*Phaåm 19:* **THAÊNG DAÏ MA THIEÂN CUNG**

* Sôù caâu: “Nhöng laø dieãn noùi giaùo phaùp chung cho ba Hoäi treân”: Töùc Hoäi thöù ba tröôùc chaúng lìa hai Hoäi tröôùc maø leân coõi trôøi Ñao Lôïi neân ñeàu coù Boà taùt nöông theo thaàn löïc cuûa Phaät ñeå thuyeát phaùp nôi hai Hoäi tröôùc. Nay theâm vieäc chaúng lìa nôi ñænh nuùi Tu di, töùc theâm Boà taùt Phaùp Tueä, nöông theo thaàn löïc cuûa Phaät thuyeát giaûng veà phaùp cuûa möôøi Truï, neân goàm luoân hai Hoäi tröôùc, chung cho phaùp cuûa ba Hoäi. Phaàn coøn laïi phaàn nhieàu gioáng vôùi Phaåm Thaêng Tu di ñænh.

*Phaåm 20:* **DAÏ MA CUNG TRUNG KEÄ TAÙN**

* Sôù caâu: “Bieåu thò cho söï kieán laäp cuûa thaäp Haïnh”: Ñaây coù naêm nghóa, yù chính coù theå nhaän bieát.

Thöù nhaát, noùi “Kieán laäp”, töùc ôû trong Phaùp taùnh khoâng coù tu taäp maø phaùt khôûi söï tu taäp.

Hai: Muoân Haïnh chaúng phaûi laø moät. Ba: Choã taäp hôïp laø möôøi ñoä.

Boán: Cuøng haønh hoùa, hieån baøy phaùt huy Taùnh ñöùc khieán hieän tieàn. Cho neân Luaän Khôûi Tín noùi: “Do bieát Phaùp taùnh khoâng coù tham lam, keo kieät, neân tuøy thuaän tu taäp, haønh trì Boá thí Ba-la-maät”. Boán nghóa treân moãi moãi ñeàu kheá hôïp vôùi Lyù, neân goïi laø saâu xa (thaâm) yù nghóa kín, dieäu laø Maät, vì luoân noái tieáp khoâng giaùn ñoaïn.

Naêm: “Phuø sô” töùc laø daïng maïo um tuøm, saàm uaát. Nhö moät laàn boá thí caû coõi nöôùc, thaønh quaùch trong ngoaøi, ñaàu maét tuûy naõo, maø coù söï höng khôûi.

Noùi “Boùng maùt che chôû” Töùc nôi moãi moãi moân Haïnh cuøng vôùi töø bi luoân töông öng, che rôïp taát caû cuøng mang theo boùng maùt. Nhö “Kieán” töùc laø tu söûa, kieán taïo, “Laäp” nghóa laø thaønh laäp. “Quaûng” töùc laø Theå roäng khaép. Caên cöù theo choã gioáng, khaùc thì naêm caâu ñeàu coù hai neân thaønh möôøi nghóa. Ba caâu tieáp sau moãi caâu ñeàu coù hai, coù theå nhaän bieát. Cho neân phaàn tieáp döôùi, toùm keát noùi: “Coù theå duøng yù maø vaän haønh”.

* Sôù caâu: “Cho neân duøng Phaät cuûa coõi hieän coù, cuøng vôùi Boà taùt cuûa coõi hieän coù, taïo söï töông quan ñeå ñoái chieáu”: Do Phaät laø quaû cuûa vò hieän coù, Boà taùt töùc laø Nhaân cuûa vò hieän coù.
* Nhö veà Boà taùt Coâng Ñöùc Laâm, phaàn sau ñaõ giaûi thích: “Tích

chöùa coâng ñöùc tu haønh nôi chính mình ñaõ vieân maõn, neân thaønh töïu ñöôïc nôi quaû thöôøng truï (Thöôøng Truï Nhaõn Phaät).

Hai, Tueä laø Toái Thaéng, neân thaønh Voâ Thaéng Nhaõn (Voâ Thaéng Nhaõn Phaät).

Ba, Toû ngoä veà Thaéng nghóa ñeá, goïi laø Thaéng Laâm, neân thaønh Voâ Truï Nhaõn Phaät.

Boán, Nghe phaùp saâu xa khoâng sôï haõi, neân thaønh Baát ñoäng (Baát ñoäng Nhaõn Phaät).

Naêm, Toân suøng chaân lyù, choáng laïi taø meâ, neân thaønh Ñaïi quang tònh (AÙnh saùng roäng lôùn, thanh tònh-Thieân Nhaõn Phaät).

Saùu, Söï Lyù khoâng sai bieät, lìa moïi hình tuôùng nôi thaân taâm, neân ñaït giaûi thoaùt (Giaûi thoaùt Nhaõn Phaät).

Baûy, Thaáu roõ töôùng chaúng ñoäng neân ñöôïc “Thaåm ñeá nhaõn” (Thaåm ñeá Nhaõn Phaät)

Taùm, soi chieáu veà Lyù, tu taäp chaân chính, neân thaønh “Minh töôùng” (Minh Töôùng Nhaõn Phaät).

Chín, Soi chieáu nguoàn goác cuûa Taâm, neân thaønh töïu quaû Toái thöôïng (Toái Thöôïng Nhaõn Phaät).

Möôøi, Thaáu toû chö Phaät sieâu vöôït xa moïi thanh saéc, neûo vaän haønh cuûa Taâm nieäm, ngoân töø ñeàu döùt tuyeät, neân goïi laø Trí Laâm (Boà taùt Trí Laâm), do ñoù ñaït ñöôïc quaû saùng toû, vi dieäu laø “Caùm thanh nhaõn” (Caùm Thanh Nhaõn Phaät).

Do danh hieäu cuûa Boà taùt phaàn vaên tieáp sau nôi baûn Sôù giaûi seõ töï giaûi thích, neân ôû ñaây neâu söï lieân heä ñeå ñoái chieáu, töùc danh hieäu cuûa Quaû vò coù theå nhaän bieát.

Nôi phaàn thöù ba laø keä taùn. Noùi “Trong moät vi traàn, thaân ñeàu bieán hieän khaép möôøi phöông”: Laø do “Töùc moät luoân laø nhieàu”.

* Sôù töø caâu: “Duï noùi veà thaùng cuûa ñaàu muøa Haï, laø choïn laáy yù ñeå dòch” tieáp xuoáng: Vaên nôi baûn Sôù giaûi goàm saùu phaàn:

Moät: Hieån baøy chung veà yù cuûa vaên.

Hai: Töø caâu: “Phaïm baûn” tieáp xuoáng: Laø laõnh hoäi baûn Kinh tieáng Phaïm. Ñaây töùc laø yù cuûa saùch “San ñònh kyù” neâu daãn baûn tieáng Phaïm ñeå ñaû phaù yù nôi ñoaïn kinh naày, nhö tieáp theo seõ noùi. Nay phaàn Sôù giaûi choïn laáy choã neâu daãn, kia laøm cho thuaän hôïp cuøng vôùi kinh hieän taïi.

Ba: Töø caâu: “Thaùnh giaùo cuûa Nhö Lai ôû Taây Vöïc” tieáp xuoáng: Laø daãn ra veà thaùng noùng sau cuøng neâu roõ veà ba muøa, chæ laø choã duøng cuûa Phaät giaùo. Choã duøng nôi theá gian chaúng caàn phaûi laø ba, maø cuõng noùi veà boán muøa.

Boán: Töø caâu: “Noùi veà ngaøy naéng nhaát” tieáp xuoáng: Laø laõnh hoäi phaàn kinh ñeå thoâng toû choã vaán naïn...

Naêm: Töø caâu: “Phöông kia hoaëc cho laø boán muøa” tieáp xuoáng: Laø theo ñaáy laøm roõ veà thôøi phaàn, ñeå chính thöùc giaûi thích, traùnh laãn loän.

Saùu: Töø caâu: “Chaúng thaáu hieåu vaên naày” tieáp xuoáng: Laø toùm

keát...

Noùi “Thaùng noùng sau”: Töùc veà thôøi tieát ôû Taây Vöïc, theo teân goïi

thì coù hai thuyeát:

Moät thuyeát cho raèng moät naêm coù ba muøa laø Xuaân, Haï, Thu, moãi muøa ñeàu coù boán thaùng:

Töø nöûa thaùng möôøi moät trôû veà sau cho tôùi nöûa tröôùc cuûa thaùng ba laø muøa Xuaân.

Hai muøa coøn laïi döïa theo ñaáy ñeå nhaän bieát.

Moät thuyeát cho moät naêm coù saùu muøa, moãi muøa goàm hai thaùng: Töø nöûa sau thaùng möôøi moät ñeán nöûa tröôùc thaùng gieâng laø muøa

Xuaân.

Töø nöûa sau thaùng gieâng tôùi nöûa tröôùc cuûa thaùng ba, laø muøa noùng. Töø nöûa sau thaùng ba ñeán nöûa tröôùc thaùng naêm, laø muøa möa.

Töø nöûa sau thaùng naêm tôùi nöûa tröôùc thaùng baûy, laø muøa Thu. Töø nöûa sau thaùng baûy ñeán nöûa tröôùc thaùng chín, laø muøa Tuyeát.

Töø nöûa sau thaùng chín tôùi nuûa ñaàu thaùng möôøi moät laø muøa cöïc

laïnh.

Nay, ôû ñaây, baûn tieáng Phaïn goïi laø “Thaùng noùng sau”, töông ñöông

vôùi nöôùc naày laø töø nöûa thaùng hai trôû veà sau ñeán nöûa tröôùc cuûa thaùng ba. Töùc trong hai thaùng naéng cuûa phöông kia laø thaùng naéng sau. Nhöng ôû ñaây cuøng vôùi caùc nöôùc ôû Taây vöïc veà muøa chaúng gioáng nhau. Nhö ôû vuøng naày ñuùng laø muøa aám thì ôû Taây vöïc ñaõ laø muøa noùng. Do vaäy, chæ coù theå duøng yù ñeå dòch... (Löôïc bôùt).

* Sôù caâu: “Trong baûy caâu sau, khieán ôû nôi Y tha tu taäp quaùn veà ba Voâ taùnh”: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm boán ñoaïn:

Moät: Neâu toång quaùt veà yù. Luaän Duy Thöùc quyeån thöù chín ñaõ bieän minh roäng, nhö phaàn treân ñaõ neâu daãn.

Hai: Töø caâu: “Do hai Taùnh coøn laïi” tieáp xuoáng: Neâu ra lyù do ôû nôi moät Taùnh tu taäp caû ba.

Ba: Töø caâu: “Cho neân ôû trong moät Y tha” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, xaùc nhaän nghóa treân.

Boán: Töø caâu: “Vaên töùc phaân laøm ba” tieáp xuoáng: Laø chính thöùc giaûi thích kinh vaên.

Trong phaàn hai coù ba chi tieát:

Moät laø, bieän minh ba Taùnh töùc moät Taùnh. Hai laø, bieän minh ba Voâ taùnh töùc ba Taùnh. Ba laø, neâu roõ dung thoâng laø moät.

* Nôi chi tieát moät, noùi “Vieân thaønh töùc laø Theå cuûa Y tha”, neân quaùn veà Y tha aét quaùn veà Theå. Lìa Taùnh Y tha thì khoâng coù theå “Chaáp moät beân” neân Taùnh Bieán keá cuõng caên cöù nôi Y tha.

Noùi “Laïi nöõa, meâ chaáp nôi Chaân neân gioáng vôùi hieän haønh”: Laø moät caâu naày ñaõ goàm ñuû caû ba Taùnh.

Meâ chaáp laø Bieán keá. Chaân töùc laø Vieân thaønh. Tôï (gioáng) töùc laø Y tha. YÙ ôû tröôùc neâu roõ hai Taùnh chaúng lìa Y tha. Nghóa ôû ñaây thì bieän minh caû hai ñeàu coù theå thaønh Y tha, neân chæ quaùn veà Y tha laø ñaõ goàm ñuû ba Taùnh.

* Sôù töø caâu: “Töùc döïa nôi ba Taùnh” tieáp xuoáng: Laø chi tieát hai (cuûa phaàn hai) bieän minh ba Voâ taùnh chaúng lìa ba Taùnh. Hoaøn toaøn laø vaên nôi keä cuûa Duy Thöùc. Daãn ñaày ñuû laø:

*“Töùc döïa ba Taùnh naøy Laäp ba Voâ taùnh kia Moät töùc Töôùng Voâ taùnh Tieáp: Voâ töï nhieân taùnh. Sau: Do xa lìa tröôùc*

*Choã chaáp taùnh ngaõ, phaùp”*

Töùc neâu roõ ba Voâ taùnh döïa nôi ba Taùnh maø coù.

* Sôù töø caâu: “Ba Taùnh haõy coøn moät” tieáp xuoáng: Laø chi tieát ba, neâu roõ choã dung thoâng. Nghóa laø, ba Taùnh laø coù, haõy coøn nhö laø moät, ba Voâ taùnh laø Voâ töôùng thì haù ñònh roõ laø coù ba? Neân thaâu toùm ba Taùnh chæ laø moät coù, ba Voâ taùnh chæ laø moät Khoâng. Lìa coù thì khoâng coù khoâng neân “Coù-khoâng” chaúng hai. Caâu moät caên cöù nôi Hieån baøy. Töø caâu: “Coù, khoâng hieän ra, xaâm ñoaït” tieáp xuoáng: Laø caên cöù theo choã bao goàm.

Caùc nghóa coøn laïi, trong phaàn “Huyeàn ñaøm” ôû tröôùc ñaõ neâu ñuûveà töôùng.

* Sôù caâu: “Ba caâu ñaàu taïo ra quaùn veà Taùnh Sinh Voâ töï taùnh”: Laø Voâ taùnh thöù hai neâu treân cuûa Y tha, töùc nôi Duy Thöùc noùi: “Tieáp (theo) Voâ töï nhieân taùnh”

Tuy nhieân, teân cuûa ba Voâ taùnh, trong vaên cuûa phaåm “Tu di keä taùn” ñaõ coù noùi tôùi. Nay laïi, giaûi thích toùm löôïc.

Nghóa laø, phaùp töø duyeân khôûi, neân khoâng coù Taùnh töï nhieân sinh. Cho neân ôû treân noùi “Sinh voâ töï taùnh”töùc laø ñoái töôïng laø khoâng. Moät chöõ

Taùnh sau laø Taùnh cuûa Voâ taùnh, töùc Töï taùnh cuûa khoâng töï nhieân sinh laø Taùnh aáy.

Noùi “Taùnh cuûa Thaéng nghóa Voâ töï taùnh”: Töùc Voâ taùnh thöù ba laø “Thaéng nghóa Voâ taùnh”. Töï taùnh töùc laø “Ñoái töôïng laø khoâng”. Moät chöõ Taùnh sau nghóa gioáng vôùi tröôùc, laøm roõ khoâng coù Taùnh cuûa Thaéng nghóa kia laø Taùnh aáy. Cho neân Thaéng nghóa töùc laø Vieân thaønh. Vieân thaønh töùc Chaân nhö. Do ñoù, Duy Thöùc vieát:

*“Thaéng nghóa caùc phaùp aáy Cuõng töùc laø Chaân nhö Luoân nhö Taùnh kia neân*

*Laø thaät taùnh duy Thöùc”.*

* Noùi: “Taùnh cuûa Töôùng Voâ töï taùnh”: Töùc laø Voâ taùnh thöù nhaát: “Töôùng Voâ taùnh”. Nghóa laø, Töôùng cuûa Bieán keá cuõng chaúng theå thuû ñaéc, nhö thaáy con raén treân sôïi daây. Moät chöõ Taùnh sau laø Taùnh thöù nhaát, duøng Töôùng khoâng töï taùnh maø laøm Taùnh aáy.
* Sôù caâu: “Caâu ñaàu noùi veà quaû laø roãng khoâng, nghóa laø phaùp cuûa Quaû do duyeân sinh, chaúng phaûi laø tröôùc coù Theå”: Töùc nôi Trung Luaän, phaàn quaùn veà moân “Tröôùc coù, Tröôùc khoâng”. Nhöng cuõng goïi laø “Phuû nhaän, ñaû phaù, trong ñoù, tröôùc laø phuû nhaän, ñaû phaù choã chaáp veà “Tröôùc coù”. Neâu leân chung veà caùc Toâng thì “Theá Taùnh”, “Vi traàn” töùc laø ngoaïi ñaïo. Cuøng vò lai Taïng” töùc laø Nhaát Thieát Höõu boä. “Nhaân duyeân” thì chung caû Ñaïi Thöøa, Tieàu thöøa, caên cöù nôi Töôùng. “Taâm Thöùc” töùc laø Duy Thöùc, “Laø choã hieän baøy cuûa chính nôi Taâm”. Neáu chaáp “Coá ñònh coù” ñeàu laø choã caàn loaïi tröø.

Töø caâu: “Nhö coù nôi choán ñeán” tieáp xuoáng: Laø neâu ra choã ñaû phaù. “Chim bay ñeán ñaäu nôi caây” töùc laø vaên cuûa Thanh Muïc giaûi thích nghóa “Khoâng ñeán” trong Trung Luaän. Nghóa laø, tröôùc coù chim maø bay ñeán ñaäu nôi caây thì coù theå goïi laø ñeán. Nay thì töø caùi coù cuûa khoâng, goïi laø sinh, ñaâu töøng tröôùc coù?

* Sôù caâu: “Caâu tieáp theo laø noùi veà Nhaân khoâng”: Töùc caâu keä nôi kinh: “Cuõng khoâng coù taùc giaû”. Chuû theå taïo taùc laø Nhaân. Nhaân töùc laø Ngaõ. Cuõng töùc laëp laïi caâu “Töùc chung nôi phaùp”. Luaän Du Giaø noùi: “Thuaän lôïi laø nghóa cuûa Nhaân. Nghóa laø phaùp voâ thöôøng laø Nhaân. Khoâng coù phaùp thöôøng coù theå laøm Nhaân cuûa phaùp. Laïi, tuy phaùp voâ thöôøng laø Nhaân voâ thöôøng, nhöng cuøng vôùi Tha tính laø nhaân, cuõng cuøng vôùi Töï tính sau laø nhaân, chaúng phaûi laø ôû nôi saùt na naày.
* Töø caâu: “Ñaõ khoâng coù Quaû” tieáp xuoáng: Laø phaàn ñaû phaù. Töùc duøng moân “cuøng ñoái ñaõi” ñeå ñaû phaù. Phaàn naày coù theå nhaän bieát.
* Töø caâu: “Laïi, Theá taùnh v.v... cuõng laø voïng chaáp caùi coù cuûa nhaân duyeân”: Cuõng laø noùi veà “Moân Nhaân duyeân”. Nhaân duyeân neân khoâng coù töï taùnh. Cuõng laø “Moân khoâng coù Theå”, töùc chæ coù voïng chaáp, chôù khoâng coù Theå thaät.
* Sôù caâu: “Laïi nöõa, caâu ñaàu laø chaúng töï sinh...”: Boán caâu treân ñeàu duøng rieâng töøng moân ñeå ñaû phaù. Nay, duøng chung “Moân Nhaân duyeân”, do boán caâu ñeàu môû ra, ñaû phaù choã löôïc boû veà khoâng cho laø khoâng nhaân. Luaän Trung Quaùn coù caâu:

*“Caùc phaùp chaúng töï sinh Cuõng chaúng töø tha sinh*

*Chaúng cuøng, chaúng khoâng nhaân Do ñaáy, bieát voâ sinh.”*

Maø Luaän Taïp Taäp ñaõ ñöa ra hai caùch giaûi thích:

Thöù nhaát: Noùi “Chaúng töï sinh” töùc taát caû caùc phaùp chaúng phaûi do chính noù taïo ra. Phaùp aáy, luùc chöa sinh, khoâng coù töï taùnh.

Noùi “Chaúng töø tha sinh”: Töùc phaùp kia laø duyeân, chaúng phaûi laø taïo ra. “Chaúng töø caû hai cuøng sinh”, nghóa laø, töùc do hai thöù nhaân aáy neân chaúng phaûi laø töï taïo ra hay caùi khaùc taïo ra.

“Chaúng do khoâng nhaân sinh ra”: Töùc duyeân ñoái chieáu vôùi chuùng sinh laø coù coâng naêng.

Thöù hai: “Laïi do nhaân duyeân cuøng xaâm ñoaït”.

***Giaûi thích:*** Töø nôi chuûng töû laø coù neân chaúng töø nôi caùi khaùc. Choã tieáp theo, phaàn sau seõ giaûi thích.

* Sôù töø caâu: “Laïi nöõa, caâu ñaàu chaúng phaûi tröôùc coù” tieáp xuoáng: Tröôùc nay, chæ nôi caâu ñaàu duøng moân “Tröôùc coù”, nay chung cho ba caâu ñeàu duøng moân “Tröôùc coù, tröôùc khoâng”. Phaåm quaùn veà Nhaân duyeân cuûa Trung Luaän vieát:

*“Quaû tröôùc ôû trong duyeân Coù khoâng ñeàu chaúng theå Tröôùc khoâng, thì ai duyeân Tröôùc coù, daâu duøng duyeân.”*

Ñaïi sö ñaøm AÛnh noùi: “Trong nhaân, tröôùc coù, thì coù theå cho caûnh giôùi ôû nôi saùu caên. Trong nhaân, tröôùc khoâng thì nhaân ñoàng vôùi chaúng phaûi nhaân. Nhaân ñoàng vôùi chaúng phaûi laø nhaân thì coù theå ñuïc baêng ra löûa. Caûnh giôùi ôû nôi saùu caên thì coù theå ôû trong nöôùc noùng maø tìm baêng. Neáu cuõng coù cuõng khoâng thì caû hai caâu treân ñeàu coù loãi.”

Veà caâu thöù tö thì chaúng phaûi laø moân naày, neân Trung Luaän vieát:

*“Neáu quaû chaúng coù sinh*

*Cuõng laïi chaúng khoâng sinh Cuõng chaúng coù, khoâng sinh Sao cho laø coù duyeân?”*

* Sôù caâu: “Keä tieáp theo laø duøng khoâng sinh giaûi thích khoâng dieät, toùm löôïc coù ba nghóa”: Ba nghóa aáy laø:
* Nghóa thöù nhaát laø “Moân khoâng Theå taùnh”.
* Nghóa thöù hai laø “Moân cuøng ñoái ñaõi”.
* Nghóa thöù ba laø “Moân Nhaân duyeân”.
* Sôù caâu: “Kinh vieát: Khoâng sinh töùc laø Phaät”: Chính laø nôi kinh ñaïi Phaåm Baùt-nhaõ, Phaùp Thöôïng ñaùp laïi caâu hoûi cuûa Thöôøng Ñeà, noùi :” Choã Nhö cuûa caùc phaùp töùc laø Phaät. Caùc phaùp khoâng sanh töùc laø Phaät” Caâu tieáp sau cho raèng : “Ngöôøi aáy thaáy Nhö lai” töùc nghóa “Khoâng sanh laø Phaät”. Phaåm “Tu Di ñænh keä taùn” coù ñoaïn: Boà taùt Nhaát Thieát Tueä noùi:

*“Taát caû phaùp khoâng sanh Taát caû phaùp khoâng dieät Neáu laõnh hoäi nhö theá Chö phaät luoân hieän tieàn”.*

* Sôù caâu: Luaän vieát: Neáu thaáy caùc phaùp nhaân duyeân v.v...”: Töùc Trung Luaän, phaåm Töù Ñeá, phaàn cuoái vieát:

*“Vì theá trong Kinh noùi Neáu thaáy phaùp nhaân duyeân Töùc coù theå thaáy Phaät*

*Thaáy Khoå Taäp dieät ñaïo”.*

Maø Luaän daãn Kinh, töùc laø Kinh Trí Nghieâm, ñeán vò Boà taùt thöù möôøi (Boà taùt Trí Laâm) seõ neâu daãn ñuû.

* Sôù caâu: “Ñeàu haøm chöùa hai nghóa neân noùi luoân nhö theá”: Töùc giaûi thích caâu: “Goàm luoân vieäc tu taäp” ôû treân.

Maø noùi “Ñeàu”, töùc chính laø choïn laáy nöûa tröôùc laø Quaùn töôùng, nöûa sau laø Quaùn ích, laø ñeàu coù hai nghóa, töùc laø Y tha, Vieân thaønh nhö phaàn Sôù giaûi tieáp sau neâu ra. Nhöng phaàn sau loaïi boû chuû theå cuõng goàm Y tha, Vieân thaønh. Cho neân ôû ñaây ñeàu noùi goàm luoân caû chuû theå, ñoái töôïng, môùi thuaän vôùi caâu “Goàm luoân vieäc tu taäp” cuûa hai keä.

* Sôù töø caâu: “Moät laø xaùc nhaän phaàn tröôùc” tieáp xuoáng: Laø neâu roõ veà töôùng cuûa hai nghóa. Ñaây töùc laø nghóa trong Y tha, tröôùc neâu roõ veà Quaùn töôùng. Do keä tröôùc loaïi tröø boán töôùng cuûa “Chuû theå töôùng”, löôïc neâu “Sinh dieät” laø ñaõ bao haøm “Truï, dò”. Keä naày loaïi boû “Ñoái töôïng töôùng” laø saéc taâm, theå cuûa phaùp. Do boán töôùng cuøng thaønh töïu aáy laø

phaùp Höõu vi, chính laø phaùp do duyeân sinh neân khoâng coù Töï taùnh.

Phaàn “Quaùn ích” coù theå nhaän bieát.

* Sôù töø caâu: “Hai laø Voâ sinh chaân tính” tieáp xuoáng: Töùc nghóa goàm luoân vieäc tu taäp “Thaéng nghóa Voâ taùnh”.
* Sôù caâu: “Keä sau loaïi tröø chuû theå Quaùn”: Nhöng hai nghóa trong phaàn Sôù giaûi naày cuõng chung cho Y tha, Vieân thaønh ôû tröôùc. Nghóa tröôùc thì Y tha, Vieân thaønh ñeàu khoâng coù ñoái töôïng ñöôïc thaáu roõ. Nghóa sau thì Y tha, Vieân thaønh ñeàu khoâng coù chuû theå thaáu roõ. Ñeàu do “Töùc Taùnh töùc Voâ taùnh”. Cho neân phaàn Sôù giaûi ñaõ keát luaän: “Chuû theå, ñoái töôïng caû hai cuøng maát”, töùc chính thöùc toùm keát hai nghóa ôû treân, cuõng laø toùm keát chung veà chuû theå-ñoái töôïng nôi hai keä neâu treân.
* Sôù caâu: “Chaúng roõ veà quoác ñoä v.v… laø Y tha, nghóa laø vì hieän thaáy”: Nhöng noùi “vaân vaân”: Töùc Quoác ñoä laø duyeân sinh cuûa coäng nghieäp. Do keä sau toång keát cho raèng: “Taùnh quoác ñoä theá gian”, thì caâu “Theá gian” laø chung cho “Höõu tình theá gian”, neân ñaõ duøng chöõ vaân vaân.
* Noùi “Nghóa laø vì hieän thaáy”: Töùc do Trung Luaän, trong phaàn ñaû phaù toaøn boä veà Tieåu thöøa, thaûy ñeàu coù söï bieän hoä giuùp: “Hieän thaáy nôi theá gian”, yù noùi: “Chaúng hôïp, töùc cuøng vôùi theá gian choáng traùi nhau”. Laïi nhö Phaät töøng noùi: “Trí cuûa theá gian noùi coù, ta cuõng thuyeát giaûng veà coù. Trí cuûa theá gian noùi khoâng, ta cuõng thuyeát giaûng veà khoâng.” Nay, hieän thaáy coù quoác ñoä cuøng caùc phaùp, thì haù coù theå noùi laø khoâng? Neân daãn Taán kinh (Kinh Hoa Nghieâm dòch vaøo ñôøi ñoâng Taán, 60 quyeån) noùi: “Cho neân bieát do choã sinh”. Choã phaùt sinh töùc hieän baøy, neân thaáy quoác ñoä v.v...

Veà phaàn vò Boà taùt thöù tö (Boà taùt Voâ uùy Laâm) thì coù theå nhaän

bieát.

**- Boà taùt thöù naêm:** Boà taùt Taøm Quyù Laâm.

- Sôù töø caâu: “Keä sau hieån baøy Trí theo ñaáy maø sinh” tieáp xuoáng:

Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm ba:

Moät: Döïa theo Kinh ñeå giaûi thích. Hai: Laõnh hoäi veà thaät nghóa.

Ba: Töø caâu: “Neáu caên cöù theo Taán Kinh” tieáp xuoáng: Laø keát hôïp laõnh hoäi veà Taán Kinh.

Nay, nôi phaàn moät coù hai yù. Trong yù tröôùc, noùi: “Cuõng nhö nhoå hoa sen töø choã nöôùc saâu” töùc hieån baøy choã thích öùng. Maø ôû nôi “Ngoïn caây” thì chaúng phaûi laø choã thích öùng. Ñaây töùc laø yù cuûa Sôû Töø. Sôû Töø coù caâu: “Nhoå hoa sen nôi ngoïn caây”. ÔÛ ñaây laø neâu roõ choã chaúng thích

hôïp.

- Sôù caâu: “Hai laø xaùc nhaän Haäu Ñaéc Trí, töø nôi chuûng töû cuûa chính

mình huaân taäp maø sinh” Phaàn naày goàm hai ñoaïn: Moät: Chính thöùc giaûi thích.

Hai: Giaûi thích choã vaán naïn ñeå dung hôïp, thoâng toû.

Trong phaàn moät, töùc laø do voán coù (baûn höõu) chuûng töû voâ laäu, cuøng vôùi vieäc nghe bieát nhieàu huaân taäp, hoøa hôïp maø sinh Trí voâ laäu. Neáu döïa theo Luaän Duy Thöùc, veà baûn höõu (voán coù) vaø taân huaân (môùi huaân taäp) thì ba vò Luaän sö coù nhöõng giaûi thích khaùc nhau.

Thöù nhaát laø Luaän sö Hoä Nguyeät v.v... thì chæ xaùc laäp veà baûn höõu. Luaän vieát: “Coù nghóa laø heát thaûy chuûng töû ñeàu “Taùnh voán coù”, chaúng töø nôi huaân taäp maø sinh. Do söùc huaân taäp chæ coù theå laøm taêng tröôûng”.

Thöù hai laø Luaän Sö Nan ñaø, chæ xaùc laäp “Taân huaân”. Cho neân Luaän neâu: “Coù nghóa laø chuûng töû ñeàu do huaân taäp sinh. Ñoái töôïng ñöôïc huaân taäp, chuû theå huaân taäp ñeàu coù töø voâ thuûy. Caùc chuûng töû thaønh töïu töø Voâ thuûy.”

Thöù ba laø Luaän Sö Hoä Phaùp, laø nghóa chính. Luaän vieát: “Coù nghóa laø chuûng töû ñeàu coù hai loaïi. Moät laø voán coù (baûn höõu); hai laø môùi daáy khôûi”. cho ñeán noùi: “Do ñaáy neân tin laø coù caùc chuùng sinh töø voâ thuûy ñeán giôø coù saün chuûng töû voâ laäu, chaúng do huaân taäp, vì “phaùp voán vaäy thaønh töïu”. Laïi noùi: “Choã huaân taäp töø söï nghe hieåu kia chaúng phaûi chæ coù höõu laäu. Luùc nghe, laõnh hoäi chaùnh phaùp cuõng ñaõ huaân taäp nôi chuûng töû voâ laäu “Voán coù”, khieán daàn taêng tröôûng doài daøo, laàn löôït cho ñeán sinh khôûi taâm xuaát theá gian...”

***Giaûi thích:*** “Taâm xuaát theá gian” töùc laø Kieán ñaïo. Veà nghóa thöù ba aáy thì ñuùng laø ñoàng vôùi Luaän Du Giaø, quyeån thöù ba möôi laêm phaåm Chuûng taùnh. Luaän vieát: “Theá naøo laø chuûng taùnh? Löôïc coù hai loaïi: Moät laø Baûn taùnh truï chuûng taùnh. Hai laø Taäp sôû thaønh chuûng taùnh. Truï Chuûng taùnh, nghóa laø caùc vò Boà taùt vôùi saùu xöù thuø thaéng coù töôùng nhö theá, töø ñôøi voâ thuûy laàn löôït noái tieáp, laø choã ñaït ñöôïc cuûa “Phaùp voán nhö vaäy”, goïi laø “Baûn taùnh truï chuûng taùnh”. Nay phaàn Sôù giaûi goïi laø “Huaân taäp”, töùc “Môùi huaân taäp”, töø chuûng töû maø sinh. Huaân taäp chæ laø huaân taäp caùi cuõ khoâng coù rieâng caùi môùi thaønh.

- Sôù töø caâu: “Neáu vaäy, thì vì sao kinh noùi” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, giaûi thích choã vaán naïn ñeå laõnh hoäi, dung hôïp. ÔÛ ñaây coù hai lôùp vaán naïn:

Thöù nhaát: Töùc daãn kinh Tònh Danh, quyeån thöù hai, phaåm Phaät ñaïo,

vaán naïn veà Nhaân. Tröôûng giaû Tònh Danh hoûi Boà taùt Vaên Thuø Sö Lôïi:

Nhöõng gì laø haït gioáng (Chuûng töû) cuûa Nhö Lai? Vaên Thuø Sö Lôïi ñaùp: Thaân töôùng hieän coù laø haït gioáng cuûa Nhö Lai. Voâ minh, tham aùi laø haït gioáng. Boán ñieân ñaûo laø haït gioáng. Naêm thöù che laáp laø haït gioáng. Saùu nhaäp laø haït gioáng. Baûy thöùc xöù laø haït gioáng. Taùm phaùp taø laø haït gioáng. Noùi toång quaùt thì saùu möôi hai thöù kieán chaáp cuøng taát caû phieàn naõo ñeàu laø haït gioáng cuûa Phaät. Hoûi: Ñaïi só noùi nhö vaäy laø theá naøo? Ñaùp: “Neáu thaáy ñöôïc Voâ vi, nhaäp chaùnh vò thì khoâng theå phaùt taâm Boà ñeà ñöôïc nöõa. Ví nhö ñaïi ñòa ôû vuøng cao chaúng theå sinh ra hoa sen. Buøn laày thaáp öôùt môùi laø choã sinh cuûa hoa aáy. Nhö theá, neáu thaáy Voâ vi, nhaäp chaùnh vò thì troïn khoâng theå laøm phaùt sinh phaùp Phaät. ÔÛ trong buøn laày phieàn naõo, môùi coù chuùng sinh daáy khôûi phaùp Phaät.”

Nay, phaàn Sôù giaûi neâu daãn caâu choùt naày ñeå laøm vaán naïn. Laïi nhö Luaän Nhaäp Ñaïi Thöøa quyeån thöù nhaát neâu daãn keä cuûa Boà taùt Long Thoï:

*“Chaúng töø hö khoâng coù Cuõng chaúng ñaïi chuûng sinh Chæ töø trong phieàn naõo*

*Maø chöùng thaønh Boà ñeà”*

Ñeàu laø nghóa aáy.

- Sôù töø caâu: “ÔÛ ñaây noùi taïi choã raøng buoäc” tieáp xuoáng: Laø phaàn Sôù ñaùp laïi.

Nhöng caên cöù nôi vaên cuûa kinh kia noùi “Thaáy voâ vi, nhaäp chaùnh vò, chaúng coøn laøm phaùt sinh phaùp Phaät”, töùc ñaõ nhaäp nôi “Kieán ñaïo” thì chaúng coøn coù theå phaùt taâm Boà ñeà. Neáu caên cöù theo choã laõnh hoäi cuûa Toân giaû Ca dieáp: “Nhö theá laø haøng Thanh vaên ñaõ ñoaïn tröø haún caùc Kieát söû, ôû trong phaùp Phaät khoâng coøn ích gì!” Töùc haøng phaøm phu, caùc Boà taùt tröôùc ñòa coù caùc phieàn naõo, doác söùc tu taäp ñoái trò, thaønh caùc moân ñoä, neân ñöôïc goïi laø chuûng töû cuûa Phaät. Neáu ñaõ ñoaïn tröø heát Kieát söû, thì chaúng theå ñöôïc xem laø nhaân cuûa Nhaát Thieát trí. Do ñoù, caùc vò Boà taùt ñaõ giöõ laïi Hoaëc ñeå taêng theâm choã taïo nghieäp. Cho ñeán khi dieät haún caùc Hoaëc. Nhieáp Luaän vieát:

*“Phieàn naõo aån chaúng khôûi Nhö choã chuù, ñoäc haïi*

*Giöõ Hoaëc ñeán Hoaëc heát Chöùng Nhaát thieát trí Phaät”*

Ñaây laø yù hieån baøy cuûa Kinh. Nay, choã bieän minh cuûa phaàn Sôù giaûi laø yù maät nôi Kinh, maø laø nghóa cuûa kinh Thaéng Man, Laêng Giaø v.v... Cho neân vieát: “ÔÛ choã Nhö Lai taïng bò raøng buoäc.” Töùc phieàn naõo nhö buøn laày, che phuû nôi hai Taïng. Nhöng ñaïi trí chính töø choã Taïng “Chaúng

khoâng”, phaùt sinh nghóa ñaïi Trí saùng toû soi chieáu khaép phaùp giôùi, neân hai töôùng cuõng khaùc.

* Sôù caâu: “Nhö theá, phieàn naõo töùc Boà ñeà, coøn noùi: chung caùi gì?” Töùc laø lôùp vaán naïn thöù hai. Ñaõ noùi “Töùc” thì chaúng theå cho raèng hai söï vieäc rieâng bieät. Nghóa laø, meâ chaáp nôi Chaân, daáy khôûi voïng goïi laø phieàn naõo. Theå cuûa Voïng töùc laø nguoàn cuûa Chaân chính laø chuûng töû cuûa Phaät. Kinh Voâ Haønh noùi:

*“Daâm duïc töùc laø ñaïo Saân si cuõng nhö theá.”*

* Sôù töø caâu: “Caên cöù nôi Theå Taùnh” tieáp xuoáng: Laø phaàn Sôù giaûi ñaùp laïi vaán naïn treân. Coù hai yù:

Moät: Caên cöù nôi Theå Taùnh. Taùnh cuûa phieàn naõo töùc laø Boà ñeà. Chaúng phaûi laø caên cöù theo Töôùng. Cho neân kinh Tònh Danh coù caâu: “Phieàn naõo laø ñaïo traøng” laø nhaän bieát veà nhö thaät. Kinh Voâ Haønh vieát:

*“Tham duïc cuøng saân haän Khoâng coù theå thuû ñaéc Phaùp aáy nhö hö khoâng Bieát theá töùc thaønh Phaät”.*

Neân bieát Thaät taùnh cuûa phieàn naõo töùc laø Boà ñeà. Cuõng döïa theo Töôùng ñeå bieän minh hai söï vieäc chaúng laø moät.

Hai: Caên cöù nôi ñoái töôïng bò meâ chaáp, töùc laø nghóa thöù hai. Nghóa laø meâ chaáp nôi Chaân daáy khôûi voïng. Lìa chaân thì khoâng theå coù Taâm meâ voïng, neân noùi “Töùc laø Boà ñeà”. Chaân töùc laø “Taùnh tònh Boà ñeà”. Nhö soùng vôùi nöôùc, hai duï cuøng neâu ôû treân. Nöôùc laø Taùnh cuûa soùng. Soùng laø Töôùng cuûa nöôùc. Nöôùc ñoäng thaønh soùng, laø choã nöông döïa cuûa soùng. Chuû theå, ñoái töôïng chaúng ñoàng, neân chaúng phaûi laø moät.

* Sôù töø caâu: “Nhöng thaät nghóa” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai (Cuûa phaàn giaûi thích keä sau, hieån baøy Trí theo ñaáy maø sinh) laõnh

hoäi veà thaät nghóa. Laõnh hoäi, dung hôïp caû hai chöông môùi hieån baøy Trung ñaïo. Chính laø thoâng toû vaán naïn “Phieàn naõo töùc Boà ñeà”, laø hieån baøy nghóa “Chaân voïng dung hôïp thaáu trieät”. Tuy noùi ba moân, nhöng nghóa bao haøm boán luaän chöùng:

* Nghóa laø hai moân ñaàu laäp rieâng, döïa nôi Lyù thaønh Söï, töùc chæ laø Voïng, chaúng phaûi laø Chaân.

Söï coù theå hieån baøy Lyù, töùc chæ laø Chaân, chaúng phaûi laø Voïng. Cho neân ñeàu laäp rieâng.

Töø caâu: “Neáu noùi laø moät” tieáp xuoáng: Laø neâu roõ hai chöông naày chính laø phaù tröø beänh. Neáu döïa theo Boà taùt thì hai chöông ñeàu laõnh hoäi

trung ñaïo. Laïi nöõa, chöông naày töùc hai moân laäp rieâng. Chöông sau, töùc caû hai cuøng vaéng laëng, neân hôïp hai chöông aáy: chaúng phaûi laø Töùc, chaúng phaûi laø Lìa.

Noùi “Neáu noùi laø moät töùc lìa neân khieán khaùc”: Nghóa laø, coù ngöôøi neâu caâu hoûi: “Muoân phaùp töùc Chaân, nhaát nhö khoâng khaùc. Cho neân voïng töùc Chaân, thì coù loãi gì?” Ñaùp: Löôïc coù ba loãi:

Moät laø, Chuû theå nöông töïa töùc laø ñoái töôïng ñöôïc nöông töïa. Nghóa laø döïa nôi Chaân coù Voïng, nhö döïa nôi nöôùc coù soùng. Nay Voïng töùc laø chaân neân khoâng coù chuû theå nöông töïa vì khoâng coù chuû theå nöông töïa neân cuõng maát luoân ñoái töôïng ñöôïc nöông töïa, töùc sinh dieät, Chaân nhö ñeàu chaúng xaùc laäp.

Hai laø, ñaõ “Chaúng khaùc” thì cuõng maát luoân Chaân-Voïng. Do Voïng töùc Chaân neân khoâng coøn Voïng. Khoâng coù Voïng thì ñoái vôùi caùi gì ñeå noùi Chaân?

Ba laø, cuõng maát luoân Chaân, Giaû hai moân. Neáu rieâng thì ba nghóa cuøng thaønh. Nhö vaøng cuøng vôùi vaät duøng ñeå trang söùc, Soùng cuøng vôùi nöôùc. Töôùng ñoäng (soùng) Theå öôùt (nöôùc) laø hai, ñeàu chaúng ñoàng Chuû theå nöông töïa, vaø ñoái töôïng ñöôïc nöông töïa ñeàu coù ba nghóa, ñeàu khoâng laãn loän.

* Sôù caâu: “Neáu noùi laø khaùc töùc hôïp neân khieán ñoàng”: Töùc chöông sau vieát:

*“Nhö vaøng cuøng saéc vaøng Taùnh aáy khoâng sai bieät...”*

* Sôù töø caâu: “Caùc Thöùc thaân” tieáp xuoáng: Laø phaàn giaûi thích. Coù boán yù:

Moät: Nhaõn chæ thaáy Saéc, Nhó chæ nghe aâm thanh.

Hai: Do duyeân hôïp chaúng ñoàng. Nhaõn duøng saéc v.v... maø laøm duyeân hôïp. Nhó thì duøng aâm thanh laøm duyeân hôïp.

Ba: Nhaõn khoâng coù coâng duïng cuûa Nhó. Ñoái chieáu nôi Quaû vò cuøng söû duïng maø noùi. YÙ ñaàu laø hieån baøy veà Töï. YÙ naày laø bao goàm caû Tha.

Boán: “Laïi, Nhaõn thöùc aáy chaúng hôïp vôùi caùc caên coøn laïi”: Cuõng ñoái chieáu vôùi nghóa saùu caên cuøng söû duïng maø noùi. Do nghóa cuøng söû duïng, neân hoaëc noùi: Nhaõn caên laøm phaùt sinh nhaõn thöùc maø thaáu roõ saùu caûnh, caùc caên khaùc cuõng vaäy. Töùc ñoái vôùi yù thöù ba. Hoaëc noùi: Nhaõn caên coù theå phaùt sinh saùu Thöùc, duøng ñeå thaáu roõ saùu Caûnh. YÙ naày laø ñoái. “Thöùc naày chaúng hôïp vôùi caùc caên khaùc. Caên naày cuõng khoâng phaùt sinh caùc Thöùc coøn laïi”. Laïi coù choã noùi nhö vaäy.

* Noùi “Cuøng söû duïng” töùc Nhaõn caên phaùt sinh Nhó thöùc, maø coù theå

ngöûi nôi höông vò v.v... Cuõng khoâng ra ngoaøi hai yù treân.

Töø caâu: “Thöùc Thaân cuøng vôùi Thöùc” tieáp xuoáng: Laø toùm keát choã chaúng ñoàng kia.

* Sôù töø caâu: “Hai coâng naêng chaúng nhö nhau” tieáp xuoáng: Goàm

hai:

Moät: Noùi veà phaùp.

Hai: Neâu hai duï. Ñeàu neâu roõ laø chaúng nhö nhau.

Ñaây cuõng laø yù cuûa ñaïi sö Ñaïo Sinh. Ngöôøi kia neâu caâu hoûi: “Thieän

aùc cuøng döïa vaøo nhau, cuõng gioáng nhö saùng, Ñoái chaúng cuøng. Vì sao noùi muoân thieän lyù ñoàng maø aùc thì khaùc, ñeàu coù giôùi haïn chaêng ö ?” Ñaùp: “Saùng, Toái tuy cuøng döïa vaøo nhau, maø lyù thì thaät laø caùch bieät. Saùng coù theå dieät tröø toái neân khoâng choã toái taêm naøo laø chaúng dieät tröø. Do ñoù, löûa cuûa moät boù ñuoác cuøng vôùi löûa cuûa ñaàm lôùn laø gioáng nhau. Boùng toái thì chaúng theå dieät tröø aùnh saùng...” Suy xeùt thì coù theå nhaän bieát.

**- Boà taùt thöù saùu:** Boà taùt Tinh Taán Laâm.

* Sôù caâu: “Hai chöông cuøng tieáp nhau, hieån baøy chaúng phaûi laø Töùc, Lìa cuõng cuøng thaønh”: Chaúng phaûi laø Töùc, chaúng phaûi laø Lìa nhö ñaõ neâu roõ ôû treân.

Noùi “Cuøng hoã trôï ñeå thaønh”: Do chaúng phaûi laø Töùc neân môùi thaønh chaúng Lìa v.v… Neân coù vaán naïn: “Nhö noùi chaúng laø moät”: Töùc neân lìa nôi Vaøng thì coù rieâng Theå cuûa vaät duøng. “Neáu khaùc vôùi vaøng coù Theå taùnh” töùc neân cuøng vôùi vaøng chaúng khaùc. Do gioáng vôùi vaøng, coù Theå taùnh neân khoâng sai bieät.

* Noùi “Khoâng sai bieät” töùc moät thöù coù Theå taùnh.

Ñaùp: Chính do “Chaúng khaùc” môùi ñöôïc “Chaúng laø moät”. Vì sao ? Neáu khaùc töùc Voïng töï coù Theå taùnh chaúng döïa nôi Chaân ñeå laäp. Chaúng döïa nôi Chaân neân chaúng theå coù Voïng. Nay coù Voïng, do “Chaúng khaùc” neân ñöôïc thaønh “Chaúng laø moät”, do Voïng khoâng coù töï Theå neân Voïng döïa nôi Chaân maø thaønh. Do Voïng thaønh neân cuøng vôùi Chaân chaúng laø moät. Nhö soùng döïa nôi nöôùc. Do chaúng khaùc vôùi nöôùc môùi coù theå thaønh soùng. Do soùng thaønh neân cuøng vôùi nöôùc chaúng laø moät.

Treân ñaây töùc do “Chaúng khaùc” thaønh “Chaúng laø moät”.

* Noùi “Chaúng moät thaønh chaúng khaùc”: Töùc nhö chöông treân. Do coù chuû theå nöông töïa, ñoái töôïng ñöôïc nöông töïa, neân coù theå dung hôïp troïn veïn chaúng khaùc. Nhö coù soùng neân noùi soùng töùc laø nöôùc. Do coù nöôùc neân noùi nöôùc töùc laø soùng.
* Sôù caâu: “Nhöng choã chuû theå duï kia chaúng lìa caùc phaùp”: Nhö noùi “Chuùng sinh chaúng phaûi laø chuùng sinh. Vì ba ñôøi sinh dieät”, ñeàu laø choã

goàm thaâu trong “Caùc phaùp” cuûa caâu ñaàu, cuøng “Khoâng sai bieät”.

Ñaây töùc laø “Khoù nhaän thaáy”. Neáu döïa theo vò lai khoâng coù töôùng quaù khöù thì lyù voâ töôùng hieän roõ neân deã nhaän thaáy. Duï veà saéc, taâm, voâ töôùng neân khoù.

* Sôù caâu: “Duï naày laø chung”: Töùc caâu “Phaùp chaúng phaûi laø phaùp” laø bao quaùt chung caû Taùnh, Töôùng cuøng caùc phaùp.
* Sôù caâu: “Vaên duøng tuy khaùc maø nghóa saâu xa thì ñoàng”: Nghóa laø, hoaëc Lyù hoaëc Söï hoaëc Chaân hoaëc Voïng, veà vaên neân laø khaùc. Nhöng hoã töông dung hôïp troïn veïn thì yù nghóa saâu xa laø nhö nhau.
* Sôù caâu: “Cuõng gioáng nhö nôi kinh Maät Nghieâm”: Töùc nôi phaåm Vaán Minh ñaõ neâu daãn:

*“Taïng Nhö Lai thanh tònh A-lai-da theá gian.*

*Nhö vaøng cuøng nhaãn tay Laàn löôït khoâng sai bieät”.*

Töùc maøu saéc cuûa Vaøng nhö nhaãn ñeo tay, Theå cuûa vaøng töùc Vaøng.

Roõ raøng laø choã “Chaúng khaùc” treân ñaây goàm coù boán luaän chöùng: Moät: “Do goác thaønh ngoïn”: Goác aån giaáu, ngoïn toàn taïi. Ñaây töùc laø

Toàn, AÅn chaúng khaùc, töùc nôi Sôù giaûi noùi: “Do voïng khoâng Theå taùnh neân döïa hoaøn toaøn nôi Chaân ñeå daáy khôûi”, töùc Chaân ñeàu AÅn, chæ coù Voïng hieän baøy.

Hai: “Thaâu toùm ngoïn quy veà goác”: Ngoïn döùt heát thì goác hieån baøy. Ñaây töùc laø hieån baøy, dieät maát chaúng khaùc. Cho neân phaàn Sôù giaûi vieát: Do Theå cuûa Chaân laø thaät, neân Voïng ñeàu döùt heát, chæ coù Chaân hieän baøy.

Ba: “Thaâu toùm goác theo ngoïn thì ngoïn toàn taïi; Thaâu toùm ngoïn quy veà goác thì Goác hieån baøy”. Ñaây töùc laø hai phaùp cuøng toàn taïi. Song Chaân Voïng coù khaùc nhau, töùc coù Chaân coù Voïng, neâu roõ laø chaúng khaùc. Cho neân phaàn Sôù giaûi vieát: “Ñoù laø Voïng cuûa khoâng Theå taùnh chaúng khaùc vôùi Chaân cuûa thaät Theå”. Do ñoù noùi “Khoâng coù khaùc”.

Boán: “Thaâu toùm goác theo ngoïn thì goác aån giaáu”, laø nghóa chaúng chaúng khoâng. “Thaâu toùm ngoïn quy veà goác thì ngoïn döùt heát” laø nghóa chaúng coù. Ñaây töùc laø chaúng coù chaúng khoâng, neâu roõ chaúng khaùc. Cuõng laø hai caâu sau cuøng. Laïi nöõa, “Chaúng phaûi laø khaùc” neân “Chaúng phaûi laø moät beân”. Chaúng laø moät neân chaúng phaûi laø giöõa, chaúng phaûi laø moät beân. Laø phaùp giôùi khoâng duyeân töïa, laø choã chöùng ñaéc cuûa dieäu Trí, thöôøng truï nhö nhieân. Khoâng coù choã nöông töïa.

Laïi, chaúng phaûi laø moät töùc chaúng phaûi laø khaùc, neân luoân ôû moät beân moät beân maø laø oû giöõa. Laïi, chaúng phaûi laø moät töùc sinh töû; chaúng phaûi laø khaùc töùc Nieát-baøn. Chaúng phaûi laø moät töùc chaúng phaûi laø khaùc, neân thöôøng ôû choán sinh töû töùc ôû nôi Nieát-baøn. Roõ raøng laø Theå cuûa phaùp vieân dung khoâng ngaên ngaïi, neân tröôùc nay choã neâu baøy veà “Chaúng phaûi laø moät, khaùc” v.v... cuõng laø “Caùch noùi giaû taïm”. Do ñoù, phaàn Sôù giaûi tröôùc ñaõ neâu: “Cho neân kheùo ñaït ñöôïc yù”. Duøng phaùp caên cöù theo duï veà Vaøng v.v... cuõng theá.

* Sôù caâu: “Veà chieàu ngang-khoâng gian-thì phaùp khaùc cuøng ñoái chieáu”: Töùc taát caû phaùp sai bieät laø khoâng sai bieät. Phaùp töùc laø phaùp thieän. Phi phaùp töùc laø phaùp aùc. Cho neân Baùch Luaän duøng yù cuûa kinh Baùt-nhaõ noùi: “Phöôùc haõy coøn boû huoáng chi laø Toäi”. Do Kinh Kim Cöông coù caâu: “Phaùp haõy coøn neân boû huoáng hoà laø phi phaùp”. Vì theá nôi Luaän cho “Phi phaùp” laø “Toäi”.
* Sôù caâu: “Laïi nöõa, phaùp nghó laø phaùp Coù”: Cuõng laø luaän theo chieàu ngang, coù-khoâng cuøng ñoái nhau.
* Sôù töø caâu: “Cho neân Trung Luaän” tieáp xuoáng: Laø daãn Luaän ñeå chöùng minh xaùc nhaän, “Phaùp khoâng” laø “Phi phaùp”. Töùc Trung Luaän, quyeån thöù ba, phaåm quaùn veà söï thaønh, hoaïi. Tuïng vieát:

*“Töø phaùp chaúng sinh phaùp Cuõng chaúng sinh phi phaùp Töø phi phaùp chaúng sinh Phaùp cuøng vôùi phi phaùp.”*

***Giaûi thích:*** veà yù cuûa keä. Phaùp töùc laø coù. Nhö saéc, taâm v.v… Phi phaùp laø khoâng, nhö söøng thoû v.v… Hoaëc töø phaùp sinh phaùp nhö meï sinh ra con. Töø phaùp sinh ra phi phaùp, nhö ngöôøi sinh ra con laø “Thaïch nöõ”. “Töø phi phaùp sinh ra phaùp” nhö söøng thoû sinh ra ngöôøi. “Töø phi phaùp sinh ra phi phaùp” nhö loâng ruøa sinh ra söøng thoû. Cho neân ôû phaàn vaên xuoâi nôi Luaän giaûi thích:

* “Töø phaùp chaúng sinh phaùp”: Hoaëc ñaït ñeán hoaëc maát, caû hai ñeàu chaúng ñuùng.
* “Töø phaùp chaúng sinh phi phaùp”: Phi phaùp laø khoâng. Choã coù phaùp goïi laø Coù. Cho neân laøm sao töø Höõu töôùng sinh ra Voâ töôùng?
* “Töø phi phaùp chaúng sinh phaùp”: Phi phaùp goïi laø khoâng. Khoâng thì laøm sao sinh ra coù. Neáu töø khoâng sinh ra coù, ñoù laø khoâng nhaân. Khoâng nhaân thì coù loãi lôùn. Do vaäy, chaúng töø phi phaùp sinh phaùp.
* “Chaúng töø phi phaùp sinh phi phaùp”: Töùc nhö söøng thoû chaúng sinh ra loâng ruøa.
* Sôù töø caâu: “Nhöng ôû nghóa tröôùc” tieáp xuoáng: Laø xeùt ñoaùn veà hai choã neâu baøy treân. Nghóa tröôùc töùc laø Söï-Lyù khoâng ngaên ngaïi.

Nghóa sau töùc laø Söï Söï khoâng ngaên ngaïi.

* Sôù töø caâu: “Neáu chæ duøng nghóa sau” tieáp xuoáng: Laø trôû laïi duøng Lyù ñeå toùm keát, neân duøng caû hai nghóa treân. Nghóa laø, chính do Söï-Lyù khoâng ngaên ngaïi, môùi coù theå duøng Lyù dung hôïp nôi Söï thì Söï söï theo Lyù maø dung thoâng.

Trong ñaây laïi coù nghóa rieâng:

Töùc laø, neáu laïi döïa nôi nghóa tröôùc, thì Taâm cuøng vôùi boán loaïi töùc laø Voâ vi thöù naêm. Neáu döïa nôi nghóa sau, do Voâ vi neân boán phaùp tröôùc khoâng sai bieät. Theâm nöõa, döïa nôi nghóa tröôùc laø Taùnh khoâng khaùc neân khoâng sai bieät. Neáu döïa theo nghóa sau, thì ñoàng moät Theå cuûa Nhö neân khoâng sai bieät.

* Sôù töø caâu: “Keä thöù hai” tieáp xuoáng: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm

ba:

Moät: Xaùc laäp hai Töôùng.

Hai: Töø caâu: “Ñoái töôïng ñöôïc loaïi boû ñaõ laø khoâng” tieáp xuoáng: Laø

giaûi thích nghóa “Khoâng thaät”.

Töø caâu: “Ñeå duï veà caùc phaùp” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích hôïp vôùi nöûa sau cuûa keä.

Ba: Töø caâu: “Neáu cho chaùnh baùo” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, phaân phaùn veà caùch giaûi thích cuûa ngöôøi xöa.

* Sôù caâu: “Vaên neâu leân moät goùc thì phaûi xeùt tôùi hai goùc coøn laïi”: Töùc neân neâu roõ hieän taïi khoâng coù quaù khöù, vò lai. Quaù khöù khoâng coù hieän taïi, vò lai v.v... Saùch Luaän Ngöõ coù caâu: “Neâu leân moät goùc maø khoâng bieát xeùt ñeán ba goùc kia”.
* Sôù caâu: “Caùc phaùp cuõng theá, Chaân Tuïc ñeàu laø hö giaû”: Töùc yù nôi Trieäu Luaän, baøi “Nieát-baøn Voâ danh”. Luaän vieát: “Nieát-baøn chính laø choã quy veà cuûa caûnh töôïng nôi göông, cuõng laø choán döùt tuyeät ngoân xöng cuûa caên nhaø maàu nhieäm. Haù coù theå duøng coù-khoâng ñeå neâu baøy? Neân hai teân goïi Höõu dö, Voâ dö chæ laø teân goïi khaùc cuûa Xuaát xöù, laø giaû danh cuûa söï öùng hôïp cô duyeân ñeå hoùa ñoä...”
* Sôù caâu: “Neáu lìa phaân bieät thì khoâng coù töôùng cuûa taát caû caûnh giôùi”: Töùc nôi Luaän Khôûi Tín, vaên nôi phaàn tröôùc ñaõ daãn, ñoaïn Luaän naày. Ñoaïn tröôùc noùi: “Taát caû caûnh giôùi chæ döïa nôi voïng nieäm maø coù sai bieät”. Tieáp theo vieát: “Neáu lìa taâm nieäm thì khoâng coù töôùng cuûa taát caû caûnh giôùi”.
* Sôù caâu: “Laàn löôït cuøng loaïi boû thì hieån baøy lyù khoâng sai bieät”:

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

Nghóa laø, duøng ñoái töôïng ñöôïc nhaän bieát ñeå loaïi tröø chuû theå nhaän bieát. Laïi duøng chuû theå nhaän bieát ñeå loaïi boû ñoái töôïng ñöôïc nhaän bieát.

* Sôù caâu: “Huoáng chi laø seõ coù söï huûy hoaïi, nhö Phaåm Xuaát Hieän ñaõ neâu”: Kinh vieát: “Ví nhöù theá giôùi coù söï thaønh, hoaïi maø hö khoâng kia chaúng taêng giaûm. Taát caû chö Phaät thaønh töïu ñaïo quaû Boà ñeà, thaønh cuøng vôùi chaúng thaønh khoâng sai bieät.

■