CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT

**QUYỂN 6**

(PHẦN 4)

***Thöù ba laø chaùnh tu Trung quaùn***: Vaên ñaàu tröôùc neâu khoù bieát khoù quaùn, neáu noùi sô taâm khieán quaùn thaúng trung, phaù teá voâ minh hieån baøy thaät töôùng, phaøm coøn khoâng kieát coõi duïc voâ minh, neân noùi huyeàn tuyeät, chaúng phaûi boán nhaõn hai trí ôû tröôùc ñaõ noùi, haù laø nhuïc nhaõn caên suy bieát ö? Chöõ caùch trong vaên neân noùi nhaõn löï kieán trí, hai trí boán nhaõn ñaõ chöa bieát lyù cuûa kieán Trung ñaïo, cho neân phaän tích chaúng phaûi nhaõn löï, v.v... so saùnh nhö ôû sau neâu baøy giaûi thích, ví duï deã so saùnh, khoù daãn khoù theo deã neân duøng hai quaùn khoâng giaû so saùnh vôùi Trung quaùn, sao chæ coù Trung ñaïo khoù quaùn, hai quaùn neân bieát khoâng deã. Tuy noùi khoâng deã, maø cuõng do quaùn thaønh neân bieát Trung quaùn cuõng coù theå neâu baøy, ban ñaàu neâu chaân so saùnh maø noùi: Khi quaùn chaân, cuõng khoâng gioáng Voâ saéc môùi quaùn ñöôïc, nhöng quaùn hieän taïi thoâ quaùn nhaäp taâm, Chæ Quaùn nghieân cöùu cuøng toät ba giaû boán caâu, tieäm sinh nhu giaûi phaùt chaân voâ laäu, thaáy chaân roõ raøng, goïi laø chaân trí phaùt, sôû kieán nhö vaäy laø do quaùn aám.

Keá duøng giaû ñeå so saùnh, Haèng sa Phaät phaùp voâ löôïng Tam-muoäi, laøm sao quaùn ñöôïc, vì phaùt nhaõn trí chæ quaùn chaân khoâng, ôû trong taâm khoâng tieäm tö caùc phaùp, caùc phaùp tieäm phaùt taâm, thaâm tieäm quaûng tieäm, lôïi tieäm daàn saùng, saùng suoát thuoác beänh, chuûng trí khai phaùt, neân tuïc trí phaùt laø chæ do nghieân cöùu chaân, nay quaùn laø ôû sau chaùnh neâu Trung quaùn, neâu baøy hai quaùn tröôùc ñeå coù theå quaùn, nhöng nghieân cöùu hai trí daàn thaáy lyù Trung. Vì sao? Heã thaáy Trung ñaïo phaûi bieát voâ minh, theå cuûa hai trí ñaõ laø voâ minh, do quaùn nghieân cöùu lyù Trung neân hieån baøy roõ, töùc ôû sau ba lôùp quaùn phaùp naày, nhöng quaùn hai trí theå laø voâ minh, phaùp taùnh voâ minh chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, quaùn phaùp khoâng thoâi, töï nhieân ñeàu voïng töï nhieân ñeàu chieáu, noùi doïc nhö theá, chaëng giöõa coøn chaúng phaûi xa, huoáng chi quaùn aám nhaäp taát caû ñeàu thaät, neân bieát hai trí

naêng phaù sôû phaù, ñeàu laø caûnh Trung ñaïo sôû quaùn, ôû giöõa tröôùc giaûi thích trí chöôùng.

Noùi trí chöôùng, coù ba thöù giaûi thích

Giaûi thích lôùp ñaàu: Hai trí töùc laø gia chöôùng cuûa Trung trí, neân goïi laø trí chöôùng.

Keá laïi trí chöôùng naày ôû sau noùi Trung trí bò chöôùng goïi laø Trí chöôùng.

Keá laïi naêng chöôùng ôû sau, noùi naêng sôû ñoái nhau ñöôïc goïi laø trí chöôùng.

Giaûi thích lôùp ñaàu: Hai chöõ trí chöôùng ñeàu thuoäc veà naêng chöôùng.

Giaûi thích lôùp thöù hai: Hai chöõ trí chöôùng ñeàu thuoäc veà sôû chöôùng.

Giaûi thích lôùp thöù ba: Chöõ chöôùng thuoäc chöõ naêng chöõ trí thuoäc

sôû.

Ñeán cuoái quyeån naày daãn Ñaït-ma Uaát-ña-la, tuy coù nhieàu caùch giaûi

maø khoâng ngoaøi ba lôùp naày. Chuaån theo vaên hôïp ôû trong ñaây daãn giaûi thích, lôøi giaûi aáy hôi phieàn e ngaïi yù chæ vaên neân ôû sau coù noùi.

Vì sao ôû sau muoán quaùn Trung ñaïo tröôùc phaûi xeùt yù quaùn? Taïi sao quaùn hai trí voâ minh naày, ñeå quaùn xeùt bieát chaúng phaûi trí töôùng, ñaõ chaúng phaûi trí töôùng töùc voâ minh, neân ôû sau duïng quaùn tuy chia ra ba phaùp khaùc nhau, chæ vì phaù voâ minh hieån baøy Trung quaùn töø ñaây trôû xuoáng chaùnh noùi veà duïng quaùn, tröôùc neâu baøy ba phen, ba phen chæ laø teân khaùc cuûa ba giaû. Moãi giaû trung cuõng duøng boán caâu suy nghieäm nghieân cöùu. Ban ñaàu quaùn voâ minh, töùc thaønh nhaân thaønh giaû, noùi trí khoâng giaû töông öng vôùi taâm, phaùp taùnh laøm nhaân, hai trí laøm duyeân töông öng vôùi taâm, goïi laø phaùp sôû sinh. Töùc voâ minh, töùc truøng laäp voâ minh duøng laøm quaùn caûnh.

Quaùn töø ñaây trôû xuoáng laø chaùnh duïng quaùn. Boán caâu suy nghieäm hai trí ñeàu ñöôïc.

Hoûi: Ñaõ noùi hai trí töùc laø voâ minh, neân duøng töï tha suy xeùt voâ minh naày, vì sao laïi noùi laø töø voâ minh, laø töø phaùp taùnh?

Ñaùp: Trí Trung ñaïo goïi laø voâ minh, nay quaùn voâ minh nhöng suy ra hai trí, laø töø phaùp taùnh, laø töø voâ minh, cho ñeán cuøng lìa phuù suy nghieäm ñeàu traùch, ñuû nhö nhaân phaù kieán thaønh thuyeát Trung, thöïc haønh caùc thuyeát naày: laø keá noùi: Naêng suy töôùng chæquaùn.

Ban ñaàu noùi quaùn töôùng höõu phaùp duï cho hôïp, phaùp noùi raát deã thaáy, ñeán naày cuõng neân keát thaønh hai khoâng, hai ñeá, v.v... Vaên chæ cuõng

vaäy, ñeàu laø vaên löôïc.

Keá duï cho nhö ôû sau duï cho noùi Trung.

Noùi xa mong, v.v... Trong Ñaïi luaän quyeån möôøi boán cheùp: Nhö ban ñeâm thaáy, caây nhö phaùp taùnh, ngöôøi nhö voâ minh, ngöôøi vaø caây chöa xaùc ñònh, neân noùi baát lieãu. Khôûi boán caâu ôû sau hôïp, ñaõ noùi khôûi boán caâu chaáp, v.v... Neân bieát laø sô taâm quaùn trung laøm thaønh thöù lôùp, neân hai quaùn ôû sau noùi ôû Trung. Neáu chaáp boán caâu khoâng hoäi veà lyù Trung, neân thaønh voâ thöôøng. Neáu lìa taùnh chaáp töùc ôû voâ minh, kieán ôû Trung ñaïo, hai khoâng sinh phaùp, neân goïi laø Thöôøng.

Tröôùc kieán tö, v.v... Laïi soaïn ôû sôû phaù khaùc nhau, hai quaùn chæ phaù kieán tö, traàn sa voâ minh, neân nay ñaõ phaù chæ coù hai quaùn trí, töùc laø voâ minh.

Noùi Kim cöông: Laø cuõng duøng Ñaïi kinh Lôïi Quaéc Chuùc Ñòa, chæ ñeán Kim cöông khoâng theå xuyeân suoát, töùc duï voâ minh chaúng phaûi choã naêng phaù cuûa hai quaùn tröôùc, naêng phaù töùc laø giaùp ruøa söøng deâ traéng cuûa trung trí. Quyeån phaù ôû sau keát teân, hai quaùn nhö vaên, lyù naày khoâng theå ôû sau töùc quaùn khoâng maø quaùn, neân noùi chaúng phaûi trí chaúng phaûi khoâng trí.

Laïi nöõa, ôû sau noùi ba chæ. Ban ñaàu noùi chung duïng chæ, cuõng duøng boán caâu suy xeùt voâ minh, cho ñeán hai khoâng khoâng khaùc vôùi quaùn, neân löôïc neâu baøy maø thoâi, nhöng theå laø tòch, thaønh khaùc vôùi tröôùc, cho neân phaûi noùi veà töôùng, nhö trí ôû sau neâu duï cho. Cho neân trong Ñaïi kinh quyeån taùm cheùp: Thí nhö Tyø-kheo trì giôùi, quaùn nöôùc khoâng truøng thaáy buïi gioáng truøng, töùc khôûi nieäm naày. Ñoäng trong ñaây laø truøng hay traàn ö? Quaùn laâu khoâng thoâi tuy bieát laø traàn cuõng khoâng roõ raøng, Thaäp Truï thaáy taùnh cuõng gioáng nhö vaäy, nay hoaøn toaøn chöa thaáy nghóa ñoàng khoâng roõ, neân ñöôïc möôïn duøng Thaäp Truï aáy laøm ví duï, voâ minh nhö truøng phaùp taùnh nhö traàn, tuy duøng boán caâu suy xeùt ñeàu ñöôïc, cuõng chöa thaáy roõ phaùp taùnh, ngöôøi vaø goác caây ôû tröôùc duï cho yù cuõng nhö voâ minh. Neáu noùi ôû sau hôïp duï neân bieát, tröôùc sinh töû sau keát teân, neân bieát. Laïi nöõa, trôû xoáung laø duøng saùu möôi boán laàn, nhö vaäy ôû sau laïi chæ baøy töôùng phöông phaùp boán caâu. Caâu töùc laø moãi moân thì goïi laø Naêng Thoâng, do moãi caâu ñeàu laø lyù naêng thoâng, tuøy duøng moät moân ñeàu neân kieán thaät, vì ngöôøi baát lieãu cho ñeán nhieàu ngöôøi, laäp baøy nhieàu moân, tuy laäp nhieàu moân kieán seõ tuøy theo moät, töùc duøng boán caâu laøm choã tu quaùn, chaúng phaûi lyù sôû quaùn goïi laø xöù. Neân trong quyeån naêm chaùnh duøng boán caâu laøm phaùp tu quaùn. Phaùp nghóa laø phöông phaùp, töùc laø phaùp nhaäp lyù naêng thoâng, cho neân phaùp naày cuõng coù theå goïi laø Xöù, vì choã naêng thoâng ñeán

choã sôû thoâng, neân noùi nhaân moân, hai choã teân ñoàng naêng sôû khaùc nhau, tuøy duøng moät caâu ñaõ ñöôïc thaáy lyù, laïi khoâng coù caâu khaùc neân goïi laø dung, töø haønh ñaõ vaäy hoùa tha cuõng vaäy, tha cô khaùc nhau tuøy caâu thaáy lyù, töùc goïi ñaéc nhaäp, laáy ñoù laøm dung, neân caàn caùc caâu moãi caâu nghieân cöùu thöû, kheá hoäi coù töông öng töùc laø dung. Neáu chaáp, v.v... laø phaûi phaùn duïng töôùng ñöôïc maát, tuy phaù boán caâu phaûi lìa naêng chaáp, chaáp töùc moân hoaïi töùc goïi laø Thaâu.

Keá quaùn phaùp taùnh töùc noái tieáp giaû. Vì sao? Vì quaùn voâ minh cho raèng voâ minh dieät chæ coù phaùp taùnh, tuy laøm lôøi giaûi thích naày chöa phaù voâ minh, phaûi bieát ñaây laø giaûi cuûa tình töôûng, cho neân laïi phaûi quaùn chaáp cuûa phaùp taùnh laø töø ñaâu sinh, voâ minh laø nieäm tröôùc, phaùp taùnh laø nieäm sau, ôû giöõa tröôùc laëp laïi neâu phaùp taùnh ñeå giaûi, giaûi naày thaønh hoaëc laøm caûnh sôû quaùn.

Tröôùc laø phaùp, keá laø duï cho. Trong duï cho noùi troán goác caây, v.v... ñeàu chæ töø tröôùc ñeán nay quaùn thì duï voâ minh, tröôùc quaùn voâ minh töùc laø phaùp taùnh, nhö quaùn buïi vaø goác caây, truøng vaø ngöôøi ñeàu ñöôïc. Nay quaùn phaùp taùnh nhö quaùn buïi vaø goác caây, laïi chaúng phaûi minh lieãu, töùc ngay ôû sau chæ baøy phaùp quaùn, neân phaûi quaùn phaù töôùng baát lieãu, neân ñoåi quaùn maø suy ra phaùp taùnh, cheùp ñuû nhö phaù kieán noái tieáp giaû trung, y theo tröôùc cuõng neân keát thaønh caùc töôùng ba quaùn ba chæ, vaên löôïc khoâng noùi. Nhö vaäy ôû sau duøng saùu möôi boán laàn cuõng neân ñöôïc maát nhö tröôùc, vaên löôïc khoâng noùi, tuy chöa, v.v... laø khuyeân ôû haønh laø phaûi duøng chæ quaùn, tuy noùi saùu möôi boán maø khoâng neâu ra chæ quaùn, neân khuyeân thöôøng hoïc, khoâng ñöôïc ñöôøng khaùc, ba quaùn chaân duyeân töùc giaû ñoái ñaõi nhau.

Ban ñaàu noùi töï haønh, tröôùc neâu ra ñoái ñaõi nhau laøm caûnh sôû quaùn, töùc tröôùc quaùn ôû quaùn trí phaùp taùnh voâ minh. Vì trí vì chaúng phaûi trí laø laäp chung. Neân bieát trí naày chöa thaáy lyù Trung töùc laø voâ minh, voâ minh chaúng phaûi trí, chaúng phaûi trí naày ñôïi ai ñaët teân, neân coù hai ñoái ñaõi töï tha, ngang doïc, Chö Phaät hieän ñang ñoái ngaõ laø ngang, ngaõ ngoä ôû ngay troâng mong nay thaønh doïc, nhö vaäy ôû sau thöù lôùp neâu baøy caâu quaùn phaùp, neáu duyeân tu ôû sau y cöù caâu phaù chaáp, nhöng phaù nhaân duyeân coäng lìa töï thöù, duyeân ôû Ñòa tieàn, neân noùi voâ thöôøng, chaúng phaûi noùi phaàn ñoaïn sinh töû voâ thöôøng, neáu noùi duyeân tu sinh trí minh: Nghóa phaûi voâ thöôøng sinh ôû thöôøng, vì khoâng coù lyù naày neân noùi laøm sinh thöôøng, neáu Chö Phaät vaø ngaõ aáy töông lai laø chaân tu, chaân töùc laø chöùng, chöùng khoâng goïi laø tu, giaûi thích ôû sau naày nöông giaûi thích khaùc aáy ñeå noùi loãi taùnh. Töø chaân trôû xuoáng chaùnh phaùn xeùt boán caâu ôû sau noùi löôïc quaùn thaønh khoâng chaáp

boán caâu, caàu töôùng ngang doïc khoâng thaät coù, neân trí cuõng khoâng thaät coù, vì sao ôû sau giaûi thích? Vì sao theå voâ minh khoâng theå ñöôïc, ñaõi trí Chö Phaät noùi laø voâ minh, Phaät trí voán khoâng coù voâ minh ñeàu ñöôïc. Voâ minh sôû quaùn khoâng thaät coù, quaùn trí naêng quaùn cuõng chaúng thaät coù, neân noùi cuõng khoâng, neáu chaáp ôû sau noùi maát.

Ban ñaàu xeáp thuoäc veà trí chöôùng töùc laø maát. Keá neáu khoâng chaáp ôû sau töùc laø ñöôïc.

Ban ñaàu noùi: Boán moân töùc moân naêng thoâng, ñeå thaønh moân, neân goïi laø ñaéc naêng thoâng, neáu ñöôïc kheá hôïp ôû sau noùi lyù sôû thoâng, kheá hôïp lyù naày neân goïi laø ñaéc sôû thoâng, tuy quaùn lyù thaät boán caâu maø chaúng phaûi boán. Trong naày thieáu saùu möôi boán laàn chæ laø löôïc. Neáu coù ôû sau keá noùi hoùa tha.

Hoûi: Quaùn hai giaû tröôùc vì sao khoâng noùi töôùng hoùa tha?

Ñaùp: Quaùn phaùp tröôùc chöa khaép töï haønh chöa ñuû, cho neân ñeán naày môùi goïi lôïi tha, vaên ñaàu goàm neâu, ñoù goïi laø ôû sau giaûi thích rieâng.

Ban ñaàu giaûi thích duyeân tu trung, phaùp tröôùc keá laø duï, trong phaùp ñaàu noùi voâ thöôøng sinh thöôøng nhö tröôùc noùi thöôøng, tröôùc vì phaù neân noùi khoâng neân voâ thöôøng, sinh thöôøng, nay noùi tuøy cô neân nghe ñöôïc lôïi ích, noùi ñoàng maø yù khaùc khoâng theå moät phen chuaån, voâ thöôøng troâng mong thöôøng voâ thöôøng La-tha, neân trong Phaù Möôøi Tieân cuûa Ñaïi kinh noùi: Nhö trong phaùp cuûa oâng nhaân laø thöôøng quaû laø voâ thöôøng, ngaïi gì ngaõ phaùp nhaân laø voâ thöôøng maø quaû laø thöôøng, nay cuõng nhö vaäy, nhaân ôû nhaân duyeân tu voâ thöôøng, sinh ôû quaû chaân tu thöôøng truï. Laïi noùi: ôû sau duï cho tha sinh, Y lan nhö voâ minh, Chieân-ñaøn nhö phaùp taùnh, neân trong Ñaïi kinh Xaø Vöông nghe phaùp ñöôïc thoï kyù roài, töï khen raèng: Ta thaáy theá gian, töø haït Y lan sinh caây Y lan, maø khoâng thaáy Y lan sinh caây Chieân-ñaøn, nay ta thaáy ñöôïc töø haït Y lan sinh caây Chieân-ñaøn.

Caây Chieân-ñaøn: Töùc laø taâm ta khoâng coù caên tín. Noùi khoâng caên: laø ta ban ñaàu khoâng bieát cung kính Nhö lai, nay mong sinh teân neân noùi khoâng coù caên Nhö lai mong Nhö lai ta vì ngöôøi khaùc laø töï Phaùp vöông chuûng taùnh, töï luùc sinh luùa neân goïi laø chuûng, gioáng luùa khoâng thay ñoåi, neân goïi laø Taùnh, phaùp taùnh töø trong thaân ta maø sinh nghóa nhö chuûng, töø voâ thæ ñeán nay gioáng aáy khoâng tahy ñoåi neân goïi laø Taùnh, khaùc nhau töø Phaät maø sinh tín taâm, neân goïi laø töï, caùc nhaân dieät coäng sinh. Do phaùp taùnh beân trong vaø quaùn trí beân ngoaøi voâ minh dieät roài, lieàn ñöôïc Boà-ñeà, neân goïi laø Coäng. Hoaëc noùi ôû sau ly sinh, chaúng phaûi trong chaúng phaûi phaùp taùnh, chaúng phaûi ngoaøi chaúng phaûi duyeân tu, lìa hai phaùp naày neân goïi laø khoâng nhaân, maø ñöôïc naày, v.v... chaúng phaûi ngoaøi noùi laø chaúng

phaûi duyeân tu, lìa hai phaùp naày neân goïi laø khoâng nhaân, maø ñöôïc caùc phaùp naày, v.v... tuy chaúng phaûi trong ngoaøi maø khoâng ñaâu khoâng coù trí cuûa Trung ñaïo sôû ñaéc.

Noùi, v.v... Moãi cuoái caâu ñeàu phaûi keát noùi ñöôïc trí tueä naày, do lìa chaáp neân goïi laø ñaéc tu voâ ñaéc, v.v... laø keát giaûi thích vaên tröôùc ñeå thaønh ba quaùn lìa loãi cuûa taùnh neân goïi laø Voâ ñaéc, lìa loãi ñöôïc trí neân goïi laø ñaéc, chöùng voâ ñaéc neân goïi laø ñöôïc Voâ ñaéc, töùc Voâ ñaéc naày taïm goïi laø ñaéc, ñaéc vaø voâ ñaéc ñeàu khoâng thaät coù. Nghóa bao goàm song giaù laïi coù theå song chieáu ñaéc vaø voâ ñaéc, caùc Boà-taùt keá ôû sau noùi Boà-taùt soaïn luaän lôïi tha, töùc Boà-taùt soaïnluaän neâu baøy moân. Ñòa Luaän Phaùp Taùnh Y Trì cuûa ngaøi Thieân Thaân, töùc thuoäc töï sinh, ñaây laø luaän chaùnh yù, neân noùi chaùnh chuû, tha coäng voâ nhaân neâu baøy ôû ñaây neân bieát. Trung luaän neâu baøy khoâng, Khoâng laøm chaùnh chuû, caùc coõi, v.v... ba phaùp y cöù theo ñaây cuõng vaäy, haù laø baøy boán moân nhieáp giaùo hieån moân, thuoäc veà taát caû caùc giaùo boán moân, boán moân tuy khaùc maø thoâng lyù chaúng khaùc, neáu ñöôïc yù naày khoâng coù choã sai traùi.

Maâu thuaãn: Chöõ maâu laø binh khí, daøi hai tröôïng laäp ôû binh xa, chöõ Thuaãn cuõng laø binh khí, töùc laø baøng bia, thuaãn ñaây laø chöõ lan thuaãn maâu ñaây laø ngöu minh ñeàu chaúng phaûi yù vaên nhö nöôùc Sôû coù baùn caùi maâu vaø caùi thuaãn, coù ngöôøi ñeán mua maâu, noùi mua laø lôøi, maâu naày ñaâm thuûng ngaøn thuaãn, coù ngöôøi ñeán mua thuaãn noùi mua laø lôøi, thuaãn naày khoâng coù maâu naøo ñaâm thuûng. Mua maâu vaãn ôû, mua thuaãn laø ñeán, ngöôøi mua maâu ngöôøi noùi baùn, laïi cuøng vôùi maâu cuûa oâng hoaïi thuaãn cuûa oâng laø ñöôïc maáy thuaãn, ngöôøi baùn khoâng ñaùp töï traùi nhau. Neáu duøng ôû sau duøng trong boán moân luaän boán taát ñeå tu chæ quaùn, kinh luaän ôû sau noùi coâng naêng cuûa moân, nhö theá ôû sau noùi coâng naêng quaùn haïnh trong moân. Duaãn cuõng laø hôïp. Minh nhaõn ôû sau neâu ñöôïc noùi maát.

Hoûi phaân bieät ôû sau. Ban ñaàu hoûi chaëng giöõa voâ minh phaùp taùnh ñaõ laø töùc nhau. Phaùp taùnh töùc voâ minh, neân caàn phaûi phaù, voâ minh töùc phaùp taùnh, neân caàn phaûi hieån baøy, hai phaùp chaúng hai neân ñeàu phaù hieån, neáu hai phaùp coù hai thì lyù khoâng thaønh.

YÙ ñaùp: Hai phaùp khoâng theå chæ coù giaû danh, neáu coù giaû danh aét khoâng coù tònh truï, neân phaùp taùnh hieån baøy voâ minh, khi voâ minh phaù heát, phaùp taùnh vaãn khoâng, huoáng chi ñaët teân voâ minh, neân khoâng phaù hieån maø phaù maø hieån.

Keá yù hoûi: Nhö ñeán choã ñaùp, voâ minh ñaõ töùc laø phaùp taùnh, nhöng chæ coù phaùp taùnh maø sao coù voâ minh, maø vaên tröôùc noùi, hai phaùp töùc nhau. Neáu töùc nhau, sao chæ coù voâ minh töùc laø phaùp taùnh, laïi coù phaùp

taùnh töùc voâ minh, nay vaên chæ neâu moät beân ñeå hoûi neân noùi khoâng maø laïi voâ minh cuøng ai töùc nhau, cuõng laïi neân noùi: Phaùp taùnh töùc voâ minh, voâ laïi phaùp taùnh cuøng ai töùc nhau, neân khoâng luaän moät beân ôû sau, laø ôû meâ chæ baøy lyù roõ lyù khoâng hai, cho neân töùc nhau, suy tìm lyù khoâng hai maät ñoái töùc ñuû caàn gì truøng taäp ñeàu ôû sau moät ñoái ö?

Neáu chæ baøy taùnh meâ neân coøn ñoái sau, trong lôøi ñaùp coù hai duï.

1- YÙ duï: Laø ñuû duïng hai ñoái, voâ minh nhö baêng phaùp taùnh nhö nöôùc, nhö laøm moät caâu khoâng bieát ñaàu tieân hai caâu ôû sau. Vì meâ baêng laø chæ nöôùc thaønh baêng, vì meâ nöôùc chæ baêng thaønh nöôùc, nhö meâ phaùp taùnh töùc chæ voâ minh, nhö meâ voâ minh töùc chæ phaùp taùnh, neáu maát yù naày ñeàu meâ hai phaùp, neân bieát ngöôøi ñôøi chaúng nhöõng khoâng bieát töùc phaùp taùnh voâ minh, cuõng chính laø khoâng bieát töùc voâ minh phaùp taùnh, cuõng nhö taùnh y cöù voán khoâng coù hai teân, giaû laäp hai teân ñeå chæ baøy meâ, vì chaáp hai teân khoâng roõ khoâng hai, neân duøng hai phaùp laïi xen töùc nhau, e meâ baêng nöôùc laïi daãn chaâu ñeå duï, chaâu chaúng phaûi nöôùc löûa gaëp duyeân neân sinh, lyù taùnh chaúng phaûi hai töø duyeân neân noùi.

Keá noùi vò: Ban ñaàu giaûi thích trung vò tu töôùng, chöùng töôùng cuõng laø coøn vaên thöù lôùp, neân noùi hai quaùn duøng laøm phöông tieän, Ñòa tieàn theå chaân vaø do tuøy duyeân, coù theå nhaäp ñòa song giaù phöông tieän, neân ñeán Sô ñòa nhaäm vaän song giaù, Ñòa tieàn khoâng giaû coù theå nhaäp ñòa song chieáu phöông tieän, neân ñeán Sô ñòa nhaäm vaän song chieáu, neân theå chaân chæ do chæ kieán tö, töùc duøng quaùn khoâng maø chieáu chaân ñeá, giaû quaùn tuøy duyeân y cöù theo ñaây neân bieát. Cho neân Trung ñaïo goïi laø Trung ñaïo vò.

Keá tu töø ñaây phaân tích trôû xuoáng quyeàn vò. Tröôùc laäp ba vò: Nghóa laø Thoâng giaùo baùt ñòa Bieät giaùo Sô ñòa Vieân giaùo Sô truï, neáu bieät tieáp theo ôû sau bao goàm baøi töïa thoâng bieät vò tu chöùng, muoán phaân tích ôû quyeàn cho neân truøng laëp baøi töïa.

Ban ñaàu noùi Thoâng giaùo do Bieät tieáp theo môùi ñöôïc noùi Thaát ñòa luaän du, Baùt ñòa noùi chöùng.

Hoûi: Quyeån ba noùi bieät tieáp theo trong thoâng, vì sao noùi Baùt ñòa nghe Trung ñaïo, Cöûu ñòa phuïc voâ minh, Thaäp ñòa phaù voâ minh môùi ñöôïc goïi laø Phaät.

Khoâng ñoàng vôùi ñaây?

Ñaùp: Ban ñaàu töø Töù ñòa, cuoái ñeán Cöûu ñòa ñeàu ñöôïc goïi laø tieáp, ba caên khaùc nhau neân vò khaùc nhau, boán ñòa laø treân saùu baûy laø giöõa, taùm chín laø döôùi, vaên töø giöõa noùi neân noùi Thaát ñòa, tröôùc hôi khaùc kinh neân töø ôû sau maø noùi. Neân trong Ñaïi Phaåm cheùp: Boà-taùt Thaäp ñòa nhö Phaät, traûi qua ôû sau vò ñònh aáy, neân trong caùc kinh luaän phaàn nhieàu noùi ôû sau.

Noùi nhö Phaät: Thaäp ñòa cuûa Thoâng giaùo goïi laø Phaät ñòa, ñöôïc ngöôøi tieáp naêng phaù voâ minh, voâ minh phaù roài, nhö Phaät ñòa kia ñoàng ñöôïc taùm töôùng, neân goïi laø nhö. Nhö ñaây trôû xuoáng phaân tích quyeàn vò. Hai yù Thoâng bieät, tuy phaù voâ minh maø quyeàn vò coøn cao neân phaûi phaân tích phaù.

Hoûi: Caøn Tueä chính laø sôû tu cuûa sô taâm, laøm sao phaân tích noùi sô khoâng ñöôïc tu?

Ñaùp: Neâu keùm so saùnh hôn moät ñeå phaân tích, nhö trong Caøn Tueä bao goàm tam Hieàn, sô taâm chæ coù theå tu naêm phaùp quaùn döøng taâm coøn khoâng coù nieäm xöù huoáng chi coù Baùt ñòa ñaïo quaùn song löu, töùc khieán bò phaù voâ minh tieáp. Laïi sô taâm keá ôû sau phaân tích. Bieät giaùo ban ñaàu laäp tín taâm, coøn chöa nhaäp tín, haù noùi veà hoài höôùng, trong vaên chæ noùi ñeán hoài höôùng vaên löôïc. Neân quyeàn vò phaøm phu kia khoâng coù phaàn, noùi tu trung cuõng nöông thöù lôùp, thaät maø noùi ba quaùn Vieân tu, do hai quaùn taâm tu ôû Trung ñaïo, cho neân ñeán ñaây laø goïi laø Vieân tu, neân Boán nieäm xöù noùi, Boà-taùthöôùng vieân tu töùc laø yù naày. Keá nay noùi ôûsau chaùnh hieån vieân vò, ban ñaàu laäp naêm phaåm daãn trong kinh Phaùp Hoa giaûi thích thaønh ba quaùn, giöõa toøa troáng nöông nhaø giaû, laïi do ñònh tueä trôï giuùp giaûi thích nhaãn y, toøa roát raùo cho neân khoâng vieân, y vaéng laëng neân trung vieân, thaät töø lôùn neân giaû vieân, laïi thaät y toøa caû ba ñeàu noùi Nhö lai, cho neân vieân, baét ñaàu töø sau vò töông töï, thaáy haït ôû sau neâu duï cho tôï. Trong Ñaïi kinh quyeån möôøi boán noùi: Thaáy coù hai thöù.

1. Thaáy Töôùng maïo. 2- Thaáy roõ raøng.

Thaáy töôùng maïo, nhö xa thaáy khoùi goïi laø thaáy löûa tuy khoâng thaáy löûa thaät chaúng phaûi luoáng doái, hö khoâng thaáy haït buïi laïi noùi thaáy nöôùc, neáu thaáy hoa sen laïi noùi thaáy goác, giöõa haøng thaáy söøng laïi noùi thaáy traâu, thaáy ngöôøi nöõ mang thai laïi noùi thaáy duïc, neáu noùi thaân ngöõ laïi noùi thaáy taâm, trong moãi caâu roäng nhö caâu ñaàu, nhö vaäy ñeàu goïi laø thaáy töôùng maïo.

Thaáy roõ raøng: Nhö maét thaáy saéc, Boà-taùt thaáy ñaïo, Boà-ñeà Nieát-

baøn, cuõng gioáng nhö vaäy, vaø xem traùi caây trong loøng baøn tay nghóa cuõng ñoàng, nhö vaäy ñeàu goïi laø thaáy roõ raøng. Neáu thaáy töôùng maïo goïi laø thaáy töông töï, thaáy roõ raøng goïi laø thaáy roát raùo, phaàn chöùng cuõng ñöôïc goïi laø phaàn lieãu, neân tôï vò naày daãn töôùng maïo aáy goïi laø thaáy töông töï, thaät chaúng phaûi kieán taùnh, tuy chöa kieán taùnh khaùc nhau vôùi phaøm phu luoáng doái xöng laø kieán, cho neân caùc duï cho noùi: Thaät chaúng phaûi luoáng doái, naêm phaåm coøn ñöôïc quaùn haïnh goïi laø kieán, huoáng chi laïi töông töï

maø chaúng phaûi kieán, neâu baøy nhö ôû sau keá daãn neâu giaûi thích thaønh, nay naêm phaåm ôû sau chaùnh noùi trung vò.

Keá daãn trong kinh Hoa Nghieâm ñeå chöùng Sô truï, saùu caên tònh vò giôùi noäi hoaëc heát, laïi goïi laø voâ dö, tieán phaù voâ minh môùi qua maâu-ni, ba taïng maâu-ni chöa döùt bieät hoaëc, giaùo moân quaùn haïnh laïi xeáp vaøo vieân, neân sôû truï taâm qua Maâu-ni.

Baét ñaàu töø ñaây trôû xuoáng laø hieån baøy coâng naêng quaùn Baát ñaõi, v.v... Laø laëp laïi phaân tích Thoâng giaùo Thaát ñòa môùi tieáp.

Haø laø hoan hyû: Phaân tích Sô ñòa cuûa Bieät giaùo môùi chöùng Trung: Neân trong Laêng-giaø quyeån naêm noùi: Ñaïi Boà-taùt truï Nhö nhö roài leân Hoan hyû ñòa, thöù lôùp nhö vaäy cho ñeán Phaùp Vaân, neân bieát ñeàu laø Sô ñòa trôû leân noùi giaùo ñaïo. Tröôùc giaùo sau chaùnh phaùn quyeàn thaät, giaùo caøng thaät, vì caøng thaáp, giaùo caøng quyeàn vò caøng cao, neân Thoâng giaùo ôû Baùt ñòa Bieät giaùo ôû Sô ñòa, Vieân giaùo ôû Sô truï. Trong kinh Phaùp Hoa ôû sau daãn chöùng quyeàn thaät. Phöông tieän chöùng quyeàn thaät söï chöùng thaät.

Ngaõ töùc Thích-ca, caùc vò möôøi phöông ba ñôøi, v.v... möôïn lôøi phaùt tích aáy, ñeå thaønh vaên khai quyeàn, laïi keá ôû sau laïi traûi qua giaùo phaùn, tröôùc chæ neâu baøy hai song löu nhaäp trung, nay laïi noùi chung neân bao goàm ba taïng, giaùo aáy laïi ôû thaáp maø vò aáy raát cao, neân vò song löu chæ ôû Phaät, neân noùi phaûi phaân khoa tieát hai nghóa, duø noùi ñi ñeán laø noùi löôïc, noùi vò vieân thaät, vò aáy tuy thaáp maø phaù coâng nhieàu, ñeán Sô truï thì luùc baáy giôø moät phen nhieáp thì nhieáp taát caû. Tuy noùi moät phaåm maø thaät coù voâ löôïng.

Keá neâu duï cho nhö vaên.

Keá laïi nhö ôû sau daãn neâu baøy giaûi thích nhö boán thieàn laø moät nhaäp khaùc nhau, do ñoù maø noùi, phaåm chaúng phaûi chæ coù chín, neân bieát Sô truï phaù phaåm nhieàu, hai quaùn tröôùc sau ñoàng, y theo vaên thöù lôùp, ñeán naày môùi bieát doïc phaù khaép e meâ vaên xa, neân döï ôû hai quaùn tröôùc sau keát, nay ñeán trong ñaây chaùnh phaûi keát xöù, neân chæ löôïc keát laïi chæ ôû tröôùc, nay Trung ñaïo quaùn ôû sau löôïc keát ba laàn Trung quaùn ôû tröôùc ñeå thaønh hai khoâng, goïi laø phaù phaùp khaép, voâ minh laø keát laàn ñaàu ôû tröôùc, phaùp taùnh laø keát laàn keá ôû tröôùc, khoâng y caùc kieát thöù ba ôû tröôùc, khoâng nöông boán caâu keát thaùnh taùnh khoâng, khoâng nöông khoâng chaáp keát thaønh töôùng khoâng, y theo tröôùc phaù kieán ôû hai giaû sau, môùi keát hai khoâng, neân nay cuõng phaûi nhö.

Keá daãn ngaøi Tònh Danh ñeå chöùng hai khoâng. Phaät coù ñuû hai khoâng neân cuùi ñaàu ñaûnh leã, ñuû hai khoâng neân saïch heát caùc phaùp, laáy khoâng duï khoâng neân noùi nhö khoâng, laïi khoâng coù taùnh töôùng neân noùi voâ y. Neáu

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 270

nhaäp Sô truï nhieáp taát caû truï, truï ñaõ phaù hoaëc cho neân moät phaù nhieáp taát caû phaù, töø ñaàu ñeán sau ñeàu tröø moät phaàn, neân goïi moät phaù taát caû khaùc.

Keá y cöù ngang moân: Ban ñaàu noùi ra yù. Tröôùc laø phaùp

Keá duï cho, töø caïn ñeán saâu neân goïi laø thaúng bít moân, moân yù, v.v...

neân goïi laø ñoàng, ñeàu neâu baøy yù neân goïi laø Tònh, neáu hoaønh, v.v...

Keá noùi yù moân, ngang doïc tuy khaùc khoâng ñaâu maø chaúng thaáy thaät, cuõng laø thöù thoâng, thoâng taát caû haïnh, ñeàu ñeán cuøng toät.

Hoaønh moân: ÔÛ sau chaùnh giaûi thích Hoaønh moân, tröôùc neâu taùm baát, moät laø luaän neâu baøy ñuû neân tröôùc noùi. Luaän thöù nhaát baøi töïa quy kính cheùp: Khoâng sinh cuõng khoâng dieät, khoâng thöôøng cuõng khoâng ñoaïn, khaùc nhau cuõng khoâng khaùc, khoâng ñeán cuõng khoâng ñi, coù theå noùi laø nhaân duyeân kheùo dieät taát caû hyù luaän. Con cuùi ñaàu leã caùc phaùp cuûa Phaät, trong thöù nhaát laø taùm baát naày? Noùi Phaät ñaõ noùi nghóa ñeá baäc nhaát, moät luaän ôû sau neâu baøy chæ roäng, Trung luaän ôû sau daãn luaän nhieáp töôùng, duøng hai nhieáp saùu vaø caáu tònh, v.v...

***Luaän hoûi:*** Caùc phaùp coù voâ löôïng vì sao chæ duøng taùm phaù naày?

Ñaùp: Phaùp tuy voâ löôïng, taùm phaù naày heát, phaûi bieát caùc vaên neâu baøy moân töôùng khoâng ngoaøi taùm phaù naày, ñeán duyeân goïi laø dò theá, neân noùi roäng cho neân trong luaän noùi:

Noùi baát sinh laø taát caû taø chaáp vaø boán taùnh, sinh vaø voâ sinh ñeàu khoâng thaät coù. Baát sinh voâ sinh ñaâu ñöôïc coù dieät, vì dieät voâ sinh, neân sinh voán khoâng, coøn saùu caâu y theo ñaây noùi.

Hoûi: Khoâng sinh khoâng dieät ñaõ goàm phaù taát caû caùc phaùp, caàn gì laïi neâu saùu caâu khaùc ö?

Ñaùp: Vì thaønh hai phaùp ñaàu neân neâu baøy saùu caâu khaùc. Laïi tin öa khaùc nhau tuøy nghi noùi khaùc neân kinh Boån Nghieäp Anh Laïc, quyeån haï Ñaïi kinh Ñaïi luaän quyeån saùu, noùi phaù caùc phaùp ñeàu neâu baøy taùm, ñoàng khoâng vôùi Trung luaän. Neân kinh Anh Laïc cheùp: Taùm phaù khoâng töùc nhau Thaùnh trí khoâng hai, khoâng hai cho neân laø meï cuûa Chö Phaät Boà-taùt naày. Chö Phaät Boà-taùt ñeàu noùi taùm baát, neân bieát taùm baát khoâng nhieáp heát moân nghóa. Laïi nay Thuï moân ba ñeá nghóa ñuû, ñoä nhaäp hoaønh moãi moân moân ba ñeá, neân khieán hoaønh moân khoâng ngang khoâng doïc, do doïc mong ngang khoâng doïc khoâng ngang, töø ñaàu ñeán cuoái ñeàu coù ngang, nhö moät voâ sinh taát caû voâ sinh, cho ñeán khoâng ngoaøi cuõng gioáng nhö vaäy. Nhieáp ngang doïc naày ñeàu nhaäp nhaát taâm, ñuû nhö thuyeát sau, taùm baát naày ñaõ vaäy caùc moân neâu baøy nhö vaäy, cho neân nay vaên ñoä nhaäp caùc moân, ñuû nhö Trung luaän ban ñaàu hai nhaäp vaø saùu phaùp. Cho neân nay vaên tröôùc

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 271

duøng caùc phaùp ñeàu nhaäp Voâ sinh, coøn baûy phaùp xoay vaàn laïi xen nhau nhaäp, cho ñeán taát caû hoaønh moân cuõng vaäy, cho neân laïi noùi voâ sinh ñoä nhaäp.

Ban ñaàu noùi: Neáu moân voâ sinh ñeán cuõng nhö vaäy laø ñem moân voâ sinh trung aám nhaäp caûnh giôùi caû möôøi ñeàu xen nhau phaùt, ñeán nhaäp caùc moân.

Keá neáu moân voâ sinh quaùn taâm ôû sau, laø ñeán trong moân voâ sinh möôøi phaùp thaønh nöông vaên ñaàu vaø caûnh khoâng theå nghó baøn, trong caûnh coù möôøi nhö möôøi giôùi thaønh ba ngaøn laïi vaøo caùc moân, trong ñaây coøn löôïc chæ noùi caùc thöù naêm aám, töùc laø löôïc neâu naêm aám theá gian, moät taùnh töôùng, v.v... töùc laø löôïc neâu vaên möôøi nhö trong theá gian ba ñôøi, laïi vaøo caùc moân.

Keá naâu moân voâ sinh phaùt chaân chaùnh ñaúng, laø duøng moân voâ sinh phaùt taâm Boà-ñeà, laïi vaøo caùc moân, neáu moân voâ sinh an taâm ôû sau laø ñem an taâm chæ quaùn laïi vaøo caùc moân, ba phaùp tröôùc naày neâu baøy vaên ñeàu löôïc, nhöng ñeán phaù khaép vaên töôùng hôi roäng.

Chaùnh y cöù phaù khaép noùi ñoä nhaäp, töø caùc vaên töôùng nöông ñeán, khoâng truï khoâng haïnh, lyù cuõng phaûi ñuû. Trong hai moân aáy hoaëc luùc khoâng laø thieáu löôïc.

Keá neáu moân voâ sinh bieát coù khoâng, v.v... ôû sau laø duøng phaù khaép doïc ba quaùn trung nhaäp khoâng vaên ñeán chæ laø vaên hö khoâng phaù kieán, cuõng löôïc phaù tö, cho ñeán caùc vò boán moân phaân bieät. Neáu moân voâ sinh phaù kieán, v.v... ôû sau laø ñem nhaäp giaû trung bieát beänh, trong bieát beänh truùng soá, trong truùng soá thaáy bieát coù vaên truùng soá, coøn trong bieát beänh caùc nghóa vaø caùc vaên bieát thuoác trao thuoác ñeàu löôïc. Neáu moân Voâ sinh quaùn trí chöôùng, v.v... ôû sau, laø ñem nhaäp chaëng giöõa ban ñaàu quaùn vaên voâ minh, vaên tröôùc ñaõ duøng boán caâu suy phaù, phaù roài beøn noùi: neáu ñoái vôùi moät quaùn ñöôïc ngoä, caùc caâu lieàn duøng chung, neân bieát moät caâu ñöôïc ngoä, ngoä töùc ba quaùn hieän tieàn, keøm theo hai quaùn tröôùc tu trung, coøn ba caâu nhö ôû vaên, töø töï dieät ôû sau laø coù vaên saép nhaäp Trung quaùn phaùp taùnh, töø töï ñaõi ôû sau laø vaên saép nhaäp Trung quaùn chaân duyeân.

Ban ñaàu trong moân Voâ sinh noùi nhaân thaønh giaû, y cöù voâ minh phaùp taùnh duøng laøm töï tha coäng voâ nhaân, v.v... khieán nhaäp Trung ñaïo, vaên Trung ñaïo ban ñaàu laáy khoâng giaû tröôùc töông töùc vôùi trung, ñaõ ñuû ba ñeà neân nay boán caâu, trong moãi caâu ñeàu keát ba ñeá, noái tieáp töông ñaõi cuõng gioáng nhö vaäy. Laïi trong moãi giaû ñeàu ban ñaàu noùi töï sinh.

Keá noùi ba caâu, ôû vaên raát deã thaáy. Trong vaên noái tieáp noùi töï dieät, v.v... Tröôùc quaùn phaùp taùnh noùi: Vì ngay voâ minh dieät phaùp taùnh sinh,

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 272

neân trong vaên naày laáy dieät ñaët teân, voâ minh sinh dieät, voâ minh töùc laø töï dieät, phaùp taùnh sinh, töùc laø tha sinh, khoâng sinh maø sinh töùc laø tha dieät, phaùp sinh goïi laø töï, dieät khoâng dieät sinh, töùc laø coäng, dieät lìa dieät khoâng dieät, töùc laø khoâng nhaân, phaùp taùnh cuõng vaäy, vì sao? Vì khoâng dieät sinh laø töï, khoâng dieät mong dieät dieät töùc thaønh tha, nay chung voâ minh maø noùi, neân ñeàu noùi dieät, trong töôùng ñaõi noùi: Töï ñaõi, v.v Trong töôùng ñaõi

ôû tröôùc, noùi ñaõi trí, noùi voâ trí ñôïi ôû Chö Phaät, goïi laø Tha ñaõi, ñaõi ngaõ ñöông lai goïi laø töï ñaõi, coäng vaø voâ nhaân neâu baøy ôû ñaây neân bieát. Neáu moân voâ sinh ba quaùn keát thaønh ôû sau, laø vaên töông keát phaù phaùp khaép, tröôùc ôû hai quaùn sau keát xong. Ñeán sau quaùn thöù ba, chæ keát ôû tröôùc, nay vaên ñoä nhaäp ñaõ ôû sau quaùn thöù ba, sau quaùn thöù hai neân löôïc khoâng neâu ra, neân bieát keát bieán chaùnh neân hôïp ôû cuoái quaùn thöù ba neáu moân voâ sinh nhö treân, v.v chung keát neáu ñöôïc ôû sau keá noùi roõ hai kinh.

Ban ñaàu noùi chung nhaäp töôùng.

Keá vì sao ôû sau laø chaùnh noùi hai kinh.

Tröôùc noùi khoâng haïnh; keá noùi Kim cöông; ban ñaàu trong khoâng haïnh noùi ñeá khoâng haïnh, töùc laø caûnh maàu, trí laø y caûnh khôûi giaûi, Boà-ñeà laø phaùt taâm, an taâm nhö vaên phaù kieán tö, v.v... töùc laø phaù khaép sinh töû Nieát-baøn chaëng giöõa töùc laø neâu chung thæ chung haïnh vò giaùo, v.v chæ ôû

sau trong vaên ñaïo phaåm thoâng bít cho ñeán chaùnh trôï, vò laø thöù vò, thoâng nhieáp an nhaãn cho neân lyù aùi, ñeàu ôû trong vò, qua ly aùi roài nhaäp vò Sô truï, aét coù khôûi giaùo neân noùi giaùo.

Keá Kim cöông: Ban ñaàu laïi daãn kinh saùu traàn khoâng truï.

Keá laø caûnh trí ôû sau noùi möôøi thöøa. Caûnh trí khoâng truï cho ñeán khoâng theå voâ minh, v.v... Laïi neâu möôøi thöøa ba vaên ñaàu, ñeå phaù khaép vaên laø voán ñoä nhaäp. Khoâng coù Sô ñòa, v.v laïi daãn trong vaên kinh khoâng

truï, nhaäp ñòa beøn noùi khoâng neân truï, do chöa cuøng toät, huoáng chi laïi truï ôû caûnh trí sô taâm, cho ñeán neáu chöa phaù heát, cho neân khoâng phaûi truï, töùc laø voâ truï maø truï, naày thì cuõng goïi laø khoâng neân truï, neân noùi tuy caùc phaùp khoâng truï, do khoâng coù phaùp truï maø truï Baùt-nhaõ, naày thì ba ñeá laïi chung sô haäu, saùu töùc ñeàu ñöôïc goïi laø voâ truï maø truï, voâ truï naày ôû sau laïi phaùn vò, cho neân Nhaân Vöông ôû sau giaûi thích phaùn. Thoâng Ñoà cheùp: Ba choã naày ñeàu phaù voâ minh, cho neân ñöôïc phaàn Kim cöông voâ truï. Thích-ca ôû sau noùi roát raùo Kim cöông, neáu vaäy ôû sau giaûi thích nghi thöôøng duøng ñaõ giaûi thích nhöng noùi Kim cöông chæ ôû phuïc ñaïo, neân noùi ñoaïn ñaïo voâ Kim cöông, neân duøng Ñaúng giaùc laøm Kim cöông, Dieäu giaùc chæ coù döùt maø khoâng coù Kim cöông. Trong Nhaân Vöông noùi Thích-ca sôû nhaäp, neân nay trích daãn. Phaät coù Kim cöông chung ñeán Sô truï toät ôû Phaät, khoâng ôû

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 273

ñaâu chaúng coù nghóa Kim cöông voâtruï , vì phaù tha giaûi neân daãn Phaät coù theo ñeå deã giaûi thích, coù khoâng chaúng ôû taïi duïng maø ôû Ñaúng giaùc, coâng quy veà Dieäu giaùc. Hai luaän ñaõ noùi cuõng khoâng ngoaøi möôøi thöøa voâ truï.

Noùi ñoä khaùc: Khaùc nghóa laø aâm khaùc, do nghóa voâ sinh ñoä nhaäp moân khaùc nhö ôû ñôøi daây ñaøn oâng truùc, daây ñaøn oâng truùc maø khaùc nhaïc coù khaùc, ñaøn oáng truùc nhö ngang, caùc khuùc nhö doïc.

Chöông ñaàu caên baûn dieäu tueä chæ quy, coâng roäng lôùn cuûa ñoä khaùc neáu nhö vaäy, nhaäp ñaïo vaø lyù coøn ba phaùp thuoäc veà söï, ngaøn lôøi ñeàu giaûi coù chuùt phaàn ñeå noùi.

Keá laïi phaân bieät: Ban ñaàu hoûi neân bieát.

YÙ ñaùp: Voâ sinh ñoái vôùi caùc teân thaønh hai nghóa.

Ban ñaàu chaùnh chæ baøy moân töï haønh naêng thoâng, neân noùi: Ba möôi hai Boà-taùt, moãi vò ñeàu noùi moân sôû nhaäp, neáu noùi ôû sau neâu ra giaûi tha. Nay giaûi ôû sau neâu ra nhaø nay chaùnh giaûi, ban ñaàu chæ baøy moân naêng thoâng. Boà-taùt naày noùi ôû sau töï haønh. Duyeân lôïi tha ôû sau keá noùi hoùa tha, tröôùc noùi caùc Boà-taùt ñeàu töï noùi moân sôû nhaäp, neân thaønh töï haïnh, trong ñaây noùi ba möôi hai Boà-taùt, moãi vò ñeàu noùi, chaúng phaûi rieâng thuaät roài cuõng laøm lôïi tha, tha duyeân khaùc nhau neân phaûi noùi moãi moãi duyeân. Ñaây thì, v.v laø khen moân coù voâ löôïng khoâng ôû ñaâu chaúng coù lôïi ích

tha, nhöõng gì, v.v... Laø keát traû lôøi caâu hoûi tröôùc. Laïi keá ôû sau laïi ôû moãi moân ñeå roõ boán tieát ñöôïc boán taát lôïi ích, töùc laø caùi ñuùng aáy. Neáu khoâng coù boán moùn taát thì phaûi ñoä nhaäp, hoan hyû töùc theá giôùi, tin thieän töùc laø nhaân, chaáp phaùp töùc ñoái trò, muoán ñoäc töùc nghóa ñeä nhaát, laïi phaûi keá ôû sau noùi caùc moân khoâng dieät coù boán moân taát lôïi ích hyû sinh, trôû xuoáng laø chöõ Baùt töùc moân Boán taát, duï cho keát nhö vaên.

Keá noùi nhaát taâm: Ban ñaàu noùi laïi yù. Baét ñaàu töø ngoaøi, ngoaøi cuøng ñeán Phaät phaùp, ñeàu coù taø chaáp, cho ñeán caùc tö, ñeàu quaùn phaù heát, phaù laäp ñeàu neâu baøy taát caû kinh luaän, neân kieán tö phaù vò ñaïi tieåu khaùc nhau, boán moân phaân bieät sôû nhaäp ñeàu khaùc, neâu ra möôïn thuoác vaø beänh trao thuoác, v.v traûi qua taát caû. Nhaäp trung laïi coù caùc vò khaùc nhau, ñoä nhaäp

hoaønh moân moân laïi coù voâ löôïng, cho neân moãi moân ñeàu noùi taát caû töôùng aáy ñaõ roäng, ngöôøi muoán tu quaùn laø ñeå taâm khoù ñuùng neân phaûi keát ruùt chæ baøy yù chaùnh kia, goïi laø nhaát taâm, ñaây laø chaùnh noùi yù moân nhaát taâm voâ sinh, theo nhö moân voâ sinh coù ngaøn lôùp.

Keá noùi caùc moân haønh doïc, ñoä nhaäp nhaát taâm, tuy caùc thöù ôû sau keát thaønh nhaát taâm, nhöng nhaát taâm ôû sau chia moân giaûi thích, tröôùc giaûi thích chung moân, ñoái ôû sau, v.v... coù caùc töôùng khaùc nhau neân goïi laø chung. Lôïi laø neâu chung vôùi rieâng, vì chöa roõ ôû sau rieâng, ôû chaëng giöõa

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 274

ban ñaàu löôïc chæ baøy phaùp quaùn. Neáu khoâng ñöôïc, laø keá noùi yù ñoä nhaäp, tìm vaên raát deã thaáy.

Noùi huyeàn sieâu laø trong nhaát taâm ñaày ñuû, khoâng coøn coù thöù lôùp, khaùc nhau vôùi doïc tröôùc neân noùi huyeàn sieâu. Xuaát Giaû Ñoä Nhaäp Trung cheùp: Laëp laïi löôïc ñaõ nhaäp, töï haïnh tuy phaù nhöng chöa boû phaân bieät, neân goïi laø sô.

Keá vì lôïi tha laïi phaân bieät roäng, neân goïi laø phöùc phaù roài laïi neân goïi laø ñaùo nhaäp. Cuõng goïi laø nhaäp laïi vì chöa ñeán tröôùc, caùc töôùng nhö vaäy cuõng nhaäp nhaát taâm, neân noùi dieäu khoâng, cho ñeán song chieáu, taát caû ñeàu chaúng ñuùng yù cuõng nhö. Noùi song chieáu giaû cuûa hai ñeá, do giaû töùc trung, vì sao ôû sau giaûi thích keát nhö vaäy, v.v...

Keá y cöù nhaát taâm khi tri kieán Phaät ñaõ ôû moãi nieäm chæ quaùn hieän tieàn, y cöù taâm nieäm naày goïi laø chuùng sinh. Sao tröôùc nay hoaëc ngang hoaëc doïc ñaõ nhaäp nhaát taâm, moät nieäm khôûi khoâng lìa ngaõ, ngaõ töùc Chuùng sinh, traùi moãi nieäm taâm, taâm tòch maø chieáu, tòch neân goïi laø chæ, chieáu neân goïi laø chæ, chieáu neân goïi laø quaùn, nhaát taâm ñaõ. Caùc taâm neâu baøy cuõng vaäy, chæ quaùn laøm nhaân nhaõn trí laøm quaû, trong moãi nieäm khoâng ñaâu khoâng coù chæ quaùn nhaõn trí, caàn gì sô tru môùi goïi laø khai, nhö khai Ba thöøa chæ laø nghóa khai chaáp caän aáy, nghóa laø ngay chuùng sinh cuõng laø ñieåm chæ baøy noùi tình vaéng laëng, töùc laø Phaät tri kieán Ba thöøa. Nay naày chæ laø khai thöøa nhaän khai cuûa khai thoâng, chöa phaûi khai phaùt khai cuûa khai kieán, neân vaên sau noùi naày quaùn Thaùnh, v.v... ñeå phaùn khai vò, neân trong kinh Phaùp Hoa noùi daãn chöùng trong thanh tònh saùu caên, nhöng chæ daãn yù caên, do yù tònh neân caùc caên thanh tònh, neân chæ daãn yù ñeå nhieáp caùc caên. Hai Hieàn möôøi Thaùnh ñeàu daãn Nhaân vöông. Hieàn Thaùnh ôû nhaân neân coù quaû baùo, Phaät khoâng coù quaû baùo, neân goïi laø Tònh, nay noùi chung tònh ueá ñaõ khaùc, coù nghóa baùo khaùc nhau coù theå chöùng roát raùo. Trong Ñaïi kinh cuõng noùi ôû sau möôïn tieåu noùi ñaïi chöùng baùo Dieäu giaùc, Tieåu thöøa cuõng do coù hieän baùo, goïi laø höõu baùo neân trong quyeån hai möôi baûy cheùp: Chuùng sinh raøng buoäc goïi laø saéc, danh saéc raøng buoäc chuùng sinh. Sö töû hoáng khoù noùi, neáu coù danh saéc laø raøng buoäc, caùc A-la-haùn chöa lìa danh saéc, cuõng coøn raøng buoäc.

Phaät noùi: Naày thieän nam: Hai moùn giaûi thoaùt laø: 1- Töû ñoaïn

1. Quaû ñoaïn

Noùi töû ñoaïn laø caùc baäc A-la-haùn ñaõ döùt phieàn naõo, caùc kieát hö hoaïi, chöa döùt quaû neân goïi quaû raøng buoäc, khoâng ñöôïc noùi danh saéc raøng buoäc, tuy chöa döùt quaû maø quyeát ñònh ñoaïn, phieàn naõo töùc laø hoät

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 275

cuûa quaû, aám quaû töùc laø quaû cuûa töû gia, Ñaïi thöøa tuy ñoàng. Tieåu thöøa khi nhaäp Voâ Dö döùt haún quaû, chæ coù hieän baùo voâ sinh haäu baùo, nghóa aáy hôi ñoàng neân ñöôïc töôùng hieån. Coù baùo thaân neân ñoàng vôùi töû quaû, khoâng vôøi laáy haäu baùo goïi laø khoâng quaû töû, theá daãn trong kinh Kim Quang Minh cuõng chöùng baùo thaân tuy ñoàng danh baùo, nghóa baùo laïi khaùc, khaùc nhau Tieåu thöøa, caùch theá baùo, neân laëp laïi daãn, caûnh goïi laø phaùp thaân, trí goïi laø baùo thaân, caûnh trí töông öng naêng khôûi hoùa duïng, goïi laø öùng thaân, y cöù theo yù kinh aáy chöõ öng bình hoâ, trí neân ôû caûnh goïi laø öùng thaân, kinh aáy töùc duøng baùo thaân laø öùng thaân.

Khôûi hoùa duïng: Laø neân ñoïc khöù thinh, töùc hoùa thaân, cho neân phaåm Tam thaân kinh aáy cheùp: Hoùa thaân öùng thaân thoái thaát, tuøy caùc chuùng sinh hieän caùc thöù thaân, goïi laø hoùa thaân, töông öng nhö nhö nhö nhö trí nguyeän löïc, ñöôïc hieän töôùng toát ñaày ñuû, goïi laø öùng thaân, döùt taát caû phieàn naõo, ñaày ñuû taát caû phaùp, chæ coù nhö nhö, trí nhö nhö, phaùp thaân nhö nhö laøm trí nhö nhö laø nôi neân nöông töïa.

Keá daãn taùnh baùu giaûi thích Kim Quang Minh.

Keá traûi qua nhaát taâm, do moät beà ngang doïc khoâng hai nhaát taâm, traûi qua caùc taâm, taát caû caùc taâm khoâng ñaâu chaúng phaûi voâ minh, cho neân sô toå quaùn chung voâ minh, chung ñaõ chaúng phaûi neân khai chung xuaát rieâng, trong taâm voâ minh ñaày ñuû caùc taâm.

Hoûi: Vaên tröôùc chæ noùi quaùn thöùc aám vì sao coù caùc taâm duïc? Ñaùp:

1. Caùc taâm khoâng ra khoûi thöùc.
2. Vì ñoái vôùi ngöôøi tieän nghi, neân phaûi goàm neâu baøy.

Hoûi: Tham, v.v töùc thuoäc veà phieàn naõo sao goïi laø quaùn taâm?

Ñaùp: Tuy laø phieàn naõo thuoäc thieän aùc aám, huoáng naày chæ quaùn caùc duïc taâm vöông. Neáu vaäy, coù gì khaùc vôùi phieàn naõo?

Ñaùp: Ñaây laø phieàn naõo chaúng phaûi caûnh phieàn naõo, do quaùn phaùp aáy xöa quaù khöù hieän taïi xöa taäp sinh, khoâng ñoàng vôùi sau neân hôïp ôû ñaây, thaät phieàn naõo aáy chaúng phaûi baùo aám, tuy töùc thuoäc veà aám maø aám baát taän, cho neân vaên sau laïi neâu caùc aám, noùi lòch nghóa laø xem xeùt, do bieät mong chung neân goïi laø dö, khoâng ngoaøi voâ minh neân noùi nhaát taâm.

Keá: Tröôùc nay ôû sau neâu baøy caùc aám nhaäp

Hoûi: Leõ ra ôû cuoái quyeån baûy noùi möôøi thöøa xong neâu baøy caùc aám nhaäp ñeàu tu möôøi thöøa, vì sao ôû ñaây neâu baøy ö?

Ñaùp: Do nghóa tieän, töø sô ñeán naày rieâng y cöù thöùc taâm, töø ñaây trôû ñi, cho ñeán lìa aùi, y cöù ñuû veà naêm aám môùi thaønh phaùp töôùng, neân trong thoâng bít, ñaõ xem xeùt ñeá duyeân, ñeá duyeân phaûi ñaày ñuû naêm aám, ñaïo

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 276

phaåm nieäm xöù khoâng theå noùi rieâng moät thöùc aám, chaùnh trôï chæ laø giuùp cho ñaïo phaåm, ôû sau ba phaùp chæ laø noùi caùc vò thöù lôùp cuûa quaùn aám, neân phaûi ôû ñaây neâu baøy caùc aám nhaäp, ñem caùc aám nhaäp coäng thaønh caûnh quaùn.

Hoûi: Traûi qua caùc nhaát taâm caùi naøo khaùc vôùi boán aám?

Ñaùp: Coù ñoàng coù khaùc ñuû nhö tröôùc coù phaân bieät. Laïi traûi qua caùc nhaát taâm, duøng taâm ñoái taâm maø noùi chung rieâng, neáu neâu baøy caùc aám duøng aám ñoái aám, maø noùi thoâ teá baùo phi baùo khaùc nhau vì phaùp töôùng khaùc nhau, neân phaûi noùi rieâng, tuy laø noùi rieâng neân bieát ñoàng khaùc, aám khoâng ngoaøi taâm taâm khoâng lìa aám, aám naêng ngaên che, taâm thöôøng taïo taùc, taïo thaân che sô ñeàu do taâm laøm caûnh.

Keá laø hoûi ñaùp phaân bieät, ñaùp chaëng giöõa, tröôùc ñaùp nhaäp khoâng nhaân duyeân, ôû chaëng giöõa tröôùc goàm ñaùp, sao ôû sau neâu baøy rieâng, noùi veà sinh töû ôû sau coù giaûi thích.

Vaên ñaàu giaûi thích vì töï neâu ra, töï ñaõ coù ôû sau giaûi thích vì neâu ra tha. Hieàn thaùnh giaûi thích laø tueä maïng, caùc thaàn thoâng ôû sau giaûi thích laø voâ laäu. Laïi phaùp vò ôû sau giaûi thích laø phaùp vò, nhöng phaûi suy nghó phaân bieät neâu baøy ñoàng xuaát giaû töôùng nhaân duyeân, töï thoaùt ñoàng ñaïi bi, thoaùt tha ñoàng boån theä, tueä maïng ñoàng lôïi trí. Voâ laäu ñoàng phöông tieän, phaùp vò ñoàng tinh taán, moãi phaùp kheá hoäi khieán nghóa töông ñöông, giaû ôû sau khoâng neân noùi neâu baøy ôû sau, muoán duøng tröôùc sau moät neâu baøy naêm duyeân neân cuõng coù naêm duyeân. Phaøm quaùn khoâng ôû sau keá ñaùp nhaäp giaû khoâng coù boán moân, yù khoâng chung ñaïi tieåu, v.v..., tieåu taïng ñaïi dieãn thieân ba vieân moät, caùc phaùp naày ñeàu phaù kieán tö nhaäp khoâng, quaùn naêng phaù y moân khaùc nhau, neân neâu baøy möôøi saùu moân ñeå phaân tích theå khoâng laãn loän, nhö theå hö khoâng caùc khoâng laïi khaùc nhau, kieán tö ñoaïn xöù Ba thöøa chung höõu, Bieät giaùo nhaäp khoâng tuy rieâng ôû Boà-taùt, trí döùt laïi ñoàng, neâu taâm haèng khaùc, nay vaên noùi doïc töông töï Bieät giaùo, yù vaên laïi khaùc, neân nay vaên noùi nhöõng vieäc ñaõ neâu, neân ñoái bieät phaân bieät khieán cuøng neâu khaùc, ñeå laäp thöù lôùp, boån nguyeän khoâng thöù lôùp, neân noùi phaân bieät nhaøn. Sôï ngöôøi meâ neân nöông boán giaùo ñeå phaân bieät, yù vaên voán ôû moät vieân duïng.

Trí chöôùng ôû sau nöông vaên sau naày ñeå daãn Ñaït-ma Uaát-ña-la giaûi thích nghóa trí chöôùng. Ñaït-ma Uaát-ña-la Haùn dòch laø Phaùp Thöôïng, sau khi Phaät dieät ñoä taùm traêm naêm, laø A-la-haùn ôû trong Baø-sa, duøng ba traêm baøi keä laøm moät boä, goïi laø Taïp A-tyø-ñaøm. Vua cuûa luaän naày giaûi thích nghóa, vaên thöôøng phaân bieät. Ñaïi sö trích daãn hoaøn toaøn leo phaù phaân tích. Cuõng nhö Huyeàn Vaên coù giaûi thích möôøi hai boä kinh, tuy khoâng

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 277

chaùnh duøng maø coøn ñuû yù aáy, nay vaên ñaàu töø phieàn naõo ñeán laøm sao noùi trí thaønh chöôùng, töùc gaïn khôûi, trí coù hai thöù:

Ñaùp: Ñaõ thuaät nghóa aáy laïi thuaän toâng aáy, chôù ñem vaên nay ñeå xen laãn yù kia.

Ban ñaàu gaïn raát deã hieåu. Trong lôøi ñaùp noùi chöùng trí, laø trí cuûa Phaät vaø Boà-taùt. Noùi thöù trí laø trí Nhò thöøa, trí Nhò thöøa tuy ñöôïc goïi laø trí nhöng chöa thuaän thaät töôùng, nghóa phaûi neân bieát, coù coâng naêng phaù phieàn naõo nghóa phaûi ôû trí, noùi theå traùi, v.v... laø giaûi thích thöùc trí, thöùc thuaän ôû töôûng taùnh laø phaân bieät, trí naày traùi theå neân goïi laø theå traùi, trí naày thuaän töôûng neân goïi laø Töôûng thuaän, thuaän trí Nhò thöøa traùi vôùi trí Phaät, laøm chöôùng trí Phaät vaø Boà-taùt neân noùi trí chöôùng.

Laïi Phaät coù hai chöôùng, v.v phieàn naõo chöôùng cuûa Phaät tröôùc ñaõ

döùt tröø xong, voâ minh laïi heát goïi laø lìa hai chöôùng, neân daãn trong kinh Nieát-baøn chöùng hai giaûi thoaùt. Taâm nghóa laø trí voâ laäu, nghóa laø chöùng trí, trí khoâng bò chöôùng goïi laø trí giaûi thoaùt.

Keá daãn trong Ñòa Trì giaûi thích yù Nieát-baøn. Ñòa Trì goïi laø tueä Nieát- baøn goïi laø trí, teân khaùc maø nghóa ñoàng.

Keá neáu duøng ôû sau giaûi thích Ñòa Trì tueä giaûi thoaùt, trong Ñòa Trì ñoái vôùi taát caû sôû tri, bieát khoâng chöôùng ngaïi, goïi laø trí tònh, neân giaûi thích raèng: Do minh cho neân ñoái vôùi trí coù ngaïi. Neáu phaù voâ minh bieát khoâng coù chöôùng ngaïi, töùc laø voâ minh chöôùng chöùng trí, goïi laø trí chöôùng, phaù voâ minh neân ñöôïc trí khoâng chöôùng.

Keá daãn nhaäp Ñaïi thöøa, ñeå chöùng voâ minh laø nghóa trí chöôùng, nhöng voâ minh goïi laø ñoàng cho neân phaûi phaân bieät voâ minh xuaát theá môùi goïi laø Trí chöôùng, hai chöôùng ñeàu goïi laø phieàn naõo, laïi caøng khoù. Voâ minh vaø aùi ñeàu laø phieàn naõo, vì sao chæ duøng voâ minh phieàn naõo, ñeå laøm trí chöôùng. Töø voâ minh trôû xuoáng giaûi thích, aùi laø phieàn naõo, phieàn naõo khaùc trí, voâ minh tuy cuõng goïi laø phieàn naõo, phieàn naõo töùc trí, cho neân voâ minh chaúng ñoàng vôùi aùi, cho neân phaân ra hai chöôùng khaùc nhau.

Keá daãn neâu baøy giaûi thích trí chöôùng, phaàn ñoaïn laø sinh sinh töû chaúng phaûi voâ vi. Neáu voâ vi sinh töû sinh töû töùc voâ vi, voâ minh cuõng nhö vaäy, töùc theå ñöôïc goïi laø trí, cho neân noùi voâ minh ñöôïc goïi laø trí chöôùng, aùi töùc boán tuïc ôû sau giaûi thích phieàn naõo töùc hoaëc cuûa trí, neân khi coù trí tueä thì khoâng coù phieàn naõo, khi coù phieàn naõo thì khoâng coù trí tueä, cho neân trong vaên noùi, giaûi hoaëc khoâng chung, phieàn naõo töùc chöôùng goïi laø phieàn naõo chöôùng.

Noùi voâ vi sinh töû: Laø nhieáp vaøo Ñaïi thöøa laäp baûy moùn sinh töû, coù phöông tieän sinh töû, töùc voâ vi sinh töû, coù nhaân duyeân sinh töû, töùc phaùp

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 278

giôùi sinh töû, hai sinh töû naày ôû coõi bieán khaùc, neân sinh töû aáy töùc voâ vi, neân möôïn neâu baøy nay töùc hoaëc cuûa trí. Laïi nöõa, aùi khieán cho caùc coõi noái tieáp noùi. Laïi giaûi thích truøng laäp aùi vaø voâ minh, theå aáy khaùc nhau, aùi töø quaû khôûi laøm noái tieáp quaû sau, neân noùi khieán cho caùc coõi noái tieáp, ñaây laø noùi coâng naêng cuûa aùi, khieán cho taâm phieàn naõo ôû sau giaûi thích coâng naêng cuûa aùi chæ laø phieàn naõo, tuy voâ minh ngaên che ôû sau, neâu ra coâng naêng cuûa voâ minh, ñeå noùi phieàn naõo.

Chieâu vôøi sinh töû khoâng gì hôn aùi, neân töø cöông maø ñaët teân, cho neân aùi chæ goïi laø phieàn naõo, khoâng goïi laø trí chöôùng, voâ minh khoâng roõ ôû sau, laø chaùnh giaûi thích, coâng naêng cuûa voâ minh laø nghóa trí chöôùng, voâ minh vaø aùi ñeàu traùi vôùi giaûi thoaùt, maø voâ minh khoâng ñoàng vôùi nhanh goác cuûa aùi, voâ minh laø goác traùi vôùi giaûi thoaùt, traùi töùc laø chöôùng.

Keá taùnh aùi ôû sau noùi aùi laø nhaùnh, goác ñaõ coù teân trí chöôùng, cho neân aùi chæ goïi laø phieàn naõo. Keá voâ minh taùnh meâ ôû sau giaûi thích laïi voâ minh ñích thaân chöôùng trí, cho neân nghóa chöông trí hieån baøy. Keá voâ minh coù hai thöù ôû sau, laïi phaân bieät voâ minh ñoàng theå khaùc, ñeå noùi theå töôùng cuûa hai chöôùng khaùc nhau.

Tröôùc hoûi, tuy coù caùi khaùc cuûa meâ söï meâ lyù, caû hai ñaõ ñoàng ñöôïc goïi laø voâ minh, vì sao voâ minh ñöôïc goïi laø trí chöôùng; keá daãn trong Ñòa Trì ñeå ñaùp, neáu chung, thì sôû chöôùng ñaõ chung goïi laø trí, neân khieán naêng chöôùng chung goïi laø chöôùng, nay noùi rieâng laø trí theå cuûa sôû chöôùng ñaõ khaùc nhau, neân khieán naêng chöôùng voâ minh khaùc nhau, cho neân Nhò thöøa coù trí voâ ngaõ, maø thaønh sôû chöôùng, töùc do phieàn naõo maø thaønh naêng chöôùng, phaùp cuûa Chö Phaät, Boà-taùt voâ ngaõ trí, maø thaønh sôû chöôùng, nhaân voâ ngaõ trí maø thaønh naêng chöôùng, do sôû chöôùng cuûa Nhò thöøa, laøm naêng chöôùng ñoái vôùi Phaät vaø Boà-taùt. Ñoái vôùi Nhò thöøa ñöôïc goïi laø trí, ôû Phaät Boà-taùt chæ goïi laø Chöôùng, ñaây cuõng töùc trí laø chöôùng, goïi laø trí chöôùng. Neáu vaäy ôû sau phaùn xeùt ñeán Ñòa Trì, nhaân phaùp voâ ngaõ ñeàu laø meâ nhaân phaùp voâ ngaõ, caû hai ñeàu goïi laø lyù, caû hai trí voâ ngaõ ñeàu goïi laø tònh trí, phieàn naõo laø trí ñeàu laø gia chöôùng cuûa lyù trí, töø trì sôû tri trôû ñi, töùc laø söï trí bò chöôùng laøm trí chöôùng.

Keá neáu vaäy ôû sau gaïn veå sôû giaûi, meâ söï meâ lyù ñeàu goïi laø trí chöôùng.

Sao laø ñònh, töø chieáu söï chieáu lyù, kheá hoäi hai giaûi ñeàu coù ñaïo lyù, do ngöôøi xöa giaûi thích coù hai khaùc nhau, hoaëc do caùc phaùp bò chöôùng, goïi laø trí chöôùng, hoaëc do voâ minh chöôùng ñoái vôùi trí Phaät goïi laø trí chöôùng, luaän chuû ñeàu thöøa nhaän neân noùi tuy hai hai maø khoâng hai, chæ laø moät trí naêng chieáu lyù söï, söï lyù tuy khaùc maø trí theå chaúng khaùc. Laïi taâm trí laø

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 6 (Phaàn 4) 279

chöôùng ôû sau laïi neâu ra khaùc giaûi. Coù ngöôøi noùi: Taâm trí laø chöôùng, taâm laø phaân bieät, phaân bieät laø söï, söï ngaïi nhö thaät, ôû ñaây giaûi thích chaáp meâ lyù, goïi laø trí chöôùng, do dieät töôûng dieät taâm, neâu phaùp Tieåu thöøa phaùp ñoái vôùi giaûi thích veà ñaïi, nhö ngöôøi Tieåu thöøa nhaäp ñònh dieät taän töôûng dieät taâm, cuõng goïi laø dieät trí, ñaây laø ñoaïn dieät, nay dieät trí chöôùng taâm khoâng töï theå dieät, töùc boû phaân bieät nhaäp voâ phaân bieät, neân bieát phaân bieät thaät khoâng theå vaû laïi chaúng phaûi ñieàu nhieân ôû sau giaûi thích laïi trì chöôùng vaø trí Trung ñaïo, chaúng phaûi ñieàu nhieân ôû sau giaûi thích laëp laïi trí chöôùng vaø trí Trung ñaïo, chaúng phaûi roõ raøng khaùc nhau, trí chöôùng laø voâ minh voâ minh laø phaùp taùnh, cho neân trí chöôùng khoâng theå caét ñöùt.

Keá ôû sau daãn kinh chöùng minh, phöôùc coøn moät maûy may, khoâng ñaâu chaúng cuøng toät. Phaûi bieát phaân bieät trí theå khoâng xaû, vì giuùp ñaïo moân tröôùc phaù phieàn naõo, neáu phaù phieàn naõo, phaù hoaëc trí naày, theå laø chöùng trí cho neân khoâng loãi, ngöôøi laøm ôû sau phaù kieán chaáp. Kieán tö cho laø khaùc nhau cuûa höõu ñoaïn khoâng ñoaïn, noùi veà trí theå aáy theå voán khoâng khaùc nhau, nhö caùc yù giaûi thích ôû tröôùc noùi leân voâ minh tuy noùi trí chöôùng, theå chöôùng töùc trí, laïi töø tröôùc nay caùc giaûi cuõng khoâng ra ngoaøi giaûi thích Trung quaùn ôû tröôùc; ban ñaàu noùi nghóa trí chöôùng, chia laøm ba caùch giaûi thích.

Ban ñaàu noùi trí laø chöôùng, töùc laø trí laø naêng chöôùng, hai chöõ trí chöôùng ñeàu thuoäc veà Naêng.

Keá noùi töø sôû chöôùng, goïi laø Trí chöôùng, töùc laø chöùng trí bò chöôùng, goïi laø trí chöôùng, hai chöõ sôû chöôùng ngaïi ñeàu thuoäc veà sôû chöôùng.

Keá noùi laïi trí sôû tri ngaïi, goïi laø trí chöôùng, töùc chöõ chöôùng laøm chöõ trí, chöõ sôû.

Keá hoûi ñaùp: Laëp laïi giaûi thích ngaên ngaïi; Ban ñaàu yù hoûi: Trong kinh Anh Laïc neâu baøy vò thæ chung, chæ noùi Sô ñòa ba quaùn hieän tieàn vaên song löu ôû tröôùc vì sao coù ñöôïc ba choã song löu.

YÙ ñaùp: Möôïn nghóa töôùng thaønh ôû lyù khoâng coù loãi möôïn baùt ñòa Bieät giaùo thaønh thaáp, beân Thoâng giaùo möôïn Sô truï Bieät giaùo thaønh cao beân Vieân giaùo, khoâng theå chuyeân chaáp trong kinh Anh Laïc vò ñònh cuûa Bieät giaùo ôû Sô ñòa. Noùi vò phaân bieät ñeàu khoâng gì hôn kinh Anh Laïc, cho neân möôïn ñoù ñeå thaønh cao thaáp. Moät hoûi ñaùp löôïm laët maø coù, vaên cuõng khoâng coù thöù lôùp.

Chæ Quaùn Phuï Haønh Truyeàn Hoaèng Quyeát phaàn boán trong quyeån

saùu.