LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 165

QUAN MAÏCH NGHÓA KYÙ CUÛA HOA NGHIEÂM

**SOÁ 1879**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1879**

**QUAN MAÏCH NGHÓA KYÙ CUÛA KINH HOA NGHIEÂM**

OÂi! Ngöôøi nghieân cöùu thöù lôùp Ba thöøa, coù theå suy löôøng beán bôø cuûa Ba thöøa kia: söï vieân dung cuûa Nhaát thöøa, ngöôøi tìm caàu chaúng bieát ñöôïc nguoàn ñaùy cuûa Nhaát thöøa. Bôûi thuyeát xöùng taùnh, cuøng taän phaùp giôùi maø khaép möôøi phöông; baøn baïc voâ taän, khaép bieån coõi maø bao goàm chín ñôøi. Lôùp lôùp hieän, goác, ngoïn laãn nhau, sai bieät laãn nhau. Chuyeån chuyeån cho nhau, chuû, baïn phaân chia maø phaûn aùnh vôùi nhau. Ruùt ngaén laïi, thì moät lôøi noùi khoâng ngoaøi Thanh vaên böng bít thaáy, keùo daøi ra thì tính keå haït buïi khoù bieát.

Vaên-thuø khaùt ngöôõng tieán tôùi, tìm toøi ôû vò sau, chaúng leõ söï traéc nghieäm cuûa phaøm tình, chaúng phaûi khaû naêng suy nghó cuûa thöùc noâng caïn, chæ khôûi söï laéng nghe, tu taäp vaøi naêm, caøng theâm yeâu thích.

Vì y cöù beân caïnh lôøi daïy baûo cuûa thaày, coù ñöôïc moät ít söï thaáy, nghe, ghi cheùp rieâng thaønh thieân, ñaët teân laø Quan Maïch Nghóa Kyù.

Nay, quyeát ñoaùn toùm taét phaân bieät kinh naøy, vôùi yù vaên treân, döôùi môùi coù nhieàu theá khaùc nhau. Vaû laïi, duøng boán theá ñeå giaûng noùi, coøn theá khaùc, cöù nhö suy nghó, nhaän laáy söï hieåu bieát.

Noùi boán theá laø:

1. Theá laàn löôït voâ taän.
2. Ruùt ngaên laïi, thu nhieáp töôùng khoâng coù theá.
3. Ruùt ngaén laïi, môû roäng ra theá voâ ngaïi.
4. Hoûi, ñaùp, nhaän laáy theá vaên.

- Thöù nhaát, laø theá laàn löôït voâ taän, laïi coù hai moân:

1. Môû roäng moät thaønh nhieàu.
2. Loaïi keát thaønh goác.

Thöù nhaát, laø môû roäng moät thaønh nhieàu: môùi môû roäng phaùp giôùi thanh tònh thaønh hai moân lyù trí, töùc chia ra söï khaùc nhau giöõa Boà-ñeà, Nieát-baøn. Laïi, veà maët lyù, môû ra theå, duïng, töùc laø ba chöõ Ñaïi Phöông Quaûng trong chuû ñeà. Laïi, trí trí phaân tích nhaân, quaû, töùc laø ba chöõ: Phaät Hoa Nghieâm trong töïa ñeà, töùc toång quaùt laáy teân maø quaùn xuyeán ñöôïc thaønh bieåu giaûi thích, töùc laø chöõ “Nhaát” trong töïa ñeà. Nhöng toùm goïn tröôùc, bao goàm sau, maø coù baûy chöõ khaùc nhau, hôïp laøm ñeà muïc moät boä kinh. Laïi môû roäng ñeà muïc naøy ñeå laøm hoäi thöù nhaát, trong ñoù naêm bieån v.v... laø lyù; möôøi trí v.v... laø trí, hai baùo: y, chaùnh laø quaû; ñoàng töû Trang nghieâm laø nhaân. Nay töùc nhaân, quaû, lyù, trí ñeàu roõ raøng, cho neân môû roäng thaønh moät hoäi, chung thaønh hoäi quaû cuûa ñoái töôïng tín. Laïi, môû ra moät hoäi naøy laøm baûy hoäi sau, ôû trong nhaân tröôùc, chia rieâng chöùng tín, giaûi, haïnh, nguyeän vaø hoäi tín giaûi, v.v... khaùc nhau, duøng laøm saùu hoäi, noùi chung laø hoäi nhaân cuûa chuû theå tín, vì moãi hoäi tin hieåu ñeàu coù quaû cuûa ñoái töôïng tín. Cho neân, chung vôùi hoäi tröôùc, goàm coù baûy hoäi, vì phaùp chuû theå tín, v.v... ñeàu gaù hình tích vaøo caûnh maø sinh, vì khoâng phaûi töï khôûi. Laïi coù theå phaùp tín, v.v... naøy ñaõ maõn voïng, taát nhieân vì chöùng nhaäp phaùp giôùi, neân coù thöù taùm laø ñoái töôïng chöùng nhaäp hoäi, vì phaùp tín v.v... ñeàu chöùng nhaäp phaùp giôùi, môùi roát raùo.

Noùi môû roäng rieâng tín v.v... vaø hoäi, giaûi, v.v... khaùc nhau: töùc töø hoäi thöù hai ôû tröôùc, sau cuøng, cuoái hoäi thöù saùu, laø noùi chung naêm vò tín v.v..., töùc chung laø nhaân, haïnh, taïo, tu.

Thöù baûy, thöù taùm, noùi rieâng veà chöùng haïnh, töùc lyù, trí ngaàm kheá hôïp. Ñaây laø y cöù vaøo chöùng giaûi, haïnh, höôùng tôùi khaùc nhau, töùc chia chung thaønh taùm hoäi. Laïi, ôû trong chöùng, töï chia thaønh naêm möôi laêm hoäi, töùc trong hoäi thöù taùm, ñaàu tieân, töø Vaên-thuø, sau cuøng ñeán cuoái laø Phoå Hieàn, vì chöùng y chæ “nhaân”, laøm saùng toû ñöùc phaùp giôùi, töùc chung cho tröôùc sau, goàm coù saùu möôi ba hoäi, vì ba chöùng giaûi, haïnh v.v... ñoàng thôøi khoâng coù tröôùc sau. Laïi môû ra moãi hoäi tri thöùc, töùc hoäi lôùp lôùp voâ taän, nhö ngöôøi tröôùc chaép tay, khieán cho Thieän Taøi nhìn thaáy khoâng theå noùi, khoâng theå noùi hoäi nhieàu nhö caùt buïi v.v... Laïi, vaên döôùi noùi ôû nöôùc Phoå Moân, thaáy Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi caùc thieän tri thöùc nhieàu nhö caùt buïi v.v... Caùc caûnh naøy töùc laø hoäi nhieàu lôùp voâ taän, neân nhö vaên, coù theå bieát roõ. Ñaõ ôû choã moät vò tri thöùc, nhieàu lôùp nhö theá, choã tri thöùc coøn laïi, cuõng so saùnh nhö theá. Laïi, môû roäng hoäi khoâng theå noùi, khoâng theå noùi khaép caùc loaïi khaùc, loaïi ñoàng, theá giôùi nhieàu lôùp, v.v... ñaïo chuû, baïn Boà-taùt nhieàu nhö caùt buïi treân ñaàu sôïi loâng, vì ñeàu laø hoäi

goác, ngoïn chung, töùc laø hoäi nhieàu lôùp voâ cöïc, y cöù theo kinh, keát chung cho vaên, suy nghó coù theå bieát.

- Thöù hai, loaïi keát thaønh boån: Töùc môû roäng hoäi cuûa nhieàu lôùp voâ taän ôû tröôùc, ñi suoát qua möôøi phöông, thaáu suoát ba ñôøi, cuøng taän moãi lôùp lôùp nhieàu nhö caùt buïi, v.v... theá giôùi ñoàng loaïi, dò loaïi v.v... ñuû möôøi hoäi, moãi moãi noùi möôøi, vì laøm saùng toû voâ taän, neân töùc toång löôïc keát hoäi, v.v... naøy, goïi laø boån haï, coù möôøi muoân baøi keä. Laïi, môû roäng boån haï naøy, ñeàu laø theá giôùi ñoàng loaïi, dò loaïi, coõi nhieàu nhö buïi v.v... moãi lôùp ñuû möôøi, noùi laø möôøi bieåu voâ taän vaø vì caùc lôùp chuû, baïn, toång löôïc keát thuyeát naøy, goïi laø boån trung, coù boán möôi muoân taùm ngaøn taùm traêm baøi keä. Laïi, môû roäng boån trung naøy, cuøng taän taát caû ñoàng loaïi, dò loaïi; cuøng taän taát caû theá giôùi v.v...; taát caû möôøi thöông, cuøng taän taát caû ñoàng loaïi, dò loaïi; taát caû theá giôùi v.v... cuûa theá giôùi; taát caû caùc lôùp ñuû möôøi trong moân goác; moân goác vaø vì noùi veà nhieàu lôùp chuû, baïn. Laïi, toång löôïc keát thuyeát naøy laø boån thöôïng, coù möôøi ba ngaøn Ñaïi thieân theá giôùi keä baøi soá nhö caùt buïi. Laïi, môû ra boån thöôïng naøy, cuøng taän taát caû nhieàu lôùp ñuû möôøi; möôøi phöông cuøng taän taát caû, caùc lôùp ñuû möôøi, ba ñôøi cuøng taän taát caû caùc lôùp ñuû möôøi, theá giôùi ñoàng loaïi, dò loaïi, cuøng taän taát caû caùc lôùp ñuû möôøi. Buïi nhoû treân ñaàu sôïi loâng, cuøng taän taát caû caùc lôùp (ñuû möôøi); taát caû nhieàu lôùp trong moân goác (ñuû möôøi) trong moân goác vaø taát caû caùc lôùp chuû, baïn (ñuû möôøi), caùc lôùp trong (ñuû möôøi), vì noùi taát caû chuyeån chuyeån, neân töùc toång löôïc keát taát caû caùc lôùp (ñuû möôøi) cuûa taát caû naøy, noùi laø nhieàu lôùp voâ taän (ñuû möôøi), noùi laø boån roäng, neân vaên döôùi noùi: “Duøng möïc bieån caû, v.v..., ñoáng buùt nuùi Tu-di, vieát cheùp moãi phaåm trong kinh naøy, cho ñeán vò nghóa trong moãi caâu cuõng khoâng theå heát (roäng nhö kinh noùi). Moät phaåm ñaõ nhö theá, phaåm khaùc vaø chuû, baïn ñaõ nhö theá. Taát caû phaåm vaø chuû, baïn cuõng nhö theá. Taát caû phaåm vaø chuû, baïn ñaõ nhö theá; taát caû caùc lôùp (ñuû möôøi) phaåm khaùc vaø chuû baïn ñaõ nhö theá, moãi vaên caâu, vò nhieàu lôùp (ñuû möôøi) vaø chuû, baïn cuõng nhö theá, moãi caâu vaên vaø chuû, baïn ñaõ nhö theá thì caùc lôùp (ñuû möôøi) xöù cuûa ñoái töôïng nöông töïa vaø caùc lôùp chuû, baïn cuõng nhö vaäy. Ñaây töùc khoâng theå bieát ñöôïc söï phaân chia giôùi haïn cuûa chuû baïn kia, chaúng phaûi ngoân, thuyeát, buùt, möïc maø coù coâng naêng laøm saùng toû. Ñaây laø khaép nhieàu lôùp voâ taän (ñuû möôøi), moãi moät (ñuû möôøi) ñaàu sôïi loâng, vi traàn phaùp giôùi möôøi phöông vaø chuû, baïn voâ taän, taát caû thuyeát cuøng cöïc cuûa nhieàu lôùp. Neáu y cöù thuyeát naøy coù lôùp lôùp voâ taän (ñuû möôøi) vaø taát caû goác lôùp lôùp (ñuû möôøi), quyeán thuoäc cuûa chuû, baïn. Y cöù vaøo vaên keát cuûa kinh ñaõ bieát, neân kinh noùi: “Neáu muoán giaûng noùi ñaày ñuû moät phaùp cuù, trong A-taêng-kyø kieáp cuõng khoâng theå taän, nhö

thí duï maønh löôùi Nhaân-ñaø-la, suy nghó coù theå bieát. Toång keát laø hoäi (ñuû möôøi) caùc lôùp cuûa phoå nhaõn.

Thuyeát nhö theá, v.v... laàn löôït cuøng taän thuyeát nhieàu lôùp (ñuû möôøi) cuûa voâ cöïc. Caùc lôùp (ñuû möôøi) trong moân goác; moân goác vaø moân caùc lôùp (ñuû möôøi) trong moân goác, cuøng taän vò lai, quaù khöù ñaõ toàn taïi, ñeàu laø ñoàng theå, khaùc theå, töùc nhau, töông nhaäp nhau vaø nhieáp nhau v.v..., nhieàu lôùp (ñuû möôøi) ñoàng thôøi. Cöù so saùnh ñeå bieát, neân kinh noùi: “Kieáp khoâng theå noùi, cuõng coù theå noùi heát; khoâng theå noùi, khoâng theå cuøng taän. Vaø bieån quaû khoâng theå noùi: laø nghóa naøy, töùc laø hoäi vieân dung cuûa möôøi Phaät. Nhöng hoäi naøy laàn löôït löu xuaát ra töø phaùp giôùi raát thanh tònh, töùc laø khaùc nhau cuûa voâ sai bieät, neân luaän noùi: “Ñeàu töø phaùp thaân löu xuaát, v.v..., chæ do suy nghó, coù theå bieát.

Töø tröôùc ñeán nay, laïi y cöù vaøo moät theá. Y cöù coù theå keát taäp vaø coù theå giaûi thích roõ raøng.

Nhö theá, laïi coù nhieàu theá khaùc vaø nhieàu goác khaùc noùi hieän, noùi thöôøng, khoâng theå noùi roõ söï, phaân chia xeáp ñaët kia vaø bieát ñöôïc caên cöù ñeå so saùnh maø bieát, nhö phaåm taùnh khôûi noùi, suy nghó coù theå bieát.

Quyeån thöù hai thu töôùng nhieáp laïi khoâng coù: laïi, coù ba moân:

1. Thu nhieáp roäng, y cöù löôïc.
2. Duøng nghóa thu thaäp vieân maõn.
3. Nhieáp ngoïn veà goác.

Thöù nhaát laø thu nhieáp roäng, y cöù löôïc: töùc thu xeáp laïi chung, noùi hieän, noùi thöôøng, cho laø khoâng gaàn vôùi thuyeát cuøng cöïc cuûa caùc lôùp (ñuû möôøi) voâ taän, vì trong thuyeát hieän, thuyeát thöôøng, möôïn vieäc ñeå phaùt roõ, bieát phaùp khaùc khoâng theå noùi, khoâng theå noùi, buùt möïc chaúng theå ghi nhaän, nhö kinh noùi: “Phaùp maø ta ñaõ giaûng noùi ít, nhö moät gioït nöôùc cuûa bieån. Laïi, gom laïi caùc lôùp (ñuû möôøi) voâ taän, vieân dung khoâng coù thuyeát voâ cöïc duøng laøm boån roäng, duøng moãi caâu vaên; sau ñeàu keát caùc lôùp (ñuû möôøi) chung voâ taän, vì taát caû thuyeát voâ taän (ñuû möôøi). Laïi, gom laïi boån roäng, duøng laøm boån thöôïng; duøng vaên vaên, caâu caâu ñeàu keát chung voâ taän, taát caû caùc lôùp (ñuû möôøi) cuûa ñoàng loaïi, dò loaïi, theá giôùi v.v... vaø taát caû caùc lôùp (ñuû möôøi) quyeán thuoäc chuû baïn ñeàu cuøng taän. Laïi, gom laïi boån thöôïng laøm boån trung, ñeå hoäi nhaäp phaåm hoäi, sau phaåm ñeàu cuøng khaép phaùp giôùi vaø taát caû caùc lôùp (ñuû möôøi) ñaàu sôïi loâng vaø haït buïi, voâ taän vì keát khaép chung. Laïi, thu xeáp boån trung, ñeå ñeàu keát chung cho cuøng taän caùc lôùp cuûa choã hoäi ôû tröôùc. Laïi gom boån haï ñeå laøm moät hoäi kia. Nhöng thuaän theo moät hoäi ñoù, vì ñeàu ñuû, neân ñaõ noùi ñuû, nghóa laø taát caû noùi möôøi, bieåu thò voâ taän. Laïi, gom chung moät hoäi thaønh hai moân

“nhaân” “phaùp”, töùc phaùp tröôùc hoäi cuûa “Chaân”, sau. Laïi, thu xeáp laøm chöùng vieân cuûa taâm, caûnh, töùc ñaàu tieân, töø hoäi Vaên-thuø ñeán hoäi Phoå Hieàn. Laïi, thu xeáp laïi thaønh baûy chöõ, töùc trong ñeà muïc kinh lyù trí, nhaân quaû cuûa chuû theå giaûi thích, ñoái töôïng giaûi thích ñeàu ñaày ñuû, nhö tröôùc ñaõ noùi. Laïi xeáp baûy thaønh ba, cuõng laø xeáp ba thaønh hai, cuõng laø xeáp hai thaønh moät; cuõng laø xeáp moät chaúng phaûi moät; cuõng laø duøng taùnh ñeå chöùa ñöïng muoân ñöùc, vì chaúng coù vieäc naøo khoâng ñaày ñuû.

Thöù hai, duøng nghóa ñeå thu thaäp vieân: nay, duøng ngoân nghóa, theá vaên ñeå noùi chung moät boä, goàm coù boán chöõ, cuõng nghóa vaên ñaày ñuû, boán chöõ ñoù laø:

1. Giaùo: Duø vaên röôøm raø, nhöng chæ moät chöõ “Giaùo” ñaõ goàm heát, töùc laø chöõ “Kinh” trong ñeà muïc.
2. Nghóa: Moân nghóa voâ löôïng, chæ thuoäc veà moät nghóa duyeân khôûi, töùc Phöông Quaûng trong ñeà muïc.
3. Thaønh: nghóa laø giaûi, haïnh, nhaân, quaû, ñöùc duïng v.v..., duø ñeàu thaønh, nhöng khaùc nhau, y cöù vaøo nghóa kia ñeå thaønh laäp, chæ thuoäc veà moät thaønh, töùc laø Phaät Hoa Nghieâm v.v... trong ñeà muïc.
4. Xöù: Taát caû caùc lôùp ñoàng loaïi, dò loaïi voâ taän; caùc lôùp xöù hoäi voâ taän, chæ moät xöù ñaõ goïi, töùc xöù, ñoái töôïng nöôïng töïa cuûa hoäi.

Nay, noùi theo xeáp laïi toång quaùt, nhöng veà nghóa chæ laø moät taùnh; giaùo chæ moät vaên; thaønh chæ moät nieäm; xöù chæ moät haït buïi. Vì sao? Vì “moät” töùc “taát caû”, vì “taát caû” töùc “moät”. Kinh noùi: “Bieát “moät” töùc “nhieàu” töùc “moät”, vò nghóa thanh tònh ñeàu ñaày ñuû, v.v...”. Laïi noùi: “voâ löôïng “giaûi” trong “moät”, moät giaûi trong voâ löôïng”.

Phaùp sö Thoáng noùi: “Moät lôøi noùi ñeàu toùm thaâu heát, thuyeát khaùc thì khoâng khaùc vôùi ôû ñaây, laø ôû ñaây noùi”.

Thöù ba laø nhieáp ngoïn veà goác: nay xeùt ñeà muïc ôû tröôùc, thì ra moät chöõ “Ñaïi” laø teân chung cuûa moät boä; bieån quaû ñaõ xem xeùt, hai chöõ Phöông Quaûng laø ñöùc coâng naêng cuûa bieån quaû. Noùi chung taùc dung duyeân khôûi cuûa moät boä; moät chöõ “Phaät”, trí chuû theå chöùng, noùi chung ngöôøi naêng noùi cuûa moät boä. Nhaân cuûa Hoa Nghieâm, noùi chung veà giaûi, haïnh vieân maõn cuûa moät boä. Laïi, nhieáp duïng veà theå chæ lyù, thu nhieáp nhaân trôû veà quaû, chæ cho Phaät. Laïi, do “phaùp” thaønh “Nhaân”, “Nhaân” khoâng coù töï taùnh, thì laø chaân taùnh; “taùnh” khoâng coù töï taùnh thì chaúng phaûi taùnh. Ñeàu duøng giaûi thích nghóa naøy laøm “giaùo”, “giaùo” töùc chaúng phaûi giaùo. Vì sao? Vì lìa taùnh vaên töï, töùc laø giaûi thoaùt, vì bieån quaû lìa lôøi noùi, töùc khoâng theå noùi, ñaây töùc laø khaùc nhau cuõng khoâng coù khaùc nhau”. Luaän noùi: “Ñeàu chöùng trôû laïi phaùp thaân naøy, laø ôû ñaây noùi”.

Thöù ba, môû ra, gom laïi khoâng coù trôû ngaïi: Tröôùc noùi môû ra, sau noùi xeáp laïi.

Ñaàu tieân laø môû ra: trieån khai duïng khaùc vôùi theå, thì duïng coù khaùc; duyeân taùnh khaùc nhau, phaùp moân khaùc nhau, töùc laø Ñaïi Phöông Quaûng. Môû roäng nhaân khaùc vôùi quaû, thì “giaûi” “haïnh” seõ khaùc nhau, chöùng duïng kia khaùc nhau, thì thaày, troø coù khaùc, töùc laø Hoa Nghieâm cuûa Phaät, töùc sôïi chæ cuûa kinh chaáp, vaù, giaûi thích, thò hieän coù khaùc, töùc taát caû thuyeát caùc lôùp (ñuû möôøi) voâ taän (roäng nhö giaûi thích ôû tröôùc). So saùnh coù theå bieát.

Gom laïi: laïi coù naêm moân:

1. Duøng vò ñeå gom nhoùm, thu nhaäp.
2. Thu nhieáp hoäi töø con ngöôøi
3. Duøng “nhaân” ñeå noùi “phaùp”.
4. Caûnh, trí vieân dung.
5. Heát ñoàng vôùi bieån quaû.

Thöù nhaát, duøng vò ñeå toùm lónh, thu thaäp: nhöng vaên kinh naøy duø laø voâ taän, nhöng chung thaønh ba tieát ñeå gom nhoùm, thu thaäp, caùi goïi laø: giaûi, haïnh, chöùng.

Y cöù theo “giaûi” töï chia thaønh hai caûnh; töùc trong hoäi thöù nhaát, neâu hai quaû: y, chaùnh cuûa Phaät, nhaém khuyeán khích chuùng sinh haõy tin, öa, töùc laø khaûo xeùt vaên naøy, goïi laø neâu leân phaàn quaû ñeå khuyeân tu, sinh, nieàm tin.

Thöù hai laø giaûi: Töø hoäi thöù hai tu cuoái heát hoäi thöù saùu, noùi roäng veà naêm vò, thöù lôùp lôùn leân cuûa giaûi, thì khaûo xeùt vaên naøy, goïi laø phaàn tu nhaân, kheá hôïp vôùi quaû, sinh ra “giaûi”.

1. Moät hoäi thöù baûy, laïi noùi naêm vò tröôùc thaønh tu haønh, töùc hoäi nhaäp caùc giaûi tröôùc ñeå hoaøn thaønh haïnh kia, thì khaûo saùt vaên naøy goïi laø nhôø phaùp tu tieán thaønh phaàn haïnh. Vì sao bieát ñöôïc? Vì aùnh saùng khaép cuûa truøng hoäi, töùc laø vieäc aáy. Neáu khoâng nhö theá, thì sao khoâng hoäi laïi, duøng hoäi thöù nhaát, thöù ba; duøng hoäi thöù hai laø noùi baét ñaàu cuûa tin hieåu. Nay ñaõ hoäi “giaûi” thaønh “haïnh”, veà lyù, caàn phaûi töø tín laøm haøng ñaàu. Cho neân, aùnh saùng cuûa hoäi laïi, yù laø ôû ñaây, cuõng coù theå laøm saùng toû caùc hoäi ñoàng thôøi, ngaøy thöù möôøi boán, giaûng noùi cuøng khaép, khoâng coù tröôùc, sau khaùc nhau. Vì sao? Vì noùi rieâng, noùi laäp laïi ñeàu ñoàng vôùi ngaøy thöù tö.
2. Hoäi thöù taùm laïi noùi naêm vò, döïa vaøo “Nhaân” nhaäp “phaùp chöùng quaû ñaõ neâu tröôùc kia, töùc laø khaûo xeùt vaên naøy goïi laø y cöù “nhaân” nhaäp chöùng, thaønh phaàn ñöùc. Vì sao bieát ñöôïc? Vì ngöôøi chöùng quaû ñaõ neâu

tröôùc. Ñaàu tieân, ñaõ hy voïng öa thích quaû tröôùc, ñeå sinh tin hieåu. Ñaõ hoäi “giaûi” thaønh “haïnh”, töùc laø chöùng quaû tröôùc. Cho neân, hoäi töùc hoäi tröôùc. Neáu khoâng nhö vaäy, thì nhaân neâu quaû tröôùc ñöôïc sinh tin hieåu. Ñaõ hoäi “giaûi” thaønh “haïnh”, ñaâu chöùng rieâng ö?”.

Nay, y cöù theo nghóa vaên maø sinh, sôû dó bieát ñöôïc hoäi sau, töùc laø hoäi tröôùc. Cho neân, chung thaønh ba tieát, raát thuaän vôùi vaên kinh.

Nhö treân, ñaõ noùi suy nghó raát deã hieåu.

Thöù hai, thu nhieáp hoäi töø con ngöôøi. Veà sau, toång quaùt duøng laøm moät hoäi, chæ hoäi thöù nhaát. Vì sao? Vì hoäi thöù nhaát laø caûnh, ñoái töôïng y chæ “giaûi” v.v... tröôùc kia, cho ñeán “giaûi” sau maõnh töùc hoäi nhaäp khaùc vôùi tröôùc, cuoái cuøng maát lôøi noùi. Cho neân, thöù taùm, laø phoù thaùc con ngöôøi, chöùng minh nhaäp phaùp giôùi, laø coù yù naøy.

Noùi phoù thaùc con ngöôøi chöùng minh: töùc trong hoäi thöù taùm, Nhö Lai töï thaâm nhaäp tam-muoäi Sö töû Phaán taán, khieán cho caùc Boà-taùt ñeàu nhaäp phaùp giôùi, laø quaû ñaõ neâu ôû tröôùc, khuyeán khích sao cho haân hoan, öa thích, töùc thích hôïp vôùi hoäi thöù nhaát tröôùc. Vì Nhö Lai töï nhaäp Tam- muoäi Phaán taán, vì muoán cho caùc Boà-taùt ñeàu chöùng nhaäp. Laïi, baét ñaàu töø Vaên-thuø; sau cuøng ñeán Coà-di, laø tu nhaân ôû tröôùc, kheá hôïp vôùi quaû, sinh ra töôùng “giaûi”, töùc ñoái xöùng vôùi naêm hoäi tröôùc. Vì Thieän Taøi hoûi han caùc ngöôøi, caàu rieâng tín, hieåu, vì bieát roäng khaép. Neân veà sau, töø Ma- da ñeán Vaên-thuø sau cuoái, laø tröôùc kia, nhôø phaùp tieán tu thaønh haïnh, laø hôïp vôùi hoäi thöù baûy. Vì tu haønh trong hoäi thöù baûy ñaõ chung cuoäc, ñeán sau, Vaên-thuø trao cho Thieän Taøi chuoãi anh laïc, ñeå chöùng toû chaùnhhaïnh ñaõ vieân maõn, baûo neân tu phöôùc, Ma-da laø meï cuûa taát caû chö Phaät, chö Phaät, vì bieåu töôïng haïnh thaønh naêng sinh ra Phaät. Phoå Hieàn ôû sau, hôïp vôùi phaùp giôùi duyeân khôûi, ñeå bieåu döông cho haïnh, vì thaønh ñöùc chöùng nhaäp, neân töùc ñoái xöùng vôùi hoäi thöù taùm, ñeå thaáy Boà-taùt Phoå Hieàn, töùc thaáy thieän tri thöùc v.v... soá nhö buïi nhoû.

Thöù ba, thu nhieáp con ngöôøi töø vò: trong hoäi tri thöùc, laïi baét ñaàu töø Vaên-thuø, sau cuøng ñeán Cuø-di, goàm coù boán möôi moát ngöôøi goïi laø gôûi gaém töôùng tu haønh cuûa vò; gôûi naêm vò nhö tín, v.v... ôû tröôùc, y chæ caàu giaûi, tu haønh daàn daàn.

Thöù hai, ñaàu tieân töø Ma-da, sau ñeán ñoàng töû Ñöùc Sinh, v.v... goàm coù möôøi moät vò, goïi laø hoäi duyeân nhaäp thaät töôùng, töùc hôïp vôùi naêm vò tröôùc thaønh “haïnh”, kheá hôïp chöùng phaùp giôùi.

Thöù ba, laø moät vò Di-laëc, goïi laø thu nhieáp ñöùc thaønh töôùng nhaân, töùc thu nhieáp ñöùc haïnh tröôùc laø chöùng nhaäp chaùnh nhaân, chöùng thaønh vôùi tröôùc vì khoâng ñoàng, neân chia ra hai vò.

Thöù tö, laø moät vò Vaên-thuø sau, goïi laø trí soi roïi töôùng khoâng hai, töùc haïnh thaønh cuoái cuøng toû ngoä saùng suoát ôû taâm hoaøi, soi roïi giaûi, haïnh tröôùc chæ nhaát thaät ñaïi trí, laïi khoâng coù, khoâng coù saùng toái, v.v... tröôùc sau, v.v...

Thöù naêm, laø moät vò Phoå Hieàn, goïi laø laøm saùng toû nhaân töôùng roäng lôùn, töùc laø Thæ giaùc, ñoàng vôùi ñaïi trí hieän tieàn, cuøng khaép phaùp giôùi, khoâng coù nôi naøo khoâng ñeán, bao goàm khaép nhaäp.

Caûnh trí vieân dung thöù tö: Laïi, y cöù trong ngöôøi tröôùc, keát thuùc chung thaønh hai:

1. Vaên-thuø laø ñaïi trí cuûa chuû theå chöùng, töùc giaûi haïnh v.v... ôû tröôùc.
2. Phoå Hieàn laø ñoái töôïng chöùng, cuõng laø phaùp giôùi, töùc ñoái töôïng nhaäp, ñoái töôïng tín ôû tröôùc.

Vì sao? Vì Vaên-thuø ñoái xöùng vôùi vò Baùt-nhaõ, Phoå Hieàn thích hôïp vôùi moân phaùp giôùi. Vì sao? Sö noùi: “Tam Taïng noùi: “Coù kinh naøy, saâu saéc coù yù naøy. Laïi Toân ñöùc xöa ñaõ phaùn quyeát Vaên-thuø sau, goïi laø trí soi roïi chaúng coù hai töôùng, neân bieát caùc vò tröôùc, ñeàu laø moät vò Vaên-thuø ôû sau, cho neân vaên döôùi noùi: “Thieän Taøi laïi traûi qua moät traêm möôøi ngoâi thaønh. Laïi ñeán vò Vaên-thuø, laø yù naøy”. Laïi vaên noùi: “Vaên-thuø-sö-lôïi daïy cho ta phaùp tính soá töôùng, v.v...”. Laïi, Tröôûng giaû noùi: “Nhôø naêng löïc nhôù nghó cuûa Vaên-thuø-sö-lôïi v.v...” Laïi, vaên döôùi noùi: “Naøy ngöôøi thieän nam! Vaên-thuø-sö-lôïi laø thieän tri thöùc cuûa oâng, coù khaû naêng giuùp oâng ñöôïc sinh vaøo nhaø Nhö Lai, nuoâi lôùn goác laønh, chöùa nhoùm coâng ñöùc, cho ñeán ñaày ñuû nguyeän lôùn, tinh hoa caùc phaùp moân, ñeàu do naêng löïc oai thaàn, v.v... cuûa Vaên-thuø-sö-lôïi, trí vieân maõn ñöôïc chöùng phaùp giôùi, cho neân nhaân maõn, Phoå Hieàn ôû sau, neân vaên döôùi noùi: “Ta ôû trong moãi loã chaân loâng hieän ra caûnh giôùi Phaät, quaùn saùt kyõ”. Laïi noùi: “OÂng laïi quaùn phaùp thaân thanh tònh cuûa ta v.v...”.

***Giaûi thích:*** “Vì ñaõ khieán quaùn phaùp thaân thanh tònh, neân bieát Thieän Taøi thaáy Phoå Hieàn, töùc laø chöùng phaùp giôùi. Laïi, haïn cheá thaønh moät, nghóa laø caûnh trí ngaàm kheá hôïp, khoâng coù khaùc nhau. Cho neân veà sau veà Vaên-thuø laïi khoâng coù thaân töôùng. Vì sao? Vì ñaàu tieân thaáy Vaên- thuø, töùc khôûi thæ loøng tin cuûa Thieän Taøi. Veà sau, khoâng thaáy töùc chung quy trí maõn cuûa Thieän Taøi. Caùc ngöôøi trung gian ñeàu laø thöù lôùp tu haønh cuûa Thieän Taøi, vì Thieän Taøi chöôùng heát, “hoaëc” tröø, chöa baét ñaàu ñoäng nieäm, cho neân, phaûn chieáu chæ laø sô taâm, khoâng coøn coù taâm naøo khaùc. Veà sau, khoâng thaáy nghóa laø coù yù suy nghó, neân kinh noùi: “Ñöôïc khôûi töø trí tueä cuûa Vaên-thuø-sö-lôïi”. Laïi luaän raèng: “Thæ giaùc ñoàng vôùi baûn giaùc,

khoâng coù caùi khaùc cuûa thæ giaùc, laø noùi ôû ñaây”.

Thöù naêm, döùt baët ñoàng vôùi bieån quaû. Nghóa laø nhaân haïnh vieân maõn, maát quaû, trong bieån, lìa thæ, lìa chung, vieân maõn ñuû ñöùc, maát lôøi noùi, baët lo nghó, chæ chöùng môùi töông öng.

Nhö theá, thu xeáp laïi, môû ra khoâng coù trôû ngaïi, ñoàng thôøi thuaän theo thuyeát laøm moân, cuoái cuøng khoâng coù tröôùc, sau. Cho neân, gom laïi, môû ra coù voâ ngaïi naøy, khoù trình baøy, ñoái xöùng nhö vaên, suy nghó coù theå bieát, neân kinh noùi: “Nhö theá, Phaät töû chaân thaät, nghóa nhieäm maàu raát saâu, chuùng sinh muoán suy nghó, so löôøng, taâm meâ loaïn phaùt ñieân chính, laø ôû ñaây noùi.

Thöù tö, laø hoûi, ñaùp chaáp vaên: cuõng coù hai:

1. Hoûi, ñaùp traùi vôùi hoäi.
2. Keát khuyeân tu hoïc.

Hoûi: “Tröôùc ñaõ noùi hoäi Ma-da, caùc duyeân tröôùc laø thaät, ñaâu theå hieåu roài vaãn coù möôøi vò khoâng ñoàng?”.

Ñaùp: “Hieåu xong maø coù möôøi vò: ñaây laø noùi leân ñöùc thaät duyeân khôûi, nhôø möôøi ñeå bieåu thò voâ taän. Vì sao? Vì khoâng lìa Ma-da, ñeàu laø ñöùc thaät cuûa Ma-da, töùc vì gôûi gaém cho naêm vò tröôùc ñoàng tu coõi ba ñôøi cho ñeán cuoái cuøng, neân kinh noùi: “Ta laø meï cuûa taát caû chö Phaät, taát caû chö Phaät ñeàu töø ta sinh ra v.v...” cuõng coù theå bieåu thò caùc vò, töùc laø khaùc vôùi dung thoâng, thu xeáp laïi, duoãi ra voâ ngaïi. Cho neân, moãi vò töùc phaân bieät thaønh Phaät, yù hieän coù ôû ñaây.

Hoûi: “Ma-da khoâng coù töï theå, chæ hoäi caùc giai vò tröôùc maø thaønh thaân, ngöôøi khaùc cuõng gioáng nhö theá, ñaâu caàn khoâng ñuû möôøi ö?”.

Ñaùp: “Chæ caàn trong Ma-da ñuû möôøi ngöôøi naøy: töùc laø moãi ngöôøi tröôùc ñaõ ñaày ñuû. Vì sao? Vì Ma-da töùc hoäi ñuû caùc vò tröôùc, vì ñeàu duøng laøm moät thaân, vì moãi vò töùc laø Ma-da, Ma-da töùc laø moãi vò, neân nay, rieâng trong Ma-da ñuû, nghóa laø coù yù naøy”.

Hoûi: “Ma-da töùc laø caùc vò tröôùc kia, töùc ngöôøi naøy ñuû, ngöôøi khaùc cuõng ñuû, nghóa laø cuõng coù theå caùc ngöôøi töùc laø Ma-da sau, khoâng phaûi tröôùc ñuû sau khoâng ñuû?”.

Ñaùp: “Vì Ma-da laø chung, thöù khaùc laø rieâng, chæ khieán chung ñuû, thì rieâng ñuû. Vì sao? Vì rieâng, chöa roát raùo, chung roát raùo. Neáu chöa cuoái cuøng thì khoâng coù khaû naêng rieâng, ñaâu ñöôïc ñuû. Cho neân, trong Ma-da ñuû, thì trong ngöôøi khaùc cuõng ñuû”.

Hoûi: “Trong taùm hoäi, vì sao leân boán hoäi treân coõi trôøi ñeàu noùi laø Phaät khoâng rôøi khoûi caây Boà-ñeà vaø hoäi mình maø leân taàng trôøi khaùc, v.v... sao ba hoäi trong ngöôøi chaúng noùi laø Phaät khoâng rôøi khoûi caây Boà-ñeà naøy

maø leân coõi trôøi kia ö?”.

Ñaùp: “ÔÛ ñaây coù hai yù:

1. Y cöù vaøo giaûi.
2. Y cöù ôû haïnh”.

Ñaàu tieân, trong “giaûi” laïi coù ba:

1. Gaàn.
2. Xa.
3. Chung.
4. Ñaàu tieân laø gaàn: Vì ba xöù trong loaøi ngöôøi, ñoàng ôû nhaân gian. Y cöù vaøo ñaát, chaúng coù khaùc, phaùp nhó thu nhieáp nhau, ôû ñaây khoâng ñôïi noùi, cho neân chaúng noùi khoâng rôøi khoûi caây Boà-ñeà naøy, maø leân coõi trôøi kia.
5. Xa: Vì loaïi ngöôøi, trôøi rieâng, laïi xa caùch khoâng ñoàng thu nhieáp nhau, khoù bieát; cho neân keøm hoäi tröôùc maø noùi ñeán sau. Ñaây töùc laø duyeân khôûi voâ ngaïi ñoàng thôøi vôùi caùc hoäi.
6. Chung: Vì chung thu nhieáp rieâng, rieâng ôû trong chung, leân xuoáng khaùc nhau, ñeàu noùi raèng, khoâng rôøi caây giaùc, moân khaép dung thoâng laãn nhau töï coù khaùc. Duø boû trong kia maø thöôøng ôû ñaây, vì bieåu thò sinh hieåu bieát söï vaät, neân noùi raèng khoâng rôøi khoûi ñaây maø leân kia.

Thöù hai, laø y cöù vaøo haïnh, laïi coù hai:

1. Baøy nghóa.
2. Giaûi thích söï ngaên ngöøa.
3. Nhöng hoäi leân coõi trôøi, v.v... laø y cöù vaøo giaûi, nhôø xöù laøm lôøi noùi. “Giaûi maõn töùc haïnh” chöùng khoâng coù khaùc nhau, cho neân hai nghóa sau khoâng giaûi thích. Laïi, khoâng gioáng vôùi coõi trôøi, laø coù yù naøy.
4. Vì nieàm tin töï khoâng coù giaù trò chaùnh vò, cho neân hai xöù khoâng

noùi.

Hoûi: “ÔÛ treân noùi: “Thieän Taøi ñeán sau Vaên-thuø, lieàn noùi raèng, trí

maõn phaûn chieáu, chæ laø taâm ban ñaàu khoâng coù gì khaùc: Vì sao kinh noùi Thieän Taøi traûi qua caùc vò?

Ñaùp: “Traûi qua caùc vò: coù hai thöù:

1. Y cöù vaøo giaùo haïnh, noùi khaép, neân coù vò thöù, tieát haïnh, giai caáp khaùc nhau. Thieän Taøi traûi qua ñòa vò, y cöù vaøo haïnh naøy maø giaûi thích.
2. Y cöù vaøo nghóa, vì phaùp giôùi ñaïi duyeân khôûi ñoàng thôøi ñaày ñuû khoâng coù vò thöù tröôùc sau, v.v... thì Thieän Taøi moät ñôøi xeùt ôû ñaây maø noùi.

Nay, duøng hai nghóa hôïp giaûi thích, nhöng traûi qua ñòa vò, khoâng rôøi taâm ban ñaàu, moät ñôøi chöa di chuyeån nhieàu kieáp. Kinh ñaõ noùi ñuû yù

SOÁ 1879 - QUAN MAÏCH NGÓA KYÙ CUÛA KINH HOA NGHIEÂM 531

naøy, neân kinh noùi: “Moät nieäm töùc voâ löôïng kieáp; voâ löôïng kieáp töùc moät nieäm, v.v...

Nay, neáu noùi theo giaùo thu nhieáp nghóa, thì ñaây goïi laø Nhaát thöøa ñoàng giaùo. Neáu noùi theo nghóa goàm thaâu giaùo, thì ñaây goïi laø Nhaát thöøa bieät giaùo. Nhöng Thieän Taøi traûi qua ñòa vò, khoâng rôøi taâm ban ñaàu, nghóa laø y cöù theo thuyeát naøy”.

Hoûi: “Vì sao tri thöùc sau cuoái laïi khoâng coù chæ, sau vaø keát thuyeát?”.

Ñaùp: “Keát hoäi, nhaân cuûa Vaên-thuø ñaõ roát raùo, chæ quy y vò sau, töùc chöùng nhaäp dung thoâng; thaáy moät töùc taát caû; veà lyù vieân. Cho neân, laïi khoâng coù chæ keát, neân kinh noùi: “Thieän Taøi ôû trong loã chaân loâng, chi tieát töôùng toát cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn, thaáy ñaày ñuû chö Phaät, bieån theá giôùi nhieàu khoâng theå noùi, khoâng theå noùi, moãi Ñöùc Nhö Lai duøng chuùng ñaïi Boà-taùt khoâng theå noùi, khoâng theå noùi ñeå laøm quyeán thuoäc, v.v...

Thöù hai, keát khuyeân tu hoïc: Töø treân ñeán ñaây, moät ít yù trong töïa kinh, nhö duøng oáng doøm nhìn leân trôøi, nhieàu ñaàu moái cuûa theá khaùc, chaúng bieát bôø meù, cuøng taän kieáp vò lai, theà tu haønh hoaøn taát, chæ nguyeän boû thaân, thoï thaân, thöôøng sinh vaøo hoäi naøy; nhö taâm nieäm cuûa Thieän Taøi, taát caû theá giôùi traûi qua löûa sau cuøng khôûi, cho ñeán saùu taàng trôøi ñeàu bò thieâu ñoát heát, chuû yeáu seõ vaøo trong kieáp löûa naøy ñeå caàu phaùp, theà taâm chaân thaät cuûa aùo daøy laùt ñoàng, neáu coù ngöôøi tin quy tu hoïc, seõ mau chöùng Boà-ñeà, thuaän theo phaân chia thaáy, nghe, taát nhieân seõ trôû thaønh haït gioáng vöõng chaéc, caàn phaûi phaùt taâm vui möøng roäng lôùn, töï hy voïng chuùc möøng ñöôïc gaëp, cho neân kinh noùi: “Thieän Taøi oâng neân phaùt taâm vui möøng roäng lôùn, khoâng laâu seõ ñöôïc quaû baùo roäng, neân Boà-taùt ñaõ tu trong voâ löôïng kieáp, nay oâng moät ñôøi ñeàu ñöôïc ñaày ñuû, cho ñeán coù ngöôøi naøo muoán ñöôïc phaùp nhö theá, neân nhö Thieän Taøi ñaõ tu hoïc v.v...”. Laïi noùi: “Chö Phaät quaù khöù, chuyeân caàu Boà-ñeà, tu taäp haïnh naøy, ñoái vôùi caùc phaùp höõu vi voâ löôïng kieáp, chòu khoå voâ löôïng, cuõng khoâng gaëp, cho ñeán noùi raèng: “Ñöôïc lôïi ích lôùn, thaønh maõn nguyeän lôùn, gaàn guõi chö Phaät, laøm ñeä töû chaân chaùnh cuûa Phaät, taát nhieân seõ thaønh ñaïo Phaät v.v...

Hoa Nghieâm quan maïch nghóa kyù.

Theá voâ ngaïi, boán hoûi ñaùp, chaáp theá vaên. Thöù nhaát laàn löôït voâ taän: laïi coù hai moân:

1. Laø nhieàu.
2. Loaïi keát boån xöa nay.