LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 168

CHÆ QUAÙN NGHÓA LEÄ

**SOÁ 1913**

(QUYEÅN 1  2)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1913

**CHỈ QUÁN NGHĨA LỆ**

*Sa-môn Trạm Nhiên Thiên Thai soạn*

# QUYỂN 1

Saùch naøy goàm coù baûy phaàn:

1. Sôû truyeàn boä bieät leä.
2. Sôû y chaùnh giaùo leä.
3. Y chaùnh tieâu thích leä.
4. Ñaïi chöông toång bieät leä.
5. Taâm caûnh thích nghi leä.
6. Giaûi haønh töông tö leä.
7. Duï nghi hieån chaùnh leä.

# SÔÛ TRUYEÀN BOÄ BIEÄT LEÄ:

Laø chæ chung moät boä, xem laø ñaïi theå cuûa chaùnh haønh vieân ñoán Phaät thöøa. Ñaïi yù vaên ñaàu tuy coù maáy choã keát ba chæ quaùn laø chæ phieám möôïn danh maø keát nghóa, khoâng phaûi töùc laø ba thöù haønh töôùng, vì trong ñaïi yù thì vaên löôïc maø yù roäng, duøng ba - moät maø gom buoäc keát naém. Phaûi bieát trong boä yù chæ ôû ñoán cho neân trong lôøi töïa noùi laø ñaïi yù ôû moät ñoán. Duøng löôïc quaùn roäng chaúng theå khaùc nhau. Laïi trong choã baøy noùi: Vaên vieân ñoán nhö chuøa Ngoïc Tuyeàn ñaõ ghi. Vaên sau tuy coù boán giaùo, taùm giaùo, tö nghò vaø baát tö nghò, töông ñaõi vaø tuyeät ñaõi nhöng ñeàu laø hieån baøy choã vieân ñoán moät thaät. Trong vaên “xe lôùn” thì duøng tö nghò, töông ñaõi laøm ngöôøi haàu. Dieäu lyù thaät töôùng xem laø theå cuûa xe, Dieäu quaùn voâ laäu xem laø traâu traéng, coøn caùc phaùp khaùc ñeàu laø ñoà trang nghieâm. Cho neân bieát boä naøy khoâng coøn ñöôøng khaùc.

# SÔÛ Y CHAÙNH GIAÙO LEÄ:

Daãn khaép caùc vaên trong moät ñôøi, vaên theå chaùnh yù chæ quy veà hai kinh: Moät laø nöông kinh Phaùp Hoa Baûn Tích hieån thaät, hai laø nöông kinh Nieát-baøn phoø luaät thuyeát thöôøng, vì hai kinh naøy ñeàu laø ñeà hoà. Do ñoù, Thích Danh (giaûi thích teân goïi) maø noùi veà ñaõi (ñoái ñaõi) noùi veà baët (baët ñoái ñaõi), cho ñeán Thieân Vieân. Trong vaên daãn ñuû ba duï Lieân Hoa giaûi thích teân goïi maø hieån theå ñuû duøng ñaày ñuû boán caùi nhaát cuûa Quang Traïch, töùc laø thaät töôùng laøm haønh chaùnh theå, huoáng chi caùc caûnh möôøi thöøa ñeàu cuøng xe lôùn laøm duï, cho neân cuoái vaên sinh khôûi thì khen ngôïi chung raèng: Nhieàu kieáp caàn caàu ñaïo traøng chöùng ñaéc thaân töû ba thænh phaùp thí ba thuyeát chính laø ôû ñaây. Cho neân bieát boán thöù Tam-muoäi ñeàu y theo thaät töôùng. Thaät töôùng laø phaùp An laïc, boán duyeân laø haønh An laïc. Chöùng thaät töôùng xong seõ ñöôïc y baùo goïi laø ñaïi quaû. Khôûi giaùo chæ vì khieán chuùng sinh khai - thò - ngoä - nhaäp, chæ quy chæ laø quy veà ba quó Dieäu phaùp bí taïng. Do ñoù tröôùc sau ñeàu y theo Phaùp Hoa. Ñaây töùc laø dieäu haønh cuûa Tam-muoäi Phaùp Hoa. Keá duøng Nieát-baøn, tuy nöông Phaùp Hoa maø ñeàu quy veà nhaát thaät, caên ñoän ñôøi maït neáu khoâng trôï giuùp thì chaùnh haønh seõ nghieâng ñoå, chaùnh trôï giuùp nhau môùi tieán xa ñöôïc. Phaät hoùa coøn duøng Nieát-baøn laøm thoï, huoáng chi ñôøi maït tu haønh chaúng giuùp thì chaúng tieán tröôùc. Cho neân Phoø Luaät noùi: Thöôøng ñeå hieån baøy thaät töôùng, suy coâng ôû ñoù, cho neân chaùnh duøng yù Phaùp Hoa maø hieån vieân thöôøng, hai kinh ñeàu ñoàng nhau.

# VAÊN NGHÓA TIEÂU THÍCH LEÄ:

Laïi coù hai: Moät laø nghieân cöùu roõ vaên nghóa; hai laø tieâu thích theå theá. Vaên ñaàu coù hai: Moät laø nghieân cöùu roõ vaên nghóa; hai laø nghieân cöùu roõ vaên töôùng. Trong phaàn moät laïi coù möôøi leä:

Moät laø daãn chöùng thoâng cuïc nhö daãn boä Phaùp Hoa chæ vaên nhaát thaät, keå giaùo xöa ñeå laøm choã khai, cho neân vaên trong boä coù quyeàn coù thaät, neáu haïn cuïc chöùng nhaát thaät thì daãn vaên thaät, neáu chöùng caû phöông tieän thì goàm daãn nghóa xöa. Nhö daãn Phaùp Hoa chöùng tieäm baát ñònh, choã daãn boán vaên boán vò cuøng boä thoâng cuïc cuõng nhö theá;

Hai laø roäng daãn löu loaïi, nghóa laø daãn giaùo chöùng quaùn, v.v… Nhö daãn kinh Hoa Nghieâm vieäc tröôùc chieáu nuùi cao, Tònh Danh tröôùc ngoài döôùi caây Phaät, Ñaïi Kinh töø traâu coù ra söõa, Phaùp Hoa duøng phöông tieän laï, v.v… vì chöùng nghóa ba chæ quaùn, cho neân bieát giaùo quaùn tieäm, v.v… teân ñoàng maø nghóa khaùc hoaøn toaøn. Vaên aáy phaùn giaùo nay xem laø ñoàng. Cho neân möôïn duøng.

Ba laø thöù töùc laø möôïn danh baøy nghóa, töùc laø möôïn quyeàn danh maø baøy thaät nghóa. Nhö daãn Phöông Ñaúng maø cöôùp danh, maø baøy nghóa, nay khai quyeàn baët ñaõi, daãn ba thôøi kia so vôùi ñaây coù theå bieát, ôû ñoù töùc laø goàm chæ ñoái (ñoàng), v.v…, ôû nay töùc thaønh khai pheá hoäi v.v….

Boán laø möôïn duï maø chuyeån duï nhö leâo leân nuùi vaøng. Luaän duï nhaãn, v.v… nay möôïn duï chæ quaùn. Duï laø vaät theá gian maø tuøy nghóa chuyeån (ñoåi) duøng, sao laïi haïn cuïc ôû baûn vaên. Nhö löûa thì caùc kinh coù luùc duï cho saân hoaëc cho trí, hoaëc duøng chieáu naêng ñoát laøm hình laøm taùnh, hoaëc theå hoaëc duïng. Ñaát nöôùc gioù laøm duï cuõng theá. Cho neân chaúng haïn cuïc vaên laøm nhaát ñònh.

Naêm laø baøng daãn dò nhö caùc vaên, duøng Tyø-ñaøm, Thaønh thaät. Neáu chöùng tieäm sô vaø thieân tieåu, v.v… thì danh nghóa ñeàu möôïn. Nhö hai haønh tín phaùp. Vaên tröôùc naêm aám vöông soá ñoàng thôøi, dò thôøi, v.v… chæ laø noùi veà dò, khoâng phaûi möôïn danh nghóa.

Saùu laø khai chung neâu rieâng, nhö baûn vaên boán taát naêm vò, ba giaû hai thoâng, nghóa goàm khai hoïp, nghóa khaép caùc moân caùc giaùo ñeàu nhö theá;

Baûy laø daãn duïng toâng yeáu, nhö Phaùp Hoa quyeàn thaät Baûn Tích, Baùt-nhaõ theâm coäng vaø baát coäng, Phöông Ñaúng thì baùc boû thaàn löïc baát coäng v.v… heã daãn moät caâu hai caâu cuõng ñöôïc taâm vaên, hoaëc phaù hoaëc laäp chaúng maát boä aâm.

Taùm laø trích daãn ñaïo Nho hoaëc phaù hoaëc laäp, chaúng traùi baûn toâng, löôïc noùi ñoàng khaùc, chaúng ôû uûy teá, chaúng vì teân gioáng maø laøm nghóa ñoàng. Cho neân choã daãn thoâ maø coøn löôïc.

Chín laø möôïn danh maø löôïc nghóa nhö trong nhieáp phaùp vaø bieát thuoác, v.v… chæ möôïn teân aáy ñeå baøy töôùng traïng. Neáu giaûi thích roõ raøng thì thaønh röôøm raø. Löôïc chæ treân döôùi, y theo so saùnh coù theå bieát.

Möôøi laø y cöù so saùnh duïng yù. Nhö giaùo chöùng hai ñaïo voán ôû Bieät giaùo, nay thì dung thoâng, beøn chia ra hai yù öôùc chöùng öôùc thuyeát, ñoái vôùi ba quaùn- laäp ba chæ, hai thöù.

Nghieân cöùu roõ töôùng vaên cuõng coù möôøi leä:

Moät laø tuøy töôùng khai hôïp, nhö ba quaùn, boán giaùo, boán taát, naêm vò Ñeá Duyeân Ñoä, v.v…, moät nhaø laäp nghóa vaên töôùng ñeàu nhö theá. Roäng raõi voâ cuøng, tuøy söï tuøy lyù, tuøy phaùp, tuøy danh, tuøy haønh, tuøy chöùng, tuøy töï tuøy tha, thaûy ñeàu thoâng duïng. Nhöng phaûi naém keát chôù ñeå phuø laïm. Neáu chaúng nhö theá, thì tröng vaên chôù gaù, laäp haønh chôù baøy. Neáu ñöôïc yù naøy giöõ coøn baûn vaên thì caïn saâu coù quy taéc, dieãn nghóa lyù thì suoát roäng khoâng beán bôø, baøy moät taâm thì daãn quyeàn veà thaät, töø bò vaät thì khai thaät

neâu quyeàn, laäp haønh nghi thì duøng trí laøm chung. Ñaõng töôùng thì maûy may chaúng traùi, giöõ coøn caùc giaùo thì nhaân quaû roõ raøng, hieån lyù moät thì tröôùc sau khoâng hai.

Hai laø keát baøy nôi choán vaø laäp yù baûn vaên, nhö leä aám nhaäp khaùc ôû vaên cuoái phaù khaép, thuï phaù phaùp khaép. Coù saùu choã neâu dieäu. Trong Dieäu Caûnh noùi: Ñaïi theå cuûa thuyeát giaùo, trong phaùt taâm thì y cöù Vieân cheâ Thieân, trong An taâm thì nghóa khai ba thöù, trong ñaïo phaåm thì chaúng ngoaøi nieäm xöù, trong thoâng bít thì voán trò hay chaáp, trong thöù ví thì khuyeân tu naêm hoái, an nhaãn khoâng meâ ñaém chæ ôû tieán coâng. Neáu söu taàm ñöôïc Toâng Nguyeân thì caùc vaên raát deã hieåu, Ñaïi cöông ñaõ chænh thì voõng nhaät deã coøn.

Ba laø söï lyù baøng chaùnh nhö boán Tam-muoäi, chaùnh laø hieån lyù, baøng laø goàm trò troïng, nhö möôøi phaùp giôùi, chaùnh baøy lyù cuï, baøng bieát caïn saâu. Nhö bieát thöù vò, chaùnh laø phaân bieät vôùi laïm, baøng laø thoâng kinh. Laïi trong caùc vaên taát caû ñeàu duøng phaù xöa laøm baøng, tuy nöông baøng chaùnh nhöng vaên chaúng theå boû.

Boán laø vaên Thieân maø yù Vieân, nhö duøng ba chæ quaùn maø keát caùc vaên. Vaø trong naêm löôïc söû duïng ba giaùo caùc caûnh möôøi thöøa, ngang doïc thieân tieåu. Ba thöù chæ quaùn chæ duyeân thaät töôùng.

Naêm laø roäng löôïc coù khoâng, nhö trong phaùt taâm hieån soá thì roäng maø vaên töôùng thì löôïc trong möôøi phaùp sau, vaên töôùng thì roäng maø hieån soá thì löôïc. Trong tu ñaïi haønh, söï nghi thì roäng, maø möôøi phaùp thì löôïc. Trong tu chaùnh quaùn möôøi phaùp thì roäng maø söï nghi thì löôïc. ÔÛ ba Ñaïi chöông sau, trong ñaïi yù thì coù, trong giaûi roäng thì khoâng. Trong möôøi caûnh giôùi chaùnh quaùn thì coù, trong boán Tam-muoäi thì khoâng. Tuy hoã löôïc khoâng maø nghóa thì chung ñuû.

Saùu laø vaên haønh khaùc nhau, nhö möôøi caûnh möôøi thöøa sinh khôûi thöù lôùp möôøi thieàn caïn saâu thuï phaù phaùp thieân. Vaên tuy thöù lôùp haønh aét tuøy ngöôøi, möôøi thieàn caàn gì phaûi töø caïn ñeán saâu. Thuï phaù nguyeân laø hieàn chaúng hai, hoaëc tuøy thuï keá vaøo vì sao chöôùng ñoái vôùi lyù, töø caïn ñeán saâu Dieäu quaùn ôû nay.

Baûy laø baët ñoái ñaõi tröôùc sau, neáu y cöù giaùo töôùng thì tröôùc ñaõi sau tuyeät, neáu noùi veà ñaïo lyù thì ñaõi vaø tuyeät ñoàng thôøi.

Taùm laø phaù hoäi khaùc nhau. Neáu yù Hoùa nghi thì tröôùc laø phaù, keá laø hoäi, nhö tröôùc cheâ Tieåu, sau môùi hoäi Vieân. Cho neân Phöông Ñaúng roäng phaù thieân tieåu, keá ñeán Phaùp Hoa môùi hoäi veà thaät, y cöù ngöôøi y cöù haønh phaù hoäi ñoàng thôøi. Nhö chieáu quyeàn roõ thaät, chieáu quyeàn goïi laø phaù, roõ thaät goïi laø Hoäi. Cho neân vaên nay laø hieån lyù, chaúng ñoàng vôùi Huyeàn Vaên

chuyeân ôû phaùn giaùo. Heã coù thích nghóa thì phaù ñöùng ñaàu. Cho neân nay Thieân Vieân möôïn thích danh aáy, thöù lôùp thì khaùc.

Chín laø haønh giaûi khaùc nhau, nhö naêm löôïc sinh khôûi phaân bieät, möôøi chöông daãn chöùng phaù xöa, hoûi ñaùp phaân bieät v.v… phaàn nhieàu vì sinh giaûi. Neáu möôøi phaùp chung rieâng, möôøi caûnh hoã phaùt, möôøi thieàn ly hôïp, möôøi caûnh phaùt töôùng chuyeân ôû taïi haønh. Cho neân tröôùc bieát môùi coù theå tu taïo.

Möôøi laø neâu leä töø löôïc. Nhö Ñaïo phaåm nhieáp phaùp giaû trung khoâng, leä phaù caùc aám coøn laïi, dö söû dö phaåm ñeå so saùnh vôùi sô phaåm, töông tuïc töông ñaõi ñeå so vôùi nhaân thaønh, tìm kyõ yù roäng ñeå baøy vaên kia, traûi phaùp tröôùc nghó môùi chaúng meâ yù chæ. Neáu möôøi phaùp thaønh quaùn, chæ ôû aám nhaäp bieát roõ caên do, chín thöù kia ñôïi phaùt môùi laäp quaùn ñöôïc. Cho neân trong chín caûnh chæ phaân bieät caûnh. Caûnh döôùi möôøi quaùn chaúng phaân bieät kyõ, chæ tuy caûnh chuyeån chieáu, khoâng lieân quan gì ñeán noùi roäng.

- Keá tieâu thích theå theá, laïi coù hai: Moät laø theá vaên theå; hai laø theá nghóa theå. Tröôùc theá vaên theå cuõng coù möôøi tröôøng hôïp: Moät laø phaùp duï roäng löôïc. Neáu phaùp löôïc maø duï roäng thì vaên môû phaùp cuøng duï töông xöùng, chaúng chuyeân giöõ phaùp löôïc ñeå uûng hoä duï vaên. Hoaëc phaùp roäng maø duï löôïc thì hôïp phaùp ñoái duï, hoaëc khai duï ñoái phaùp, nhö haït chaâu nhö yù duï cho caûnh khoâng theå nghó baøn, hoaëc phaùp rieâng duï chung, nhö duøng xe lôùn maø duï möôøi phaùp, thì khai duï chung aáy ñeå ñoái möôøi phaùp. Neáu duøng kheùo veõ thaéng ñöôøng laøm duï thì chaúng caàn phaûi khai ñoái, chæ löôïc hôïp maø thoâi. Neáu phaùp duï ñeàu chung thì nhö duøng hö khoâng maø duï cho phaùp giôùi. Neáu phaùp duï ñeàu rieâng thì tuøy vaên maø ñoái neâu seõ ñöôïc yù; Hai laø phaùp duï hôïp ba vöøa coù vöøa khoâng, tuøy nghi laäp duïng, coøn maát hôïp thôøi; Ba laø khai hôïp töï tha. Neâu chöông moân coù ñoái töï khai hôïp, nhö naêm löôïc ñoái möôøi roäng. Coù ñoái tha khai hôïp, nhö duøng möôøi roäng ñoái naêm lôùp huyeàn nghóa. Coù nhieáp nhau khai hôïp, nhö khai hoäi döôùi. Coù nghóa laäp khai hôïp, nhö nhieáp phaùp, v.v… Khai saùu, khai boán, v.v… chaúng ngoaøi töï tha, nhaân quaû vaø yù vaên boán nghóa hai, chæ ôû moät vaên töôùng. Hoaëc ñaày hoaëc nhieàu ít hôïp thôøi, soá san aét khieán ñeán möôøi theo nghóa thì laâu gaáp tuøy nghi; Boán laø chuù, v.v… Neáu vaên treân ñaõ ñuû, hoaëc boä kia ñaõ roäng maø môû theâm caøng röôøm raø hoaëc vaên roäng khoâng coát yeáu, hoaëc tieâu thích phaûi chæ roõ nôi choán naém coát yeáu maø chæ baøy. Neáu truyeän vieát coù thieáu thì phaûi boå theâm; Naêm laø phaù laäp coøn maát, nhö phaù thaày xöa vaø phaù taø tòch, nghóa ñaõ hoûng roài thì khoâng caàn giöõ laïi. Neáu giöõ teân goïi maø khoâng duøng nghóa, hoaëc coù chuùt ít chaúng ñaùng thì coù boû coù laáy. Neáu phaù thieân, phaù tieåu, phaù mình thì laäp thaønh moät nhaø, lyù khoâng theå

nghó baøn, vì ñaäu moät ñôøi lyù baát tö nghò hoùa, v.v…; Saùu laø gioûi dôû khaùc nhau. Neáu phaùp töôùng Ñaïi Tieåu hoûi ñaùp nghieân haïch phaùp duï ñoái ñuùng chöông moân khai hôïp, thì tuøy vaên tieâu thích khoâng ñôïi xa caàu. Nhö caûnh khoâng theå nghó baøn vaø phaù phaùp bieán, phaûi traûi xem tröôùc sau tìm caàu khoaûng giöõa, hoaëc keát gioûi ñeán dôû, hoaëc noùi dôû khieán gioûi, cho neân ñeàu phaûi môû roäng vaên theá môùi coù theå giaûi thích. Toâi giaûi thích vaên hieån, aét duøng toâi maø khieán toaøn, khieán vaên lyù thoâng söôùng khieán haønh moânmoät nhaø, quy thuù coù choã. Hoaëc hai thích chung rieâng thì duïng chung maø quaùn rieâng. Giaûi thích rieâng nghóa hay thì naém rieâng veà chung; Baûy laø phaùp Ñaïi aån hieån, neáu phaùp aån maø duï hieån thì caàu yù duï ñeå neâu phaùp. Neáu phaùp hieån maø duï aån thì caàu yù phaùp maø neâu duï. Duï nhìn ôû hôïp hieån aån so saùnh nhö theá, aáy thì chaúng maát yù vaên, treân döôùi tieáp nhau; Taùm laø hoûi ñaùp meâ giaûi, neáu meâ hoûi maø chaúng meâ ñaùp, thì caàu yù ñaùp ñeå laäp hoûi. Neáu meâ ñaùp maø chaúng meâ hoûi, thì nghieân vaên hoûi ñeå thaønh ñaùp. Hoaëc hoûi töø ñaùp sinh, hoaëc töï giaûi thích maø hoûi, hoaëc nhaân ñaùp maø hoûi ñaùp, hoaëc töø ñaùp maø ñaët lôøi hoûi. Hoaëc ñaùp thuaän vôùi hoûi, hoaëc ñoùng traùi vôùi hoûi, hoaëc ñaùp maø laáp hoûi, hoaëc ñaùp môû ñaàu moái cho hoûi; Chín laø neâu leä maø tieâu vaên. Nhö vaên saùu ñoä hoaëc noùi theá goàm öùng laáy giaùo maø ñònh, khieán saùu vaên moät loaïi. Hoaëc ñeá hoaëc duyeân caùc phaùp ñeàu nhö theá; Möôøi laø duøng giaùo ñònh phaùp, ñeàu tuøy giaùo theå maø laäp nghóa toâng, hoaëc danh thieân maø yù vieân, töø theå maø ñònh.

Tieáp ñeán theá cuûa nghóa theå cuõng coù möôøi tröôøng hôïp:

Moät laø baûn yù, cuûa boä theå muoán giaûi thích nghóa, tröôùc phaûi suy nghó boä loaïi nhö Phaùp Hoa Huyeàn, tuy caùc nghóa döôùi ñeàu laäp quaùn taâm. Nhöng vaên baûn yù noùi naêm lôùp Huyeàn nghóa neâu caùc giaùo treân thì giaùo laø chaùnh, quaùn laø baøng, gaù söï höng quaùn nghóa laäp quaùn taâm, trong giaùo thì duøng quyeàn thaät baûn tích laøm chính, thöôøng duøng naêm thôøi taùm giaùo ñeå phaân bieät veà quyeàn, ñeàu duøng theá giôùi taàn soá ñeå phaân bieät veà tích. Neáu baûn tích xen laãn giaùo vò traùi nhau thì khoâng laáy gì ñeå hieån baøy hai dieäu ñaõi tuyeät, caùc vò khaùc boä khaùc ñeå loaïi caàu thì coù theå bieát. Neáu nay chæ quaùn duøng caùc giaùo yù ôû möôøi phaùp ñeå thaønh Dieäu quaùn thì quaùn laø chaùnh, giaùo laø baøng. Vì thuaän theo thaät lyù. Baøng thoâng caùc giaùo laïi laøm sinh tín baøng daãn caùc kinh; hai laø quaùn giaùo ñoàng khaùc, ñaõ y cöù Phaùp Hoa phaûi caàn taùm giaùo. Giaùo tuy coù taùm, nhöng boán giaùo nhö ñoán, v.v… laø Phaät hoùa nghi, boán giaùo nhö Taïng, v.v… laø Phaät hoùa phaùp. Y phaùp maø khôûi quaùn thì quaùn coù boán. Tieäm ñaõ khaùc laïi gia theâm baát ñònh. Cho neân quaùn coù saùu. Khai quyeàn hieån thaät hoäi Taïng v.v… ba tieäm vaø baát ñònh. Nguyeân bieát vieân cöïc cho neân baûn yù Phaät chæ laø Phaät thöøa. Cho neân vaên

nay tuøy giaùo tuy laø hoaëc taùm, hoaëc boán. Baûn yù chæ laø thaønh moät Phaät thöøa; ba laø quaùn moân chuaån taéc tuøy cô ñaäu vaät. Tuy laäp boán moân giaùo phaùp theå ñoä maø voâ sinh laøm ñaàu. Neáu tieâu phaùp töôùng laø thaønh haønh giaûi, cheâ cöôùp tyû quyeát treân döôùi soi chieáu nhau, thaûy ñeàu gom trôû veà Nhaát thöøa. Boán laø hoäi dò khaûo ñoàng, neáu taát caû teân khaùc ñeàu vaøo moät Phaät, thì goïi laø thoâng hoäi, nhö hoäi tuøy nhaäp ñeàu laø teân khaùc cuûa chæ quaùn thì goïi laø Bieät hoäi. Hai toäi thoâng bieät nhieáp heát caùc phaùp thì moät nhaø nghóa theá nhieáp phaùp voâ cuøng. Cho ñeán phaùp moân cuõng ñuû yù hai hoäi thoâng bieät. Laïi nhö phaù thieân ñoä nhaäp goïi laø Thoâng hoäi, ñöông giaùo, ñöông moân goïi laø bieät hoäi. Noùi khaûo ñoàng laø nhö kinh luaän Ñaïi Tieåu, heã ñaët teân pho boä tuy khaùc nhöng danh töôùng chaúng khaùc haù vì teân ñoàng maø khieán phaùp moät khaùi, aét duøng lyù giaûn maø ñeå xeùt phaân. Nhö caùc ngoaïi nhaân (ngoaïi ñaïo) coøn duøng trôøi Ñaïi töï taïi maø laäp ba thaân, haù ba teân naày theå ñoàng toâng cöïc. Cho neân noùi chaúng theå tìm teân chung maø caàu theå rieâng, cho neân duøng töôùng maø phaân bieät. Do ñoù khaûo ñoàng ngoaøi khaùc, hoäi khaùc khieán ñoàng, hoaëc khaùc hoaëc ñoàng ñoàng vaøo moät cöïc; naêm laø duøng moät ñeå leä caùc thöù. Nhö hai ñaïo giaùo chöùng vaø moät phaùp taân cöïa, chaúng ñoàng vôùi ngöôøi ñôøi meâ ñaém moät nieäm caûnh tö nghò laäp ra Phaät phaùp giôùi. Tröôùc noùi coù theå nghó baøn, sau noùi chaúng theå nghó baøn. Trong boä chæ coù moät vaên noùi, duøng moät vaên naày maø y cöù treân döôùi khieán nôi nôi vaên nghóa thoâng suoát roõ raøng; saùu laø danh nghóa thoâng cuïc, nhö ñaët thí duï ñoäc, trong kinh chæ duï naêm ñöôøng khaùc nhau, Phaät taùnh chaúng ñoåi, naêm vò chæ duï moät ñôøi naêm thôøi ñaäm nhaït, ñaäm nhaït tuy khaùc maø ñeàu töø traâu ra. Nay vaên töø nghóa nôi naøo cuõng khaép vaøo, hoaëc ñònh hay baát ñònh, hoaëc haønh hoaëc nhaân, hoaëc giaùo hoaëc vò, hoaëc thôøi hoaëc boä, nghóa chaúng theå bít laáp maø giöõ teân aáy. Cho neân duøng duï ñeå chaát ñoäc vaøo söõa thì coù hai thöù ñeà hoà gieát ngöôøi. Neáu duøng naêm vò thì coù hai thöù söõa khaùc nhau; baûy laø khai thaùc cuù phaùp, hoaëc boán hoaëc saùu, hoaëc ba möôi saùu, cho ñeán traêm ngaøn, tuøy yù vaên phaûi nhieàu phaûi ít ñeàu khieán ôû moät ñôøi giaùo moân, moãi moãi ñeàu khieán coù danh coù nghóa, khoâng ñöôïc voäi khoâng nghóa ñaët teân nhö theá; taùm laø thuùc taùn tröôùc sau, phaøm caùc vaên roäng, trong vaên khoâng keát hoaëc tuøy theá vaên neáu theo tieän yù, hoaëc tröôùc keát maø sau khai, hoaëc tröôùc tan maø sau buoäc. Do ñoù giaûi thích tröôùc phaûi xem xeùt, lôøi yù chaäp gaáp, choã ñeán quy toâng khieán quaùn haønh coù ñoù; chín laø haønh lyù xen nhau, lyù coù quyeàn thaät, haønh coù thaân sô. Thaân laø chaùnh, sô laø baøng, boû quyeàn vaøo thaät. Lyù khoâng coù caùc thöù, haønh coù caïn saâu. Noùi lyù thì maát thöù lôùp aáy, noùi haønh thì tích coâng môùi ñaït, duøng lyù dung haønh, duøng haønh hôïp lyù. Caùc vò khoâng xen laãn môùi ñöôïc khoûi loãi. Ñaâu theå coøn thaân maø caàu rieâng

moät caâu, huoáng chi duøng hai möôi laêm phaùp laøm tieàn ñaïo, möôøi thöøa möôøi caûnh ñeå laøm chaùnh tu. Cho neân bieát haønh lyù dung nhau môùi coù choã ñeán. Cho neân thöù naêm noùi: Chieáu nhuaän ñaïo ñaït giao laïc oaùnh söùc, moät theå hai tay cuøng lau xoa. Nhöng nghóa giaûi chaúng phaûi luùc tieâu vaên, muoán ra yù vaên thì phaûi xuaát moät, khai hôïp tröôùc khieán dieäu caûnh ñeàu vieân. Y chaùnh laäp nguyeän, nguyeän haønh xöùng nhau, chaùnh trôï khoâng thieáu chaúng maát thöù lôùp. Cho neân coù theå cheâ thieân taø, coù theå tieán vieân haønh, coù theå hieån yù khaùc nhau, coù theå laäp toâng ñoà. Neáu khi tieâu vaên, tröôùc neân caâu toûa vaên theá moät ñaïo tieán leân, keá ñaøo luyeän tröôùc sau ñeå hieån baøy haønh töôùng, duøng moät quaùn caûnh maø quaùn chín thöù döôùi, duøng moät hoaèng theä maø thoâng vôùi caùc haønh, duøng moät an taâm maø goàm khaép tröôùc sau, phaù bieán chæ laø an taâm gia haønh, thoâng bít chæ laø treân hai teá moân duøng moät ñaïo phaåm ñieàu ñình aám nhaäp. Chaùnh trôï chæ laø trôï khai, boán thöù vò tröôùc laø chung vôùi baûy moân treân ñeå tröø loãi laïm, an nhaãn, lìa aùi taùm coâng naêng treân, khi vaøo Sô truï thì chuyeån goïi möôøi ñaïi laø coù lyù do. Neáu chaúng ñöôïc yù thì uoång coâng sinh khôûi. Noùi haønh noùi lyù chöa ñuû ñeå laøm thaày, vì sao? Vì vöôït thöù baäc thì haïi vaên, chuyeân vaên thì haïi lyù; möôøi laø giaùo quaùn chieát nhieáp. Giaùo chieát nhieáp, hoaëc quyeàn hoaëc thaät hôïp thôøi maø duøng, hoaëc nhieáp quyeàn chieát thaät, hoaëc khen thaät chieát quyeàn, lyù söï nhaân quaû boán moân boán taát ñaøn, tuøy giaùo tuøy cô, öôùc nhaân öôùc boä. Hoaëc maät hoaëc hieån hoaëc hieän taïi hoaëc ñöông (vò lai), laø thuïc laø chuûng, nghòch hoùa thuaän hoùa, chaúng ngoaøi yù moät chieát moät nhieáp. Quaùn chieát nhieáp laø quaùn moät caûnh, traûi moät taâm, hoaëc chieát laøm voâ thöôøng, hoaëc duøng laøm lyù taùnh, phaûi trò ham chaùn, chæ quaùn trí ñoaïn, khoå vui, buoâng cöôùp thuaän nghòch theå chieát. Caùc töôùng nhö theá, v.v… cuõng ñeàu chaúng ngoaøi hai yù chieát nhieáp. Cho neân hai thöù giaùo quaùn chieát nhieáp naøy, duøng lyù maø quaùn khieán nguyeân yù coù boán möôi ñieàu, löôïc bieát ñaïi khaùi, caùc ñieàu khaùc thì y cöù theo ñaây seõ bieát.

# ÑAÏI CHÖÔNG TOÅNG BIEÄT LEÄ:

Möôøi chöông möôøi caûnh, möôøi thöøa ly hôïp, ñoàng khaùc, laäp yù khaùc nhau. Trong möôøi ñaïi chöông. Noùi ñaïi chöông laø y cöù theo phaân bieät möôøi moân khaùc nhau. Laïi nhö ñaïi yù cuøng chín maø noùi ñoàng khaùc. 1. Giaûi thích ñaïi yù: ñaõ noùi naêm löôïc ñoái döôùi töùc laø hai moân roäng löôïc. Neáu nhö theá cuõng coù theå Thích danh trôû ñi laïi khai ra möôøi chöông. Nhö vaên Phaùp Hoa giaûi thích möôøi dieäu. Nay ñaây laø ñoái chæ quy, khoâng roäng khoâng löôïc, vaên theá raát goïn, neân duøng ñaïi yù cuøng laøm möôøi chöông. Thieàn moân cuõng nhö theá. Neáu muoán khai thì khai hieån theå ra nhaõn trí,

giaùo töôùng thì khoaûng giöõa taùm chöông töï chia thaønh möôøi. Nhö naêm lôùp huyeàn nghóa cuõng laø hôïp, ôû trong taùm maø laøm naêm chöông hôïp nhieáp phaùp vaøo theå töôùng, nghóa ñaùng hieån theå, hôïp phöông tieän chaùnh quaùn quaû baùo cuøng laøm moät toâng, khôûi giaùo nghóa ñaùng ôû duïng, thieân vieân nghóa ñaùng phaùn giaùo. Ñoù laø thích kinh, ñaây laø thaønh quaùn. Cho neân coù hôi khaùc maø thoâi. Nay giöõ möôøi soá cho neân lìa naêm laøm taùm, laïi theâm tröôùc sau thì soá ñaõ ñuû. Möôøi caûnh ly hôïp, laø cuøng phaùt chaùnh yù chæ coù chín caëp, cuõng thaønh möôøi soá. Theâm ba chöôùng boán ma moät caëp, cho neân möôøi caûnh naày neáu khoâng phaûi ba chöôùng töùc laø boán ma, laïi möôøi caûnh cuõng laøm thaønh möôøi soá. Baøy ñuû nhö theá, cho neân döôùi Chöông An hoûi raèng: neáu phaùp laø caûnh traàn sa vì sao nhaát ñònh coù möôøi, nay ôû trong möôøi neáu laïi hôïp thì Boà-taùt Nhò thöøa chæ hôïp thaønh moät caûnh phöông tieän, vaäy chæ coù chín, neáu nhaäp phieàn naõo vaøo saùu teä, trong töôùng taäp nhaân thì chæ coù taùm. Neáu ñem phieàn naõo vaø nghieäp cuøng aám nhaäp caûnh laøm ba ñaïo caûnh, thì chæ coù baûy. Hoaëc y taùm tröôùc laïi ñem maïn vaøo caûnh phieàn naõo thì cuõng chæ thaønh baûy. Neáu ñem kieán maïn xeáp vaøo Theá Thieàn thì chæ coù saùu, laïi xeáp beänh hoaïn vaøo AÁm nhaäp thì chæ coù naêm. Boán - ba laø nhö boán ma ba chöôùng, neáu chæ duøng phaùt chaúng phaùt ñoái nhau thì chæ thaønh hai. Neáu chæ duøng moät sôû quaùn laøm lôøi thì chæ coù moät. Khai hôïp tuy theá, nay noùi töôùng phaùt khí loaïi khaùc nhau, cho neân laøm möôøi. Ñem aám ñoái chín aám khoâng theå phaùt ñöôïc, cho neân laäp rieâng. Boà-taùt Nhò thöøa tuy ñoàng phöông tieän maø phaùt taâm thì khaùc, phieàn naõo khôûi naëng, taäp nhaân laïi yeáu nheï, xoay vaàn thoâng nhau neân goïi laø Ñaïo. Caùc phaùt naøy ñöôïc ba, ñeàu hieän khôûi, maïn vaø phieàn naõo laïm khaùc trong thieàn, chöa haún moät beà phaùt kieán. Beänh tuy nhö aám, aám khoâng haún beänh, beänh tuy coù nghieäp khoâng phaûi nghieäp töôùng hieän beänh, tuy coù ma ñaõ thuoäc ma caûnh hai vaø ba, boán phaùt töôùng laïi phaân, huoáng chi chæ laø moät toái laøm thoâng maïn, cho neân tuøy töôùng aét phaûi khai möôøi.

Keá laø noùi möôøi thöøa laäp yù, vaên sau noùi ngang doïc bao goàm möôøi

quaùn ñaày ñuû. Nay xeùt vaên yù chung laøm naêm giaûi thích: Moät laø giaûi thích chung; hai laø giaûi thích rieâng; ba laø boán cuù ngang doïc giaûi thích; boán laø phuï vaên yù ñeán phaùp töôùng giaûi thích; naêm laø khaùc vôùi choã laäp cuûa ngöôøi maø giaûi thích. Hai thích chung rieâng, ngang doïc boán caâu ñuû nhö trong kyù. Coøn phuï vaên laø möôøi phaùp sinh khôûi, laïi goïi laø Doïc, trong moãi phaùp ñeàu goàm nhieàu yù laïi goïi laø Ngang. Sinh khôûi nhö vaên, ñeàu coù nhieàu yù, ñuû nhö baûn vaên. Tuøy nghóa giaûi thích rieâng. Nay söu taäp yù vaên xem löôïc vaø bieát rieâng, tuy coù nhieàu ít khaùc nhau. Nay ñoái vôùi möôøi phaùp ñeàu leä laøm naêm, cho neân laäp möôøi thöù naøy. Dieäu caûnh coù naêm: Moät laø

baøy ba ngaøn ôû moät nieäm; hai laø baøy cöïc lyù khaùc thöøa sau; ba laø muoán khai hieån caûnh nghó baøn; boán laø vì ngöôøi lôïi caên maø khai ngoä lyù; naêm laø vì chín phaùp döôùi laøm choã nöông. Phaùt taâm coù naêm: Moät laø giaûi lyù vaãn phaûi nguyeän; hai laø noùi phaùt taâm nhieáp phaùp bieán; ba laø vì muoán phaân bieät khaùc vôùi thieân tieåu; boán laø vì noùi trung caên phaùt môùi ngoä; naêm laø vì taùm phaùp döôùi laøm haønh thuûy. An taâm coù naêm: Moät laø vì noùi coù nguyeän vaãn phaûi coù haønh; hai laø bieän trung caên khoù an; ba laø chæ phaùp ñoàng tuøy ngöôøi maø khaùc, laø chæ phaøm phu töï tha an; Naêm laø baøy khai chung xuaát rieâng maø an. Phoù phaùp bieán coù naêm: Moät laø giaûi thích moân naøy rieâng duøng tueä; hai laø duøng baát cöù moät moân naøo maø ngang doïc khaép; ba laø laøm y giaùo moân cho ngöôøi sô taâm); boán laø baøy ngöôøi sô taâm y voâ sinh; naêm laø ba ñeá vieân dung phaù môùi khaép. Naêm yù ôû ñaây thì ba yù sau rieâng ôû vaên naày, coøn hai yù tröôùc chung cho tröôùc sau. Thoâng bít coù naêm: Moät laø baøy xem xeùt chaúng phaûi moät tieát; hai laø baøy ngang doïc thoâng vaãn bít; ba laø baøy moät taâm vaãn coù bít; boán laø baøy beán baùu laø ñöôïc thoâng; naêm laø goàm neâu vaên kinh quaù naêm traêm. Ñaïo phaåm coù naêm: Moät laø baøy phaûi duøng ñaïo phaåm maø ñieàu; hai laø baøy ñieàu ñình khaùc vôùi thieân tieåu; ba laø baøy nieäm xöù laø aám caûnh; boán laø baøy ñaïo phaåm nhieáp caùc haønh; naêm laø baøy sau phaåm phaûi coù moân. Chaùnh trôï coù naêm: Moät laø vì ngöôøi teä naëng phaûi trôï giuùp; hai laø baøy söï ñoä coù khaû naêng trò teä; ba laø baøy trôï ñaïo nhieáp phaùp bieán; boán laø baøy chaùnh trôï hôïp haønh töôùng; naêm laø baøy ba giaùo ñeàu laø trôï. Thöù vò coù naêm: Moät laø baøy dieäu dò khieán chaúng xen laïm; hai laø baøy dieäu vò, ñöùc khoù nghó baøn; ba laø baøy moä quaû khieán (nghó laøm sao cho baèng); boán laø vì taêng thöôïng maïn bieát khoâng phaûi laø Thaùnh; naêm laø vì ñaäu chuùng sinh neân öa thích. An nhaãn coù naêm: Moät laø baøy chöôùng trong ngoaøi phaûi an nhaãn; hai laø cheâ ngöôøi queâ muøa (chieám) vò thaày; ba laø baøy thuaät trong ngoaøi cuûa ngöôøi tu; Boán laø baøn pheùp an nhaãn cuûa baäc Tieân hieàn; naêm laø khieán saùch taán vò töông töï. Lìa aùi coù naêm: Moät laø khieán lìa ôû ñaûnh Ñoïa vò; hai laø noùi Ñaïi Tieåu thöøa ñaûnh Ñoïa bieät; ba laø noùi tôï aùi chaúng phaûi chaân aùi; boán laø noùi coâng duïng khaùc vôùi thieân tieåu; naêm laø khieán saùch taán vaøo Sô truï. Moãi thöù naêm naøy ñeàu laáy vaên ñaàu laøm yù chaùnh, boán thöù sau trong vaên ñeàu goàm ñuû. Neáu döï bieát naêm thöù naøy thì ñoái coù theå bieát.

Keá laø noùi choã laäp khaùc vôùi caùc nhaø vaø ngöôøi hoïc thôøi nay ñoïc vaàn

meâ yù chæ chaúng bieát choã laäp, chæ thuaän vieân dung, neáu chaúng hieåu thì tu taäp khoâng coù phaàn. Trong ñoù laïi coù hai: Moät laø chung, hai laø rieâng.

Noùi chung, löôïc neâu möôøi ñieàu: Moät laø phaûi bieát thöøa theå khoâng phaùt khoâng ñeán; hai laø phaûi bieát thöøa theå chung cho nhaân chung cho

quaû; ba laø phaûi bieát vieân thöøa ñuû trong möôøi phaùp; boán laø phaûi bieát xe lôùn chæ duï möôøi phaùp; naêm laø phaûi bieát caùc phaùp ñeàu ñuû möôøi thöøa; saùu laø phaûi bieát caùc giaùo moân moân ñuû möôøi; baûy laø phaûi bieát khai hieån chæ dieäu möôøi phaùp; taùm laø phaûi bieát giaûn theå khaùc vôùi cuï ñoä; chín laø phaûi bieát quaùn taâm laäp nghóa möôøi phaùp; möôøi laø phaûi bieát traâu traéng khaùc traâu ñen. Noùi rieâng laø ôû moãi phaùp ñeàu coù boán yù, neáu coù moät, hai gioáng phuï vaên tröôùc laø muoán noùi khaùc, choã laäp khaùc. Dieäu caûnh coù boán: Moät laø ñoái vôùi caûnh voâ tình maø laäp Phaät thöøa. Neáu khoâng coù Phaät thöøa thì thaân theå Phaät phaùp laø khaép hay chaúng khaép. Cuõng chaúng neân noùi thaân theå Phaät phaùp ñoàng vôùi voâ tình, cho ñeán chaúng ñoàng. Cho neân phaûi noùi: Phaùp goïi laø baát giaùc, Phaät goïi laø Giaùc. Phaät töùc laø Phaùp, Phaùp töùc laø Chuùng, haù coù theå moät thöù; hai laø chuùng sinh taùnh, ñöùc ñuû ba nhaân, neáu khoâng coù ba nhaân thì duyeân lieãu môùi coù voâ thöôøng. Vì sao voâ thöôøng maø laäp thöôøng quaû? Ñaïi Kinh phaù duøng Bieät giaùo ngoaøi yù khoâng phaûi ñieàu ôû ñaây noùi; ba laø hai baùo y chaùnh trong moät nieäm, ngöôøi khaùc ñeàu bieát taát caû laø duøng thöùc, chaúng bieát thaân coõi ôû moät taâm. Cho neân bieát taâm theå töùc Thöôøng tòch quang. Caùch coõi Tòch quang khoâng hai khoâng khaùc. Thaân Giaù-na xöùng vôùi coõi, phaùp vaø baùo öùng laø moät theå khoâng khaùc; boán laø Phaät voán chaúng döùt phaùp taùnh aùc. Neáu taùnh aùc döùt thì hieän khaép saéc thaân töø ñaâu maø laäp. Chæ khieán phaàn ñaéc thöôøng truï phaùp thaân, chaúng ñoäng maø ñoäng, khaép öùng thaân coõi, ñuû nhö Quaùn AÂm Huyeàn Vaên vaø kyù thöù naêm. Phaùt boán taâm: Moät laø phaùt taâm tröôùc phaûi nghó caûnh ñöôïc nöông gaù. Nhö möôøi thöù phaùt taâm ñeàu boán giaûi khaùc nhau, cho ñeán ñöông phaàn khoa tieát khaùc nhau; hai laø nieäm nieäm ñaày ñuû boán theä nguyeän roäng, laáy chung maø quaùn rieâng, moãi haønh nguyeän töø ñaây maø laäp. Cho neân bieát Töù ñeá voâ taùc chæ moät nieäm taâm, laø y caûnh naøy ôû khaép nhieàu nieäm; ba laø trong moät nieäm taâm maø bieän naêng sôû, duøng naêng sôû naøy maø thöông mình thöông ngöôøi. Kyû tha moät nieäm taâm chuùng sinhvaø Phaät lyù baèng nhau. Cho neân Boà-taùt y theo ñaây maø khôûi theä; boán laø vieân phaùt maø phaûi khaép laäp khaép phaù. Lìa naêng tröôùc roài môùi kheá sôû y. An Taâm coù boán: Moät laø y cöù haønh vieân ñoán chæ quaùn vaãn khai saùu möôi boán phen, chaúng laäp nhieàu phen Ñaäu hoäi chaúng ñuû; hai laø moät nieäm chæ quaùn phaûi lieãu naêng sôû, ñònh tueä ñeá caûnh caùc haønh roõ raøng. Sôû dó lìa chung ra khoûi rieâng, rieâng ñeàu coù chung, tuy khaùc maø ñoàng, tuy ñoàng maø khaùc; ba laø Tòch chieáu töông töùc, sô taâm coù theå tu. Ngöôøi khaùc ñem duïng naøy quyeàn ôû cöïc quaû. Tröôùc sau chaúng hai giaùo aáy uoång laøm; boán laø phaøm sö vì ngöôøi khaùc vaãn phaûi hoûi, ñoàng laäp moät vò chöa thaáy ích phöông, neáu chuyeån sang toát laï chæ laø chuoäng môùi maø thoâi. Thuaän theo choã mình

thaáy coù lieân quan gì hôïp vôùi ngöôøi khaùc. Ngöôøi nhaän chaúng phaûi cô caùc thaáy theâm lôùn. Do ñoù ñoàng toâng chi phaùi ñeàu traùi. Lyù quaùn ñaõ moûng, maâu thuaãn caøng nhieàu. Nhaø nay bieän sö tröôùc chia phaøm thaùnh. Ñòa vò saùu caên tònh coøn noùi phaøm löu, naêm phaåm ñeä töû lyù khoâng chaân öùng. Hoûi ngöôøi khaùc baøy giaùo y beänh laäp thuoác, boán taát ñaøn tieän nghi, hai haønh cuøng ích ñaâu caàn coá chaáp sôùm chieàu oâm caây. Phaù khaép coù boán: Moät laø taâm voâ sinh ñaàu ngang doïc tuy khaép, laïi phaûi haäu vò saùu töùc maø doïc cuøng, hoaëc ngang hoaëc doïc ñeàu töùc lyù. Moân ngang moãi moân ñeàu doïc vaø chaúng phaûi ngang doïc; hai laø phaûi bieát tha moân. Tha moân lyù bình ñaúng, ba ñoä vaøo tha moân, caùc phaùp khoâng sai. Neáu duøng moät moân caùc moân dung nhaäp, huoáng chi Nieát-baøn maø thích nghóa, Phaät taïng baøy töôùng, Laêng-giaø thích thaønh, Ñòa trì giaùo ñoái, ñeàu tuøy phaùp töôùng maø ñoä nhaäp caùc moân. Laïi duøng moät nieäm taâm maø cai quaûn hai moân. Cao roäng xe lôùn baát ñoäng maø chôû; boán laø vaøo truï öùng khaép (bieán) môùi goïi laø giaû khaép, cho ñeán chaân khaép. OÂng tröôùc tuy quaùn vieân dung ba ñeá chæ laø töï haønh quaùn haønh töông töï, y cöù vò vaãn ôû hoaëc tuïc hoaëc chaân. Cho neân tuy vieân maø chöa goïi laø phaù khaép. Truï sau coøn phaûi tieát tieát lìa aùi, môùi coù theå khieán tònh dö vò voâ minh (vò khaùc). Thoâng bít coù boán laø ba chæ ba quaùn ôû trong moät taâm vaãn lieãu khai quyeàn khoâng ngoaøi caùc phaùp tieát tieát xem xeùt taâm naêng tröôùc, khoâng kieåm khoâng tröôùc môùi goïi laø Thoâng; hai laø moät taâm chæ quaùn vaãn phaûi kheùo ñaït bít trong thoâng. Trong taéc, teä khoå taäp voâ minh, v.v… ñeàu laø phaùp giôùi thaønh ôû voâ taùc ñeá duyeân ñoä; ba laø sô taâm beán baùu, saùu töùc xeùt phaân cho neân ñöôïc maûy may thieän ñeàu thaønh nhaân Phaät; boán laø phaûi roõ naêng phaù chuyeån thaønh sôû phaù, nghóa laø giaëc laø duï naøy coù theå bieát. Neáu chaúng phaûi theá, thì chaúng thaáy noùi quaùn maø thaønh, hoaëc hoùa beøn thaønh Boà-taùt Chieân-ñaø-la. Ñaïo phaåm coù boán: Moät laø baøy nghe quaùn Ñaïi Tieåu ñeàu phaûi giaûng, chæ noùi theo tieåu vò, coøn loãi Tieåu thöøa sinh nhau nhieáp nhau, huoáng laø khaùc ö? Ñaïi thöøa quaùn thì Ñaïi Tieåu ñeàu boû, laáy gì xem laø phaùp ñöôïc laøm; hai laø phaûi duøng caùc phaåm xoay daàn ñieàu ñình. Caùc nhaø neáu tu chæ noùi nieäm xöù, haäu phaåm ñaâu ngaïi gì maø chaúng duøng; ba laø sau vieân Ñaïo phaåm roài noùi ba khoâng moân. Tha ñaõ chaúng noùi naêng thoâng laøm sao coøn? Nhö ñôøi haønh ñaïo ñeán voâ moân coù theå vaøo; boán laø cuøng taát caû haønh, teân khaùc maø theå ñoàng. Ñuû nhö trong vaên nhieáp phaùp ñaõ noùi rieâng. Chaùnh trôï coù boán: Moät laø vieân ñoán vaãn phaûi trôï khai ba thoaùt, ngöôøi tu ñôøi gaàn ñaây ñöôïc lôøi laøm chöùng. Cho neân baát luaän trôï trò khai moân; hai laø Bieät giaùo giaùo ñaïo vaãn goïi laø söï, cho ñeán duïng vieân cuõng goïi laø lyù trôï, trôï thaønh lyù phaùt xeùt vò thaéng taán. Ba laø tuy duøng ba giaùo maø laøm trôï trò vaãn phaøi uûy duïng ñoáichuyeån

goàm ñuû. Ngöôøi khaùc khoâng moät phen, huoáng laø caùc caâu. Boán laø saùu ñoä cho ñeán möôøi hai ñieàu thaønh ñaïo, xoay baùnh xe phaùp, nhaäp Nieát-baøn, v.v… ñeàu phaûi boán giaùo söï lyù hôïp thaønh. Thöù vò coù boán: Moät laø thæ chung chaúng hai vaãn phaûi saùu töùc, hoaèng giaùo tu quaùn ñeàu phaûi bieát roõ, môùi khoûi Sô truï goïi laø Dieäu giaùc; hai laø tha laïi chaúng laäp naêm phaåm saùu caên, vaên Phaùp Hoa trôû thaønh voâ duïng; ba laø y cöù aám giôùi nhaäp maø noùi veà thöù vò; boán laø, saùu thôøi naêm hoái laø vaøo vò Phöông tieän. Tha chaúng noùi thì laáy gì laøm Thæ vieân haønh. An Nhaãn coù boán: Moät laø tuy haønh saùu ñoä söï lyù töùc nhau, nhöng töùc vò chöa saâu, nhaân sinh traùi thuaän, kia chaúng bieän ñaây, söï naày phaù quaùn taâm, chaúng vaøo saùu caên laø do ñaây; hai laø söï lyù tuy töùc phaûi bieát vò naøy phieàn naõo vaãn coøn, haù duøng taâm thoâ maø taïm thôøi döùt ít lieàn keå töôùng naøy laøm quaû ñaàu. Neáu khen laø quaû ñaàu thì theïn maø chaúng daùm nhaän, neáu giaùng xuoáng phaïm haï thì cuõng thoâ bæ. Hai laïm trung gian khoâng heà goïi teân, cho neân phaûi bieát. Sô phaåm xeùt löôøng mình ngöôøi khoâng phaân; ba laø trong ngoaøi traùi thuaän tin maø an nhaãn thì phaûi bieát roõ naêng nhaãn, sôû nhaãn; boán laø duøng ba thuaät tuï an khieán vaøo haäu vò. Ly aùi coù boán: Moät laø ba coõi döùt aùi vaãn ñöôïc goïi laø aùi; hai laø teân Ñaûnh ñoïa naày chaúng ñoàng thoái ñoïa; ba laø nhaän ñaây cuøng duøng ñöôïc phaùp nhaän teân; boán laø vò naày höôùng sau laïi phaûi vaøo vò.

# TAÂM CAÛNH THÍCH NGHI LEÄ:

Löôïc coù hai möôi phen: Hoûi: Quyeån moät trong hoaèng theä noùi: Ñoái phaùp giôùi khôûi phaùp giôùi, vì sao phaùp giôùi coù khôûi coù ñoái? Ñaùp: Nhö trong ñaõ phaân bieät nghóa aáy ñaõ neâu, neáu muoán noùi laïi thì ñeàu coù nguyeân do:

Moät laø y cöù lyù, taâm Phaät khoâng khaùc, tuy Ñoái tuy khôûi nhöng ñaâu heà khoâng phaûi lyù.

Hai laø heã nieäm khôûi y lyù theå ñaït, hoaëc khôûi hoaëc Ñoái chaúng ngoaøi Phaät giaùo.

Ba laø xöùng lyù, lyù ñaõ phaùp giôùi, khôûi Ñoái xöùng lyù thì ñeàu laø phaùp giôùi. Nay nghóa chung trong vaên naày ba yù ôû hai tröôùc neân khôûi Ñoái laïi xaû (boû) phaùp giôùi, ba thöù naøy töùc laø yù saùu töùc tröôùc laø lyù töùc, keá laø ba töùc danh töï, quaùn haønh, töông tôï.

Ba laø hai töùc phaàn chaân, cöùu caùnh. Hoûi: Möôøi giôùi boán vaän chaùnh khôûi, töôùng noù deã bieát, coøn Dó khôûi, Vò khôûi laøm sao quaùn saùt? Ñaùp: Dó khôûi, Vò khôûi tuy töùc chaúng chuyeân ñích taïi moät caûnh, nhöng phaûi hình ôû taâm chaùnh khôûi thì bieát Dó khôûi laø thuoäc giôùi naøo. Nhìn tröôùc laø Dó, nhìn sau laø Vò, cho neân Dó Vò nhìn ôû duïc chaùnh maø ñöôïc tu quaùn. Hoûi: Dó khôûi

ñaõ nhìn taâm tröôùc, töôùng coù theå bieát. Vò khôûi nhìn sau, coù sau ñeå nhìn, thì goïi muoán khôûi, vì sao goïi Vò khôûi? Ñaùp: Ñoái ôû caûnh sau bieát taâm chöa khôûi neân goïi Vò khôûi. Taâm töôùng muoán sinh töùc laø muoán khôûi. Theá neân hai taâm, taâm töôùng toaøn khaùc. Quaùn moät vaän naày töùc ñuû möôøi giôùi, traêm giôùi, ngaøn nhö. Töùc khoâng töùc trung, cho neân bieát tuy quaùn möôøi giôùi boán vaän maát giôùi maát vaän chæ quaùn ba ngaøn, töùc khoâng töùc trung, khoâng coù ba danh töï naêng sôû ngaàm hôïp. Cho neân chaúng ñoàng giaû cuûa laïi duyeân, khoâng töï taùnh khoâng, khoâng giaû chaúng hai goïi ñoù laø Trung. Cho neân möôïn duï raèng: Khi caùc saéc taâm hieän, nhö vaøng baïc aån khôûi, choã vaøng khaùc teân. Sinh vaø vaøng khoâng coù tröôùc sau, cuõng nhö ñöôøng quan ñi, ngöôøi rieâng ñaøo laøm töôïng, ngöôøi trí bieát ñaát ñöôøng, phaøm ngu goïi laø töôïng sinh. Luùc say quan muoán ñi laïi ñem töôïng maø laáp ñöôøng. Töôïng voán chaúng sinh dieät, ñöôøng cuõng khoâng môùi cuõ.

Boán laø hoûi ngoaøi saéc voâ tình chaúng cuøng taâm ñeàu, vì sao laïi ñaày ñuû ñöôïc ba ñöùc, maø noùi ba ñöùc khaép taát caû choã. Ñaùp: Ñaâu chæ ngoaïi saéc chaúng cuøng taâm ñeàu, trong thaân cuõng nhö coû caây ngoùi ñaù cuõng noùi ñuû ñöùc, chaúng rieâng höôùng taâm do taâm bieán, cho neân goïi noäi taâm ngoaïi saéc, taâm chaúng phaûi trong ngoaøi, saéc khoâng trong ngoaøi maø trong maø ngoaøi. Heã taâm aáy tònh thì coõi Phaät tònh, heã coõi Phaät tònh thì trí tueä tònh. Vì saéc taâm tònh neân caùc phaùp tònh, vì caùc phaùp tònh neân saéc taâm tònh. Ñaâu ñöôïc rieâng noùi ngoaïi saéc chaúng phaûi taâm. Cho neân trong phaù phaùp bieán laáy thöùc maø so saùnh saéc. Cuoái quyeån baûy hoaëc taâm hoaëc saéc ñeàu laø xe lôùn.

Naêm laø hoûi nay hieän thaáy xanh vaøng ñoû traéng, vì sao töùc laø phaùp giôùi chaân nhö? Ñaùp: Noùi xanh, v.v… laø chaáp choã tìm thaáy, noùi phaùp giôùi laø noùi theo lyù, ñaâu ñöôïc duøng tình ñeå hoûi lyù. Nay choã quaùn traùi tình quaùn lyù, chaúng theå laïi khieán traùi lyù thuaän tình. Laïi xanh, v.v… laø Theá ñeá, phaùp giôùi laø Chaân ñeá. Laïi caùc chaáp xanh, v.v… laø Theá ñeá thieåu phaàn, coøn phaùp giôùi laø ba ñeá toaøn phaàn. Laïi xanh, v.v… laø hai nhaõn Nhuïc thieân choã thaáy thieåu phaàn, coøn phaùp giôùi laø Phaät nhaõn choã thaáy toaøn phaàn. Moät nhaõn ñuû naêm nhaõn, xanh v.v… ñuû caùc phaùp. Moät ñeá ba ñeá cuõng gioáng nhö theá. Cho neân chaúng ñöôïc duøng xanh v.v… maø hoûi phaùp giôùi. Cho neân trong Khí Caùi noùi: Saéc chaúng phaûi vò, chaúng lìa phaøm phu töï vò, Nhò thöøa töï lìa. Saéc theå xöa nay laø phaùp giôùi thöôøng truï.

Saùu laø hoûi: Phaùt taâm Boà-ñeà caàu ôû cöïc quaû, quaû ñòa töï nhieân öùng vôùi taát caû, sao phaûi aét giaû ñaïi bi ôû tröôùc maø noùi taâm Boà-ñeà cuûa Phaät töø ñaïi bi maø khôûi. Ñaùp: Neáu khoâng coù ñaïi bi huaân ôû phaùp taùnh thì lyù taïng phaùp taùnh khoâng do ñaâu maø ñöôïc khai. Neáu taïng chaúng khai coøn khoâng coù Sô truï, huoáng chi laø cöïc quaû. Cho neân chaúng duøng ñaïi bi maø huaân

taâm thì sau naøy khoâng coù phaùp lôïi. Hoûi: Nhö theá thì möôøi phaùp thaønh thöøa sao chaúng ñeå ñaïi bi ñöùng ñaàu maø chæ laáy dieäu caûnh laøm ñaàu? Ñaùp: Thoâng ñoà thöù lôùp, lyù caûnh ôû ñaàu. Neáu trong phaùt taâm, ñaïi bi laøm ñaàu.

Baûy laø hoûi: An taâm tröôùc noùi xöa nay vaéng laëng laø tu hay taùnh? Ñaùp: Neáu noùi taâm taùnh voán vaéng voán laëng, vaéng töùc laø chæ, laëng töùc laø quaùn, thì ñaây laø y cöù lyù taùnh. Neáu noùi theå voïng töùc laø phaùp taùnh, phaùp taùnh khoâng khôûi, bieát voïng voán khoâng, khoâng cuõng khoâng dieät, ñaây laø noùi theo tu quaùn, cuõng laø tu taùnh hôïp noùi.

Taùm laø hoûi: Trong toång an taâm chæ quaùn vieân tu thaáp, trong Bieät an chæ laø Thieân tu vì sao ñöôïc noùi laáy chung quaùn rieâng. Ñaùp: Choã noùi thieân khoâng phaûi laø khaùc haún. Chæ laø laø chæ cuûa quaùn, quaùn laø quaùn cuûa chæ, theå ñoàng duïng khaùc taïm thích hôïp maø thoâi. Cho neân bieát chung ñeàu ñoàng, maø khaùc laø tuøy duïng, cho neân phaân ra thuaän lyù maø hôïp. Neáu noù lìa thaønh ba ñeá thöù lôùp rieâng nhau, ôû ñaây chæ quaùn chaúng theå ñoàng thôøi. Ñuû nhö trong caùc giaùo phaân bieät töôùng traïng. Neáu vieân an thì nhö toång vieân an tröôùc noùi: Baát ñoäng chæ laø Trí baát ñoäng, Trí baát ñoäng chæ laø chæ baát ñoäng laáy ñoàng theå naày maø quaùn rieâng, cho neân khoâng hai.

Chín laø hoûi: An taâm tröôùc noùi: Chæ tin phaùp taùnh chaúng tin caùc thöù khaùc, vì chæ phaùp taùnh khoâng coù caùc thöù khaùc. Neáu ñeàu khoâng thì hieän thaáy caùc phaùp laïi baûo laø phaùp taùnh ñuû taát caû phaùp. Ñaùp: Vì chuùng sinh nhieàu kieáp chæ meâ ñaém caùc phaùp maø khoâng tin phaùp taùnh. Vì phaù chaáp xöa neân noùi theo ñoái trò, khieán ñoái vôùi caùc phaùp thuaàn thaáy phaùp taùnh. Neáu thaáy phaùp taùnh, töùc thaáy phaùp taùnh thuaàn laø caùc phaùp. Caùc phaùp taùnh aáy voán khoâng coù teân goïi, y cöù phaù laäp maø noùi neân goïi laø taùnh, goïi laø phaùp.

Möôøi laø hoûi caùc vaên ñeàu noùi: Saéc taâm chaúng hai, neáu muoán quaùn saùt laøm sao laäp quaùn? Ñaùp: Taâm saéc moät theå, khoâng tröôùc khoâng sau, ñeàu laø phaùp giôùi. Tu quaùn thöù lôùp thì tröôùc noäi taâm, neáu noäi taâm tònh thì laáy tònh taâm naøy maø traûi taát caû phaùp, nhaäm vaän laãn loän. Laïi cuõng tröôùc hieåu muoân phaùp Duy taâm môùi quaùn taâm ñöôïc. Hieåu caùc phaùp töùc thaáy caùc phaùp chæ laø taâm chæ laø saéc. Phaûi bieát taát caû do taâm phaân bieät caùc phaùp khoâng heà töï noùi ñoàng khaùc. Cho neân kinh Chieâm-saùt noùi: Quaùn coù hai thöù: Moät laø Duy thöùc, hai laø Thaät töôùng. Thaät töôùng quaùn lyù, Duy thöùc traûi söï. Söï lyù chaúng hai quaùn ñaïo vöøa môû. Neáu hieåu ñöôïc ñaây thì seõ cuøng luaän ñaïo.

Möôøi moät laø hoûi trong An Taâm noùi: Theå thaät ra chaúng sinh dieät, voïng baûo laø sinh dieät. Neáu vì chæ döùt voïng thì baûo cuõng coøn sinh dieät laøm theå. Voïng baûo khieán khoâng sinh dieät. Ñaùp: Ñaây cuõng khoâng rieâng

phaûi trong saïch yù mình, neáu rieâng luaän lyù thì chaúng phaûi khôûi, chaúng phaûi taùnh, neáu y cöù quaû ñöùc thì taùnh chaúng hai khôûi. Neáu y cöù chuùng sinh thì chæ khôûi taùnh meâ. Neáu Thaùnh soi phaøm töùc khôûi chæ laø taùnh. Nay töø boû meâ veà ngoä ñeå noùi khieán lìa khôûi veà taùnh thaáy khoâng phaûi khôûi taùnh, vaãn sôï ngöôøi meâ lìa khôûi caàu taùnh, cho neân khieán theå khôûi thaät ra noù chaúng khôûi. Khôûi ñaõ chaúng sinh dieät cuõng khoâng dieät.

Möôøi hai laø hoûi: Ñaõ noùi moät taâm chæ quaùn sao laïi ñöôïc laäp saùu möôi boán phen. Ñaùp: Saùu möôi boán phen laø y cöù caên y cöù haønh trôû laïi giuùp nhau. Chung khaép maø luaän coù saùu möôi boán haønh, ñaâu caàn phaûi ñuû heát caùc soá. Laïi noùi veà theå taùnh, chæ laø y cöù ôû phaùp taùnh vaéng laëng chieáu soi, töï taïi kham duïng neân cho nhö theá.

Möôøi ba laø hoûi töùc trong vaên naøy hoaëc noùi: Caùc phaùp töùc laø phaùp taùnh, hoaëc noùi boán vaän boán taùnh suy kieåm, caùi naøo laø yeáu? Ñaùp: quaùn taâm phaùp coù söï coù lyù, töø lyù chæ ñaït phaùp taùnh chaúng coù ñöôøng khaùc. Töø söï thì chuyeân chieáu khôûi taâm boán taùnh khoâng thaät coù. Cuõng goïi laø goác ngoïn, goác ngoïn ñoái nhau söï lyù chaúng hai.

Möôøi boán laø hoûi: Phaùp Hoa Huyeàn Vaên, Caûnh naêng chieáu trí, tuy daãn thaønh chöùng lyù cuõng khoù saùng. Ñaùp: Thuaän phöông tieän giaùo lyù chaúng theå hoäi. Neáu töø cöïc noùi ôû lyù deã cho duøng taâm laøm caûnh. Taâm cuõng naêng chieáu, naêng sôû ñeàu laø taâm. Taâm theå ñeàu khaép, taâm taâm chieáu nhau ôû lyù raát saùng. Cho neân chaúng theå nghó baøn caûnh. Tröôùc noùi caûnh chaúng theå nghó baøn töùc laø Quaùn. Do ñoù ñöôïc laøm boán caâu phaân bieät. Caûnh chieáu ôû caûnh, caûnh chieáu ôû trí. Trí chieáu ôû caûnh, trí chieáu ôû trí. Chieáu laø phöông chieáu, chaúng phaûi noùi maø cuøng ñöôïc. Chieáu laø öùng thuyeát, chaúng phaûi chieáu coù theå lieãu. Thuyeát laø phöông thuyeát chaúng phaûi chieáu coù theå cuøng. Thuyeát laø öùng chieáu chaúng phaûi noùi coù theå lieãu. Cho neân chaúng ñoàng. Ñôøi goïi ngoan caûnh ñeå laøm sôû chieáu, laïi cuõng chaúng ñoàng thieân tieåu voïng taâm ñeå laøm sôû chieáu. Laïi cuõng chaúng ñoàng giaû laäp chaân nhö ñeå laøm sôû chieáu sôû chieáu, ñaõ theá thì naêng chieáu cuõng vaäy. Chaúng theå noùi ñoù.

Möôøi laêm laø hoûi: Trong phaù phaùp bieán noùi phaûi duøng voâ sinh laøm ñaàu, hoûi sau phaân bieät vì sao laïi noùi voâ sinh laø trí, voâ dieät laø ñoaïn, trí laø quaùn, ñoaïn laø chæ, öùng moân voâ sinh chæ quaùn khoâng chæ ñaùp: Phaù bieán moân, yù töø söï noùi rieâng, cho neân trong vaên noùi: Coù ñònh tueä maø tònh heát. Ñuû nhö trong kyù roäng phaân bieät rieâng.

Möôøi saùu hoûi: Thieàn caûnh möôøi hai nhaân duyeân ñaàu quaùn caûnh khoâng theå nghó baøn, tröôùc noùi: chaúng ñoàng ngöôøi ñôøi chaáp tröôùc, moät nieäm ñaày ñuû ba ngaøn laø chæ ôû trong ñaây caùc caûnh ñeàu nhö theá. Ñaùp: Taát

caû ñeàu nhö theá.

Möôøi baûy laø hoûi: Neáu trong taâm meâ ñaém cuûa oâng chaúng ñuû ba ngaøn? Ñaùp: Ñaây laø chuaån duïng quaùn ñeå quaùn caûnh maø noùi. Taâm meâ ñaém voán laø caùc phaùp, chieáu taâm meâ ñaém naày laø duyeân sinh hö giaû, trong ba ngaøn töï theå taùnh khoâng, töùc laø taâm taùnh khoâng theå nghó baøn, vieân dieäu ba ñeá, thí nhö hoa ñoám, hoa cuõng laø theå khoâng, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Khoâng naày chaúng phaûi hoa, cuõng khoâng ñoái hoa maø noùi khoâng. Khoâng chaúng coù teân goïi, do ñoù suy kyõ caùc phaùp ñeàu nhö theá.

Möôøi taùm laø hoûi: Trong vaên möôøi hai nhaân duyeân dieäu caûnh keát thuùc laøm ba ñaïo ñeå ñoái ba ñöùc. Thaân khoå chaát ngaïi laøm sao ñoái phaùp thaân? Ñaùp: Ñaây laø noùi theo lyù, öôùc ñoái traùi nhau, laáy thaân ñoái thaân. Laøm thuyeát naøy thaät luaän ba theå laïi khoâng tröôùc sau. Laïi noùi khoå luaän voâ thæ khoâng bôø beán, cuøng nghieäp phieàn naõo chaúng ñoàng chaúng khaùc, huoáng chi trong vaên naày öôùc ôû moät nieäm möôøi giôùi, moät traêm giôùi. Vì noùi veà nhaân duyeân, y cöù nhaân duyeân naøy ñeå noùi veà ba ñaïo, y cöù ba ñaïo naøy ñeå noùi veà ba ñöùc. Cho neân ba ñaïo cho ñeán ba ñöùc ñeàu khoâng tröôùc sau. Taùnh ñöùc ba nhaân khoâng thôøi naøo chaúng coù haù laïi hoûi chaát ngaïi, v.v… ö?;

Möôøi chín laø hoûi: Coù ngöôøi hoûi raèng: Coõi naøy chaân thuyeân baåm thöøa coù ñaàu moái. Tuy giaùo khoa noùi roäng maø baûn vò vaãn coøn, tìm caàu toâng nguyeân töï coù theå hieåu goác, ñaâu caàn phaûi laäp moät taâm ba quaùn, boán vaän suy kieåm thaám nhuaàn doøng nöôùc trong. Ñaùp: Nöôùc ngoøi voán trong khuaáy leân chöa ñuïc. Chaân Nguyeân theå tònh laãn loän cuõng cöï phöông. Neáu khieán AÁn-ñoä moät Thaùnh lai nghi, chöa nhö Ñaâu-suaát hai sinh thuøy giaùng. Cho neân Ñoâng Döông Ñaïi só ôû Ñaúng giaùc coøn duøng ba quaùn boán vaän maø laøm taâm yeáu. Cho neân Ñoäc Töï thi raèng: Ñoäc töï töï tinh caùi thaät maø lìa tieáng taêm, ba quaùn moät taâm dung muoân phaåm röøng raäm, gai goác choã naøo sinh. Ñoäc töï hoûi trong taâm ta coù meâ ñaém gì. Suy kieåm boán vaän ñeàu khoâng sinh, ngaøn muoân moái manh ñaâu theå buoäc. Huoáng chi ba quaùn baûn toâng Anh Laïc. Boå xöù Ñaïi só mieäng vaøng thaân thöøa. Cho neân bieát moät nhaø giaùo moân xa baåm kinh Phaät. Laïi phuø hôïp roõ raøng vôùi Ñaïi só huoáng choã duøng nghóa chæ laáy Phaùp Hoa laøm toâng coát, laáy Trí Luaän laøm chæ nam, laáy Ñaïi kinh laøm phuø sôù, laáy ñaïi phaåm laøm quaùn phaùp. Daãu caùc kinh ñeå theâm loøng tin, daãn caùc luaän ñeå giuùp thaønh quaùn, taâm laøm sôïi ngang, caùc phaùp laøm sôïi doïc, deät thaønh boä pho, chaúng cuøng khaùc ñoàng. Hoûi: Ñaïi sö khaåu quyeát thuaàn laø trò beänh, coù taâm yeáu naøo khaùc chaêng? Ñaùp: Caùc thöù ñeàu trò beänh, chæ coù moät keä raèng:

SOÁ 1913 - CHÆ QUAÙN NGHÓA LEÄ, Quyeån 1 556

Sö töøng daïy khuyeân raèng:

*Thaät taâm buoäc thaät caûnh, Thaät duyeân thöù lôùp sinh, Thaät thaät ñaép ñoåi roùt,*

*Töï nhieân vaøo thaät lyù.*

Giaûi thích raèng: neáu taâm buoäc caûnh, caûnh seõ buoäc taâm, taâm caûnh buoäc nhau, goïi laø thaät duyeân. Laïi do haäu taâm, taâm taâm noái tieáp goïi laø ñaép ñoåi roùt nhau. Töùc laø taâm roùt vaøo caûnh, caûnh roùt vaøo caûnh, caûnh roùt vaøo taâm, taâm taâm caûnh caûnh, nieäm nieäm roùt nhau, cöù thöù lôùp nhö theá, saùt-na khoâng xen hôû. Töï nhieân töø quaùn haønh töông töï maø vaøo phaàn chöùng. Cho neân goïi laø vaøo thaät.