LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 165

HOÛI ÑAÙP VEÀ KINH HOA NGHIEÂM

**SOÁ 1873**

(QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1873

**HOÛI ÑAÙP VEÀ KINH HOA NGHIEÂM**

*Soaïn giaû: Sa-moân Phaùp Taïng.*

# QUYEÅN THÖÔÏNG

* Hoûi: “Söï, lyù trong Ba thöøa, veà söï lyù cuûa phoå phaùp, laøm theá naøo ñeå phaân bieät rieâng leû?”
* Ñaùp: “Söï trong Ba thöøa: Taâm “duyeân” saéc ngaïi, v.v... Veà lyù, nghóa laø chaân nhö bình ñaúng. Maëc duø söï, lyù khaùc nhau, maø töông töùc, töông dung khoâng ngaïi nhau, cuõng khoâng ngaïi nhau maø nghóa söï khoâng phaûi nghóa lyù.

Söï lyù trong phoå phaùp: Lyù töùc söï, söï töùc lyù. Söï trong lyù, lyù trong söï, töùc trung, töï yù trung, duø söï, lyù khoâng khaùc maø môø toái, khoâng hai, thuaän theo lôøi noùi hoaøn toaøn cuøng taän maø hoaøn toaøn baát taän. Nhö söï, lyù söï cuõng nhö theá. Noùi theo taâm thì taát caû phaùp ñeàu laø taâm. Noùi theo saéc, thì taát caû phaùp ñeàu laø saéc. Phaùp moân khaùc nhau cuûa taát caû nghóa giaùo cuûa nhaân, phaùp, ñeàu nhö vaäy, vì sao? Vì phaùp khoâng coù chöôùng ngaïi cuûa Ñaø-la-ni duyeân khôûi, thuaän theo neâu moät phaùp cuøng taän, goàm thaâu taát caû, vì töï taïi voâ ngaïi, vì moät khoâng coù, thì taát caû khoâng coù. Ba thöøa khoâng phaûi nhö vaäy; noùi theo boû lyù chæ söï, thì hoaøn toaøn khoâng laø söï taïp nhaïp; vì khoâng töï taïi trong söï, neân moân giaùo cuûa moät töôùng, thuaän theo tình an laäp, vì khoâng taän lyù”.

* Hoûi: “Noùi cuøng taän, khoâng cuøng taän; nghóa laø y cöù vaøo moät phaùp, nhö vaäy laø sao?”
* Ñaùp: “Moät phaùp kia, neáu moät phaùp laø phaûi thì ñaâu nhö vaäy, maø moät phaùp trong Nhaát thöøa, töùc taát caû phaùp laø moät phaùp; moät phaùp laø taát caû phaùp; Vì taát caû phaùp laø moät phaùp. Noùi moät phaùp töùc taát caû cuøng taän;

moät phaùp töùc taát caû phaùp. Cho neân, moät phaùp noùi khoâng theå taän. Duø khoâng theå cuøng taän maø moät lôøi noùi khoâng coù dö thöøa. Duø khoâng coù dö thöøa maø hoaøn toaøn khoâng cuøng taän”.

* Hoûi: “ÔÛ ñaây noùi cuøng taän, khoâng taän, chæ noùi “laø vì” hay sao? Coù phaùp ñaõ cuøng taän, khoâng cuøng taän ö?”
* Ñaùp: “Cuõng ñöôïc noùi: “Chæ noùi “laø vì”, noùi ngoaøi ra ñaâu coù phaùp? Cuõng ñöôïc coù phaùp cuøng taän, khoâng cuøng taän vì noùi taän, khoâng cuøng taän laø phaùp thích hôïp”.

Phaùp noùi chuû theå, ñoái töôïng khoâng sai, maø môø toái khoâng coù hai töôùng, thuaän theo yù ñöôïc laøm”.

* Hoûi: “Cuøng taän töùc khoâng cuøng taän, khoâng cuøng taän töùc taän aáy laø nghóa gì?”.
* Ñaùp: “Nghóa cuûa trí tuøy duyeân sinh, nghóa laø vì trí tueä sinh töùc laø taän cuûa caàn thieát, vì trí khoâng taän sinh, töùc phaûi khoâng cuøng taän, cho neân phaùp kia khoâng toàn taïi ôû cuøng taän, khoâng cuøng taän. Vì khoâng toàn taïi ôû mình, neân thuaän theo töùc töï yù, vaät gì khoâng thaønh ö? Phaùp kia cuõng nhö hö khoâng, vì khoâng coù töï töôùng, neân khoâng coù trôû ngaïi trong taát caû, thuaän theo ñeán töùc laø. Nghóa laø “ñeán” trong giaûi thích, töùc laø “ñeán” trong giaûi thích, töùc böôùc, vaät naøo chaúng phaûi hö khoâng? Sôû dó khoâng coù chöôùng ngaïi, neân phaùp duyeân khôûi cuõng gioáng nhö vaäy, so saùnh, coù theå suy nghó”.
* Hoûi: “Söï nghóa naøo trong Phoå phaùp, nghóa lyù naøo ö?”
* Ñaùp: “Vaû laïi, tieàn phöông tieän, ñaõ y cöù trong moät saéc; söï nghóa giaûi thích laãn nhau, nghóa lyù voâ ngaïi v.v… naøy, neáu trong chaùnh quaùn, thì nghóa lyù giaûi thích laãn nhau; söï nghóa voâ ngaïi cuõng ñöôïc, maø traùi vôùi ñaây cuõng ñöôïc. Y cöù nghóa trôû ngaïi trong söï laø taâm, “duyeân” nghóa laø saéc cuõng ñöôïc, traùi vôùi ñaây cuõng ñöôïc. Thuaän theo duyeân caàn, töï yù noùi, cho neân trí chaùnh quaùn ñoái vôùi phaùp, ñöôïc phöông tieän kheùo leùo, vì coù khaû naêng nhaän thaáy ñöôïc lôïi ích cuûa caên cô chuùng sinh”.
* Hoûi: “Neáu trong khi “duyeân” nghóa, saéc taâm “duyeân” nghóa coù hö hoaïi hay khoâng? Nghóa taâm “duyeân” khoâng baát hoaïi, laø “duyeân” nghóa saéc coù phaûi khoâng?”
* Ñaùp: “Hö hoaïi cuõng ñöôïc, khoâng hö hoaïi cuõng ñöôïc. Vì sao? “Vì nghóa taâm “duyeân” khoâng hö hoaïi, sau cuøng, vì khoâng ñöôïc “duyeân” saéc, neân hö hoaïi. Laïi, taâm “duyeân” nghóa hö hoaïi, cuõng “töùc” khoâng, nghóa laø “duyeân” “saéc” cho neân cuõng khoâng hö hoaïi. Hoaïi hoaøn toaøn khoâng hoaïi; khoâng hoaïi, hoaøn toaøn hoaïi; chaúng phaûi hoaïi; chaúng phaûi khoâng hoaïi; chaúng phaûi chaúng hoaïi, chaúng phaûi hoaïi; Taát caû phaùp khaùc

cuõng nhö vaäy”.

* Hoûi: “Neáu hoaïi, thì nghóa khoâng hoaïi chaúng thaønh. Neáu khoâng hoaïi thì nghóa hoaïi seõ khoâng thaønh, ñaâu ñöôïc noùi vì hoaïi, neân khoâng hoaïi, vì khoâng hoaïi neân hoaïi hay sao?”
* Ñaùp: “OÂng hoaïi noùi hoaïi, töùc “nghe” hoaïi, chaúng “thaáy” khoâng hoaïi, “hoaïi” cuõng noùi “khoâng hoaïi”, töùc nghe “khoâng hoaïi”, vì khoâng ñöôïc nghe hoaïi, neân khoâng hoaïi, töï phaân bieät, tình khoâng do ñaâu maø döùt! Seõ khoâng coù ngaøy nhaäp lyù! Ngöôøi nghe, khoâng phaûi nhö vaäy; neáu khi nghe noùi “hoaïi”, thì seõ hieåu “khoâng hoaïi”; khi nghe noùi “khoâng hoaïi”, thì seõ hieåu “hoaïi, khoâng hoaïi (khoâng hoaïi cuûa hoaïi). Vì hieåu “khoâng hoaïi” cuûa “hoaïi” neân ñöôïc khoâng hoaïi, maø khoâng boû “hoaïi”. Vì hieåu “hoaïi” cuûa “khoâng hoaïi”, neân ñöôïc “hoaïi” maø khoâng boû “chaúng hoaïi”. Vì ñöôïc “hoaïi” maø khoâng boû “khoâng hoaïi”, neân chaúng phaûi hieän coù “hoaïi” do ñöôïc “khoâng hoaïi”, vì khoâng phaûi “xaû” “hoaïi”, neân khoâng theå coù “chaúng hoaïi”. Vì chaúng theå boû khoâng ñöôïc toàn taïi, neân coù theå nhaäp Trung ñaïo. Ñaõ nhaäp Trung ñaïo, thì khoâng coù ñoái töôïng naøo khoâng laøm, neân seõ thuaän theo töï taïi voâ ngaïi; tu caùc ñöùc haïnh, kheá hoäi coäi nguoàn cuûa mình; yù thuù phaùt giaùo cuûa baäc Thaùnh, laø lôïi ích chuùng sinh kia nhö theá. Nhö moät caëp saéc, taâm phaùp nhó; phaùp moân cuûa taát caû phaùp giôùi khaùc cuõng gioáng nhö theá, so saùnh suy nghó duïng taâm. Laïi, duï cho moäng raát deã hieåu v.v... Laïi, vaên giaûi thích trong sôù, tröôùc kia, ñaõ y cöù vaøo taùm giaùo laãn nhau maø thaønh. Y cöù vaøo ba giaùo ñeå giaûi thích ba thöù lôùp laø yù gì?”
* Ñaùp: “Ñaïi yù vì noùi leân taát caû nghóa giaùo... trong kinh naøy, ñeàu goàm thaâu, nghóa laø baét ñaàu ngaøy thöù möôøi boán, trong caây ñaïo, khi Phaät ñeán choã ñaïi nhaân ñeå noùi phaùp Ñaïi, thì taát caû hö khoâng phaùp giôùi, taát caû xöù vi traàn, trong thôøi gian tröôùc sau cuûa taát caû möôøi ñôøi, chín ñôøi. Trong caên cô cuûa taát caû naêm thöøa, ba thöøa, Nhaát thöøa, voâ löôïng thöøa, töùc laø khaùc, neân noùi taát caû phaùp moân, ñaõ ñeán caên cô chuùng sinh; moãi chuùng sinh, ñeàu thuaän theo thích öùng, nghe chöùng giaûi, haïnh.

Taát caû nghóa giaùo nhö theá v.v... moät traêm phaùp moân ngay ñoù ñoàng thôøi theå hieän roõ reät, phaùp moân nhö theá cuûa ngöôøi caên cô Ñaïi thöøa, thaáy, nghe, chöùng giaûi, haïnh; moät xöù trong taát caû xöù; moät thôøi gian trong taát caû thôøi gian; moät caên, taát caû caên; moät haïnh, taát caû haïnh, tu haønh tuyeät maàu, cho ñeán ba coõi, saùu ñöôøng, phaùp nhaân quaû cuûa boán sinh v.v... ñeàu khoâng coù ñoái töôïng dö thöøa ôû trong kinh naøy. Vì hieåu roõ nghóa naøy, neân ngöôøi sôù kinh tröôùc heát, bieåu thò roõ taùm giaùo laãn nhau thaønh ba giaùo, laø phaùp moân theo thöù lôùp nghòch, thuaän”.

* Hoûi: “Giaùo cuûa ba thöøa, Nhaát thöøa v.v… nhö theá, ñeàu ôû trong kinh naøy, ñeàu do möôøi vò Phaät noùi? Hay Phaät ba thaân noùi?”
* Ñaùp: “Ñeàu do möôøi Phaät noùi cuõng ñöôïc, vì ngoaøi möôøi vò Phaät ra, khoâng coù ba thaân rieâng, vì ba thaân laø duïng cuûa möôøi vò Phaät, vì ba thöøa töùc Nhaát thöøa. Ñaây laø noùi theo Nhaát thöøa, cuõng ñöôïc thuaän theo toâng giaùo. Giaùo ba thöøa, thì ba thaân noùi; giaùo Nhaát thöøa, thì möôøi Phaät noùi, vì nhaän thaáy caên cô khaùc nhau, neân moät xöù, moät thôøi gian, Nhö Lai raát kheùo leùo, vì khoâng coù ñoái töôïng naøo khoâng thích öùng”.
* Hoûi: “Giaùo maø chuùng sinh ba ñöôøng ñaõ nghe, laø do Phaät cuûa ba ñöôøng noùi. Giaùo maø ngöôøi, trôøi nghe, laø do Phaät cuûa ngöôøi, trôøi noùi; giaùo maø Tieåu thöøa ñaõ nghe, laø do Phaät Tieåu thöøa noùi; giaùo maø ba thöøa ñaõ nghe laø do Phaät ba thöøa, noùi; giaùo maø Nhaát thöøa nghe, laø do Phaät Nhaát thöøa noùi coù phaûi khoâng?”
* Ñaùp: “Chuû theå hoùa, ñoái töôïng hoùa töông ñöông khoâng traùi nhau. Nhöng chuû theå, ñoái töôïng hoùa ñoä nhö theá, chuû theå noùi, ñoái töôïng noùi nhö theá ñeàu thuaän theo ôû vò mình khoâng lay ñoäng, maø hoaøn toaøn goàm thaâu khoâng coù ñoái töôïng dö thöøa, coù theå suy nghó”.
* Hoûi: “Sôù noùi: “Theå cuûa naêm thöù giaùo, sao naêm giaùo laïi töông ñöông vôùi hieän nay ö?”
* Ñaùp: “Ñaàu tieân, aâm thanh v.v... laø thaät, thích hôïp vôùi toâng giaùo nhö Taùt-baø-ña v.v... cuûa Tieåu thöøa.

Thöù hai, coù theå aâm thanh v.v... laø töông töï. Tröôùc phaûi töø toâng Thaønh Thaät, ñaû phaù phaùp thaät nhaân duyeân cuûa Taùt-baø-ña ñeå laäp giaùo cuûa duïng giaû, maø cuõng khoâng noùi töôùng töï taâm ñeå hieän roõ ñaïo lyù, neân ñoàng vôùi giaùo Tieåu thöøa. Phaùp giaû coù nhaân duyeân trong Sô giaùo Ñaïi thöøa, do thöùc bieán töông töï bieåu hieän khoâng lìa ngoaøi thöùc, maø chæ noùi trong voïng thöùc sinh dieät, chaúng phaûi chaân Duy thöùc.

Thöù ba, laø khoâng theå duøng aâm thanh töông töï v.v… töông ñöông vôùi Sô giaùo, sau cuøng laø “khoâng”, vì boû söï baét ñaàu cuûa giaùo thuaàn thuïc ñaõ cuøng cöïc, nghóa laø giaùo ñaàu tieân, sau cuøng, vì taát caû phaùp ñeàu “khoâng”, neân taát caû phaùp cuûa Thæ giaùo thuaàn thuïc, ñeàu luoáng doái neân vì khoâng theå gioáng nhau.

Thöù tö, aâm Duy thöùc v.v…: Coù giaùo thuaàn thuïc thích ñaùng cuûa ñòa vò Sô giaùo, sau cuøng, vì boû, taát caû phaùp ñeàu nhö vì taùc ñoäng cuûa chaân thöùc.

Thöù naêm, aâm thanh cuûa chaân nhö: Giaùo thuaàn thuïc sau cuøng vì boû

cuøng cöïc, töông ñöông vôùi vò Vieân giaùo, vì taát caû phaùp ñeàu “Nhö”, neân bao goàm voïng, thaáu suoát chaân, ñeàu goïi laø Taùnh.

* Hoûi: “Giaùo khaùc coù theå nhö theá, trong Ñoán giaùo, taát caû ñeàu döùt baët laøm toâng, theá naøo laø Duy thöùc vaø aâm thanh?”
* Ñaùp: “Vì Ñoán giaùo, xöù cuøng cöïc trong Ba thöøa, neân chaân thöùc trong Chung giaùo, laáy söï yeân laëng laøm cuoái cuøng, vì hieän khoâng laø chaúng coù phaùp. Laïi, aâm, thoâng thöôøng, Phaät giaùo ôû coõi naøy, laáy aâm thanh laøm theå, neân Phaät söï ñaõ laøm, noùi naêng im laëng, ñeàu laø aâm thanh, vì khoâng goïi laø phaùt aâm thanh, cho neân laø aâm thanh. Duy-ma duøng söï yeân laëng ñeå noùi leân phaùp moân khoâng hai, chaúng leõ khoâng phaûi giaùo hay sao? Laø giaùo, cuõng ñöôïc töø phöông noùi laø aâm thanh.

Laïi, trong ba thöøa, vì lyù töùc söï, söï nhöng ñeàu laø lyù, ñaõ laø lyù thì noùi naêng, yeân laëng, ñeàu laø lyù, vì lyù khoâng hai, neân söï yeân laëng cuõng laø aâm thanh. Phaùp khaùc cuõng gioáng nhö vaäy, nghóa naøy môùi ñaùng suy nghó.

* Hoûi: “Möôøi töôùng maïo cuûa Phaät ra sao?”
* Ñaùp:
1. Kinh Phaät do Voâ Tröôùc dòch coù noùi raèng: “Vì an truï theá gian thaønh Chaùnh giaùc”.

Sö Nghieâm giaûi thích: “Vì coâng ñöùc taát caû khoâng coù dính maéc.

***Giaûi thích:*** “giaùo nghóa v.v… cho ñeán taát caû phaùp moân theá gian thuaän nghòch, ñeàu do coâng ñöùc Phaät khoâng coù chöôùng ngaïi, nghóa lìa chaáp maéc ñeå thaønh Phaät Voâ Tröôùc.

1. Kinh Nguyeän Phaät raèng: “Vì xuaát sinh”. Phaùp sö giaûi thích: “Taát caû coâng ñöùc tuøy nguyeän ñeàu thaønh”.

***Giaûi thích:*** “Taát caû coâng ñöùc ñeàu tuøy theo nguyeän cuûa Phaät, tuøy theo nguyeän chuùng sinh, khoâng coù nghóa naøo khoâng thaønh laø nguyeän cuûa Phaät”.

1. Phaät Nghieäp Baùo: Kinh noùi: “Vì tín”.

Giaûi thích: “Taát caû coâng ñöùc, vì tuøy nghieäp neân thaønh”. Taát caû phaùp coâng ñöùc Phaät vaø vì quaû öùng ñoái vôùi taát caû nghieäp cuûa chuùng sinh, neân quyeát ñònh hay sinh tín. Neáu traùi laïi, vì nghóa khoâng quyeát ñònh, neân noùi: “Vì tín”.

1. Kinh Trì Phaät noùi: “Vì thuaän theo”.

Giaûi thích: “Taát caû coâng ñöùc truï trì taát caû giaûi, haïnh. Taát caû coâng ñöùc ñeàu laø taát caû haïnh, nghóa laø kheá hôïp trong giaûi, haïnh. Neáu vì Phaät, töùc Phaät tuøy thuaän ñöùc. Neáu vò chuùng sinh, töùc giaûi haïnh ñaõ khôûi, chaúng phaûi thuaän trì, töùc khoâng ñöôïc giaûi, haïnh cuûa mình.

Nghóa nhaäm trì nhö theá, vì gìn giöõ Phaät neân noùi laø thuaän theo.

1. Kinh Nieát-baøn Phaät cheùp: “Vì ñoä thoaùt haún”.

Giaûi thích: “Vì taát caû coâng ñöùc, thöôøng tónh laëng. Nghóa tónh laëng

cuûa taát caû coâng ñöùc laø Phaät Nieát-baøn.

1. Kinh Phaùp Giôùi Phaät cheùp: “Vì khoâng coù choã naøo khoâng ñeán”.

Giaûi thích raèng: “Taát caû coâng ñöùc, töông öng voâ taän vôùi phaùp taùnh”.

Giaûi: Taát caû coâng ñöùc ñeàu töùc töông öng vôùi phaùp taùnh, töùc taát caû phaùp laø nghóa voâ taän trong taát caû xöù cuûa ba ñôøi möôøi phöông, duøng laøm phaùp giôùi Phaät.

1. Kinh Taâm Phaät cheùp: “Vì an truï”.

Giaûi thích raèng: “Vì taát caû caùc töôùng coâng ñöùc”. Giaûi raèng: “Caùc nghóa cuûa taâm trong toâng naøy”.

Trong giaûi thích cheùp: “Taát caû caùc thöù töôùng coâng ñöùc ñeàu rieâng, vì nghóa khoâng hö hoaïi, duøng laøm taâm Phaät, cho neân noùi laø: “Vì an truï”.

1. Kinh Tam-muoäi Phaät cheùp: “Vì voâ löôïng khoâng coù chaáp maéc”.

Thích raèng: “Taát caû coâng ñöùc töông öng vôùi ñònh”

Giaûi raèng: “Taát caû coâng ñöùc töông öng vôùi ñònh, vì voâ taän neân voâ löôïng, cuõng tónh laëng, khoâng coù naùo ñoäng, khoâng coù chaáp maéc”.

1. Kinh Taùnh Phaät noùi: “Vì quyeát ñònh”. Thích: “Vì taát caû coâng ñöùc töùc phaùp taùnh”.

Giaûi: “Taát caû coâng ñöùc töùc phaùp taùnh, vì duyeân khaùc, khoâng laøm ñoäng ñöôïc, neân nhö taùnh kia. Thí nhö phaùp aán, sôû aán, cho neân quyeát ñònh.

1. Kinh Nhö YÙ Phaät noùi: “Vì phuû khaép”.

Thích raèng: “Taát caû coâng ñöùc, vì tuøy yù theâm thaáu suoát hieän tieàn”.

Giaûi raèng: “Taát caû coâng ñöùc, tuøy yù thuaän theo caên cô, söï saâu caïn v.v... cuûa phaùp moân ñeàu hieän tieàn, vì khoâng coù ñoái töôïng naøo khoâng laøm, neân noùi: “Vì che khaép”.

Möôøi Phaät nhö theá, ñeàu coù nghóa rieâng, khoâng xen laãn vôùi taát caû coâng ñöùc. Moãi coâng ñöùc thöôøng ñuû möôøi nghóa voâ taän. Phaåm Thuyeát minh vaán naïn trong quyeån thöù saùu cuûa kinh noùi: “Taát caû thaân chö Phaät chæ laø moät phaùp thaân; söùc tueä cuûa moät taâm, moät trí khoâng coù sôï cuõng gioáng nhö theá, vì coâng ñöùc töï taïi, chaúng coù ñoái töôïng naøo khoâng bieát, cho neân laø Phaät.

Möôøi vò Phaät naøy laø coäi nguoàn cuøng taän cuûa caùc phaùp. Möôøi töùc voâ taän bieåu. Möôøi vò Phaät naøy cuõng töông töùc, töông nhaäp, töï taïi voâ ngaïi, nghóa voâ taän nhieàu lôùp coù theå tö duy”.

* Hoûi: “Möôøi vò Phaät naøy noùi phaùp, töôùng aáy theá naøo?”.
* Ñaùp: “Noùi chung ba thöù theá gian ñeàu coù thaät Ba thöøa, ñeàu coù coâng naêng laøm ra vieäc lôïi ích cho chuùng sinh, goïi laø söï noùi phaùp cuûa möôøi vò Phaät”.
* Hoûi: “Kinh Thaäp Phaät Thaønh Phaät cheùp: “Nieäm nieäm, ñoåi môùi, döùt boû ñoaïn phieàn naõo thaønh Phaät” maø khoâng noùi raèng, ngöôøi truï Ñòa hoïc, nghóa aáy theá naøo?”
* Ñaùp: “Neáu Phaät ba thaân trong Ba thöøa giaùo, thaønh Phaät thì trong luùc tu nhaân, truï hoïc ñòa tu caùc haïnh; ñeán khi chöùng quaû, truï ñòa voâ hoïc, khoâng coù tu hoïc, moät beà höôùng veà quaû vò. Trong Nhaát thöøa, töï Phaät tha Phaät ñeàu thaønh. Ñaõ thaønh Phaät quaù khöù, chaúng phaûi chæ truï ôû ñòa quaû, maø khoâng tu nhaân haïnh. Hoaëc thaønh Phaät vôùi taát caû chuùng sinh, tröôùc tröôùc ñaõ thaønh; sau sau cuõng thaønh, thôøi gian möôøi ñôøi, chín ñôøi ñeàu thaønh, vì ñoàng vôùi nhaân quaû cuûa moät duyeân khôûi”.
* Hoûi: “Trong giaùo ba thöøa cuõng coù nghóa naøy, ñaâu phaûi chæ laø möôøi Phaät ö?”
* Ñaùp: “Trong giaùo ba thöøa chæ noùi theo nghóa moät theå khoâng hai cuûa nhaát chaân nhö phaùp thaân. Vì chöa noùi nghóa nhö theá trong moân söï söï noái nhau rieâng, cho neân phaân chia xeáp ñaët khaùc nhau”.
* Hoûi: “Neáu Phaät vaø chuùng sinh ñeàu ñoàng moät duyeân khôûi, vì Phaät hoaøn toaøn Phaät, khoâng coù chuùng sinh; neáu vì chuùng sinh thì hoaøn toaøn chuùng sinh khoâng coù Phaät, neáu nhö vaäy, laøm sao coù nghóa chuû theå hoùa ñoä, ñoái töôïng hoùa ñoä?”
* Ñaùp: “Hoaøn toaøn Phaät, khoâng hoaøn toaøn boû chuùng sinh khi hoaøn toaøn chuùng sinh khoâng boû hoaøn toaøn nghóa Phaät; chaúng phaûi hoaøn toaøn Phaät khoâng coù chuùng sinh; chaúng phaûi hoaøn toaøn chuùng sinh khoâng coù Phaät, maëc duø môø toái khoâng hai maø khoâng can döï nhau, ñaâu theå khoâng coù nghóa chuû theå hoùa ñoä, ñoái töôïng hoùa ñoä, duø chaúng phaûi khoâng coù chuû theå, ñoái töôïng nhöng chaúng phaûi coù chuû theå, ñoái töôïng”.
* Hoûi: “Phaät laø ngöôøi giaùc ngoä hoaøn toaøn; chuùng sinh hoaøn toaøn meâ hoaëc. Neáu Phaät vaø chuùng sinh laø moät, thì ñeàu coù “hoaëc”, sao laïi coù Phaät, chuû theå hoùa ñoä? neáu chuùng sinh vaø Phaät laø moät, thì ñeàu hoaøn toaøn laø ngöôøi giaùc ngoä, ñaâu coù ñoái töôïng hoùa ñoä?”
* Ñaùp: “Coù hai nghóa: Vì hoaøn toaøn laø chuùng sinh, neân khoâng coù chuû theå hoùa ñoä cuõng ñöôïc, hoaøn toaøn laø Phaät, cho neân, khoâng coù ñoái töôïng hoùa ñoä cuõng ñöôïc. Vì moät taïo ra hai, neân coù chuû theå, ñoái töôïng cuõng ñöôïc. Vì phaùp khoâng coù chöôùng, khoâng coù ngaïi, khoâng coù ôû moät, neân tuøy thuoäc caàn ñeàu ñöôïc, ñieàu ñoù cuõng gioáng nhö hö khoâng hoùa thaønh hö khoâng, toàn taïi ôû thuyeát cuûa baäc Thaùnh. Chôù bò tuøy thuoäc vaøo

kieán chaáp do taâm phaân bieät ñoái vôùi phaùp duyeân khôûi”.

* Hoûi: “Trong khi Phaät thaáy chuùng sinh meâ hoaëc, laø meâ hoaëc maø thaáy hay giaùc ngoä maø thaáy? Neáu do meâ hoaëc maø thaáy thì “hoaëc” seõ khoâng thaáy “hoaëc”, ñaâu theå thaáy “hoaëc”; neáu giaùc bieát maø thaáy, thì vì giaùc bieát khoâng phaûi meâ hoaëc, neân lieàn baét kòp thaáy, laøm sao thaáy ñöôïc chuùng sinh ö?”
* Ñaùp: “Caû hai ñeàu ñöôïc; caû hai ñeàu khoâng ñöôïc. Vì sao? Vì noùi caû hai ñeàu ñöôïc, neáu chaúng phaûi “hoaëc”, vì khoâng ñöôïc kieán hoaëc, neân ñöôïc laø do meâ “hoaëc” maø thaáy, vì ngöôøi khaùc, khoâng phaûi töï bieát. Ñaõ noùi raèng: “Vì “hoaëc” cuûa mình thaáy, neân ngöôøi thaáy töùc vì khoâng phaûi meâ “hoaëc”, neân cuõng laø duøng giaùc bieát ñeå thaáy.

Cho neân, Phaät noùi: “Ta khoâng khaùc vôùi oâng, oâng töï vì phaân bieät yù naøy. Phaät thaáy chuùng sinh hoaøn toaøn laø thaân ta, maø Phaät cuûa mình laø taâm maø oâng khoâng bieát, oan uoång töï cam chòu moïi khoå ñau! Phaät nhieàu kieáp khôûi ñaïi bi ñoàng theå, vì khoâng lìa boû chuùng sinh; maø ñoàng tu, ñoàng thaønh, ñoàng khoå, ñoàng vui, taïm thôøi, khoâng coù luùc naøo lìa boû. Cho neân, kinh noùi: “Con traâu ñaïi bi”. Ñaây laø duøng xa ñeå so saùnh vôùi gaàn”.

* Hoûi: “Moät ngöôøi tu haønh, taát caû moïi ngöôøi ñeàu thaønh Phaät, nghóa aáy theá naøo?”
* Ñaùp: “Ñaây laø vì noùi theo ngöôøi cuûa duyeân khôûi, ngöôøi “töùc” taát caû moïi ngöôøi; taát caû moïi ngöôøi “töùc” moät ngöôøi. noùi tu cuõng vaäy, vì moät tu, taát caû tu; taát caû tu töùc moät tu, neân ñeàu ñöôïc thaønh Phaät”.
* Hoûi: “Hieän taïi, moät ngöôøi tu maø ngöôøi khaùc khoâng tu, cuõng laø moät ngöôøi chaúng phaûi ngöôøi khaùc, thì coù ñöôïc nhö vaäy chaêng?”
* Ñaùp: “Caùi maø oâng ñaõ nhaän thaáy, chæ laø bieán keá maø thoâi! Vì khoâng nghe phaùp duyeân khôûi, thì khoâng ñaùng noùi”.
* Hoûi: “Moät ngöôøi laøm aùc, nhöõng ngöôøi khaùc ñeàu sinh leân coõi trôøi, cuõng ñaâu phaûi nhö theá?”
* Ñaùp: “Ñaây laø noùi theo nghóa caùc töôùng thieän, aùc, nghóa laø aùc naøy chaúng phaûi thieän kia töùc laø “kieán”, ñaõ thieän kia töùc laø aùc, neân do ñieàu aùc naøy maø sinh leân coõi trôøi, do nghóa laøm vieäc laønh ñoïa ñòa nguïc, so saùnh coù theå suy nghó”.
* Hoûi: “Neáu nhö vaäy, thì aùc töùc thieän laø nghóa sinh leân coõi trôøi; chaúng phaûi thieän töùc aùc laø nghóa sinh leân coõi trôøi ö?”
* Ñaùp: “Nhö vaäy cuõng ñöôïc, nghóa nhö vaäy khoâng khoù, maø vì thieän töùc aùc, neân laøm aùc ñeå sinh leân coõi trôøi cuõng ñöôïc”.
* Hoûi: “Nhöng thieän, aùc laø thuaän sinh, hay nghòch sinh? Hay cuõng khoâng sinh ö?”
* Ñaùp: “Cuõng ñöôïc khoâng sinh, sinh vì thuaän theo duyeân ñeàu ñöôïc, vì voâ ngaïi, neân cuõng ñeàu khoâng ñöôïc, vì coù söï chaáp maéc”.
* Hoûi: “Khi vò giaûi haïnh ñeán ñöôïc moät phaùp, thì taát caû chöôùng cuûa thöùc phaân bieät dieät phaûi khoâng? Vì phaùp moân khaùc chöa ñöôïc, neân chöôùng khaùc chöa tröø phaûi khoâng?”.
* Ñaùp: “Khi ñöôïc moät phaùp moân, thì taát caû chöôùng ñeàu dieät cuõng ñöôïc. Vì chöa ñöôïc phaùp moân khaùc, neân chöôùng khaùc chöa döùt cuõng ñöôïc. Vì sao? Vì moät phaùp moân naøy “töùc” cuøng taän phaùp moân khaùc; moät chöôùng naøy “töùc” laø chöôùng khaùc, neân khi ñöôïc moät phaùp, khoâng coù moân khaùc thì khoâng phaûi laø ñöôïc; vì luùc döùt tröø moät chöôùng, töùc laø ñeàu döùt chöôùng khaùc. Laïi, ñöôïc moät moân vì chöa döùt ñöôïc moân khaùc, neân khi döùt tröø moät chöôùng, chöa döùt chöôùng khaùc, do ñoù, trong voâ löôïng kieáp, thöù lôùp môùi môùi döùt “hoaëc” chöôùng, môùi ñöôïc phaùp moân maø ôû ñaây laø moät thôøi ñieåm, moät moân, cho neân moät moân naøy chaúng phaûi moân khaùc kia, töùc laø khoâng, vì moät thôøi ñieåm naøy laø khoâng cho neân voâ löôïng kieáp kia, töùc laø “khoâng”.
* Hoûi: “Trong khi ñöôïc moät phaùp moân, thì moân khaùc ñeàu cuøng taän, moân khaùc ñaâu caàn?”
* Ñaùp: “Ñaõ khoâng coù, thì ñaâu caàn coù moân khaùc?”
* Hoûi: “Neáu vaäy, thì khi ñöôïc moät moân “töùc” cuõng taän, chaúng leõ “khoâng coù” phaùp moân cuøng taän hay sao?”
* Ñaùp: “Vì ñaõ ñöôïc moät moân, neân moân khaùc laø cuøng taän, chaúng phaûi vì ñöôïc moân khaùc, neân moân khaùc cuøng taän, ñaâu ñöôïc moân khaùc cuøng taän”.
* Hoûi: “Moân khaùc khoâng ñöôïc, nghóa laø chaúng phaûi ñöôïc chæ moät moân, vì moät moân “töùc” laø khaùc?”
* Ñaùp: “Nhö vaäy, khoâng ñöôïc moät moân, vì chaúng phaûi moân khaùc, khoâng phaûi moät moân, nhöng khi ñöôïc moät moân, thì moân khaùc khoâng coù dö thöøa, ñaâu ñöôïc moät moân”.
* Hoûi: “Nghóa naøo laø nhö theá?”
* Ñaùp: “Töôùng moät, nhieàu laø töôùng tröôùc, sau, vì nhaäp vaøo nhau. Cho neân, Thieän Taøi trong voâ löôïng kieáp ñöôïc, voâ löôïng tri thöùc, ñöôïc voâ löôïng phaùp moân, maø khoâng vöôït qua moät thôøi ñieåm cuûa ngaøy thöù möôùi boán, coù theå suy nghó”.
* Hoûi: “Trong giaùo cuûa Ba thöøa, laäp caùc ñòa vò, laøm sao cho hoï sinh tin hieåu, khoâng vì nhö ñoái töôïng laäp, chuû yeáu ñeán quaû roátraùo cuûa mình ö? Coù ngöôøi chuû yeáu ñeán quaû roát raùo cuûa mình ö?”.
* Ñaùp: “Khoâng nhaát ñònh, roäng ra, ñaïi yù cuûa giaùo Ba thöøa, vì muoán

chuùng sinh sinh tín, hieåu, thuaän theo yù chuùng sinh maø an laäp. Ngöôøi thoï laõnh giaùo naøy coù nhieàu lôùp: Neáu ngöôøi caên cô nhaïy beùn, baét ñaàu nghe giaùo phöông tieän, lieàn bieát yù phöông tieän, töùc nhaäp vaøo Nhaát thöøa. Laïi, coù ngöôøi nghe giaùo maø khoâng bieát yù cuûa phöông tieän, nhö daïy baûo ngöôøi tu haønh. Trong soá ngöôøi tu naøy goàm coù nhieàu phaåm loaïi: thuaän theo choã thuaàn thuïc cuûa caên cô, nhaäp vaøo vò Nhaát thöøa; ngöôøi caên cô quaù chaäm luït, nhö giaùo phaùp ñaõ nghe, cho ñeán quaû cuoái cuøng cuûa mình, môùi nhaäp vaøo ñòa vò thaáy nghe cuûa Nhaát thöøa”.

* Hoûi: “Ñòa vò thaáy nghe laø ñòa vò khoâng nhaát ñònh: Nghóa laø töôùng lui suït ra sao?”
* Ñaùp: “Nghe phaùp Ñaïi maø töùc khoâng ñöôïc nhö vì töï taïi ngheneân phaàn teá coù traùi vôùi giaùo, coù ngöôøi ñoïa vaøo ba ñöôøng.”
* Hoûi: “Laáy gì ñeå bieát laø ñuùng?”
* Ñaùp: “Nhö phaåm Tieåu Töôùng noùi: “Vì aùnh saùng töôùng tieåu cuûa Phaät, soi roïi ngöôøi v.v... cuûa nguïc A-tyø nhôø aùnh saùng cuûa Phaät kia lieàn sinh leân cuùng trôøi Ñaâu-suaát, nghe tieáng treân hö khoâng, lieàn ñöôïc coâng ñöùc roäng lôùn cuûa möôøi maét, möôøi tai v.v... Neáu khoâng coù goác laønh roäng lôùn tröôùc kia thì laøm sao ñöôïc coâng ñöùc ngaàn aáy ö?
* Hoûi: “Nhöõng ngöôøi naøy coù theå laø chuùng sinh caên cô nhaïy beùn, mang taùnh “quyeàn” thì ñaâu daùm laøm ngöôøi lui suït phaûi khoâng?”
* Ñaùp: “Ñaõ daïy trong tieáng treân hö khoâng, oâng ñaõ chòu bao noãi khoå ôû ñòa nguïc, khoâng coù choã ñeán ñi, chæ do nghieäp aùc cuûa oâng chieâu caûm, sao khoâng bò lui suït?”
* Hoûi: “Neáu ñaõ caûm thoï nghieäp aùc thaät, thì ñòa vò phaøm phu töï nghieäp ñaõ gaây taïo, caûm chòu noãi khoå cuûa ñòa nguïc. Vì aùnh saùng Phaät roäng lôùn, neân khieán phaùt ra ñöôïc coâng ñöùc roäng lôùn, ñaâu nhaän laáy ñaïi nhaân lui suït, v.v…
* Ñaùp: “Neáu nhö vaäy, thì ngöôøi naøo maø khoâng thoaùt khoûi khoå, ôû trong ñoù, coù noãi khoå giôùi haïn, taát nhieân coù ngöôøi goác laønh saâu, ñöôïc thoaùt khoå”.
* Hoûi: “Ngöôøi lui suït nhö theá, truï trong vò phaåm haï, nhaäp trôû vaøo Nhaát thöøa, coù ngöôøi cuûa hoaëc nghieäp khoâng? Giaû thieát ba thöøa, trong vò quaû cuoái cuøng cuûa mình, cho ñeán ngöôøi thaønh Phaät, phaûi khoâng?”
* Ñaùp: “Veà nghóa naøy thaät khoù hieåu, nhöng söï khaùc nhau huyeàn vi cuûa phaåm giaùo, trong toâng mình duø ñeán cuoái cuøng maø vì khoâng nghe giao Nhaát thöøa vì baét ñaàu nghe ñoàng, cho neân thuaän theo vò phaùn quyeát ñeàu ñoàng coù luïi suït, khoâng lui suït”.
* Hoûi: “Ngöôøi quaû ôû treân ñaõ laø nghieäp phieàn naõo cuøng taän, ñaâu

ñöôïc coù nghieäp phieàn naõo laøm chuû, duøng ñaïi bi giuùp ñôõ ñeán coõi aùc ö?”

* Ñaùp: “Toâng mình duø cuøng taän coù chöôùng Nhaát thöøa khoâng döùt, ñaâu khoâng ñi qua?”
* Hoûi: “Chöôùng Nhaát thöøa naøy, laø “hoaëc”, ñoái töôïng ñoaïn cuûa toâng mình tröôùc ö? Laïi, ñaâu coù rieâng ö?”
* Ñaùp: “Veà nghóa khoâng nhaát ñònh, vì ñoái töôïng chöôùng khaùc nhau, neân rieâng leû cuõng ñöôïc. Laïi, tröôùc kia laø ñöùt ñoaïn, maø vì thöøa naøy hoaøn toaøn khoâng ñöùt ñoaïn, cho ñeán cuõng ñöôïc, phaùp “hoaëc” khoâng coù rieâng, vì tuøy thuoäc phaûi choã”.
* Hoûi: “Trí ñaõ chöùng ñöôïc tröôùc kia laø chöôùng trong ñaây phaûi khoâng?”
* Ñaùp: “Vöøa laø chöôùng, vöøa khoâng phaûi chöôùng”.
* “Nghóa laø sao?”
* “Maëc duø laø trí cuûa toâng kia, maø vì khoâng bieát Nhaát thöøa khoâng coù phaùp chöôùng ngaïi, neân laø chöôùng. Laïi nöõa, duø khoâng bieát, nhöng vì thuaän vôùi tieán boä cuûa Nhaát thöøa, cho neân voâ chöôùng ngaïi, xin haõy suy nghó”.
* “Laøm sao bieát cuøng cöïc cuûa ba thöøa laø Phaät maø laïi coøn nhaäp vaøo Nhaát thöøa?”
* Ñaùp: “Nhö kinh Phaùp Hoa noùi: “Ñaõ ñeán choã ba xe, laïi xin cho ñöôïc xe, Phaät beøn cho moät xe. Choã ba xe kia, töùc laø duï cho quaû cuûa ba thöøa, neân chaúng theå khoâng nhö vaäy”.
* Hoûi: “Trong giaùo Ñaïi thöøa, ba thöøa, noùi nhieàu veà ba taùc duïng, giuùp caùc chuùng sinh ñeán choã khoâng lui suït. Haønh giaû Ba thöøa ñoàng ñaúng, taát nhieân ñeán Baùt ñòa: chaéc chaén sinh coõi nöôùc ngöôøi khaùc thoï duïng.

Thaønh Phaät: Quyeát ñònh ôû cóu nöôùc mình thoï duïng, döôùi ñeán choã khoâng lui suït, maø coù lui suït, rôi vaøo coõi aùc ö?”

* Ñaùp: “Toâng cuûa mình nhö caâu hoûi, nhöng ñoái vôùi phaùp moân, phoå phaùp cuûa Nhaát thöøa, khoâng nghe, thì ñaâu ngaïi gì coù lui suït? Laïi, trong giaùo kia noùi: “Ba hieàn, möôøi Thaùnh ôû quaû baùo, chæ coù Phaät ôû Tònh ñoä, treân Baùt ñòa ñaâu quyeát ñònh sinh taùc duïng ö? Vò döôùi Thaäp Ñòa chæ ôû ñoä quaû baùo ñöôïc bieán hieän bôûi thöùc dò thuïc cuûa mình. Tuy nhieân, vì y cöù theo duyeân taêng thöôïng, neân thaønh Tònh ñoä maø thoâi! Vieäc döùt “hoaëc” cuõng”. Kinh kia noùi: “Ñeán tam-muoäi Kim cöông, duøng nieàm tin voâ töôûng ñeå cheá phuïc caùc phieàn naõo, nhöng khoâng döùt, chæ coù Phaät döùt”.
* Hoûi: “Neáu vaäy, thì cuûa toâng kia ñaõ ôû Tònh ñoä cuõng döùt tröø “hoaëc”, sao khoâng nhaäp Nhaát thöøa?”
* Ñaùp: “Nhaát thöøa trong giaùo kia vì tieàm aån ôû choã cuøng cöïc, neân

ñaët ra thuyeát nhö theá. Neáu y cöù theo söï phaân chia giôùi haïn cuûa giaùo thì Phaät kia cuõng coù coõi baùo cuûa mình. Hoaëc laïi khoâng döùt “hoaëc” vónh vieãn, vì xin phöông tieän ñeå ñeán choã ba xe”.

* Hoûi: “Neáu nhö vaäy, thì ngöôøi sinh veà Tònh ñoä, ñöôïc Voâ Sinh Nhaãn, seõ y cöù Voâ sinh nhaãn naøo?”
* Ñaùp: “Khoâng nhaát ñònh. Neáu ngöôøi sinh veà tònh ñoä bieán hoùa, nghe Nhaát thöøa, ngöôøi caên cô thaønh thuïc nghe phaùp Nhaát thöøa, ñöôïc Voâ Sinh nhaãn chaân thaät trong Nhaát thöøa. Neáu cho ñeán ngöôøi ôû söï phaân chia giôùi haïn cuûa Ba thöøa, thì seõ ñöôïc Voâ Sinh Nhaãn töông öng vôùi ñònh, tueä cuûa toâng mình; laáy Nhaát thöøa ñeå so saùnh, thì gioáng nhö Voâ Sinh Nhaãn. Hai, ba coõi nöôùc v.v... khaùc cuõng nhö vaäy. Laïi Tònh ñoä do giaùo cuûa Ba thöøa thuyeát minh, thì seõ thuoäc veà trong bieån theá giôùi trong giaùo Nhaát thöøa naøy, chaúng phaûi möôøi Phaät ôû moãi thöù thaân... thuoäc veà möôøi moân Tònh ñoä; vì möôøi moân Tònh ñoä chæ cho choã ôû cuûa möôøi Ñöùc Phaät. Nguyeân baûn cuûa taát caû phaùp duø khoâng phaûi rieâng maø chaúng phaûi laø söï phaân chia saép xeáp cuûa chuùng sinh khaùc.

Thaàm nghó, vì muoán bieåu hieän nghóa naøy, neân kinh Nhaân Vöông noùi: “Chæ coõi Phaät ôû Tònh ñoä!”

* Hoûi: “Neáu möôøi thöù Tònh ñoä chæ coù Phaät ôû, khoâng phaûi söï phaân chia xeáp ñaët khaùc, thì vôùi coõi nöôùc töï thoï duïng cuûa ba thöøa coù gì khaùc nhau khoâng?”
* Ñaùp: “Khoâng gioáng nhau. Vì sao? -Vì coõi töï thoï duïng cuûa Ba thöøa chæ ñöôïc chieâu caûm bôûi thaønh ngöôøi, vì trong töï thöùc ñaõ sinh ra ñoä naêm traàn v.v..., vì troäi hôn heát, neân coõi khaùc khoâng theo kòp. Nay taùc duïng cuûa Nhaát thöøa duø chæ Phaät ôû, maø khoâng phaûi boû nghieäp phaùp thaân v.v… cuûa chuùng sinh. Duø khoâng boû maø khoâng ñoàng vôùi phaân chia xeáp ñaët, duø khoâng ñoàng nhöng töùc laø chung, cuõng gioáng nhö vaät v.v... ñaõ thaáy trong moäng chæ löôïng cuûa taâm giaùc, duø laø löôïng cuûa taâm giaùc maø khoâng chaáp nhö moäng. Duø khoâng chaáp nhö moäng maø khoâng boû phaùp ñaõ thaáy trong moäng. Ñaïo lyù ôû Tònh ñoä kia, neân bieát cuõng nhö vaäy.
* Hoûi: “Neáu nhö vaäy, thì vôùi coõi nöôùc phaùp taùnh trong Chung giaùo ñaâu coù khaùc nhau?”
* Ñaùp: “Coõi phaùp taùnh kia cuõng khaùc nhau. Vì sao? Vì giaùo Tònh ñoä kia ñaõ noùi: Chæ do ngöôøi tu chöùng, tòch chieáu, chieáu tòch, chuû theå ñoái töôïng bình ñaúng, nhaát thaät nhö laø coõi Phaät, khoâng phaûi tuøy thuoäc caùc thöù phaùp do voïng thöùc sinh ra, töùc laø vì Tònh ñoä kia chæ phaân chia xeáp ñaët do ñaúng trí, ñònh tueä cuûa mình, ôû trong Nhaát thöøa naøy, thì phaùp söï kia khoâng hö hoaïi, vì hoaøn toaøn goàm thaâu laø coõi Phaät”.
* Hoûi: “Kinh noùi: “Muoán bieát chí ñaïi coù töôùng Tieåu, nghóa laø nhaân duyeân ñaïi thaønh ñaïi, töùc laø töôùng tieåu hay khoâng?”
* Ñaùp: “Ñöôïc nhaân duyeân Ñaïi thaønh töùc coù töôùng Tieåu, Ñaïi naøy hoaøn toaøn tieåu, vì nhaân duyeân thaønh”.
* Hoûi: “Neáu vaäy, thì nhaân duyeân hoaøn toaøn khaùc, laøm sao töùc laø töôùng kia?”
* Ñaùp: “Chính vì nhaân duyeân khaùc, neân khoâng coù quan heä, maø vì chaúng hoâng phaûi ngöôøi khaùc, neân töùc laø chung kia”.
* Hoûi: “Neáu ñoái töôïng thaønh “töùc laø” thì nhaân duyeân naêng thaønh cuõng nhö vaäy phaûi khoâng?”
* Ñaùp: “Cuõng ñöôïc “töùc laø”, vì thuaän theo caàn, khoâng coù trôû ngaïi, neân töùc töï taïi trung trung, nhaân duyeân naêng thaønh ñaõ nhö vaäy; ñoái vôùi phaùp sô thaønh cuõng vaäy. Taát caû phaùp nhaân duyeân ñeàu nhö theá, raát deã hieåu”.
* Hoûi: “Nhö phaùp ñaõ thaáy trong moäng, chæ coù taâm löôïng; trong moân Duy Thöùc, trong giaùo ba thöøa coù gì khaùc nhau?”
* Ñaùp: “Coù chuùt khaùc nhau; veà moân Duy thöùc: Duø phaùp ñaõ thaáy laø nhieàu, maø chæ moät thöùc taïo ra phaùp, khoâng coù phaùp naøo khaùc. Nay, ñoái töôïng nhaän laáy, nghóa laø taâm naøy thuaän theo nhaân duyeân nguû nghæ, khi taïo ra caùc phaùp, caùc phaùp naøy ñeàu laø phaùp nhaân duyeân. Vì phaùp voâ ngaõ voâ truï neân khoâng coù töï truï, ñeàu laø nghóa cuûa ñoái töôïng ñuùng, thuaän theo nhaân duyeân voâ truï, vì khoâng thuaän theo taâm taïo taùc, neân khaùc nhau”.
* Hoûi: “Nhaân duyeân voâ truï naøy töùc laø phaùp duyeân khôûi cuûa ñoái töôïng duï, theá naøo laø phaùp naêng duï?”
* Ñaùp: “Töùc laø nhaân duyeân, chaúng phaûi duï rieâng, nhöng ngöôøi meâ phaùp nhaân duyeân cuûa moäng naøy, tuøy phaàn maø hieåu, neân nhaän laáy duï caùc phaùp nhaân duyeân”.
* Hoûi: “Nghóa hoài höôùng cuûa ba xöù trong nhaát taâm laø gì”?
* Ñaùp: “Nghóa laø hoài höôùng chuùng sinh khoâng coù ñoái töôïng hoài höôùng trong ba xöù cuûa thaät teá Boà-ñeà, ôû ñaây goïi laø Hoài höôùng”.
* Hoûi: “Ñaõ höôùng vaøo trong ba xöù, vì sao khoâng coù ñoái töôïng höôùng vaøo?”.
* Ñaùp: “Vì Boà-taùt khôûi trong haïnh, töùc laø chuùng sinh. Laïi, vì haïnh Boà-taùt khoâng coù chuùng sinh thì khoâng khôûi, cho neân ñoái töôïng maø chuùng sinh ñaõ cho, do hai nghóa naøy.

Haïnh Boà-taùt xöa duøng vaät chuùng sinh, chaúng phaûi thích hôïp vôùi hoài höôùng hieän nay, hieåu nghóa nhö theá, thì khoâng coù nhaäp trong hai chuû theå, ñoái töôïng, goïi laø Hoài höôùng. Laïi hoài höôùng Boà-ñeà: Haïnh Boà-taùt töø

Boà-ñeà sinh, vì thaønh Boà-ñeà. Xöa vì Boà-ñeà ñaày ñuû, neân khoâng traûi qua choã hoài höôùng. Laïi, haïnh Boà-taùt töùc laø phaùp nhö thaät. Vì laøm saùng toû nhö thaät, xöa vì thöïc teá ñuû, khoâng coù sôû hoài höôùng khaùc.

Vì ba nghóa treân, neân taát caû haïnh Boà-taùt ñeàu giöõ thích nghóa nhö theá, goïi laø Hoài höôùng. Nghóa naøy höôùng veà ñaïo lyù saâu saéc trong duyeân khôûi.

Hoài höôùng Ba thöøa: Coù vieäc tuøy thuaän, nghóa laø hoài höôùng khaùc, raát deã hieåu”.

* Hoûi: “Hoaëc coù vaên noùi: “Boà-taùt phaùt taâm, taát caû chuùng sinh ñaõ ñoä, veà sau seõ thaønh Phaät. Hoaëc noùi: “Vì muoán ñoä chuùng sinh, neân tu haønh bình ñaúng. Neáu chöa ñöôïc Boà-ñeà, thì khoâng theå ñoä chuùng sinh, neân töông öng vôùi haïnh Boà-taùt. Neáu nhö vaên tröôùc, thì vì sao chuùng sinh chöa cuøng taän? Maø Boà-taùt ñaõ thaønh Phaät; Neáu nhö vaên sau, thì ngöôøi thaønh Phaät laøm sao haïnh töông öng vôùi tröôùc ö?
* Ñaùp: “Choã naøy thaät khoù hieåu, nhöng lyù trí töï ñaõ chöùng, vìkhoâng coù chöôùng ngaïi, neân thuaän theo cô duyeân giaùo hoùa, ñaâu coù maâu thuaãn, nghóa laø vì chuùng sinh töùc Boà-taùt, neân khi Boà-taùt thaønh, ñeàu thaønh töïu chuùng sinh, neân maõi maõi ñoä chuùng sinh, môùi thaønh Phaät cuõng ñöôïc, vì Boà-taùt “tieác” chuùng sinh, neân Boà-taùt maõi maõi khoâng thaønh Phaät, cuõng ñöôïc. Vì Boà-taùt, chuùng sinh khoâng laãn loän, neân tröôùc töï thaønh môùi ñoä ñöôïc chuùng sinh. Töï mình khoâng coù ñöùc, maø ñoä ñöôïc ngöôøi khaùc, thì khoâng coù vieäc ñoù, neân cuõng ñöôïc. Boà-taùt vaø chuùng sinh vì khoâng bieát nhau neân Boà-taùt chaúng phaûi chuû theå ñoä; chuùng sinh khoâng phaûi ñoái töôïng ñoä, cuõng ñöôïc.

Boån luaän chöùng nhö theá, ngaên chaän loãi, döùt tröø sai quaáy, laøm saùng toû söï töï taïi trong ñöùc, v.v...”

* Hoûi: “Boà-taùt trong khi thay theá chuùng sinh ñeå chòu khoå, nghieäp aùc cuûa chuùng sinh laøm nhaân, sinh ra khoå laø töï laøm quaû ñeå thoï? Vì nghieäp chuùng sinh, ñaõ sinh ra khoå, khieán chung boû, vì töï nghieäp ñaõ caûm khoå, chòu khoå. Neáu nhö ngöôøi tröôùc thì laøm sao ngöôøi khaùc taïo nghieäp, maø mình phaûi chòu?; neáu ngöôøi sau thì hoï chæ cam chòu khoå, khoâng chòu khoå thay cho chuùng sinh?”
* Ñaùp: “Ñeàu ñöôïc, vì töï taïi thuaän theo choã caàn thieát, neân khoâng phaûi nhö nghóa giaùo cuûa Ba thöøa giaùo, raát ñaùng suy nghó”.
* Hoûi: “Luaän Khôûi Tín duøng chaân nhö huaân taäp voâ minh, voâ minh huaân taäp chaân nhö, töôùng maïo aáy theá naøo?”.
* Ñaùp: “Vì khoâng phaûi laø ngöôøi khaùc, vì khoâng bieát nhau, coù nghóa laø nghóa chaân nhö bình ñaúng, vì voâ minh neân meâ chính mình, nghóa chaúng

phaûi chaân nhö, khoâng coù voâ minh; chaúng phaûi voâ minh khoâng coù chaân nhö, cho neân huaân taäp laãn nhau.

Nghóa naøy bieåu thò roõ nghóa söï lyù, saùng toái, töùc nhau, dung nhau, nhaäp lyù voâ phaân bieät”.

* Hoûi: “Luaän veà naêm moân ñeàu y cöù vaøo duyeân khôûi cuûa töï theå, ñeå thoï maïng veà nghóa troøn saùng, ñuû töùc töï taïi, voâ ngaïi, coù gì khaùc nhau vôùi Nhaát thöøa Phoå phaùp trong Bieät giaùo cuûa Ñaïi sö Nghieâm?”
* Ñaùp: “Veà nghóa naøy khoù phaân bieät, nhöng coù chuùt phöông tieän, nghóa laø sö v.v... kia y cöù vaøo moân töông dung lìa taùnh töï theå, nhaèm noùi veà nghóa töï taïi voâ ngaïi, khoâng phaûi töùc y cöù vaøo söï töôùng ñeå noùi veà nghóa voâ ngaïi nhö nhö, maø laø ôû phaïm vi cuûa Ñoàng giaùo.

ÔÛ ñaây y cöù vaøo söï töôùng, ñeå noùi veà nghóa khoâng coù chöôùng ngaïi, neân thích hôïp vôùi phaïm vi cuûa Bieät giaùo”.

* Hoûi: “Trong töï theå Nhö Lai taïng, noùi veà töï taïi voâ ngaïi, töùc laø nghóa thuïc giaùo, v.v…, theá naøo laø phaïm vi cuûa ñoàng giaùo?”
* Ñaùp: “Vì söï y cöù naøy khoâng theo giôùi haïn cuûa Bieät giaùo, neân nghóa Bieät giaùo cuûa Nhaát thöøa toàn taïi ôû töôùng taïng ñeå thuyeát minh. Nghóa naøy chæ ôû theå taïng ñoàng vôùi Nhaát thöøa, laø vì nghóa, neân ñoàng vôùi giôùi haïn cuûa giaùo. Neáu y cöù vaøo Thaùnh giaùo cho ñeán giôùi haïn cuûa caên cô, nghóa laø töôùng maïo aáy roõ reät, ñaâu ñöôïc khoâng rieâng, goïi laø Nieát-baøn v.v... laø noùi theo moân nghóa khoâng hai cuûa Nhö Lai taïng, cho ñeán caên cô thuaàn thuïc, caên cô cuûa Nhò thöøa v.v..., noùi xöù, thôøi gian cuõng khaùc. Giaùo Hoa Nghieâm: Ngaøy thöù hai möôi baûy thaønh ñaïo. Trong thôøi gian möôøi ñôøi, chín ñôøi, y cöù möôøi trong moät, moät trong nhieàu; moät töùc nhieàu, nhieàu töùc moät, v.v… taát caû phaùp moân, phaùp giôùi söï, lyù v.v..., cho ñeán Phoå Hieàn v.v... hoaøn toaøn noùi theo caên cô Ñaïi thöøa. Cô, giaùo ñaõ rieâng, toâng Phoå Hieàn kia haù laø ñoàng hay sao? Coù theå so saùnh raát deã hieåu”.

***Sôù raèng:*** “Chín thöù A-haøm chöùng Thaäp Ñòa laøm toâng”.

1/ Haïnh, giaùo ñoái nhau: Nghóa laø taát caû ngoân giaùo laø A-haøm, töùc giaùo, laø chuû theå giaûi thích; Taát caû haïnh töùc laø ñoái töôïng giaûi thích cuûa giaùo naøy, laøm chöùng. Nhö luaän ôû döôùi noùi: Chöõ Nhö laø taïng cuûa nghóa Taïng ñuùng.

2/ Vò ñòa ñoái nhau: Nghóa laø taát caû ñöùc haïnh ôû tröôùc, vì y chæ giaùo tu laø A-haøm. Taát caû nghóa v.v... giaùo ñöùc, haïnh thöôïng ñòa, chæ y chæ vò chöùng, vì tu haønh neân ñeàu goïi laø Chöùng.

Töø ñaây trôû xuoáng, laø giaûi thích veà chuùng phaøm phu tröôùc ñòa laø thanh tònh A-haøm. Chuùng sinh ñoàng vôùi thöôïng ñòa laø chöùng tònh, v.v... 3/ Tu haønh ñoái nhau: Haïnh phöông tieän cuûa caùc ñòa vaên, tö, tu

thöôïng ñòa vaø gia haïnh tröôùc ñòa, vì baùo töï loaïi ñaõ sinh, sinh ra töôùng rieâng cuûa thöùc, trí, coù theå noùi laø A-haøm, chaân khoâng coù troâi laên, trí chöùng chaân nhö ñoàng laøm chöùng, vì khoâng theå noùi laø töôùng. Ñaây laø noùi theo vaên, tö, tu v.v... cuûa luaän döôùi. Ñòa trí lìa vaên khoâng theå noùi söï.

4/ Chaân, nguïy ñoái nhau: Noùi theo chaân trí chöùng, töø phöông tieän tröôùc, sau. Trí kia thò hieän v.v... laø A-haøm, trí chöùng chaân xaû boû phöông tieän, khoâng theå noùi laø chöùng, chöùng naøy thích hôïp vôùi nghóa cuûa luaän döôùi: Ñaïi khoâng theå noùi, noùi ñaïi coù theå noùi. Noùi Ñaïi, nghóa laø nhaân thaønh töïu: Töø bi, nguyeän löïc nhaân thaønh thuïc daàn daàn vaên, tö tu, v.v...

Giaùo thuyeát tu thaønh thuïc ñaïi. Nghóa laø tu quaùn ñaày ñuû v.v... Noùi tu quaùn, laø noùi theo töø phöông tieän tröôùc. Trí chöùng chaân kia laø nghóa töï soi roïi cuûa tröø chöôùng; tu ñaày ñuû, nghóa laø noùi theo phöông tieän kia; töùc Haèng sa chöùng chaân kia, theå hieän ñaày ñuû. Nghóa Ñaïi, nghóa laø trí töï chöùng xaû boû giaûi thích baøn baïc, chæ chöùng môùi bieát, vì khoâng theå thò hieän noùi, neân nghóa Ñaïi laø chöùng.

5/ Thaät töôùng ñoái nhau: Nghóa laø vì theå hieän roõ trong meù phöông tieän ôû tröôùc, töôùng chöùng kia laø A-haøm; töùc A-haøm naøy xaû boû töôùng hieän, nhaäp kheá hôïp vôùi thaät chöùng laøm chöùng. Nhö luaän döôùi noùi: “Nhö phaùp moân aùnh saùng maàu nhieäm taêng thöôïng. Noùi phaùp nhieäm maàu taêng thöôïng: Chöùng phaùp, vì taêng theâm töôùng tröôùc, neân goïi laø Taêng thöôïng, vì lìa töôùng, theå teá, neân goïi laø phaùp nhieäm maàu”.

Phaùp moân aùnh saùng: A-haøm duøng naêng chieáu hieån baøy phaùp chöùng

kia.

6/ Theå ñöùc ñoái nhau: Y cöù vaøo lìa töôùng chöùng chaân, nhö töï theå

saùng roõ, goïi laø chöùng, töùc theå naøy thuaän theo tu phöông tieän, coù theå thaønh caùc ñöùc goïi laø A-haøm. Töø giaùo kia tu haønh, vì haïnh thaønh ñöùc, neân luaän ôû döôùi noùi: “Nhö theå vaøng trang nghieâm ñoái töôïng so saùnh bình ñaúng”.

7/ Theå duïng ñoái nhau: Theå tröôùc kia ñöùc bao truøm laøm chöùng. y chæ chöùng kia, thuaän theo cô duyeân, duïng trí khôûi giaùo laø A-haøm, nhö duïng v.v... khôûi giaùo trong trí Haäu ñaéc.

Luaän ôû döôùi noùi: “Nhö ñaõ so saùnh aùnh saùng cuûa ngoïc chaâu.

8/ Thaéng taán cuûa phaàn mình ñoái nhau: Duïng ñöùc cuûa theå ôû tröôùc ñeå töï phaân tích sôû ñaéc, goïi laø Chöùng. Noùi veà giaûi trong ñoái töôïng chöa ñöôïc cuûa ñòa treân laø A-haøm. Ñieàu naøy, nhö luaän ôû döôùi khen trong ñöùc Kim cöông taïng coù chöùng hai tònh A-haøm”.

9/ Giaûi thích thaät ñoái nhau: Ñaïi hö khoâng voâ truï laøm chöùng, ñaõ cuøng taän ôû trong hö khoâng; caùc phaùp moân nghóa v.v... giaùo cuûa möôøi

ñòa, duø khoâng coù töôùng khaùc vôùi hö khoâng, maø hoaøn toaøn khoâng coù soá laø A-haøm. A-haøm naøy nhö luaän ôû döôùi noùi: “Nghóa ñoái töôïng so saùnh bình ñaúng cuûa daáu chaân chim trong hö khoâng”.

* Hoûi: “Laø chæ y cöù Möôøi ñòa hay ñi suoát qua tröôùc ñòa?”
* Ñaùp: “Noùi möôøi ñòa töùc laø goàm thaâu caû vò tröôùc, vì duøng saùu töôùng ñeå noùi veà möôøi nhaäp, neân raát deã hieåu”.
* Hoûi: “Khoâng bieát töôùng kia laø gì?”
* Ñaùp: “Y cöù vaøo möôøi ñòa, theâm caên baûn ôû giöõa, nhaäp vaøo nguyeän laønh quyeát ñònh trong phaàn goác, noùi chia ra ôû giöõa, phaùt taâm Boà-ñeà töùc laø, y cöù vaøo thaät laø bieän luaän, nhöng phaùp moân taïo ra khaùc nhau, theâm möôøi ôû giöõa, nhaäp hôïp vôùi theå töôùng goïi laø saùu quyeát ñònh cuûa theå töôùng trieån khai trong phaàn goác cuûa möôøi ñòa, töùc laø trong theå coù töôùng chung rieâng, noùi möôøi ñòa goïi laø töôùng, noùi laø phaân chia ôû giöõa chæ caên cöù ôû töôùng, bieåu hieän roäng veà töôùng ñöùc haïnh khaùc nhau nhö theá, nhöng, töôùng chung rieâng, möôøi, möôøi caâu trong moân töôùng kia, ñeå noùi. Vì muoán bieåu thò caùc ñöùc, haïnh kia töùc laø Ñöùc haïnh cuûa Phoå phaùp, khoâng coù chöôùng ngaïi cuûa duyeân khôûi, nhöng töùc laø töôùng ñeàu laø theå, theå ñeàu laø töôùng, raát deã hieåu”.
* Hoûi: “Vì sao noùi möôøi nhaäp hôïp vôùi theå töôùng?”
* Ñaùp: “Kinh raèng: “Taát caû Boà-taùt khoâng suy nghó, baøn luaän phaùp moân cuûa chö Phaät noùi, vì khieán nhaäp ñòa trí tueä, neân phaùp moân cuûa chö Phaät, ñaïi hö khoâng trong trí chöùng cuûa Phaät. Ñòa trí tueä: Trí cuûa Thaäp ñòa nhaäp, töùc laø trí Thaäp ñòa nhaäp vaøo hö khoâng trí Phaät. Neáu ñaõ nhaäp, töùc laø moät vò, khoâng coù töï “theå” rieâng, noùi veà nhaäp. Cho neân, y cöù vaøo moät nhaäp, noùi möôøi nhaäp laø rieâng, ñeå thò hieän. Neáu laáy moân theå, thì möôøi nhaäp seõ hoaøn toaøn theå; neáu laáy moân töôùng, thì möôøi nhaäp hoaøn toaøn töôùng. Neáu chung rieâng, thì chín nhaäp hoaøn toaøn caên baûn chung nhaäp. Vì nhaäp caên baûn laø hoaøn toaøn chín nhaäp, neân khoâng phaûi noùi laø theå cuûa caên baûn nhaäp laø töôûng cuûa chín nhaäp. Cho neân, theå, vaø töôùng hôïp chung maø noùi.

Trong phaàn goác, möôøi nhaäp nhö theá, môû roäng moân theå thaønh saùu quyeát ñònh, moân cuûa töôùng tröôùc laø teân cuûa Thaäp ñòa”.

* Hoûi: “Vì sao Thaäp ñòa goïi laø Töôùng ö?”
* Ñaùp: “Ñoái vôùi möôøi chöôùng, laäp ra Thaäp ñòa. Vì haïnh ñöùc phaân bieät töôùng ñeå thaáy, cho neân laø töôùng.

Trong theå chöùng kia, vì khoâng coù chöôùng ñeå ñoái trò, neân töï taïi voâ ngaïi. Caùc ñöùc haïnh ñaày ñuû, vì phi tình ñeå thaáy, cho neân khoâng phaûi töôùng”.

* Hoûi: “Y cöù vaøo vò ñeå thò hieän, trong giaûi, haïnh v.v... tröôùc ñòa, trong phoå phaùp ñaõ chæ baøy roõ raøng ñaày ñuû, thì ñaâu theå bieåu thò roõ trong Thaäp ñòa ö?”
* Ñaùp: “Maëc duø Phoå phaùp ñaõ ñöôïc theå hieän roõ, thuaän theo vò khoâng coù hieän haønh dö thöøa, maø laø thuaän theo ôû moân troäi hôn cuûa vò khaùc chaúng phaûi khoâng coù, nghóa laø tröôùc kia ñaõ neâu thuaän theo phaân tích noùi roõ ñaày ñuû. Y cöù vaøo moät nieäm v.v... cuûa söï phaùt taâm ñaàu tieân, noùi leân ñaày ñuû roõ raøng. Nay, neâu tuøy töøng phaàn, theå hieän khaép trong möôøi ñòa, nghóa laø neâu hö khoâng, trí chöùng cuûa Phaät, vì ñeå noùi möôøi taän, neân phaùp moân khaùc nhau”.
* Hoûi: “Y cöù vaøo phaùp ñaõ theå hieän thì duø thuaän theo vò hoaøn toaøn theå hieän, maø y cöù ôû ngöôøi tu haønh, tieán tu chöùng ñaéc, thua keùm luùc giaûi, haïnh, nghóa troäi hôn khi chöùng laø coù? Hay laø khoâng?”
* Ñaùp: “Thuaän theo vò haïnh, noùi nghóa naøy khoâng laø “chaúng coù”, nhöng vaøo thôøi ñieåm ñoái chöùng, tröôùc kia keùm khoâng khaùc vôùi phaùp troäi hôn chöùng, vì söï thua keùm ôû tröôùc, goïi laø Chöùng. Neáu khi chöùng, cuoái cuøng coù ngöôøi thua keùm ôû tröôùc, khoâng phaûi vì hôn, keùm. Laïi, khoâng phaûi vò yeáu keùm, lay ñoäng; vì khoâng coù keùm, khoâng coù hôn, cho neân, vò khoâng lay ñoäng, hôn keùm, töùc laø khoâng coù hai; khoâng dôøi ñoåi, khoâng coù hai, töùc laø hai. Phaùp voâ truï cuûa duyeân khôûi, vì laø phaùp nhó”.
* Hoûi: “Kinh Thænh Phaân noùi: “Boà-taùt Giaûi Thoaùt Nguyeät khen caùc chuùng vì trong thình, chuùng naøy coù haïnh A-haøm naêm, Chöùng tònh boán. Trong Chöùng tònh boán, cho ñeán Vò ñòa thöù möôøi, ñöôïc chöùng khoâng tuøy thuaän, giaùo cuûa ngöôøi khaùc thanh tònh. Ñaõ ñöôïc chöùng Thaäp ñòa, thì ñaâu theå cuõng noùi laø thænh Thaäp ñòa ö?”
* Ñaùp: “Coù hai nghóa. Laïi, moät nghóa laø Thaäp ñòa, ñoái töôïng chöùng ñaéc kia, y cöù vaøo Thaäp ñòa, moân haïnh ñaõ ñöôïc chöùng, coù giaûi thích tröôùc kia, ñeå khen ngôïi. Nay, ñaõ thænh möôøi ñòa, y cöù vaøo moân chöùng möôøi ñòa, ñeå thöa noùi. Laïi, trong moät nghóa ñaõ thænh theá naøo laø taâm tònh cuûa möôøi löïc”.

***Luaän giaûi thích:*** “Ngöôøi ñaõ chöùng nhaäp, khieán ñöôïc möôøi löïc cuûa Phaät, ngöôøi chöa chöùng nhaäp, thì giuùp nhaäp chöùng, neân noùi bieát roài, ñöôïc ngöôøi Thaäp ñòa, vì muoán ñöôïc thaønh Phaät, cho neân thöa hoûi”.

* Hoûi: “Neáu nhö vaäy, thì chæ thænh noùi Phaät ñòa, vì sao thænh noùi caû möôøi ñòa ö?”
* Ñaùp: “Thaäp ñòa”, töùc laø trí tueä Phaät khoâng coù möôøi ñòa, vì Phaät ñòa ôû ngoaøi, nhöng Phaät ñòa vì töùc laø quaû, neân khoâng theå noùi. Vì nhaân haïnh cuûa möôøi ñòa, vì coù theå noùi, coù theå thò hieän, neân thænh noùi möôøi ñòa,

khoâng thænh noùi Phaät ñòa”.

* Hoûi: “Neáu vaäy, ñaõ ñöôïc möôøi ñòa, ñaõ nhaân töùc maõn, thì nhaäp quaû vò Phaät, ñaâu caàn thænh möôøi ñòa?”
* Ñaùp: “Muoán vì thò hieän möôøi ñòa voâ taän; möôøi ñòa trong Sô ñòa; möôøi ñòa trong Nhò ñòa, cho ñeán möôøi ñòa trong Möôøi ñòa voâ taän, möôøi ñòa voâ taän duø ñöôïc möôøi ñòa döôùi, nhöng vì chöa ñöôïc möôøi ñòa cuûa ñòa treân, neân thænh noùi, ñaâu coù gì trôû ngaïi ö?”
* Hoûi: “Neáu möôøi ñòa voâ taän, töùc laø khi khoâng coù möôøi ñòa vieân maõn, thì seõ khoâng coù luùc thaønh Phaät, taïi sao vì thaønh thaønh Phaät neân thænh noùi möôøi ñòa?”
* Ñaùp: “Nhö tu möôøi ñòa voâ taän, laø ñaõ nhaäp Phaät ñòa voâ taän roài, ñaâu coù gì ngaên ngaïi?”
* Hoûi: “Möôøi ñòa ñi suoát qua boán quaû, coù gì khaùc nhau ö?”
* Ñaùp: “1/ Quaû ñieàu nhu: laø noùi theo haïnh, nghóa laø vì ñòa hình lìa chöôùng, neân coâng haïnh cuûa töï thöïc haønh, vì lìa boû söï maïnh meõ, neân goïi laø quaû ñieàu nhu.

2/ Quaû Phaùt thuù: Coù Boà-taùt trong thôøi gian Sô ñòa, coù theå hieåu phaùp söï maø möôøi ñòa ñaõ thöïc haønh, y cöù vaøo tueä vaên, tö maø noùi.

3/ Goàm thaâu quaû baùo: Vì chöùng ñöôïc Sô ñòa v.v... neân coù khaû naêng ñöôïc quaû baùo töï taïi troäi hôn. Y cöù vaøo baùo naøy coù theå tu nghóa lôïi ích cho mình, cho ngöôøi.

4/ Quaû cuûa nguyeän trí: Vì caùc haïnh thuaàn thuïc cuûa ñòa mình, neân töùc nhaäp chöùng töï theå thaät töôùng cuûa voâ truï, trôû thaønh duïng haïnh vôùi theå khoâng coù nghóa khaùc. Cho neân quaû nguyeän trí trong caùc ñòa, duø coù taêng troäi hôn, nhöng khoâng coù taêng khaùc, töùc laø duø boû maø khoâng lay ñoäng, quaû ñieàu nhu duø khoâng lay ñoäng maø coù nghóa laø boû ñi”.

* Hoûi: “Caùc ñòa ñaõ noùi hieän nay, moãi ñòa ñeàu coù chöôùng ñaõ gaây ra, neân quaû chöùng ñaéc do coâng haïnh ñaõ thöïc haønh ñeàu khaùc nhau, töùc quaû naøy ñaõ y cöù vaøo haïnh vò v.v..., nhaèm thò hieän phaùp khoâng coù chöôùng ngaïi cuûa phoå phaùp. Cho neân, haønh giaû trong phoå phaùp töùc y chæ phaùp naøy maø tu haønh ö? Hay vì phaùp naøy maø khaùc nhau?”
* Ñaùp: “Y theo phaùp moân naøy ñeå tu haønh”.
* Hoûi: “Neáu vaäy, thì duø khoâng ñöôïc vò haïnh, ñoái töôïng y chæ, nhöng cuõng khoâng laøm hö hoaïi phaùp moân kia, töùc laø tu haønh haïnh quaû khoâng coù chöôùng ngaïi cuûa Phoå phaùp; vì moät vò “töùc” taát caû vò; moät haïnh töùc taát caû haïnh; moät döùt “töùc” taát caû döùt; moät “ñaéc”, “töùc” taát caû “ñaéc”, neân tu ñöùc thöôøng ñoaïn, soá “hoaëc” ñeàu ngang nhau. Vì sao cuõng noùi raèng giaûi haïnh trong phoå phaùp, thay ñoåi traùi ngöôïc vôùi taát caû thöùc phaân bieät, töø

ñaây trôû ñi, seõ tu coâng ñöùc trong taâm voâ phaân bieät phaûi khoâng?”

* Ñaùp: “Söï thaät ñeàu ngang nhau, nhöng trong khi chöa ñöôïc moät phaùp moân, thì hoaøn toaøn meâ muoäi khoâng nhaän bieát mình laø voán khoâng meâ. Ñaõ ñöôïc moät phaàn Voâ Sinh Nhaãn trôû ñi, hoaøn toaøn nhaän bieát mình khoâng meâ. Laïi bieát phoå phaùp moät töôùng ñaàu cuoái. Trong thôøi giannhaän bieát phaùp naøy khoâng coù meù sau, meâ khoâng laø ñoái töôïng döùt, cuõng vì ñeàu ñaõ tu ñöùc, laïi khoâng coù phaùp ñoái töôïng tu döùt nöõa, maø vì phaùp moân khoâng ñöôïc, neân cuõng khoâng taän tu. Cho neân, vò haïnh naøy do boû ñi trong taâm voâ phaân bieät nhö theá, nhaäp vaøo doøng phaùp tu ñuû caùc coâng ñöùc, tu voâ taän maø khoâng lay ñoäng, dôøi ñoåi. Khoâng lay ñoäng, dôøi ñoåi maø nieäm nieäm döùt tu taêng, tu taêng tu döùt maø khoâng tu döùt, vì voán thaønh Phaät, vì tu coâng ñöùc thaønh Phaät, nhöng töøng xaû boû moân nhaãn naøy. Moân nhaãn, goïi laø töï theå xöa nay laø nhaãn tòch dieät “khoâng”, chaúng lay ñoäng; nhaãn naøy tu caùc coâng ñöùc, duø tu coâng ñöùc, nhöng khoâng lay ñoäng nhaãn vaéng laëng, cho neân tu taêng voâ bieân, maø maûy may khoâng taêng, nhö theá môùi taêng thaät söï, cuõng thaät söï khoâng taêng. Vì khoâng taêng thaät söï, neân laäp ra quaû nguyeän trí; vì thaät söï taêng, neân noùi quaû ñieàu nhu.

Boán quaû naøy duø trong möôøi ñòa môùi noùi, maø vaãn bao goàm möôøi ñòa, töùc tín, giaûi, haïnh, hoài höôùng; kia töùc ñaây, ñaây töùc kia, haõy suy nghó”.

* Hoûi: “ÔÛ ñaây noùi töôùng taêng, khoâng taêng laø nhö theá naøo?”
* Ñaùp: “Nhö trong kinh, luaän coù thí duï, nhö hoïa veõ trong hö khoâng; vì ñöôïc moät töôùng khoâng hai, neân khoâng coù nghóa theâm, bôùt, töùc laø vì theå haïnh quaû cuûa luyeän trí. Neáu coù theå veõ vaøo lôøi noùi, thì töùc söï veõ kia seõ coù nghóa theâm nho nhoû, töùc laø duïng cuûa haïnh quaû ñieàu nhu, v.v… duø ñoái vôùi theå duïng, maø vaãn khoâng coù hai phaùp, duø khoâng coù hai phaùp, nhöng chaúng phaûi moät phaùp; taát caû caùc haïnh ñeàu nhaän bieát nhö theá, haõy suy nghó”.
* Hoûi: “Y cöù phaùp chín ñôøi, möôøi ñôøi ñöôïc goàm thaâu caùc phaùp cuøng taän hay khoâng cuøng taän ö?”
* Ñaùp: “Y cöù vaøo nghóa cuøng taän, khoâng cuøng taän cuûa moân naøy, ñaày ñuû, vì taän moân taän; vì moân khoâng taän, khoâng taän ñoàng theå khaùc theå, chöa ñöôïc coù theå bieát ñöôïc. Vaû laïi, y cöù vaøo söï noái tieáp nhau cuûa moät ngu, ñeå taïo ra ngöôøi cuûa chín ñôøi..., nhö suùc sinh ôû quaù khöù, con ngöôøi trong hieän taïi; thaønh Phaät trong vò lai, laø ba ñôøi. Phaåm Minh Maïn noùi: “Taâm cuûa taát caû chuùng sinh khaép trong ba ñôøi. Laïi noùi raèng: “Trong voâ löôïng kieáp v.v... cuûa moät nieäm, ôû quaù khöù coù ba:

1/ Quaù khöù quaù khöù: Töùc nhaân thôøi gian (töï ñöông theå) laø suùc

sinh.

2/ Hieän taïi quaù khöù: Töùc suùc sinh cuûa quaù khöù kia laø con ngöôøi

hieän taïi.

3/ Vò lai quaù khöù: Töùc suùc sinh kia laø Phaät vò lai. Ñaây laø ba ñôøi cuûa quaù khöù.

*Caên cöù vaøo hieän taïi coù ba:*

1/ Quaù khöù hieän taïi: Töùc con ngöôøi hieän taïi laø suùc sinh quaù khöù. 2/ Hieän taïi hieän taïi: Töùc laø con ngöôøi töï nhaäp thôøi ñieåm thích

hôïp.

3/ Vò lai hieän taïi: Töùc con ngöôøi hieän taïi laø Phaät vò lai. Ñaây laø ba

ñôøi hieän taïi.

*Y cöù vaøo ñôøi vò lai coù ba:*

1/ Vò lai vò lai, nghóa laø Phaät vò lai kia, töï Phaät ñöông thôøi. 2/ Hieän taïi vò lai, nghóa laø töùc Phaät kia laø ngöôøi hieän taïi.

3/ Quaù khöù vò lai, nghóa laø Phaät kia laø suùc sinh ñôøi quaù khöù. Ñaây laø ba ñôøi vò lai.

Vì phaùp cuûa chín ñôøi nhö theá töùc laø moät nieäm, neân laø ñôøi thöù möôøi; hôïp chung, rieâng laø möôøi ñôøi, ñaây laø noùi theo moân. Phaåm Phoå Hieàn Haïnh cuûa quyeån thöù ba möôi boán cuûa kinh cheùp: “Quaù khöù laø vò lai; vò lai laø quaù khöù, hieän taïi laø khöù, lai. Boà-taùt ñeàu bieát roõ. Laïi keä raèng: “Ba ñôøi töùc moät nieäm, moân giöõa, so saùnh raát deã hieåu. Neáu moät noái tieáp nhau, thì taát caû noái tieáp nhau cuõng vaäy; nhö moät phaùp, taát caû phaùp cuõng vaäy. Vì moät töùc taát caû, cho neân nhaân, phaùp töùc nhau”.

* Hoûi: “Thaân ta hieän taïi thaønh Phaät ôû ñôøi vò lai. Phaät kia laø thaân ta hieän nay, khieán tu haønh, hay khoâng tu haønh ö?”
* Ñaùp: “Hoùa thaân khieán tu haønh”.
* Hoûi: “Phaät kia laø thaân ta hieän nay, do tu haønh maø ñöôïc, laøm sao coù theå hoùa ta hieän nay khieán tu haønh ö?”
* Ñaùp: “Phaät kia khoâng hoùa, thaân ta hieän nay vì khoâng ñöôïc thaønh Phaät, neân hoùa Phaät kia, noùi laø ta coù theå tu haønh thaønh Phaät”.
* Hoûi: “Nghóa naøy laø gì?”
* Ñaùp: “Neáu y cöù theo ñaïo lyù duyeân khôûi, khoâng phaûi Phaät kia thì khoâng coù hieän nay; chaúng phaûi ta hieän nay thì khoâng coù Phaät kia, neân bieát nhö vaäy. Nhö ñoái vôùi hieän nay cho ñeán cuøng taän meù quaù khöù cuõng vaäy”.
* Hoûi: “Phaät vò lai töùc quaù khöù v.v... Vì khi thaønh Phaät, töùc laø nghóa xöa ñaõ thaønh hay khoâng ö?”
* Ñaùp: “Ñuùng vaäy”.
* Hoûi: “Neáu vaäy thì chæ coù mình ñuùng, ñaâu caàn laøm gì?”
* Ñaùp: “Vì chaúng phaûi ngöôøi khaùc, cho neân hoùa; neáu laø ngöôøi khaùc thì seõ khoâng ñöôïc hoùa. Vì sao? Vì ngoaøi mình ra coù, neân chaúng phaûi ñoái töôïng hoùa cuûa mình”.
* Hoûi: “Mình ñaõ laø Phaät, thì ñaâu caàn hoùa laøm gì?”
* Ñaùp: “Vì laø Phaät, cho neân hoùa; neáu khoâng phaûi laø Phaät, thì sau cuøng, hoùa seõ khoâng ñöôïc thaønh Phaät, voán dó thaønh Phaät maø khoâng bieát mình phaûi, vì hoùa ñeå bieát mình laø ñuùng, vì hoùa khieán bieát Phaät mình, ñaây goïi laø hoùa, neân hoùa thaät khoâng coù ñoái töôïng hoùa; thaønh thaät söï khoâng coù ñoái töôïng thaønh”.
* Hoûi: “Neáu vaäy, thì chæ vì naêng löïc mình môùi hoùa, ñeàu khoâng coù nghóa hoùa ngöôøi khaùc ö?”
* Ñaùp: “Cuõng ñöôïc hoùa ngöôøi khaùc, khoâng phaûi vì ngöôøi khaùc khoâng coù töï mình, vì “duyeân” mình, ngöôøi khaùc thaønh voâ phaân bieät, cho neân, vì Phaät thaáy mình hoaøn toaøn laø ngöôøi khaùc, neân ngöôøi khaùc khoâng coù nhieáp hoùa chuùng sinh. Boán luaän chöùng hoùa, chaúng phaûi hoùa v.v...; boán luaän chöùng mình, ngöôøi khaùc... laäp phaân bieät döùt tröø ñeàu khoâng phaûi laøm saùng toû ñöùc, maø tuøy thuoäc thích öùng ñeå bieát”.
* Hoûi: “Töï Phaät vò lai, trôû laïi hoùa mình hieän taïi, do vaên naøo maø bieát?”
* Ñaùp: “Boà-taùt Ñòa thöù taùm trong kinh Anh Laïc noùi: “Töï thaáy quaû ñöông lai cuûa thaân mình, ñöôïc chö Phaät xoa ñaàu noùi phaùp, Phaät ñaõ noùi roõ raøng raát deã hieåu. Laïi ñaõ laø caùc kinh, kinh thöôøng noùi: “Vì leã baùi Phaät ba ñôøi, neân caùc toäi nghieäp ñöôïc tieâu dieät, chö Phaät vò lai laøm gì?”
* Hoûi: “Ngöôøi khaùc naøy ñaõ thaønh Phaät do leã baùi, ñaâu vì mình chöa thaønh Phaät ö?”
* Ñaùp: “Nghóa baùi Phaät ngöôøi khaùc chaúng phaûi khoâng coù, maø duyeân xa khoâng phaûi duyeân gaàn. Vì sao? Thoâng thöôøng chö Phaät vì chuùng sinh noùi Ñöùc cuûa Phaät, yù vì muoán cho chuùng sinh chính mình cuõng vì ñöôïc quaû ñöùc kia, neân khieán tu haønh. Cho neân, chuùng sinh chöùng ñöùc quaû seõ ñöôïc trong ñöông lai cuûa mình, vì muoán ñöôïc quaû ñoù, neân khoâng tieác thaân maïng, maø tu haønh, khoâng phaûi vì mong ñöôïc quaû Phaät cuûa ngöôøi khaùc, cho neân tu haønh. Cho neân, chính ta hieän nay khieán phaùt taâm tu haønh, Phaät chæ cho quaû ñöông lai cuûa ta, ñaõ thaønh Phaät, khoâng phaûi Phaät ngöôøi khaùc. Nghóa naøy khoâng nghi ngôø, ngaïc nhieân. Laïi, coù ngöôøi khaùc ñaõ thaønh quaû Phaät ñöông lai cuûa mình. Vì sao? Vì khi ngöôøi khaùc thaønh Phaät, töùc ñaõ ñöôïc quaû bình ñaúng cuûa Phaät ba ñôøi. Laïi, quaû Phaät ñöông lai cuûa ta töùc laø Phaät ñang thaønh hieän nay cuûa ngöôøi khaùc. Vì sao? Vì

khi ta seõ thaønh Phaät ôû ñöông lai, töùc ñaõ ñöôïc phaùp bình ñaúng cuûa Phaät ba ñôøi. Laàn löôït nhö theá, laïi bình ñaúng laãn nhau, ñöùc quaû voâ sai bieät bình ñaúng ñeàu hoùa ta hieän nay, khieán tu haønh, nghóa kia, vì cuõng chaúng phaûi khoâng coù, hoaëc toaøn thaân ta hieän nay, ngang ñoàng vôùi Phaät Nhö Lai taïng. Ta hieän nay töùc “duyeân” Phaät taùnh cuûa ta, vì “töùc laø” maø vì khoâng bieát, neân bi phaùt ra söï ngaïc nhieân, doác loøng tu haønh, muoán phaûn boäi meâ, cho neân, haønh giaû kia quaùn hoùa Phaät ta töùc hoùa Phaät theå cuûa ta,. Xa caàu Phaät ngöôøi khaùc. Nghóa naøy raát thieát yeáu cuûa haønh giaû chaùnh quaùn kia. Laïi, Phaät taùnh cuûa ta ñaây: Töùc ñoái vôùi taát caû phaùp giôùi, trong höõu tình, voâ tình hoaøn toaøn, hoaøn toaøn töùc laø toàn taïi. Ñeàu laø moät vaät, vì Phaät theå cuûa ta. Neáu leã baùi Phaät theå cuûa mình, thì seõ khoâng coù vaät naøo khoâng ñöôïc leã baùi. Söï kieän naøy cuõng raát quan troïng, thöôøng ñaùng suy nghó.

Neáu haønh giaû tö duy nhö theá naøy: “Taát caû thôøi gian trong taát caû xöù, khoâng coù moät xöù, moät thôøi gian naøo, töùc ñoái vôùi phieàn naõo ba ñoäc maø khôûi nghóa cuûa phieàn naõo ba ñoäc, ôû ñaây töùc nhaäp phöông tieän quaùn cuûa Nhaát thöøa, Phaät ba ñôøi ñeàu laø ngöôøi tu haønh naøy thaønh Phaät”.

* Hoûi: “Trong ñòa thöù saùu noùi khoâng truï ñaïo haïnh, möôøi löôït töôùng quaùn möôøi hai nhaân duyeân quaùn töôùng theá naøo?”
* Ñaùp: “Quaùn naøy raát khoû hieåu, nhöng môû nhoû nhoû cöûa kia laø tö duy thuù höôùng. Quaùn thöù lôùp phaàn “höõu”, nghóa laø giaûi thích goïi laø duyeân coù phaàn, töùc möôøi hai nhaân duyeân, vì nhaân cuûa ba höõu, neân laø phaàn “höõu” cuûa nhaân duyeân. Noùi thöù lôùp: laø nhaân duyeân cuûa phaùp nhaân duyeân naøy, daàn daàn duøng nghóa laøm thöù lôùp quaùn: Nghóa cuûa chuû theå thaáy ñi suoát qua. Quaùn naøy laáy gì laøm ñoái töôïng trò töùc duøng phaùp “nhaân”, “ngaõ” laøm ñoái töôïng trò, nghóa laø ngöôøi ngoaøi chaáp möôøi hai, chæ “ngaõ” taïo taùc, töùc thaân naøy thaáy taø kieán laøm theå, töùc duøng ñoái töôïng trò cuûa ba “khoâng”, vì chaúng coù chaáp “ngaõ” thaät laø “ngaõ”, vì thaät naøy töùc “khoâng”, neân duøng ñoái töôïng trò cuûa moân “khoâng”. Laïi, theå duyeân khôûi, chaúng phaûi ngaõ, phaùp taùnh coù ngaõ sinh; vì do voïng sinh, neân töùc khoâng coù ñoái töôïng trò cuûa moân sinh. Hoaëc duøng sinh vaø töôùng phaùp thaät laïi vì khoâng coù ñoái töôïng nguyeän, neân moân voâ nguyeän ñoái trò chung hai chaáp kia.

Thöù nhaát, neáu bieän luaän veà theå quaùn: Töùc phaûi bieåu thò roõ veà nghóa sinh thöù lôùp cuûa lyù nhaân duyeân, do thaät “khoâng”, keå caû ñeàu laø ba taùnh cuûa thaät taùnh... laø thuaän vôùi theå quaùn, quaùn nghòch töùc thaønh moät duyeân khôûi quaùn voâ taùnh taùnh, töùc laø duøng lyù trình töï duyeân khôûi laø theå cuûa quaùn naøy.

Thöù hai, y theo chæ quaùn nhaát taâm: Giaûi thích danh: Y chæ laø möôøi

hai nhaân duyeân, ñaây laø chuû theå y chæ, vì duøng moät taâm A-leâ-da laøm ñoái töôïng nöông töïa, neân goïi laø y chæ quaùn nhaát taâm, (quaùn nhö tröôùc ñaõ giaûi thích). Neáu giaûi thích veà ñoái töôïng trò, thì trò chaáp töï taùnh cuûa caûnh ngoaøi kia, caùi goïi laø trò rieâng taát caû caûnh, nhöng chæ söï khaùc nhau cuûa töï taùnh, ba trò chung chöùa nhoùm,... raát deã hieåu. Neáu chuû theå trò theå quaùn, ñoái töôïng nöông töïa do “khoâng”, duøng moân ba khoâng: nhö thaät v.v... laøm theå quaùn thuaän, töùc duøng hai thöù Duy thöùc laøm theå quaùn thuaän, nghóa laø:

1/ Duy thöùc leâ-da, töùc duøng chaân thöùc laøm theå.

2/ Duy thöùc yù thöùc töùc duøng voïng thöùc laøm theå. Quaùn nghòch ñoàng vôøi tröôùc, thaønh moät duyeân khôûi quaùn taùnh voâ taùnh. Quaùn naøy hôïp vôùi luaän chæ duøng möôøi hai nhaân duyeân, töùc moät chaân thöùc Nhö Lai taïng khoâng coù phaùp rieâng, vì thích öùng, v.v...

Thöù ba, nghieäp cuûa mình giuùp thaønh, goïi quaùn nhaân cuûa mình, nghóa laø töùc khoâng phaûi ngöôøi khaùc, vì nhaân töï taùnh cuûa ngoaïi ñaïo, duøng lyù boán duyeân cuûa mình laøm theå cuûa quaùn naøy, ñoàng vôùi moân ba taùnh laøm theå cuûa quaùn thuaän; duøng moân ba khoâng laøm theå cuûa quaùn nghòch”.

* Hoûi: “Töôùng aáy ra sao?”
* Ñaùp: “Döùt tröø loái chaáp ngoaïi, ñeå laäp ra sôû chaáp thaät töùc “khoâng”; taùnh phaân bieät töø duyeân töông töï “höõu” laøm y tha taùnh. Y tha taùnh ñaõ döïa vaøo thaät laøm taùnh chaân thaät. Nhö theá, vì thuaän tình, an laäp ba taùnh, möôøi hai phaùp nhaân duyeân. Nhaän laáy söï lyù nhö theá, goïi laø quaùn thuaän. Neáu duøng moân ba khoâng, nhaän thaáy yù ñaõ chaáp thaät “khoâng”, xöa nay “khoâng”, chaúng thích hôïp vôùi “khoâng” hieän nay, goïi laø moân “khoâng”. Ñaõ thaät “khoâng”, chaúng phaûi “khoâng” hieän nay, rieâng chaáp “khoâng” naøy gioáng nhö töôùng “ngaõ”, chaúng phaûi thích hôïp nay gioáng vôùi xöa, chaúng phaûi gioáng nhau cuûa gioáng nhau. Quaùn nhö theá laø moân voâ töôùng. Voâ töôùng naøy laø voâ töôùng voâ sinh, chaúng phaûi khoâng coù voâ töôùng thaät töôùng. Laïi, söï gioáng nhau ôû ñaây vì chaúng phaûi vöøa môùi gioáng hieän nay. Söï gioáng nhau naøy laø döïa vaøo thaät taùnh, töùc khoâng phaûi coù phaùp chöùng ñaõ nguyeän.

Quaùn nhö theá, goïi laø moân Voâ nguyeän, ñoù goïi laø quaùn nghòch”.

Thöù tö, quaùn khoâng lìa nhau: Khoâng coù nghóa sinh quaû cuûa thôøi gian khaùc. Ñoái trò nhaân, dieät quaû, sinh chaáp, nhaân quaû ñoàng thôøi, lyù sinh laãn nhau laø theå cuûa quaùn naøy, nghóa laø voâ minh “duyeân” haønh: Ñoàng thôøi laøm nhaân quaû laãn nhau, chaúng phaûi nghóa tröôùc, sau. Luaän raèng: “Thôøi gian con laø voâ minh, thôøi gian quaû laø voâ minh. Voâ minh: laø duøng hai thöù nghóa söï duyeân ñeå thò hieän, goïi laø: 1/ Nghóa nhaân; 2/ Nghóa quaû.

Duøng nghóa nhaân ñeå nhaän laáy thôøi gian, laøm voâ minh cuûa thôøi gian con; Duøng nghóa quaû ñeå nhaän laáy thôøi gian, laø voâ minh cuûa thôøi gian quaû. Vì voâ minh khieán cho haønh sinh ñoaïn, goïi laø thôøi gian con, töùc laø luùc baáy giôø, duøng quaû “haønh” ñaõ sinh, nghóa laø voâ minh kia laø quaû, chaúng phaûi hai thôøi gian rieâng. Keä noùi:

*Phaùp do caùc duyeân sinh*

*Laø “töùc” khoâng, “töùc” nhaân Cuõng laïi khoâng “khaùc” vôùi nhaân*

*Chaúng phaûi ñoaïn, cuõng chaúng phaûi thöôøng”.*

Keä naøy bieåu thò roõ nhaân, quaû ñeàu mang nghóa chaúng ñoaïn, thöôøng, vì goïi haønh laø quaû voâ minh, neân töùc khoâng laø nhaân voâ minh; vì laø quaû neân chaúng khaùc vôùi nhaân voâ minh, nhaân traùi vôùi quaû naøy, raát deã hieåu.

Chaúng phaûi ñoaïn, thöôøng: Nhaân cuûa haønh laø quaû chaúng phaûi ñoaïn; quaû naøy khoâng coù naêng löïc chaúng phaûi thöôøng, töùc laø vì voâ minh trong thôøi ñieåm naøy laø nhaân, neân chaúng phaûi ñoaïn, laø vì nhaân quaû neân chaúng phaûi thöôøng.

Nhaân, quaû ñoàng thôøi nhö theá, chöùng toû Trung ñaïo.

Thöù naêm, ba ñaïo goàm thaâu quaùn: Ba ñaïo: laø phieàn naõo, nghieäp, vaø sinh laø ba ñaïo. Ñaïo ñi suoát qua nghóa sinh, goïi laø ba ñaïo sinh laãn nhau, nhö boù tre, töùc ba ñaïo kia goàm thaâu ba ñöùc. Ñoái töôïng trò cuûa quaùn naøy laø boû chaáp söï, chaáp lyù, nhö noùi: “Neáu nhaân duyeân sinh taát caû phaùp, sinh moät thôøi ñieåm thì goïi laø chaáp lyù ñi suoát qua nhaân, chaáp boû söï, chaáp nhaân rieâng, nhö moät töï taùnh v.v... chaáp taát caû nhaân ñeàu ñoàng phaàn vôùi ñoái töôïng trò naøy. Neáu nhaân, duyeân, söï, lyù, töông öng ñoàng sinh, maø vì söï, lyù khaùc, neân ñeàu chaúng phaûi sinh cuøng moät thôøi ñieåm, bôûi vì nghieäp phieàn naõo, thieän, baát thieän v.v... khaùc nhau, vì saùu ñaïo khaùc nhau. Ba taùnh laø theå cuûa quaùn thuaän, v.v… ñoàng vôùi quaùn treân”.

Thöù saùu, laø quaùn ba teá: Ba thôøi gian, nhaân, quaû, söï lyù laø theå cuûa quaùn naøy. Ñoái töôïng trò: Chaáp khoâng coù nhaân; khoâng coù nhaân maø sinh quaû, töùc laø thöôøng kieán. Laïi, chaáp khoâng coù giaø cheát, v.v... ôû vò lai, töùc laø ñoaïn kieán, töùc nhaân, quaû ba ñôøi duøng laøm ñoái töôïng ñoái trò; quaùn ba taùnh v.v... ñoàng vôùi treân.

Thöù baûy, laø quaùn ba khoå: “Möôøi hai nhaân duyeân ñeàu khoå, ñaûo tònh, laïc, ñoái trò khoå, töùc laø kieán giôùi thuû v.v... Quaùn, chuû theå trò: y cöù vaøo möôøi hai nhaân duyeân thaät, suoát qua ba khoå, vì baûn taùnh laø khoå; Tuøy taêng, noùi laø voâ minh, cho ñeán saùu nhaäp laø haønh khoå, taêng daàn vì laøm saùng toû cho nhau; hai thöù xuùc, thoï laø khoå khoå, vì ñoái vôùi khoå cuï maø khôûi, neân aùi v.v... laø hoaïi khoå, vì laøm hö hoaïi töôùng hieän thaân”.

Thöù taùm, laø quaùn nhaân duyeân sinh: Ñaây laø bieåu thò roõ vì nhaân duyeân coù naêng löïc, neân phaùp quaû ñöôïc nghóa sinh, laø theå cuûa quaùn naøy, trò chæ chaáp nhaân sinh quaû, quaùn thuaän, nghòch ñoàng vôùi treân, raát deã hieåu. Vì quaùn naøy v.v… khoâng coù nghóa töï sinh, cho neân “khoâng”, duø coù nghóa naøy, nhöng nghóa “höõu” cuûa theá tuïc taêng theâm, nghóa “khoâng” giaûm bôùt.

Thöù chín, laø quaùn nhaân duyeân sinh dieät chuyeån: Quaùn naøy duøng moân ba khoâng laøm theå cuûa quaùn thuaän, thaønh moät sinh chuyeån, khoâng coù quaùn rieâng, ñeå laøm quaùn nghòch. Ñoái töôïng trò: Nhaân duyeân coù söùc chaáp chuû theå sinh quaû baùo, töùc laø chaáp phaùp ngaõ, ngaõ sôû.

Quaùn chuû theå trò: Chuyeån sinh dieät, chuyeån thuaän chuyeån. Nghóa laø hai phaùp nhaân duyeân trong haïnh, quaû sinh, chaúng phaûi chuû theå sinh; vì coù naêng löïc, neân töùc vì töï theå “khoâng” cuûa quaû kia, neân chaúng töï taïi; vì khoâng töï taïi, neân tuøy thuoäc nhaân duyeân sinh; vì tuøy thuoäc nhaân duyeân sinh, neân töùc laø voâ sinh, ñaây goïi laø chuyeån vaän. Nghóa “khoâng” cuûa quaû chuyeån vaän naøy taêng theâm, vì trôû thaønh quaû tuïc bình ñaúng, neân töùc laø duøng ñoái töôïng chaáp ba “khoâng”, ba voâ taùnh laø theå cuûa quaùn thuaän. Ñaõ khoâng laø seõ sinh, vì khoâng sinh, neân taâm ngöôøi kia khoâng coù ñoái töôïng chaáp, töùc vì trôû thaønh voâ phaân bieät, neân quaùn nghòch thaønh nhaát sinh, chuyeån vaän quaùn voâ phaân bieät”.

Thöù möôøi, quaùn thuaän theo voâ sôû höõu cuøng taän: Ñaây laø quaùn moät töôùng “coù”, “khoâng coù” khoâng ngaên ngaïi nhau, nhö aùnh löûa cuûa maët trôøi, nöôùc, aåm öôùt, khoâ caïn, ñeàu noùi roõ quaùn thuaän, thuaän theo quaùn “höõu”, töùc duøng moân ba khoâng quaùn nghòch, thuaän theo giaùo voâ sôû höõu taän; voâ sôû höõu töùc laø lyù “khoâng”. Ñoái töôïng thuaän theo cuøng taän, töùc laø chuû theå thuaän vôùi tuïc taän. Ñoái vôùi “khoâng” chaúng coøn coù phaùp goàm thaâu, vì hoaøn toaøn töùc laø lyù “khoâng”, neân laø cuøng taän. Cuøng taän naøy töùc laø phaùp nhaân duyeân cuøng taän ôû töï “nhö”, cuõng töùc laø söï tuïc lìa teá phaân bieät. Töø ñaây trôû ñi, töùc laø moïi söï dôøi ñoåi, ngoõ haàu taän cuøng si meâ ñieân ñaûo, töùc phaùp raát saâu naøy, thuaän theo neâu moät taän goàm thaâu taát caû voâ taän, phaùp duyeân khôûi töï taïi.

Möôøi soá thích ñaùng, ñaõ noùi leân saùng toû ñaïo lyù duyeân khôûi cuûa phoå

phaùp.

Vôùi möôøi löôït quaùn möôøi hai nhaân duyeân, löôïc chuyeån bieán nhö

theá, noùi roäng nhö ba löôït giaûi thích ôû trong luaän.

* Hoûi: “Duyeân khôûi cuûa Ba thöøa, duyeân khôûi cuûa Nhaát thöøa coù gì khaùc nhau khoâng?”
* Ñaùp: “Duyeân khôûi cuûa Ba thöøa: Duyeân hoïp thì coù; duyeân phaân

SOÁ 1873 - HOÛI ÑAÙP VEÀ KINH HOA NGHIEÂM, Quyeån Thöôïng 325

taùn thì “khoâng”. Duyeân khôûi cuûa Nhaát thöøa, thì khoâng phaûi nhö vaäy, duyeân hôïp khoâng coù; duyeân tan laø khoâng”.