TỨ GIÁO NGHĨA

**QUYỂN 2**

***Noùi veà ñieàu ñöôïc giaûi thích.***

Giaùo laø naêng thuyeân, lyù laù sôû thuyeân, cho neân nhôø lyù ñeå laäp giaùo, nhôø giaùo maø hieån lyù, ngay nôi lyù chaúng phaûi giaùo, ngay nôi giaùo chaúng phaûi lyù, lìa lyù thì khoâng coù giaùo, lìa giaùo khoâng coù lyù, cho neân kinh Tö ích noùi: Trong Boà-ñeà khoâng coù vaên töï, trong vaên töï cuõng khoâng coù Boà- ñeà. Lìa Boà-ñeà thì khoâng coù vaên töï, lìa vaên töï khoâng coù Boà-ñeà vì Boà-ñeà khoâng coù vaên töï cho neân theo lyù ñeå thi haønh giaùo. Ví vaên töï khoâng coù Boà-ñeà neân ngay nôi giaùo coù theå hieån roõ lyù.

Theá thì giaùo laø naêng thuyeân, lyù laø sôû thuyeân, yù ôû ngay ñaây noùi veà lyù: Töùc laø ñeá. Nay y cöù vaøo ñeá ñeå noùi veà lyù, lyù coù theå khôûi giaùo, giaùo coù theå laøm roõ lyù. Giaùo laø naêng thuyeân, lyù laø sôû thuyeân. Nay noùi veà sôû thuyeân löôïc neâu coù boán yù:

* Y theo lyù töù ñeá ñeå noùi veà sôû thuyeân
* Y theo lyù tam ñeá ñeå noùi veà sôû thuyeân
* Y theo lyù nhò ñeá ñeå noùi veà sôû thuyeân
* Y theo lyù nhaát ñeá ñeå noùi veà sôû thuyeân

Y theo lyù töù ñeá ñeå noùi veà sôû thuyeân: Chia laøm ba yù:

* Noùi veà lyù töù ñeá sôû thuyeân.
* Noùi veà giaùo naêng thuyeân.
* Noùi veà kinh luaän.

1. Noùi veà lyù Töù ñeá sôû thuyeân: Coù boán loaïi töù ñeá: Töù ñeá sinh dieät

Töù ñeá voâ sinh Töù ñeá voâ löôïng Töù ñeá voâ taùc.

Hoûi: Trích ra boán loaïi töù ñeá naøy töø kinh luaän naøo.

Ñaùp: Neáu luaän baøn thuù duyeân caùc kinh luaän thì choã naøo cuõng coù vaên nghóa naøy. Nhöng khoâng goâm ôû moät choã.

***Kinh Ñaïi Baùt Nieát-baøn noùi:*** tueä Thaùnh haïnh, duïc laø naêm vò thí

duï cho goác, vì theá phaân bieät laàn löôït, noùi roõ boán loaïi Töù ñeá naøy. Kinh Thaéng-man cuõng coù vaên veà boán loaïi Töù ñeá, goïi laø töù ñeá höõu taùc, töù ñeá höõu löôïng, töù ñeá voâ taùc, töù ñeá voâ löôïng. Nhöng kinh Nieát-baøn, Thaéng- man noùi töù ñeá voâ löôïng, nghóa thì khaùc nhau maø yù khoâng khaùc maáy.

Hoûi: Tröôùc noùi töù ñeá sinh dieät laø nghóa cuûa Ba taïng giaùo baùn töï, vieäc naøy coù theå nhö vaäy.

Keá noùi veà voâ löôïng, voâ taùc thì laøm sao phaân bieät?

Ñaùp: Neáu laøm roõ nghóa Maõn Töï thì ba loaïi töù ñeá ñoàng laø ñaày ñuû giaùo, khoâng caàn phaân bieät. Neáu noùi naêm vò thì nghóa ba loaïi Töù ñeá khaùc nhau. Töù ñeá voâ sinh naøy tuy Ñaïi thöøa nhöõng chung caû Nhò thöøa. Töù ñeá voâ löôïng chæ laø con ñöôøng thöïc haønh cuûa Boà-taùt.

Töù ñeá voâ taùc chính laø caûnh giôùi cuûa Phaät, ôû ñaây khaùc tröôùc noùi veà lyù cuûa töù ñeá sinh dieät, noùi veà sôû thuyeân töùc laø nhaân duyeân sinh dieät. Keá noùi veà lyù cuûa ñeá, cho neân kinh Phaùp Hoa cheùp: Xöa, Ñöùc Phaät xoay baùnh xe phaùp boán ñeá ôû Ba-la-naïi, phaân bieät noùi caùc phaùp cho naêm chuùng. Sinh dieät töùc laø khôûi taùc, cho neân kinh Thaéng-man noùi veà töù ñeá Höõu Taùc.

Noùi veà töù ñeá goàm coù: 1) Khoå ñeá. 2) Taäp ñeá. 3) Dieät ñeá. 4) Ñaïo

ñeá

Noùi khoå: Nghóa laø böùc baùch, ba töôùng voâ thöôøng eùp ngaët saéc taâm.

Neân goïi laø khoå, chaân thaät khoâng luoáng doái goïi laø Ñeá.

Taäp: Laø nghóa gom nhoùm, phieàn naõo nhoùm hôïp, coù theå vôøi laáy quaû khoå sinh töû. Neân goïi laø Taäp, vì noù chaân thaät khoâng luoáng doái neân goïi laø Ñeá.

Dieät: Nghóa laø khoâng coøn, khoâng coøn hai raøng buoäc quaû vaø haït gioáng neân goïi laø Dieät, noù laø moät chaân lyù khoâng luoáng doái neân goïi laø Ñeá.

Ñaïo: Nghóa laø thoâng, giôùi ñònh tueä coù theå thoâng ñeán Nieát-baøn neân goïi laø Ñaïo. Noùi laø moät chaân lyù khoâng luoáng doái neân goïi laø Ñeá. Ñaây laø Töù ñeá sinh dieät. Kinh Nieát-baøn cheùp: Thanh vaên coù khoå, coù khoå ñeá, coù taäp, coù taäp ñeá, coù dieät, coù dieät ñeá, coù ñaïo, coù ñaïo ñeá.

Hoûi: Dieät ñaïo, baäc Thaùnh haønh nhaân ñaéc quaû coù theå noùi laø chaân thaät. Khoå taäp luoáng doái vì sao goïi laø chaân thaät?

Ñaùp: Nhaân quaû luoáng doái cuûa phaøm phu, luoáng doái khoâng gì laø luoáng doái. Cho neân nhaân quaû höõu laäu, voâ laäu ñeàu chaân thaät khoâng theå laãn loän, cho neân kinh Di Giaùo cheùp: Maët trôøi coù theå laïnh ñi, Maët traêng coù theå noùng leân nhöng Boán ñeá, lôøi Phaät noùi khoâng bao giôø thay ñoåi, ñaây laø nghóa töù ñeá sinh dieät, ñaày ñuû nhö soá ngöôøi Thaønh luaän phaân bieät, nay khoâng noùi ñuû.

Noùi veà töù ñeá voâ sinh:

***Kinh Tö Ích cheùp:*** Bieát khoå voâ sinh goïi laø Khoå Thaùnh ñeá, bieát taäp khoâng coù töôùng hoøa hôïp goïi laø Taäp Thaùnh ñeá, duøng quaùn töôùng khoâng hai goïi laø Ñaïo Thaùnh ñeá, Phaùp xöa khoâng sinh, nay cuõng khoâng dieät, goïi laø Dieät Thaùnh ñeá. Cho neân boán phaùp khoå taäp dieät ñaïo, danh töï söï töôùng thì ñoàng maø nghóa ñeá coù khaùc. Tröôùc duøng lyù sinh dieät laøm ñeá, nay noùi veà lyù khoâng sinh khoâng dieät, chaân khoâng laøm ñeá, cuõng goïi laø Boán chaân ñeá.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Boà-taùt bieát roõ ngay nôi khoå khoâng coù khoå, cho neân khoâng khoå maø coù chaân ñeá, bieát Taäp maø khoâng taäp, bôûi vaäy khoâng taäp maø coù chaân ñeá, coù dieät coù chaân, coù ñaïo coù chaân, neân goïi laø Boán chaân ñeá, ba thöøa cuøng quaùn, ñaéc nghóa ñeä nhaát, chöùng hai loaïi Nieát-baøn, cuõng laø töù ñeá höõu löôïng maø kinh Thaéng-man noùi.

Hoûi: Neáu laø ba thöøa ñeàu hoïc Nieát-baøn, vì sao giaûi thích dieät ñeá noùi veà thöôøng laïc ngaõ tònh?

Ñaùp: Nhö Phöông Ñaúng, Baùt-nhaõ coù noùi, chaân ñeá voâ sinh ba thöøa cuøng thaáy, maø Nhò thöøa, Boà-taùt thoâng giaùo, khoâng thaáy Phaät taùnh, khoâng roõ dieät ñeá laø thöôøng truï. Ñeán Ñaïi Nieát-baøn ñoàng noùi Phaät taùnh cho ngöôøi tu ba thöøa, cho neân töù ñeá voâ sinh chung cho caû Bieät giaùo, Vieân giaùo, cho neân noùi roõ boán ñöùc cuûa dieät ñeá, khaùc vôùi Phöông Ñaúng, Ñaïi Phaåm yù ôû ngay ñaây.

Noùi veà töù ñeá voâ löôïng:

***Nhö kinh Ñaïi Nieát-baøn cheùp:*** Bieát caùc AÁm khoå goïi laø khoå ñeá, phaân bieät caùc AÁm coù voâ löôïng töôùng ñeàu laø khoå, goïi laø khoå ñeá voâ löôïng, taäp dieät ñaïo voâ löôïng, töï phaûi trích ñaày ñuû vaên kinh. Lyù cuûa boán ñeá nhö theá, kinh Nieát-baøn cheùp: haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc chaúng theå bieát ñöôïc, neân bieát ñeàu laø lyù ñöôïc giaûi thích cuûa Bieät giaùo.

Hoûi: Boán Thaùnh ñeá voâ löôïng naøy, caùi naøo laø voâ löôïng cuûa Töù ñeá.

Ñaùp: Nay noùi roõ phaùp ñöôïc giaûi thích cuûa boán giaùo, Boà-taùt hoïc ñaïo chuûng trí ñeàu ñaéc töù ñeá voâ löôïng, nhöng töù ñeá voâ löôïng naøy thuoäc veà Bieät giaùo.

Hoûi: Nhö kinh Nieát-baøn noùi veà töôùng cuûa töù ñeá voâ löôïng, ñaâu ñöôïc nhaát ñònh bieát laø töù ñeá voâ löôïng sôû thuyeân cuûa bieät giaùo?

Ñaùp: Neáu khoâng noùi Phaät taùnh maø noùi voâ löôïng cuûa sôû thuyeân hai giaùc. Neáu noùi Phaät taùnh, noùi voâ löôïng thì maëc cho töï noù thaønh sau hai giaùc môùi noùi veà voâ löôïng. Neáu Vieân giaùc cuõng goïi laø töù Thaùnh ñeá voâ löôïng töùc laø teân khaùc cuûa töù ñeá voâ taùc.

4. Noùi veà töù ñeá voâ taùc: Nhö kinh Nieát-baøn noùi y cöù vaøo moät ñeá maø

noùi boán ñeá töùc laø töù thaät ñeá voâ taùc. Noùi veà boán thaät ñeá maø khoâng phaûi boán neân goïi laø Voâ taùc. Quaùn boán ñeá ñöôïc nhö thaät neân goïi laø boán thaät ñeá.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Noùi khoå laø töôùng voâ thöôøng, laø töôùng bò ñoaïn dieät. Neáu laø taùnh Nhö Lai thaät ñeá thì khoâng khoå, khoâng voâ thöôøng, khoâng coù töôùng ñeå ñoaïn, neân goïi laø Thaät. Hö khoâng, Phaät taùnh cuõng gioáng nhö vaäy. Voâ taùc taäp dieät ñaïo ñeá ôû ngay ñaây daãn ñuû vaên naøy trong kinh Nieát-baøn, töùc laø noùi töù thaät ñeá voâ taùc.

Neáu y theo kinh hieåu boán ñeá naøy töùc laø nhaát thaät ñeá laø lyù ñöôïc giaûi thích thuyeân cuûa Vieân giaùo. Kinh Thaéng-man noùi töù ñeá voâ taùc, khoâng coù nhaát thaät ñeá keát thaønh.

Kinh Nieát-baøn khoâng noùi voâ taùc ñeàu duøng nhaát thaät ñeá keát thaønh Boán ñeá. Nghóa ñaõ lieân quan vôùi nhau, nay hôïp hai kinh laïi ñeå ñaët teân cho neân noùi laø töù thaät ñeá voâ taùc.

Hoûi: kinh Thaéng-man töù Thaùnh ñeá voâ löôïng, töù Thaùnh ñeá voâ taùc, kinh Nieát-baøn cuõng coù noùi. Nhö theá hai vaên kinh choã laø ñoàng hay khaùc?

Ñaùp: Coù Boán Thaùnh ñeá voâ löôïng, tuy nöông taøng thöùc maø khoâng phaûi voâ taùc. Coù Boán Thaùnh ñeá voâ löôïng cuõng nöông vaøo taøng thöùc maø laø voâ taùc, vì sao?. Vì neáu y cöù vaøo voâ minh Haèng sa Boán ñeá phaùp söï, soá luaän voâ löôïng töùc laø voâ löôïng sôû thuyeân cuûa Bieät giaùo, chaúng phaûi voâ taùc.

Neáu y cöù vaøo phaùp taùnh maø noùi voâ löôïng cuûa Boán ñeá töùc laø voâ löôïng sôû thuyeân cuûa Vieân giaùo. Voâ löôïng chính laø voâ taùc.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Ca-dieáp noùi Töù ñeá voâ löôïng chính laø y cöù vaøo voâ löôïng söï soá. Ñaây chính laøø sôû thuyeân cuûa Bieät giaùo. Neáu ñaùp ngaøi Vaên-Thuø noùi veà töù ñeá töùc laø noùi töù thaät ñeá voâ taùc.

Kinh Thaéng-man noùi hai loaïi Boán ñeá. Moät khaùc chöa theå phaùn ñònh.

Hoûi: Kinh Thaéng-man noùi Töù ñeá voâ löôïng vì sao noùi sau töù ñeá voâ

taùc?

Ñaùp: Kinh Thaéng-man noùi: Nöông vaøo voâ taùc ñeå noùi voâ löôïng,

nhöng nöông vaøo nghóa coù ba loaïi.

* Nöông vaøo quaû ñeå noùi nhaân, nhaân voâ löôïng töùc laø nhaân cuûa voâ

taùc

* Noùi veà nöông lyù noùi nghóa:

Lyù voâ taùc khoâng theå suy löôøng töùc laø voâ löôïng.

* Y vaøo theå ñeå noùi duïng: Voâ löôïng töùc laø soá löôïng cuûa voâ taùc. Neáu

giaûi hieåu ba nghóa naøy, keá laø noùi voâ taùc sau noùi töù ñeá voâ löôïng, khoâng ñaùng ñeå ñöa ñeán söï nghi ngôø.

Hoûi: Voâ sinh vaø voâ taùc coù gì khaùc nhau? Chaân vaø thaät coù gì khaùc nhau?

Ñaùp: Neáu y cöù vaøo danh ñeå luaän nghóa thì thaät khoù. Haèng gaéng laáy yù giaûi thích chung yù Phaät ñeàu goïi laø sôû höõu chuû.

b) Noùi veà giaùo cuûa naêng thuyeân: Töùc laø lyù cuûa boán loaïi boán ñeá, naêng thuyeân cuûa boán giaùo, chia laøm boán yù:

1. Ba taïng giaùo: Noùi veà lyù töù ñeá sinh dieät. Nhöng lyù töù ñeá sinh dieät, töùc laø kinh Nieát-baøn noùi veà nghóa sinh sinh. Sinh sinh ñaõ khoâng theå noùi thì taïi sao noùi lyù naêng thuyeân cuûa Ba taïng giaùo.

***Laïi kinh Nieát-baøn cheùp:*** Khi coù nhaân duyeân cuõng coù theå ñöôïc noùi töùc laø Boán taát-ñaøn, vì noù kheùo leùo cho neân noùi naêng thuyeân. Neáu laø theá giôùi ñoái trò con ngöôøi thì duøng ba taát-ñaøn naøy noùi töù ñeá sinh dieät. Ñaây laø y cöù theo tình maø noùi veà naêng thuyeân. Duøng taát-ñaøn thöù nhaát noùi töù ñeá sinh dieät chính laø y cöù vaøo trí ñeå noùi naêng thuyeân, neáu khoâng coù cô duyeân tình, trí thì khoâng theå noùi.

Hai cô naøy phaùt coù theå duøng cô phöông tieän kheùo leùo noùi töù ñeá sinh dieät. Cho neân kinh Phaùp Hoa cheùp: Töôùng caùc phaùp vaéng laëng, khoâng theå duøng lôøi giaûng noùi, vì naêng löïc phöông tieän cho neân noùi cho naêm Tyø-kheo goïi laø xoay baùnh xe phaùp, môùi coù tieáng Nieát-baøn, vaø A- la-haùn.

1. Noùi veà, lyù Thoâng giaùo noùi töù chaân ñeá voâ sinh, töù chaân ñeá voâ sinh töùc laø kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi nghóa voâ sinh, voâ sinh (baát sinh) ñaõ khoâng theå noùi vì sao noùi lyù thoâng giaùo naêng thuyeân.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Coù nhaân duyeân cuûa khoâng theå noùi töùc laø duøng boán taát-ñaøn noùi veà nhaân duyeân.

Neáu theá giôùi vì ngöôøi ñoái trò ba taát-ñaøn cho neân noùi Töù ñeá Voâ sinh. Ñaây laø y cöù vaøo tình maø noùi veà naêng thuyeân. Neáu duøng taát-ñaøn ñeä nhaát nghóa noùi töù ñeá voâ sinh töùc laø y cöù vaøo trí ñeå noùi veà naêng thuyeân. Neáu khoâng coù cô tình, trí thì khoâng theå noùi. Neáu cô naøy phaùt thì duøng phöông tieän ñeå ñaït ñeán cô, kheùo leùo maø noùi Ba thöøa, ngöôøi ñeán vôùi ñaïo nghe noùi ñeàu nhaäp nghóa ñeá ñeä nhaát, khoâng duøng lôøi ñeå noùi, döùt phieàn naõo kieán hoaëc, tö hoaëc.

1. Noùi veà lyù naêng thuyeân töù ñeá voâ löôïng cuûa Bieät giaùo:

Lyù töù ñeá voâ löôïng töùc kinh Nieát-baøn noùi nghóa baát sinh. Nghóabaát sinh ñaõ khoâng theå noùi thuyeát taïi sao laïi noùi lyù naøy veà naêng thuyeân cuûa Bieät giaùo.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Vì coù nhaân duyeân neân cuõng noùi ñöôïc, töùc duøng boán taát-ñaøn noùi nhaân duyeân.

Neáu duøng theá giôùi ñoái trò con ngöôøi thì ba taát-ñaøn, vì phöông tieän kheùo leùo maø noùi töù ñeá voâ löôïng, töùc laø y cöù theo tình ñeå noùi veà naêng thuyeân. Neáu dung taát-ñaøn ñeä nhaát nghóa, thì ñoù laø y cöù veà trí ñeå noùi veà naêng thuyeân. Neáu khoâng coù hai cô tình vaø trí thì khoâng theå noùi. Neáu hai cô naøy phaùt thì seõ duøng phöông tieän ñeå ñaït ñeán cô maø noùi Bieät giaùo. Boà-taùt nghe noùi lieàn nhaäp vaøo Thaäp truï, Thaäp haïnh, Thaäp hoài höôùng leân Sô ñòa.

1. Noùi veà duøng Vieân giaùo: Noùi lyù töù chaân ñeá voâ taùc. Lyù töù thaät ñeá voâ taùc chính laø kinh Nieát-baøn noùi veà nghóa Baát sinh. Baát sinh ñaõ khoâng theå noùi vì sao noùi lyù naøy cuûa naêng thuyeân Vieân giaùo.

***Laïi kinh Nieát-baøn noùi:*** Coù nhaân duyeân cuõng khoâng theå noùi ñöôïc töùc laø duøng nhaân duyeân boán taát-ñaøn ñeå noùi. Neáu duøng theá giôùi ñoái trò con ngöôøi baèng ba taát-ñaøn noùi töù thaät ñeá voâ taùc. Ñaây laø y cöù vaøo tình ñeå noùi veà naêng thuyeân. Neáu duøng boán taát-ñaøn ñeä nhaát nghóa ñeå noùi töù thaät ñeá voâ taùc chính laø y cöù vaøo trí ñeå noùi veà naêng thuyeân. Neáu khoâng coù cô tình vaø trí, thì khoâng theå noùi. Neáu cô naøy phaùt thì coù theå noùi. Ngöôøi lôïi caên nghe noùi lieàn khai môûû tri kieán Phaät, thaáy lyù Phaät taùnh truï vaøo Ñaïi Nieát-baøn.

1) Noùi veà ñoái caùc kinh luaän, coù hai yù:

1. Ñoái kinh, 2. Ñoái luaän.

1. Ñoái kinh: Neáu kinh Hoa Nghieâm duøng Bieät giaùo vaø Vieân giaùo noùi veà lyù töù ñeá voâ löôïng vaø voâ löôïng töù ñeá voâ löôïng thì Ba taïng cuûa Tieåu thöøa laø söï baét ñaàu cuûa Tieäm giaùo, nhöng noùi veà lyù töù ñeá sinh dieät, Ñaïi Taäp Phöông Ñaúng vaø kinh naøy söï gioáng nhö tröôùc ñaõ daãn vaên kinh cuûa Nieát-baøn, chính laø nghóa naøy.
2. Noùi veà Ñoái luaän:

Kinh luaän bieät thoâng xeáp vaøo loaïi kinh coù theå bieát. Neáu trình baøy chung kinh luaän. Nhö Trung luaän phaù taát caû chaáp tröôùc ñieân ñaûo trong ngoaøi. Ngoaïi ñaïo hoûi: Neáu taát caû söï vaät treân theá gian ñeàu laø khoâng, khoâng coù sôû höõu töùc phaûi laø voâ sinh voâ dieät. Vì voâ sinh voâ dieät thì khoâng coù boán ñeá, boán quaû sa-moân, Tam Baûo. Neáu thoï phaùp khoâng thì thoï phaùp nhö theá.

***Luaän Chuû ñaùp:*** Nay OÂng thaät chaúng bieát nhaân duyeân khoâng, chö Phaät thöôøng y cöù vaøo nhò ñeá ñeå noùi phaùp cho chuùng sinh. Neáu ngöôøi khoâng bieát nhò ñeá thì khoâng bieát ñöôïc phaùp chaân thaät cuûa Phaät, vì coù nghóa laø khoâng neân taát caû phaùp thaønh töïu.

Neáu khoâng coù nghóa khoâng thì taát caû phaùp khoâng theå thaønh töïu.

Taát caû phaùp thaønh: Coù boán ñeá, boán quaû sa-moân, Tam baûo. Nay giaûi thích lôøi naøy luaän chuû phaù chaáp ñaõ cuøng taän. Noùi roõ coù boán ñeá, boán quaû sa-moân, Tam Baûo: Töùc laø ba loaïi Töù ñeá trong Ma-ha-dieãn, ba loaïi boán quaû sa-moân, ba loaïi Tam Baûo trong Ma-ha-dieãn.

Hoûi: Laøm sao bieát ñöôïc?

Ñaùp: luaän chuû noùi keä cho neân bieát. Keä raèng: Phaùp do nhaân duyeân sinh Ta noùi töùc laø Khoâng

Keä naøy trình baøy Thoâng giaùo Ñaïi thöøa, noùi veà töù ñeá voâ sinh, boán quaû sa-moân, Tam Baûo.

Keä noùi: Cuõng goïi laø giaû danh

Töùc trình baøy Bieät giaùo cuûa Ñaïi thöøa, noùi veà töù ñeá voâ löôïng, boán quaû Sa-moân, Tam Baûo, laø phaù yù trôû laïi tam giaùo Ñaïi thöøa cuõng duøng moät baøi keä, laøm luaän kheùo leùo ôû ñaây.

Keá noùi hai phaåm, Phaåm ñaàu noùi:

Hoûi: Ñaõ bieát Ma-ha-dieãn nhaäp ñeä nhaát nghóa, nay muoán Thanh vaên nghe phaùp nhaäp ñeä nhaát nghóa chuû luaän noùi roõ möôøi hai nhaân duyeân sinh dieät, phaù saùu möôi hai kieán nhaäp ñeä nhaát nghóa töùc laø ñeä töû Thanh vaên ñoän caên, noùi nhaân duyeân sinh dieät. Nhaân duyeân töùc laø töù ñeá sinh dieät, boán quaû sa-moân, Tam Baûo. Trung luaän tröôùc ñaõ trình baøy ba giaùo: Thoâng giaùo, Bieät giaùo, Vieân giaùo, ba loaïi Töù ñeá, boán quaû sa-moân, Tam Baûo trong Ma-ha-dieãn. Hai phaåm sau trình baøy töù ñeá sinh dieät, boán quaû Sa-moân, Tam Baûo.

Ñôøi sau ngöôøi caên taùnh ñoän daàn neân phaûi duøng giaùo naøy chính laø vaên Trung luaän löôïc nhöng nghóa ñaày ñuû, trình baøy boán giaùo cuûa Phaät ñaõ noùi, lyù boán giaùo ñaõ hieån cho neân noùi coù Töù ñeá. Chính laø chaâu luaân nhö yù, khoâng phaûi laø chaâu luaân thuûy tinh. Neáu khoâng hieåu nghóa naøy, ñôn phöùc roái ren, e raèng luoáng uoång coâng phu.

Boán giaûi thoâng kinh Ñaïi Tieåu thöøa cuûa Phaät, yù khoù thaáy, thöù hai y cöù vaøo ba ñeá noùi veà lyù sôû thuyeân cuûa Töù giaùo, chia laøm ba yù:

Noùi veà lyù sôû thuyeân cuûa ba ñeá. Noùi veà naêng thuyeân cuûa boán giaùo. Y cöù vaøo kinh luaän.

1. Noùi veà lyù sôû thuyeân cuûa ba ñeá:

Ba ñeá danh nghóa ñeàu trích trong hai kinh Anh Laïc vaø Nhaân Vöông.

* + Höõu ñeá
	+ Voâ ñeá
	+ Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa ñeá.

\* Höõu ñeá: Laø chuùng sinh theá gian trong hai möôi laêm coõi, voïng tình kieán chaáp neân goïi laø Coù. Neáu tình kia thaáy roõ thaät khoâng luoáng doái thì goïi laø Ñeá. Neân goïi laø Höõu ñeá, cuõng goïi laø Tuïc ñeá, cuõng goïi laø Theá ñeá.

***Nhö kinh Nieát-baøn cheùp:*** Nhö caùi thaáy cuûa ngöôøi theá gian goïi laø Theá ñeá.

1. Voâ ñeá: Caùi thaáy chaân khoâng cuûa ngöôøi Ba thöøa xuaát theá, vì voâ danh, voâ töôùng neân goïi laø Voâ (khoâng), suy xeùt khoâng luoáng doái neân goïi laø Ñeá, neân noùi Voâ ñeá, cuõng goïi laø chaân ñeá, cuõng goïi laø Ñeä nhaát nghóa ñeá. Kinh Nieát-baøn cheùp: Nhö caùi thaáy cuûa ngöôøi xuaát theá gian, goïi laø nghóa ñeá ñeä nhaát.
2. Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa ñeá: Ngaên chaën hai beân, neân goïi laø Trung ñaïo.

Noùi ngaên chaën hai beân: Ngaên chaën höõu bieân aùi kieán cuûa keû phaøm phu. Ngaên chaën chaáp khoâng cuûa ngöôøi Nhò thöøa goïi laø khoâng töôùng khoâng bieân. Ngaên chaën hai beân cuûa tuïc ñeá vaø chaân ñeá. Ngaên chaën hai beân cuûa theá ñeá vaø ñeä nhaát nghóa ñeá. Ngaên chaën hai beân nhö theá goïi laø khoâng hai. Lyù khoâng hai goïi laø Trung, lyù naøy thoâng suoát khoâng dính maéc neân goïi laø Ñaïo.

Vì noù toái thöôïng khoâng gì baèng neân noùi laø ñeä nhaát nghóa, vì noù saâu xa neân laáy laøm nghóa. Choã chöùng thaáy cuûa chö Phaät vaø Boà-taùt chaân thaät khoâng luoáng doái neân goïi laø Ñeá, neân goïi laø Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa ñeá, cuõng goïi laø Nhaát thaät ñeá, cuõng goïi laø Hö khoâng Phaät taùnh phaùp giôùi, Nhö Lai Taïng cho neân kinh Nieát-baøn cheùp: Keû phaøm phu chaáp coù, ngöôøi Nhò thöøa chaáp khoâng coøn Boà-taùt thì chaúng phaûi coù cuõng chaúng phaûi khoâng, töùc laø lyù ba ñeá, nghóa khaùc nhau. Lyù naøy ñeàu laø sôû thuyeân cuûa boán giaùo cho neân y cöù vaøo lyù cuûa ba ñeá maø noùi roõ sôû thuyeân.

Hoûi: Noùi lyù Ba ñeá laø lyù veà tình hay veà trí.

Ñaùp: Y cöù vaøo moät nhaø noùi veà nghóa, giaûi thích veà lyù cuûa ñeá, coù ba loaïi khaùc nhau:

1. Theo tình, 2. Theo tình trí. 3. Theo trí.

Nghóa naøy phaûi suy löôøng, nay laïi duøng moät ñöôøng, theo kinh Nieát-baøn quyeát phaùn lyù cuûa ba ñeá chính laø: 1/ Lyù theo tình, 2/ Lyù theo tình trí, 3/ Lyù theo trí.

Laïi noùi: Hai laø lyù theo tình trí, ba laø lyù theo trí.

yù:

Laïi noùi: Lyù theo tình, moät laø lyù theo trí. Tình vaø trí hôïp laïi noùi laø lyù cuûa ba ñeá.

2) Noùi töù giaùo cuûa naêng thuyeân, noùi lyù cuûa ba ñeá coù chia ra boán

1. Ba taïng giaùo: Chæ noùi veà lyù cuûa hai ñeá. Cho neân keû theo giaùo

khoâng nghe Phaät taùnh thöôøng truï Nieát-baøn. Quaû cuûa ba thöøa gioáng nhö tro taøn.

1. Thoâng giaùo cuõng chæ noùi roõ nhò ñeá, cho neân ngöôøi theo giaùo cuõng khoâng nghe Phaät taùnh thöôøng truï Nieát-baøn. Quaû cuûa ba thöøa gioáng nhö tro taøn.
2. Bieät giaùo noùi veà lyù Tam ñeá, cho neân keû theo giaùo ba möôi hai taâm chæ thaønh con ñöôøng phöông tieän cuûa hai quaùn. Khi ñaúng ñòa môùi thaáy Phaät taùnh vaøo doøng phaùp.

Töù Vieân giaùo noùi veà lyù cuûa ba ñeá, vì theá ngöôøi theo giaùo sô taâm töùc laø khai trí kieán Phaät, töï nhieân chaûy vaøo bieån Taùt-baø-nhaõ.

4) Noùi veà Ñoái kinh luaän: Hoa Nghieâm chæ noùi giaû danh tuïc ñeá trung ñaïo hoaëc noùi giaùo Hoa Nghieâm noùi veà Bieät töôùng ba ñeá, moät taâm ba ñeá.

Tieäm giaùo cuûa Ba taïng noùi veà hai ñeá: Chaân ñeá vaø tuïc ñeá, giaùo cuûa phöông Ñaúng Ñaïi thöøa noùi veà ba Ñeá, moät beà ñoàng vôùi Hoa Nghieâm. Ma-ha Baùt-nhaõ cuõng noùi veà ba ñeá, hoaøn toaøn gioáng nhö Hoa Nghieâm. Phaùp Hoa chæ noùi veà moät taâm ba ñeá. Nieát-baøn cuõng noùi veà ba ñeá, hoaøn toaøn cuõng gioáng nhö Hoa Nghieâm.

Caùc luaän theo kinh xeáp loaïi raát deã hieåu. Trung luaän cheùp:

*Phaùp do nhaân duyeân sinh Ta noùi töùc laø khoâng.*

Ñaây chính laø noùi veà chaân ñeá, cuõng goïi laø giaû danh töùc noùi veà tuïc ñeá, cuõng laø nghóa Trung ñaïo, töùc noùi veà Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa. Keä naøy laø trình baøy Ma-ha-dieãn, trình baøy roõ lyù ba ñeá.

Nhö hai phaåm döôùi noùi veà Thanh vaên, tuy vaøo ñeä nhaát nghóa, ñaây laø trình baøy rieâng veà Ba taïng giaùo, noùi veà lyù hai ñeá.

Thöù ba: Y cöù vaøo nhò ñeá noùi veà lyù sôû thuyeân, cuõng chia laøm ba yù: Chaùnh noùi veà lyù sôû thuyeân, cuõng chia laøm ba yù:

Noùi veà lyù sôû thuyeân. Noùi veà lyù naêng thuyeân. Y cöù vaøo kinh luaän

Noùi veà lyù sôû thuyeân töùc laø lyù hai ñeá. Hai ñeá coù hai loaïi:

* Hai ñeá ngoaøi lyù
* Hai ñeá trong lyù

Neáu chaân ñeá khoâng phaûi Phaät taùnh töùc laø hai ñeá cuûa ngoaøi lyù, chaân ñeá laø Phaät taùnh laø hai ñeá trong lyù.

Hai ñeá trong lyù coù hai loaïi:

* Khoâng töôùng chính laø hai ñeá, töùc laø hai ñeá sinh dieät.
* Töôùng töùc laø hai ñeá, laø hai ñeá voâ sinh.

***Cho neân kinh Ñaïi Phaåm cheùp:*** Töùc saéc laø khoâng, phi saéc dieät khoâng. saéc dieät môùi khoâng laø khoâng töùc hai ñeá. Töùc saéc laø khoâng töôùng töùc laø hai ñeá.

Noùi veà hai ñeá trong lyù: Cuõng coù hai loaïi:

Khoâng töùc laø hai ñeá.

2. Töôùng töùc laø hai ñeá

Khoâng töùc laø hai ñeá laø hai ñeá voâ löôïng

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Phaân bieät Theá ñeá coù voâ löôïng töôùng. Nghóa ñeá ñeä nhaát cuõng coù voâ löôïng töôùng, ngöôøi Thanh vaên, Duyeân giaùc chaúng theå bieát ñöôïc.

Töôùng töùc hai ñeá laø nhò ñeá voâ taùc. Khoå taäp dieät ñaïo voâ taùc goïi laø theá ñeá vì noù nhaát thaät ñeá, neân goïi laø nghóa ñeá ñeä nhaát.

Noùi veà boán giaùo sôû thuyeân.

Neáu Ba taïng giaùo noùi veà lyù ngoaøi khoâng, töùc laø hai ñeá, neáu Thoâng giaùo noùi lyù ngoaøi töôùng töùc hai ñeá. Bieät giaùo noùi lyù trong khoâng töùc laø hai ñeá, Vieân giaùo noùi lyù trong töôùng töùc laø hai ñeá.

Ñoái kinh luaän:

***Kinh Hoa Nghieâm noùi:*** Trong lyù coù hai loaïi hai ñeá, Ba taïng giaùo noùi lyù ngoaøi khoâng töùc laø hai ñeá, Phöông Ñaúng Ñaïi thöøa noùi boán loaïi hai ñeá ngoaøi lyù Ma-ha Baùt-nhaõ noùi lyù ngoaøi töôùng töùc hai ñeá, hai loaïi hai ñeá trong lyù. Kinh Nieát-baøn noùi chung caû lyù trong lyù ngoaøi coù boán loaïi hai ñeá.

Caùc luaän thoâng kinh so saùnh raát deã hieåu.

***Keä Trung luaän cheùp:*** Phaùp do nhaân duyeân sinh ta noùi töùc laø Khoâng. Ñaây laø trình baøy lyù ngoaøi töôùng töùc hai ñeá, cuõng goïi laø giaû danh, cuõng goïi nghóa Trung ñaïo. Ñaây trình baøy lyù trong töôùng töùc khoâng töôùng, töùc nhò ñeá cuûa Ba taïng giaùo.

Noùi veà lyù nhaát ñeá giaûi thích sôû thuyeân, coù ba yù: Noùi veà lyù sôû thuyeân.

Noùi veà giaùo naêng thuyeân. Noùi veà kinh luaän

1. Noùi veà lyù sôû thuyeân: Töùc laø lyù nhaát ñeá, sao goïi laø lyù nhaát ñeá?

Ñeá laø chaân thaät, phaùp chaân thaät töùc laø khoâng hai, ñaâu coù hai ñeá, ba ñeá, ñeàu goïi laø chaân thaät. Nay noùi roõ chaân tuïc laøm ñeá chæ laø phöông tieän, thaät khoâng phaûi ñeá.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Goïi laø hai ñeá, thaät ra laø moät, vaû laïi Nhö Lai phöông tieän ñeå hoaù ñoä chuùng sinh cho neân noùi laø hai.

Thí nhö maët trôøi maët traêng khoâng di chuyeån maø ngöôøi say röôïu thaáy di chuyeån. Neân bieát chæ coù maët trôøi khoâng di chuyeån, ngöôøi khoâng say cuøng thaáy haù coù maët trôøi khaùc di chuyeån.

Neáu thaät coù maët trôøi di chuyeån thì ngöôøi khoâng say cuõng phaûi ñeàu

thaáy.

Nhaát ñeá nhö maët trôøi chaân thaät, hai ñeá nhö maët trôøi xoay.

Maët trôøi chaân thaät coù theå goïi laø Nhaát ñeá, maët trôøi di chuyeån khoâng

thaät laøm sao coù hai ñeá, phöông tieän noùi hai. Vì nghóa thaät khoâng thaønh cho neân chaúng phaûi ñeá. Nay laáy nhaát thaät ñeá naøy laøm lyù sôû thuyeân.

1. Noùi veà giaùo naêng thuyeân.

Neáu Ba taïng giaùo, Thoâng giaùo chính laø phieàn naõo, chaùn gheùt röôïu maø chöa noân. Chæ noùi maët trôøi di chuyeån noùi coù hai ñeá, khoâng theå noùi nhaát thaät ñeá. Neáu Bieät giaùo noùi nhaát thaät ñeá nhö lìa maët trôøi xoay. Vieân giaùo noùi nhaát thaät ñeá maët trôøi xoay töùc khoâng phaûi maët trôøi xoay.

Ñoái kinh luaän:

Neáu giaùo Hoa Nghieâm noùi nhaát thaät ñeá thì trong lyù theá ñeá khoâng phaûi phöông tieän. Nhö Ba taïng giaùo moät beà khoâng noùi nhaát thaät ñeá, Phöông Ñaúng giaùo noùi nhaát thaät ñeá, gioáng nhö Hoa Nghieâm, coù thieân chaáp veà chaân bieát ñöôïc phöông tieän cuûa nhaát thaät ñeá.

Giaùo Ma-ha Baùt-nhaõ noùi veà nhaát thaät ñeá cuõng gioáng nhö Hoa Nghieâm, cuõng nghieâng veà chaân bieát ñöôïc phöông tieän nhaát thaät ñeá, cho neân kinh Voâ Löôïng Nghóa cheùp: Sau khi Phaät thaønh ñaïo hôn boán möôi naêm chöa hieån roõ chaân thaät, nay cho laø coù gì khoâng noùi thaät ñeá, coù luùc phoù duyeân khai hai ñeá, ba ñeá khoâng töùc laø phöông tieän cuûa nhaát ñeá. Giaùo Hoa Nghieâm noùi nhaát thaäát ñeá, khoâng laïi laø khoâng töùc phöông tieän. Nhöng noùi taát caû töùc Nhaát thaät ñeá. Kinh Phaùp Hoa cheùp: Hai muoân Ñöùc Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh ñeàu noùi nghóa thaät töôùng cuûa caùc phaùp cho caùc thaày nghe. Nay Phaät phaùt ra aùnh saùng giuùp cho phaùt ra nghóa thaät töôùng. Phaùp Hö Phaät maõi sau naøy phaûi noùi chaân thaät, chính laø xaû boû phöông tieän chæ noùi ñaïo voâ thöôïng. Neáu kinh Nieát-baøn gioáng nhö Phöông Ñaúng, giaûi thích nhaäp chung vaøo Phaät taùnh laø khaùc. Caùc luaän theo kinh so saùnh deã hieåu, nhö keä cuûa Trung luaän:

SOÁ 1929 - TÖÙ GIAÙO NGHÓA, Quyeån 2 718

“Cuõng laø nghóa Trung ñaïo”

Ñaây chính laø trình baøy giaùo cuûa Nhaát thaät ñeá, cho neân Thanh Muïc giaûi thích raèng: Ngaên hai beân neân goïi laø Trung ñaïo, töùc laø ngaên duyeân, khoâng bieân, giaû bieân cuûa nhaân duyeân, khoâng phaûi hai beân naøy thì khoâng ngaên hai ñeá chôn tuïc, goïi laø nhaát thaät ñeá.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Nhaát thaät ñeá laø khoâng hai. Laïi taùnh khoâng hai chính laø thaät taùnh, taùnh khoâng hai laø nhaäp phaùp moân khoâng hai.

Laïi nhaát thaät ñeá laø baát sinh, vì baát sinh neân khoâng theå noùi, bôûi vaäy Ngaøi Tònh Danh im laëng, ngaøi Vaên-thuø khen ngôïi laø choã naøy.