaát, ñöôïc moät thöù möa töôùi taém, maø caùc loaïi coû caây ñeàu coù söï sai bieät”. Do moät aâm thanh, moät côn möa, veà töôùng vaø nghóa khoâng khaùc nhau, neân chæ noùi moät aâm thanh.

* Trong yù thöù ba: Laø baûn yù chöa ñöôïc traûi baøy, phaùt huy. Nhö baûn yù cuûa Phaät laø do “Ñaïi söï” neân môùi xuaát hieän ôû theá gian, hôn boán möôi naêm chöa hieån loä caùi chaân thaät. Nay phaân chia “Thôøi giaùo” cuûa moät ñôøi, haù phöông haïi tôùi söï nhaän ñònh coù söï saâu caïn? Noùi “Tuøy Tha yù ngöõ” laø, Phaät coù ba thöù ngoân ngöõ:

Moät: Tuøy töï yù Ngöõ: Töùc laø noùi veà choã töï mình chöùng ñaéc chaân

thaät, duy nhaát.

Hai: Tuøy tha yù Ngöõ: Laø thaûy ñeàu duøng phöông tieän ñeå daãn daét chuùng sanh.

Ba: Tuøy Töï, Tha yù ngöõ: Töùc moät nöõa goïi töï chöùng ñaéc, moät nöõa laø tuøy theo caên cô cuûa chuùng sanh.

Nay phaân chia hai loaïi ngöõ sau thoâi, khoâng phaân loaïi ngöõ thöù

nhaát.

* Trong yù thöù tö: Noùi coù chung rieâng, laø nhö ñaõ neâu daãn ôû tröôùc.

Chung ñaâu laïi tuøy theo nhöõng gì ñaõ nghe, coøn hieåu khaùc nhau thì coù khoâng chung. Cho neân theo ñaáy maø phaân chia. Nhö noùi “Ngöôøi khoâng, phaùp coù” thì ñaáy laø Tieåu thöøa. Neáu noùi “caû hai ñeàu khoâng” thì ñoù môùi laø Ñaïi thöøa. Hoaëc noùi coù naêm Taùnh, chaúng phaûi laø moät Taùnh… Caùc vaên vaãn nhö vaäy khoâng dung naïp ñöôïc söï giaûi thích khaùc nhau, neân phaûi phaân chia.

* Nôi yù thöù naêm: Coù hai nghóa. “Tuy phaân ra Quyeàn, Thaät”, nhöng khoâng trôû thaønh chi phaùi:

Moät laø: “Phaûi kheùo laõnh hoäi yù cuûa Phaät, neâu” Quyeàn giaùo ñöôïc noùi ra chính laø “tuøy nghi” caùi Thaät ñöôïc noùi ra môùi xöùng hôïp laø dieäu lyù roát raùo.

Hai laø: Coù söï môû ra, hieån baøy.

Töùc giaûng noùi veà “Quyeàn giaùo” kia laø “phöông tieän moân”, neâu giaûng veà “Thaät giaùo” laø “chaân thaät töôùng”. Chaúng cho phöông tieän laø chaân thaät, thì cöûa phöông tieän ñöôïc môû ra, ñeå bieát lyù thaät ñaõ hieän höïu cuøng khaép, töùc laø töôùng chaân thaät ñöôïc hieån baøy. Kinh Phaùp Hoa neâu roõ:

“Kinh naøy môû cöûa phöông tieän, chæ roõ töôùng chaân thaät.” Nay coù theå môû ra laøm hieån loä, khoâng vöôùng maéc nôi chi phaùi, nhaán maïnh choã neâu baøy, daãn roäng cuûa Phaät, neân phaûi chia ra Quyeàn, Thaät.

* Sôù töø caâu: “Laïi nhö maät ngöõ cuûa vua, neân choã taïo taùc rieâng bieät” tieáp xuoáng: Laø phaàn sau, neâu naêm yù ñeå laø roõ choã sai soùt nôi naêm nghóa cho laø chaúng phaân ñaõ neâu ôû tröôùc.

Ñaây laø yù thöù nhaát (maät ngöõ cuûa vua): Kinh Nieát-baøn, quyeån thöù chín, ñaõ noùi ñeán töø “Tieân Ñaø baø” laø moät teân goïi goàm boán thaät (Nhaát danh töù thaät):

Moät: Muoái ñeå neâm. Hai: Baùt ñeå uoáng nöôùc. Ba: Nöôùc ñeå röûa.

Boán: Ngöïa ñeå cöôõi.

Vò quan coù trí tueä phaûi kheùo laõnh hoäi ñöôïc maät yù cuûa vua… Roõ raøng laø neâu daãn vaên aáy, yù laø khieán tuøy theo choã thuyeát giaûng, caàn phaûi kheùo ñaït ñöôïc yù chính, haù coù theå laãn loän ñeå chaúng phaân ra Quyeàn Thaät sao?

* Sôù caâu: “Chaúng bieát roõ Quyeàn, Thaät, cho saâu laø caïn…”: Laø yù thöù hai. Nhö noùi “Luùc môùi phaùt taâm lieàn thaønh baäc Chaùnh giaùc”, maø cho ñoù chæ laø Nhö Lai theo phöông tieän giaûng noùi, töùc laø cho saâu laø caïn. Chaúng coù theå tu taäp ñuùng ñaén, chaúng suy xeùt cao xa veà caûnh giôùi baäc Thaùnh, töùc chaúng theå mau chöùng ñaéc quaû vò giaùc ngoä Voâ thöôïng. Cho neân vieát laø: “Maát ñi lôïi ích lôùn”. Phaåm Ly Theá Gian coù caâu: “Tu taäp theo phaùp aáy, tuy ít toán coâng söùc maø mau chöùng ñaéc quaû vò giaùc ngoä”.

Noùi : “Cho caïn laø saâu thì thaät uoång phí coâng söùc”: Töùc laø nhö ñöùc Theá Toân vì nhaèm ngaên chaän taâm töôûng loaïn ñoäng, neân khieán ñeám hôi thôû ñeå theo doõi taâm, vì ngöôøi chaùn lìa khoå thì khieán cho ra khoûi ba coõi. Chuùng sanh khoâng roõ, quaù gaén chaët vôùi ñieàu aáy, cho laø chôn thaät, khoå sôû cöïc nhoïc, toán nhieàu coâng söùc maø choã ñaït ñöôïc thì quaù ít oûi, chaúng coù ñöôïc caùi giaù trò cuûa moät ngaøy chöùng ñaéc Nieát-baøn. Cho neân vieát laø “Luoáng uoång phí coâng söùc.

* Sôù caâu: “Thaùnh giaùo caàn ñöôïc trang nghieâm môùi khieán thaáy ñöôïc choã saâu roäng”: Laø yù thöù ba. Töùc laø do phaân tích Quyeàn, Thaät, Coù, Khoâng, hoaëc laáy hoaëc boû ñi caùc neûo nghieâng leäch, vieân maõn, mau choùng, chaäm treã, môùi roõ Phaät Phaùp laø vi dieäu, saâu xa,khoâng gì laø khoâng bao haøm thaâu toùm. Ví nhö khoâng leânh ñeânh nôi bieån roâng thì sao coù theå bieát ñöôïc bieân vöïc, beán bôø. Chaúng roõ veà ñaát ñaù, thì ñaâu raønh ñöôïc vaøng roøng. Luaän Ñaïi Trí Ñoä giaûi thích veà Phaùp thí, ñaõ vieát: “Döïa vaøo Kinh, Luaän ñeå baøn giaûi roäng veà nghóa lyù, laøm coâng vieäc vieát chöõ, ñaët teân, ñeàu goïi laø Phaùp thí.”

Laïi nöõa, neáu chaúng phaân chia quyeàn, thaät, töùc cho ba giaùo phaùp ñaïi theå laø gioáng nhau. Nay neâu roõ Ñaïi thöøa haõy coøn coù quyeàn, thaät, huoáng chi laø Tieåu thöøa… do söï phaân bieät, löïa choïn taàng taàng lôùp lôùp aáy, môùi roõ Phaùp Phaät laø saâu roäng, vi dieäu.

* Sôù caâu: “Trong caùc giaùo phaùp cuûa baäc Thaùnh ñaõ töï coù söï phaân chia”: Laø yù thöù tö. Nhö nôi kinh Giaûi Thaâm Maät laäp ra “ba thôøi chaúng ñoàng” kinh Kim Quang Minh laäp ra söï dò bieät cuûa ba Luaân, kinh Nieát- baøn töï phaân ra “Baùn töï, Maõn töï”. Hôn nöõa, neâu tính chaát sai khaùc cuûa naêm vò ñeàu laø Phaät töï neâu ra.
* Sôù caâu: “Caùc baäc ñaïi Boà taùt cuõng chia phaân giaùo phaùp” Laø yù thöù naêm. Neáu nhö Boà taùt voâ Tröôùc ñaõ hoã trôï cho “Naêm Taùnh” cuõng vôùi

“Ba Thôøi”, thì Boà taùt Long Thoï laïi phaân tích veà “boán moân”, coäng vaø baát coäng. Taát caû ñeàu laø phaân bieät, löïa choïn Quyeàn, Thaät, coù söï choïn laáy, boû ñi.

* Sôù töø caâu: “Do tính chaát nhieàu nghóa naày: Tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù ba, toùm keát caû ñoâi veà chia, hôïp, maø boû hôïp theo chia (phaân).
* Phaàn thöù hai laø moân: “Neâu söï thuaän, traùi cuûa xöa nay” (moânthöù nhaát laø yù chính cuûa söï hôïp phaân” ñaõ trình baøy xong):

Trong phaàn naày, tröôùc laø neâu kieán giaûi thuaän, traùi ôû Trung Hoa, sau môùi neâu ôû Taây Vöïc. Nôi phaàn tröôùc goàm: Moät laø neâu toùm taét, hai laø giaûi thích. Vieäc trình baøy veà kieán giaûi cuûa moãi vò sö ñeàu phaân laøm hai chi tieát:

Moät: Thuaät laïi nghóa ñaõ dieãn giaûng ngaøy tröôùc. Hai: Bieän bieät veà söï thuaän traùi.

* Nôi phaàn “Laäp giaùo phaùp chæ moät aâm thanh” (Laäp nhaát aâm giaùo) neâu kieán giaûi cuûa hai vò ñaïi sö theo quan ñieåm naøy thì Boà-ñeà löu-chi (ñôøi Haäu Nguïy) vaø Cöu-ma-la-thaäp (ñôøi Haäu Taàn).
* Sôù töø caâu: “Kieán giaûi cuûa hai ñaïi sö neâu treân” tieáp xuoáng: Laø bieän bieät veà söï thuaän, traùi.

Moät: Neâu nhaän xeùt veà caùc yù kieán kia: Cho raèng: “moãi ngöôøi ñaït moät nghiaã cuûa vieân aâm” (aâm thanh vieân maõn), töùc noùi bao goàm caû Tuùng (neâu ra khaúng ñònh) Ñoaït (phuû ñònh?).Phaàn neâu ra thì hôïp vôùi phaàn cuoái cuûa Phaåm Xuaát Hieän, neâu roõ aâm thanh vieân maõn cuûa Nhö Lai coù möôøi nghóa. Ñoaïn sau cuûa möôøi nghóa aáy laïi coù saùu caâu noùi veà tính chaát dung thoâng. Nay cho laø hai vò ñaïi sö kia chæ ñaït ñöôïc moät trong möôøi nghóa aáy. Vò ñaàu (Boà-ñeà-löu-chi) thì thuaän vôùi lôøi noùi kheùo leùo trong moät aâm thanh cuûa thieân nöõ, hôïp vôùi traêm ngaøn thöù nhaïc cuøng töông öôùng, töùc laø trong moät aâm thanh cuûa Phaät coù nhieàu aâm thanh. Vò sau (Cöu-ma-la- thaäp) thì thuaän vôùi yù nghóa moät vò cuûa Nhö Lai tuøy theo vaät ñöïng chöùa maø trôû thaønh khaùc, töùc cho Nhö Lai voán khoâng coù nhieàu aâm thanh. Vaäy neân vieát laø: “Moãi vò ñeàu ñaït ñöôïc moät nghóa”.

Laïi, hai nghóa naøy neáu chaúng thoâng suoát, thì theå ñích thöïc trôû thaønh traùi ngöôïc nhau, cuøng chaúng thuaän hôïp, thì caû “Teà, Sôû” cuøng maát, töùc cuøng phuû nhaän. Neáu choïn laáy choã toâng chæ cuûa moãi vò töï neâu baøy thì ñeàu coù ñöôïc moät nghóa maø lieân quan vôùi nhau. Töø caâu “Tuy nhieân, caû hai kieán giaûi chæ laø goác cuûa giaùo phaùp” tieáp xuoáng: cuøng baøy toû söï phuû ñònh. (töùc yù laø khoâng phaân chia)

* Sôù töø caâu: “Hai laø laäp ra “hai thöù giaùo phaùp”, töï coù boán nhaø” ñeán caâu “Phaùp sö Tueä Vieãn ñôøi Tuøy cuõng ñoàng vôùi söï laäp naøy”: (Boán

nhaø laø: Ñaøm Voâ Saám, Tueä Vieãn ñôøi Tuøy, AÁn Phaùp sö vaø AÅn só Löu Caàu 437-445). Nôi saùch “Sôù giaûi” (358-433) (523-592) kinh Nieát-baøn (“Ñaïi Baùt Nieát-baøn Kinh Nghóa Kyù”, N. 1764, tr 37ÑTK), môû ñaàu, ñaïi sö Tueä Vieãn vieát: “ Thaùnh giaùo tuy nhieàu, nhöng toùm löôïc thì coù hai loaïi: Moät laø Taïng Thanh-vaên, hai laø Taïng Boà taùt.”

* Sôù töø caâu: “ÔÛ ñaây vaên caên-cöù nôi kinh Nieát-baøn” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai bieän roõ veà choã thuaän traùi (cuûa quan ñieåm Baùn töï giaùo, Maõn töï giaùo vöøa neâu).

Moät laø neâu roõ veà choã Thuaän. Thuaän ôû choã vôùi giaùo phaùp cao toät.

Coøn veà baùn töï, maõn töï nôi kinh Nieát-baøn thì ñaõ daãn roäng ôû tröôùc.

* Sôù töø caâu: “Nhìn chung laø ñeàu ñoái nôi Tieåu laøm roõ Ñaïi” tieáp xuoáng: Laø bieän giaûi veà choã traùi. Treân ñaõ noùi veà choã thuaän töùc chæ thuaän nôi yù cuûa töôùng chung, chöa toû ñuôïc choã yù chæ thaâm dieäu cuûa Phaät. Noùi baùn töï giaùo (Thanh vaên Taïng) Maõn töï giaùo (Boà taùt Taïng) laø theo choã laøm hieån baøy nôi maät yù cuûa Ñaïi, Tieåu maø neâu ra. Laïi coù theå cho Quyeàn laø Baùn töï giaùo, Thaät laø Maõn töï giaùo, töùc ôû trong Ñaïi thöøa cuõng coù Baùn, Maõn. Gioáng nhö Duyeân giaùc vôùi Thanh-vaên chia ra thì coù choã khaùc nhau, neân thaønh hai thöøa, hôïp laïi thì ñoàng goïi chung laø Tieåu. Veà Quyeàn, Thaät cuõng theá. Chia ra coù söï khaùc nhau: quyeàn coù theå xem laø Baùn. Hôïp laïi thì ñaïi theå laø ñoàng, neân cuõng goïi laø Maõn. Theá neân thaät giaùo chính laø Maõn. Tieåu giaùo chính laø Baùn. Coøn Quyeàn Ñaïi thöøa thì vöøa baùn vöøa maõn.
* Sôù töø caâu: “Ñaây tuøy theo caên cô” tieáp xuoáng: Laø phaàn bieän giaûi veà choã thuaän traùi: (nôi kieán giaûi ñoán giaùo, tieäm giaùo cuûa ñaïi sö tueä Vieãn ñôøi Tuøy) xaùc laäp yù ôû ñaây roõ laø khoâng lìa quan ñieåm veà Baùn töï giaùo, Maõn töï giaùo, neân söï thuaän traùi nôi kieán giaûi tröôùc cuõng laø choã thuaän traùi ôû ñaây.

Noùi “khoâng ra ngoaøi kieán giaûi veà Baùn, Maõn”: Nghóa laø, ñoán giaùo thì nhö Maõn töï giaùo ñaõ neâu tröôùc, Tieäm giaùo thì ñuû caû Baûn, Maõn. Do goàm ñuû caû ba Thöøa, Nhò thöøa laø Baùn, Ñaïi thöøa laø Maõn, nhöng tuøy theo caên cô thoï nhaän giaùo phaùp maø coù thaúng (tröïc tieáp) cong (giaùn tieáp, qua nhieàu lôùp) do ñaáy phaân ra Tieäm, Ñoán.

* Sôù töø caâu: “Ba laø vaøo thôøi ñaàu Ñöôøng coù Phaùp sö AÁn” tieáp xuoáng: Laø noùi ñeán vò sö thöù ba. Töùc nhaø thöù ba trong boán nhaø chuû tröông coù hai thöù giaùo phaùp) ÔÛ phaàn naày, moät laø neâu ra nghóa ñaõ bieän giaûi töø tröôùc, goàm ba chi tieát:

Moät: Neâu toùm taét.

Hai: Töø caâu “Moät laø khuaát khuùc…” tieáp xuoáng: chính thöùc xaùc laäp

yù nghóa.

Ba: Töø caâu: “Laïi nhö hai giaùo naày” tieáp xuoáng: Laø phaân bieät veà caùc söï khaùc nhau (AÁn Phaùp sö ñöa ra hai thöù giaùo phaùp: Khuaát khuùc giaùo, Bình ñaïo giaùo, hai giaùo phaùp coù boán söï khaùc nhau).

* Sôù töø caâu: “Ñaây laø theo nghi thöùc giaùo hoùa ñeå phaân chia: Tieáp xuoáng phaàn hai hieän roõ veà choã thuaän, traùi ñoái vôùi kieán giaûi treân. Tröôùc neâu choã thuaän, Sau neâu choã traùi. Trong phaàn thuaän coù ba:

Moät Caâu Ñaàu: Neâu toång quaùt veà choã laäp yù. Hai: Ngaên chaän söï ñaû phaù veà giaûi thích ñaõ coù. Ba: Toùm keát veà nghóa ñaõ ñöôïc neâu veà tröôùc.

Moät: Kieán giaûi thöù nhaát veà Baùn töï giaùo, Maõn töï giaùo laø döïa theo phaùp ñöôïc thuyeát giaûng maø laäp. Kieán giaûi thöù hai veà Ñoán giaùo, Tieäm giaùo laø döïa theo caên cô cuûa söï thoï nhaän giaùo phaùp maø laäp. Nay, Phaùp sö AÁn laø döïa theo nghi thöùc cuûa söï giaùo hoùa maø laäp. Nghóa laø ñöùc Phaät duøng phaùp ñeå giaùo hoùa chuùng sanh vôùi nhieàu phöông thöùc thaúng, cong v.v… töùc laø nghi thöùc cuûa phaùp giaùo hoùa khoâng ñoàng.

* Sôù töø caâu: “Tuy nhieân kinh Hoa Nghieâm” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, ngaên chaän söï ñaû phaù veà choã giaûi thích ñaõ coù. Töùc laø taùc giaû saùch “San Ñònh Kyù” (Ñaïi sö Tueä Uyeån) khoâng chaáp nhaän choã laäp yù cuûa Phaùp sö AÁn veà khuaát khuùc giaùo vaø Bình ñaïo giaùo, neân ñaõ baøi baùc. Tröôùc laø ñaû phaù veà teân goïi chung, sau laø ñaû phaù veà boán söï khaùc nhau. Nay vì ñeå thoâng suoát veà kieán giaûi ñaõ coù töø tröôùc neân coù söï ngaên chaän ñoái vôùi söï ñaû phaù kia… (Löôïc bôùt ñoaïn naày).
* Sôù “Löôïc noùi coù boán söï khaùc nhau” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, toùm keát veà nghóa ñaõ ñöôïc neâu töø tröôùc.

Cho raèng: “Söï khaùc nhau thöïc söï coù nhieàu” töùc coù theå neâu leân möôøi ñieåm:

Moät: Nghi thöùc cuûa “giaùo moân” khaùc nhau. ÔÛ ñaây laïi coù nhieàu nghóa: Ñoù laø hoaøn toaøn döïa vaøo Phaùp Tam muoäi Haûi AÁn chöa töøng coù ra vaøo, moät thôøi ñieåm noùi töùc thì cuøng vôùi thöù töï tröôùc sau khoâng ñoàng. Vieäc phoùng aùnh saùng taäp hôïp chuùng hoäi, moät nhieàu, chung rieâng, thænh ñaùp, ngoân töø, suy nieäm, noùi chung laø moïi hieän töôùng ñeàu khaùc. Söï trang nghieâm nôi ñaïo traøng hôn keùm chaúng gioáng nhau v.v… Neân goïi laø “nghi thöùc cuûa giaùo moân khaùc nhau”

Hai: “Sôû thuyeân” töùc laø noäi dung cuûa giaùo phaùp ñöôïc neâu giaûng, vôùi choã ñaït ñeán cuûa dieäu lyù khoâng gioáng. Vieân dung, sai bieät nhieàu nghóa chaúng ñoàng. Voâ soá caùc phaùp moân vôùi nhöõng phöông tieän khaùc nhau. Nhö nghóa seõ ñöôïc neâu trong phaàn baøn veà “Nghóa lyù phaân teà”.

Ba: Thaønh töïu ñaïo quaû Phaät mau chaäm khaùc nhau. Nghóa laø hoaëc chæ trong moät nieäm, hoaëc phaûi traûi qua voâ löôïng kieáp. Nieäm vaø kieáp vieân dung neân daøi ngaén töï taïi, khoâng haïn cuoäc nôi ba A-taêng-kyø cuøng söï öùng hoùa.

Boán: Thaáy Phaät trong söï chung, rieâng khoâng gioáng nhau, chaúng keå laø phaøm, Thaùnh, ñöôïc chaáp thuaän thì thaáy möôøi thaân, khoâng giôùi haïn theo söï khaùc nhau cuûa tröôùc Ñòa, treân Ñòa.

Naêm: Thôøi gian thuyeát giaûng giaùo phaùp khaùc nhau. Nhö môùi thaønh Chaùnh giaùc lieàn thuyeát giaûng coù möôøi lôùp. Do nieäm, kieáp vieân dung, neân khoâng giôùi haïn vaøo ba löôït baûy ngaøy (ba tuaàn).

Saùu: Tieáp caän vôùi caûnh giôùi roäng heïp khaùc nhau. Thieân töû Ñòa Nguïc, saùu ngaøn vò Tyø-kheo, maét traàn maø nhìn thaáu trieät khaép caû phaùp giôùi, khoâng bò haïn cuoäc nôi ba ngaøn theá giôùi.

Baûy: Nhaân quaû nôi söï haønh hoùa vaø ñaït ñeán quaû vò khoâng gioáng nhau. Coù ñuû caû vieân dung, phaân taùn löu haønh, taùnh töôùng cuøng thoâng suoát keát hôïp.

Taùm: Taïo laäp caùc Thöøa nhieàu ít khaùc nhau. Nhö noùi moät Thöøa, hoaëc noùi voâ löôïng Thöøa, khoâng haïn cheá trong ba Thöøa, naêm Thöøa.

Chín: Lôïi ích coù söï hôn keùm khoâng gioángnhau. Thieân töû Ñòa Nguïc, ba löôït ñoán ngoä vieân maõn. Coõi coõi, choán choán vôùi söï lôïi ích voâ taän.

Möôøi: Söï phoù chuùc, löu thoâng khaùc nhau: Taän cuøng nôi ñôøi vò lai, söï löu thoâng luoân ñöôïc noái tieáp khoâng heà giaùn ñoaïn.

Chö Phaät luoân gaàn guõi hoä trì chaúng phaûi Tieåu thöøa. Söï sai bieät coù tính chaát vi teá neáu suy tìm thì coøn nhieàu hôn nöõa. Cho neân vieát laø: “söï khaùc nhau thaät söï coù nhieàu, ñuùng nhö choã ñaõ nhaän ñònh”.

* Sôù töø caâu: “Song do noäi dung cuûa söï khuaát khuùc” tieáp xuoáng: Laø phaàn sau, hieän roõ veà choã traùi: Ñaõ chaúng nhaän ñònh veà choã saâu caïn cuûa “giaùo phaùp khuaát khuùc”,neân khieán cho nhieàu Phaùp bò laãn loän chung khoâng roõ, chaúng theå giuùp ngöôøi kheùo nhaän bieát veà Quyeàn, Thaät, neân khoâng theå döïa vaøo ñöôïc.
* Sôù töø caâu: “Vaøo ñôøi Teà, coù vò AÅn só laø Löu Caàu” tieáp xuoáng: Laø noùi ñeán nhaø thöù tö chuû tröông laäp ra hai thöù giaùo phaùp. (Löu Caàu (437- 495) cuõng laäp ra Ñoán giaùo, Tieäm giaùo).

ÔÛ ñaây, söï laäp yù cuûa taùc giaû laø döïa theo nghi thöùc giaùo hoùa cuøng vôùi thôøi ñeå laäp ra ñoán thuyeát, tieäm thuyeát. Töùc cho nghi thöùc giaùo hoùa taïi luùc môùi thaønh Chaùnh giaùc laø Ñoán. Tieäm thì coù naêm thôøi, töùc döïa theo thôøi maø noùi.

* Sôù töø caâu: “Nhöng kinh naày, (chæ kinh Hoa Nghieâm)” tieáp xuoáng:

Laø phaàn hai bieän giaûi veà choã thuaän, traùi: Tröôùc noùi veà thuaän, sau noùi veà traùi.

Trong phaàn thuaän, do döïa vaøo nghi thöùc giaùo hoùa neân thaønh thuaän lyù, ñaõ daãn kinh Hoa Nghieâm ñeå chöùng minh cho söï thaønh töïu. Hai thí duï ñöôïc daãn ra, vaên ñeàu töø nôi vaên cuûa phaåm Xuaát Hieän, nhö tröôùc ñaõ neâu.

* Sôù töø caâu: “Tuy nhieân veà Tieäm theo naêm Thôøi” tieáp xuoáng: Laø bieän roõ veà choã Traùi. Do döïa theo thôøi haïn cuoäc, giaùo phaùp coù nhöõng vöôùng maéc, khoù khaên neân trôû thaønh traùi vôùi lyù, phaàn sau seõ bieän minh.
* Sôù caâu: Thöù ba laø laäp ra ba thöù giaùo phaùp, cuõng coù ba nhaø (Ba nhaø: caùc vò sö ôû Nam Trung, ñaïi sö Quang Thoáng vaø ñaïi sö Caùt Taïng): Laø phaàn noùi veà kieán giaûi cuûa ba nhaø chuû tröông coù ba thöù giaùo phaùp (Ñoán giaùo, Tieäm giaùo, Baát ñònh giaùo).

Trong phaàn naày goàm:

Moät: Neâu toång quaùt.

Hai: Töø caâu: “Moät laø caùc sö ôû Nam Trung vuøng Giang Nam thôøi Nam Baéc Trieàu” tieáp xuoáng: Laø noùi rieâng veà kieán giaûi cuûa ba nhaø.

Nôi phaàn ñaàu töùc “Caùc sö cuøng laäp”, phaàn trình baøy nghóa ñaõ neâu töø tröôùc goàm hai: Tröôùc laø neâu toång quaùt, sau laø neâu rieâng veà nghóa Tieäm.

Phaàn tröôùc ñöôïc phaân laøm ba:

Moät: Chính thöùc neâu veà söï laäp yù.

Hai: Töø caâu: “Do trong tieäm, tröôùc laø Tieåu, sau Ñaïi” tieáp xuoáng: Laø xaùc laäp yù cuûa ba vò.

Ba: Töø caâu “Nghóa laø rieâng coù” tieáp xuoáng: Neâu ra töôùng Baát ñònh Goïi laø “Nghieâng veà moät phöông” (Thieân phöông) nghóa laø theo ñaïi theå maø noùi, thì trong Tieäm giaùo, tröôùc laø Tieåu, sau laø Ñaïi, nhöng khoâng gaây trôû ngaïi cho thôøi thuyeát giaûng veà Tieåu cuõng coù neâu giaûng veà Ñaïi. Nhö ngöôøi möôøi naêm hoaèng döông veà Luaät, khoâng phöông haïi tôùi vieäc luùc ôû nôi choán rieâng neâu giaûng veà Ñaïi Thöøa. Cho neân vieát laø: “Nghieâng veà moät phöông Baát ñònh”. Chæ roõ kinh “Nhö kinh Thaéng Man, Kim Quang Minh”: Kinh Thaéng Man, phaàn ñaàu noùi: “Vua ba tö naëc vaø phu nhaân Maït Lôïi, tin töôûng nôi chaùnh phaùp chöa laâu”, ñaõ noùi “Chöa laâu” thì roõ laø môùi giaûng noùi. Kinh Kim Quang Minh. Ñaõ chaúng phaûi laø Ñoán giaùo cuûa giaùo phaùp thöù nhaát, laïi chaúng phaûi laø Tieäm giaùo cuûa giaùo phaùp thöù hai. Cuoái nôi phaàn sau ñaõ bieän minh veà Phaät taùnh thöôøng truï, roõ raøng laø “Baát ñònh”.

Noùi: “Phaät taùnh thöôøng truï”: Töùc nhö kinh Thaéng Man neâu giaûng

veà hai thöù Nhö Lai Taïng, töùc laø Phaät Taùnh. Laïi khen ngôïi ba Thaân cuûa Phaät, töùc nhö nay vaên cuûa Phaïm aâm noùi:

*“Heát thaûy phaùp thöôøng truï Vì theá con quy y”.*

Laø noùi veà nghóa thöôøng truï.

Kinh Kim Quang Minh, trong phaåm Tam Thaân ñaõ neâu roäng veà Phaùp thaân thöôøng truï.

* Sôù töø caâu: “ Trong Tieäm giaùo chia ra, hôïp laïi” tieáp xuoáng: Laø phaàn sau (cuûa phaàn caùc sö cuøng laäp) neâu roõ veà nghóa Tieäm.

Chia Tieäm thaønh rieâng ra, töï coù boán loaïi: Töø hai giaùo ñeán naêm giaùo, ôû trong ñaây chia laøm ba: coù ba sö, sö thöù nhaát laø ngöôøi laäp yù chính thöùc, hai vò sau chæ laø ñoàng quan ñieåm,töùc laø Phaùp sö Huyeàn Traùng vaø Phaùp sö Chaân Ñeá. Vò thöù nhaát laø Vuõ Khaâu Sôn, töùc Toâ Chaâu Sôn töï (Phaùp sö Ngaäp \*).

Trong phaàn noùi veà vò thöù ba (Phaùp sö Chaân Ñeá) goàm hai chi tieát: Tröôùc laø chæ roõ choã ñoàng vôùi vò sö thöù nhaát. Sau, töø caâu “Nhöng veà chi tieát cuûa thôøi gian” tieáp xuoáng laø chæ ra choã laäp yù rieâng khaùc.

Vaên cuûa baûn Sôù giaûi chæ neâu toùm taét. Vaên ñaày ñuû laø: “Töùc laø ñöùc Phaät ngaøy taùm thaùng hai thaønh ñaïo, moàng taùm thaùng tö, ôû nôi nöôùc Ba-la-naïi, trong vöôøn Loäc Daõ, vì chuùng Thanh-vaên chuyeån Phaùp luaân, giaûng veà Töù Ñeá (Baûy naêm) sau, vaøo naêm thöù baûy keå töø ngaøy thaønh ñaïo, ôû nôi nöôùc Xaù-veä, caùch Kyø vieân naêm daëm, beân bôø soâng trí tueä, vì caùc vò Boà taùt cuøng chöùng cuûa hai Thöøa, thuyeát giaûng kinh Baùt-nhaõ v.v... thôøi naøy goàm caû hai, goïi laø chuyeån chieáu Phaùp luaân (chuyeån Phaùp luaân, chieáu Phaùp luaân.) laïi töø naêm thöù möôøi laêm keå töø ngaøy thaønh ñaïo, trong voøng ba möôi naêm chöa ñeán Nieát-baøn, taïi nöôùc Tyø-xaù-ly, trong Phaùp ñöôøng quæ vöông, vì haøng Boà taùt Chaân Thöôøng thuyeát giaûng kinh Giaûi Tieát (Giaûi Thaâm Maät) v.v… thôøi naøy coù ñuû ba loaïi chuyeån Phaùp luaân, laø chuyeån Chieáu Phaùp luaân vaø Trì Phaùp luaân.

* Sôù töø caâu: “Töùc Phaùp sö Ngaäp ñôøi Löu Toáng” tieáp xuoáng: Laø noùi tôùi vò sö thöù ba chia laøm boán giaùo (ôû treân neâu: chia tieäm ra thaønh boán: Töø hai giaùo ñeán naêm giaùo) vaên cuûa phaàn naøy goàm hai: Moät laø neâu leân caû ñoâi, hai laø hieån baøy caû caëp. Ngöôøi vieát Sôù giaûi khoâng muoán daãn vaên nhieàu, neân chæ ñoái vôùi ba thôøi giaùo cuûa vò sö tröôùc, theâm vaøo nhöõng ñieåm khaùc (boán giaùo laø: Höõu töôùng giaùo, Voâ töôùng giaùo, Ñoàng qui giaùo vaø thöôøng truï giaùo. Ñoàng quy giaùo laø ñieåm khaùc, ba caùi thì gioáng vôùi ngöôøi tröôùc).
* Sôù caâu: “Ñaïo traøng Tueä Quaùn”: Töùc teân vò taêng nôi chuøa Thöôïng

Nguyeân Ñaïo Traøng. Noùi naêm thöù giaùo laø:

*Höõu töôùng giaùo. Voâ töôùng giaùo. ÖÙc döông giaùo. Ñoàng qui giaùo. Thöôøng truï giaùo.*

Goïi laø: “ÖÙc döông giaùo”: Nghóa laø haïn cheá, haï thaáp giaùo phaùp cuûa Thanh-vaên, khen ngôïi ñeà cao haøng Boà taùt.

Coøn naêm thöù giaùo phaùp cuûa Löu Coâng (Löu Caàu ñaõ noùi ôû tröôùc) goàm: Nhaân thieän giaùo, Höõu töôùng giaùo, Voâ töôùng giaùo, Ñoàng qui giaùo Vaø Thöôøng truï giaùo.

* Sôù töø caâu: “Chö vò ñaïi sö töø tröôùc ñeán giôø” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai, bieän giaûi veà choã thuaän traùi. Ñöôïc chia laøm ba:

Moät: Bieän minh chung veà choã thuaän, traùi. Hai: Ñaû phaù rieâng veà Lyù cuûa choã traùi.

Ba: Toùm keát veà phaàn thuaän, traùi.

Trong phaàn moät, do caùc vò ñaïi sö tröôùc nay, töø vò chuû tröông hai giaùo phaùp, ñeán vò cho giaùo phaùp coù naêm loaïi, ñeàu cho tröôùc laø tieåu, sau laø ñaïi, khoâng taêng theâm “Baát ñònh giaùo”, thì ngay töø ñaàu ñaõ gaëp phaûi vaán naïn veà söï coù maët cuûa Ñaïi thöøa trong thôøi kyø ñaàu. Noùi “Tuy ñaõ theâm Baát ñònh giaùo nhöng vaãn coøn vöôùng maéc”: Töùc laø söï taêng theâm aáy ñaõ traùnh khoûi ñöôïc vaán naïn “Coù giaùo phaùp Ñaïi thöøa ngay trong thôøi kyø ñaàu”, nhöng ôû trong nghóa cuûa choã laäp danh, ñeàu coù nhöõng vaán naïn khoù thoâng suoát. Cho raèng “Laøm roõ moät caùch toùm löôïc veà choã vöôùng cuûa naêm thôøi giaùo” töùc laø theo ñaáy maø baøi baùc, ñaõ ñaû phaù naêm thôøi, thì boán, ba, hai thôøi coi nhö cuõng ñaõ ñaû phaù xong, neân vieát laø “caùc thôøi coøn laïi coù theå so saùnh maø nhaän bieát”.

* Sôù “Thöù nhaát, neâu roõ veà möôøi hai naêm tröôùc laø Höõu töôùng” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, ñaû phaù rieâng: Ñaû phaù hai nhaø chuû tröông naêm thôøi giaùo.

Moät: Ñaû phaù veà naêm thôøi cuûa Thöôïng Nguyeân Ñaïo Traøng (Tueä Quaùn): Ñöôïc chia laøm naêm.

* Sôù caâu: “Luaän Thaønh Thaät noùi: “Ta nay chính thöùc laøm roõ thaät nghóa trong ba Taïng”, Thaät nghóa töùc laø Khoâng”: Laø ñaû phaù veà thôøi thöù nhaát (Höõu töôùng giaùo). Neâu daãn ba caên töø luaän, kinh, ñaây laø söï neâu daãn thöù nhaát, daãn luaän cuûa Tieåu Thöøa.

YÙ cuûa Luaän Thaønh Thaät noùi: “Ta nay thaønh laäp thaät nghóa trong Tieåu Thöøa” neân goïi laø “Thaønh Thaät”. Do ba Taïng töùc laø giaùo phaùp cuûa

Tieåu thöøa, ñaõ goïi “Thaät nghóa” töùc laø khoâng, thì roõ Tieåu thöøa ñaõ neâu giaûng veà Khoâng, sao noùi laø “Thaáy höõu ñaéc ñaïo”? Roõ raøng laø khoâng theå khoâng thaáy Thaät nghóa (khoâng) maø thaønh ñaïo.

* Sôù töø caâu: “Laïi nhö trong kinh A-haøm noùi” tieáp xuoáng: Laø söï neâu daãn thöù hai, daãn kinh Tieåu thöøa. Vaên cuûa ñoaïn kinh aáy ñaày ñuû laø: “Khoâng coù laõo, töû aáy, khoâng coù ai laø laõo, töû”. Ñaây töùc laø bieän minh veà nghóa Nhaân, Phaùp khoâng nôi möôøi hai nhaân duyeân. “Laõo, töû aáy” laø chæ cho theå cuûa Phaùp laõo töû”. Ai (thuøy giaû) töùc laø Nhaân (ngöôøi). Cho neân noùi “Khoâng coù laõo, töû aáy” töùc laø Phaùp laõo, töû khoâng (Phaùp Khoâng), “Khoâng coù ai laø laõo, töû” töùc laø ta, ngöôøi khoâng.

Tuy nhieân, caùc Kinh, Luaän haàu heát ñeàu neâu roõ laø Tieåu thöøa chæ coù nhaân khoâng, chöa bieän minh veà Phaùp khoâng, laø coù hai nghóa: “ Thöù nhaát: Theo “Thieåu phaàn” maø noùi Tieåu thöøa, thì phaàn nhieàu chæ bieän minh veà ngöôøi khoâng. Thöù hai: Theo tính chaát “hieån baøy roõ, chaúng hieån baøy roõ” maø noùi, thì tuy Tieåu Thöøa coù noùi veà Phaùp khoâng nhöng chöa hoaøn toaøn hieån baøy roõ, neân goïi laø khoâng neâu giaûng veà Phaùp khoâng. Neáu theo tính chaát “Chaúng hieån baøy roõ” cuøng “Thieåu phaàn” maø noùi, thì Tieåu Thöøa cuõng coù neâu roõ veà Phaùp khoâng. Nay ôû ñaây theo nghóa naøy.

* Sôù caâu: “trong ba Taïng neâu roõ Phaùp Khoâng laø ñaïi Khoâng”: Laø söï neâu daãn thöù ba, daãn Luaän cuûa Ñaïi Thöøa (Luaän Ñaïi Trí Ñoä). Choã luaän naøy laø giaûi thích veà möôøi taùm thöù khoâng, phaân bieät caùi khaùc nhau veà Ñaïi Khoâng cuûa hai Toâng. Nay chæ laáy yù choã noùi veà “Ba Taïng neâu roõ Phaùp khoâng”. Ba taïng töùc laø giaùo phaùp cuûa Tieåu thöøa.
* Sôù töø caâu: “Ñeàu cho thaáy roõ” tieáp xuoáng: Laø toùm keát veà ba ñoaïn vaên ñaõ neâu daãn treân.
* Sôù töø caâu: “Nhö cho raèng trong thôøi thöù hai” tieáp xuoáng: Laø ñaõ phaù veà thôøi thöù hai (voâ töôùng giaùo). Phaàn naøy goàm ba:

Moät: Ñaû phaù veà “Thuyeát khoâng”.

Hai: Ñaû phaù“Chaúng neâu roõ veà thöôøng truï”. Ba: Toùm keát xaùc laäp nghóa chính.

Trong phaàn moät ñöôïc chia laøm hai: Thöù nhaát laø daãn ra cheá giôùi Phaùp, bieän minh laø möôøi sau hai naêm cuõng thuyeát veà Höõu. Giôùi kinh neâu: “Kheùo giöõ gìn ñoái vôùi lôøi noùi, töï laøm trong saïch taâm yù, thaân chôù neân laøm nhöõng vieäc aùc, ba neûo nghieäp aáy ñöôïc thanh tònh, coù theå ñaït ñöôïc caùc haïnh nhö theá, ñoù laø ñaïo cuûa baäc Ñaïi Tieân nhaân”. Ñaáy laø ñöùc Thích-ca Nhö Lai, ôû trong khoaûng möôøi hai naêm, vì caùc vò taêng voâ söïñaõ thuyeát giaûng veà Giôùi Kinh aáy. Töø ñoù veà sau môùi phaân bieät thuyeát giaûng roäng, töùc bieát roõ laø sau möôøi hai naêm, môùi cheá ra giôùi roäng. Giôùi roäng

töùc laø trình baøy veà Höõu.

* Sôù töø caâu: “Laïi Luaän Trí Ñoä noùi: Töø ñeâm ñaéc ñaïo…” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai cuûa phaàn moät: Daãn Luaän ñeå cho thaáy Baùt-nhaõ ñaõ ñöôïc thuyeát giaûng chung, neâu roõ laø trong möôøi hai naêm tröôùc ñaõ neâu giaûng veà khoâng, chaúng phaûi chæ haïn cuoäc trong möôøi hai naêm sau môùi thuyeát giaûng. Baùt-nhaõ laø laøm roõ trí cuûa taùnh khoâng.
* Sôù töø caâu: “Nhö noùi trong thôøi thöù hai chöa hieån baøy tính chaát thöôøng truï” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai, ñaû phaù veà vieäc “Chaúng neâu roõ veà thöôøng truï”. Ñöôïc chia laøm boán:
* Thöù nhaát laø ñaû phaù baèng neâu chaát vaán ngöôïc laïi: Thaät töôùng töùc laø thöôøng truï.
* Sôù töø caâu: “Neáu bieát thaät töôùng Baùt-nhaõ”: Laø phaàn hai ñaû phaù baèng caùch laøm hieån baøy caùi chính. ÔÛ treân laø Hieän löôïng, ñaây laø Thaùnh ngoân löôïng, Baùt-nhaõ töùc laø Phaät taùnh. Phaät Taùnh laø thöôøng truï, neân Baùt- nhaõ thöôøng truï.
* Sôù töø caâu: “Cho neân bieát thaät töôùng Baùt-nhaõ” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, ñaû phaù baèng caùch laõnh hoäi yù nghóa. Töùc laø thaáu ñaït veà hai kinh (Nieát-baøn, Baùt-nhaõ) khieán cho thôøi thöù hai gioáng nhö thôøi thöù naêm (thöôøng truï giaùo), do nghóa nhö nhau. Nghóa laø hai thöù Baùt-nhaõ (Thaät töôùng, Quaùn chieáu), töùc laø hai nhaân cuûa Phaät taùnh (chaùnh nhaân, lieãu nhaân), ôû nôi teân goïi thì khaùc, maø ôû nôi nghóa thì khoâng khaùc.

Noùi “Thaät töôùng laø chaùnh nhaân”: Töùc noùi veà Ñeä-nhaát-nghóa Khoâng, goïi laø Phaät taùnh. Ñeä-nhaát-nghóa Khoâng laø teân goïi khaùc cuûa Thaät Töôùng. Coøn “Quaùn chieáu laø lieãu nhaân” thì nhö aùnh saùng cuûa ngoïn ñeøn soi roõ söï vaät.

* Sôù töø caâu: “Laïi nöõa, Baùt-nhaõ lìa boán luaän chöùng” tieáp xuoáng: Laø phaàn boán, ñaû phaù baèng caùch “Tuùng, Ñoaït” (khaúng ñònh, phuû ñònh?).

Tröôùc laø “Ñoaït” (phuû ñònh) thì gaït boû daáu veát, hoäi nhaäp nôi lyù huyeàn dieäu, döùt haún traêm neûo phuû ñònh, ngoân töø khoâng coøn nôi boán luaän chöùng. Neáu chæ xem Khoâng laø Baùt-nhaõ thì chaúng phaûi laø Baùt-nhaõ ñuùng nghóa. Kinh vieát: “Baùt-nhaõ chaúng phaûi laø Höõu töôùng, chaúng phaûi laø Voâ töôùng, cuõng chaúng phaûi laø Höõu, Voâ töôùng, cuõng chaúng phaûi laø phi höõu töôùng”. Lìa heát thaûy caùc töôùng thì ñaâu ñöôïc cho laø chæ giöõ laáy Khoâng. Cho neân luaän Ñaïi Trí Ñoä coù caâu:

*“Chö Phaät noùi phaùp khoâng Vì lìa boû chaáp coù*

*Laïi chaáp coù caùi khoâng Sao ñöôïc chö Phaät ñoä?”*

* Sôù caâu: “Baùt-nhaõ khoâng huûy hoaïi boán luaän chöùng, haù khoâng phaûi laø dieäu höõu:” Ñaây töùc laø phaàn Tuùng (khaúng ñònh). Khaúng ñònh ñaáy laø khoâng, cuõng chính laø coù khoâng, haõy coøn laø boán luaän chöùng, huoáng hoà laø höõu Neân kinh Baùt-nhaõ noùi: “Baùt-nhaõ chaúng phaûi huûy hoaïi saéc, chaúng huûy hoaïi thoï, töôûng, haønh, thöùc” töùc laø chaúng huûy hoaïi Höõu.

Phaàn vaên coøn laïi coù theå nhaän bieát. Luaän Ñaïi Trí Ñoä vieát: “heát thaûy thaät, chaúng phaûi laø thaät; cuõng thaät cuõng chaúng phaûi laø thaät; chaúng phaûi laø thaät chaúng phaûi laø phi thaät, ñeàu goïi laø phaùp cuûa chö Phaät, neân boán luaän chöùng ñeàu laø thaät”. Laïi “Phaùp do nhaân duyeân sanh” töùc Khoâng töùc Giaû töùc Trung, coù söï ngaên chaän, bieåu thò, töùc hai caâu sau. Cho neân bieát, maát lyù thì boán luaän chöùng trôû thaønh boán söï huûy baùng. Coøn ñaït ñöôïc toâng chæ thì boán luaän chöùng trôû neân boán ñöùc. Phaàn tieáp xuoáng noùi veà nghóa chính seõ tieáp theo ñaây maø phaùt khôûi.

* Sôù töø caâu: “Cho neân bieát Tieåu, Ñaïi ñeàu coù boán moân” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù ba (cuûa phaàn ñaû phaù veà Thôøi thöù hai): Toùm keát xaùc laäp nghóa chính. Ñaây töùc laø khaúng ñònh (Tuùng) maø phuû ñònh (Ñoaït). Khaúng ñònh kieán giaûi kia, thôøi kyø ñeàu laø thuyeát giaûng veà Höõu, tieáp theo laø neâu giaûng veà Khoâng, töùc ñeàu ñaït ñöôïc yù cuûa moät moân. Phuû ñònh kieán giaûi ñoù khoâng bieát veà yù cuûa boán moân, neân toâng chæ cuûa thôøi kyø ñaàu laø Höõu, thôøi kyø tieáp laø Khoâng, laø hoaøn toaøn traùi ngöôïc.

Noùi boán moân laø: Tieåu thöøa cho A-tyø-ñaøm laø Höõu moân. Tyø-ñaøm töùc nay laø Caâu Xaù, theo Nhaát Thieát Höõu Boä. Thaønh Thaät töùc laø Khoâng moân, vì thaät nghóa laø khoâng. Luaän Coân Laëc (Coân laëc moân) töùc laø “moân vöøa Höõu vöøa khoâng)”. Coøn “Moân chaúng phaûi laø Höõu chaúng phaûi laø khoâng” thì chöa thaáy luaän vaên… coù choã cho raèng Ñoäc Töû Boä cuõng cho mình laø “chaúng phaûi laø coù chaúng phaûi laø khoâng”.

Boán moân cuûa ñaïi Thöøa: Nhö kinh Nieát-baøn noùi: “Taát caû chuùng sanh ñeàu coù Phaät taùnh, nhö söõa coù taùnh cuûa Laïc v.v… Ñaây töùc laø Höõu moân.

Laïi noùi: Ñaù khoâng coù taùnh cuûa vaøng, söõa khoâng coù taùnh cuûa Laïc.

Phaät taùnh cuûa chuùng sanh cuõng nhö hö khoâng. Thaønh Ca-tyø-la khoâng, ñaïi Nieát-baøn khoâng. Töùc laø khoâng moân.

Laïi cho raèng: Phaät taùnh cuûa chuùng sanh cuõng coù cuõng khoâng. Vì sao goïi laø coù? Laø vì taát caû chuùng sanh thaûy cuøng coù. Vì sao cho laø khoâng? Laø vì theo phöông tieän kheùo leùo maø ñöôïc thaáy. Töùc laø “Moân cuõng coù cuõng khoâng”.

Theâm nöõa: Phaät taùnh cuûa chuùng sanh töùc laø Trung ñaïo, chaúng phaûi laø coù nhö hö khoâng, chaúng phaûi laø khoâng nhö söøng thoû. Traêm söï phuû

ñònh ñeàu taùch rôøi, phaân taùn; ñaây laø “Moân chaúng phaûi laø coù, chaúng phaûi laø khoâng”.

Neáu döïa vaøo Kinh, Luaän, thì Duy Thöùc haàu heát neâu roõ veà Höõu moân. Chöôûng Traân (Ñaïi Thöøa Chöôûng Traân Luaän) ña phaàn bieän giaûi veà Khoâng moân. Luaän Bieän Trung Bieân thì bieän giaûi veà moân cuõng coù cuõng khoâng. Trung Luaän, Baùch Luaän haàu heát laø bieän minh veà moân “Chaúng phaûi laø coù chaúng phaûi laø khoâng”.

* Sôù caâu: “Neáu cho raèng trong thôøi thöù ba chæ goïi laø ÖÙc döông giaùo”: Laø ñaû phaù veà Thôøi thöù ba (ÖÙc döông giaùo). Vaên cuûa baûn Sôù giaûi ñöôïc chia laøm hai:

Moät: Neâu leân caû ñoâi.

Hai: Töø caâu: “Kinh Tònh Danh noùi” tieáp xuoáng: Laø ñaû phaù caû caëp. Tröôùc ñaû phaù trong thôøi thöù ba chaúng neâu roõ veà nghóa Thöôøng, phaàn naày coù theå nhaän bieát. Sau, töø caâu: “Kinh Baùt-nhaõ cuõng neâu:” tieáp xuoáng: Laø ñaû phaù rieâng choã ñöôïc goïi laø “ÖÙc döông”. Vì trong thôøi thöù hai cuõng coù “ÖÙc döông giaùo”: cho giaùo phaùp cuûa hai Thöøa chæ nhö aùnh saùng cuûa ñom ñoám laø ÖÙc(haï thaáp cheâ bai), giaùo phaùp cuûa Boà taùt nhö aùnh saùng maët trôøi, laø Döông (ñeà cao, khen ngôïi).

* Sôù töø caâu: “Coøn nhö noùi trong thôøi thöù tö” tieáp xuoáng: Veà thôøi thöù tö, (Ñoàng quy giaùo) chæ ñaû phaù vieäc khoâng neâu roõ veà tính chaát thuôøng truï, chöù khoâng ñaû phaù veà nghóa ñoàng quy.
* Sôù töø caâu: “Naêm, cho Nieát-baøn laø thöôøng truï” tieáp xuoáng: Laø ñaû phaù veà Thôøi thöù naêm (Thöôøng truï giaùo). ÔÛ ñaây, chaáp nhaän kieán giaûi cho Nieát-baøn laø nghóa thöôøng truï, nhöng pheâ phaùn ôû choã cho thôøi Nieát-baøn (Thöôøng truï giaùo) khoâng coù tieåu Thöøa. Nhöng roõ laø thôøi Nieát-baøn ñeàu coù Ñaïi, Tieåu, neân trong kinh A-haøm ñaõ neâu giaûng veà töôùng cuûa Nhö Lai nhaäp Nieát-baøn. Kinh aáy noùi ñöùc Nhö Lai thoï trai nôi nhaø cuûa oâng Thuaàn Ñaø xong, nhaân aên moùn canh naáu baèng naám töø caây chieân ñaøn, sau ñaáy thì bò ñau nôi löng. Baáy giôø ñöùc Theá Toân, naèm nôi khoaûng giöõa hai caây Sa La, thuoäc thaønh Caâu Thi Na, thuaän nghòch ra vaøo, sieâu dieät nôi Phaùp Tam muoäi, ôû trong coõi thieàn thöù tö nhaäp Tam muoäi Hoûa Quang, thieâu thaân dieät ñoä, chæ löu laïi xaù lôïi laøm ruoäng phöôùc cho Trôøi, ngöôøi, thaân trí cuøng dieät, nhaäp Nieát-baøn Voâ dö.
* Sôù töø caâu: “Neáu cho Nhaân Thieân giaùo laø thöù nhaát” tieáp xuoáng: Laø ñaû phaù kieán giaûi cuûa nhaø thöù hai (chuû tröông naêm thôøi giaùo), töùc laø quan ñieåm cuûa Löu Coâng (Löu Caàu).

Noùi: “Kinh Ñeà Vò tuy neâu giaûng veà giôùi, thieän v.v…” töùc kinh aáy noùi ñöùc Nhö Lai ôû nôi caây Boà-ñeà thaønh ñaïo, trong baûy ngaøy ñaàu,

khoâng coù ngöôøi bieát Phaät ñaõ chöùng ñaéc quaû vò Voâ thöôïng chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, chæ coù Ñeà Vò vaø ba Lôïi, hai vò cö só naày, thoâng hieåu veà “AÂm döông”, bieát Phaät ñaõ thaønh ñaïo, cho laø thaàn caây, Ñeà Vò daâng leân Phaät loaïi löông khoâ, coøn boán vò Thieân Vöông thì daâng baùt. Ñöùc Nhö Lai thoï thöïc xong, lieàn vì Ñeà Vò giaûng noùi veà phaùp nhaân quaû nôi theá gian. Ñaây laø theo “Töôùng” cuûa Tieåu thöøa khoâng ngaên ngaïi ñoái vôùi Ñaïi. Nghóa laø kinh aáy laïi noùi: “Naêm traêm ngöôøi laùi buoân ñöôïc thoï naêm giôùi, tröôùc laø töï saùm hoái caùc toäi naêm nghòch möôøi aùc huûy baùng chaùnh phaùp, ñaït ñöôïc goác cuûa boán ñaïi thanh tònh, goác cuûa naêm uaån, saùu traàn, naêm caên ñeàu thanh tònh. Tröôûng giaû Ñeà Vò ñaït ñöôïc Phaùp Nhaãn Baát Khôûi, ba traêm ngöôøi laùi buoân thì ñaït ñöôïc Phaùp Nhaãn Nhu Thuaän, hai traêm ngöôøi laùi buoân thì ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Boán vò Thieân Vöông thì ñaéc Phaät Nhaãn Nhu Thuaän, ba traêm vò Long Vöông ñaït Phaùp Nhaãn Baát Khôûi, chö Thieân coøn laïi vaø voâ löôïng chuùng sanh ñeàu phaùt taâm caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Laïi nöõa, kinh Phoå Dieäu noùi:

“Vaøo tuaàn thöù hai (sau baûy ngaøy thaønh ñaïo), Ñeà Vò cuøng vôùi naêm traêm ngöôøi laùi buoân cuùng döôøng Phaät thöù löông khoâ troän maät. Phaät nhaän söï cuùng döôøng aáy vaø thoï kyù cho Ñeà Vò cuøng ñaùm thöông nhaân laø oâng ta vaø nhöõng ngöôøi kia vaøo ñôøi vò lai, seõ ñöôïc laøm Phaät, ñeàu cuøng moät danh hieäu laø Teà Thaønh”. Cho neân bieát chaúng phaûi chæ rieâng coù trôøi, ngöôøi. Choã kinh ñöôïc neâu daãn treân ñeàu cho thaáy roõ laø thôøi kyø ñaàu ñaõ coù neâu giaûng veà Ñaïi thöøa.

* Sôù caâu: “Laïi traùi vôùi trong kinh Maät Tích noùi, tuaàn thöù hai (sau baûy ngaøy thaønh ñaïo), ñeàu giaûng veà ba Thöøa”: Ñaõ cho vaøo ngaøy thöù hai sau baûy ngaøy thaønh ñaïo ñaõ giaûng noùi veà ba Thöøa, thì ñaâu ñöôïc noùi laø thôøi kyø ñaàu tieân chæ coù giaùo phaùp cuûa nhaân, thieân? Kinh naày töùc laø kinh Ñaïi Baûo Tích. Hoäi thöù ba laø Löïc Só Maät Tích, quyeån thöù taùm, do ñaïi sö Truùc Phaùp Hoä dòch.
* Sôù “Roõ raøng laø naêm thôøi giaùo v.v… ñöôïc neâu treân, ñeàu theo Thôøi maø xaùc ñònh thì vieäc phaân chia cuûa mình, töùc coù choã sai khaùc”: Laø phaàn thöù ba (cuûa phaàn bieän giaûi veà choã thuaän traùi) toùm keát veà choã thuaän traùi.

ÔÛ treân toùm keát veà choã traùi neâu tröôùc, maø noùi laø vaân vaân (ñaúng),

thì chöõ vaân vaân laø duøng chæ cho caùc kieán giaûi veà Töù thôøi giaùo, Tam, nhò thôøi giaùo.

* Sôù caâu: “Choïn boû ñi phaàn baát ñònh, theo ña phaàn maø noùi thì cuõng coù lyù toàn taïi” Laø toùm keát veà choã thuaän hôïp. Coù hai nghóa neâu ñaït ñöôïc söï thuaän lyù:

Moät: Choïn boû phaàn baát ñònh thì khoâng coù caùi sai cuûa vieäc xaùc ñònh, khoâng traùi vôùi kinh Maät Tích v.v…

Hai: Theo ña phaàn maø noùi, thì khoâng traùi vôùi choã nghóa ñöôïc xaùc laäp cuûa chính mình, neân coù lyù toàn taïi.

* Sôù caâu: “Hai laø vaøo ñôøi Haäu Nguïy, coù Luaät sö Quang Thoáng”: Laø neâu ra vò sö thöù hai (moät laø caùc vò sö ôû Nam Trung v.v…), töùc Luaät sö Quang Thoáng (Tueä Quang 468-537) laäp: Ñoán giaùo, Tieäm giaùo, Vieân giaùo.

Trong phaàn naày goàm hai:

Moät: Chính thöùc xaùc laäp goàm: Tröôùc laø neâu roõ veà choã keá thöøa. Sau laø hieån baøy nghóa ñöôïc xaùc laäp.

* Neâu roõ veà choã keá thöøa: Noùi “Keá thöøa vieäc hoïc taäp nôi Tam Taïng Phaät Ñaø”: Töùc chæ cho ñaïi sö Tueä Quang töøng theo hoïc nôi Tam Taïng Phaät Ñaø Phieán Ña
* Sôù töø caâu: “Cuõng laäp ra ba giaùo” tieáp xuoáng: “Laø hieån baøy nghóa ñöôïc laäp. ÔÛ ñaây, Tieäm giaùo thì theo tính chaát “Chaúng ñuû”, coøn Ñoán giaùo thì theo tính chaát “ñaày ñuû” maø neâu giaûng, chaúng gioáng vôùi ñaïi sö Tueä Vieãn ñôøi Tuøy, Ñaïi Tieåu cuøng ñoái chieáu thaønh ra Tieäm, Ñoán.
* Noùi: “Neâu giaûng ñaày ñuû” laø: Töùc nhö kinh Nieát-baøn neâu giaûng veà “Khoâng” goïi laø sanh töû, “Chaúng khoâng” goïi laø ñaïi Nieát-baøn. Laïi noùi: “Nhö khoâng, chaúng khoâng, nhö thöôøng, Voâ thöôøng v.v… thaûy ñeàu khieán ñöôïc laõnh hoâi roäng khaép, töùc laø Ñoán giaùo. Ba laø Vieân giaùo töùc laø kinh Hoa Nghieâm.
* Sôù töø caâu: “Ñaây cuõng theo nghi thöùc giaùo hoùa, neâu giaûng coù tröôùc sau” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, bieän giaûi veà choã thuaän, traùi.

Choã nghóa ñöôïc laäp cuûa vò söï naày phaàn nhieàu thuaän hôïp lyù, neân khoâng bieän giaûi veà choã traùi. Trong phaàn bieän giaûi veà choã thuaän hôïp, tröôùc neâu ra yù nghóa ñöôïc xaùc laäp, Sau giaûi thích veà vaán naïn vöôùng maéc.

Noùi “Ñaây cuõng theo nghi thöùc giaùo hoùa, neâu giaûng coù tröôùc sau”: Töùc trong Ñoán giaùo, phaùp giaùo hoùa khoâng khaùc vôùi Tieäm giaùo. Töøng thôøi gian rieâng giaûng noùi veà khoâng, chaúng khoâng, töùc goïi laø Tieäm. Ñoàng thôøi neâu giaûng veà khoâng chaúng khoâng, thì goïi laø Ñoán, neân goïi laø nghi thöùc giaùo hoùa. Ñoái vôùi loaïi thöù ba (Vieân giaùo) cuõng döïa theo phaùp giaùo hoùa, phaân bieät choã khaùc nôi hai giaùo phaùp tröôùc, theo ña phaàn maø thuyeát giaûng. Do ñaáy goïi laø: “ñaây cuõng laø theo nghi thöùc giaùo hoùa”.

* Sôù töø caâu: “YÙ neâu roõ thôøi hieän taïi” tieáp xuoáng: Laø phaàn sau, giaûi thích veà vaán naïn vöôùng maéc. Trong phaàn naày laø yù kieán cuûa taùc giaû saùch

“San Ñònh Kyù” (töùc saùch “Tuïc Hoa Nghieâm kinh löôïc sôù san ñònh kyù” cuûa ñaïi sö Tueä Uyeån) neâu leân hai vaán naïn: Moät: Vaán naïn chung caû veà Tieäm giaùo, Ñoán giaùo. Hai: Vaán naïn rieâng veà Vieân giaùo.

Vaán naïn thöù nhaát noùi: Neáu Tieäm caên, sanh (sanh khôûi, toàn taïi) thuïc (thaønh thuïc, chín muoài) ñeàu laø Tieäm, Sanh vaø Thuïc nôi Ñoán caên ñeàu laø ñoán, thì Tieäm Ñoán coù theå phaân chia ñöôïc. Nhöng ñaõ cho raèng: chöa Thuïc goïi laø tieäm, ñaõ Thuïc goïi laø Ñoán, thì ñaây chính laø ôû nôi moät Tieäm caên, chæ Sanh, Thuïc laø khaùc nhau, khoâng coù rieâng nghóa veà Ñoán. Hoaëc neân cho moät chuû theå coù hai caên tieäm ñoán, sanh taát phaûi ñeán thuïc, thuïc taát töø sanh maø coù. Hoaëc cho taát caû caùc thôøiñeàu laø tieäm caên, taát caû ñeàu laø sanh ñeán thuïc.

***Giaûi thích:*** Nôi vaán naïn thöù nhaát veà tieäm ñoán naøy töï coù ba vaán naïn chi tieát: Moät: Vaán naïn veà tieäm ñoán chaúng phaân. Hai: Vaán naïn veà moät caên coù ñuû caû tieäm ñoán. Ba: Vaán naïn veà “Khoâng coù ñoán caên”. Vaán naïn ñaàu laø chung, hai vaán naïn sau laø rieâng. Nay xin noùi veà vaán naïn ñaàu, neáu thoâng suoát thì caû ba vaán naïn ñeàu thoâng. ÔÛ ñaây ta thaáy taùc giaû saùch “San ñònh kyù” ñaõ cho caên quyeát ñònh ñoái vôùi tính chaát Tieäm, Ñoán. Cho neân môùi coù vaán naïn aáy. Nay khoâng cho caên laø söï quyeát ñònh ñoái vôùi tieäm, ñoán thì ñaâu coù vaán naïn naày. Nghóa laø caên kia sanh khôûi, toàn taïi thì giaûng noùi daàn daàn veà caùc phaùp moân, goïi ñaáy laø Tieäm. Ñoái vôùi caên ñaõ thuïc, giaûng noùi töùc thì veà caùc phaùp moân, goïi ñoù laø Ñoán. Theá thì ñaâu coù theå cho sanh, thuïc ñeàu laø ñoán maø neâu vaán naïn? Nhö vaäy laø vaán naïn moät ñaõ ñöôïc thoâng suoát. Ñaõ khoâng döïa theo caên, thì ñaâu ñöôïc cho sanh taát ñeán thuïc, cho thuïc taát töø sanh ñeå neâu vaán naïn? Roõ raøng laø vaán naïn hai, ba cuõng ñöôïc vöôït qua.

Laïi nöõa, töø vaán naïn naày daãn tôùi choã laäp giaùo cuûa chính taùc giaû nôi phaàn tieáp theo. Taùc giaû saùch “San ñònh kyù” laäp ra boán giaùo, cho raèng giaùo thöù ba (chaân nhaát phaàn maõn giaùo) thích hôïp vôùi haøng Boà taùt môùi phaùt taâm, giaùo thöù tö (Chaân cuï phaàn maõn giaùo) thì thích öùng vôùi taâm thöùc sau cuøng nôi Nhö Lai Taïng. Laïi töï giaûi thích roõ: Môùi phaùt taâm laø theo caên cô hôn keùm, goïi laø ñaàu tieân, chung cuoäc, chaúng phaûi laø theo thôøi gian, quaû vò môùi ñaàu, chung cuoäc cuûa söï tu taäp. Taùc giaû ñaõ cho caên cô hôn keùm laø ñaàu tieân, chung cuoäc, thì ñaâu coù vöôùng maéc gì so vôùi vò sö naày (Quang Thoáng) cuõng cho caên cô hôn keùm laø sanh, thuïc? Vaäy neân vaán naïn treân laø traùi vôùi xöa cuûa mình.

* Sôù caâu: “Choã noùi veà söï thaáu ñaït ôû treân (ôû hai giaùo Tieäm, Ñoán), veà nghóa laø goàm chung cho caû tröôùc ñòa”: Laø nhaèm laøm thoâng suoát vaán naïn thöù hai ñoái vôùi Vieân giaùo. Vaán naïn aáy cho raèng: Ñaõ goïi laø phaân bieät

roõ thöù baäc nôi caûnh giôùi cuûa Phaät, thì tröôùc ñòa khoâng coù ai kham noåi vieäc laõnh hoäi kinh naày (kinh Hoa Nghieâm), töùc laø traùi vôùi phaåm Xuaát Hieän, noùi soá löôïng chuùng sanh nhieàu nhö soá haït buïi trong coõi Phaät, ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà.

***Giaûi thích:*** Taùc giaû saùch “San ñònh kyù” cho söï thaáu ñaït ôû treân cuøng söï phaân bieät roõ veà thöù baäc nôi caûnh giôùi cuûa Phaät, hôïp laøm moät nghóa, neân môùi neâu vaán naïn aáy. Nay ñeå thoâng suoát choã naày töùc nhaän roõ söï thaáu ñaït treân laø “Tröôùc ñòa”, coøn söï phaân bieät roõ veà thöù baäc nôi caûnh giôùi cuûa Phaät laø “Treân ñòa”. Theá neân khoâng traùi vôùi vaên nôi phaåm Xuaát Hieän, cuõng khoâng heà maát ñoái vôùi lyù lôùn. Huoáng chi, luùc môùi phaùt taâm lieàn thaønh baäc Chaùnh giaùc, haù chaúng phaûi laø ngöôøi cuûa söï phaân bieät roõ veà thöù baäc nôi caûnh giôùi cuûa Phaät sao?.

* Sôù töø caâu: “Ba laø, cuoái ñôøi Tuøy, ñaàu ñôøi Ñöôøng” tieáp xuoáng: Laø noùi ñeán vò sö thöù ba theo kieán giaûi chia ba giaùo phaùp (Ñaïi sö Caùt Taïng 549-623).

Phaàn naày goàm hai: Moät: chính thöùc neâu leân choã laäp nghóa: Ñeàu döïa vaøo kinh Phaùp Hoa, quyeån thöù naêm, töùc Phaåm Tuøng Ñòa Duõng Xuaát. Do trong phaåm aáy, Boà taùt töø nôi ñaát voït leân ñaõthaêm hoûi vaán an: “Kính thöa ñöùc Theá Toân! Ñöùc Theá Toân ít beänh ít phieàn, haønh hoùa an laïc chaêng? Nhöõng ngöôøi ñaùng ñöôïc hoùa ñoä, hoï ñaõ tieáp nhaän söï giaùo hoùa moät caùch deã daøng, chaúng khieán cho ñöùc Theá Toân phaûi sanh meät nhoïc chaêng? Ñöùc Phaät ñaùp: Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Naøy Thieän nam! Nhö Lai an laïc, ít beänh ít phieàn, caùc chuùng sanh ñeàu deã hoùa ñoä, neân khoâng coù meät nhoïc gì. Vì sao? Laø vì nhöõng chuùng sanh aáy töø bao ñôøi ñeán nay luoân tieáp nhaän söï giaùo hoùa cuûa Nhö Lai, laïi ôû nôi chö Phaät ñôøi quaù khöù cuùng döôøng, toân troïng, vun troàng thieän caên. Caùc chuùng sanh ñoù, môùi thaáy thaân töôùng cuûa Nhö Lai, môùi nghe Nhö Lai giaûng noùi, töùc thì ñeàu tin töôûng, thoï nhaän, hoäi nhaäp vaøo trí tueä cuûa Nhö Lai. Tröø nhöõng ngöôøi tröôùc tu taäp hoïc hoûi theo giaùo phaùp Tieåu thöøa, nhöõng ngöôøi nhö theá, ngaøy nay Nhö Lai cuõng khieán hoï ñöôïc laõnh hoäi kinh naày, nhaäp vaøo trí tueä cuûa Phaät”.

Nhaø chuù giaûi neâu daãn kinh, döïa theo nghóa ñeå chia thaønh ba Phaùp luaân, cho “Caên baûn Phaùp luaân” laø kinh Hoa Nghieâm, vì môùi thaønh baäc Chaùnh giaùc thì lieàn neâu giaûng töùc thì. Coøn “Chi maït Phaùp Luaân” (Phaùp luaân cuûa caønh ngoïn) laø do duøng giaùo phaùp caên baûn ñeå giaùo hoùa khoâng ñaït keát quaû toát. Cho neân ôû nôi moät Phaät Thöøa phaân bieät giaûng noùi laøm ba. Goïi laø “Chi maït” töùc chæ cho thôøi gian thuyeát giaûng sau Hoa Nghieâm vaø tröôùc Phaùp Hoa. Ba töùc laø Phaùp Hoa, goïi laø”Nhieáp maït quy baûn Phaùp luaân” (Phaùp luaân thaâu toùm ngoïn quy veà goác).

* Sôù caâu: “Söï phaân chia naày hoaøn toaøn döïa theo nghi thöùc giaùo hoùa” Laø phaàn hai: Bieän giaûi veà choã thuaän traùi. Trong caâu naøy ñaõ neâu ra ñoái töôïng ñöôïc döïa vaøo ñeå laäp giaùo. Theo quan ñieåm aáy, laø döïa vaøo nghi thöùc giaùo hoùa maø laäp, chaúng phaûi laø theo phaùp hay laø theo caên cô. Noùi “Hoaøn toaøn” laø ñoái vôùi ñaïi sö Quang Thoáng, thì giaùo phaùp thöù nhaát laø theo nghi thöùc cuûa söï giaùo hoùa, thöù hai laø theo phaùp giaùo hoùa, coøn thöù ba thì ñoái hôïp vôùi caên cô. Coøn ôû ñaây, ñaïi sö Caùt Taïng laäp nghóa thì chæ döïa vaøo moãi nghi thöùc giaùo hoùa.
* Sôù töø caâu: “Caên cöù vaøo phaùp thì chæ coù Ñaïi, Tieåu”, tieáp xuoáng: Laø chính thöùc bieän giaûi veà choã thuaän traùi. Chæ coù Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa thì khoâng khaùc vôùi Baùn Töï giaùo vaø Maõn Töï giaùo. Maø nghóa thaâu toùm cuõng khoâng coù tính chaát toång quaùt.
* Sôù caâu: “Nhöng kinh Phaùp Hoa laø ñoái vôùi moät tröôøng hôïp nhaèm môû ra, laøm roõ veà goác ngoïn”: Ñoaïn naày nhaèm thoâng suoát yù cuûa kinh, ñeå giaûi thích choã vöôùng maéc cho vaán naïn. Töùc sôï coù ngöôøi neâu vaán naïn: “Döïa vaøo nôi kinh Phaùp Hoa ñeå laäp nghóa chính laø söï neâu giaûng cuûa moät beân, nhö theá naøo noùi chaúng laø döïa vaøo!” Nay giaûi thích raèng: Do nôi ngöôøi laäp giaùo khoâng ñaït ñöôïc yù cuûa kinh Phaùp Hoa. Kinh naày rieâng vì moät tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi vöôùng maéc nôi Tieåu Thöøa, vì hoï maø neâu giaûng. Töùc laø chaáp Ba nghi Moät, chaáp Tieåu nghi Ñaïi, neân vì hoï maø môû ra cuûa phöông tieän, hieån baøy töôùng chaân thaät. Töôùng chaân thaät töùc laø trí tueä cuûa Phaät, coøn nhöõng ngöôøi chaáp nôi Tieåu thöøa laø cöûa phöông tieän, thì chaúng muoán laõnh hoäi chung cho caû Thaùnh giaùo phaùp cuûa moät ñôøi. Neáu cho phaàn thuyeát giaûng tröôùc Phaùp Hoa ñeàu laø “Phaùp Luaân chi maït”, thì caùc kinh nhö Baùt-nhaõ, Tònh Danh, Thaéng Man v.v… ñeàu thuoäc veà thôøi gian tröôùc Phaùp Hoa, töùc laø “Phaùp Luaân chi maït”, thì noäi dung cuûa caùc thöù kinh aáy laø haï thaáp, cheâ bai giaùo phaùp Ñaïi thöøa? Laïi nöõa, kinh chæ cho raèng, ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi tröôùc ñaây tu hoïc theo giaùo phaùp Tieåu thöøa, neân bieát roõ yù cuûa kinh khoâng cho Baùt-nhaõ v.v… laø “chi maït”.
* Sôù töø caâu: “Laïi nhö, kinh Voâ Löôïng Nghóa” tieáp xuoáng: Laø ôû treân neâu daãn kinh Phaùp Hoa ñeå ñaû phaù, nay daãn theâm kinh khaùc ñeå laøm roõ hôn. Ñaõ noùi trong heát thaûy taát caû caùc thôøi ñeàu coù Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa, thì thôøi gian tröôùc sau chaúng phaûi chæ rieâng coù Ñaïi thöøa, thôøi gian giöõa chaúng phaûi chæ rieâng coù Tieåu thöøa. Ñaây ñeàu laø ñaû phaù thaúng thaén.

Caâu “Maø khoâng thu nhaän, laø do trong phaàn “Khai toâng laäp giaùo” ñaõ thu nhaän nghóa naày, neân ôû ñaây löôït qua khoâng noùi. Hôn nöõa, ôû tröôùc neâu ra yù cuûa kinh ñaõ thu nhaän uùy naøy roài.

* Thöù tö laø laäp ra boán giaùo, coù boán nhaø:

Moät laø: Phaùp sö Quang Traïch ñôøi Löông (Ñaïi sö Phaùp Vaân 467- 529) (Boán giaùo laø: Ba Thöøa quyeàn giaùo vaø Nhaát Thöøa thaät giaùo). Trong phaàn naày goàm hai: Tröôùc laø trình baøy choã laäp yù ñaõ neâu. Sau laø bieän giaûi choã thuaän, traùi. Trong phaàn tröôùc ñöôïc chia laøm ba:

Moät: Chaùnh thöùc neâu choã laäp nghóa. Hai: Neâu ra lyù do.

Ba: Toùm keát.

Nôi phaàn moät, chöõ “Töù cuø” (Boán con ñöôøng lôùn thoâng thöông caùc neûo) töùc laø Töù ñeá, phaàn coøn laïi coù theå nhaän bieát.

* Sôù töø caâu: “Do xe boø ôû nôi cöûa” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai neâu ra lyù do. Coù ba lyù do neân ba Thöøa laø Quyeàn, maø nghóa thì theo xu theá lieân hoaøn.

Moät: cuõng gioáng nhau: xe Deâ, xe Höôu ñeàu chaúng ñaït ñöôïc, vìdeâ höôu chæ laø doái gaït neâu ra, laø phöông tieän neâu ra. Ra khoûi cöûa khoâng coù xe. Xe boø neáu laø thaät thì ra khoûi cöûa laø coù xe. Laïi nöõa, do cuøng vôùi deâ, höôu laø söï “Doái gaït neâu ra”, ra khoûi cöûa khoâng coù xe, neân xe boø cuõng laø “doái gaït neâu ra” Töùc noùi roõ caû ba xe ñeàu laø doái gaït neâu ra. Theo Phaùp maø noùi thì nhöõng gì neâu giaûng töø tröôùc laø chæ cho ba Thöøa, ra ngoaøi cöûa laø ba coõi. Hai Thöøa ra khôûi ba coõi, khoâng coù söï chöùng ñaéc chaân thaät, thì Boà taùt ra khôûi ba coõi, haù coù söï chöùng ñaéc chaân thaät? Ñeàu khoâng chöùng ñaéc chaân thaät, goïi laø khoâng ñöôïc cöôõi xe, neân bieát roõ ba Thöøa ñeàu laø “Phöông tieän ñaët ra”.

Hai: Cuøng laø khoâng Theå taùnh. Ñaõ khoâng coù ñöôïc xe thì roõ ñeàu laø khoâng Theå taùnh laø do khoâng theå ñaït ñöôïc. OÂng tröôûng giaû doái gaït neâu ra chöù ba xe thaät söï khoâng coù. Ba thöøa ra khoûi ba coõi thì roõ laø phöông tieän. Taän Voâ sanh trí laø theå nôi xe cuûa hai thöøa. Trí phöông tieän cuûa thaân töôùng “moät tröôïng saùu” laø theå cuûa xe boø. Trí cuûa hai Thöøa ñaõ chaúng phaûi laø chaân thaät, thì trí phöông tieän cuûa thaân töôùng “moät tröôïng saùu” haù coù ñöôïc söï chaân thaät? Tuy nhieân, ôû treân noùi “khoâng ñaït ñöôïc” laø theo ngöôøi ñeå laøm roõ Phaùp. Nay bieän minh khoâng coù theå taùnh, thì chính laø theo Phaùp ñeå laøm roõ.

Ba: Caùc ngöôøi con ñeàu ñoøi hoûi. Laïi thaønh nghóa neâu treân. Neáu nhö coù theå taùnh thì chaúng hôïp vôùi söï ñoøi hoûi. Nhöng caùc ngöôøi con ñeàu ñoøi hoûi, neân bieát roõ ñeàu khoâng coù theå taùnh. Chaúng thaáy coù xe deâ, höôu, neân ñoøi hoûi xe deâ höôu. Nay ñoøi hoûi xe boø thì roõ laø khoâng coù xe boø ñeå coù theå thaáy.

Kinh Phaùp Hoa noùi: “Baáy giôø, caùc ngöôøi con cuøng thöa vôùi cha mình: cha tröôùc ñaõ höùa cho caùc ñoà chôi ñeïp nhö xe deâ xe höôu xe boø

lôùn, xin cha cho chuùng con ngay ñi”. Ñaõ ñoøi hoûi xe boø thì bieát roõ laø cuõng ñoàng khoâng coù theå taùnh, neân ñaõ laëp laïi lôøi ñoøi hoûi. Ñoøi hoûi veà xe laø duï, coøn theo Phaùp thì theá naøo? Töø xöa ñaõ coù nhieàu caùch giaûi thích, toùm löôïc coù hai: Moät laø ñoøi hoûi theo caên cô, hai laø ñoøi hoûi baèng mieäng.

Ñoøi hoûi theo caên cô, töùc ngöôøi cuûa ba thöøa, nhôø vaøo cöûa giaùo phaùp cuûa Phaät, ra khoûi caûnh nôi ba coõi, cho ñaáy laø cöùu caùnh, khoâng roõ hieåu roõ söï ñoøi hoûi nôi ba thöøa, ñaõ ñöôïc reøn luyeän caên cô Nhaát thöøa ñeán chín möôøi seõ kheá hôïp saâu vaøo yù cuûa Thaùnh nghóa maø noùi ñoù laø ñoøi theo caên cô. Phaät bieát roõ caên cô ñaõ thaønh thuïc, neân ôû Linh Sôn ñaõ taäp hôïp chuõng hoäi, nhaân ñaáy maø thuyeát giaûng kinh Phaùp Hoa, dieäu chæ cuûa moät neûo toät cuøng, töùc laø ñeàu ban cho caùc con cuøng moät thöù xe lôùn.

Keá laø ñoøi hoûi baèng mieäng: Ñaõ khai hoäi ôû Linh Sôn, ba thöøa vôùi ba caên cô thaûy ñeàu môû lôøi baøy toû, caàu Phaùp, caàu thoï kyù, töùc laø ñoøi hoûi veà xe. Vì ñaáy maø thuyeát giaûng cuøng thoï kyù khieán ñeàu tu chöùng, töùc laø ñeàu ban cho. Nôi Phaåm Töï, Boà taùt Di laëc neâu ra söï nghi ngôø cuûa boán chuùng, muoán ñöôïc Phaät xaùc ñònh nguyeân nhaân, töùc ñaõ coù nghóa veà ñoøi hoûi. Ñaïi Só Vaên Thuø noùi “Chö vò caàu ñaïo cuûa nôi ba thöøa, neáu ai coù söï nghi ngôø, hoái tieác, ñöùc Phaät seõ vì hoï maø döùt tröø saïch” töùc ñaõ chaáp thuaän cuøng ban cho. Phaàn ñaàu phaåm Phöông Tieän vieát:

*“Noùi cho chuùng Thanh-vaên Cuøng caàu Duyeân-giaùc thöøa Ta ñaõ khieán döùt khoå*

*Ñeán ñaït ñöôïc Nieát-baøn Phaät duøng löïc phöông tieän Neâu giaùo phaùp ba Thöøa Chuùng sanh nôi nôi vöôùng Daãn daét khieán ñöôïc ra”.*

Töùc laø môû ra neûo phöông tieän. Laïi noùi:

*“Xaù-lôïi-phaát neân bieát! Lôøi chö Phaät khoâng khaùc Nôi Phaùp Phaät giaûng noùi Neân sanh söùc tin lôùn Phaùp Theá Toân laâu sau Seõ phaûi noùi chaân thaät”.*

Töùc laø hieån baøy neûo thaät. Môû ra neûo phöông tieän, hieån baøy neûo thaät, ñaõ laø cuøng cho, cuõng laø höùa cho. Toân giaû Thaân Töû ba laàn thænh caàu thuyeát phaùp töùc laø ñoøi hoûi veà xe. Nôi phaàn ñaàu phaåm Thí duï. Toân giaû ñaõ daáy khôûi nghi ngôø, thænh Phaät giaûng noùi caùc duï veà xe. Trong phaåm

Duõng Xuaát, Boà taùt Di laëc baøy toû choã hoaøi nghi, thænh caàu giaûng noùi veà quaû xe. Môû ra, chæ roõ veà tri kieán, neâu giaûng veà thoï löôïng cuûa Phaät v.v… töùc laø cuøng ban cho. Ba haïng caên cô caàu ñöôïc thoï kyù, töùc laø ñoøi hoûi veà xe. Ñöùc Theá Toân ñeàu thoï kyù töùc laø cuøng ban cho.

*“Boà taùt nghe Phaùp aáy Löôùi nghi ñeàu döùt saïch Lieàn voâ cuøng hoan hæ Ngaøn hai traêm La haùn*

*Thaûy cuõng ñeàu laøm Phaät…”*

Ñeàu laø nghóa ban cho. Cho neân phaàn hôïp duï, noùi: “khieán cho caùc con, ngaøy ñeâm trong soá kieáp luoân ñöôïc vui thích töï taïi. Töùc laø cho caùc Boà taùt vaø chuùng Thanh-vaên cöôõi nhöõng coã xe baùu aáy, ñi thaúng ñeán Ñaïo Traøng”.

* Sôù caâu: “Cho neân bieát caû ba Thöøa ñeàu laø “Doái gaït neâu ra” ñeàu laø phöông tieän”: Laø phaàn thöù ba: (cuûa phaàn moät, noùi veà kieán giaûi boán giaùo phaùp cuûa ñaïi sö Quang Traïch) toùm keát veà caùc nghóa ñaõ neâu ôû treân.

Do ba ñoaïn neâu treân laàn löôït cuøng thaønh töïu, duøng ñeå chöùng toû ba thöøa ñeàu laø phöông tieän, khoâng coù thaät theå. Cho neân ngöôøi xöa cho raèng: “Doái gaït baøy ra ba xe maø caùc ñöùa con tranh nhau chaïy ra mau. Naïn löûa ñaõ vaây khaép coøn khoâng coù hai, haù hôïp coù ba thaät ñeå laøm moät? Laïi nöõa, chaúng phaûi do khaùc ñöôøng ñi maø söï ñaït ñöôïc cuõng bò bieät sao? Neân kinh noùi: “Nhö oâng tröôûng giaû kia, luùc ñaàu duøng ba thöù xe ñeå daãn duï caùc con, sau ñaáy chæ cho caùc con coã xe lôùn, duøng caùc vaät baùu trang hoaøng ñeïp ñeõ, an oån baäc nhaát. Roõ raøng laø oâng tröôûng giaû aáy khoâng coù toäi doái gaït. Ñöùc Nhö Lai cuõng nhö theá, khoâng coù hö voïng. Luùc ñaàu neâu giaûng veà ba thöøa ñeå daãn daét chuùng sanh, sau ñaáy chæ duøng phaùp Ñaïi thöøa maø ñoä thoaùt hoï. Vì sao? Laø vì Nhö Lai coù voâ löôïng trí tueä laø kho taøng cuûa caùc phaùp nhö Löïc, khoâng sôï haõi v.v… coù theå ñem cho taát caû chuùng sanh giaùo phaùp cuûa Ñaïi thöøa, chæ tröø nhöõng keû khoâng ñuû khaû naêng ñeå tieáp nhaän. Do töø nhaân duyeân aáy, neân bieát chö Phaät, duøng dieäu löïc cuûa phöông tieän, ôû nôi moät Phaät Thöøa, phaân bieät giaûng noùi laøm ba Thöøa”.

Nhö vaäy laø bieän minh caû ba Thöøa ñeàu laø “Doái gaït neâu ra”. Do ñeàu laø “Doái gaït neâu ra” theo phöông tieän neâu baøy, töùc khoâng coù Thaät Theå. Sau ñoù coù ñöôïc xe lôùn, ñeàu chaúng phaûi laø söï mong caàu töø goác (tröôùc ñaây). Neáu phaùp Ñaïi ñöôïc neâu giaûng tröôùc kia laø thaät, thì nay coù ñöôïc xe boø, sao chaúng phaûi laø söï mong caàu?

* Sôù töø caâu: “Ñaây töùc ba tröôùc laø ba Thöøa, sau moät laø moät Thöøa” tieáp xuoáng: Laø phaàn bieän giaûi veà choã thuaän traùi. Ñöôïc chia laøm boán:

traùi.

Moät: Bieän giaûi toùm taét veà söï thuaän hôïp vôùi lyù. Hai: Neâu roõ veà choã traùi.

Ba: Thoâng toû toâng chæ cuûa giaùo, laøm roõ nguyeân do cuûa söï thuaän,

Boán: Toùm keát veà nghóa ñaõ ñöôïc neâu töø tröôùc.

Boán Thöøa khoâng maát, neân phaàn moät coù theå nhaän bieát.

- Sôù töø caâu: “Neáu chæ noùi Phaùp Hoa laø thaät” tieáp xuoáng: Laø phaàn

hai neâu roõ veà choã traùi. Sôû dó coù choã traùi laø do nhö theå haï thaáp. Caùc kinh Ñaïi thöøa lieãu nghóa tröôùc ñaây thaønh quyeàn.

- Sôù töø caâu: “Cho neân bieát phaùp Ñaïi thöøa ñöôïc neâu giaûng töø tröôùc cuõng coù Quyeàn, Thaät” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, thoâng toû veà toâng chæ cuûa giaùo. Phaàn naày goàm ba:

Moät: Neâu roõ veà hôïp chaúng hôïp.

Hai: Bieän minh veà yù hôïp hai Thöøa, ba Thöøa.

Ba: Neâu roõ veà yù choïn laáy hay boû phaàn ñaõ neâu giaûng töø tröôùc.

Ba ñoaïn treân laàn löôït laøm thoâng suoát caùc vaán naïn. Töùc nhö ñaàu tieân coù theå neâu vaán naïn: “Ñaõ chaáp thuaän ba Thöøa neâu giaûng tröôùc ñeàu laø Quyeàn, thì sao noùi laø ñaõ haï thaáp caùc Thaùnh giaùo?” Neân nay giaûi thích: “Chaúng phaûi laø chaúng chaáp thuaän, nhöng kieán giaûi veà boán Thöøa kia chæ noùi veà giaùo phaùp Ñaïi thöøa ñöôïc neâu giaûng töø tröôùc, khoâng phaân ra Quyeàn, Thaät, neân trôû thaønh nhö haï thaáp, caùc giaùo phaùp Thaät.

* Sôù töø caâu: “Neáu nhö hôïp Quyeàn quy veà Thaät” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, bieän minh veà yù hôïp hai Thöøa, hôïp ba Thöøa. Töùc laø coù ngöôøi neâu caâu hoûi: “Nhö theá thì laø hôïp ba Thöøa hay hôïp hai Thöøa? Hôïp nhö vaäy thì seõ maát gì? Caû hai ñeàu coù loãi. Neáu hôïp ba Thöøa quy veà moät thì caùc giaùo phaùp neâu giaûng töø tröôùc neân cho laø khoâng coù Thaät. Neáu hôïp hai thöøa quy veà moät thì phaàn neâu giaûng töø tröôùc laø khoâng coù Quyeàn. Khoâng coù Quyeàn thì nghóa cuûa boán Thöøa khoâng thaønh, khoâng coù Thaät thì chính laø khoâng haï thaáp Thaùnh giaùo ñöôïc neâu giaûng thôøi tröôùc. Ñaây laø yù cuûa ñaïi sö Quang Traïch. Neáu neâu ra vaán naïn cuûa Baéc Toâng, thì neân noùi: caùc giaùo phaùp neâu giaûng thôøi tröôùc ñaõ coù Thaät, neân nghóa hôïp hai Thöøa quy veà moät laø roõ raøng. Do vaäy, ñöôïc giaûi thích: Hôïp hai Thöøa, hôïp ba Thöøa, caû hai ñeàu coù lyù. Hai nghóa Quyeàn, Thaät cuûa giaùo phaùp ñöôïc neâu giaûng töø tröôùc cuõng toàn taïi, neân noùi nhö theá.
* Sôù töø caâu: “Neáu môû ra Quyeàn, hieån baøy Thaät” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, bieän minh veà yù neân choïn laáy hay boû ñi phaàn ñaõ neâu giaûng thôøi tröôùc. Töùc laø vaán naïn: Neáu hôïp ba Thöøa quy veà moät, laø hôïp ba Thöøa cuûa giaùo phaùp neâu giaûng töø tröôùc laïi laøm moät, hay laø hôïp ba Thöøa cuûa

giaùo phaùp neâu giaûng töø tröôùc ñeå quy veà moät theo hieän taïi? Neân nay giaûi thích: Caàn laøm roõ hai nghóa neâu ôû treân. Tröôùc bieän minh hôïp ba Thöøa laøm moät, thì hôïp laø choïn laáy ba Thöøa ñöôïc neâu giaûng töø tröôùc. Sau, bieän minh hôïp nôi ba Thöøa ñöôïc neâu giaûng tröôùc ñeå quy veà moät Thöøa hieän taïi, laø ñeå boû ba thöøa neâu tröôùc maø laäp moät thöøa hieän taïi. Neáu theo hôïp ñeå choïn laáy thì giaùo phaùp Tieåu cuûa thôøi tröôùc cuõng choïn, huoáng hoà laø giaùo phaùp Ñaïi cuûa thôøi aáy, do lyù kia chaúng theå phaân roõ suï haønh hoùa laø nhaân cuûa Phaät. Coøn neáu söï pheá boû ñoái vôùi giaùo phaùp thôøi tröôùc thì giaùo phaùp Ñaïi cuõng boû huoáng chi laø giaùo phaùp Tieåu. Do söï döïa theo giaùo phaùp aáy laø giaû ñaët, quaû cuõng laø giaû neâu ra, neân ñeàu pheá boû. Song, noùi chia ra, pheá boû laø coù chung, coù rieâng.

Neáu theo yù rieâng: Theo giaùo phaùp thì boû ba laäp moät, laø do ba giaùo phaùp ñeàu laø giaû ñaët. Theo Lyù, thì chia ba thöøa ñeå laøm hieån loä moät, noùi coù ba lyù phuû truøm nôi moät cöïc. Chia ra khoâng coù ba lyù thì moät cöïc töï saùng roõ. Theo neûo haønh thì hôïp ba Thöøa laøm moät, haønh cuûa ba Thöøa ñeàu laø nhaân cuûa Phaät. Theo Quaû thì hôïp ba Thöøa quy veà moät, do nhaân cuûa ba Thöøa cuøng quy veà moät Quaû, do quaû cuûa ba Thöøa chaúng phaûi laø cöùu caùnh.

Neáu theo yù chung, thì chæ pheá boû moät thöù, töùc laø theo nôi giaùo , noùi chia ra, hôïp laïi laø cuøng chung cho boán thöù. Nay giaûi thích:

ÔÛ ñaây, noùi theo chia ra ba laøm hieån loä moät, thì ba töùc laø moät. Neáu theo Lyù thì ba Lyù cuûa giaùo phaùp neâu giaûng töø tröôùc goïi laø ñeàu coù rieâng söï chöùng ñaéc.

Nay chæ roõ Phaùp thaân laø ñoàng, laïi khoâng coù vò khaùc bieät. Noùi giaùo phaùp neâu giaûng tröôùc coù ba laø cöûa phöông tieän, töùc laø ngaên ñoái vôùi moät Thaät. Nay cho laø khoâng coù ba Thöøa thì lyù cuûa Nhaát Thöøa töï hieån baøy. Cho neân noùi: “Kinh naøy (Phaùp Hoa) môû phöông tieän, chæ roõ töôùng chaân thaät”. Neáu theo neûo Haønh, thì Haønh cuûa ba Thöøa ñöôïc neâu giaûng tröôùc, caùc Haønh aáy ñeàu laø khoâng ñoàng. Caùc phaùp, caùc duyeân theo söï tu taäp maø ñeàu khaùc nhau. Nay cuøng ñöôïc goïi laø nhaân cuûa Phaät,töùc laø ba Haønh rieâng bieät, thì cöûa phöông tieän bò ngaên ñoái vôùi moät Thaät. Nay hôïp laøm moät, thì cuûa phöông tieän môû ra, caùc Thaät cuûa Nhaát Thöøa ñöôïc hieån loä. Cho neân cho raèng: “Neûo haønh hoùa cuûa chö vò laø con ñöôøng tu taäp cuûa Boà taùt”. Coøn theo neûo Quaû, thì ba quaû cuûa giaùo phaùp ñöôïc neâu giaûng tröôùc khoâng gioáng nhau, laø cöûa phöông tieän bò ngaên ñoái vôùi moät Thaät. Nay noùi ba quaû ñeàu laø giaû ñaët, chæ coù ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà laø toät böïc, taâm sanh hoan hyû, töï bieát mình seõ laøm Phaät, thì thaät töôùng hieån baøy.

Nay Sôù giaûi:

Moät: Bieän minh hôïp ba laøm moät: phaàn naøy goàm hai: Tröôùc laø chính thöùc bieän minh, sau: Töø caâu: “Cho neân kinh aáy coù caâu” tieáp xuoáng: Laø daãn chöùng, daãn hai vaên ñeå chöùng minh. Moät laø daãn nôi Phaåm Döôïc Thaûo Duï (Kinh Phaùp Hoa) ñeå chöùng minh neûo haønh hoùa cuûa Tieåu töùc laø nhaân cuûa Phaät. Hai laø daãn nôi Phaåm Tín Giaûi (kinh Phaùp Hoa) ñeå chöùng minh cho neûo haønh hoùa cuûa Ñaïi laø caùi voán coù cuûa nhaân Phaät. Chính do giaùo phaùp cuûa Tieåu thöøa ñöôïc neâu giaûng töø tröôùc coù hai loaïi taâm thaát keùm: Moät laø, töï cho söï haønh hoùa khoâng thaønh Phaät. Cho neân kinh Phaùp Hoa noùi: “Chuùng con ñoàng nhaäp vaøo Phaùp taùnh, taïi sao ñöùc Nhö Lai ñaõ cöùu ñoä cho baèng giaùo phaùp Tieåu thöøa”, (lôøi cuûa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, nôi phaàn ñaàu Phaåm Thí Duï). Laïi noùi:

*“Ba hai töôùng kim saéc Möôøi löïc, taùm giaûi thoaùt Cuøng trong moät Phaùp taùnh Maø khoâng ñaït thaønh quaû!”*

Ñeàu goïi laø neûo haønh cuûa Tieåu thöøa chaúng ñaït ñeán quaû Phaät. Cho neân nay daãn nôi Phaåm Döôïc Thaûo duï ñeå thoâng toû.

Hai: Laø neûo haønh cuûa Ñaïi thöøa chaúng phaûi laø phaàn cuûa mình. Kinh Tònh Danh neâu: “Heát thaûy caùc vò Boà taùt nghe phaùp naøy thì ñeàu heát möïc vui möøng, coøn taát caû caùc vò Thanh-vaên ñeàu than khoùc, aâm thanh chaán ñoäng caû coõi tam Thieân”. Laïi noùi: “Chuùng con do ñaâu maø vónh vieãn döùt tuyeät caên aáy, ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa naøy ñaõ nhö laø hoûng maát chuûng taùnh!”.

Ñeàu neâu roõ chuûng Haønh cuûa Ñaïi thöøa chaúng phaûi laø phaàn cuûa mình. Cho neân nay daãn Phaåm Tín Giaûi ñeå chæ roõ.

Daãn Phaåm Döôïc Thaûo Duï. Vaên cuûa kinh vieát:

*“Ca-dieáp neân bieát Duøng caùc nhaân duyeân Vaø moïi thí duï*

*Khai thò Phaät ñaïo Phöông tieän cuûa ta Chö Phaät cuõng vaäy Nay vì chö vò*

*Noùi ñieàu raát thaät: Caùc vò Thanh-vaên Chöa thaät dieät ñoä Neûo haønh hoùa ñoù Laø ñaïo Boà taùt*

*Daàn daàn tu hoïc*

*Taát seõ thaønh Phaät”.*

***Giaûi thích:*** Noùi “Chö vò Thanh-vaên ñeàu chaúng phaûi laø dieät ñoä”: Töùc laø pheá boû quaû cuûa Tieåu Thöøa, “Tu hoïc daàn daàn aét seõ thaønh Phaät” laø qui veà nghóa Thaät. Nay chæ neâu ra “neûo haønh hoùa cuûa caùc vò aáy laø con ñöôøng cuûa Boà taùt”, laø lôøi cuûa söï hôïp caùc Haønh, nhaèm neâu roõ nghóa ba töùc laø moät.

Neáu theo Quaû, thì quaû cuûa ba Thöøa ñeàu thaønh nhaân cuûa Phaät, maø chaúng phaûi laø quaû cuûa Phaät, chaúng ñöôïc cho laø ba töùc laø moät. Laïi nöõa, ñeàu chaúng phaûi laø dieät ñoä, laø yù cuûa söï boû Quyeàn nôi phaàn tieáp theo.

* Sôù caâu: “Noäi dung cuûa choã ñöôïc neâu ra ôû tröôùc, laø choã nhaän bieát cuûa con”: Laø phaàn hai, daãn nôi Phaåm Tín Giaûi. Vaên cuûa ñoaïn kinh aáy noùi: “Laïi traûi qua ít laâu nöõa, ngöôøi cha bieát con taâm trí ñaõ thoâng thaùi, chí lôùn ñaõ thaønh töïu, ñaõ bieát töï khinh bæ taâm yù ngaøy tröôùc cuûa mình, neân luùc laâm chung, oâng goïi con vaø trieäu taäp hoï haøng, quoác vöông, ñaïi thaàn, saùt lôïi, cö só. Moïi ngöôøi ñeán ñoâng ñuû caû roài, oâng töï tuyeân boá, raèng xin caùc vò bieát cho, ngöôøi naøy laø con ruoät cuûa toâi, do toâi sinh ra. Tröôùc ñaây, taïi ñoâ thaønh cuõ, con toâi ñaõ boû toâi maø troán chaïy, löu laïc khoå sôû hôn naêm möôi naêm. Con toâi voán teân nhö vaäy, toâi teân nhö vaäy. Ngaøy xöa, taïi ñoâ thaønh aáy, toâi lo laéng tìm kieám maø khoâng ñöôïc, ngaøy nay, taïi ñoâ thaønh naøy, boãng nhieân toâi gaëp ñöôïc con toâi. Noù thaät laø con toâi, toâi thaät laø cha noù. Heát thaûy taøi saûn, vaät baùu cuûa toâi coù ñöôïc vaø tröôùc ñaây thu chi theá naøo, töø naây chính laø cuûa con toâi, con toâi phaûi bieát caû…”.

***Giaûi thích:*** Ñoaïn kinh neâu daãn treân laø vieäc giao phoù gia nghieäp cho ngöôøi con, töông öùng vôùi vieäc giaûng thuyeát kinh Phaùp Hoa. “Heát thaûy taøi saûn, vaät baùu” töùc laø muoân haïnh muoân ñöùc. “Tröôùc ñaây vieäc thu chi theá naøo” laø chæ cho vaên nhö ñoaïn tröôùc: “Ta nay coù laém vaøng baïc chaâu baùu, kho taøng traøn ñaày. Trong ñoù nhieàu ít vaø ñaùng thu ñaùng chi theá naøo, con phaûi bieát roõ…” ñaây töùc laø duï cho Tueä maïng Tu-Boà-ñeà giaûng noùi veà Baùt-nhaõ. Thu laáy (thu) caáp cho (chi) töùc laø xuaát, noäi. Duøng phaùp giaùo hoùa beân ngoaøi, goïi laø xuaát. Coâng söùc cuûa söï giaùo hoùa quy trôû veà nôi chính mình, goïi laø noäi (thu vaøo), töùc laø haïnh töï lôïi, lôïi tha, ñeàu nhö trong kinh Baùt-nhaõ v.v… ñaõ neâu. Nay, trong kinh Phaùp Hoa chæ roõ tri kieán cuûa Nhö Lai laø caùi voán coù cuûa chuùng sanh, khoâng noùi roäng veà caùc haïnh khaùc. ÔÛ ñaây, nôi baûn Sôù giaûi naøy, muoán hôïp nhaân cuûa ba Thöøa laøm nhaân cuûa moät Thöøa, neân daãn ra hai ñoaïn vaên cuûa Kinh ñeå neâu roõ choã hôïp caùc Haønh. Phaàn coøn laïi ñaõ löôïc bôùt, khoâng daãn.

* Sôù töø caâu: “Nhö boû Quyeàn laäp Thaät thì nghóa neâu ra laø boán” tieáp

xuoáng: Laø phaàn thöù hai, bieän minh söï hôïp nôi ba Thöøa ñaõ neâu giaûng tröôùc, ñeå qui veà moät thöøa cuûa hieän taïi. Phaàn naøy goàm hai:

Moät: Hôïp tröôùc xöa thaønh nay. Hai: Laøm roõ nay khaùc tröôùc.

Trong phaàn moät coù söï keát hôïp Phaùp vaø Duï. Phaùp cho raèng: nghóa neâu ra laø boán, töùc do chæ boû ba giaùo phaùp tröø tröôùc. Noùi ba Thöøa laø Quyeàn thì moät Thaät lieàn hieån baøy. Ngoaøi ba thöøa khoâng coù rieâng phaùp cuûa moät Thaät. Cho nghóa neâu ra laø boán thì ba thöøa laø rieâng, moät Thöøa laø chung.

Caâu: “Nhö neâu ra ba chaám” tieáp xuoáng laø Duï. Ñaây laø möôïn nôi kinh Nieát-baøn, quyeån thöù hai, duï veà ba chaám thaønh chöõ (\*) (Y), laø duï cho ba ñöùc taïo thaønh Nieát-baøn, thieáu moät ñöùc thì chaúng theå ñöôïc. Ñoaïn kinh aáy vieát:

“Ma-ha-baùt-nhaõ cuõng chaúng phaûi laø Nieát-baøn. Phaùp giaûi thoaùt cuõng chaúng phaûi laø Nieát-baøn. Phaùp Thaân cuûa Nhö Lai cuõng chaúng laø Nieát-baøn. Ba Phaùp aáy (Baùt-nhaõ, Giaûi thoaùt, Phaùp thaân) neáu khaùc bieät cuõng chaúng phaûi laø Nieát-baøn. Nhö chöõ Y (\*) ôû ñôøi. Duï naày ñeán phaàn baøn veà phaåm Xuaát Hieän seõ phaân bieät roäng. Nay chæ möôïn duï aáy, khoâng choïn laáy Phaùp. Töùc laø duøng ba chaám (ñieåm) ñeå duï cho ba Thöøa, ba chaám taïo thaønh chöõ Y (\*) laø duï cho Nhaát Thöøa. Noùi rieâng veà ba Thöøa, thì ba ñeàu laø Quyeàn. Hôïp ba laøm moät neân ñöôïc goïi laø Thaät. Chaúng phaûi laø ngoaøi ba chaám laïi coù moät chöõ Y. Cho neân hôïp cho laø, ba Thöøa neâu giaûng tröôùc ñaõ laø rieâng, Thaät cuõng khoâng goàm caû Quyeàn. Ñaây laø hôïp caùc chaám neâu treân, neáu rieâng thì chaúng phaûi laø chöõ Y. Khaúng ñònh ngaøy tröôùc neâu giaûng coù Thaät, thì Thaät cuõng chaúng goàm nôi Quyeàn. Nay moät Thöøa goàm ñuû caû, töùc hôïp chöõ Y neâu treân coù ñuû ba chaám. “Thaønh boán khoâng sai soùt” laø keát thaønh nghóa chính. Ba Thöøa rieâng thì coù ba, hôïp chung laøm moät, neân thaønh laø boán. Haù coù ñöôøng ñi chung, khaùc? Ba giaû ñaõ boû neân thaønh moät Thaät. Kinh coù caâu:

*“Chæ moät söï Thaät aáy Hai khaùc thì chaúng chaân*

*Trong möôøi phöông coõi Phaät Chæ coù phaùp moät Thöøa Khoâng hai, cuõng khoâng ba Tröø Phaät phöông tieän noùi”.*

Laïi noùi: “Ta töø khi thaønh Phaät ñeán nay, vôùi voâ soá nhaân duyeân, ñuû thöù ñuû loaïi thí duï, duøng voâ soá phöông tieän ñeå giaûng noùi roäng giaùo phaùp, daãn daét chuùng sanh, khieán hoï lìa khoûi moïi thöù chaáp tröôùc” töùc laø neâu roõ caùc phaùp ñöôïc giaûng noùi thôøi tröôùc ñeàu laø phöông tieän.

* Sôù töø caâu: “Neáu döïa vaøo giaùo phaùp töø tröôùc, chöa laøm roõ choã noùi veà…” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, laøm roõ nay khaùc vôùi ngaøy tröôùc.

Phaàn tröôùc chæ hôïp ba laøm moät, thì moät khoâng coù phaùp rieâng. Ñaõ thaønh boán Thöøa, nay bieän giaûi moät Thöøa rieâng coù phaùp moân, thì nghóa cuûa Boán Thöøa caøng saùng roõ. Ñoù laø choã ngaøy tröôùc chöa noùi, maø nay thì giaûng noùi, nghe ñöôïc choã chöa ñöôïc nghe, chöa töøng coù phaùp nhö theá. Nghóa laø ngaøy tröôùc tuy coù giaùo phaùp Ñaïi thöøa, cuõng giaûng noùi veà Taùnh cuûa Nhö Lai Taïng, veà lyù chaân thöôøng cuûa Phaùp thaân, Nieát-baøn, nhöng chöa töøng noùi roõ taát caû chuùng sanh thaûy ñeàu coù ñuû “Tri kieán” cuûa Nhö Lai, chæ vì moät söï vieäc maø xuaát hieän ôû ñôøi, chaúng vì caùi gì khaùc, thì moät Thöøa, ba Thöøa, ngaøy tröôùc laø Quyeàn, nay laø Thaät, ñoái vôùi lyù caøng saùng toû neân Ñaïi sö Taêng Dueä noùi:

“Ñeán nhö Baùt-nhaõ, caùc kinh, thaâm dieäu khoâng gì laø khoâng toät böïc. Cho neân caùchaøng tu hoïc theo ñaáy maø quy veà. Roäng lôùn khoâng gì laø khoâng bao haøm, neân caùc baäc haønh hoùa ñeàu theo ñaáy maø vaän duïng. Song, veà ñaïi theå thì ñeàu laáy söï giaùo hoùa thích öùng laøm goác. Caùc phaùp moân khuyeán khích, öùng hôïp, khoâng theå khoâng duøng phöông tieän thieän xaûo laøm duïng. Duøng phöông tieän (Quyeàn) ñeå giaùo hoùa thì muoân vaät ñöôïc toû ngoä, tuy roäng lôùn, nhöng ñoái vôùi thaät Theå thì khoâng ñuû. Ñaây laø thuoäc veà Phaùp Hoa, chaéc chaén laø thích hôïp”.

* Sôù caâu: “Chuûng taùnh cuûa caên bò hö hoaïi, nay ñeàu noùi laø thaønh töïu”: Laø daãn kinh Tònh Danh ñeå chöùng minh. Toân giaû Ñaïi Ca Dieáp töï traùch: “Ví nhö ngöôøi caùc caên bò hö hoaïi, thì ñoái vôùi naêm thöù duïc chaúng coù theå ñöôïc lôïi laïc nöõa. Nhö vaäy laø haøng Thanh-vaên ñaõ ñoïan tröø caùc thöù kieát söû, thì ôû trong phaùp Phaät, cuõng khoâng coù lôïi ích gì nöõa”. Ñaây töùc laø haøng Nhò Thöøa töï bieát laø khoâng thaønh Phaät. Haù chaúng phaûi laø chaúng goàm caû Quyeàn sao?.

Laïi noùi: “Chuùng con do ñaâu maø hoaøn toaøn döùt tuyeät caên aáy, ôû nôi phaùp Ñaïi thöøa naày ñaõ nhö laø ngöôøi hoaïi maát chuûng taùnh”. Ñaây laø laøm roõ phieàn naõo ñaõ ñöôïc ñoaïn tröø, chaúng coù theå sanh. Kinh Phaät Danh noùi: “Chuùng con hoâm nay, cuõng nhö ngöôøi hoaïi maát chuûng taùnh, tuy gaëp ñöôïc aùnh maët trôøi muøa xuaân maø khoâng hy voïng thaâu hoaïch ñöôïc quaû haït cuûa luùa thoùc, hoa maøu nôi muøa thu”.

Nhöõng neâu daãn treân ñeàu coù nghóa noùi veà haøng Thanh-vaên chaúng theå laøm Phaät. Nay kinh Phaùp Hoa, ba caên nôi haøng Thanh-vaên ñeàu cuøng ñöôïc thoï kyù. Taát caû caùc vò Thanh-vaên khoâng coù maët trong phaùp hoäi naày, cuõng khieán laàn löôït ñöôïc nghe lôøi neâu giaûng. Heát thaûy chuùng sanh ñeàu laø con cuûa Nhö Lai. Ñaây chính laø Thaät, chaúng phaûi laø Quyeàn, neân vieát:

SOÁ 1735 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH SÔÙ, Quyeån 30 27

“Nay ñeàu noùi laøthaønh töïu”. Töùc neâu roõ hieän taïi vaø ngaøy tröôùc coù khaùc nhau.

ÔÛ treân neâu “Chuûng taùnh cuûa caên bò hö hoaïi” laø goàm hai yù:

Moät: Töùc hai chöõ “caên baïi” (caên bò hö hoaïi) laø laáy töø yù haïng só phu caên bò hö hoaïi ôû kinh Tònh Danh.

Hai: Laø hai chöõ “Baïi chuûng” (Chuûng taùnh bò hö hoaïi) laø laáy töø nghóa “Baïi chuûng” nôi hai kinh Tònh Danh vaø Phaät Danh.

* Sôù töø caâu: “Ñoái vôùi vaên coù caên cöù” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù tö, toùm keát quy veà nghóa ñaõ neâu giaûng töø tröôùc.

■