CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT

**QUYỂN 5**

(PHẦN 5)

Ñaïi kinh trôû xuoáng laø duøng Nieát-baøn maø giaûi thích nghóa. Nhöng nghóa Voâ sinh naèm raõi raùc trong caùc giaùo, danh töôùng roõ raøng chaúng gì hôn Ñaïi kinh. Cho neân daãn boán caâu, saùu caâu giaûi thích nghóa Voâ sinh, chaúng ngoaøi töï tha, trí döùt, naêng sôû, vieäc lyù, nghó baøn, khoâng theå nghó baøn ñeàu Voâ sinh. Töùc laø aùnh saùng nhaân quaû hay hieån nghóa ñeàu ôû kinh quyeån möôøi chín. Tröôùc giaûi thích boán caâu noùi chaúng nghe maø nghe moät caâu coù caùc thöù nghóa. Kinh tröôùc neâu boán caâu chaúng nghe maø nghe, v. v... Laïi duøng boán caâu chaúng ñeán maø ñeán v.v... Ñeå giaûi thích chaúng sinh maø sinh, cho neân noùi chaúng nghe maø nghe coù caùc thöù nghóa. Nay trong ñoù laïi noùi thuaän Voâ sinh. Cho neân duøng chaúng sinh maø sinh ñeå giaûi thích nghóa Voâ sinh. Nhöng ngöôøi xöa duøng boán caâu chaúng nghe maø nghe, chaúng sinh maø sinh v.v... ôû tröôùc, döôùi moãi caâu chæ laø chuyeån thích maø thoâi. Cho neân nhieàu giaûi thích boán caâu chaúng nghe maø nghe v.v..., caùc caâu kia chæ so saùnh. Coù ngöôøi noùi: Nghe chaúng nghe ngay nôi tuïc laø chaân, chaúng nghe maø nghe ngay nôi chaân maø tuïc. Nghe nghe chæ cho tuïc, chaúng nghe maø chaúng nghe chæ cho chaân. Laïi noùi chaúng nghe nghe töø chaân khôûi öùng, nghe chaúng nghe nhieáp öùng veà baûn, chaúng nghe chaúng nghe phaùp thaân baát ñoäng. Nghe nghe laø öùng tích chaúng thoâi. Chaúng sinh sinh, v.v... xöa cuõng coù nhieàu giaûi Höng Hoaøng duøng Tuyeát Sôn keä tieâu. Chaúng sinh maø sinh laø caùc haïnh voâ thöôøng, sinh maø chaúng sinh laø phaùp sinh dieät sinh sinh laø sinh dieät dieät roài, chaúng sinh maø chaúng sinh laø vaéng laëng laøm vui. Laïi ñem boán xuaát keä tieâu. Noùi boán xuaát laø keä naøy boán choã xuaát ra. Ngöôøi xöa goïi laø Nieát-baøn boán truï, nghóa laø chín möôi laêm, hai möôi laêm, hai möôi saùu. Chaúng sinh maø sinh xöa khoâng nay coù, sinh maø chaúng sinh xöa coù nay khoâng. Sinh maø sinh ba ñôøi coù phaùp, chaúng sinh maø chaúng sinh, khoâng coù vieäc aáy. Laïi noùi boán caâu Nhö lai chöùng Nieát-

baøn, v.v... maø ñoái. Chöông An noùi: y theo vaên döôùi noùi ta nhaân vieäc aáy lieàn ñöôïc hieåu moät caâu nöûa caâu, ñöôïc thaáy Phaät taùnh vaøo Nieát-baøn, phaûi bieát ñeàu laø caâu thaáy Phaät taùnh. Chaúng nghe maø nghe laø taùnh lieãu nhaân. Nghe maø chaúng nghe laø taùnh duyeân nhaân, chaúng nghe maø chaúng nghe laø taùnh chaùnh nhaân, nghe maø nghe laø caûnh giôùi taùnh. So saùnh theo ñaây ñeå giaûi thích chaúng sinh maø sinh v.v..., cuõng raát deã thaáy. Tuy xöa coù nhieàu giaûi thích chöa hoäi ñöôïc yù chæ kinh, theo ngaøi Chöông An giaûi laïi laø moät ñöôøng. Chöông An noùi: Ñeàu chaúng nhö theá, trí döùt nhaân quaû ñeàu laø Voâ sinh. Chæ vì neâu kinh rieâng laøm moät ñöôøng, kinh kia Phaät muoán noùi ñaây chaúng nghe maø nghe, v.v..., phaùt ra aùnh saùng chieáu khaép caùc theá giôùi möôøi phöông. Luùc ñoù, phöông Ñoâng coù Boà-taùt Löu Ly Quang. Khi môùi ñeán taát caû ñaïi chuùng khoâng phaûi xanh thaáy xanh, cho ñeán khoâng phaûi traéng thaáy traéng. Caùc Boà-taùt, v.v... thaáy aùnh saùng naøy ñeàu hoûi nhau raèng: Ñaây laø aùnh saùng gì? Ñeàu laøm thinh chaúng ñaùp. Keá hoûi ngaøi Vaên- thuø. Vaên-thuø ñaùp raèng: AÙnh saùng ñoù töùc laø trí tueä, trí tueä töùc laø thöôøng truï, cho ñeán töùc laø Nhö lai, töùc laø ñaïi töø. Phaät noùi: nay OÂng chôù vaøo Ñònh ñeä nhaát nghóa raát saâu, phaûi duøng theá tuïc maø giaûi thích. Vaên-thuø noùi: phöông Ñoâng caùch ñaây hai möôi Haèng sa theá giôùi coù theá giôùi teân laø Maõn Nguyeät, ôû ñoù co Boà-taùt teân laø Löu Ly Quang, ôû ñoù thaáy aùnh saùng maø hoûi Phaät aáy. Phaät aáy ñaùp raèng: ÔÛ phöông Taây caùch ñaây hai möôi Haèng sa theá giôùi coù theá giôùi teân laø Ta-baø, coù Ñöùc Phaät teân laø Thích-ca, vì caùc Boà-taùt noùi chaúng nghe maø nghe, v.v... Boà-taùt aáy baïch Phaät aáy muoán ñeán ñaây nghe chaúng nghe maø nghe. Töø ñoù ñeán ñaây tröôùc hieän töôùng naøy. Nhö xöa caùc giaûi thích ñeàu töø moät ñöôøng, laáy gì ñeå bieåu thò cho chæ quang trieäu, laáy gì ñeå sinh ñaïi nghi möôøi phöông. Laáy di maïng voâ uoång nhuïc cuûa Phaät aáy, ñeàu ñuû ñeå boå tuùc tình töø xa ñeán. Keä tuy nhieáp roäng caùc vieäc nhöng yù löôïc. Cho neân bieát chaúng theå giaûi thích nhö theá. Muoán hieåu vaên naøy phaûi hieåu yù duøng vaên kinh cuûa Ñaïi sö. Neáu giaûi thích vaên aáy vaø ôû ñaây vì ngöôøi, thì laáy sinh sinh ôû tröôùc duøng ñoái boán giaùo. Laáy nghóa tuøy sinh cho tieän. Trong ñaây neâu kinh giaûi thích nghóa Voâ sinh. Cho neân y ñuû thöù lôùp vaên kinh. Tröôùc neâu boán caâu, keá xeùt döôùi ñaây maø löôïc neâu töôùng nhieáp. Chaúng sinh maø sinh laø nhaân töï haønh, laø vò Sô truï. Chaúng sinh maø chaúng sinh laø quaû töï haønh, vò ôû Dieäu giaùc. Sinh maø chaúng sinh töùc laø naêng hoùa tha, sinh maø sinh töùc laø sôû hoùa tha. Neáu chaúng nhö theá laøm sao goïi laø khaép. Cho neân moân phaù khaép nghóa ñoàng moät boä. Moät boä chæ laø töï tha nhaân quaû naêng sôû. Chaúng sinh maø sinh trôû xuoáng laø keá giaûi thích boán caâu, töï laøm boán vaên. Nhöng trong caùc caâu heã noùi kinh giaûi thích, ñeàu laø Ñaïi Kinh Phaät Töï giaûi thích, heã noùi nay giaûi

töùc laø Ñaïi sö giaûi thích lôøi Phaät giaûi ñeàu daãn Phaät Taïng khaïc thoåi maø keát. Caâu ñaàu thieáu keát theo nghóa phaûi coù. Tröôùc chaúng sinh maø sinh laø nhaéc laïi kinh caâu ñaàu. An truï trôû xuoáng laø kinh giaûi. Nay giaûi trôû xuoáng laø Ñaïi sö giaûi thích. Muoán noùi choã an neân tröôùc giaûi thích Ñeá, keá noùi naêng an neân sau giaûi thích an truï. Lyù voán chaúng hai, chaúng coäng chaúng lìa, y cöù vieäc sôû an cuõng gioáng nhö theá. Vì chæ quaùn an neân Theá ñeá môùi thaønh caûnh khoâng theå nghó baøn. An töùc laø quaùn, quaùn naøy môùi thaønh goïi laø vò Quaùn haïnh. Vì vieân quaùn giaûi nhôø ôû theá ñeá, quaùn laø Thaùnh döïng, Thaùnh gaù thai neân goïi laø gaù thai Thaùnh. Laïi sinh trong doøng Thaùnh goïi laø gaù thai thaùnh. Neáu vaøo Sô truï goïi laø ra khoûi thai thaùnh. Thaùnh ra thai neân goïi laø Xuaát thai Thaùnh. Keá moät phaàn lyù neân noùi chaúng thaáy, chaúng thaáy töùc chaúng sinh trí ñöùc thaønh. Ñaây giaûi thích chaúng sinh. Ñöôïc tri kieán Phaät trôû xuoáng laø keá giaûi thích chöõ Sinh. Luaän noùi döôùi daãn luaän chöùng, caùc phaùp töùc laø voâ minh theá ñeá. Baùt-nhaõ sinh laø tri kieán Phaät khai. Ñaây noùi trôû xuoáng laø keát baøy. Kinh giaûi thích chaúng sinh chaúng sinh trôû xuoáng laø nhaéc laïi caâu thöù hai. Keá chaúng sinh chaúng sinh trôû xuoáng laø kinh giaûi goïi laø Ñaïi Nieát-baøn neâu chung. Sinh töôùng trôû xuoáng laø giaûi thích hai chaúng sinh. Sinh töôùng heát cho neân töùc trí döùt ñöùc maõn. Tu ñaïo ñöôïc neân noùi quaû do nhaân kheá. Nay giaûi trôû xuoáng laø Ñaïi sö giaûi thích. Hai ñöùc ñaõ vieân thích thì töôùng sinh heát. Töùc chæ Dieäu giaùc laø quaû vaéng laëng. Nhaân quaû trôû xuoáng laø duøng Phaät taïng keát. Keát töùc laø keát ñoàng. Kinh thích trôû xuoáng laø neâu caâu thöù ba. Theá ñeá trôû xuoáng laø kinh giaûi. Nay giaûi trôû xuoáng laø Ñaïi sö giaûi thích. Do voâ minh neân hôïp vôùi phaùp taùnh sinh ra caùc phaùp. Neân goïi voâ minh ñeå laøm caên baûn. Chæ phaù caên baûn thì caùc phaùp chaúng sinh. Töû laø teân khaùc cuûa chaúng sinh. Ñaây giaûi thích trôû xuoáng laø laïi noùi caâu naøy choã duøng nghóa chæ, duøng döùt ñöùc naøy maø giaûi thích trí ñöùc ôû ñaàu. Neáu khoâng coù döùt ñöùc thì trí ñöùc chaúng thaønh töïu, cho neân phaûi duøng döùt ñöùc ñeå giaûi thích trí. Neáu trong caâu ñaàu trí ñöùc thaønh thì trong caâu ñaàu chaúng sinh chöõ. Neáu trong caâu naøy döùt ñöùc thaønh thì trong caâu naøy döôùi chaúng sinh chöõ. Chaúng sinh teân ñoàng, v.v... laø phaân bieät trong hai caâu chaúng sinh chöõ. Caâu ñaàu treân chaúng sinh chöõ caâu naøy dy cöù chaúng sinh chöõ. Hai choã chaúng sinh teân aáy tuy ñoàng maø vieäc lyù thì khaùc. Caâu ñaàu trí ñöùc duyeân lyù goïi laø chaúng sinh. Caâu naøy phaù vieäc hoaëc heát maø ñöôïc goïi laø chaúng sinh. Duøng lyù so saùnh vieäc thì vieäc laø döôùi. Cho neân noùi döôùi phaù. Duøng vieäc so saùnh lyù thì lyù laø treân neân noùi treân duyeân. Keá caâu ñaàu trôû xuoáng laø phaân bieät sinh chöõ trong hai caâu. Caâu tröôùc thuoäc trí, caâu naøy thuoäc hoaëc, hai choã sinh chöõ teân tuy ñoàng nhöng caâu ñaàu sinh chöõ thuoäc trí. Trí laø thoaùt, caâu naøy

sinh chöõ thuoäc hoaëc, hoaëc töùc laø phöôùc. Cho neân noùi raát khaùc. Hai choã ñeàu coù sinh vaø chaúng sinh cho neân phaûi phaân bieät vì teân ñoàng maø nghóa khaùc. Trí döùt hai ñöùc ñaõ khoâng tröôùc sau. Neáu duøng thöù ba maø giaûi thích thöù nhaát, cuõng coù theå duøng moät maø giaûi thích ba, vì trí döùt ñoàng thôøi. Theå tuy chaúng hai maø tröôùc vaän trí ñeå döùt hoaëc. Haù hoaëc töï döùt maø trí môùi sinh cho neân laïi duøng thöù ba giaûi thích thöù nhaát. Laïi giaû söû thöù ba neâu ôû thöù nhaát, cuõng coù theå duøng thöù nhaát ñeå giaûi thích thöù ba. Noùi chaúng luïy thö laïi y theo vaên thöù. Laïi töø nghóa tieän cho neân nhö theá. Caâu ñaàu trôû xuoáng laø Phaät taïng keát, ñaây ñaõ giaûi thích ñaàu, cho neân trong keát cuõng o saùnh caâu ñaàu töùc nhau maø keát. Vaên gioáng tröôùc sau, duøng seõ ñoàng thôøi. Cho neân noùi moät thôøi chaúng theå tröôùc sau. Kinh laïi giaûi thích trôû xuoáng laø thuaät kinh laïi giaûi thích caâu thöù ba. Ñaây laø sô nhaéc laïi kinh laïi giaûi thích. Nay giaûi trôû xuoáng laø Ñaïi sö giaûi thích kinh laïi giaûi thích nghóa. Vaên kinh chæ noùi moät sinh chaúng sinh. Kinh tröôùc sau giaûi thích hai nghóa töï phaàn. Cho neân nay Ñaïi sö xeáp ra hai töôùng vaên khaùc nhau. Tröôùc laø giaûi thích tröôùc. Ñaõ noùi döùt ñöùc bieát ñoù hoaëc dieät cuûa töï haønh. Trong ñaây laïi giaûi thích ñaõ noùi Boà-taùt Töù truï töùc laø Boà-taùt döùt boán truï roài thì sinh töï taïi. Tröôùc döùt boán truï töùc nhö Boà-taùt Thoâng giaùo coøn hay töï taïi lôïi ích chuùng sinh, huoáng chi laø vaøo Sô Truï chaân nhaân phaân khai. Vì ngöôøi Thoâng giaùo döùt boán truï keùm, hieån ôû ngöôøi vieân döùt naêm truï hôn. Hoaëc dieät trôû xuoáng cuõng duøng Phaät taïng laïi keát hai giaûi. Hoaëc dieät laø hieän khaïc nhoå ñeå keát giaûi thích ñaàu. Hoùa höng laø hieån thoåi ñeå keát giaûi thích laïi. Kinh giaûi thích trôû xuoáng laø nhaéc laïi caâu kinh thöù tö. Taát caû trôû xuoáng laø kinh giaûi. Nay giaûi trôû xuoáng laø Ñaïi sö giaûi thích. Vì sao Boà-taùt trôû xuoáng laø nhaéc laïi vöøa giaûi thích laïi xem laø naêng hoùa. Höõu laäu laø sinh tieáp noái chaúng döùt neân goïi laø sinh sinh, sinh sinh töùc laø caûnh sôû hoùa. Cho neân trôû xuoáng laø nhaéc laïi naêng hoùa baøy yù sinh. YÙ ôû sôû hoùa, aáy laø trôû xuoáng laø keát thaønh coâng naêng Voâ sinh. Ba caâu tröôùc ñeàu laø naêng hoùa tha nhaân quaû trí döùt, caâu naøy töùc laø sôû hoùa tha. Boán truï trôû xuoáng laø Ñaïi sö laïi duøng boán truï trong saùu truï cuûa Ñòa trì maø giaûi thích Phaät truøng thích Boà-taùt Töù truï. Ñòa trì Luïc truï phaûi laø nghóa bieät, höôùng Phaät coøn duøng thoâng keùm maø hieån baøy vieân hôn, haù khoâng duøng bieät maø hieån baøy vieân ö? Huoáng chi nay laïi coù Ñòa trì vaên bieät, cho neân daãn ra maø hieån vieân dieäu. Luaän saùu truï laø töø Möôøi truï trôû xuoáng môùi ñöôïc goïi Truï. Neáu ngöôøi khoâng coù chuûng taùnh, v.v... laø chæ Boà-taùt möôøi tín, cho neân noùi tuy sinh ñöôøng laønh, v.v... chaúng ôû trong soá saùu ngöôøi, töùc laø chaúng thuoäc saùu truï. Vì saùu ngöôøi naøy ñeàu baát thoái, neân goïi laø Truï. Laïi noùi roát raùo, chính laø Boà-taùt Ñòa cuøng chaúng phaûi vónh vieãn roát raùo chuûng taùnh thaønh

töïu, töùc laø Möôøi truï maõn. Ñaõ döùt kieán tö neân noùi khoâng lui suït. Ñöôïc ôû moät ngöôøi, laø ngöôøi ñaàu trong saùu. Cho ñeán haïnh höôùng ñeàu do trong truï döùt kieán tö roài môùi tieán haønh ñöôïc. Cho neân noùi luoân taêng tieán. Töùc truï thöù hai thaân laøm Sô ñòa phöông tieän. Trong chuûng taùnh ôû tröôùc ñaõ vaøo quaùn khoâng cuõng ñeàu laø bieät ñòa phöông tieän caùch ñòa raát xa, ñeán hoài höôùng thaân tu Trung quaùn neân noùi phöông tieän. Tònh taâm laø Sô ñòa, laø phaù ñoàng theå kieán. Cho neân noùi: Ñòa tieàn Ly ngaõ phaøm phu ñeàu chöa döùt. Töùc laø kieán ñòa cuûa Bieät giaùo. Haønh ñaïo tích, laø Bieät tu ñaïo vò phaù ñoàng theå tö, quyeát ñònh roát raùo ñeàu phaù tö. Kinh xöng trôû xuoáng laø duøng luaän xeáp kinh, ñeán Haønh ñaïo tích goïi laø chaân xuaát giaû, mang giaùo ñaïo noùi lyù do laäp kieán tö. Thöù lôùp ñeán ñaây coøn hay lôïi ích lôùn, huoáng chi laïi Vieân giaùo naêm truï cuøng taän ö? Huoáng chi laïi moät theå trí döùt thaønh ö? Kinh laïi trôû xuoáng laø keá giaûi thích saùu caâu. Trong kinh sôû dó laïi noùi saùu caâu, laø vì boán caâu tröôùc noùi thaúng nhaân quaû naêng sôû Voâ sinh. Teân Voâ sinh tuy töùc laø phaù chöa phaù Voâ sinh cho neân nay noùi ñeàu chaúng theå noùi laïi boán caâu tröôùc tuy noùi Voâ sinh nhöng chöa bieát theá naøo laø Voâ sinh, cho neân trong saùu caâu nghó baøn vaø khoâng theå nghó baøn sinh vaø Voâ sinh taát caû ñeàu phaù. Cho neân saùu caâu ñeàu khoâng theå noùi, beøn hieån chaùnh yù vaên nay phaù khaép. Tröôùc giaûi thích boán caâu ñeàu chaúng theå noùi ñeå noùi töï haønh. Trong ñoù tröôùc so saùnh caâu kinh. Xeùt ñaây trôû xuoáng laø löôïc noùi yù caâu. Neáu phaù trôû xuoáng laø Ñaïi sö tröôùc laïi neâu kinh baûn cuù. Moãi caâu trôû xuoáng laø ñeàu noùi chaúng theå noùi, töùc laø nghóa phaù vaên ñaàu laø löôïc xeáp. Noùi hoaëc nghó baøn vaø khoâng theå nghó baøn, neân noùi nghó baøn vaø khoâng theå nghó baøn giaûi hoaëc. Chaúng thöù lôùp giaûi hoaëc laø khoâng theå nghó baøn. Giaûi laø naêng phaù, hoaëc laø sôû phaù. Cho neân giaûi hoaëc theo nhau ñoàng goïi laø nghó baøn vaø khoâng theå nghó baøn. Hoaëc cuøng giaûi ñeàu phaûi phaù khaép, coøn chaúng theå laøm khoâng theå nghó baøn maø noùi, huoáng nghó baøn ö? Cho neân moãi caâu trôû xuoáng ñeàu noùi chaúng theå noùi. Hoûi: Nghó baøn phaûi phaù, khoâng theå nghó baøn ñaâu caàn phaù ö? Ñaùp: Lyù chaúng phaûi khaép vieân neân ñeàu phaûi phaù. Neáu phaù vieân laø phaù vieân khaùc thieân. Chaúng phaù lyù vieân, neân noùi chaúng phaù trong taâm baäc Thaùnh ñaõ ñöôïc Nieát-baøn. Vì ngöôøi chöa ñöôïc maø chaáp thaønh hyù luaän, cho neân phaø maø thoâi. Vì sao trôû xuoáng laø giaûi thích? Trong giaûi thích boán caâu nghó baøn, trong ñoù tröôùc phaù hoaëc, keá phaù giaûi. Tröôùc hai caâu trong hoaëc, caâu ñaàu giaûi thích thaønh nghó baøn keá giaûi thích thaønh khoâng theå noùi. Caâu ñaàu noùi hoaëc giôùi ngoaïi, laø lyù theå chaúng sinh maø hoaëc laø sinh. Cho neân noùi chaúng sinh sinh. Hoaëc cuûa giôùi noùi noùi laø (ngoïn ngaønh), laø hoaëc cuûa giôùi ngoaïi ñaõ laø ôû sinh, töø treân sinh hoaëc laïi sinh hoaëc. Cho neân noùi sinh sinh, giôùi

ngoaïi töùc laø hoaëc voâ minh giôùi noäi töùc laø hoaëc kieán tö. Coù thoâ teá neân coù trong ngoaøi cho neân xeáp vaøo nghó baøn. Hoaëc naøy trôû xuoáng laø baøy töôùng ñoái ñaõi nhau, tröôùc noùi sinh sinh laø caûnh sôû hoùa. Noùi ñeàu, phaøm laø sinh sinh ñeàu laø sôû hoùa. Nhaân sôû coù naêng neân thaønh ñoái nhau. Sôû hoùa ñaõ chaúng thaät coù trôû xuoáng laø giaûi thích khoâng theå noùi noùi naêng hoùa sôû hoùa ñeàu khoâng theå noùi, cuõng nhö ngöôøi huyeãn vì ngöôøi huyeãn noùi phaùp. Hoûi: Naêng hoùa ñaõ laø Bieät hoaëc, vì sao laïi noùi töï taïi? Ñaùp: Ñaõ döùt thoâng hoaëc, töùc ñoái vôùi thoâng hoaëc goïi laø töï taïi. Neáu ñoái vôùi Bieät hoaëc vaän laø troùi coät. Nhaùnh vaø goác ñeàu laø phaùp taùnh, töùc quaùn phaùp taùnh maø queân maát hoaëc goïi laø khoâng theå noùi. Keá neáu phaù trôû xuoáng laø phaù giaûi nghó baøn. Cuõng tröôùc giaûi thích hai caâu thaønh nghó baøn. Keá giaûi thích chung thaønh khoâng theå noùi. Giaûi cuûa giôùi ngoaïi noùi laø song di, laø töø tröôùc ñöôïc teân cuõng laø khaùc thôøi ñoái nhau goïi laø song, phaûi noùi phaù hoaëc. Nay noùi phaàn döùt, bieán dòch laø trong nhaân noùi quaû. Vì hoaëc phaù neân sinh töû seõ phaù. Phaù giôùi noäi hoaëc khieán sinh chaúng sinh, neân noùi sinh chaúng sinh. Hoûi: Hoaëc cuûa giôùi ngoaïi ñaõ laø naêng hoùa, coù khaùc gì vôùi giaûi giôùi noäi? Ñaùp: Giaûi cuûa giôùi noäi phaù hoaëc giôùi noäi, maø ñöôïc goïi laø giaûi. Sinh giôùi ngoaïi ñaõ ôû cuï phöôïc kia goïi laø hoaëc giôùi ngoaïi. Tuy phaûi phaân goïi hoaëc maø naêng choã khaùc. Giaûi naøy trôû xuoáng laø baøy töôùng ñoái nhau. Möôøi saùu moân khaùc neân noùi caùc thöù. Töø caïn ñeán saâu ñeàu thuoäc töï haønh, tröôùc sau thöù lôùp kòp vò hoùa tha, ñoái boán giaùo noùi neân thaønh nhieàu thöù nhaân quaû khaùc nhau. Nhö trong quyeån moät noùi boán hoaèng. Lyù coøn trôû xuoáng laø giaûi thích khoâng theå noùi. Boán thöù Ñaïo ñeá laø haïnh naêng ñöôøng dieät lyù phaùp taùnh laø lyù sôû ñöôøng, cho neân ñeàu khoâng theå noùi. Keá trong phaù khoâng theå nghó baøn cuõng tröôùc hoaëc, keá giaûi. Giaûi hoaëc naøy chæ ñieåm voâ minh ñoái vôùi lyù vieân, chaúng phaân trong ngoaøi nhaùnh goác khaùc nhau. Cho neân goïi laø baát nghó baøn, tröôùc trong phaù hoaëc, tröôùc laïi giaûi thích thaønh baát nghó baøn, neân noùi chæ laø voâ minh. Voâ minh chaúng thaät coù trôû xuoáng laø noùi khoâng theå noùi. Chaúng thaät coù chæ laø khoâng theå noùi maø thoâi. Keá phaù giaûi baát nghó baøn, cuõng tröôùc baøy töôùng khoâng theå nghó baøn, cho neân noùi chæ laø vieân giaûi. ÔÛ ñaây xeáp ra vieân nhaân vieân quaû. Lyù chaúng thieân vieân trôû xuoáng laø noùi khoâng theå noùi. Lyù chaúng phaûi thieân neân chaúng theå thieân noùi. Lyù cuõng chaúng phaûi vieân thì laøm sao coù theå noùi vieân ö? Ñem noù trôû xuoáng laø noùi yù duøng caâu. Phaät töï trôû xuoáng laø keá noùi Ñaïi sö giaûi thích choã Phaät giaûi thích. Cho neân trong caâu ñaàu neâu Phaät töï giaûi thích. Keá nay giaûi trôû xuoáng laø noùi choã Ñaïi sö giaûi thích. YÙ phuø hôïp Phaät giaûi thích chæ hôi roäng. Trong moãi caâu ñeàu noùi nöông yù chæ naøy cuûa Phaät, laø Ñaïi sö töï noùi ñaõ baøy yù Phaät. Thuaät laïi yù chæ Phaät ñeå phuø hôïp vôùi caùi thaáy cuûa mình. Sinh töùc ñieân ñaûo trôû xuoáng laø

noùi khoâng theå noùi. Keá giaûi thích caâu thöù hai. Cuõng tröôùc neâu kình giaûi thích. Nay giôùi trôû xuoáng laø noùi Ñaïi sö giaûi thích laïi hai. Tröôùc giaûi thích sinh sinh, taùm töôùng dôøi ñoåi toaøn laø höõu laäu, taùm töôùng dôøi ñoåi ñuû nhö giaûi thích ôû tröôùc. Hoûi: Trong taùm töôùng noùi tieåu sinh ñaïi, trong ñaây vì sao laáy ñaïi sinh sinh tieåu. Ñaùp: Vì coù ñaïi sinh daãn khôûi tieåu sinh. Cho neân khieán tieåu sinh, sinh ra ñaïi. Sinh sinh cho neân chaúng sinh v.v... laø noùi khoâng theå noùi. Sinh cuûa höõu laäu töùc laø hö khoâng. Khoâng chaúng theå noùi hay nghó baøn ñöôïc, cho neân khoâng theå noùi. Chæ noùi hö khoâng, laø chæ laáy phaùp taùnh hö khoâng ñoái huyeãn giaû maø noùi. Thaät ra phaûi noùi huyeãn giaû töùc laø hö khoâng. Giaû naøy nhaäm vaän thaønh khoâng theå nghó baøn, cho neân chaúng noùi rieâng. Trong quyeån moät ôû tröôùc, yù trong vaên boán hoaèng cuõng nhö theá. Giaûi thích caâu ba cuõng tröôùc nhaéc laïi giaûi thích kinh. Keá nay giaûi trôû xuoáng laø noùi Ñaïi sö giaûi thích cuõng coù hai. Tröôùc giaûi thích sinh chaúng sinh. Sinh töùc goïi laø sinh laø giaûi thích chöõ sinh ôû treân. Baùt- nhaõ khi sinh do caùc phaùp chaúng sinh. Sinh chaúng töï sinh trôû xuoáng laø giaûi thích chöõ chaúng sinh. Töùc duøng boán caâu phaù deïp caùc phaùp. Caùc phaùp phaù coøn chaúng coù caâu voâ, laøm sao coù boán caâu. Cho neân Baùt-nhaõ chaúng phaûi boán caâu sinh goïi laø chaúng sinh. Laïi khi Baùt-nhaõ sinh trôû xuoáng laø giaûi thích laïi, laïi duøng chaúng sinh sinh maø giaûi thích sinh chaúng sinh. Sinh töùc Voâ sinh, bôûi Baùt-nhaõ khi sinh Theá Ñeá ñaõ cheát. Cho neân ñöôïc tuy sinh maø sinh töï taïi, töùc laø sinh chaúng sinh. Neáu Baùt-nhaõ sinh haïnh laø giaûi thích thaønh baát khaû tö thuyeát. Neáu Baùt-nhaõ sinh nhaéc laïi ôû treân laø giaûi thöù hai trong giaûi ñaàu, laïi giaûi ñaàu trong giaûi keá, noùi Baùt-nhaõ khi sinh, neáu töï taïi sinh nhaéc laïi ôû treân laø giaûi thích sau trong giaûi thích thöù hai. Noùi maø sinh ba coõi. Hai sinh naøy ñeàu chaúng theå laøm sinh maø noùi, vì theå khoâng phaûi thöù lôùp. Keá giaûi thích caâu boán, cuõng tröôùc nhaéc laïi Phaät giaûi. Nay giaûi trôû xuoáng laø Ñaïi sö thanh tònh cuõng coù hai. Tröôùc giaûi thích chaúng sinh chaúng sinh. Coøn chaúng phaûi trôû xuoáng laø noùi khoâng theå noùi. Y cöù vaøo ñaây laø xeáp caâu. Ñaõ noùi cöïc quaû bieát ñoù laø giôùi ngoaïi giaûi. Keá giaûi thích caâu naêm. Cuõng tröôùc neâu kinh. Nay giaûi trôû xuoáng laø Ñaïi sö giaûi thích. Cuõng tröôùc giaûi thích sinh, giôùi trong ngoaøi sinh chæ laø voâ minh, xem hai caâu hoaëc nghó baøn tröôùc chæ laø moät nieäm töø duyeân sinh hoaëc, hoaëc naøy chæ laø voâ minh trong chöôùng. Duyeân sinh töùc khoâng töùc trung trôû xuoáng laø noùi khoâng theå noùi. Giôùi trong ngoaøi sinh, nghóa sinh tuy khaùc, nay xem ñoàng laø moät nieäm duyeân sinh. Töùc khoâng töùc trung laø sao? Vì thaáy moät nieäm töùc roát raùo khoâng. Töùc trong phaùp taùnh tröôùc ñoái sinh sinh laø nghó baøn. Thaáy nghó baøn naøy laø khoâng laø trung. Nay thaáy moät nieäm töùc ñuû ba hoaëc, goïi laø hoaëc khoâng theå nghó baøn ñaïo lyù töùc giaû

töùc khoâng, töùc trung. Ñaïi yù ñoàng vôùi tröôùc. Keá giaûi thích caâu saùu, cuõng tröôùc nhaéc laïi kinh. Nay giaûi thích trôû xuoáng laø Ñaïi sö giaûi thích, cuõng coù hai. Tröôùc giaûi thích chaúng sinh, cuõng xem giaûi hai nghó baøn tröôùc. Töùc laø giaûi khoâng theå nghó baøn trong ñaây. Cho neân noùi: Vaø giaûi giôùi trong ngoaøi ñeàu laø ñöôïc. Ñöôïc töùc laø ñeán lyù, lyù döùt taâm mieäng trôû xuoáng laø noùi khoâng theå noùi, chaúng theå laïi laøm vieân lyù maø noùi. Lyù khoâng noùi neân goïi khoâng theå noùi. Phaät vì trôû xuoáng laø tuøy keát phaù khaép. Thieân vieân giaûi hoaëc ñeàu chaúng sinh, ñeàu chaúng theå noùi neân goïi laø khaép y Phaät taïng trôû xuoáng laø duøng chung Phaät taïng chung keát boán caâu saùu caâu töø tröôùc ñeán nay. Noùi boán caâu tröôùc vöøa thoåi vöøa khaïc nhoå, laø keát boán caâu ñaàu. Trong boán caâu ñaàu thì caâu ñaàu töùc laø thoåi maø khaïc nhoå, caâu thöù ba keá töùc laø khaïc vaø thoåi. Keá caâu thöù hai laø thoåi khaïc thaønh töïu. Caâu thöù tö laø thoåi khaïc sôû hoùa. Phaûi bieát trong ba caâu tröôùc trong caùc caâu ñeàu coù thoåi coù khaïc. Caâu thöù tö, neáu chæ y cöù sôû hoùa thì nghóa thuoäc thoåi, thoåi chaúng duøng rieâng, nghóa phaûi töùc khaïc. Neáu duøng sôû hieån naêng thì toaøn laø coâng duïng thoåi khaïc. Hai caâu sau, töùc laø hai caâu sau trong caâu ñem hai caâu naøy maø hai höôùng duïng. ÔÛ cuoái saùu caâu ñoàng goïi laø khaïc, khaïc chæ laø phaù, phaù chæ laø khoâng theå noùi. Cho neân trong saùu caâu, caâu caâu ñeàu noùi khoâng theå noùi, neáu ñem keát vaên boán caâu ôû tröôùc, thì hai caâu ñaõ laø giaûi hoaëc khoâng theå nghó baøn. Giaûi hoaëc töùc nhau trí döùt chaúng hai, ñoàng nghóa vôùi thoåi khaïc. Cho neân duøng keát trí döùt boán caâu ôû tröôùc. Ñaây beøn chæ duøng thöôïng sinh chaúng sinh, chaúng luaän hai caâu döôùi khoâng theå noùi. Cho neân duøng chöõ sinh ñeå keát thoåi tröôùc duøng chöõ chaúng sinh ñeå keát khaïc tröôùc. Neáu goàm caâu sau trôû xuoáng laø khoâng theå noùi. Cuõng keát tröôùc, laø keát thoåi khaïc tröôùc ñeàu töùc nhau, cuõng chaúng theå laøm töùc nhau maø noùi. Laïi Laêng-giaø noùi trôû xuoáng laø laïi duøng Laêng-giaø giaûi thích thaønh saùu caâu. Tröôùc giaûi thích Laêng-giaø, keá keát Ñaïi kinh ñoàng vôùi Laêng-giaø. Tröôùc giaûi thích nghóa Laêng-giaø. Kinh aáy phaåm voâ thöôøng thöù tö noùi Ñaïi Tueä baïch Phaät, nhö choã Phaät noùi: Vaøo ñeâm thaønh toái Chaùnh giaùc, ñeâm nhaäp vaøo Baùt Nieát-baøn, khoaûng giöõa chaúng noùi moät chöõ, chaúng ñaõ noùi, chaúng seõ noùi, chaúng ñang noùi laø Phaät noùi baïch Theá toân, y vaøo lôøi maät naøo maø noùi nhö theá. Phaät baûo y vaøo hai lôøi maät, töùc laø tö chöùng phaùp vaø baûn truï phaùp. Nhöng moät ñôøi baøy hoùa haù khoâng coù quyeàn trì giaùo bò vaät. Chæ y cöù hai thöù naøy khoâng heà coù noùi, cho neân noùi chaúng noùi. Nay noùi töï phaùp chæ y cöù töï chöùng. Töï chöùng trôû xuoáng laø giaûi thích hai phaùp trong kinh vöøa neâu. Cuõng tröôùc neâu kinh maø giaûi thích. Giaûi thích ñaàu trong töï phaùp noùi Nhö lai, töùc laø Chö Phaät quaù khöù cho ñeán chö Phaät möôøi phöông hieän taïi cuõng Phaät aáy chöùng moät theå chaúng khaùc.

Chaúng nhieàu chaúng ít goïi laø chaúng theâm bôùt. Lìa noùi naêng v.v... töùc laø laïi giaûi thích choã lìa phaùp töï chöùng. Giaûi thích raèng trôû xuoáng laø nay giaûi thích yù kinh. Lìa noùi naêng laø kinh aáy quyeån baûy noùi: Lìa noùi naêng laø chaúng theå nghó baøn. Lìa voïng töôûng laø chaúng theå nghó, lìa vaên töï noùi hai ñöôøng laø phöùc sô giaûi thích noùi naêng giaû danh tröôùc y cöù phaùp töï chöùng thì coù vaên töï gì. Sôï tình voïng chaáp chæ lìa naêng thuyeát naêng töï naêng danh töùc kính sôû thuyeát sôû tö sô danh, töùc laø chaân theå, cho neân phöùc sô noùi hai ñöôøng ñeàu lìa. Vì sao? Vì ôû trong töï chöùng chaúng thaáy naêng sôû goïi laø lìa hai ñöôøng. Baûn truï trôû xuoáng laø keá giaûi thích phaùp baûn truï, töùc laø Phaät töï haønh ñaïo sôû haønh vaø Phaät voán chöùng lyù thaät töôùng, ñeàu chaúng phaûi tu thaønh chaúng phaûi taùc phaùp cho neân khaép taát caû choã. Chaúng theå söûa ñoåi neân goïi laø Truï. Lyù laø choã ñeán, ñaïo laø choã laøm. Cho neân neâu thí duï raèng: Ñeàu khoâng phaûi ngöôøi ñi, ngöôøi ñeán ra laøm. Cho neân voán coù ñaïo vì ngöôøi choã laøm haù haønh giaû laøm voán coù lyù thaønh do baûn ñaïo maø ñeán cuõng do ngöôøi thöïc haønh maø ñeán ñöôïc lyù. Cho neân ñeàu chaúng do ngöôøi ñeán naêng laøm. Kinh tröôùc laïi noùi: Phaùp baûn truï, nhö vaøng ôû trong quaëng vaø thaønh ñeán, quaëng gioáng goàm khaùc thaønh aét töø vieân. Kinh noùi trôû xuoáng laø daãn kinh aáy giuùp giaûi thích. Vaên keá kinh aáy töùc duøng thaønh töïu xöa laøm duï. Phaät hoûi Ñaïi tueä: Thaønh aáy vaø ñöôøng ñeàu laø vaät trong thaønh, laø ngöôøi vaøo ñoù laøm ra chaêng? Ñaùp: Khoâng phaûi só phu ngöôøi ñi chæ tuøy ñöôøng thöôøng truï voán coù maø ñeán töôùng thaønh thaät, ñöôïc vaät bí taïng muoân ñöùc, vì ñöôïc vui nhö yù Nieát-baøn, voán mong Nieát-baøn neân noùi nhö yù. Phaûi bieát trôû xuoáng laø keát chung yù tröôùc, khoâng phaûi mieäng noùi laø chaúng theå baøn, chaúng phaûi phaân bieät laø chaúng theå nghó. Xöùng baûn phaùp neân chaúng theå thay ñoåi nghóa naøy trôû xuoáng laø hoäi ñoàng vôùi trung. Beøn laáy sinh sinh laøm baûn phaùp. Tröôùc giaûi thích sinh sinh maø chæ phaùp höõu laäu. Nay chæ theå höõu laäu toaøn laø lyù. Hoûi: Giaûi thích tröôùc vì sao noùi laø sôû hoùa, nay vì sao noùi laø baûn phaùp. Ñaùp: Taát caû sôû hoùa ñeàu laø baûn phaùp. Cho neân Phaùp sö Hieåu noùi: Nöôùc vaø soùng toät soùng thaáu suoát nguoàn nöôùc, sinh thuaän theo duyeân sinh chaúng theå noùi, keát sinh sinh ôû tröôùc chaúng theå noùi. Cho neân vaên tröôùc giaûi thích raèng: Sinh töùc hö khoâng neân chaúng theå noùi. Nay cuõng gioáng nhö theá. Thuaän theo duyeân sinh chaúng theå noùi, vì sinh töùc trung. Neâu caâu hai, ba y theo tröôùc seõ bieát. Chaúng sinh chaúng sinh töùc roát raùo laø trí döùt roát raùo. Caùc thöù kia ñeàu ñoàng vôùi tröôùc. Ñaïi kinh noùi möôøi nhaân duyeân trôû xuoáng laø keá noùi coù theå noùi. Phaøm trong caùc vaên chaúng theå noùi sau seõ noùi coù theå noùi. Tröôùc töï chöùng roài seõ hoùa tha. Trong möôøi hai nhaân duyeân chaúng noùi sinh töû, ñaây laø thuoäc vò lai. Nay noùi töø quaù khöù ñeán hieän taïi ñeå thaønh caên cô, cho neân

chaúng laáy. Vì theá trong Ñaïi Kinh tieáp tröôùc chaúng theå noùi vaên sau. Töùc noùi möôøi hai phaùp nhaân duyeân laø sinh laøm nhaân. Caùi goïi laø möôøi nhaân sinh laøm nhaân. Vì haït gioáng xöa ôû trong haønh voâ minh laïi ñeán ñôøi naøy, laïi y boån nhoùm hoïp maø khôûi aùi thuû höõu. Hieän taïi nghe phaùp phaùt nhoùm hoïp, trong ñaây nhaân duyeân laïi noùi beân chuùng sinh möôøi nhaân duyeân, cuõng phaûi nghóa goàm caûm öùng nhaân duyeân, nghóa laø caûm Phaät boán noùi töùc nghóa nhaân duyeân. Vaên Ñòa Trì kia laäp boán chuûng taùnh. Trong ñoù chuûng taùnh Thanh vaên goïi laø nhaäp dieät haún, khoâng phaûi nay duøng. Nhöng luaän Du-giaø, Kinh Giaûi Thaâm Maät, v.v... ñeàu thuoäc boä Phöông Ñaúng. Baét Beû raèng: Vónh vieãn vaøo saùch phaùt khieán khôûi. Nhö trong kinh Tònh Danh. Ca-dieáp töï keå raèng ñoái vôùi Ñaïi thöøa naøy nhö haït gioáng hö, haït gioáng hö laøm sao soáng laïi ñöôïc. Ñeán hoäi Phaùp Hoa thì caên cô ñöôïc thoï kyù. Cho neân vaên nay laïi phuï vaøo Phöông Ñaúng. Chæ laáy boán taùnh ñoái vôùi boán giaùo, nghóa vò thaàm hôïp. Hoûi trôû xuoáng laø trong phaân bieät vaên ñaàu khieán laäp caâu thöù tö, phoù cô laø laäp, caâu thöù saùu laø phaù. Trong boán caâu tröôùc coù trí coù döùt töùc laø nghóa phaûi vöøa phaù vöøa laäp. Trong ñaùp cuõng duøng vaên Ñaïi kinh maø ñaùp. Vaên aáy giaûi thích caûnh naêm haïnh ñaõ xong.

Keá noùi möôøi coâng ñöùc raèng: Möôøi vieäc coâng ñöùc chaúng theå nghó baøn, khoâng khoù khoâng deã, v.v... phaûi bieát möôøi ñöùc ñeàu chöùng Trung ñaïo. Naêm haïnh möôøi ñöùc naøy töø xöa coù nhieàu giaûi thích. Dao Löôïng noùi: naêm haïnh laø löôïc, möôøi ñöùc laø roäng, ñeàu duøng hai ñöùc maø ñoái moät haïnh. Toáng sö phaù raèng saùu tröôùc ñoái ba töôùng maïo coù theå nhö theá, boán sau ñoái haïnh hoaøn toaøn chaúng töông öng. Quang Traïch noùi: Haïnh vaø coâng ñöùc laø moät theå maø khaùc teân, ñeàu töø nhaân ñeán quaû. Khai Thieän noùi: Naêm haïnh caïn, möôøi ñöùc saâu. Naêm haïnh, laø baét ñaàu töø sô taâm choùt ñeán Ñòa tieàn. Möôøi ñöùc, baûn chaát töø Sô ñòa cho ñeán Kim cöông taâm. Neáu laøm nghóa rieâng Khai Thieän raát thaân, neáu y nghóa vieân, raát gioáng Quang Traïch ñuû nhö Huyeàn Vaên noùi vieân naêm haønh. Nhöng cuõng chaúng toaøn duøng kinh aáy. Chæ vaên kinh aáy goàm Vieân mang Bieät, möôøi ñòa chöùng ñaïo tuy ñoàng vôùi vieân. Ñòa tieàn giaùo ñaïo chöa heà nghe, cho neân noùi chaúng theå nghó baøn, ngöôøi nghe quaùi laï. Haø Taây noùi: Neáu y theo baûn Phaïm thì phaûi noùi ít coù ñaëc bieät. Ñoän caên tieåu trí nghe thì quaùi laï sôï haõi, ngöôøi dòch löôïc boû, chæ noùi chaúng theå nghó baøn. Chöông An giaûi thích raèng: Saâu khoâng coù ñaùy neân sôï, roäng khoâng beán bôø neân quaùi laï. Khoâng phaûi phaân bieät maø bieát ñöôïc neân chaúng phaûi khoù, trí Neâ-hoaøn chaúng baèng neân khoâng phaûi deã, khoâng phaûi chaân neân khoâng phaûi trong, khoâng phaûi truïc neân khoâng phaûi ngoaøi, khoâng phaûi saéc neân khoâng phaûi töôùng, khoâng phaûi taâm neân khoâng phaûi phi töôùng, khoâng coù tôùi lui xöa nay neân

chaúng phaûi theá phaùp, khoâng ôû giöõa khoâng ôû moät beân neân khoâng coù töôùng maïo, döùt boán lìa traêm neân theá gian khoâng coù. Trong sôù chaúng giaûi thích khoâng phaûi vuoâng troøn taø nhoïn. Nay giuùp giaûi thích raèng: Khoâng bieät neân khoâng phöông (vuoâng), khoâng thoâng neân khoâng vieân (troøn). Khoâng khoâng neân khoâng nhoïn, khoâng coù neân chaúng taø. Neáu noùi theo chaúng phaù chaúng laäp, vì chaúng phaù neân chaúng khoù, chaúng laäp neân chaúng deã. Chaúng phaù neân chaúng trong, chaúng laäp neân chaúng ngoaøi, chaúng laäp neân chaúng phaûi töôùng, chaúng phaù neân chaúng phi töôùng. Chaúng phaù neân chaúng vieân, chaúng laäp neân chaúng phöông. Chaúng laäp neân chaúng nhoïn, chaúng phaù neân chaúng taø. Keá laø hoûi: Vieân coù boán moân, neáu Voâ sinh nhieáp heát thì ñaâu caàn duøng moân. YÙ ñaùp: Nay noùi Voâ sinh thì noùi Voâ sinh nhieáp heát, neáu noùi caùc moân khaùc thì phaûi moãi ñeàu noùi nhieáp heát. Nay töø haïnh tieän laïi noùi Voâ sinh. Cho ñeán khai thaønh ba möôi hai moân, ñaâu chæ coù boán. Ñaõ noùi trí döùt hai ñöùc ñeå ñeàu laäp moân, ba möôi hai moân khoâng heà khaùc nhau, tuøy neâu moät moân thì nhieáp heát ba möôi moát. Traêng Khoâng theâm khoâng bôùt. Thí duï chaúng khaùc maø khaùc y cöù beân hoaëc trí maø noùi coù theâm bôùt. Thaáy coù theâm bôùt maø theå traêng luoân troøn. Caùc moân y vaøo hai ñöùc trí ñoaïn chæ töø naêng nhaäp khaùc nhau, maø lyù theå khoâng heà sinh dieät. Ñaïi Kinh noùi: Nhaân nuùi Tu-di neân coù ñaày vôi (troøn khuyeát) Caâu-xaù laïi noùi gaàn maët trôøi neân töï theå bò che. Caùc kinh Tieåu thöøa phaàn nhieàu noùi baïc traéng löu ly daàn daàn giuùp hieän neân coù theâm bôùt. Nay laáy yù naøy duï cho khoâng theâm bôùt, yù raát tieän. Neáu Voâ sinh trôû xuoáng laø duøng moân keát khaép. Hoûi: caùc moân Voâ sinh ñeàu goïi Voâ sinh v.v... Moân goïi Voâ sinh thì taát caû ñeàu phaûi goïi Voâ sinh, trong caùc caâu tröôùc vì sao laïi noùi Voâ sinh sinh, v.v... Voâ sinh sinh laø caâu thöù nhaát trong boán caâu ñaàu, sinh sinh laø caâu thöù tö. Sinh töï taïi neân laø caâu thöù ba. Daãn ba caâu sinh ñeå hoûi Voâ sinh. YÙ ñaùp: Ba caâu noùi sinh ñeàu laø coâng naêng Voâ sinh. Keá chaùnh noùi trong phaù phaùp khaép tröôùc neâu ba chöông. Trong moãi chöông ñeàu noùi töø thæ ñeán chung heát nguoàn coäi, laø trong Tieâu thaêm noùi yù trong chöông. Heát nguoàn coäi laø ngang khaép, heát ñaùy laø doïc cuøng. Doïc phaù roõ raøng coù thuûy coù chung. Trong moãi kieán, moãi phaåm tö ñeàu laø phaùp giôùi. Moân doïc moãi phaùp cuõng ñeàu laïi coù töø thæ ñeán chung, trong moân chaúng hai ñeàu ngang doïc, nhö theá ñeàu ngang doïc chaúng hai. Neáu muoàn laïi töø ba chöông ñeàu noùi, thì ba hoaëc ñeàu khaép neân goïi laø ngang khaép chung ñeán thaät töôùng neân goïi laø ñeán cuøng. Moãi hoaëc trí lyù chaúng phaûi ngang doïc. Trong ngang moãi phaùp cuõng gioáng nhö theá. Laïi nhieáp ngang taát caû goïi laø ngang khaép, khoâng gì chaúng vieân cöïc neân goïi laø doïc saâu. Tuy coù ba vaên chæ thaønh hai nghóa, töùc laø thöù vaø chaúng thöù. Ngang doïc chæ thaønh thöù lôùp. Tuy coù hai

nghóa cuøng thaønh moät taâm. Phaûi bieát trong doïc ñaày ñuû coù ngang cho ñeán chaúng hai hai thöù kia cuøng loaïi. Cho neân noùi doïc thì noùi cao, cho ñeán khoâng doïc maø chaúng roäng. Phaùp Hoa yù xe lôùn cuõng nhö theá. Phaûi bieát chæ laø xe lôùn cao roäng. Cho neân bieát ngang doïc chæ noùi töông nhaäp, chaúng ñöôïc chaúng hai chöa khoûi tung ngang. Tuy ngang doïc ñeàu khaép phaûi bieát chaúng hai. Cho neân keá giaûi thích raèng: Khoâng phaûi ngang khoâng phaûi doïc. Tuøy vaên maø thaáy, ñaâu heà gì meâ saâu. Cho neân moät nhaø giaûi thích nghóa tröôùc chung keá rieâng, sau laïi keát naém choã veà cuûa yù ñaàu yù tuy vì hieån chaúng hai, laïi y chöông moân ngang doïc giaûi thích, thì ôû trong moät, thì ngang doïc phaân xeùt caïn saâu chaúng loaïn, moät moân Voâ sinh trôû xuoáng laø tröôùc neâu chöông doïc, cuõng tröôùc neâu xong. Keá nhö ñaây trôû xuoáng laø noùi yù chöông doïc. Vaên naøy roõ raøng möôïn, ba hieån moät, vì sao boû ñaây maø maïn chæ thieân vaên. Ñaïi luaän trôû xuoáng laø daãn luaän chöùng yù möôïn ba hieån moät. Cho neân trong ñaây vaên ba nghóa ba. YÙ ôû ñoä nhaäp qui ôû chaúng hai, trong moät taâm phaù cho neân moãi caâu trong vaên sau ñeàu coù moät vaên moät nghóa moät yù. Chaúng phieàn vaên neân laïi laäp saùu choã. Hoa Nghieâm trôû xuoáng laø laïi daãn yù Hoa Nghieâm ñeå hieån baøy nay. Kinh aáy hai caên maø phaân ra hai yù. Ñaây cuõng tröôùc noùi thöù, sau noùi chaúng thöù. Cho neân gioáng ñoù. Noùi thöù, laø yù cuõng thaønh vieân ñoán, chaúng thöù ñoàng vôùi nay. Neáu luaän vaên nay y cöù quaùn chæ laø möôïn rieâng hieån chung. Toaøn chaúng phaûi yù Bieät giaùo laïi thaønh khaùc. Phaùp Hoa chæ moät thì khai ñoän thaønh lôïi. Ngöôøi ñeàu khai, phaùp cuõng khoâng hai, chính phaûi yù nay. Nay muoán trôû xuoáng laø hieån nguyeân yù vaên caùc giaùo ñaõ theá, nay cuõng yù ñoù. Cho neân baøy tieáp noái, laø döï ôû vaên tröôùc xa ñieåm saùu choã, keát toaùt yeáu. Moät laø phaù kieán vò sau, hai laø phaù tö vò sau, laø trong boán moân phaân bieät, boán laø xuaát giaû lôïi ích vò, naêm laø keát phaù phaùp khaép vaên sau, saùu laø vaên ñaàu tu Trung quaùn. Vôùi saùu vaên naøy heát loøng chæ ra, hieån baøy roõ raøng Tuïc giaû coøn toái. Neáu traàm maät aån aùnh laøm sao hieåu roõ. Cho neân nghòch ñeá voõng laõnh ñeán vaên neâu laïi, ñaây vaãn chaúng luaän tieâu chöông chæ yù chæ thaúng trong vaên coù saùu lôùp naøy. Tröôùc giaûi thích töø thaáy giaû vaøo hö khoâng, tröôùc noùi töø giaûi maø ñöôïc teân. Keá giaûi thích ñöông theå thoï xöng (do teân goïi). Trong vaên tröôùc laïi giaûi thích chung raèng kieán hieän taïi, v.v... laø noùi thaáy choã theo maø sinh cho ñeán coâng naêng hay chöôùng. Nhö ngoïn löûa trôû xuoáng laø neâu thí duï. Löûa moäng (moäng thaáy löûa) laø kieán hoaëc, khoâng giaùc laø chaân theå, hoaëc naøy trôû xuoáng laø hôïp. Nhöng thaáy thì thaáy lyù trôû xuoáng laø giaûi thích töø giaûi maø ñöôïc teân. Kieán hoaëc trôû xuoáng laø neâu giaûi thích. Rieâng trong boán kieán cuõng tröôùc neâu boán kieán. Trong moät trôû xuoáng laø tröôùc noùi möôøi söû lôïi ñoän trong coù kieán.

Tröôùc trong lôïi nghóa laø coù ngaõ, ngöôøi ngoaøi chaáp ngaõ hoaëc nhö meø ñaäu chæ hoaëc chaáp khaép thaân, thaàn thaân boán caâu vaø moät khaùc v.v... chaáp ngaõ chaúng maát goïi laø ngaõ kieán, chaáp ngaõ döùt thöôøng goïi laø Bieân kieán. Do chaáp döùt thöôøng maø chaúng tin nhaân quaû, laïi chaáp ngaõ naøy xem laø töï nhieân minh sô theå taùnh. Theå taùnh töùc laø hai möôi laêm ñeá vaø saùu ñeá v.v... hoaëc chaáp töø cha meï, caùt buïi, Phaïm thieân sinh ra, ñeàu goïi Taø kieán. Chaáp taø laø ñaïo goïi laø chaúng phaûi nhaân chaáp nhaân goïi laø giôùi thuû kieán, nghóa laø nhaân kieán naøy chung ñeán Phi töôûng. Tin naày chaúng phaûi khaùc goïi laø kieán thuû, laø phaùp cuûa mình, aùi trôû xuoáng laø noùi nhaân kieán hoaëc maø khôûi ñoän söû. Nhö theá trôû xuoáng laø traûi ba coõi boán ñeá heát taùm möôi taùm söû. Nhö vaên seõ thaáy. Ba coõi goàm coù naêm möôi hai ñoän, ba möôi saùu lôïi ñoän naêm möôi hai laø coõi duïc hai möôi, boán ñeá ñeàu naêm, thöôïng giôùi khoâng saân chæ coù möôøi saùu, hai giôùi treân hôïp thaønh ba möôi hai, cuøng duïc hai möôi hôïp thaønh naêm möôi hai. Lôïi ba möôi saùu, laø ba coõi ñeàu coù möôøi hai. Nhö trong coõi duïc khoå trôû xuoáng ñuû naêm, ñao trôû xuoáng coù ba tröø thaân bieân, nhoùm hoïp dieät ñeàu hai tröø thaân bieân giôùi thuû, hôïp thaønh möôøi hai. Hai giôùi treân cuõng nhö theá ba möôi saùu vaø naêm möôi hai hôïp thaønh taùm möôi taùm. Hoûi: Boán ñeá trôû xuoáng hoaëc y lyù giaùo vaøo maø phaân bieät khaùc nhau. Ñaùp: Theo A-tyø-ñaøm, coi treân khoâng coù saân. Hoûi: Vì sao thaân bieân chæ ôû khoå? Ñaùp: Kieán naøy y thaân neân goïi laø thaân kieán, y ôû thaân kieán maø khôûi bieân kieán. Tröø ba khoâng phaûi thaân neân khoâng coù kieán naøy laïi kieán khoå döùt cho neân ôû khoå döôùi. Hoûi: Giôùi thuû vì sao chæ ôû khoå ñaïo? Ñaùp: Chæ choã khôûi cuûa noù. Hoûi: Giôùi thuû laø nhaân khoå ñeá laø quaû, vì sao ôû khoå. Ñaùp: Chaáp nhieàu khoå haïnh coi laø nhaân thaät, cho neân ôû khoå döôùi, chaúng phaûi ra khoûi ñaïo neân laø voïng, goïi laø xuaát ñaïo. Cho neân laïi ôû choã ñaïo naêng khôûi. Nhoùm hoïp dieät khaùc ôû ñaây, neân khoâng coù thaân kieán ví khoâng thaân kieán neân cuõng khoâng coù bieân kieán. Nhoùm hoïp dieät chaúng phaûi ñaïo neân khoâng sinh giôùi thuû. Laïi giôùi thuû ôû hai ñeá khoå ñaïo döôùi, voán laø trong ñaïo thaáy khoå naêng ñoaïn, voán laø ngoaøi ñaïo thaáy khoå naêng ñoaïn, neân chæ ôû hai. Hoûi: Trong taùm möôi taùm, sô quaû choã ñoaïn, ñaõ chæ kieán hoaëc, vì sao trong ñoù laïi coù naêm möôi hai tö? Ñaùp: Tö naøy y kieán, kieán laø caên baûn, chæ ñoaïn ôû kieán, vì reã hö thì caønh khoâ, neáu meâ vieäc tö thì trong ñaây chaúng nhieáp. Neân noùi laø phaùp cuûa mình. AÙi töùc chæ cho naêm kieán laø phaùp cuûa mình. Hoûi: Trong tu sôû ñoaïn vì sao khoâng nghi? Ñaùp: Kieán ñaïo ñaõ ñoaïn lyù hôïp khoâng nghi. Coøn ba kieán kia trôû xuoáng chæ leä ôû coù thì ba kieán coù theå hieåu. Chæ laáy voâ ñaúng laøm caên baûn. Nhö chaáp ngaõ laø khoâng, cho ñeán chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng. Neáu traûi trôû xuoáng laø noùi traûi saùu möôi hai ñeàu sinh taùm möôi taùm. Laõng maïn laø

soùng troâi. Maïn laø taûn maïn, chôi bôøi buoâng lung noùi ñaûo hoaëc naøy nhö soùng doài. Naêm möôi giaùo keá trôû xuoáng laø noùi sinh moät traêm leû taùm. Kinh naøy do An Theá Cao dòch vaøo ñôøi Haäu Haùn, choã laäp phaùp töôùng hôi khaùc caùc kinh. Kinh noùi ñöôïc ôû taïi Vöông-xaù Boà-taùt, möôøi phöông hoûi Phaät vì sao caùc haïnh nhaân duyeân khaùc nhau. Phaät noùi: so saùnh naêm caên cho ñeán yù thöùc laø goác taát caû phaùp, ñöôïc trí möôøi phöông Phaät. Hoûi: Vì sao ñaày ñuû haïnh ñaïo? Nghóa laø thöôøng giöõ caên thöùc maø tu so saùnh laø Boà-taùt saùng, neáu khoâng tu so saùnh laø Boà-taùt si. Hoûi: Vì sao chaúng tu so saùnh laø si maø tu so saùnh laø saùng? Phaät duøng naêm möôi phaùp maø ñaùp trong moãi phaùp ñeàu noùi so saùnh, neân noùi naêm möôi so saùnh. Trong moãi phaùp ñeàu coù moät traêm leû taùm. Tröôùc laø moät traêm leû taùm si, keá moät traêm leû taùm duïc, cho ñeán ñöôïc moät traêm leû taùm chaân, chöùng minh moät traêm leû taùm taän löïc. Caùc Boà-taùt hoûi: Moät traêm leû taùm goàm nhöõng gì? Phaät noùi coù choã nghæ chaúng töï bieát trong taâm sinh taâm dieät coù aán coù nhoùm hoïp, chaúng bieát laø si. Chuyeån nhaäp yù ñòa cuõng gioáng nhö theá, thöùc cuõng gioáng nhö theá. Ñoù laø yù ba, laø thaáy saéc toát, saéc trung, saéc xaáu, chaúng töï bieát tröôùc, chaúng töï bieát dieät, coù aám coù nhoùm hoïp. Cho ñeán xuùc cuõng gioáng nhö theá. Kinh aáy chæ neâu saùu caên ñeàu saùu, tuy chaúng noùi ba ñôøi maø keát laø moät traêm leû taùm. Cho neân bieát laø y cöù saùt-na maø laøm ba ñôøi. Ñaõ duøng ba thöù taâm yù thöùc laøm yù ñòa ba, cho neân chung ba ñôøi. Nhö noùi nhoùm hoïp khôûi goïi laø taâm saùng löôøng goïi laø yù, phaân bieät bieát goïi laø thöùc. YÙ ba ñaõ theá. Cho neân khieán choã y naêm caên cuõng nhö theá. Ba ñôøi coù caùi ba möôi saùu, cho neân coù moät traêm leû taùm. Kinh laïi hoûi raèng: Neáu con bieát moät traêm leû taùm si dieät laø si hay laø saùng? Phaät noùi: Chöa saùng. Caùc Boà-taùt hoûi: Vì sao nhö theá? Phaät noùi: Cuõng coù moät traêm leû taùm si, cho ñeán chöa ñöôïc moät traêm leû taùm taän löïc. Vì trong nieäm nieäm chaúng lìa saùu caên saùt- na ba ñôøi. Cho neân moãi kieán ñeàu coù moät traêm leû taùm. Cho ñeán naêm möôi caùi moät traêm leû taùm phieàn naõo. Cho neân kinh aáy cheùp: Khôûi taâm ñoäng nieäm sinh töû voâ taän. Neáu theo Ñaïi luaän saùu caên ñeàu ba thoï, ba thoï ñoái ba traàn, ba ñôøi thaønh moät traêm leû taùm. Ñaây laø y cöù quaû baùo ñeå noùi ba ñôøi. Neáu trong caùc luaän laïi duøng möôøi trieàn theâm taùm möôi taùm thaønh chín möôi taùm, theâm möôøi tö chæ hôïp moät traêm leû taùm. Noùi möôøi trieàn, luaän raèng: Trieàn coù taùm laø taøm, quí, taät, san vaø hoái mieân, vaø traïo cöû, hoân traàm. Hoaëc möôøi theâm phaån - phuù. Cho neân bieát nieäm nieäm coù ñeán moät traêm leû taùm. Lyù chung nghóa rieâng. Ñaïi Luaän laïi duøng chung möôøi boán caâu hoûi maø nhieáp saùu möôi hai kieán. Nghóa laø ba ñôøi ñeàu boán caâu vaø hai caâu caên baûn. Coù caâu hoûi naøy chaúng neân ñaùp. Phaûi bieát trôû xuoáng laø keát. Taâm toái maét muø neân chaúng thaáy, toái neân chaúng giaùc (bieát)

töùc laø taâm voâ minh toái, maét trí tueä muø. Neân chaúng thaáy chaúng bieát lyù chaân ñeá. Theá giaûng trôû xuoáng laø cheâ laàm vì noù chaúng bieát ñeàu laø kieán, neân laàm sinh laáy boû. Giaûng laø giaûi rieâng, lôøi naøy trôû xuoáng laø noùi nhaàm thaáy soùt kinh phuï taâm. Ngöôøi ñôøi chæ noùi ba thöù tröôùc laø kieán hai boán khoâng phaûi kieán, trong saùu möôi hai coù phaân nöûa. Neân noùi thieáu ít. Cho neân soùt kinh. Noùi phuï taâm, neáu thöïc haønh kieán naøy chæ coù loãi soùt kinh, neáu daáu bieát doái lôøi thì coù loãi phuï taâm, trung luaän trôû xuoáng laïi chöùng coù khoâng ñeàu laø taùnh chaáp chaáp töùc laø kieán. Khoâng ñaõ thaønh kieán, phaûi bieát caâu thöù tö cuõng ñeàu laø kieán. Laïi ñaây trôû xuoáng laø nghieäm ñeàu chöùng, cho neân bieát thuoäc kieán. Caùc ngoaïi ñaïo trôû xuoáng laø choã ñöôïc cuûa ngöôøi taø. Nghieäm bieát kieán aáy vaên tröôùc neâu chung choã chaáp cuûa ngoaïi ñaïo ñeå noùi ngöôøi quaáy. Noùi baûn kieáp, baûn kieán, v.v... laø Tröôøng A-haøm quyeån möôøi ba noùi: Phaät baûo Phaïm Chí Thieän Nieäm baûn maït kieán naøy chaúng ngoaøi saùu möôi hai. Baûn kieáp, baûn kieán möôøi taùm, maït kieáp maït kieán boán möôi boán, hôïp thaønh saùu möôi hai. Noùi möôøi taùm coù boán möôi boán caâu vaø hai caên baûn. Boán caâu ñaàu, laø moät kieán, hai möôi kieáp thaønh baïi. Hai kieán boán möôi kieáp, ba kieán taùm möôi kieáp, boán laø uøng trí nhanh choùng maø noùi. Boán caâu thöù hai, moät ngaõ vaø theá gian, nöûa thöôøng nöûa voâ thöôøng, hai keá do cöôøi giôõn. Ba laø chaáp thaát yù sinh, boán duøng trí nhanh choùng maø noùi (laø noùi trí nhanh choùng). Boán caâu thöù ba: Moät thaàn vaø theá gian coù bieân (bôø beán?), hai laø voâ bieân, ba laø phöông treân döôùi coù bieân, boán laø phöông voâ bieân. Boán duøng trí nhanh choùng maø noùi. Boán caâu thöù tö: Moät laø ta chaúng bieát chaúng thaáy thieän aùc coù baùo khoâng baùo ö? Hai laø ta chaúng bieát chaúng thaáy coù ñôøi khaùc khoâng coù ñôøi khaùc chaêng? Ba laø ta chaúng bieát chaúng thaáy gì laø thieän gì laø aùc chaêng? Boán laø ngu si aùm ñoän tuøy ngöôøi khaùc hoûi ñaùp. Hai caâu caên baûn goàm: Moät laø ñònh yù bieát chuùng sinh vò lai khoâng nhaân duyeân maø coù, hai laø trí nhanh choùng maø noùi. Keá maït kieáp maït kieán boán möôi boán caâu, trong boán möôi boán caâu ñaàu, boán caâu thöù nhaát coùtöôûng: Moät laø ta cheát ñaây ñôøi sau sinh coù saéc coù töôûng, hai laø sinh khoâng saéc coù töôûng, ba laø sinh coù saéc khoâng saéc coù töôûng, boán laø chaúng phaûi coù saéc chaúng phaûi khoâng saéc coù töôûng. Boán caâu thöù hai: Moät laø coù töôûng, hai laø chöøng aáy töôûng, ba laø thieáu (ít) töôûng, boán laø voâ löôïng töôûng thöù hai, coù hai möôi boán caâu. Boán caâu ñaàu, duøng coù saéc khoâng saéc ñoái khoâng töôûng thaønh boán caâu. Nhö boán caâu ñaàu, chæ duøng voâ töôûng thay cho coù töôûng. Boán caâu keá, duøng coù bieân voâ bieân ñeå ñoái voâ töôûng thaønh boán caâu. Nhö trong vaên ñeàu keá noùi boán caâu chæ ñoåi voâ töôûng ñeå thay coù töôûng. Thöù ba coù hai möôi boán caâu. Boán caâu ñaàu, coù saéc khoâng saéc ñoái vôùi chaúng phaûi coù töôûng chaúng phaûi

khoâng töôûng thaønh boán. Boán caâu keá, coù bieân voâ bieân ñoái vôùi chaúng phaûi coù töôûng chaúng phaûi khoâng töôûng thaønh boán caâu. Hai traêm hai möôi boán naøy ñeàu boán möôi boán tröôùc hôïp thaønh ba möôi hai caâu. Laïi coù döùt kieán baûy caâu: Moät laø neáu Sa-moân Baø-la-moân soaïn luaän aáy, thaân ta töø cha meï buù môùm aùo côm nuoâi lôùn maø sinh, cheát roài thì tieâu maát; hai laø trôøi sinh coõi Duïc ñaày ñuû döùt dieät; ba laø caùc trôøi sinh coõi Saéc coù ñuû döùt dieät; boán laø khoâng xöù; naêm laø thöùc xöù; saùu laø baát duïng xöù; baûy laø Phi töôûng Phi phi töôûng xöù. Keá thöôøng kieán coù naêm caâu: Chaáp taát caû chuùng sinh hieän taïi Nieát-baøn, moät chaáp hieän taïi naêm duïc töï vui ñöôïc Nieát-baøn; hai laø Sô thieàn; ba laø Nhò thieàn, boán laø Tam thieàn; naêm laø Töù thieàn, hôïp thaønh möôøi hai caâu, vaø ba möôi hai caâu tröôùc hôïp thaønh boán möôi boán caâu. Kinh giaûi thích raát roäng, soá tuy saùu möôi hai nhöng chaúng ngoaøi ñôn boán cuù kieán. Naém ñaàu nhoå toùc, töùc trong saùu möôi hai kieán coù voâ ñaúng kieán, ñuùng sai laãn nhau. Nhö Ñaïi Kinh quyeån möôøi taùm trong Döïc: Kyø-baø vì Xaø vöông laøm ngoaïi ñaïo, noùi raèng: Thaáy hai ñöùa treû ñaùnh nhau naém ñaàu nhoå toùc. Chöông An giaûi thích raèng: Hai ñöùa treû laø döùt thöôøng, coù khoâng, ñuùng sai laãn nhau laø nhö naém ñaàu nhoå toùc. Nhaân ñaõ chaúng thieän, quaû khoå voâ bieân, cho neân sinh töû roõ raøng. Nhö Tröôøng Traûo v.v... keá neâu Tröôøng Traûo cuõng chaúng ngoaøi boán caâu. Ñaïi Luaän quyeån moät cheùp: coù ngoaïi ñaïo Phaïm Chí teân laø Tröôøng Traûo, cuõng goïi laø Tieân-ni hay Baø- sai, hoaëc Taùc-giaù-ca, hay Ma-kieän-ñeà, laø Ñaïi luaän sö chaáp taát caû luaän coù khaû naêng phaù, taát caû lôøi coù theå hoaïi, taát caû chaáp coù theå chuyeån, cho neân phaùp khoâng coù thaät phaùp ñaùng tin ñaùng kính. Nhö trong kinh Xaù-lôïi Phaát Baûn Maït coù noùi: Meï Xaù-lôïi-phaát laø chò cuûa oâng. Chò moäng thaáy moät ngöôøi, ñuû nhö trong Phaùp Hoa Sôù noùi duyeân Xaù-lôïi-phaát, v.v... hoïc xong trôû veà nöôùc tìm caäu maø chaúng thaáy, ñeán hoûi Theá toân raèng: Taát caû luaän coù theå phaù v.v... Phaät duøng moät caâu traùch raèng: OÂng thaáy laø nhaãn chaêng, suy nghó laâu chaúng ñöôïc moät phaùp vaøo taâm beøn baûo Sa-moân Cuø- ñaøm chaáp ngaõ boû vaøo hai phuï moân. Neáu ta ñaùp nhaãn laø phuï moân thoâ thì moïi ngöôøi ñeàu bieát maø baûo raèng: Vì sao töï noùi baát nhaãn maø nay noùi nhaãn, hieän thaáy noùi doái? Neáu ñaùp raèng toâi thaáy baát nhaãn laø phuï moân teá. Khoâng ngöôøi bieát thì lieàn ñaùp raèng: Kieán aáy cuõng baát nhaãn. Phaät noùi baát nhaãn laø kieán laáy gì laø phaù ngöôøi khaùc, moïi ngöôøi chaúng khaùc, vì sao töï cao maø sinh maïn? Tröôøng Traûo do ñoù chaúng theå ñaùp, Phaät töï bieát ñoïa phuï. Theá toân chaúng baøy loãi ta chaúng noùi phaûi quaáy, taâm ñieàu meàm moûng, ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh. Töùc thuoäc ñôn boán caâu chaúng thuoäc coù kieán, chaúng thuoäc khoâng kieán. Neáu theo vaên sau cuøng yù trong ñaây. Tröôøng Traûo nghóa phaûi trong ñôn boán kieán ba kieán sau vaø khoâng noùi

kieán. Neáu noùi taát caû chaúng thoï töùc gioáng nhö voâ kieán. Cao tröôùc trôû xuoáng laø so saùnh giaûi thích, töùc chæ Tröôøng Traûo laø baäc cao caáp trong haøng ngoaïi ñaïo, choã hoïc ñaõ (noåi tieáng) coøn chöa xuaát ñôn, huoáng chi caùc ngöôøi khaùc aùm ñoän tuøy thôøi hoûi ñaùp ö? Nay xeáp trôû xuoáng laø nhaø nay xeáp Baûn maït chaáp tröôùc, v.v... ñeàu chaúng ngoaøi ñôn. Keá noùi phöùc kieán, cuù bieät coù hai neân goïi laø Phöùc. Moãi caâu ñeàu duyeân phaùp traàn maø khôûi v.v... ÔÛ moãi caâu trôû xuoáng laø noùi phöùc kieán sinh hoaëc. Ñaày ñuû trôû xuoáng laø noùi caâu ñaày ñuû, caâu phaùp ñeán boán, nay trong moät ñuû boán, neân goïi ñaày ñuû. Tuy laø ñôn phöùc khaùc nhau, ñeàu duøng boán laøm caâu phaùp. Cho neân ñeàu noùi boán chæ trong ba möôi boán ñôn phöùc ñuû khaùc, ñöôïc ba caâu danh maø thoâi. Ñôn thì boán ngöôøi, phöùc thì taùm ngöôøi, ñuû möôøi saùu ngöôøi trong phöùc moät laán neâu caâu. Tuy gioáng ñôn treân boán caâu ñeàu theâm coù khoâng. Nhöng coù coù ñoàng ñôn, coù khoâng chaúng ñoàng, ñôn khoâng chæ ôû treân coù theâm khoâng, treân khoâng theâm coù. Thöù ba thöù tö ñeàu theâm hai caâu (theâm hai caâu ba, boán). Caâu phaùp phaûi noùi vöøa coù vöøa khoâng vöøa coù vöøa khoâng, chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng coù, chaúng phaûi coù khoâng phaûi khoâng khoâng. Vaên nay khai ôû hai, cuõng song phi hôïp coù khoâng. Khai hôïp naøy hoaëc vieát laàm, hoaëc coù yù rieâng. Trong baûn thöù hai, ñeàu chaúng neâu caâu, chæ neâu thaúng raèng: Phöùc ñuû maø thoâi. Ñaây laø khi söûa maø theâm vaøo, phaûi laø voán nghe ñuû vaên maø neâu giaûi thích. Nay theâm chaúng laø noùi rieâng. Cho neân treân boán ñôn laïi theâm saùu caâu ñeå laøm caâu phöùc, ñaày ñuû boán caâu moät laàn cuõng gioáng ñôn boán treân ñeàu theâm boán caâu. Nhöng cuõng coù coù ñoàng ñôn coù khoâng, khoâng ñoàng ñôn khoâng. Löôõng dieäc (cuõng hai) ôû treân tuy theâm löôõng dieäc (cuõng hai), ñoàng ñôn löôõng dieäc (cuõng hai). Treân song phi tuy theâm song phi, ñoàng ñôn song phi. Cho neân ôû treân ñôn tröôùc thaønh theâm möôøi hai caâu, ôû treân phöùc tröôùc chæ laïi theâm saùu cuøng ñôn phöùc tröôùc thaønh möôøi saùu. AÁy thì ôû treân möôøi boán caâu lìa maø laøm hai möôi taùm ngöôøi, keá (chaáp) chæ thaønh möôøi saùu caâu maø thoâi, cho neân trong saùu möôi hai ñeàu khoâng ñuû phöùc. Keá moät caâu döôùi laø ñuû choã sinh hoaëc. Keá noùi baët lôøi noùi, baët thaáy nghe, moãi phaùp trôû xuoáng laø caùc boán caâu sau, ñeàu coù baët lôøi, ñeàu sinh chöøng aáy caùc hoaëc chaúng thoâi, cho neân noùi moãi moät. Laïi y cöù trôû xuoáng laø keá noùi y Phaät phaùp maø sinh kieán. Cuõng coù baët lôøi cuøng choã sinh hoaëc. Caùc thöù aáy ñeàu nhö vaên. Laïi nöõa trôû xuoáng laø ñöông theå goïi kieán, kieán chæ laø giaû, giaû chæ laø nghóa chaúng thaät. Ñöôïc teân tuy khaùc theå kieán vaãn khoâng khaùc. Sôû dó laïi ôû ñöông theå maø laäp giaû danh laø muoán ôû moãi laäp nghóa ba giaû. Bieát theå kieán laø giaû, cho neân tröôùc noùi theå kieán laø giaû, giaû töùc ba giaû. Laïi vaên tröôùc noùi: Töø giaûi ñöôïc teân thaáy lyù môùi döùt. Vì sao thaáy lyù aét thoâi ba

giaû? Cho neân laïi noùi: Ñöông theå goïi laø giaû, phaûi duøng boán caâu phaù giaû. Giaû ñaõ phaù neân thaáy lyù, cuõng phaûi hôïp raèng: giaû ñaõ sinh hoaëc. Ñaây giaûi thích ba giaû, vì phaù hoaëc neân chaúng sinh hoaëc. Neáu khoâng coù boán caâu vaø taùnh töôùng thì khoâng coøn sinh hoaëc. Cho neân ñaây chöa noùi seõ noùi ôû vaên sau. Phaùp traàn trôû xuoáng laø giaûi thích töôùng ba giaû. Tröôùc y cöù taâm maø giaûi thích, nhaân trong nhaân ngoaøi hoøa hôïp môùi thaønh. Cho neân phaùp sinh ra goïi laø nhaân thaønh giaû. Vì nieäm chaúng thaät cho neân nieäm tröôùc dieät, dieät roài laïi sinh, sinh roài seõ dieät, keå hay noái tieáp goïi laø tieáp noái giaû. Ngöôøi ñaõi ôû mình neân ñaët teân ngöôø,. Mình ñaõi ôû ngöôøi, giaû laäp ôû mình. Töôùng ñaõi chaúng thaät neân goïi töôùng ñaõi giaû. Neáu doïc ñaõi yù cuõng gioáng nhö theá.

Noùi ba voâ vi: Moät laø hö khoâng, hai laø traïch dieät, ba laø phi traïch dieät. Xöa goïi soá duyeân chaúng phaûi soá duyeân Caâu-xaù tuïng raèng:

*Trong ñaây khoâng voâ ngaïi.*

Nghóa laø hö khoâng voâ ngaïi laøm taùnh, khoâng phaûi noùi choã thaáy khoâng moät hieån saéc vaø loã doøm nhoû. Tuïng raèng:

*Traïch dieät laø lìa heä, Tuøy heä vieäc ñeàu khaùc.*

Tuøy heä ba coõi kieán, thaáy caùc phaåm ñeàu goïi laø heä. Choã heä khaùc nhau goïi laø tuøy vieäc. Lìa moät heä nieäm ñöôïc moät traïch dieät. Traïch löïc choã ñöôïc dieät goïi laø traïch dieät. Traïch laø döùt trí, thoâi ñoä khieán dieät, neân goïi laø traïch dieät. Phi traïch dieät, tuïng raèng:

*Roát raùo ngaïi seõ sinh Rieâng ñöôïc phi traïch dieät.*

Phi traïch dieät naøy coù hai loaïi khaùc nhau, töùc laø caên traàn thieáu duyeân, kòp vò ñaõ chöùng, caùc hoaëc voâ tri chaúng ñöôïc noái tieáp khôûi, goïi laø ngaïi ñöông sinh. Nhö khi duyeân moät saéc, ñoái vôùi caùc saéc khaùc vaø boán traàn kia ñöôïc phi traïch dieät, laø chaùnh duyeân laø ngaïi ñöông sinh. Ba ñeàu voâ taâm ñaõi ngaõ laø coù. Cho neân coù laø giaû. Khai thieän döôùi ñaây laø noùi tha giaûi, vaên sau seõ phaù. Keá y cöù saéc, laø nieäm tröôùc dieät thì giaû sau nieäm keá tieáp, neân goïi laø giaû. Trong ñaõi cuõng phaûi coù ñuû ngang doïc, ñaõi qua dieät thaân goïi laø chaúng thaân laø doïc ñaïi. Ngöôøi khaùc chaúng phaûi thaân ta goïi laø chaúng thaân laø ngang ñaõi. Phaøm vaên töông ñaõi ñeàu coù hai nghóa, ñeàu phaûi nghó bieát. Keá y cöù y baùo, chaùnh baùo ñaõ giaû, y baùo cuõng nhö theá. Y seõ theo chaùnh nhö boùng theo hình. Giaûi thích roõ nhö Luaän sö. Nhö Thaønh Luaän sö noùi roõ ba giaû. Vaên nay tuy giaûi thích nghóa cuõng gioáng nhö löôïc. Ñaõ noùi saéc taâm y chaùnh ba giaû, ñuû hieåu phaù kieán neân khoâng coù keøm theo. Chæ ñaây trôû xuoáng laø noùi tuøy lyù ba giaû. Noùi Ñaïi thöøa, töùc

laø dieãn moân ba giaùo, voâ minh huyeãn hoùa teân goïi ñeàu thoâng. Ngoaøi boán ñaïi truï ñaõ töø boán vò hoøa hôïp maø thaønh. Ngoaøi boán ñaïi truï laïi hieän trong göông, trong göông haù coù naêng thaønh boán vi, naêng thaønh coøn khoâng ñaâu coù sôû thaønh huyeãn truï trong göông. Göông truï nhö huyeãn neân noùi huyeãn truï. Laáy huyeãn duï töôïng neân laïi noùi huyeãn. Göông truï ñeàu khoâng voán laø ngoaïi truï. Do göông saùng neân hình aûnh hieän trong ñoù. Göông laø ngoaïi truï hieän duyeân töông. Neáu theá, ngoaïi truï cuõng nhö theá. Truï theå laø do boán ñaïi chuûng laø ngoaøi maø khieán moäc hieän. Laïi do coâng thôï giaû ñaët teân truï phaûi bieát ngoaïi truï cuõng gioáng nhö theá, v.v...

Noùi boán vi laø saéc, höông, vò, xuùc. Do boán ñaïi hoøa hôïp taïo saéc truï naøy. ÔÛ ngoaøi töùc laø choã taïo truï, ñoái vôùi töôïng töùc laø truï naêng thaønh. Do coù boán vi sôû taïo truï, maø khieán trong göông sôû thaønh truï hieän. Cho neân ôû trong göông thoâi vò naêng taïo vaø truï sôû thaønh, chaúng bao giôø ñöôïc. Nhaân thaønh ñaõ khoâng laøm sao coù tuïc ñaõi. Cho neân chæ so saùnh raèng: Huoáng traûi thôøi tieát, töùc duøng tieáp noái maø so saùnh. Vì huyeãn hoùa tröôøng ñoaûn, töùc duøng töông ñaõi maø huoáng. Cho neân keát chung raèng: Ñaâu thaät coù ñöôïc, duøng moät chöõ so saùnh maø quaùn hai caâu döôùi. Ñaïi Luaän quyeån boán möôi saùu roäng noùi: Dieãn moân töôùng ba giaû. Tuy noùi tuøy lyù, maø lyù coù quyeàn thaät. Thoâng giaùo tuøy quyeàn lyù, Bieät giaùo tuøy thaät lyù. Nay noùi ba giaû phuï voâ minh maø khôûi. Cho neân bieát voâ minh cuõng chung caïn saâu. Nay ñaõ phaù kieán laïi töø nghóa doïc, laïi Thoâng giaùo ba giaû. Bieät giaùo ba giaû ôû quyeån saùu, trong Tu Trung quaùn ba phen. Cho neân coù thöù ñeä ba, baát thöù ñeä ba, v.v... Laïi luaän chung tuy theá, neáu noùi Bieät thì nhö Chöông An noùi: Thanh vaên quaùn nhaân thaønh, Duyeân giaùc quaùn töông tuïc, Boà-taùt quaùn töông ñaõi. Tuy ñaây laø ñaàu, sau seõ ñuû ba. Neâu deã so saùnh khoù, nhö göông truï vöøa roài ñeå so saùnh ngoaïi truï, töùc töôùng noù. Noùi chaúng thaät, laø chæ vì caùc phaùp töø nhaân duyeân, cho neân nieäm nieäm chaúng truï neân ñôïi tha giaû laäp. Phaûi bieát göông truï vaø ngoaïi truï, ñeàu laø ba giaû chaúng thaät nghóa ñoàng. Tuy ñoàng chaúng thaät töôïng, v.v... deã giaûi thích, ngoaøi truï khoù hieåu. Cho neân kinh Ñaïi thöøa laäp möôøi duï. Noùi möôøi duï thì Ñaïi Luaän quyeån baûy cheùp: Moät laø nhö huyeãn, laø duï nhö nhaø aûo thuaät laøm caùc thöù. Tuy khoâng coù thaät nhöng laø saéc phaùp raát deã thaáy nghe. Caùc phaùp cuõng nhö theá. Voâ minh huyeãn hoùa maø raát deã thaáy nghe; Hai laø hôi noùng, vì aùnh saùng maët trôøi gioù ñoäng buïi cho neân giöõa choã troáng (sa maïc) nhö ngöïa hoang. Ngöôøi voâ trí cho laø coù nöôùc. Caùc phaùp cuõng nhö theá, aùnh saùng keát söû, buïi traàn caùc haønh, gioù töôûng nhôù, trong choã hoang vaéng sinh töû maø chuyeån ñoäng. Ngöôøi voâ trí cho laø thaät; Ba laø nhö traêng ñaùy nöôùc, traêng ôû treân hö khoâng boùng ôû döôùi ñaùy nöôùc. Maët traêng thaät

töôùng ôû treân hö khoâng thaät teá, trong nöôùc taâm cuûa phaøm phu, töôùng ngaõ sôû hieän ra; Boán laø hö khoâng, chaúng nhöõng chæ coù teân maø coøn chaúng chaân thaät, hö khoâng chaúng theå thaáy. ÔÛ xa nhìn aùnh saùng chuyeån khieán thaáy coù saéc. Caùc phaùp voán khoâng xa trí voâ laäu, neân thaáy caùc töôùng; Naêm laø nhö tieáng vang, ôû trong nuùi saâu nghe coù tieáng, vaø tieáng voû caây maø coù tieáng vang. Ngöôøi voâ trí noùi laø coù, taát caû caùc lôøi cuõng gioáng nhö theá. Chæ laø trong mieäng gioù Öu-ñaø-na chaïm baûy choã hoøa hôïp maø coù tieáng; Saùu laø nhö khi maët trôøi môùi moïc thì thaáy treân hö khoâng coù thaønh quaùch, laâu ñaøi vaø ngöôøi qua laïi. Maët trôøi leân cao thì maát. Ngöôøi voâ trí cho laø coù thaät. Caùc phaùp cuõng nhö theá, voïng chaáp ngaõ cuûa ta; Baûy laø nhö moäng trong moäng khoâng coù thaät goïi laø thaät. Thöùc roài bieát khoâng laïi töï cöôøi. Caùc kieát trong mieân khoâng coù thaät maø sinh meâ ñaém. Ñöôïc ñaïo thöùc roài beøn bieát laø khoâng thaät; Taùm laø nhö boùng, thaáy maø chaúng naém baét ñöôïc. Caùc phaùp cuõng nhö theá. Tuy tình cho laø thaät maø tìmchaúng thaät coù; Chín laø nhö boùng trong göông. Chaúng phaûi göông, chaúng phaûi maët boán caâu khoâng theå ñöôïc, chæ coù (teân goïi). Caùc phaùp cuõng nhö theá, khoâng phaûi töï ñeàu boán, chæ coù teân goïi; Möôøi laø nhö hoùa, caùc trôøi vaø baäc Thaùnh coù caùc bieán hoùa, caùc bieán hoùa khoâng thaät. Caùc phaùp cuõng nhö theá, ñeàu khoâng sinh dieät, cuõng nhö ngöôøi hoùa voán töï khoâng sinh ñaâu coù giaø cheát. Laïi Thích Luaän döôùi laø hoäi dò, töùc laø hoäi ba höõu vaø ba nhieáp ñeà ñoàng vôùi ba giaû. Ñaïi Luaän quyeån boán möôi saùu giaûi thích roäng ba höõu ba nghóa Nhieáp ñeà vaø ôû trong phaåm ba giaû maø noùi cho neân ñöôïc hoäi ñoàng. Nhöng luaän vaên ba höõu cuõng ba giaû, danh nghóa coù ñoàng coù khaùc, thì teân töông ñaõi ñoàng, hai thöù kia khaùc teân. Trong hai khaùc teân phaùp ñoàng nhaân thaønh. Giaû danh chæ xem phaùp giaû maø laäp, cho neân khaùc nhau noái nhau. Trong vaên chæ giaûi thích maø khoâng thaáy hoäi vaên nay neâu yù giaûi thích, voán ôû hoäi ñoàng, cho neân phaûi hoäi, giaû danh thì phaûi töông tuïc giaû, vì sao? Vì ñoái vôùi phaùp giaû ñaët teân, thì baûo caùc phaùp noái nhau goïi laø truï. Vaên nay trong giaûi thích töông ñaõi coù toaøn duøng vaên aáy. Nhö vaät naêm taác ñoái moät thy cöù laø ngaén ñoái ba taác laø daøi. Kia ñaây cuõng nhö theá. ÔÛ ñaây thì cho kia laø kia, ôû kia thì cho ñaây laø kia. Vaät ôû Ñoâng, v.v... nhö ngöôøi kia ôû phía Ñoäng vaät thì cho vaät naøy laø Taây, cho neân noùi ôû Ñoàng cho laø Taây. ÔÛ Taây thì cho laø Ñoâng, Ta ôû phía Taây cuûa vaät thì cho vaät naøy laø Ñoâng. Keá giaûi thích giaû danh maø coù. Noùi tuy coù nhaân duyeân khaùc nhau, v.v... ñoái vôùi phaùp hoøa hôïp ñaët moät teân giaû, giaû danh naøy laø thaät coù hay khoâng. Hay noùi cho neân coù, chaúng thaät cho neân khoâng. Cho neân khaùc nhau, nhaân duyeân thaät coù vaø söøng thoû khoâng. Laø sao? Nhö laïc boán vì khoâng phaûi toâ boán vi, môùi coù teân laïc, cho neân bieát teân laïc khaùc nhau söøng thoû. Nhö

bình v.v... caùc teân döôùi (döôùi teân bình, v.v...) thì coù bình thaät, söøng thoû teân döôùi thì söøng thoû khoâng thaät. Loâng ruøa cuõng nhö theá. Tuy coù nhöng khaùc nhau theå cuûa phaùp thaät. Theå thì coù thaät teân thì giaû ñaët. Cho neân giaû coù khaùc nhau thaät coù. Noùi boán vieäc nhö saéc, v.v... hoøa hôïp nhaân duyeân. Ñaây khoâng phaûi hoøa hôïp taïo laïc nhaân duyeân taïo laïc. Phaûi duøng nhaân söûa duyeân ngöôøi môùi goïi laø laïc. Nhaân duyeân ñöôïc thaønh phaûi ñuû boán vieäc, neân goïi boán vieäc laø phaùp hoøa hôïp. Hoøa hôïp ñuû boán giaû ñaët teân laø laïc. Laïi nhö trôû xuoáng laø laïi y cöù ñoan nhaéc laïi ñaët ra nhieàu lôùp thaät phaùp, laäp nhieàu lôùp giaû danh, giaûi thích coù giaû danh, Trung Luaän roäng phaù ñoaïn nhaéc laïi voâ thöôøng, voâ ngaõ. Nhö ngöôøi ngoài thieàn quaùn ñoaïn nhaéc laïi laøm ñaát nöôùc löûa gioù, xanh vaøng ñoû traéng, v.v..., hoaëc laïi ñeàu khoâng. Cho neân ñoan nhaéc laïi chæ coù teân goïi. Vaên nay löôïc naêm luaän raát roäng, töø moät saéc raát beù, höông vò xuùc xem laø phaùp thaät, giaû goïi mao phaàn. Mao phaàn, laø phaàn nhoû cuûa loâng goïi laø mao phaàn. Cho neân raát nhoû ñeàu goïi laø mao phaàn. Hôïp nhoùm neân goïi laø thueá, thueá laø sôïi loâng raát nhoû. Neân bieát baûy phaân töû nöôùc laø ñaàu moät sôïi loâng thoû, thoû cuõng laø loaïi loâng nhoû. Cho ñeán thaønh aùo, aùo laø giaû danh. Nhaéc laïi laø phaùp thaät. Nhö theá xoay vaàn laàn löôït thaønh giaû thaät, giaû danh coù khoâng so saùnh nhö tröôùc noùi.

Luaän laïi noùi trôû xuoáng laø keá hoäi ba nieáp ñeà laø tieáng Taây Truùc, dòch laø giaû thi thieát (giaû ñaët). Muoán hoäi khieán ñoàng, neân tröôùc hoûi khôûi. Ñaùp: trôû xuoáng laø tröôùc hoäi teân keá giaûi thích nghóa. Trong phaùp ñaõ noùi naêm chuùng hoøa hôïp cho neân thaønh nghóa ñoàng vôùi nhaân. Keá trong thoò giaû, thoï laø laõnh naïp. Do reã thaân caønh laù cho neân caây coù theå laõnh naïp. Laõnh naïp caây neân coù caây thæ chung, töùc goïi laø töông tuïc. Cho neân coù ñoàng vôùi giaû danh ôû tröôùc. Duøng danh töï aáy trôû xuoáng laø hoäi töông ñaõi giaû, duøng ôû teân caây vaø teân nhaùnh laù. Laáy hai teân trôû xuoáng laø hai thöù phaùp. Döôùi teân caây nhaùnh laù laø phaùp ñaõi khoâng phaûi caây, coù caây teân sinh. Taát caû caùc phaùp cho ñeán taâm sôû cuõng gioáng nhö theá. Luaän noùi: Haønh giaû (ngöôøi tu) tröôùc hoaïi teân ñeán thoï, keá hoaïi thoï ñeán phaùp. Vì hoaïi phaùp neân ñöôïc thaät töôùng caùc phaùp. Y theo noùi thöù lôùp, töùc tröôùc phaù töông ñaõi cho ñeán noái nhau. Sau phaù nhaân thaønh, neáu luaän ba giaû khôûi thöù lôùp, thì tröôùc nhaân thaønh cho ñeán töông ñaõi. Xoay vaàn sinh keá xoay vaàn phaù ñi. Cho neân phaù töông ñaõi cho ñeán nhaân thaønh ñöôïc thaät töôùng khoâng thöù lôùp hôi khaùc. Vaên yù ñeàu khaùc phaûi kheùo suy nghó phaân bieät. Anh Laïc trôû xuoáng laø chöùng ba giaû tröôùc, daãn kinh Anh Laïc. Kinh aáy coù ñuû neân chöùng chung. Kinh Baûn nghieäp quyeån haï cheùp: Caùc phaùp duyeân thaønh, giaû phaùp voâ ngaõ. Coù phaùp töông ñaõi taát caû töông hö. Töông

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 5 (Phaàn 5) 171

tuïc goïi moät khoâng chaúng thaät coù, ñeàu caâu treân maø noùi giaû töôùng. ÔÛ caâu döôùi laø noùi chung phaù vì phaù nhaân thaønh cho neân tìm ta khoâng theå ñöôïc. Vì phaù töông ñaõi neân taát caû töông hö. Vì phaù töông tuïc neân khoâng theå ñöôïc. Thöù lôùp laïi chaúng ñoàng vôùi vaên Ñaïi Luaän. YÙ Phaät saâu xa ta rieâng coù yù. Ñaïi phaåm trôû xuoáng laø daãn rieâng ba kinh ñeàu chöùng moät giaû. Ñaây töùc nghóa ba giaû cuûa Dieãn moân. Ñaïi phaåm, vì coù duyeân ngoaøi neân khieán noäi tö sinh. Tö sinh töùc laø phaùp ñöôïc sinh. Vaên Ñaïi Kinh thöù hai giaûi thích trong ngoaïi ñaïo chaáp thöôøng, noùi nhö ñoïc tuïng phaùp töø moät A-haøm ñeán moät A-haøm. Nhö ngöôøi muoán tuïng boán kinh A-haøm coù theå töø moät boä ñeán moät boä, do vì töông tuïc. A-haøm, Haùn dòch laø phaùp voâ tyû. Phaùp thoï thöïc cuõng nhö theá, tieáp tuïc neân no. Vì ngoaøi keå thaät goïi theá tuïc laø thöôøng, neân khieán phaù. Töông tuïc laø giaû ñuû nhö ôû sau phaù. Tònh Danh v.v... töø phaù bieân maø noùi laø chaúng töông ñaõi. Boán caâu phaù roài, ñaõi chaúng thaät coù, khoâng moät nieäm truï. Daãn dieãn vaên naøy, vì muoán hieån Tieåu Ñaïi ñoàng coù. Caùi goïi laø trôû xuoáng laø ñuû neâu Tieåu Ñaïi ñeàu ñuû ba giaû. Vaên tröôùc tuy noùi Tieåu moân ba giaû, chöa noùi boán moân ñeàu ñuû ba giaû vaø hoaëc sinh ra. Nay ñoái dieãn moân neân neâu laïi. Nhö lai trôû xuoáng laø noùi lyù sinh hoaëc, vì do sinh meâ ñaém neân baûn yù Phaät daïy ngöôøi khoâng tranh giaønh. Tranh giaønh laø loãi ngöôøi naøo coù lieân quan gì vôùi loãi phaùp. Chæ ba taïng moân vuïng deã sinh tranh giaønh. Nhöng vaên Ñaïi Luaän voán baùc boû ba taïng xem laø traùnh phaùp (phaùp tranh giaønh), töùc duøng dieãn moân laøm phaùp voâ traùnh. Cho neân Luaän noùi: Phaät phaùp coù hai: Moät laø choã tranh giaønh, hai laø choã khoâng tranh giaønh. Caùc kinh khaùc ñaõ noùi choã tranh giaønh, nay muoán chæ ngöôøi phaùp khoâng tranh giaønh, cho neân noùi kinh Ma-ha Baùt- nhaõ ba-la-maät. Cho ñeán coù töôùng khoâng töôùng, coù y khoâng y, coù ñoâi khoâng ñoái, coù treân khoâng treân, phaân ra laøm hai moân cuõng gioáng nhö theá. Nay thì duøng chung Phaät phaùp Ñaïi Tieåu, ñeàu voán chæ ngöôøi phaùp khoâng tranh giaønh. Cho neân noùi sinh ngöõ kieán, ôû möôøi saùu moân maø khôûi giaû. Nhö cam loä coõi trôøi voán giuùp cho soáng laâu. Ngu aên chaúng tieâu laïi khieán soáng yeåu. Phaät giaùo cuõng nhö theá. Voán khieán thoâng ñeán thöôøng truï Nieát-baøn. Vì sinh tranh giaønh laïi vaøo Tam ñoà, noùi ngöõ kieán: Ngöõ laø lôøi daïy, y moân ñeàu keá, tuøy sinh baát cöù moät kieán naøo. Ñaõ chaúng theå hieåu yù sau lôøi noùi goïi laø ngöõ kieán.