khaùc.

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

QUYEÅN 74

*Phaåm 28:* **MÖÔØI THOÂNG**

Sôù töø caâu: “Hai laø giaûi thích teân goïi” tieáp xuoáng: Vaên goàm ba: Moät: Chính thöùc giaûi thích Kinh hieän taïi.

Hai: Töø caâu: “Taán Kinh” tieáp xuoáng: Laø keát hôïp thoâng toû veà Kinh

Ba: Töø caâu: “Nhöng Thoâng cuøng vôùi Minh” tieáp xuoáng: Laø keát

hôïp giaûi thích, phaân bieät ñeå traùnh söï laãn loän. Phaàn naày goàm hai:

Thöù nhaát: Chính thöùc daãn Luaän ñeå neâu roõ choã ñoàng khaùc cuûa Thoâng, Minh.

Thöù hai: Keát hôïp ñeå giaûi thích vaên Kinh.

Nay noùi veà phaàn Thöù nhaát: Luaän coù neâu caâu hoûi: “Thaàn thoâng cuøng vôùi Minh coù nhöõng dò bieät ra sao?

“Ñaùp”: Nhaän bieát thaúng nhöõng söï vieäc veà thaân maïng ñôøi tröôùc, trong quaù khöù thì goïi laø Thoâng. Neáu nhaän bieát veà Haønh nghieäp cuûa quaù khöù, laø Minh.

Laïi nöõa! Nhaän bieát thaúng veà vieäc cheát ñaây sinh kia, ñoù goïi laø Thoâng. Nhaän bieát veà giôùi haïn nhaân duyeân cuûa Haønh, hoäi hôïp chaúng maát, thì goïi laø Minh.

Laïi nöõa! Döùt heát ngay moïi Kieát Söû, khoâng roõ laø sinh trôû laïi hay chaúng sinh trôû laïi. Ñoù goïi laø Laäu Taän Thoâng. Neáu nhaän bieát veà choã Laäu ñöôïc döùt saïch, chaúng coøn sinh trôû laïi, thì goïi laø Minh.”

***Giaûi thích:*** Phaàn vaên tröôùc cuûa ñoaïn Luaän naày laø giaûi thích veà “Minh Haønh Tuùc”, choã goïi laø ba Minh, nhaân ñaáy duøng ba Minh ñoái chieáu vôùi saùu Thoâng ñeå bieän giaûi veà choã sai bieät. Nay phaàn Sôù giaûi chæ neâu leân moät Minh. Phaàn sau cuøng goïi “vaân vaân” laø chæ cho hai Minh sau.

Sôù töø caâu: “Nay do Kinh naày laø thoâng duïng neân döïa theo ñaáy”

tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai, keát hôïp ñeå giaûi thích vaên cuûa Kinh. Goàm hai phaàn:

Moät: Keát hôïp vôùi Taán Kinh ñeå bieän minh. Thuaän vaên thuaän nghóa neân nghóa ñeàu theo ñaáy maø soi saùng, vaên coù chöùng minh.

Hai: Töø caâu: “YÙ cuûa Taán Kinh laø giöõ laáy choã thuaän nghóa” tieáp xuoáng: Laø keát hôïp vôùi vaên cuûa Kinh hieän taïi.

Noùi: “Chuù troïng vaøo choã khoâng traùi vôùi vaên” Töùc vaên coùmöôøi Thoâng ñoàng vôùi saùu Thoâng. Minh chæ coù ba, möôøi, khoâng tuyø thuoäc. Thoâng tieáng Phaïm laø “Caät Laät ñòa”. Minh goïi laø “Baø Xí”.

Sôù caâu: “Moät laø Tha Taâm, hai laø Thieân nhaõn”: Do Kinh khoâng neâu daãn chung, neân nay neâu ra teân goïi. Vaên goàm boán phaàn:

Moät: Neâu ra teân goïi rieâng.

Hai: Töø caâu: “Möôøi thöù aáy ñeàu goïi laø Trí Thoâng” tieáp xuoáng: Laø bieän bieät veà choã goïi Thoâng kia. Thoâng goïi laø thaàn thoâng, nhö ñaõ noùi ôû treân. Nay chæ giaûi thích chöõ Trí, neân caàn neâu ra Theå.

Töø caâu: “Neáu tuyø theo Töôùng” tieáp xuoáng: Laø bieän giaûi veà choã sai bieät cuûa Trí.

Ba: Töø caâu: “Möôøi thöù naày cuõng laø” tieáp xuoáng: Laø ñoái chieáu vôùi saùu Thoâng ñeå chia, hôïp. Chæ xem thöù lôùp ñöôïc neâu ra ôû tröôùc, taïi vaên deã laõnh hoäi.

Boán: Töø caâu: “Nhöng Tieåu thöøa” tieáp xuoáng: Laø thoâng toû choã vöôùng maéc do vaán naïn. Töùc coù vaán naïn neâu:

“Möôøi Thoâng hoaøn toaøn khaùc, coù theå phaân ra Quyeàn, Thaät. Choã khaùc cuûa möôøi saùu thöù ñaõ döïa nôi saùu maø chia. Sao coù theå vöôït quaù saùu?” Neân ôû ñaây giaûi thích: Danh, soá coù choã khaùc bieät nhoû, nhöng veà yù nghóa saâu xa thì hoaøn toaøn traùi nhau. Vaên coù ba ñoaïn:

Thöù nhaát: Bieän minh veà Tieåu thöøa. Thöù hai: Bieän minh veà ba Thöøa.

Thöù ba: Giaûi thích veà moät Thöøa.

Noùi: “Tieåu thöøa cho dieäu duïng cuûa Trí coù phaân löôïng”: Töùc nhö veà Tuùc maïng thoâng chæ nhaän bieát söï vieäc cuûa taùm vaïn kieáp. Thieân nhaõn chæ thaáy Tam thieân theá giôùi. Thieân nhó, Tha taâm, thaàn tuùc ñeàu giôùi haïn trong Tam Thieân. Laäu taän chaúng ñaït tôùi choã taän tröø heát ñoái töôïng ñöôïc nhaän bieát. Cho neân goïi laø “Coù phaân löôïng”. Ba Thöøa thì söï bieán hieän khaép ñöôïc chia ñeàu, neâu roõ laø chaúng ñaït tôùi taän cuøng neûo truøng truøng. Moät Thöøa thì truøng truøng ñaõ roõ raøng neân coù khaùc. Nhö Thieân nhaõn thaáy roõ caùc coõi cuûa trong haït buïi, haït buïi cuûa trong caùc coõi, Phaät cuûa voâ soá caùc coõi. Nôi loã chaân loâng cuûa thaân Phaät vôùi voâ soá voâ löôïng caûnh giôùi

truøng truøng. Trong caùc coõi truøng truøng kia, ñöùc Nhö Lai thuyeát phaùp... Thieân nhó ñeàu nghe ñöôïc tieáng chuùng sinh trong caùc coõi taâm bao truøm hieåu roõ heát thaûy trong moät nieäm töùc bieát nhieàu coõi ñaàu chæ giôùi haïn trong moät vi traàn trong taùm vaïn kieáp, töùc qua ñeán caùc coõi voâ cuøng taän, ñaâu chæ giôùi haïn beân trong, Tam thieân Ba Minh tuy nhaän bieát veà Nhaân khôûi, nhöng chöa ñaït tôùi taän cuøng neûo truøng truøng, neân goïi laø “Haõy coøn vöôït hôn Minh kia”, huoáng chi laø caûnh giôùi cuûa saùu Thoâng thuoäc Tieåu thöøa ba Thöøa. Tieáp theo coù vaán naïn: “Neáu theá, thì chæ bieän minh veà saùu Thoâng, maø nghóa coù khaùc. Ñaõ phaân bieät veà Quyeàn, thaät, ñaâu caàn laø möôøi?” Do ñoù noùi: “Nhôø vaøo Söï ñeå hieån baøy choã vieân maõn neân chia ra laøm möôøi “Möôøi, möôøi phaùp moân laø toâng chæ goác.

Sôù töø caâu: “Thöù nhaát, neâu goïi laø Tha taâm” tieáp xuoáng: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm hai:

Moät: Giaûi thích teân goïi. Hai: Bieän bieät veà Töôùng.

Nôi phaàn moät vaên goàm ba chi tieát:

Thöù nhaát: Keát hôïp chuû theå, ñoái töôïng ñeå giaûi thích. Trí laø chuû theå duyeân. Tha taâm laø ñoái töôïng ñöôïc duyeân.

Thöù hai: Döïa tröïc tieáp nôi ñoái töôïng ñöôïc duyeân, loaïi boû chuû theå, caên cöù theo ñoái töôïng ñeå giaûi thích.

Thöù ba: Töø caâu: “Hoaëc Sôû hoaëc Vöông” tieáp xuoáng: Laø hieån baøy choã roäng heïp cuûa Trí.

Sôù töø caâu: “Nhöng Trí duyeân vôùi Tha taâm” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, bieän bieät veà töôùng. Goàm hai chi tieát:

Moät laø: Neâu ra caùch giaûi thích khaùc. Hai laø: Laõnh hoäi veà Kinh hieän taïi.

Trong phaàn moät laø, töùc nôi Duy Thöùc Nhò thaäp tuïng. Keä vieát:

*“Tha taâm Trí theá naøo? Duyeân caûnh chaúng nhö thaät Nhö bieát töï taâm trí*

*Chaúng bieát nhö caûnh Phaät”.*

“Chaúng bieát nhö caûnh Phaät”: Töùc chæ Phaät môùi ñaït ñöôïc baûn chaát Sôù töø caâu: “Döïa theo Duy Thöùc” tieáp Xuoáng: Laø chi tieát hai, laõnh

hoäi veà yù cuûa Kinh hieän taïi. Goàm ba phaàn:

Moät: Neâu leân choã choïn laáy. Choïn laáy yù cuûa Luaän sö An Hueä ôû tröôùc, cho “Tröôùc cuõng chöa goïi laø maát”.

Hai: Töø caâu: “Do thaâu toùm caûnh” tieáp xuoáng: Laø neâu ra lyù do khieán khoâng maát.

Ba: Töø caâu: “Neáu lìa ngoaøi Phaät” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, pheâ phaùn choã giaûi thích cuûa Luaän sö Hoä Phaùp (caùch giaûi thích thöù hai).

Trong phaàn hai cuõng goàm ba chi tieát:

Thöù nhaát: Neâu tröïc tieáp veà nguyeân do.

Thöù hai: Chæ roõ veà töôùng cuûa Tha taâm nôi Phaùp taùnh. Thöù ba: Toùm keát, xaùc nhaän veà nghóa chính.

Nôi chi tieát Thöù nhaát neâu tröïc tieáp veà nguyeân do, töùc laø chæ roõ Toâng Phaùp töôùng coù ba nghóa.

Moät laø: “Thaâu toùm Caûnh theo Taâm, chaúng huyû hoaïi Caûnh”, töùc laø chæ roõ choã coù, khoâng cuûa Taâm Caûnh. Choã ñaït ñöôïc baûn chaát kia e huûy hoaïi duy Taâm. Caûnh ñaõ khoâng bò huûy hoaïi neân choã Caûnh ñaït ñöôïc ñaâu vöôùng maéc gì? Huûy hoaïi thì coù maát maùt gì? Do “Khoâng taâm”, töùc khoâng taâm nôi muoân vaät maø muoân vaät chöa töøng khoâng. Choã ñöôïc aáy laø ôû nôi thaàn tòch tónh. Choã maát laø ôû nôi vaät roãng laëng, nghóa laø vaät thaät coù. Neáu duy Taâm, huûy hoaïi Caûnh, töùc choã ñöôïc laø ôû nôi Caûnh khoâng, choã maát laø ôû nôi Taâm coù. Cho neân cho Caûnh do Taâm bieán hieän, vì theá goïi laø “Duy Taâm”. Choã bieán hieän chaúng khoâng haø taát caàn huûy hoaïi. Neáu cho duyeân sinh Voâ taùnh töùc Taâm Caûnh cuøng maát, neân noùi: “Nhôø Taâm ñeå loaïi tröø Caûnh. Caûnh bò loaïi tröø maø Taâm maát töùc chaúng phaûi laø Taâm rieâng coøn . Hai laø: “Chuû theå, ñoái töôïng cuøng maát, chaúng ngaên ngaïi vôùi coøn”:

Treân laø chaúng huûy hoaïi Caûnh, laïi loaïi tröø beänh e sôï veà baûn chaát nay thì loaïi boû lyù cuûa Coù, Khoâng, neân Taâm-Caûnh cuøng thuaän nôi coøn maát. Taâm Caûnh cuøng döïa vaøo nhau, neân Coù, Khoâng cuøng nöông theo duyeân sinh neân coù. Coù töùc laø coøn, Khoâng töùc laø maát. Khoâng, coù cuøng thaáu trieät, neân coøn maát löôõng toaøn.

Ba laø: “Ñeä nhaát nghóa vôùi duy Taâm, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc”: Laø chính thöùc neâu ra phaàn Lyù cuûa duy Taâm, nhöng haõy coøn chung nôi duy Taâm sinh dieät.

Nghóa thöù hai, tuy cho caû hai cuøng maát, chaúng bò raøng buoäcnhöng chöa noùi Taâm Caûnh cuøng thaâu toùm. Nay neâu roõ phaàn ñaày ñuû veà Duy Thöùc, neân goïi laø “Duy Taâm Ñeä nhaát nghóa”. Ñoàng vôùi Ñeä nhaát nghóa neân chaúng phaûi laø khaùc. Chaúng huûy hoaïi chuû theå - ñoái töôïng neân chaúng phaûi laø moät. Chaúng phaûi laø moät, neân nghóa coù chuû theå, ñoái töôïng duyeân, nôi khaùc thaønh. Chaúng phaûi laø khaùc neân chuû theå, ñoái töôïng bình ñaúng nghóa veà duy Taâm thaønh.

Noùi: “Chính khi duyeân Tha töùc laø Töï”: Laø toùm keát, xaùc nhaän choã ñöôïc nôi baûn chaát, khoâng coù loãi veà ngoaøi Taâm. Do töùc laø Töï neân chaúng traùi vôùi Duy Thöùc.

Sôù töø caâu: “Do töùc Taâm chuùng sanh cuûa Taâm Phaät” tieáp xuoáng: Laø chi tieát thöù hai: Chæ roõ veà Töôùng cuûa Tha taâm theo Phaùp taùnh. Ñaây coù hai ñoái: Ñoái tröôùc neâu roõ veà ñoái töôïng ñöôïc duyeân. Ñoái sau bieän minh veà Chuû theå duyeân.

Nay noùi veà ñoái tröôùc. Noùi “Töùc taâm chuùng sinh cuûa Taâm Phaät”: Ñaây laø neâu roõ veà ñoái töôïng ñöôïc duyeân: Taâm chuùng sinh töùc laø Taâm Phaät. Phaàn naày bieän minh veà “Chaúng khaùc”.

Tieáp theo noùi: “Chaúng phaûi töùc Taâm Phaät cuûa Taâm chuùng sinh”. Caâu naày bieän minh Taâm chuùng sinh cuøng vôùi Taâm Phaät chaúng phaûi laø “ Töùc”. “Chaúng phaûi laø Töùc” neân coù nghóa veà ñoái töôïng ñöôïc duyeân. “Chaúng phaûi laø khaùc” neân khoâng huûy hoaïi nghóa duy Taâm.

Noùi: “Laø ñoái töôïng ñöôïc duyeân”: Laø toùm keát, xaùc nhaän veà ñoái töôïng ñöôïc duyeân. Phaân bieät chaúng phaûi laø chuû theå duyeân.

Phaàn tieáp sau bieän giaûi veà “Chuû theå duyeân”, noùi: “Do töùc Taâm Phaät cuûa Taâm chuùng sinh”: Caâu naày neâu roõ veà Chuû theå duyeân Taâm Phaät töùc laø Taâm chuùng sinh. Phaàn naày laø bieän minh veà “Chaúng phaûi laø khaùc”.

Tieáp ñeán noùi: “Chaúng phaûi töùc Taâm chuùng sinh cuûa Taâm Phaät”:

ÔÛ ñaây neâu roõ Taâm Phaät cuøng vôùi Taâm chuùng sinh coù nghóa “Chaúng phaûi laø moät” “Chaúng phaûi laø moät” neân laø Chuû theå duyeân. Chaúng phaûi laø khaùc neân chaúng huûy hoaïi nghóa cuûa Duy Thöùc.

Noùi: “Laø chuû theå duyeân”: Laø toùm keát, xaùc nhaän veà Chuû theå duyeân, phaân bieät chaúng phaûi laø ñoái töôïng ñöôïc duyeân. Laïi duøng duï ñeå so saùnh nhö söõa hoaø vôùi nöôùc. Söõa laø “ñoái töôïng ñöôïc Hoaø”, duï cho Taâm chuùng sinh, laø ñoái töôïng ñöôïc duyeân. Nöôùc laø “Chuû theå hoaø”, duï cho Taâm Phaät, laø chuû theå duyeân. Do hai thöù aáy hoaø hôïp, gioáng nhö moät vò. Ngoãng chuùa ruùt ræa heát söõa, nöôùc coøn, töùc bieát chaúng phaûi laø moät. Nhöng teân goïi cuûa nöôùc aáy töùc laø nöôùc cuûa söõa. Laïi, teân goïi cuûa söõa aáy töùc laø söõa cuûa nöôùc. Hai thöù tuy töông töùc maø coù nghóa chaúng laø moät, neân öùng hôïp nôi duï. Do töùc söõa cuûa nöôùc chaúng phaûi laø töùc nöôùc cuûa söõa, neân laø ñoái töôïng ñöôïc hoøa. Do töùc nöôùc cuûa söõa chaúng phaûi laø töùc söõa cuûa nöôùc, neân laø Chuû theå Hoaø. Nghóa coù theå nhaän bieát.

Sôù caâu: “Nhö theá laø dung thoâng neân chaúng phaûi laø moät, chaúng phaûi laø khaùc”: Laø chi tieát thöù ba, toùm keát ñeå xaùc nhaän nghóa chính Trong phaàn ba, toång keát, pheâ phaùn caùch giaûi thích cuûa Luaän sö Hoä Phaùp.

Noùi: “Trôû laïi maát nghóa Chaân Duy Thöùc”: Töùc chaúng bieát Chaát beân ngoaøi töùc laø Taâm Phaät.

Thöù ba laø Tuùc Truï Thoâng:

Töø caâu: “Ñeàu do Boà-taùt ñaït ñöôïc maét cuûa chín ñôøi nhö thaáy hieän taïi” tieáp xuoáng: Ñaây laø giaûi thích nghóa “Nhaän bieát”. Maø noùi: “Kieán” (Thaáy) töùc laø “Tri kieán”.

Treân ñaây laø phaàn moät: Chính thöùc bieän minh.

Hai: Töø caâu: “Neáu chaúng nhö theá” tieáp xuoáng: Laø neâu caâu hoûi ngöôïc laïi ñeå thaønh laäp.

Ba: Töø caâu: “Nhö chính töøng traõi qua” tieáp xuoáng: Laø ngaên chaën söï bieän hoä giuùp. Töùc laø e coù söï bieän hoä: Xöa töøng thaáy caùc söï vieäc. Söï vieäc tuy ñaõ maát, nhöng chuûng töû cuûa söï thaáy kia vaãn coøn, neân coù theå nhaän bieát. Töø caâu: “Ñoù töùc laø” tieáp xuoáng: Laø ngaên chaän. Ñoái vôùi söï bieän hoä giuùp naày, vaên coù ba caùch ñaû phaù:

Thöù nhaát: Ñaû phaù baèng caùch phuû nhaän: Nghóa laø chæ thaáy Taâm, chaúng thaáy Phaùp, neân choã thaáy chaúng ñoàng. Haù chæ thaáy nôi Taâm hieän taïi maø goïi laø Tuùc Truï Trí?

Thöù hai: Töø caâu: “Laïi töøng chaúng traõi qua” tieáp xuoáng: Laø ñaû phaù baèng caùch môû roäng. Nghóa laø môû roäng chaáp nhaän coù chuûng töû thì coù theå bieát, thaáy. Xöa khoâng töøng traûi qua caùc söï, thì töông öng chaúng theå bieát thaáy. Töùc xöa laøm ngöôøi sao coù theå thaáy khaép, nay ñöôïc tuùc trí leân roäng xa ñeàu bieát ñöôïc.

Thöù ba: Töø caâu: “Laïi chæ thaáy hieän taïi” tieáp xuoáng laø toùm keát, xaùc nhaän. Töùc ñaû phaù vì traùi vôùi teân goïi.

Saéc laø Tri kieáp Thoâng:

Caâu: “Nhöng toâng chæ cuûa Ñaïi thöøa cho phaùp cuûa ñôøi vò lai, Theå Duïng ñeàu khoâng. Nay noùi: Do caùi gì ñeå nhaän bieát”: Laø neâu toång quaùt veà nghóa “Nhaän bieát”. Nghóa laø Tieåu thöøa hoaëc noùi ba ñôøi cuøng coù. Vò lai chæ laø chöa coù Duïng. Hoaëc giaû nhö coù theå thaáy maø chöa coù Theå. Ñaïi thöøa cho Theå, Duïng ñeàu khoâng töùc khoâng theå “Tri Kieán”.

Caâu tieáp theo: “Döïa nôi phöông tieän giaùo hoùa” tieáp xuoáng: Laø phaàn giaûi ñaùp. Goàm hai chi tieát:

Moät: Döïa nôi Quyeàn giaùo ñeå laäp Lyù, giaûi ñaùp. Töùc laø thaáy nhaân neân bieát quaû. Nhö thaáy Saéc töôùng thì nhaän bieát laønh döõ veà sau.

Sôù töø caâu: “Nhö toâng chæ cuûa Nhaát Thöøa” tieáp xuoáng: Laø chi tieát hai döïa nôi choã chaân thaät cuûa Nhaát Thöøa ñeå giaûi ñaùp. Goàm boán:

Thöù nhaát: Chính thöùc bieän minh veà nghóa Thaät.

Thöù hai: Töø caâu: “Nhöng chaúng phaûi laø Hieän taïi cuûa Hieän taïi” tieáp xuoáng: Laø thoâng toû choã vöôùng maéc.

Thöù ba: Töø caâu: “Coù aáy hoaëc laø” tieáp xuoáng: Laø neâu lyù. Giaû nhö Taùnh coù, Duyeân coù thì caû hai ñeàu coù loãi.

Saéc: Töø caâu: “Nhö hieän nay xem thaáy” tieáp xuoáng: Laø duøng Lyù ñeå keát hôïp, thoâng toû. Töùc chaúng höôùng tôùi thôøi hieän taïi ñeå xem vò lai. Neáu theá thì vò lai aáy töùc laø hieän taïi cuûa vò lai. Vò lai laøm sao coù ñöôïc?

Töø caâu: “Neáu ñuoåi theo” tieáp xuoáng: Laø höôùng theo vò lai ñeå xem vò lai. Vò lai laø Hieän taïi, neân khaùc ñoái vôùi hieän nay. Caùc thoâng soá thöù naêm, saùu, baûy, xem vaên ñeàu coù theå nhaän bieát.

Thöù taùm laø Voâ soá Saéc Thaân Thoâng: (Saéc thaân trang nghieâm Trí thoâng).

Töø caâu: “Thöù nhaát. Do thaáu toû khoâng coù Saéc thaät coá ñònh trong Phaùp giôùi” tieáp xuoáng: Vaên nôi baûn Sôù giaûi coù hai:

Moät: Laøm roõ yù chính.

Hai: Töø caâu: “Trong ñoù goàm saùu caâu” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích vaên. Nôi phaàn moät yù neâu roõ: Ñaây laø Khoâng cuûa töùc Saéc, laø chaân khoâng cuûa chaúng phaûi tuyeät döùt Saéc, neân khoâng ngaên ngaïi ñoái vôùi Saéc hieän taïi. Trong aáy, tröôùc heát laø bieän minh: “Khoâng cuûa töùc Saéc”, neân coù theå hieän baøy Saéc. Do ôû treân noùi khoâng coù Saéc thaät, neân “Töùc Saéc laø Khoâng” Ñaõ töùc Saéc laø Khoâng neân chaúng phaûi laø Khoâng cuûa ñoaïn. Laïi, khoâng coù caùi Thaät coá ñònh, töùc hieån baøy chaúng phaûi laø thöôøng; chaúng phaûi laø Khoâng cuûa ñoaïn, laïi, hieån baøy chaúng phaûi laø ñoaïn. Do coá ñònh Coù töùc Thöôøng, coá ñònh Khoâng töùc Ñoaïn, Nay chaúng phaûi laø ñoaïn Thöôøng töùc laø Chaân phaùp giôùi.

Töø caâu: “Trong Khoâng chaúng coù Saéc, neân chaúng ngaên ngaïi Saéc”: Laø neâu roõ khoâng chaúng ngaên ngaïi Saéc, neân coù theå hieån baøy Saéc.

Töø caâu: “ Coøn, Maát, AÅn, Hieån” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, xaùc nhaän nghóa treân. Ñeán phaàn sau seõ roõ. Nhöng nôi ñoaïn naày, vaên ñaõ bao haøm nhieàu yù:

Thöù nhaát: Töùc Saéc - Khoâng cuøng ñoái chieáu goàm ba nghóa: Moät laø nghóa cuøng traùi nhau, neân noùi: “Trong khoâng chaúng coù Saéc”. Hai laø nghóa chaúng cuøng ngaên ngaïi, neân noùi: “Chaúng ngaên ngaïi Saéc”. Ba laø nghóa cuøng taùc thaønh, neân ôû tröôùc noùi: Khoâng coù Saéc thaät coá ñònh, neâu Theå töùc Khoâng neân chaúng phaûi laø Khoâng cuûa ñoaïn. Nghóa laø Saéc huyeãn aáy neáu chaúng neâu Theå töùc khoâng thì chaúng thaønh Saéc huyeãn. Cho neân cuõng coù theå keát hôïp noùi: “Trong Saéc chaúng coù Khoâng neân Saéc chaúng ngaên ngaïi Khoâng, neâu Theå töùc Saéc neân chaúng phaûi laø ñoaïn dieät”. Do ôû ñaây chính laø noùi thaáu roõ veà nghóa “Chaúng coù Saéc”, neân chæ noùi Saéc töùc “Khoâng bieân”. Ñoaïn thöù hai tieáp sau coù theå hieän baøy “Saéc bieân”, môùi keát hôïp neâu roõ nôi Saéc chaúng ngaên ngaïi Khoâng. Ba thöù chaúng ngaên ngaïi aáy môùi goïi laø Chaân Khoâng, cuõng goïi laø Dieäu Höõu.

Thöù hai: Hai caâu nhaèm loaïi boû yù taïp loaïn veà ba Khoâng cuûa haøng tröôùc Ñòa. Töùc laø khoâng coù Saéc thaät coá ñònh, neâu Theå töùc Khoâng töùc chaúng phaûi laø Khoâng cuûa ñoaïn, laø loaïi tröø nghi thöù hai: Khoâng dieät tröø Saéc, chaáp giöõ nôi Khoâng cuûa ñoaïn dieät. Do trong Khoâng chaúng coù Saéc, neân loaïi boû nghi thöù ba: Khoâng laø vaät, töùc cho khoâng laø Coù. Nay neâu roõ Khoâng haõy coøn Khoâng Coù Saéc haù coù Theå sao? Huoáng chi trong Saéc chaúng coù Khoâng, thì Khoâng ñònh roõ laø khoâng coù Theå.

Tieáp theo noùi: “Chaúng ngaên ngaïi nôi Saéc” töùc loaïi boû Nghi Thöù nhaát: Cho khoâng khaùc Saéc ñeå chaáp giöõ ngoaøi Saéc coù Khoâng. Ñaõ cho Chaúng ngaên ngaïi nôi Saéc töùc neâu roõ chaúng phaûi laø ngoaøi Saéc. Lìa ba loãi aáy môùi goïi laø Chaân khoâng nôi Phaùp giôùi thanh tònh.

Thöù ba: Cuõng bao haøm yù “Quaùn Phaùp giôùi”, töùc Thöù nhaát laø Quaùn Chaân khoâng döùt haún moïi Töôùng, ñaây coù boán moân:

Moät laø: “Quaùn hôïp Saéc quy veà khoâng”: Töùc yù Khoâng cuûa moân hieän nay.

Hai laø: “Quaùn roõ Khoâng töùc Saéc”: Töùc laø yù cuûa ñoaïn thöù hai coù theå hieän baøy Saéc.

Ba laø: “Quaùn Saéc khoâng chaúng ngaên ngaïi”: Töùc laø yù ñoaïn thöù ba naøy: “Khoâng coù Saéc, hieän baøy Saéc”.

Boán laø: “Quaùn cuøng döùt tuyeät khoâng coøn döïa vaøo nhau”: Cuõng ôû trong ñoaïn naày.

Nhöng trong Quaùn thöù nhaát: “Hôïp Saéc quy veà Khoâng” coù boán caâu, ñeàu goàm: Tröôùc laø neâu leân. Sau laø giaûi thích ba caâu neâu leân ôû tröôùc. Ñeàu cuøng che: “Saéc chaúng töùc Khoâng”, “Do töùc Khoâng”.

Nay noùi: “Khoâng coù Saéc thaät coá ñònh , do neâu Theå töùc Khoâng neân Khoâng phaûi laø khoâng cuûa ñoaïn. Töùc phaàn kia laø caâu Thöù nhaát. Caâu aáy vieát: “Do Saéc chaúng töùc Khoâng, laø Khoâng cuûa ñoaïn, neân noùi chaúng töùc khoâng. Do Saéc neâu Theå laø Chaân khoâng, neân noùi do töùc Khoâng”.

Nay noùi: “Chaúng ngaên ngaïi Saéc” töùc phaàn kia laø caâu thöù hai. Töôùng cuûa Saéc xanh vaøng chaúng phaûi laø “Töùc Lyù cuûa Chaân khoâng”, neân noùi: “Saéc chaúng töùc Khoâng”. Nhöng xanh, vaøng khoâng coù Theå neân ñeàu laø khoâng, vì vaäy noùi: “Do töùc Khoâng”.

Chính do xanh vaøng laø Khoâng cuûa khoâng coù Theå, neân chaúng phaûi laø “Töùc xanh vaøng”. Vì theá noùi: “Chaúng töùc Khoâng” Töùc caàn coù xanh vaøng môùi noùi laø khoâng coù Theå taùnh, neân roõ laø chaúng ngaên ngaïi Saéc.

Nay noùi: “Trong Khoâng chaúng coù Saéc” töùc phaàn kia laø caâu thöù ba. Trong Khoâng chaúng coù Saéc neân chaúng töùc Khoâng. Hôïp Saéc khoâng coù Theå neân noùi: “Do töùc Khoâng”. Chính do “Hôïp Saéc quy veà Khoâng neân

trong Khoâng aét chaúng coù Saéc. Vì theá, do Saéc quy veà Khoâng neân Saéc chaúng phaûi laø Khoâng.

Ba caâu treân laø duøng phaùp phaân bieät Tình.

Caâu Saéc neân noùi: “Saéc töùc laø khoâng”. Nghóa laø , phaøm laø Saéc phaùp aét chaúng khaùc vôùi Chaân khoâng, do caùc Saéc phaùp aét khoâng coù taùnh. Vì vaäy “Saéc töùc laø Khoâng”. Ñaây töùc laø phaàn Sôù giaûi hieän taïi noùi: “Thöù nhaát laø phaùp giôùi khoâng coù Saéc thaät coá ñònh, neâu Theå töùc khoâng”.

Sôù caâu: “Coøn, Maát, AÅn, Hieän ñeàu töï taïi”: Laø toång keát veà nghóa tröôùc. Coù hai yù:

Moät: Toùm keát phaàn treân: “Trong Khoâng chaúng coù Saéc” laø Maát. “Chaúng ngaên ngaïi Saéc” laø Coøn. Neâu Theå töùc Khoâng, chaúng phaûi laø “Khoâng cuûa ñoaïn” neân goàm caû Coøn, Maát. Coøn, Maát laø caên cöù nôi Saéc. AÅn Hieån laø caên cöù nôi khoâng. Lyù cuûa khoâng luoân Chaân neân chaúng theå noùi laø Maát. Nhöng Saéc coøn thì Khoâng aån giaáu, Saéc maát thì Khoâng hieån baøy. Ñaây chính laø caên cöù theo “Hôïp Saéc quy veà Khoâng” ñeå noùi.

Neáu goàm luoân yù thöù hai: “Chaúng ngaên ngaïi nôi Saéc hieän baøy” töùc laø Quaùn “Roõ Khoâng töùc Saéc”.

“Luaän veà Coøn, Maát, AÅn, Hieån”: “Saéc töùc laø Khoâng” thì Saéc maát, Khoâng hieån baøy. “Khoâng töùc laø Saéc” thì Khoâng aån giaáu, Saéc coøn. Nhöng ñeàu laø töùc laø Maát, töùc laø Coøn, töùc laø AÅn, töùc laø Hieån, neân goïi laø Töï taïi. Töùc duøng choã toång keát laøm Quaùn thöù ba. “Khoâng Saéc chaúng ngaên ngaïi”.

Veà Quaùn Saéc: “Döùt tuyeät khoâng coøn döïa vaøo nhau” nôi phaàn sau seõ giaûi thích vaên.

Sôù töø caâu: “Chính do voïng phaân bieät neân caàu chaúng theå ñaït ñöôïc” tieáp xuoáng: Töùc laø yù cuûa phaàn kia ( Quaùn phaùp giôùi): “Döùt tuyeät , khoâng coøn döïa vaøo nhau”. Vaên vieát: “Nghóa laø Chaân khoâng cuûa ñoái töôïng ñöôïc Quaùn aáy chaúng theå noùi”. “Töùc Saéc, chaúng töùc Saéc, Töùc Khoâng chaúng töùc Khoâng. Taát caû caùc phaùp ñeàu chaúng theå naém baét”. Caâu naày cuõng chaúng chaáp nhaän laø hoaøn toaøn döùt tuyeät chaúng coøn döïa vaøo nhau. Chaúng phaûi noùi veà nghóa “Chaúng theå hieåu kòp, ñaït ñeán” maø ñoù goïi laø Caûnh cuûa Haønh. Vì sao? Do sanh taâm ñoäng nieäm töùc laø traùi vôùi Theå cuûa Phaùp, maát chaùnh nieäm. Do ñoù, nay vaên cuûa phaàn Sôù giaûi ñoái chieáu vôùi choã neâu daãn kia, cuøng thaâu toùm, coù theå nhaän bieát.

Sôù caâu: “Do töùc Saéc cuûa Khoâng laø dieäu Saéc”: Ñaây laø duøng phaàn tröôùc ñeå xaùc nhaän phaàn sau. Do tröôùc töùc thaáu roõ veà khoâng coù Saéc maø hieän baøy Saéc, neân thaønh dieäu Saéc.

Tieáp theo noùi: “Laïi, Saéc Khoâng chaúng hai” tieáp xuoáng: Laø ñem

choã nay ñoái chieáu vôùi tröôùc ñeå cuøng taùc ñoäng cuøng thaønh.

Thöù nhaát: Töø caâu: “Khoâng, Saéc chaúng hai” laø xaùc nhaän Chaân khoâng ôû treân. Do ñoù hoaøn toaøn thaønh nôi tröôùc. “Chaúng hai maø laø hai” laø duøng phaàn tröôùc ñeå xaùc nhaän phaàn sau.

Thöù hai: Töø caâu: “Saéc, Khoâng dung hôïp töùc laø” tieáp xuoáng: Laø dung hôïp hai vaên ôû treân, quy veà caâu Phaùp giôùi Thöù nhaát.

Thöù ba: Töø caâu; “Duyeân khôûi voâ taän töùc laø” tieáp xuoáng: Laø taïo thaønh phaàn sau, laø khoâng beán bôø. Veà nghóa saâu xa cuûa Chaân khoâng, dieäu Saéc ñaõ dieãn roäng nhö nôi Phaåm Vaán Minh.

“Thöù chín laø Nhöùt thieát Phaùp trí Thoâng”:

Caâu: “Nhöng ba ñoái naøy giaûi thích coù ba nghóa: Ba nghóa aáy ôû raõi raùc trong Kinh Luaän. Baäc Coå ñöùc tuyø theo choã tìm thaáy ñeå choïn laáy hoaëc boû ñi chaúng ñoàng. Do ñoù, nay yù cuûa phaàn Sôù giaûi laø thaûy ñeàu goàm thaâu nhöng nghóa duøng ñeàu rieâng, cuøng xem laø nhöõng giaûi thích chính thöùc, hôïp ba yù kia môùi ñaït tôùi choã taän cuøng nôi dieäu chæ.

Roõ raøng ba ñoái naày ñeàu do caâu sau maø thaønh rieâng bieät. Treân noùi chaúng phaûi laø khaùc neân choã saâu xa cuûa caâu nghóa ñeàu ñoàng. Ñoàng laø loaïi tröø töôùng sai bieät, neân caâu sau ñoái chieáu vôùi phaàn treân maø thaønh rieâng ba lôùp”.

Thöù nhaát: “Chæ caên cöù theo choã hieån baøy veà Thaät”, töùc loaïi boû daáu veát, ñeå hoäi nhaäp vaøo choán Huyeàn dieäu.

“Chaúng phaûi laø khaùc” laø loaïi boû töôùng sai bieät. “Chaúng phaûi laø chaúng khaùc” laø loaïi tröø daáu veát chaúng khaùc ôû treân, töùc laø loaïi boû hoaøn toaøn. Laïi nöõa, loaïi boû cho ñeán khi khoâng coøn gì ñeå loaïi boû. Vaên phaân laøm hai:

Moät: Bieän minh toång quaùt veà hai caâu. Cho neân noùi: “Töùc cuøng ñoái ñaõi maø khoâng”.

Hai: Goàm hai chi tieát:

Moät laø phaù boû veà dò (khaùc) noùi: “Dò töôùng cuøng laø khoâng”. Noùi “Chaúng khaùc”: Ñaây töùc laø yù cuûa Trung Luaän, trong Phaåm Phaù Hôïp. Do Tieåu thöøa laäp veà Kieán coù theå nhaän thaáy: “Kieán laø ba söï hoaø hôïp laøm nhaân” neân duøng “Dò” ñeå phaù boû. Luaän vieát:

*“Phaùp dò neân coù hôïp Kia v.v… khoâng coù khaùc Phaùp dò ñaõ khoâng thaønh Kieán laøm sao hôïp ñöôïc?*

***Giaûi thích:*** Ñaây chæ laø bieän minh chung veà khoâng dò. Dò töùc khoâng

hôïp.

Hai laø: So saùnh ñeå phaù boû veà dò:

*“Chaúng phaûi chæ laø Kieán v.v... Dò töôùng chaúng theå ñaït*

*Heát thaûy phaùp hieän coù Ñeàu goïi khoâng töôùng dò”.*

***Giaûi thích:*** Treân laø noùi chung veà khoâng, döôùi laø neâu ra lyù do cuûa khoâng. Keä vieát:

*“Dò nhaân dò coù dò Dò lìa dò khoâng dò*

*Nhö phaùp choã nhaân neâu Phaùp aáy chaúng khaùc nhaân”.*

Nghóa laø nhö Maét ñoái vôùi Saéc laø khaùc (dò). Saéc ñoái vôùi Maét laø khaùc. Ñoù goïò laø khaùc (dò). Nay neâu roõ nhaân nôi Saéc khaùc neân Maét khaùc. Vì theá noùi: “Dò nhaân dò coù dò”. Neáu lìa nôi Saéc thì Maét cuøng vôùi caùi gì ñeå khaùc? “Neân vieát: “Dò lìa dò khoâng dò”. Theá thì hai dò cuûa Maét vaø Saéc cuøng nhôø vaøo nhau maø thaønh, töùc khoâng coù Maét, Saéc coá ñònh maø thaønh nôi dò. Do vaäy noùi: Nhö phaùp choã neâu nhaân, Phaùp aáy chaúng khaùc nhaân”.

Cuõng nhö do nôi coät keøo v.v... maø thaønh ngoâi nhaø, ngoâi nhaø khoâng khaùc vôùi coät keøo v.v... neân noùi: “Phaùp töø choã neâu nhaân, Phaùp chaúng khaùc vôùi nhaân”. Neáu Maét nhö nhaø, töùc Saéc nhö coät keøo v.v... Neáu Saéc nhö nhaø thì Maét nhö coät keøo v.v... neân cuøng laø choã nhaân vaøo nhau. Vì theá Sôù vieát: “Dò töôùng cuøng laø khoâng”. Töùc Maét, Saéc cuøng nhaân vaøo nhau neân khoâng coù caùi dò (khaùc) coá ñònh.

Laïi nhö Daøi ra Ngaén laïi. Trong daøi khoâng coù töôùng ngaén thì Daøi khoâng coù theå ñoái hôïp neân khoâng coù Daøi. Trong Ngaén khoâng coù töôùng Daøi, thì Ngaén khoâng theå ñoái hôïp, neân khoâng coù Ngaén. Ñaõ khoâng coù Daøi, Ngaén thì laáy caùi gì ñeå noùi laø khaùc? Do ñoù noùi: “Töôùng dò cuøng khoâng neân khoâng khaùc”. Laïi nöõa, trong daøi töï khoâng coù töôùng daøi. Trong Ngaén töï khoâng coù töôùng Ngaén. Vaäy duøng caùi daøi Ngaén naøo maø noùi laø khaùc? Ñaây cuõng laø yù cuûa Trung Luaän vaø yù cuûa Baùch Trung Luaän vieát:

*“Trong dò khoâng töôùng dò Trong chaúng dò cuõng khoâng Neân khoâng coù töôùng dò*

*Töùc khoâng kia, ñaây khaùc”.*

Baùch Luaän trong moät Phaåm “Phaù”, ngoaïi ñaïo laäp noäi dung cuûa moät. Phaàn ñaû phaù vieát:

*“Neáu nhaân quaû chaúng khaùc*

*Ba ñôøi neân laø moät”.*

Ngoaïi ñaïo bieän hoä: “Chaúng phaûi theá! nhaân Quaû cuøng ñoái ñaõi maø thaønh” neân nhö phaàn ñaõ noùi veà daøi ngaén. Chuù giaûi raèng: Nhö nhaân nôi daøi thaáy ñöôïc ngaén, vaø ngöôïc laïi. Nhö thaáy khoái ñaát naën, xem bieát laø bình, töùc laø nhaân, xem khoái ñaát töùc laø quaû. Luaän chuû phaù: Nhaân nôi caùi khaùc coù loãi cuøng chung vaø maâu thuaãn. Khoâng phaûi trong daøi coù töôùng daøi, cuõng khoâng phaûi trong ngaén coù töôùng daøi vaø trong cuøng caû hai. Chuù giaûi raèng: Neáu thaät coù töôùng daøi thì trong daøi coù, trong ngaén coù, hoaëc trong chung caû hai coù. Nhö vaäy ñeàu khoâng theå ñöôïc Vì sao? Trong daøi khoâng coù töôùng daøi, vì nhaân nôi caùi khaùc. Nhaân nôi ngaén laøm ra daøi, neân trong ngaén cuõng khoâng coù töôùng daøi, vì taùnh maâu thuaãn. Neáu trong ngaén coù töôùng daøi thì kia khoâng goïi laø ngaén. Trong cuøng caû hai cuõng khoâng coù töôùng daøi, vì nhö theá laø sai laàm veà caû hai ñeàu cuøng coù. Nhö trong daøi coù, trong ngaén coù, thì tröôùc ñaõ noùi hai loãi, thì nay laáy caùi gì laøm chung ö? Ñaây laø phaù chaáp “Dò” xong.

ÔÛ treân ñaõ phaù veà dò xong. Tieáp theo, Sôù vieát: “Ngaên dò noùi chaúng dò” tieáp xuoáng: Laø duøng moân “Cuøng ñoái ñaõi” ñeå giaûi thích: “Khoâng coù chaúng dò”. Nghóa laø khoâng dò coù theå ñoái ñaõi, neân caû hai cuøng döùt tuyeät, do kheá hôïp vôùi Taùnh khoâng. Cuõng laø yù cuûa Baùch Luaän: “Neáu khoâng coù daøi ngaén, laøm sao cuøng ñoái ñaõi”.

Sôù caâu: “Hai laø caên cöù theo choã caû hai cuøng hieån baøy”: Laø lôùp thöù hai. Nghóa laø ôû treân chæ hieån baøy veà Thaät, töùc chæ laø Taùnh maø chaúng phaûi laø Töôùng. Nay Taùnh Töôùng ñeàu neâu ñuû neân goïi laø “Caû hai cuøng hieån baøy”. Töùc do Theå laømoät neân chaúng phaûi laø dò töôùng. Do sai bieät neân “Chaúng phaûi laø chaúng dò”. ÔÛ ñaây neâu leân “Caû hai cuøng laø” ñeå hieån baøy “Caû hai cuøng chaúng phaûi laø”.

Sôù töø caâu: “Ba laø caên cöù theo choã cuøng ngaên chaän” tieáp xuoáng: Laø lôùp thöù ba. Vaên coù hai yù:

Moät: Tröôùc neâu roõ veà “Töông töùc” neân coù ñöôïc choã cuøng ngaên chaän. Töùc goác cuûa Töôùng laø khaùc. Nay töùc Taùnh neân khoâng coù khaùc, neân chaúng phaûi laø khaùc. Goác cuûa Taùnh laø moät. Nay töùc Töôùng neân khoâng coù moät. Do ñoù “Chaúng phaûi laø chaúng khaùc”.

Hai: Töø caâu: “Laïi Töôùng chaúng phaûi laø Töôùng” tieáp xuoáng: Laø bieän minh veà Töôùng hieän coù töï lìa neân coù ñöôïc “Cuøng chaúng phaûi laø”.

Töø caâu: “Lìa chaáp nôi hai beân” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, xaùc nhaän dieäu chæ.

Sôù töø caâu: “Phaùp taùnh chaúng cuøng Chaân neân laø moät Töôùng”: Töùc caâu noùi cuûa ñaïi sö Ñaøm AÛnh:

*“Phaùp taùnh chaúng cuøng chaân Ñaïo Thaùnh Hieàn khoâng khaùc”.*

Do Lyù khoâng coù vò khaùc.

Sôù caâu: “Moät cuõng chaúng laø moät neân laø Voâ töôùng”: Töùc nôi Kinh Phaùp cuù vieát:

*“Muoân hình cuøng vaïn töôïng Moät phaùp choã in thaâu*

*Vì sao trong moät phaùp Maø hieän coù sai bieät?”*

Töùc moät Töôùng noùi treân. Tieáp theo noùi:

*“Moät cuõng chaúng laø moät Laø nhaèm phaù caùc soá*

*Trí caïn chaáp caùc phaùp Thaáy moät cho laø moät”.*

Töùc laø yù cuûa caâu sau.

Sôù caâu: “Coù, Khoâng ñeàu laø phaùp, ñoái ñaõi neân Khoâng”: Laø giaûi thích “Chaúng phaûi laø Khoâng, chaúng phaûi laø Coù”. Nghóa laø coù töùc coù phaùp, Khoâng töùc khoâng phaùp, neân moùi: “Coù Khoâng ñeàu laø phaùp”.

Noùi: “Ñoái ñaõi neân Khoâng”: Töùc trong chöông ñaàu cuûa ba Luaän, keä vieát:

*“Nhö coù, coù neân coù*

*Töùc coù khoâng neân khoâng Nay khoâng coù neân coù*

*Cuõng khoâng khoâng neân khoâng”.*

Nghóa laø, nhaân nôi Khoâng maø laäp Coù, Coù nhôø nôi Khoâng sinh neân chaúng phaûi laø Coù. Nhaân nôi coù noùi veà Khoâng, Khoâng nhaân nôi Coù maø laäp neân chaúng phaûi laø khoâng. Neáu noái tieáp phaàn treân ñeå daáy khôûi, treân noùi “Voâ töôùng” töùc laø nghóa Khoâng. Nay chaúng phaûi cho kia laø Voâ töôùng, neân noùi: Chaúng phaûi laø Khoâng. Khoâng haõy coøn chaúng toàn taïi thì coù sao Coù theå laäp ñöôïc? Do ñoù noùi: “Chaúng phaûi laø khoâng, chaúng phaûi laø coù”, ñeàu laø ñoái ñaõi neân khoâng.

Sôù caâu: “Phaùp cuøng vôùi phi phaùp chæ laø giaû neâu baøy”: Phaùp, phi phaùp coù ba nghóa:

Moät: Coù phaùp laø phaùp. Khoâng phaùp laø phi phaùp. ÔÛ treân ñaõ phaù boû veà coù khoâng, neân nay chaúng phaûi laø nghóa naày.

Hai: Phaùp aùc laø phi phaùp, phaùp thuaän laø Phaùp

Ba: cho Töôùng laø phaùp, cho Taùnh laø phi phaùp. Nay chung cho hai nghóa naày.

Thieän aùc cuøng nhaân vaøo nhau neân cuõng laø giaû neâu baøy. Loaïi tröø Töôùng noùi phaùp neâu roõ Taùnh laø phi phaùp. Töôùng ñaõ chaúng coøn thì Taùnh chaúng an laäp. Phaùp haõy coøn neân boû, huoáng hoà laø phi - phaùp.

Taùnh Töôùng cuøng nhaân vaøo nhau neân cuõng laø giaû neâu baøy.

Sôù töø caâu: “Cuøng döïa theo Thaät maø caàu ñaït” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, xaùc nhaän veà choã hieån baøy Thaät. Trong moãi moãi ñoái ôû treân phaàn nhieàu duøng caâu treân laøm ñoái töôïng ñöôïc trò, caâu döôùi laøm chuû theå ñoái trò. Nhö Hö laø ñoái töôïng ñöôïc trò, Thaät laø chuû theå ñoái trò. Phaùp laø ñoái töôïng ñöôïc trò, phi phaùp laø chuû theå ñoái trò. Ñaõ cuøng quy veà Thaät neân ñeàu cuøng tòch tónh.

Caâu: “Phaàn coøn laïi ñeàu döïa theo ñaáy”: Laø giaûi thích chaúng tuyø nôi tuïc. “Chaúng phaûi laø chaúng tuyø tuïc” trôû xuoáng laø vaên cuûa Kinh.

Thöù möôøi laø Dieät ñònh Trí Thoâng:

Töø caâu: “Thöù nhaát laø neâu teân goïi”: Tieáp xuoáng: Laø vaên nôi phaàn Sôù giaûi coù hai:

Moät: Giaûi thích veà Töôùng.

Hai: Töø caâu: “Söï Lyù chaúng phaûi laø moät” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích teân goïi. Nôi phaàn moät cuõng goàm hai:

Thöù nhaát: chính thöùc giaûi thích.

Thöù hai: Töø caâu: “Ñaây töùc laø” tieáp xuoáng: Laø phaân bieät veà ñònh. Töùc laø ñoái chieáu vôùi caùc Toâng khaùc ñeå phaân bieät veà Theå, Duïng cuûa ñònh.

Phaàn naày goàm ba chi tieát:

Moät laø: Phaân bieät theo Lyù, Söï. Hai laø: phaân bieät theo coâng naêng.

Ba laø: Phaân bieät laàn nöõa ñeå ngaên chaän söï bieän hoä giuùp.

Nay noùi veà chi tieát moät: “Ñaây töùc laø Lyù dieät” töùc laø Toâng chæ goác.

Theå cuûa phaùp giôùi laø tòch dieät.

“Chaúng gioáng nhö” tieáp xuoáng: Laø noùi veà Toâng Phaùp töôùng. Chæ laø Söï dieät neân caàn Taâm chaúng Haønh môùi goïi laø dieät.

Sôù töø caâu: “Chæ laø Söï dieät” tieáp xuoáng: Laø chi tieát hai, phaân bieät theo coâng naêng chaúng ñoàng. Goàm hai:

Moät: Neâu roõ Söï dieät, saùu, baûy chaúng Haønh sao coù theå khôûi duïng?

Hai: Töø caâu: “Chöùng ñaéc Lyù dieät” tieáp xuoáng: Laø bieän minh veà lyù, dieät, coâng cao. Ñaõ töùc söï maø laø Lyù neân ñònh, Taùn (loaïn) khoâng ngaên ngaïi.

Sôù töø caâu: “Cuõng chaúng phaûi laø Taâm ñònh” tieáp xuoáng: Laø chi tieát ba, phaân bieät laàn nöõa ñeå ngaên chaän söï bieän hoä giuùp. Töùc sôï coù söï bieän

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

hoä giuùp: “Töôûng cuûa Taâm tuy dieät nhöng tröôùc ñònh coù Gia haïnh khieán Thaân daáy khôûi duïng”. Cho neân vì ñaáy maø phaân bieät. “Taâm chính ôû nôi ñònh neân chaúng theå daáy khôûi”. Ñaây laø ngaên chaän ñoái vôùi Phaùp töôùng.

Tieáp theo noùi: “Cuõng chaúng phaûi laø bieän minh rieâng veà ñònh, taùn cuøng döùt tuyeät”. Ñaây laø nhaèm ngaên chaän ñoái vôùi Thieàn Toâng. “Chæ, Quaùn cuøng maát, chaúng ñònh chaúng loaïn, caên cöù nôi Lyù neân saùng toû töùc thì”. Cuõng laø yù cuûa Ñoán giaùo neân chaúng phaûi laø toâng chæ cuûa Kinh naày.

Töø caâu: “Chæ laø Söï, Lyù khoâng ngaên ngaïi” tieáp xuoáng: Laø môùi hieån baøy nghóa chính. Töùc kheá hôïp vôùi lyù voâ ngaïi neân ñaït ñöôïc ñònh, taùn töï taïi.

Töø caâu: “Baûy ñòa ôû treân noùi” tieáp xuoáng: Laø daãn hai Kinh ñeå chöùng minh, ñeàu nhö tröôùc ñaõ neâu.