ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM TUØY SÔÙ DIEÃN NGHÓA

**QUYEÅN 36**

* Sôù caâu: “Trong phaùp Tam muoäi thöù taùm laø Mao quang chieáu ích. Noùi “Trí Tueä kheá hôïp vôùi cöûa giaûi thoaùt”: Laø neâu ra toång quaùt veà Nhaân cuûa aùnh saùng goàm ñuû Bi, Trí.

Moät: Moät caâu treân ñaây laø caên cöù nôi Trí, cuõng laø caên cöù nôi söï bieåu thò ñeå giaûi thích. Töùc “Loã chaân loâng” bieåu thò cho cöûa giaûi thoaùt, coøn “AÙnh saùng” bieåu thò cho Trí tueä.

Hai: Chính thöùc bieän minh veà Trí tueä. Cho neân goïi laø “Trí tueä kheá hôïp vôùi cöûa giaûi thoaùt”.

* Sôù caâu: “Töø bi huaân taäp ba nghieäp thaän ngöõ yù”: Laø caên cöù nôi Bi Trí ñeå giaûi thích. Do Boà taùt traûi qua voâ soá kieáp duøng töø bi tu trì, huaân taäp nôi ba nghieäp.
* Sôù caâu: “Moät keä sau neâu ñuû veà boán phaùp Toång trì”: Töùc laø: Moät: Phaùp trì.

Hai: Nghóa trì. Ba: Chuù trì.

Boán: Voâ sinh nhaãn trì.

Nhö trong baûy ñòa ñaõ neâu baøy roäng, boán phaùp Toång trì cuøng ñöôïc ñaày ñuû, thì sao chaúng töï taïi?

* Sôù caâu: “Chaúng phaûi do chaúng thaáy neân nghi veà vieäc khoâng coù aùnh saùng cuûa Boà taùt”: Töø ñaây trôû xuoáng laø giaûi thích rieâng veà nghóa döùt tuyeät moïi nghi hoaëc, töùc döùt heát ba nghi:

Moät: Do chaúng thaáy neân nghi laø khoâng coù aùnh saùng.

Hai: Do chaúng cöùu ñoä caùc khoå döõ doäi neân cho laø aùnh saùng khoâng coù ích. Vaên nôi Kinh ñaõ duøng söï so saùnh nhö ngöôøi muø khoâng thaáy maët trôøi v.v... ñeå cuøng giaûi thích veà caû hai nghi treân.

Ba: Töø caâu: “Cuõng chaúng suy xeùt cao xa veà dieäu duïng cuûa Quaû” tieáp xuoáng: Laø laïi loaïi boû moät nghi. Töùc laø nghi taùc duïng aáy laø dieäu duïng cuûa quaû vò Phaät, chaúng phaûi laø cuûa quaû vò Thaäp Tín.

* Sôù caâu: “Ñaõ noùi dung löôïng baèng vôùi Tam thieân ñaïi thieân thì khoâng huûy hoaïi thöù lôùp”: Ñaây cuõng nhaèm ngaên chaän choã chaúng tin veà Thaäp Tín coù taùm töôùng thaønh ñaïo, vì ñeán Thaäp Ñòa môùi coù theå ñaït ñöôïc, neân noùi: “Chaúng huûy hoaïi thöù lôùp”. Nghóa laø Boà taùt thaäp Ñòa khi thoï nhaän quaû vò thì coù ñoùa hoa sen lôùn dung löôïng baèng traêm vaïn coõi Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Phaåm Thaäp Ñònh bieän giaûi veà Boà taùt Ñaúng giaùc coù ñoùa hoa sen dung löôïng ñaày khaép Phaùp giôùi. Ñaày khaép Phaùp giôùi chính laø lôùn. Trong traêm vaïn öùc chæ noùi laø ba ngaøn neân keùm hôn so vôùi hai loaïi sau.
* Sôù caâu: “Möôøi hai Tuïng goàm saùu ñoâi, trong moãi moãi ñoâi coù möôøi nghóa vôùi naêm caëp” vaên nôi baûn Sôù giaûi phaân laøm saùu phaàn:

Moät: Neâu chung.

Hai: Töø caâu: “Nhaèm bieän giaûi voâ ngaïi” tieáp xuoáng: Laø bieän giaûi toång quaùt veà Ñònh, Tueä.

Ba: Töø caâu: “Noùi naêm caëp” tieáp xuoáng: Laø chính thöùc bieän minh veà Voâ ngaïi.

Boán: Töø caâu: “Töø tröôùc nay noùi veà Voâ ngaïi” tieáp xuoáng: Laø neâu roõ chung veà moân nhaäp vaøo.

Naêm: Töø caâu: “Laïi vöøa cho raèng Taùnh cuûa Saéc” tieáp xuoáng: Laø laøm saùng roõ choã thaâu toùm, bao haøm.

Saùu: Töø caâu: “Ñaây laø Boà taùt” tieáp xuoáng: Laø toång keát, khuyeán khích tu taäp.

Phaàn moät theo vaên coù theå nhaän bieát.

Phaàn hai, Bieän giaûi toång quaùt veà Ñònh Tueä goàm ba chi tieát:

Moät laø, chæ roõ chung veà vaên hieän taïi noùi veà Töôùng cuûa ñònh, Tueä.

Hai laø, töø caâu: “Ñònh Tueä tuy nhieàu...” tieáp xuoáng: Laø laøm roõ veà choã rieâng cuûa töøng loaïi.

Ba laø, töø caâu: “Sôû dó thaáy coù giôùi haïn” tieáp xuoáng: Laø chæ roõ chung veà choã ñöôïc maát, hôn keùm.

Trong chi tieát hai laïi chia laøm hai:

Thöù nhaát: Bieän giaûi chung veà hai. Thöù hai: Do duïng nôi hai chaúng ñoàng.

Thöù nhaát: Sôù caâu: “Kieàm cheá ôû moät nôi thì khoâng vieäc gì laø chaúng laøm ñöôïc” Töùc laø vaên nôi Kinh di giaùo. Nhöng cuõng coù theå chung cho caû lyù. Do choã neâu veà loaïi tröôùc sau haàu heát ñeàu caên cöù nôi söï. Töùc laø Kinh kia, phaàn thöù hai taùm ñieàu giaùc ngoä cuûa baäc Ñaïi nhaân. Noùi veà haïnh tinh taán, ñaàu tieân noùi: “Caùc vò Tyø kheo ñaõ coù theå an truï trong Giôùi thì phaûi neân cheá ngöï naêm caên chôù ñeå buoâng lung...” cho ñeán ñoaïn: “Naêm caên

naày, Taâm laø chuû. Do ñoù caùc vò phaûi kheùo cheá ngöï taâm mình. Taâm aáy raát ñaùng sôï, coøn hôn caû raén ñoäc, thuù döõ, giaëc thuø, löûa lôùn. Hôn caû nhöõng ví duï vöøa neâu cuõng chöa ñuû ñeå so saùnh. Ví nhö coù ngöôøi, tay böng cheùn maät böôùc ñi haáp taáp, chæ nhìn nôi cheùn maät maø khoâng thaáy haàm saâu. Laïi nhö voi say khoâng bò xieàng xích, khæ vöôïn gaëp phaûi röøng caây, chaïy nhaûy lung tung khoù theå kieàm cheá. Phaûi gaáp ruùt ngaên giöõ chuùng laïi, ñöøng ñeå buoâng lung. Neáu buoâng thaû taâm aáy thì seõ laøm maát vieäc laønh cuûa ngöôøi. Kieàm cheá ôû moät nôi thì khoâng vieäc gì laø chaúng laøm ñöôïc. Theá neân Tyø kheo phaûi sieâng naêng tinh taán cheá phuïc taâm mình.”

* Sôù caâu: “Coù theå quaùn veà Taùnh cuûa Taâm kheá hôïp vôùi lyù, chaúng ñoäng”. Caâu treân laø yù nôi Kinh ñaïi Baùt Nieát-baøn quyeån thöù hai möôi baûy, Phaåm Boà taùt Sö Töû Hoáng, xaùc laäp ba phaåm veà Ñònh. Kinh noùi: “Thieän nam! taát caû chuùng sinh ñeàu coù ñuû ba thöù ñònh: Thöôïng, trung, haï. Thöôïng laø noùi veà Phaät taùnh, do ñaáy neân noùi heát thaûy chuùng sinh ñeàu coù Phaät taùnh. Trung laø taát caû chuùng sinh ñeàu goàm ñuû thieàn thöù nhaát. Haï laø, Taâm sôû Ñònh trong möôøi ñaïi ñòa.”

Nay chæ neâu daãn nghóa. “Theo choã kheá hôïp vôùi lyù baát ñoäng” töùc laø noùi veà nghóa. quaùn veà Taùnh cuûa Taâm laø moân Quaùn. Maø noùi Ñònh, thì Taùnh cuûa Taâm laø quaùn veà lyù, töùc söï kheá hôïp vôùi lyù cuøng lyù töông öng, an nhieân chaúng ñoäng neân goïi laø Ñònh.

* Sôù caâu: “Thaáu ñaït veà töôùng cuûa caùc phaùp laø quaùn veà söï”: Töùc vaên nôi Luaän Khôûi Tín.
* Sôù caâu: “Kheùo thaáu roõ veà Voâ sinh”: Töùc baûy ñòa nôi Kinh Hoa Nghieâm coù caâu: “Roõ phaùp voâ sinh goïi Baùt-nhaõ”.
* Sôù caâu: “Trong caùc Kinh, Luaän hoaëc noùi rieâng leõ veà Ñònh thuoäc söï (Söï Ñònh)”: Töùc laø phaàn thöù hai (cuûa chi tieát hai), do duïng nôi hai thöù chaúng ñoàng.
* Sôù caâu: “Nhö Luaän Khôûi Tín noùi: Döøng döùt taát caû caùc töôùng, cho ñeán...” Luaän vieát: “Theá naøo laø tu taäp haønh trì moân Chæ, Quaùn? Goïi laø Chæ, töùc laø döøng döùt taát caû töôùng cuûa caûnh giôùi, thuaän theo yù nghóa Quaùn Xa ma tha (Chæ). Goïi laø Quaùn, nghóa laø phaân bieät veà töôùng sinh dieät cuûa nhaân duyeân, thuaän theo yù nghóa quaùn Tyø baùt xaù na (Quaùn). Theá naøo laø thuaän theo? Laø duøng hai nghóa aáy, laàn löôït tu taäp, khoâng heà rôøi boû nhau, khieán caû hai cuøng hieän tieàn”.

Phaàn tieáp theo, Luaän noùi: “Hoaëc ñi hoaëc ñöùng hoaëc naèm hoaëc daäy ñeàu neân cuøng tu taäp caû Chæ, Quaùn. Nghóa laø, tuy nghó töï taùnh cuûa caùc phaùp laø chaúng sinh, nhöng laïi suy nieäm do nhaân duyeân hoøa hôïp neân caùc quaû baùo khoå vui v.v... cuûa nhöõng nghieäp thieän aùc khoâng maát, khoâng bò

huûy hoaïi. Tuy nghó ñeán nghieäp baùo thieän aùc theo nhaân duyeân, maø cuõng lieàn suy nghó laø töï taùnh cuûa chuùng chaúng theå coù ñöôïc”.

***Giaûi thích:*** Trong ñaây, tröôùc neâu Chæ khoâng ngaên ngaïi Quaùn. Sau laø neâu Quaùn chaúng ngaên ngaïi Chæ. Ñeàu cho thaáy Chæ caên cöù nôi hoäi nhaäp Lyù. Quaùn caên cöù nôi xem xeùt veà Söï. Trong kinh, quyeån thöù nhaát ñaõ neâu daãn roäng vaên, goàm luoân vieäc bieän giaûi veà ñaïi yù. Ñem vaên nôi baûn Sôù giaûi ñoái chieáu vôùi vaên cuûa Luïaân thì cuøng coù theå nhaän bieát.

* Sôù töø caâu: “Hoaëc duøng Quaùn thuoäc Lyù ñoái chieáu nôi Ñònh thuoäc Söï. Phaàn sau cuûa kinh noùi: Nhaát taâm chaúng ñoäng...”: Töùc vaên nôi keä cuûa phaàn baûy ñòa. Nhöng nôi kinh hieän taïi neâu:

*“Nôi ñaïo chaúng ñoäng töùc tu Thieàn Nhaãn thoï voâ sinh goïi Baùt-nhaõ”.*

Nhö theá laø choã neâu daãn veà nghóa coù moät ít chaúng ñoàng.

* Sôù caâu: “Thieàn ñònh giöõ taâm luoân gaén boù vôùi moät duyeân”: Töùc nôi kinh, quyeån thöù ba möôi ba, bieän minh ñuû veà möôøi ñoä. Kinh vieát:

*“Nhö hoài höôùng aáy haønh boá thí Cuõng laïi giöõ vöõng nôi giôùi caám Tinh taán lieân tuïc khoâng thoái chuyeån Nhaãn nhuïc hoøa dòu taâm chaúng ñoäng Thieàn ñònh giöõ taâm gaén moät duyeân”.*

Nay ôû ñaây chæ choïn laáy vaên noùi roõ veà Ñònh Tueä thoâi.

* Sôù töø caâu: “Noùi naêm caëp” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù ba (cuûa saùu phaàn) chính thöùc neâu roõ veà voâ ngaïi. Goàm hai:

Moät: Bieän minh rieâng. Hai: Toång keát.

Trong phaàn moät, naêm caëp töùc laø naêm nghóa rieâng. Nhöng naêm caëp aáy ñeàu caên cöù nôi vaên cuûa Kinh, maø vieäc choïn laáy vaên chaúng gioáng nhau.

Ñoái (caëp) thöù nhaát duøng “Caên-Caûnh khoâng ngaên ngaïi”. Nhö nôi keä ñaàu ñem “Nhaõn caên neâu treân ñoái chieáu vôùi “Saéc traàn” ôû döôùi ñeå neâu nghóa. Phaàn naày goàm ba chi tieát:

Thöù nhaát: Neâu roõ Caên nhaäp, Caûnh xuaát.

Thöù hai: Töø caâu: “Vì hieån baøy” tieáp xuoáng: Laø neâu ra nguyeândo.

Sôû dó khoâng ngaên ngaïi, löôïc coù ba nghóa: Moät laø, chæ do Taâm hieän baøy.

Hai laø, Cuøng do duyeân khôûi. Ba laø, Phaùp taùnh dung thoâng.

Dieãn roäng nhö trong phaàn Huyeàn ñaøm. Do ñaây laø khôûi ñaàu neân

neâu ñuû veà nguyeân do. Phaàn sau haàu heát ñeàu toùm löôïc.

Thöù ba: Caûnh nhaäp, Caên xuaát, cuõng vaäy. Töùc neâu ra choã giaûi thích keä sau.

Ñoái thöù hai, töùc ôû trong choã nhaäp Chaùnh ñònh neâu nghóa “Lyù söï hai ñònh khoâng ngaên ngaïi”. Vaên nôi phaàn naày goàm boán chi tieát:

Moät laø chính thöùc bieän minh.

* Sôù caâu: “Nghóa laø phaân bieät veà Töôùng cuûa Söï...”: Chæ ra duyeân töø trong saéc traàn, neân bieát roõ trong Nhaõn caên, nhaäp laø ñònh veà Lyù.
* Sôù caâu: “Muoán quaùn veà taùnh khoâng...” Töùc duyeân nôi Nhaõn khôûi v.v... laø Lyù khôûi, neân bieát roõ trong saéc traàn, nhaäp laø Söï nhaäp.

Hai laø, töø caâu: “Do kheá hôïp töùc Lyù cuûa Söï” tieáp xuoáng: Laø neâu ra nguyeân do. Chính laø caên cöù nôi Söï, Lyù voâ ngaïi ñeå neâu roõ veà nguyeân do. Phaàn naày goàm hai:

Thöù nhaát: Treân ñaõ xaùc nhaän, phaân bieät veà Töôùng cuûa Söï, neân nhaäp nôi ñònh cuûa Söï, maø nhaäp nôi ñònh cuûa Lyù.

Thöù hai: Töø caâu: “Cheá ngöï Taâm töùc Söï cuûa Lyù” tieáp xuoáng: Laø nhö treân ñaõ xaùc nhaän, muoán quaùn veà taùnh khoâng thì neân nhaäp nôi ñònh cuûa Lyù, maø laïi nhaäp nôi ñònh cuûa Söï.

Ba laø: Töø caâu: “Nhöng kinh chæ noùi” tieáp xuoáng: Laø neâu ra nguyeân do hai ñònh ñöôïc mang teân.

Hieån baøy veà vaên cuûa choã ñoái nôi “Nhaäp chaùnh ñònh” neâu treân, do ñoái vôùi Quaùn.

Boán laø, caâu: “Cuõng hôïp, ñem Söï cuûa Caên ñoái vôùi Lyù cuûa Caûnh ñeå bieän giaûi veà Voâ ngaïi”: Laø toùm keát, so saùnh. Töùc laø keát hôïp coù hai keä:

*“ÔÛ trong nhaõn caên nhaäp chaùnh ñònh Nôi Saéc khôûi ñònh taâm chaúng loaïn Roõ Saéc khoâng sinh, khoâng coù khôûi*

*Taùnh khoâng, vaéng laëng, khoâng choã taïo. ÔÛ trong saéc traàn nhaäp chaùnh ñònh*

*ÔÛ nôi Nhaõn caên, Tam muoäi khôûi Phaân bieät taùnh Nhaõn chaúng nghó baøn Chö thieân, ngöôøi ñôøi chaúng theå bieát.”*

* Sôù caâu: “Ñoái thöù ba, Hai Quaùn Söï, Lyù voâ ngaïi”: Töùc caên cöù nôi vaên kinh töø ñònh khôûi ñoái chieáu nôi nöûa sau ñeå neâu nghóa. Vaên nôi baûn Sôù giaûi coù ba phaàn:

Moät: Chính thöùc bieän minh.

Hai: Töø caâu: “Sôû dó Quaùn” tieáp xuoáng: Laø neâu ra nguyeân do. Ba: Töø caâu: “Cuõng neân” tieáp xuoáng: Laø so saùnh ngöôïc laïi.

Trong phaàn moät, vaên nôi baûn Sôù giaûi chæ neâu keä ñaàu, khoâng neâu keä sau. Neáu neâu ñuû neân laø: “Muoán thaáu toû chaân lyù thì neân khôûi töø quaùn veà Lyù, maø traùi laïi khôûi töø quaùn veà Söï.” Nghóa laø keä tröôùc, chæ roõ taùnh cuûa Saéc hieän coù laø Söï, töùc “Trong Saéc traàn Tam muoäi khôûi”, nghóa töông ñöông vôùi Quaùn Lyù. Keä sau noùi Nhaõn khoâng sinh neân khoâng coù khôûi, laø taùnh cuûa Lyù töùc “Nhaõn caên khôûi ñònh taâm chaúng loaïn” neâu tröôùc, nghóa töông ñöông vôùi Quaùn Söï.

Phaàn neâu ra nguyeân do coù theå nhaän bieát.

* Sôù caâu: “Cuõng neân ñem Lyù, Söï cuûa Caûnh ñoái vôùi Söï Lyù cuûa Caên ñeå bieän minh veà Voâ ngaïi”: Laø phaàn ba, so saùnh ngöôïc laïi. YÙ naày coù moät ít aån giaáu, neân tröôùc phaûi neâu caâu hoûi: ÔÛ treân, bieän giaûi veà hai ñònh chæ noùi: “Cuõng hôïp, neân ñem Söï cuûa Caên ñoái nôi Lyù cuûa Caûnh”. Nay do ñaâu cuøng noùi: “Ñem Lyù Söï cuûa Caûnh ñoái nôi Söï Lyù cuûa Caên ?” Ñaùp: Do hai ñònh neâu treân chaúng theå töï khaùc bieät. Chính nhaân nôi khôûi Quaùn môùi roõ Söï, Lyù. Nhö Nhaõn nhaäp ñònh thì chöa bieát ñònh gì. Do thaáy Traàn lieàn roõ Saéc sai bieät, laø choã quaùn veà Söï aáy nhaèm khieán ñaït ñöôïc voâ ngaïi. Noùi trong Caên nhaäp ñònh laø ñònh cuûa Lyù kia. Caûnh nhaäp Caên khôûi neân ñaõ roõ Taùnh cuûa Caên laø khoâng. Noùi trong Caûnh nhaäp nôi ñònh cuûa Söï töùc trong vaên cuûa Kinh ñaõ bieän giaûi veà Lyù cuûa Caên ñoái nôi Söï cuûa Caûnh, neân chæ keát hôïp so saùnh ñeå ñem Söï cuûa Caên quyeát ñònh ñoái vôùi Lyù cuûa Caûnh.

Nay, hai Quaùn naày chaúng phaûi laø ñònh rieâng bieät, neân treân moãi Caên, Caûnh ñeàu coù hai Quaùn. Nghóa laø, Caên nhaäp ñònh, töùc ôû nôi Caûnh lieàn theo quaùn veà Lyù khôûi maø phaân bieät Söï. ÔÛ nôi Saéc nhaäp ñònh, töùc ôû nôi Caên lieàn theo quaùn veà Söï khôûi ñeå phaân bieät nôi Lyù. Vaên nôi kinh ñaõ coù hai phaùp aáy, nhöng chöa coù ôû nôi Caûnh lieàn theo quaùn veà Söï khôûi ñeå phaân bieät nôi Lyù. Cuøng vôùi Caên lieàn theo quaùn veà Lyù khôûi ñeå phaân bieät nôi Söï. Neáu neâu leân keä aáy, neân noùi raèng:

*“ÔÛ trong Nhaõn caên nhaäp chaùnh ñònh ÔÛ trong Saéc traàn Quaùn söï khôûi*

*Noùi Saéc khoâng sinh khoâng coù khôûi Taùnh khoâng, vaéng laëng khoâng choã taïo.”*

Vaø:

*“ÔÛ trong Saéc traàn nhaäp chaùnh ñònh ÔÛ nôi Nhaõn caên Quaùn lyù khôûi Nhaõn thöôïng dieäu phaân bieät taát caû*

*Chö Thieân, ngöôøi ñôøi khoâng theå bieát.”*

Ñaây töùc laø Söï treân Caûnh khôûi quaùn veà Lyù ñeå ñoái vôùi Lyù treân Caên khôûi quaùn veà Söï. Cho neân vieát: “Cuõng neân ñem Lyù Söï cuûa Caûnh ñoái vôùi

Söï Lyù cuûa Caên ñeå bieän giaûi veà voâ ngaïi.”

* Sôù caâu: “Ñoái thöù tö laø xuaát nhaäp voâ ngaïi”: Töùc ôû nôi kinh noùi laø “nhaäp chaùnh ñònh” ñoái vôùi “Töø ñònh khôûi”, cuøng khôûi ñònh taâm chaúng loaïn ñeå neâu nghóa. Phaàn naày goàm hai:

Moät: Chính thöùc bieän minh.

Hai: Töø caâu: “Neáu duøng Söï Lyù cuøng ñoái chieáu” tieáp xuoáng: Laø phaân bieät, nhaän ñònh veà soá caâu.

Boán caâu Lyù Söï chæ neâu ra hai, cuøng giöõ laáy hai caùi coøn laïi. Töùc caùi thöù ba laø Lyù nhaäp, Söï khôûi. Boán laø Lyù nhaäp Lyù khôûi.

ÔÛ treân laø ñôn, noùi coù boán caâu. Neáu caû ñôn, phöùc (keùp) cuøng ñoái chieáu thì thaønh ra chín caâu. ÔÛ tröôùc laø boán caâu neâu treân, theâm naêm caâu:

Söï nhaäp, Söï Lyù khôûi. Lyù nhaäp, Söï Lyù khôûi Söï Lyù nhaäp, Söï khôûi. Söï Lyù nhaäp, Lyù khôûi.

Söï Lyù nhaäp, Söï Lyù khôûi. Neân laø chín caâu.

* Sôù caâu: “Laïi thaønh boán caâu”: Töùc Caên, Caûnh xuaát nhaäp thaønh boán. Chæ neâu leân moät. Neáu neâu ñuû laø:

Hai: Söï cuûa Caûnh nhaäp, Söï cuûa Caên khôûi. Ba: Lyù cuûa Caên nhaäp, Lyù cuûa Caûnh khôûi. Boán: Lyù cuûa Caûnh nhaäp, Lyù cuûa Caên khôûi, Neáu laïi taïo söï töông quan thì thaønh möôøi caâu: Naêm: Söï cuûa Caên nhaäp, Lyù cuûa Caûnh khôûi.

Saùu: Söï cuûa Caûnh nhaäp, Lyù cuûa Caên khôûi. Baûy: Lyù cuûa Caên nhaäp, Söï cuûa Caûnh khôûi. Taùm: Lyù cuûa Caûnh nhaäp, Söï cuûa Caên khôûi.

Chín: Söï Lyù cuûa Caên nhaäp, Söï Lyù cuûa Caûnh khôûi. Möôøi: Söï Lyù cuûa Caûnh nhaäp, Söï Lyù cuûa Caên khôûi.

Do choã Söï Lyù cuøng ñoái chieáu aáy thuoäc veà boán caâu Söï Lyù ôû tröôùc, neân chæ neâu leân boán.

* Sôù caâu: “Ñoái thöù naêm laø hai lôïi nôi Theå, Duïng khoâng ngaên ngaïi”: ÔÛ ñaây coù hai lôùp Voâ ngaïi:

Moät: Theå duïng voâ ngaïi. Hai: Hai lôïi voâ ngaïi.

Phaàn sau laø cuøng nhaéc laïi ñeå giaûi thích.

Noùi “Taâm chaúng loaïn laø Theå”: Laø hoøan toøan duøng ba caâu cuûa Caên

khôûi ñeå ñoái chieáu vôùi hai caâu sau trong Caûnh khôûi. Neâu nghóa thì ba caâu cuûa Caên khôûi laø Theå, cuõng laø Töï lôïi. Nghóa laø, ôû nôi Nhaõn khôûi ñònh, taâm chaúng loaïn, laø “Noùi Nhaõn khoâng sinh khoâng coù khôûi. Taùnh khoâng, vaéng laëng, khoâng choã taïo”.

Maø noùi: “Chaúng ngaên ngaïi hieän nôi Caûnh traàn”: Töùc duøng caâu ôû tröôùc: “Thò hieän taùnh Saéc chaúng nghó baøn; Chö Thieân, ngöôøi ñôøi chaúng theå roõ” laøm Caûnh traàn. Cuõng hoaøn toaøn duøng hai caâu aáy laø Lôïi tha.

* Sôù töø caâu: “Chính do Theå duïng” tieáp xuoáng: Laø duøng Theå Duïng khoâng hai ñeå giaûi thích veà hai lôïi khoâng ngaên ngaïi. Nhöng ôû treân, vaên nôi Sôù giaûi chæ caên cöù nôi Nhaõn, Saéc, Caên, Caûnh ñeå laøm Theå, so saùnh vôùi naêm Caên Caûnh sau thì coù theå nhaän bieát.
* Sôù töø caâu: “Möôøi nghóa treân ñaây cuøng laø moät Tuï” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, toång keát veà naêm ñoái, möôøi nghóa. Vaên goàm hai:

Moät: Chính thöùc toùm keát.

Hai: Töø caâu: “Vaû laïi, Kinh chæ caên cöù Caên Caûnh” tieáp xuoáng: Laø laøm roõ choã so saùnh. Neáu Caûnh Caûnh cuøng ñoái nhau, töùc phaàn tieáp sau ôû trong choã thaâu toùm cuûa Töï, Tha, thaân töï taïi. ÔÛ ñaây chaúng bieän minh veà Caên, Caên cuøng ñoái nhau v.v... chæ löôïc bôùt khoâng noùi. Söï so saùnh cuõng coù keát hôïp. Neáu neâu baøy ñuû, neân laø:

*“ÔÛ trong nhaõn caên nhaäp chaùnh ñònh ÔÛ nôi nhó caên töø ñònh khôûi*

*Hieän roõ Taùnh Nhó chaúng nghó baøn Chö Thieân, ngöôøi ñôøi chaúng theå bieát. ÔÛ trong Nhó caên nhaäp chaùnh ñònh Töø Nhaõn khôûi ñònh taâm chaúng loïan Noùi Nhaõn khoâng sinh, khoâng coù khôûi*

*Taùnh khoâng, vaéng laëng, khoâng choã taïo”*

Neân thaønh choã dieäu duïng hoã töông cuûa saùu Caên.

* Sôù caâu: “Moät Traàn nhaäp Chaùnh thoï, nhieàu Caên töø ñònh khôûi v.v...”: Cuõng löôïc bôùt khoâng noùi ñuû. Neáu neâu baøy ñuû, neân laø:

*“ÔÛ trong Saéc traàn nhaäp chaùnh ñònh ÔÛ nôi saùu Caên töø ñònh khôûi*

*Hieän roõ saùu Caên chaúng nghó baøn Chö Thieân, ngöôøi ñôøi chaúng theå bieát. ÔÛ trong saùu Caên nhaäp chaùnh ñònh Nôi Saéc khôûi ñònh taâm chaúng loaïn Noùi Saéc khoâng sinh, khoâng coù khôûi*

*Taùnh khoâng, vaéng laëng, khoâng choã taïo...”.*

Laïi neân coù moät Caên nhaäp, nhieàu Traàn khôûi neân vieát laø vaân vaân.

Chöõ vaân vaân (ñaúng) laø coù hai lôùp:

Moät “Ñaúng” chæ cho nhieàu Caên nhaäp, moät Traàn khôûi. Hai “Ñaúng” laø chæ cho moät Caên nhaäp nhieàu Traàn khôûi. Neáu neâu baøy ñaày ñuû thì:

*“ÔÛ trong Nhaõn caên nhaäp chaùnh ñònh ÔÛ nôi saùu traàn Tam muoäi khôûi*

*Phaân bieät saùu caûnh chaúng nghó baøn Chö Thieân, ngöôøi ñôøi chaúng theå bieát. ÔÛ trong saùu caûnh nhaäp chaùnh ñònh Nhaõn caên khôûi ñònh taâm chaúng loaïn Noùi Nhaõn khoâng sinh, khoâng coù khôûi*

*Taùnh khoâng, vaéng laëng, khoâng choã taïo.”*

Caùc Caên coøn laïi ñoái vôùi Traàn cuõng theá, neân vieát laø: “Ñeàu löôïc bôùt chaúng neâu ra.”

* Sôù töø caâu: “Voâ ngaïi baøn töø tröôùc nay laø thaâm dieäu khoù nghó baøn” tieáp xuoáng: Laø phaàn boán, neâu roõ chung veà moân nhaäp. Goàm hai:

Moät: Neâu caâu hoûi.

Hai: Töø caâu: “Nay seõ toång keát” tieáp xuoáng: Chính thöùc chæ roõ choã nhaän bieát veà Söï Lyù Voâ ngaïi. “Caên Caûnh nhö moät” laø toång keát veà Quaùn. “Nieäm suy chaúng sinh” laø toång keát veà Chæ. Töùc ñaïi yù cuûa Thieàn moân.

* Sôù töø caâu: “Laïi vöøa noùi Taùnh cuûa Saéc laø khoù nghó baøn” tieáp xuoáng: Laø phaàn naêm, laøm saùng roõ choã thaâu toùm, bao haøm. Phaàn naày goàm hai:

Moät: Goàm thaâu phaàn Toång trì cuøng keát hôïp vôùi Kinh Phaät Danh. Hai: Caên cöù nôi ba Quaùn ñeå keát hôïp thoâng toû vôùi Trí Luaän.

Trong phaàn moät coù möôøi hai Nhaäp. Caên cöù nôi choã thaâu toùm, bao haøm thì cuøng goïi laø Toång trì. Caên cöù nôi tính chaát roát raùo cuûa Taùnh Khoâng thì cuøng xöng laø Ba-la-maät. Caên cöù nôi baûn taùnh thanh tònh thì ñeàu goïi laø moân giaûi thoaùt. Caên cöù theo taùnh giaùc ngoä troøn saùng thì cuøng ñöôïc goïi laø Phaät. Cho neân Kinh Phaät Danh noùi:

“Nhaõn Ñaø-la-ni Phaät töï taïi” Cho ñeán:

“YÙ Ñaø-la-ni Phaät töï taïi”. “Saéc Ñaø-la-ni Phaät töï taïi” Cho ñeán:

“Phaùp Ñaø-la-ni Phaät töï taïi”. v.v...

* Sôù caâu: “Chaúng phaûi chæ chaáp giöõ laáy Töôùng laø nhieãm, voâ taâm

laø Tònh maø thoâi”: Laø toùm keát, pheâ phaùn veà Thieàn moân Baéc toâng chæ ñaït ñöôïc moät phaàn yù nghóa. Töùc laø kieán giaûi aáy cho raèng:

“Nhaõn thaáy Saéc, yù cuøng bieát veà phaùp giôùi nhieãm, yù chaúng cuøng bieát veà phaùp giôùi tònh.”. YÙ cuøng nhaän bieát töùc “Nhaõn Ñaø-la-ni Phaät töï taïi”, Nhaõn cuøng vôùi Toång trì, moân ñoä v.v... Nay cho ñoù cuõng laø moät nghóa, thì chæ ñaït ñöôïc nghóa Taâm chaúng daáy khôûi, chaúng gioáng nhö töø tröôùc giôø baøn veà naêm ñoái möôøi lôùp voâ ngaïi, töï taïi.

* Sôù töø caâu: “Duøng ba Quaùn cuûa Trí Luaän” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai, duøng ba Quaùn ñeå keát hôïp vôùi Trí Luaän. Phaàn naày goàm ba:

Moät: Neâu roõ veà ba Quaùn. Hai: Bieän giaûi veà ba Chæ.

Ba: Cuøng toùm keát veà hai thöù treân. Trong phaàn moät ñöôïc chia ra laøm hai:

Moät laø bieän minh veà thöù lôùp ba Quaùn.

Hai laø, töø caâu: “Ba Quaùn aáy khoâng coù tröôùc sau” tieáp xuoáng: Laø noùi veà “Ba Quaùn cuûa nhaát taâm”

Noùi: “ÔÛ ñaáy, hai maø chaúng hai, taùnh cuûa Saéc khoù nghó baøn laø Trung ñaïo Quaùn”: Ñaây coù hai thöù Trung ñaïo:

Thöù nhaát: Chæ keát hôïp hai Quaùn treân ñeå laøm Trung ñaïo. Trung ñaïo ôû ñaây laø cöûa ñaàu cuûa Ñaïi thöøa.

Thöù hai: “Taùnh cuûa Saéc khoù nghó baøn” töùc laø Trung ñaïo cuûa Phaät Taùnh. Ñoù laø dieäu lyù vieân dung nhaèm laøm roõ choã bao haøm neân cuøng neâu ra caû hai.

* Sôù töø caâu: “Ñoái nôi ba Quaùn naày” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, bieän giaûi veà ba Chæ. Ñoù laø:

Moät: Chæ cuûa Phöông tieän tuøy duyeân. Töùc laø Chæ thuoäc nôi Giaû quaùn. Töùc laø theo phöông tieän ñi vaøo neûo coù tuøy nôi moãi moãi duyeân truï ôû moät Caûnh.

Hai: Chæ cuûa Theå chaân thaät. Töùc laø Chæ thuoäc nôi Khoâng quaùn.

Theå ñaït ñöôïc chaân lyù cuøng vôùi Lyù kheá hôïp moät caùch saâu xa.

Ba: Chæ cuûa lìa phaân bieät veà hai beân. Töùc Chæ thuoäc nôi Trung ñaïo quùan chaúng chaáp giöõ laáy hai töôùng coù, khoâng v.v…

Choã neâu treân laø do ñoái chieáu vôùi thöù lôùp cuûa vaên Kinh, neân ñeå Giaû quaùn ôû ñaàu. Nay ñoái vôùi caùc quaùn ôû treân thì cuõng ñeå Phöông tieän (Chæ) ôû ñaàu. Neáu döïa theo Trí Luaän thì tröôùc laø Khoâng quaùn, ñeán Giaû quaùn, sau laø Trung quaùn. Nghóa laø nhö ñaõ bieän giaûi ôû tröôùc.

* Sôù töø caâu: “Ñaõ cho Chæ Quaùn cuøng vaän haønh” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, cuøng toùm keát veà hai thöù treân. Ñöôïc phaân laøm hai chi tieát:

Moät: Toùm keát veà Chæ-Quaùn. Caùc choã ña phaàn ñeàu bieän minh veà “ba Quaùn cuûa nhaát taâm”. Ñaõ coù vieäc caû hai cuøng vaän haønh, thì cuõng hôïp vôùi noùi “Nhaát taâm vôùi ba Chæ”. Hoaëc ñaày ñuû cuõng coù theå noùi: “Nhaát taâm vôùi ba Chæ-Quaùn”.

* Sôù töø caâu: “Töùc moät maø laø ba” tieáp xuoáng: Laø chi tieát hai, toùm keát veà ba vaø moät, chung cho Chæ, Quaùn. Töùc moät maø ba laø Theå tuøy theo Töôùng, duïng. Töùc ba maø moät laø Töôùng, duïng töùc laø Theå. Cuøng soi chieáu caû ba vaø moät laø Theå, duïng hieån baøy. Cuøng ngaên che caû ba, moät laø cuøng xaâm ñoaït, caû hai cuøng döùt baët. Nghóa laø, töùc Theå ñoàng Duïng neân chaúng phaûi laø moät. Töùc duïng ñoàng Theå neân chaúng phaûi laø ba.
* Sôù caâu: “Moãi moãi vaên giaûi thích, theo ñaáy suy nghó thì coù theå thaáy”: Nay ñem ba Quaùn ñeå ñoái chieáu vôùi ba Quaùn cuûa vaên Kinh thì soi chieáu, ngaên che v.v... cuõng vaäy. Nghóa laø, Saéc töôùng khoù nghó baøn laø Giaû quaùn. Nhaõn vaøo ñònh töùc laø Chæ cuûa Tuøy duyeân. Taùnh khoâng, vaéng laëng laø Khoâng quaùn. Saéc vaøo ñònh laø Chæ cuûa Theå chaân thaät Taùnh cuûa Saéc khoù nghó baøn laø Trung quaùn. Nhaõn caên töùc laø Chæ cuûa lìa moïi phaân bieät hai beân. Do Taùnh cuûa Saéc coù nghóa:

Moät: Neáu cho söï bieán ñoåi, ngaên ngaïi laø Taùnh, töùc laø choã thaâu toùm cuûa Giaû quaùn.

Hai-Ba: Neáu cho söï chaân thaät, khoù nghó baøn laø Taùnh, töùc laø choã thaâu toùm cuûa Trung ñaïo quaùn.

Do vaäy, neân hai Quaùn ñeàu duøng caû hai cuøng vaän haønh, töùc Caên, Caûnh cuøng ñoái chieáu ñeå bieän giaûi. Caû hai cuøng hieän baøy roõ töùc laø cuøng soi chieáu. Caû hai cuøng khoâng ngaên ngaïi, töùc cuøng xaâm ñoaït, cuøng maát, laø cuøng ngaên che.

* Sôù caâu: “Ñaây laø coâng ñöùc vieân dung cuûa Boà taùt”: Laø phaàn saùu (trong phaàn noùi veà naêm ñoái, möôøi nghóa) toång keát, khuyeân tu, coù theå nhaän bieát.
* Trong duï thöù naêm, so saùnh veà dieäu chæ.
* Sôù caâu: “Nay, chuùng sinh bao haøm ba thöù tröôùc” (Ngaõ, chuùng sinh, Theá gian). Do hai chöõ “Nghieäp baùo” laø thöù tö, neân chính loaïi thöù nhaát bao haøm caû boán thöù.
* Sôù caâu: “Thaàn löïc cuûa Boà taùt do ba thöù Töôùng, tröø hai töôùng sau cuûa Phaät”: Do “Khoâng coù chöôùng ngaïi” laø caên cöù nôi hai chöôùng ñaõ döùt saïch, “Xaùc laäp cho chuùng sinh” laø chöa bieán hieän khaép choán.
* Sôù caâu: “Nhöng choïn laáy duï moät phaàn”: Töùc do treân noùi: “Khoâng theå cuøng duï”, thì nay sao coù theå duï ñöôïc: Do vaäy maø noùi “Duï moät phaàn”.

Noùi “Khoâng theå cuøng duï ñöôïc”: Töùc phaàn sau nôi kinh coù caâu:

*“Taát caû phaùp coù khoâng nôi ba coõi Chang theå cuøng Phaät neâu ví duï.”*

Noùi “Duï moät phaàn”: Töùc duï coù taùm thöù: Thuaän, Nghòch, Hieän, Chaúng phaûi, Tröôùc, Sau, Tröôùc sau, Khaép. Nhö kinh Nieát-baøn noùi, vaên ôû tröôùc ñaõ neâu daãn töùc coù duï khaép. Nay ñoái nôi duï khaép chæ choïn laáy ít phaàn. Nhö noùi: “Maët Phaät cuõng nhö maët traêng troøn ñaày” laø chæ choïn laáy nghóa troøn ñaày khoâng thieáu. Duï hieän taïi cuõng theá. “Duøng nhoû ñeå duï lôùn” nhö trong saùch Chu dòch noùi veà vieäc baén chim phaûi leo leân töôøng cao, laø ñeå so saùnh vôùi caùc söï vieäc raát nhieàu trong thieân haï.

* Sôù caâu: “Khieán nghe hieåu nôi duï laø queân hình töôïng ñeå laõnh hoäi yù”: Laø nôi saùch Chu dòch, löôïc neâu: “Phaøm hình töôïng laø nhaèm neâu ra yù. Lôøi noùi laø ñeå bieän minh veà hình töôïng. Dieãn ñaït taän cuøng nôi yù khoâng gì hôn hình töôïng. Neâu baøy taän cuøng nôi hình töôïng khoâng gì hôn lôøi noùi. Lôøi noùi phaùt sinh nôi hình töôïng, neân coù theå theo lôøi noùi ñeå quan saùt hình töôïng. Hình töôïng phaùt sinh nôi yù, neân coù theå theo hình töôïng ñeå xem xeùt yù. YÙ nhôø nôi hình töôïng maø ñöôïc taän töôøng. Hình töôïng nhôø nôi lôøi noùi maø ñöôïc saùng toû. Cho neân lôøi noùi laø ñeå bieän minh veà hình töôïng. Ñaït ñöôïc hình töôïng thì queân lôøi noùi. Hình töôïng laø ñeå giöõ laáy yù. Ñaït ñöôïc yù thì neân queân hình töôïng. Cuõng nhö löôùi laø ñeå baét thoû. Ñöôïc thoû thì neân queân löôùi. Nôm laø ñeå baét caù, ñöôïc caù thì neân queân nôm. Theá thì, lôøi noùi laø löôùi cuûa hình töôïng. Hình töôïng laø nôm cuûa yù. Do vaäy, giöõ laáy lôøi noùi thì chaúng phaûi laø ñaït ñöôïc hình töôïng. Giöõ laáy hình töôïng thì chaúng phaûi laø ñaït ñöôïc yù. Hình töôïng phaùt sinh nôi yù, maø giöõ laáy hình töôïng, thì choã giöõ laáy aáy ñaâu phaûi laø hình töôïng. Lôøi noùi phaùt sinh nôi hình töôïng, maø giöõ laáy lôøi noùi thì choã giöõ laáy aáy thöïc chaúng phaûi laø lôøi noùi. Theá neân, queân hình töôïng thì môùi ñaït ñöôïc yù. Queân lôøi noùi thì môùi ñaït ñöôïc hình töôïng. Ñaït ñöôïc yù ôû choã queân hình töôïng. Ñaït ñöôïc hình töôïng ôû choã queân lôøi noùi. Cho neân laäp hình töôïng laø ñeå ñaït taän cuøng nôi yù, maø hình töôïng neân queân. Laïi veõ laàn nöõa laø ñeå dieãn ñaït taän cuøng nôi tình maø neùt veõ neân queân. Do ñoù, tieáp xuùc vôùi caùc loaïi, coù theå duøng laøm hình töôïng. Hôïp nghóa thì coù theå laøm coâng vieäc neâu daãn. Nay, vaên nôi baûn Sôù giaûi ñaõ duøng vaên aáy neân khieán “Queân hình töôïng ñeå laõnh hoäi yù”. Töùc nhö nöôùc trong hieän roõ boán thöù binh, hình töôïng aáy laø duï, ñeå roõ Boà taùt khoâng taâm töùc thì hieän baøy, thì nöôùc in, hieän coù theå neân queân. Caùc duï cuõng theá. Nhö coù theå queân hình töôïng, ñeå ñaït ñöôïc yù thì ñaáy laø ngöôùiTrí. Chaáp giöõ nôi hình töôïng ñeå maát yù thì thaønh keû ngu vöôùng. Kinh Phaùp Hoa noùi: “Nhöõng ngöôøi coù trí thì do nôi thí duï maø coù theå hieåu roõ.”
* Sôù caâu: “Ngöôøi xöù Giang Nam chaúng tin veà taám maøn daï chung cho caû ngaøn ngöôøi..” Töùc vaên cuûa Nhan Chi Thoâi (531-590) töï laø Giôùi, lôøi trong Thieân “Gia Huaán Quy Taâm”.
* Sôù caâu: “Duøng chaát ñoäc xoa leân maët troáng”: Töùc nôi Kinh ñaïi Nieát-baøn, quyeån thöù chín, Phaåm Nhö Lai Taùnh. Kinh noùi: “Laïi nöõa, thieän nam! Ví nhö coù ngöôøi duøng caùc thöù thuoác ñoäc boâi leân maët troáng lôùn, ôû choã ñoâng ngöôøi, ñaùnh troáng, phaùt ra aâm thanh. Tuy voâ taâm muoán nghe, nhöng nhöõng ngöôøi nghe ñeàu cheát, chæ tröø moät ngöôøi khoâng bò cheát... Troáng laø hôïp vôùi Nieát-baøn, cheát laø duï cho vieäc dieät tröø phieàn naõo. “Ngöôøi chaúng bò cheát” laø duï cho haïng Nhaát xieån ñeà. “Troïn thaønh kieân chuûng” töùc nôi phaàn sau Phaåm Xuaát Hieän, nhö tröôùc ñaõ neâu daãn nhieàu laàn.