*Phaåm 39:* **NHAÄP PHAÙP GIÔÙI**

Sôù caâu: “Thöù nhaát laø yù noái tieáp”: Phaåm noái tieáp cuûa phaàn noái tieáp coù hai yù:

Moät: Caên cöù nôi boán phaàn ñeå neâu roõ veà yù noái tieáp.

Hai: Töø caâu: “Cuõng laø nhaèm giaûi ñaùp xa veà” tieáp xuoáng: Laø caên cöù theo phaàn chung, rieâng ôû tröôùc ñeå bieän minh veà yù noái tieáp. Töùc chín Hoäi cuøng ñaùp caùc caâu hoûi veà möôøi Haûi.

Sôù Töø caâu: “Hôïp phaåm nôi yù” tieáp xuoáng: Trong aáy cuõng keát hôïp coù ba yù noái tieáp. Nhöng nôi phaåm Ly Theá Gian, tuy cuõng laø moät Hoäi, moät Phaàn, moät Phaåm, nhöng noù ñoái chieáu veà Phaàn, Hoäi, Phaåm, sai bieät neân coù ba yù noái tieáp. ÔÛ ñaây, tröôùc khoâng coù Phaàn Hoäi, Phaåm rieâng ñeå ñoái chieáu, neân chæ laø moät.

Sôù caâu: “Ba laø noùi veà teân cuûa Phaåm”: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm

ba:

Moät: Bieän minh chung.

Hai: Noùi veà vieäc ñöôïc mang teân. Ba: Giaûi thích teân goïi.

Sôù töø caâu: “Nhöng Phaùp bao haøm söï duy trì pheùp taéc” tieáp xuoáng:

Laø phaàn hai, noùi veà vieäc ñöôïc mang teân cuûa Phaåm. Goàm hai: Thöù nhaát: Giaûi thích veà Phaùp.

Thöù hai: Töø caâu: “Giôùi coù” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích veà Giôùi.

Phaàn naày cuõng goàm hai:

Moät laø: Caên cöù nôi phaùp giôùi cuûa Lyù.

Hai laø: Cuøng caên cöù nôi phaùp giôùi cuûa Lyù, Söï.

Nôi phaàn moät laø, noùi: “Löông Luaänphaàn Thöù möôøi laêm neâu”: Töùc Baûn Luaän aáy vieát: “Laïi nöõa! Phaùp giôùi cuûa chö Phaät vôùi thôøi gian thöôøng haèng neân coù ñuû naêm nghieäp”. Phaàn Thích Luaän noùi: “Trong ñoù, neâu roõ veà Nghieäp Phaùp thaân”.

Maø noùi: “Phaùp giôùi cuûa chö Phaät”: Laø nhaèm hieån baøy veà Phaùp thaân bao haøm naêm nghóa cuûa Phaùp giôùi.

Sôù töø caâu: “Luaän” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, noùi: Do Phaùp thaânbao haøm naêm nghóa cuûa Phaùp giôùi, caùc Boà-taùt neân thaáy Phaùp thaân luoân cuøng vôùi naêm nghieäp töông öng, khoâng luùc naøo rôøi, lìa naêm nghieäp aáy. Töùc laø döùt tröø caùc nghieäp taïo tai hoïa cho chuùng sinh”.

ÔÛ treân laø neâu daãn vaên. Neáu laø Luaän thích cuûa Boà-taùtTheá Thaânthì khoâng coù naêm nghóa aáy, chæ noùi veà naêm Nghieäp. Naêm nghóa thì coù theå nhaän bieát.

Sôù töø caâu: “Laïi coù nghóa duy trì” tieáp xuoáng: Laø phaàn Hai laø cuøng caên cöù nôi Lyù, Söï ñeå giaûi thích veà Phaùp giôùi. Goàm hai chi tieát:

Thöù nhaát: Neâu leân ba nghóa.

Thöù hai: Töø caâu: “Nhöng duy trì phaân tích thì coù ba” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích rieâng veà nghóa duy trì, cuøng duøng nghóa duy trì töï Theå cuûa phaùp. hai nghóa coøn laïi coù theå nhaän bieát.

Sôù töø caâu: “Trong ñoù, Taùnh chung nôi” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, giaûi thích veà teân goïi cuûa Phaåm.

Nhöng, neâu thaúng veà moät phaùp töùc khoâng coù saùu caùch giaûi thích. Cho neân hôïp saùu caùch giaûi thích chæ laø giaûi thích chöõ Giôùi. ÔÛ trong naêm nghóa tröôùc thì tröø hai nghóa ñaàu, goàm luoân ba nghóa sau neân coù saùu ng- hóa, ñeàu chæ laø “Trì nghieäp”.

Töø caâu: “Taâm caûnh hôïp xem” tieáp xuoáng: Laø laõnh Hoäi saùu caùch giaûi thích ñeå thoâng toû teân goïi cuûa Phaåm.

Sôù caâu: “Thöù ba laø noùi veà Toâng, Thuù”:

Caâu: “Giôùi thì töø Voâ thuûy ñeán giôø”: Töùc ñaõ thaáy nôi Phaåm Vaán Minh.

Sôù caâu: “Cuøng naêm thöù saéc vaø taùm Voâ vi”:

Naêm thöù saéc töùc nôi Luaän TaïpTaäp quyeån Thöù nhaát, vieát: “Choã thaâu toùm Saéc cuûa Xöù Phaùp giôùi löôïc coù naêm thöù:

Cöïc löôïc saéc. Cöïc huyùnh saéc. Thoï sôû daãn saéc.

Bieán keá sôû khôûi saéc. Ñònh töï taïi sôû sinh saéc.

* Cöïc löôïc saéc: Töùc laø saéc heát söùc nhoû.
* Cöïc huyùnh saéc: Laø saéc lìa moïi xuùc phaïm, ngaên ngaïi khaùc.
* Thoï sôû daãn saéc: Laø saéc voâ bieåu.
* Bieán keá sôû khôûi saéc: Laø saéc cuûa aûnh töôïng.
* Ñònh töï taïi Sôû sinh saéc: Laø caûnh saéc cuûa giaûi thoaùt tónh löï ñaõ hieän

haønh.

ÔÛ phaàn tröôùc, giaûi thích veà “Huyùnh saéc, vieát”: “Laø lìa moïi nôi

choán ngaên ngaïi, xuùc chaïm coù theå ñaït ñeán ñöôïc”.

Laïi giaûi thích veà “Khoâng, moät Hieån saéc”; laø nhöõng saéc toû roõ nhö maøu xanh vaøng v.v… maø treân voán thaáy.

Döïa nôi hai thöù saéc naày phaân tích ñeán cöïc thieåu, goïi laø Huyùnh saéc.

Nghóa cuûa caùc Saéc coøn laïi ñaõ thaáy nôi vaên ôû treân.

Noùi: “Taùm Voâ vi”: Töùc ñaõ gaëp nôi Phaåm moät Taïng. Nghóa laø

trong saùu Voâ vi thì chia Chaân nhö ra laøm ba Taùnh.

Veà “Moân Voâ ngaïi” cuõng ñaõ gaëp nôi Phaåm Vaán Minh.

“Chaúng hôïp chaúng tan” töùc laø nghóa “Chaúng moät chaúng khaùc”. Sôù caâu: “Hai laø moân khoâng nhôø, döïa”:

Nhöng hieän baøy, xaâm ñoaït chuû yeáu laø caû hai ñeàu nhôø vaøo nhau. Voâ kyù ( khoâng nhôø döïa) thì chính laø phaùp töï lìa, neân chaúng ñoàng. Töôùng cuøng vôùi Tuïc ñeá ñeàu laø Höõu vi. Taùnh cuøng vôùi Chaân ñeá ñeàu laø Voâ vi.

Noùi: “Chaúng phaûi laø choã coù theå ñaït ñeán cuûa hai thöù teân goïi, ngoân töø”: Töùc laø neûo ngoân töø ñaõ döùt, neân moïi nghóa bieåu thò veà teân goïi, ngoân töø chaúng theå ñaït tôùi, do moïi neûo haønh cuûa Taâm ñeàu baët, neân choã hieän baøy veà caûnh nôi teân goïi, ngoân töø khoâng theå ñaït ñöôïc.

Töø caâu: “Kinh Giaûi Thaâm Maät” tieáp xuoáng: Laø daãn chöùng veà choã “Cuøng chaúng phaûi”.

Sôù caâu: “Moät laø moân thaâu toùm khaép”:

Töùc chaúng hoaïi Töôùng cuûa boán moân tröôùc, maø laø hôïp laøm moät, neân daãn vieäc ñoàng töû Thieän Taøi tuøy theo Söï coù sai bieät, maø ñeàu laø Nhaäp phaùp giôùi.

“Hai laø Moân Vieân dung”: Töùc vöøa neâu leân moät moân thì dung thoâng caùc moân khaùc. Roõ raøng laø duøng Lyù dung thoâng Söï, khieán Söï nhö Lyù, duøng Söï ñeå hieån baøy Lyù khieán Lyù nhö Söï, do ñoù vieát: “Lyù chaúng phaûi laø khoâng phaàn”. Nghóa laø Lyù töùc Söï. Söï ñaõ coù phaàn thì Lyù cuõng coù phaàn. Khoâng theá, thì Lyù chaân chaúng töùc laø Söï. Lyù ñaõ nhö Söï neân theo ñaáy neâu leân moät phaùp töùc moät Phaùp giôùi. Cho neân neâu leân nhieàu phaùp töùc nhieàu phaùp giôùi.

Töø caâu: “Nhöng do moät chaúng phaûi laø moät” tieáp xuoáng: Laø laïi dung hôïp moät khaùc ôû treân. Moät neáu coá ñònh laø moät thì chaúng theå töùc nhieàu, do moät töùc Lyù neân töùc chaúng phaûi laø moät, do chaúng phaûi laø moät neân coù theå töùc laø nhieàu. Do chaúng phaûi laø moät neân cuøng vôùi nhieàu khoâng khaùc.

Caâu sau chuyeån ngöôïc ñaây, döïa theo Söï hieån baøy Lyù ñaõ cuøng töông töùc. Cho neân hoäi nhaäp truøng truøng môùi thaønh nghóa khoâng chöôùng ngaïi. Daãn ñoàng töû Thieän Taøi ñeå chöùng minh. “Taïm thôøi naém tay” laø neâu roõ veà Thôøi Vieân dung. “Vöøa vaøo laàu gaùc” laø bieän minh veà Xöù Vieân dung.

Sôù töø caâu: “Naêm moân ñaõ neâu ôû treân” tieáp xuoáng: Laø toång keát veà Vieân dung:

Toång töôùng laø Phaùp giôùi. Bieät töôùng laø coù naêm thöù.

theá. hai:

Ñoàng töôùng töùc möôøi moân ñeàu ñoàng vôùi Phaùp giôùi. Dò töôùng töùc Höõu vi cuøng Voâ vi ñoái chieáu coù sai khaùc.

Thaønh töôùng töùc naêm nghóa cuøng thaønh Phaùp giôùi.

Hoaïi töôùng töùc Höõu vi töï truï nôi Höõu vi. Boán thöù coøn laïi cuõng

Sôù töø caâu: “Hai laø neâu roõ veà Chuû theå nhaäp” tieáp xuoáng: Goàm Moät: Neâu rieâng veà naêm moân.

Hai: Töø caâu: “Naêm moân naày” tieáp xuoáng: Laø ñoái chieáu tröôùc ñeå

phaân bieät, nhaän ñònh.

Noùi: “Nhö thöù lôùp aáy ñeàu nhaäp nôi moät moân”: Töùc:

Thöù nhaát: Phaùp giôùi Höõu vi voán coù phaùp cuûa chuûng töû sai bieät, chính laø ôû choã Tín roõ.

Thöù hai: Taùnh nôi lyù cuûa Voâ vi vôùi ñöùc thanh tònh, vi dieäu ñeàu phaûi hieåu roõ.

Thöù ba: Phaùp giôùi cuõng Höõu vi cuõng Voâ vi, do Lyù Söï coù khaùc taát caàn song haønh.

Thöù tö: Phaùp giôùi chaúng phaûi laø Höõu vi, chaúng phaûi laø Voâ vi. Cuøng loaïi tröø caû neûo huyeàn dieäu, tòch dieät, thì chæ coù chöùng ñaéc môùi kheá hôïp. Thöù naêm: Phaùp giôùi khoâng chöôùng ngaïi. Töùc thaûy ñeàu vieân maõn,

taän cuøng, hieån baøy nghóa veà nhieàu moân. Vì ñaáy maø caàn phoái hôïp rieâng, duøng nghóa vieân dung, hoaøn bò laø cuøng hieän höõu troøn, khaép. Neáu khoâng coù taâm tin töôûng thì sao coù theå thaáy Lyù? Huoáng chi khoâng chöôùng ngaïi, neáu khoâng tin thì sao ñaït tôùi taän cuøng?

Sôù caâu: “Thöù hai laø loaïi, bieät cuûa Phaùp giôùi”:

Treân ñaây tuy coù naêm Phaùp giôùi bao quaùt chung caùc phaùp, nhöng nay ôû nôi phaùp chung chia ra theo loaïi rieâng. Loaïi rieâng chia thaønh naêm moân, töùc naêm moân ñeàu coù naêm. Hai phaàn ñaàu laø vaên hieån baøy. Ba phaàn sau laø vaên aån giaáu.

Sôù caâu: “Naêm laø Phaùp Giôùi khoâng chöôùng ngaïi”: Trong ñoù cuõng coù naêm nghóa:

Moät: boán thöù tröôùc dung thoâng laøm moät vò.

Hai: boán Töôùng hieän roõ, neân noùi moät khaùc khoâng chöôùng ngaïi. Ba: Moät - khaùc cuøng toàn taïi.

Boán: Moät - khaùc cuøng xaâm ñoaït, caû hai cuøng döùt baët, neân goïi laø: “Coøn maát khoâng ngaên ngaïi”.

Naêm: Vieân dung töï taïi. Töùc muoán moät thì moät, muoán khaùc thì khaùc. Muoán coøn töùc coøn, muoán maát töùc maát. Khaùc chaúng ngaên ngaïi moät.

Maát chaúng ngaên ngaïi Coøn, môùi laø Töï taïi. Luoân moät luoân khaùc, luoân coøn luoân maát goïi laø Vieân dung.

Sôù caâu: Naêm lôùp chuû theå - ñoái töôïng aáy nhö thöù töï cuøng thoâng hôïp, coù theå duøng yù ñeå ñaït ñöôïc:

Thoâng hôïp töùc tuøy moät chuû theå nhaäp laø hoäi nhaäp khaép naêm ñoái töôïng ñöôïc nhaäp. Theo moät ñoái töôïng ñöôïc nhaäp ñeàu duøng naêm chuû theå nhaäp. Ñaây laø yù chính .

Noùi: “Nhö thöù töï”:

Moät laø: Thaân hoäi nhaäp Phaùp giôùi cuûa phaùp. Hai laø: Trí hoäi nhaäp phaùp giôùi cuûa Ngöôøi.

Ba laø: Thaân, Trí cuøng toàn taïi, hoäi nhaäp vaøo phaùp giôùi cuûa khoâng

hai.

Boán laø: Thaân, Trí cuøng döùt baët, hoäi nhaäp nôi phaùp giôùi cuûa Ngöôøi

Phaùp cuøng maát.

Naêm laø: Ngöôøi, Phaùp Vieân dung, hoäi nhaäp Phaùp giôùi cuûa khoâng chöôùng ngaïi.

Ñaây laø naêm caâu trong phaàn thöù ba, chuû theå, ñoái töôïng cuøng dung thoâng, khoâng hai.

Sôù caâu: “Boán laø Chuû theå, ñoái töôïng Vieân dung, hieän baøy, xaâm ñoaït cuøng döùt”: Ñaây cuõng coù naêm:

Thöù nhaát: Do ñoái töôïng xaâm ñoaït chuû theå neân chæ laø Phaùp giôùi. Thöù hai: Do chuû theå xaâm ñoaït ñoái töôïng neân chæ laø chuû theå hoäi

nhaäp.

Thöù ba: Chuû theå, ñoái töôïng cuøng toàn taïi. Thöù tö: Chuû theå, ñoái töôïng cuøng döùt baët.

Thöù naêm: Boán thöù aáy Vieân dung khoâng coù tröôùc sau.

Sôù caâu: “Naêm laø moät - khaùc, coøn maát hoaøn toaøn khoâng ngaên

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

ngaïi”: Cuõng coù naêm caâu:

Thöù nhaát: Chuû theå, ñoái töôïng laø moät Vò. Thöù hai: Chuû theå, ñoái töôïng hieän roõ.

Thöù ba: Moät - khaùc cuøng toàn taïi. Thöù tö: Moät - khaùc cuøng maát.

Thöù naêm: Boán caâu treân hoaøn toaøn khoâng ngaên ngaïi. Cho neân khieán theo nhö lyù maø suy xeùt.

■