CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT

**QUYỂN 9**

(PHẦN 2)

Keá noùi thieàn vöøa laäu vöøa voâ laäu, ban ñaàu noùi yù y theo trong thieàn moân caên taùnh coù ba, neân tueä nhieàu ñònh ít, vì ñoù noùi saùu dieäu moân naày phaàn nhieàu ôû coõi duïc phaùt voâ laäu, theá chöa phaûi ñuû ñòa treân, laïi traûi qua taát caû nhaân duyeân saùu ñoä, cho neân phaùn xeùt thuoäc tueä nhieàu ñònh ít, hoaëc ñònh nhieàu tueä ít, vì ñoù noùi ñaët thaéng, trong thieàn ñaëc thaéng tueä taùnh ít, neân ñeán Thöôïng ñòa môùi phaùt voâ laäu, neáu ñònh tueä ñoàng vì ñoù noùi thoâng saùng, thoâng saùng trong thieàn ñònh tueä taùnh, v.v... quaùn tueä saâu xa ñuû phaùt taâm caên baûn, töø haï ñeán thöôïng ñeàu phaùt voâ laäu, ñaây laø tuøy cô thuaän taäp maø noùi. Neáu ñoái trò, traàm nhieàu neân tu tueä nhieàu ñònh ít, taùn nhieàu neân tu ñònh nhieàu tueä ít, traàm taùn, v.v... neân tu caùc quaùn, luaän noùi phaùp töôùng thì noùi tuøy cô ñoái trò, nay naày noùi phaùt chæ phaùn xeùt tuøy theo phaùt.

Hoûi: Nay vaên vì sao khoâng noùi saùu dieäu moân?

Ñaùp: Soá ñaàu vaø tuøy theo ôû trong caên boån tröôùc noùi boán phaùp sau nhaäp lyù chaúng phaûi nay baøn luaän, huoáng chi laø chung tu töôùng, neân ôû ñaây khoâng noùi.

Noùi yù: Sao goïi laø Ñaëc thaéng? ñaây quaùn ñaëc bieät xuaát thaéng ôû chín töôûng, nhö trong luaät noùi, luaät Thaäp Tuïng cheùp: Ñöùc Phaät ôû nöôùc Baït-kyø treân soâng Baø-Caàu. Luaät boán Phaàn cheùp: Vöôøn Baø-Caàu, vì vöôøn ôû treân soâng, daïy caùc Tyø-kheo tu quaùn baát tònh, caùc Tyø-kheo ñuùng nhö lôøi daïy maø tu taäp, ñoái vôùi thaân sinh nhaøm chaùn, nhö coät raén vaøo coå, hoaëc coù caùc Tyø-kheo taâm nghó muoán cheát, khen cheát, tìm dao töï saùt, hoaëc uoáng thuoác ñoäc töï troùi töï ñoïa, hoaëc chuyeån töôùng hoaïi. Coù moät Tyø-kheo laïi ñeán choã Phaïm Chí Loäc Tröôïng khen raèng: Thieän nhaân! oâng haõy gieát toâi, toâi cho oâng y baùt. Baáy giôø Phaïm Chí aáy lieàn duøng dao beøn chaët ñöùt maïng caên, maùu dính dao beøn xuoáng soâng röûa. Luùc aáy, coù ma trôøi töø nöôùc troài leân

ñöùng ôû treân nöôùc khen Phaïm Chí raèng: Thieän nhaân! oâng ñöôïc phöôùc lôùn, Sa-moân Thích töû naày chöa ñoä thì ñoä, chöa thoaùt thì thoaùt, ñöôïc caû y baùt, nhö vaäy beøn gieát haïi saùu möôi Tyø-kheo, nhaân ñeán nöûa thaùng noùi giôùi. Ñöùc Phaät hoûi ngaøi A-nan sao khoâng thaáy caùc Tyø-kheo, ngaøi A-nan ñaùp ñuû, do ñaây maø laäp cheá, neân sau ñoù ñoåi quaùn daïy tu ñaëc thaéng.

Hoûi: Neáu vaäy sao khoâng ôû sau quaùn baát tònh maø ví duï?

Ñaùp: Neáu y theo ñoái trò neân nhö ñaõ hoûi, nay y theo saâu caïn neân neâu baøy ôû tröôùc, neân trong Phaåm Quaûng Thöøa, cuûa kinh Ñaïi Phaåm noùi cöûu töôûng, v.v... thieàn ñeàu Ñaëc thaéng, ôû sau coù neâu. Ñaây thì kinh cuõng nöông saâu caïn, lôùn roäng, ôû sau noùi öa saùch taán. Ban ñaàu duï cho, laø quaùn voâ laäu nhö thaân tham duïc nhö nhieät beänh, chín töôûng nhö thuoác, voán töï haïi nhö ñaïi loãi, chöa bieát laäu heát goïi laø thaân yeáu, duy chuyeân nhaøm thaân nhö xuù ueá, thuoác voán trò beänh giuùp thaân bình phuïc, nay beänh tuy boû nhöng khieán thaân khoán khoå, neân noùi laø teä, laïi tu Ñaëc thaéng nhö theâm vaøo, coøn keøm theo baát tònh ôû sau, taán phaùt voâ laäu nhö thaân bình phuïc, sinh thaéng ôû sau phaùn xeùt, höõu quaùn ôû sau noùi quaû thaät. Phaùp ñaàu, keá duï cho, noùi nhö ngöôøi xeùt thöùc aên, töùc trò ngöôøi tham duïc. Toàn thaân tu quaùn nhö aên môõ heo, nieäm xöù quaùn thaân nhö dính vaät dô, baát töùc töï haïi, cuõng nhö aên maïnh, chín töôûng quaùn thaønh cuõng nhö heo hoâi möôùn ngöôøi töï haïi, nhö khoâng aên laïi. Chöõ lieâm chaúng phaûi theå neân laøm töùc aên ít, hôïp nhö vaên. Ñaëc thaéng phaùt, ôû sau chaùnh hoùi phaùt töôùng, möôøi saùu phaùp naày ñoái vôùi Boán nieäm xöù vaø boán moùn caên boån, trong moãi nieäm xöù ñeàu noùi: Neáu ñoái vôùi ñaïo phaåm, thì nieäm xöù thuoäc veà ñaïo phaåm, ñaây laø noùi theo thoâng, neân chæ cho ñaïo phaåm, töø ban ñaàu bieát ra hôi thôû ñeán tröø caùc thaân haønh, coù naêm ñaëc thaéng goïi laø thaân nieäm xöù.

Ban ñaàu noùi hôi thôû ra vaøo, vaøo ñeán roán, ra ñeán muõi soi chieáu khoâng loaïn, cho ñeán bieát vaøo nheï ra naëng, vaøo thoâ ra teá, nhaäp trôn ra rít, nhaäp laïnh ra aám, bieát thôû daøi ngaén. Trong Ñaïi luaän quyeån naêm möôi ba noùi, nhö ñeä töû Toaøn sö, Toaøn sö bieát daây daøi ngaén, maø caên baûn thaàm chöùng, neâu caên boån tröôùc noùi khaùc vôùi ñaây, nhö tro ñaäy löûa, v.v... ba duï cho, vaø duï cho caên baûn khoâng coù quaùn tueä, phuï nöõ aên löûa nhö coù thaân, tro ban ñeâm maø toái nhö caên baûn, nay coù quaùn tueä nhö tröø tro, ngaøy saùng môû maét, neân bieát Ñaëc thaéng khaùc vôùi caên baûn, taùm xuùc tröôùc xuùc thaân boû, cuõng baùc boû caên baûn. Thöông laø kho luùa, luùa laø naêm thöù luùa, luùa laø teân chung cuûa naêm thöù, luùa laø hoät, naêm thöù thaønh hoät goïi laø luùa, naêm thöù: Luùa neáp, keâ, mì, luùa, meø.

Keá töø taâm thoï vui ôû sau, ba Ñaëc thaéng ñoái vôùi thoï nieäm xöù; keá taâm khôûi vui ôû sau, ba ñaëc thaéng ñoái vôùi taâm nieäm xöù. Trong Ñaïi Taäp,

v.v... ôû ñaây daãn trong Ñaïi Taäp chöùng minh khoâng coù noäi tònh, nay chæ noùi taâm taùc hyû, töùc tôï khoâng coù noäi tònh neân ñoàng Ñaïi Taäp, töø quaùn voâ thöôøng ôû sau, naêm ñaëc thaéng goïi laø Phaùp nieäm xöù, noùi caùc choã cuõng quaùn. Chöa phaûi trò rieâng, theo bieát hôi thôû ra vaøo vaø quaùn voâ thöôøng, ôû ñaây chæ töôùng chung bieát voâ thöôøng. Ñeán thieàn thöù tö, thieàn ñaây hôi thôû döùt, neân ngoaïi ñaïo chaáp cho laø thöôøng, neân quaùn voâ thöôøng rieâng trò ñòa naày. Laïi ñeán Töù khoâng caøng phaûi noùi khaùc, neân caên khoâng xöù vaãn laø noùi löôïc, neân noùi khoâng taùn laø muoán bieát duïc taùn aáy, neân goïi laø ly duïc, goïi laø quaùn ly duïc. Voâ sôû höõu xöù noùi hoaëc nhieàu hoaëc ít, thöùc xöù laø nhieàu voâ sôû höõu xöù laø ít, nay coù quaùn tueä lìa laø nhieàu ít, neân noùi ñeàu khoâng thieáu, töùc laø dieät, neân noùi quaùn dieät, möôøi saùu phaùp naày ôû sau chung keát. Hoaønh ñoái nieäm xöù lyù khaùc caên baûn, doïc ñoái caên baûn laïi nöông nieäm xöù neân khaùc rieâng caên baûn, neáu duï cho raèng: Nhö thöùc aên khoâng muoái, v.v... rieâng phaùt caên baûn nhö aên laïc, ñaëc thaéng höõu quaùn nhö theâm muoái, caên baûn saâu caïn neân noùi doïc, caùc phaùp nieäm xöù neân noùi ngang, vaên ñaàu tuy khoâng neâu soá, danh nghóa ñaõ ñuû, khoâng caàn giaûi thích rieâng, chæ coù ban ñaàu thaân nieäm naêm phaùp, danh töôùng hôi aån. 1- Bieát hôi thôû vaøo; 2- Bieát hôi thôû ra; 3- Bieát thôû daøi ngaén; 4- Bieát hôi thôû khaép thaân; 5- Tröø caùc thaân haïnh. Caùc vaên neân thaáy. Trong thieàn moân hoûi Ñaëc thaéng nöông vaøo ñòa naøo?

Ñaùp: Ngöôøi giaûi thích khaùc nhau, coù sö noùi: Chæ ôû coõi duïc, chöa ñöôïc ñeán Sô thieàn, ñòa treân chaúng phaûi khoâng ñöôïc, do quaùn phaùp khoâng ñuû, nhö thieàn thöù tö khoâng thôû ra thôû vaøo, cho ñeán hyû laïc, ñeå noùi nieäm xöù baát tieän.

Laïi coù moät sö, ñuû nhö vaên nay vaø phaùp giôùi thöù lôùp trong thieàn moân noùi, ñeàu y kinh neân duøng thuyeát naày ñeå giaûi thích.

Coù moät sö noùi: Ñoái Boán nieäm xöù coù theå nhö vaäy, nhöng phaân ra khoâng ñeàu, neân nhö möôøi saùu haønh töôùng voâ laäu, moät ñeá ñeàu coù boán, ôû moãi nieäm xöù ñeàu coù boán Ñaëc thaéng, thaân haønh giaû caàn gì chæ hôi thôû ra vaøo, phaûi taâm thoï môùi coù theå taïo laøm. Cho neân thöù naêm nhaäp thoï nieäm xöù, sö naày ñoái vôùi ñòa cuõng ñoàng vôùi nay, nhöng ñoái nieäm xöù tieåu baát ñònh.

Keá noùi thoâng minh: Ban ñaàu trong, noùi thaáy ba möôi vaät, tröôùc

trong Ñaëc thaéng noùi ba möôi saùu, khoâng khaùc vôùi ñaây, laïi caùc vaên ñeàu noùi trong ngoaøi, trung gian ñeàu coù möôøi hai vaät, chæ coù trong thieàn moân nhöng phaân ra trong ngoaøi, ngoaøi coù möôøi vaät, trong coù hai möôi saùu, ôû giöõa coù hai möôi hai laø ñòa, möôøi boán laø thuûy, maø khoâng phaân danh töôùng thuoäc ñòa thuûy, neân noùi: Raâu toùc moùng raêng, da moûng da daày, gaân

thòt xöông tuûy, tyø thaän gan maät phoåi, ruoät non ruoät giaø, tim bao töû, phaân tieåu dô moà hoâi, nöôùc maét nöôùc mieáng muû maùu, maïch, ñaøm vaøng, ñaøm traéng moã maøng naõo, trong ba möôi saùu thöù naày, toùc loâng moùng raêng nöôùc maét nöôùc mieáng phaân tieåu, möôøi thöù naày thuoäc veà beân ngoaøi, coøn bao nhieâu thuoäc beân trong, trong möôøi phaùp tröø toùc loâng moùng raêng thaân maùu nhö môõ, ñaøm traéng ñaøm vaøng tuûy naõo möôøi boán thöù naày thuoäc veà nöôùc, coøn bao nhieâu thuoäc veà ñaát, neáu moãi thaân ra möôøi hai thöù tuøy theo töôùng neân bieát. Trong kinh Hoa Nghieâm, v.v... trong thieàn moân hoûi theá naøo goïi laø Thoâng saùng?

Ñaùp: Phaùp thieàn quaùn naày khoâng phaân bieät ñöôïc danh muïc, ôû caùc nöôùc phöông Baéc coù sö tu ñaéc thieàn naày, muoán chæ daïy cho ngöôøi, ñaéc khoâng bieát danh maø khoâng danh baát ñònh thöû muoán ñaët ñeå trong thieàn caên baûn, maø phaùp töôùng quaù khaùc, hoaëc ñoái vôùi Ñaëc thaéng danh muïc hoaøn toaøn khaùc, ban ñaàu ñoái vôùi Boái xaû quaùn haïnh ñeàu khaùc, cho neân caùc sö goïi laø thoâng saùng, laïi coù hai caùch giaûi thích.

Ban ñaàu noùi: Khi tu ba vieäc thoâng quaùn, neân goïi laø thoâng, phaùp naày saùng saïch, khai môû maét taâm, quaùn moät ñaït ba choã, thaáy khoâng chöôùng ngaïi, neân goïi laø minh, naày giaûi thích khaùc vôùi vaên nay, laïi coù moät caùch giaûi thích ñoàng vôùi vaên nay, neân ñöôïc goïi chung laø trong nhaân noùi quaû, neân noùi thoâng minh.

Hoûi: Neáu vaäy, caùc thieàn cuõng ñöôïc, naøo coù khaùc vôùi ôû ñaây.

Ñaùp: Caùc thieàn tuy ñöôïc khoâng baèng beänh naày. Cho neân caùc sö laáy ñoù ñaët teân.

Hoûi: Trong Ñaïi Taäp giaûi thích teân goïi laø nhö taâm, cho ñeán truï trong Ñaïi Taäp, sao khoâng nöông theo maø goïi laø thoâng minh?

Ñaùp: Trong kinh Ñaïi Taäp chæ noùi “baûo cöï”, teân coøn thoâng bít, chöa ñuû ñeå duøng caùc thieàn noùi khaùc, thænh trong Quaùn AÂm, quaùn ôû tim maïch cuõng tôï nhö thieàn naày, neân noùi laø yù naày, cuõng chöa ñuû giaûi thích danh thieàn naày. Phaûi bieát ôû sau ñaõ khoâng phaùn xeùt, cho neân chæ duøng thoâng minh ñaët teân.

Keá chaùnh noùi trong phaùt. Ban ñaàu y theo naêm chi Ñaïi Taäp. Tröôùc neâu baøy; keá giaûi thích, giaûi thích vaên laïi y theo Ñaïi Taäp,

Baûo Cöï, ñeå giaûi thích töôùng aáy, trong thieàn moân tuy noùi khoâng coù danh muïc, nhöng giaûi thích nghóa thì phaûi nöông vaên Ñaïi Taäp, khaùc nhau vôùi caùc sö noùi, khoâng coù an trí.

Ban ñaàu giaûi thích Giaùc chi.

Trong kinh coù naêm caâu hôïp laïi thaønh ba; ban ñaàu rieâng y theo hai ñeá giaûi thích hai giaùc.

Keá hôïp y theo chaân tuïc giaûi thích hai tueä, ba y theo ba ñeá ñeå giaûi thích taâm taùnh, ban ñaàu giaûi thích nhö taâm raát deã thaáy; keá laïi bieát tuïc ñeá ôû sau giaûi thích Ñaïi giaùc, taäp thieàn moân giaûi thích chín möôi chín, xöông lôùn nhoû coù ba traêm saùu möôi, tuûy coù chín traêm chín möôi chín lôùp, trong xöông naày laïi coù caùc traøng, boán ñaàu boán mieäng chín möôi chín ñuoâi, soá aáy chaúng phaûi moät, naõo coù boán phaàn, moãi phaàn coù möôøi boán lôùp, naêm taïng moãi taïng che nhau nhö hoa sen, loã troáng trong ngoaøi thoâng nhau, ñeàu coù chín möôi chín lôùp, cuõng coù taùm möôi con truøng, ôû trong ñoù khieán laãn nhau, aâm thanh ngoân ngöõ ñi laïi ñoäng tónh, ñuû nhö trong thieàn moân tu chöùng coù noùi: Töø tö duy boû noùi chaân tuïc, chæ laø ñeán choã roõ ñöôïc chaân tuïc, cho ñeán ñònh chi laàn laàn saâu xa, noùi khaùc nhö vaên, taâm haïnh ôû sau giaûi thích quaùn chi, noùi chi thöôïng giaùc laø giaûi, thöôïng caên baûn chi tröïc giaùc taùm xuùc, thaàm chöùng quaùn khoâng neân baùc boû noùi giaûi, taâm truï ôû sau giaûi thích ñònh chi, khoâng giaûi thích hai chi hyû an chæ roäng nhö vaên, phaùt töø ñaây veà sau caùc ñòa vò, noùi Sô thieàn nhö boït boùng, cho ñeán thöù tö nhö hình boùng trong göông, laàn laàn mong nhau laàn saâu xa, cho neân y cöù theå duï ñeå noùi veà töôùng maïo, vaøo coõi Voâ saéc, Voâ saéc coù theå duï, cho neân vaên duï nhöng ñeán Töù thieàn, coõi Voâ saéc chæ noùi ba vieäc khoâng, v.v... dieät phi töôûng ba thöù thoï töôûng, hoaëc phaùp haïnh Tyø-kheo, khôûi suy nghó naày, hoaëc coù thöùc töôûng xuùc töôûng vaø hö khoâng töôûng, hoaëc tu voâ töôûng dieät haún töôûng naày, töôûng tuy coù ba ñeàu laø ñaõ dieät, laïi dieät ñaïi ñòa thoâng taâm ôû trong ñoù thoï töôûng taâm sô cho neân goïi chung laø dieät thoï töôûng. Luaän Baø-sa noùi: ñònh naày cuõng dieät caùc phaùp taâm sôû, vì sao chæ noùi dieät thoï töôûng ö?

Ñaùp: Coù thuyeát noùi chæ dieät hai phaùp naày, coù thuyeát noùi, hai thaéng naày, coù thuyeát noùi, cuõng dieät caùc phaùp taâm sôû laø noùi theo thuø thaéng. Laïi noùi: hai cöïc ñaây laø haønh giaû laøm moûi meät, thoï ôû saéc khôûi töôûng moûi meät ôû Voâ saéc laøm moûi meät, laïi hai phaùp naày ôû trong hai coõi laøm cao quyù, thoï ôû saéc thaéng töôûng ôû Voâ saéc thaéng, laïi sinh ra ôû hai thöù hoaëc, thoï sinh aùi töôûng sinh kieán.

Laïi hoûi: Ñònh ñaây laø höõu taâm hay voâ taâm?

Ñaùp: Toân giaû Ñaø-ñeà-baø, höõu taâm hoaëc voâ taâm, laøm sao noùi töø ñònh aáy khôûi goïi laø töû, nhö coù Tyø-kheo ñaàu thaùng muoán ñi khaát thöïc, baáy giôø möa to sôï laïc maàu y, laäp theä nhaäp dieät ñònh cho ñeán möa taïnh, möa suoát trong hai thaùng môùi taïnh, Tyø-kheo xuaát ñònh lieàn cheát, coõi saéc khoâng phaûi ñoaïn thöïc nhaäp thì traûi qua thôøi gian laâu.

Hoûi: Khi nhaäp khoâng laäp theä phaùp naøo maø khôûi?

Ñaùp: Nhö khi nhaäp ñònh tröôùc dieät khaåu, keá dieät thaân, sau dieät

töôûng, khôûi thì nghòch; keá tröôùc khôûi ôû yù, khoâng theå thaân khôûi maø yù khoâng khôûi.

Hoûi: Dieät ñònh vì sao khaùc?

Ñaùp: Dieät laø moät saùt-na, ñònh laø laâu lieân tuïc.

Hoûi: Taâm khoâng ñoäng goïi laø ñònh, ñònh naày voâ taâm, laøm sao chaúng ñoäng?

Ñaùp: Tuy voâ taâm baát ñoäng, coù boán ñaïi noái tieáp; keá coù tuïc quaùn phaùn xeùt laäu voâ laäu, trong ñaây phaùn xeùt tröôùc nhö taâm ñoàng haønh ñaïi haïnh trong ñoù chaân tuïc vaø laäu voâ laäu, nhöng keøm theo caùc töôùng da thòt, neân goïi laø tuïc vaø höõu laäu, coù quaùn saâu xa nhö hö khoâng, goïi laø chaân voâ laäu, thieàn naày, v.v... phaân tích Thaønh Luaän sö, höõu laäu goïi söï voâ laäu goïi laø lyù, neân bieát naày giaûi thích thieàn trong moãi ñòa, ñeàu coù quaùn tueä chaân tuïc töùc nhau, huoáng qua phi töôûng ñeán dieät thoï töôûng, cuõng qua Ñaëc thaéng, huoáng chi laø caên baûn? Cho neân phaân tích Luaän sö khoâng bieát duøng ñoù laøm taùm giaûi thoaùt, maø chæ duøng caên baûn laøm söï thieàn? Ñaïo laø ñaïo coäng, ñònh laø ñònh coäng.

Keá daãn luaän Tyø-ñaøm phaân tích Thaønh Luaän sö. Tyø-ñaøm noùi nghóa khoâng maát nghóa lyù, nhö oâng ñaõ giaûi thích, chæ coù lyù ñònh voâ laäu, khoâng coù taùm giaûi thoaùt söï thieàn, phaûi bieát luaän oâng khoâng coù chuùng giaûi thoaùt, theo ngoaïi ñaïo thì boû chaùnh Thaønh Luaän sö, laïi ñem luaän giôùi tueä aáy gaïn Luaän sö aáy, naày thì ôû sau keát gaïn.

Dòch y, v.v... laø ñaõ khoâng coù taùm giaûi thì khoâng coù dòch ñònh, laáy gì ñeå khaùc thieàn ngoaïi ñaïo. Noùi taùm thuaät: Trong Ñaïi kinh quyeån hai noùi laïi coù minh y hieåu taùm thöù thuaät töø phöông xa ñeán, trong vaên kinh töï giaûi taùm thuaät coù taùm laàn laïi nöõa, moãi laàn laïi nöõa ñeàu töï keát duï raèng: Tröø moät xieån-ñeà. Ngöôøi xöa cuøng noùi: Daï ôû baùt chaùnh ñeå trò taùm ñaûo. Trong Chöông An noùi coù möôøi thöù y, chæ tröø Vieân giaùo haäu taâm töùc laø Nhö lai. Coøn coù möôøi ngöôøi ñeàu phaûi trò, quaû chöa maõn, nghóa laø sô taâm trung taâm Vieân giaùo, ba giaùo Boà-taùt hai giaùo Nhò thöøa, ngoaïi ñaïo döùt kieát ngoaïi ñaïo khoå haïnh, ngoaïi ñaïo khoâng kieán, hai trong möôøi y ñaây laø vieân y, thieän ôû sau taùm phaùp goïi laø hieåu taùm thuaät, phaûi bieát Thaønh Luaän ñaõ khoâng dòch ñònh, chæ coù ba phaùp döùt heát khoå haïnh, v.v....

Laïi noùi: Ba ñaït naêm caên goïi laø taùm thuaät. Laïi noùi: voâ thöôøng, thöôøng, v.v moãi phaùp coù boán thaønh taùm, y cöù hai nghóa naày thì ngöôøi

Thaønh Luaän coù taùm thuaät hoaøn toaøn khoâng, voâ thöôøng, v.v boán phaùp

coøn töï khoâng thaønh, laøm sao khaùc vôùi ba phaùp döùt kieát, v.v..., coøn ôû trong Thích Tieâm coù noùi: Keá laø tònh ôû sau noùi voâ laäu, v.v... Thieàn moân noùi tu neân neâu chung coù chín, nghóa laø chín töôûng taùm nieäm möôøi töôûng

taùm xaû, thaéng xöù nhaát thieát xöù, chín thöù lôùp sö töû sieâu vieät, nay vaên khoâng coù taùm nieäm möôøi töôûng, ñaõ phaân bieät nhö tröôùc, thaéng xöù nhaát thieát xöù hôïp ôû trong Boái xaû coù noùi, chín ñònh, v.v... laø quaû ñòa phaùp, neáu xöa ñaõ ñöôïc khoâng sinh ôû ñaây, cho neân ba phaùp naày nay cuõng khoâng noùi, nay vaên, nay vaên theâm ñaïi baát tònh töø taâm nhaân duyeân nieäm Phaät thaàn thoâng: Ñaïi baát tònh cuøng chín töôûng chæ laø söï khaùc nhau cuûa thoâ teá, chung rieâng, töø taâm vaên aáy hôïp ôû caên baûn thaønh möôøi hai moân, nieäm Phaät vaên aáy ôû trong taùm nieäm, thaàn thoâng ñaõ laø duïng cuûa caùc thieàn maø luaän chæ noùi tu cho neân khoâng neâu baøy, nay sôï taäp phaùt, neân phaûi neâu baøy phaùp töôùng roäng löôïc, ñeàu noùi yù aáy, nay chín töôûng ban ñaàu, laø neáu muoán tu taäp neân ñeán thieàn moân tìm xeùt töôùng aáy, nhöng haønh giaû naày phaûi coù giôùi ñònh, nieäm taâm khoâng hoái haän, deã thoï phaùp quaùn phaù ñöôïc tham duïc. Ban ñaàu neâu hai ngöôøi keá noùi hai ngöôøi phaùt töôùng tröôùc noùi hoaïi phaùp ngöôøi, ban ñaàu ngöôøi naày ôû sau noùi yù hoaïi phaùp, ñaõ khoâng coù ngöôøi ñeå quaùn, cho neân tieán ñeán thieâu töôûng thöù chín, ñaõ khoâng ôû sau noùi khaùc, nguyeän trí ñaûnh thieàn hoaïi phaùp, do ñaây khoâng tu Boái xaû cho ñeán sieâu vieät thieàn raát cao thöôïng, neân goïi laø Ñaûnh, thieàn naày laïi coù theå chuyeån thoï thaønh phöôùc, chuyeån phöôùc thaønh thoï goïi laø nguyeän trí Ñaïi luaän quyeån möôøi chín noùi: Muoán bieát vieäc ba ñôøi thì tuøy nguyeän lieàn bieát, cuõng goïi laø voâ traùnh, coù theå khieán taâm hoï khoâng khôûi tranh, naày sieâu vieät thieàn cuõng coù ñuû boán noùi. Caâu-xaù quyeån hai möôi baûy noùi: Laáy nguyeän laøm ñaàu, daãn khôûi trí maàu, nhö nguyeän maø lieãu ngoä, neân goïi laø nguyeän trí, tuy noùi thieâu dieät, v.v... thaân töôûng tuy khoâng maø thaân thaät coøn, nhö dieät thoï töôûng, thoï töôûng tuy dieät maø thaân thaät chöùng, ngöôøi naày ôû sau hoaïi phaùp ngöôøi coù lui suït hay khoâng lui suït, nhö Tyø-ñaøm, v.v... Trong luaän Baø-sa hoûi: A-la-haùn lui suït, khoâng neân hai quaû thöù hai vaø thöù ba cuõng lui suït.

Ñaùp: A-la-haùn lui suït daãn ñeán hai quaû lui suït, cuõng nhö caùt gieáng,

treân döôùi coù trong ngoùi chæ coù soûi vuïn, ngoùi treân neáu gioáng, töø treân ñeán döôùi soûi trong aáy ñaâu ñöôïc khoâng gioáng, boán quaû nhö ngoùi ôû treân, hai quaû nhö soûi trong aáy, quaû ñaàu nhö döôùi ñaùy, neáu ñeán ñaùy xong thì khoâng coøn ñi ñöôïc.

Hoûi: Neáu ñeán sô quaû cuõng neân noùi lui suït quaû thöù hai thöù ba sao? Ñaùp: Nhö ngöôøi rôi vaøo nhaø ba taàng, trong aáy cuõng gioáng nhö vaäy,

tuy töùc khoâng noùi lui suït thöù hai, thöù ba, quaû thöù hai, thöù ba thaät lui suït. Laïi nöõa quaû thöù hai thöù ba laø nhaân thöù tö, quaû aáy ñaõ lui suït nhaân aáy cuõng lui suït, neáu vaäy, sô quaû cuõng vaäy laø nhaân quaû thöù tö, cuõng neân noùi lui suït?

Ñaùp: Tröôùc sô quaû khoâng coøn coù quaû, neáu quaû laïi lui suït thì khoâng choã truï, neáu thöøa nhaän, sô quaû lui suït thì coù nhieàu ngaên ngaïi, voán laø kieán ñeá, nay chaúng phaûi kieán ñeá voán laø ñaéc quaû nay chaúng phaûi ñaéc quaû, voán laø quaû quyeát ñònh, voán laø baäc Thaùnh nay chaúng baäc Thaùnh, lìa loãi nhö vaäy neân khoâng noùi lui suït.

Hoûi: Lui suït traûi qua maáy thôøi?

Ñaùp: Traûi qua maáy thôøi cho ñeán töï khoâng bieát lui suït, hoaëc töï bieát lui suït phaûi tu phöông tieän thaéng taán.

Laïi nöõa phieàn naõo aáy hieän ôû luùc tröôùc, taâm sinh hoå theïn mau laøm phöông tieän, nhö ngöôøi maét saùng ban ngaøy ñaát baèng nghieâng ñoå, taàm töùc laïi khôûi nhìn thaáy boân phöông hay khoâng thaáy, trong aáy cuõng nhö vaäy, hoaëc Phaät, hoaëc Thaùnh ñeä töû, thieän nhaân khoâng thaáy ta chaêng, cuõng nhö thaân theå aám, ngöôøi coù chuùt löûa rôi treân thaân. Taàm töùc töø boû.

Hoûi: Ñaõ lui suït hai quaû hai quaû khoâng caàn taùc giaùc taïo taùc ö? Ñaùp: Khoâng phaûi taïo taùc, quaû nhaân sôû haønh khaùc vôùi phaøm phu,

nhöng tueä giaûi thoaùt cuõng khoâng lui suït, nghóa coù lui suït neân noùi coù lui suït, trong kinh A-haøm ôû sau daãn quaû thöù ba lui suït vì ví duï gioáng, cuõng khoâng ñöôïc ngöôøi söï thieàn, ngöôøi naày tuy lui suït maø khoâng maát ñaïo coäng, ñaây sau laïi ñöôïc, neân bieát A-haøm vaø luaän Baø-sa yù ñoàng, ñaõ noùi muoán no thì töï ñeán töùc laø sô quaû trong thaân, laøm baäc sô quaû taïo taùc caùc vieäc, ñeàu khoâng maát ñaïo coäng, neân ñöôïc laøm ví duï, neáu vaäy ôû sau phaùn xeùt voâ söï thieàn thaønh tueä giaûi thoaùt, ñeàu y duïng theá ñaïo öa thích, nhaøm chaùn maø döùt, neân goïi laø theá trí, neân voâ laäu laïi tuøy theo nöông moät ñòa, ñoaïn töø thöôïng haï ba coõi, caùc hoaëc ñeàu ñöôïc dieät ñònh, cho neân khoâng lui suït, hoaëc khoâng hoaïi, ôû sau keá laø giaûi thích khoâng hoaïi phaùp nhaân.

Ban ñaàu noùi khoâng hoaïi phaùp töôùng. Noùi quaùn luyeän huaân tu, laø ñuû nhö trong thöù lôùp phaùp giôùi coù noùi. Noùi luyeän thieàn töùc chín thöù lôùp ñònh, cheùp ñuû trong kinh Ma-da, vaøo Sô thieàn roài, keá ñoù vaøo Nhò thieàn, thöù lôùp nhö vaäy ñeán ñònh dieät thoï töôûng, y nôi chín choã thöù lôùp maø vaøo, neân ñaët teân. Laïi vaøo Voâ giaùn neân goïi laø thöù lôùp.

Noùi huaân thieàn: Boán sö töû phaán taán, nhö sö töû laøm tung leân caùc buïi ñaát, nghóa laø phaán taán ra vaøo, ñoù goïi laø nhaäp, laø ñuû, vaøo chín ñònh, töø sau cho ñeán dieät ñònh laø thuaän.

Noùi nghòch: Töø dieät ñònh xuaát roài laïi nhaäp phi töôûng, thöù lôùp nhö vaäy, laïi ñeán Sô thieàn.

Noùi xuaát: Laø nghòch thuaän ñeàu vaøo moät taùn taâm, noùi tu thieàn töùc laø sieâu vieät, nghóa laø sieâu nhaäp sieâu xuaát ñeàu coù hoaëc nghòch hoaëc thuaän cho ñeán nghòch thuaän. Thuaän: Laø lìa duïc vaøo Sô thieàn, töø Sô thieàn sieâu

nhaäp phi töôûng xöù, phi töôûng xöù sieâu nhaäp dieät ñònh, dieät ñònh sieâu nhaäp Nhò thieàn, nhì thieàn sieâu nhaäp dieät ñònh nhö vaäy cho ñeán Phi töôûng.

Noùi nghòch, laø töø dieät ñònh khôûi nhaäp Sô thieàn, Sô thieàn khôûi nhaäp phi töôûng, phi töôûng khôûi nhaäp Sô thieàn, nhö vaäy voâ sôû höõu xöù, cho ñeán nhò thieàn.

Noùi nghòch thuaän laø töø treân sieâu vöôït xuoáng, sieâu vöôït leân, ñoái nhau qua laïi ñeán dieät ñònh cho ñeán Sô thieàn, ba thöù xuaát laø nhö nhaäp chaúng khaùc, chæ coù nghòch vaø thuaän ñeàu phaûi traûi qua trong moät taùn taâm roài keá vaøo caùc ñònh, thaät ôû thöù lôùp phaùp giôùi vaø Ñaïi phaåm Ñaïi luaän, hoaëc y Nieát-baøn sau phaân luyeän huaân nghóa ñoàng, tu thieàn thì hôi khaùc.

Trong kinh noùi: Coù hai thöù:

1- Ñoàng vôùi vaên ñaây. 2- Sieâu moät, sieâu hai.

Hoaëc ñeán hoaøn toaøn ñeàu sieâu. Noùi moät hai laø khoâng theå vöôït xa, noùi vöôït xa laø coù theå moät hai, hoaëc khi tu thaáp ñoái tu noùi phaùt.

AÙi nhieàu, v.v... nay naày ñeàu y cöù chín töôûng töï thaân tha thaân duøng laøm trong ngoaøi, roäng nhö trong Ñaïi luaän quyeån hai möôi moát coù giaûi thích, trong Boái xaû coù noùi.

Laïi noùi: Luùc ñaàu taäp quaùn ñeàu quaùn, taäp thuaàn thuïc tröø beân trong cuõng coù theå aùi nhieàu quaùn ngoaøi, goïi laø chín töôûng, thaáy nhieàu quaùn thaân goïi laø Boái xaû trong ngoaøi ñeàu quaùn goïi laø thaéng xöù, noùi veà ngoài roài sau ñoù noùi veà phaùt töôùng, khoâng hoaïi phaùp nhaân nhöng ñeán quyeåntaùm. “Taèng hoäi” laø taùnlaø daùng nöôùc chaûy, chöõ khoâng coù chaùnh theå. “Baøn ñaø” laø daùng nöôùc chaûy raøn ruïa, chöa thaáy ôû sau noùi coâng naêng, ban ñaàu noùi coâng naêng trò duïc. Phaùp ban ñaàu hai duï cho noùi quaùn thaønh sinh nhaøm, nhö naém tònh phaùp Baø-la-moân. Trong Ñaïi luaän quyeån hai möôi hai giaûi thích möôøi töôûng ñeán trong tònh khieát, coù vieäc nhaân duyeân ñeán nöôùc baát tònh, ta phaûi laøm sao lìa baát tònh naày ñöôïc aên thöùc aên thanh tònh ö? Thaáy moät baø laõo mua moät chieác baùnh tuûy traéng, laïi baûo raèng: Ta coù duyeân truï traêm ngaøy ôû ñaây, thöôøng laøm baùnh, naày ñem ñeán cho ta, phaàn nhieàu cho oâng, baø Laõo thöôøng ngaøy ñem ñeán, Baø-la-moân vui möøng tham ñaém aên no, luùc sau laøm baùnh laàn laàn moãi ngaøy khoâng coù maàu saéc khoâng coù vò, lieàn hoûi vì sao?

Baø Laõo ñaùp: Muït gheû lôû ñaõ laønh. Baø-la-moân: Ñaây laø lôøi gì?

Ñaùp: Ñaïi gia phu nhaân cuûa ta choã kín coù muït gheû, duøng mi tô coû ngoït maø truyeàn, muït gheû muû noùng chaûy ra troän vôùi söõa baùnh, moãi ngaøy nhö vaäy, cho neân vò baùnh vaø maàu ñeàu toát, nay muït gheû cuûa phu nhaân

laønh, laøm sao coøn ñöôïc. Baø-la-moân nghe vieäc aáy, duøng tay töï ñaám chuøy vaøo ngöïc noân khan, ta laøm sao phaù ñöôïc phaùp naày ta vì lieãu ngoä xaû boû duyeân söï chaïy veà boån quoác, Haønh nhaân cuõng vaäy, ñaém vò aên uoáng ngon quaùn thaáy baát tònh khoâng coøn tham, nay möôïn giaû töôûng yù cuõng nhö vaäy, thaân nhö gheû lôû, baùnh goïi laø tònh, neáu bieát baát tònh trôû veà boån quoác Nieát-baøn thanh tònh, hoaëc chöùng ôû sau quaùn thaønh, coøn khoâng ôû sau neâu so saùnh töôùng nhaøm chaùn. Chöõ minh neân laøm caùc mieäng gaàn nhau. Neáu laøm chöõ Minh goïi laø chöõ hoâ, töôûng nhö vaäy sau cuøng noùi khaùc vôùi Ñaëc thaéng, nhö ngöôøi tham aên, v.v... meán tieác thaân nhö tham aên thaân ueá nhö heo lôïn, thaät quaùn xeùt kyõ ñeå bieát, thaân coøn nhö göôïng aên, thaáy gioài nhö giaû töôûng, thaät nhaøm chaùn beøn khoâng aên. Tröôùc Ñaëc thaéng, sau hôïpduï, Ñaëc thaéng laø thaät quaùn, chín töôûng laø giaû töôûng, neân ôû sau daãn chöùng. Saùu taëc laø saùu duïc. Cöûu thoâng ôû ñaây coù theå trò saùu duïc, hoaëc trò rieâng, tö töôûng trò oai nghi noùi naêng hai duïc, buïng hoaïi nuoát ba thöù trò hình daùng moät duïc, maùu dính muû tan xanh öù ñoïng ba phaùp trò saéc moät duïc, xöông chaùy hai phaùp trò moät duïc mòn trôn, chín töôûng laïi trò chung ngöôøi ham ñaém, trò khaép duïc nhaân töôùng, coù theå lay ñoäng chín möôi taùm nuùi söû, choã trò raát maïnh. Noùi oaùn doái, aùi nhö keû thuø, doái nhö baïn thaân, khieán ngöôøi khôûi tham nhö doái baïn thaân, daãn ngöôøi vaøo choã aùc nhö keû thuø, ñuû nhö trong Ñaïi kinh quyeån hai möôi moát, nhö vaäy ôû sau noùi, coâng naêng giuùp söùc Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa.

Ban ñaàu laø chaùnh giaûi thích; keá daãn chöùng, vaên ñaàu hoaëc tuøy theo boån taäp, hoaëc tuøy hieän quaùn, neân Ñaïi thöøa Tieåu thöøa ñoàng bò tham duïc laøm ngaên ngaïi, chöôùng boû taäp phaùt theo caùc vieäc troâng mong. Thôøi nay haønh giaû noùi tuy saâu laøm sao traùnh khoûi aùi raøng buoäc, khoâng tin quaùn ñaây laøm sao theå hoäi ñöôïc chaân lyù? Giaûi thích luaän ôû sau phaù laàm, chöùng chín töôûng naêng phaùt Ñaïi thöøa, neân bieát caùc sö khoâng theå noùi yù.

Keá giaûi thích Boái xaû; ban nhieàu laàn phaùn xeùt caïn saâu, ba phaùp tröôùc laø caên baûn, laø höõu laäu, goïi laø vò caên baûn, Ñaëc thaéng thoâng minh goïi laø caên baûn tònh, chín töôûng trôû leân quaùn phaân bieät huaân tu goïi laø boán söï ñònh, nay ñoái vôùi söï ñònh chæ noùi quaùn thieàn, ñoái vôùi quaùn thieàn vaên cuõng chöa heát; keá chín töôûng veà sau noùi Boái xaû, laïi phaûi phaân bieät huaân tu chaúng phaûi nay ñaõ noùi, vaên ôû sau phaân bieät ñaïi tieåu khaùc nhau, bao goàm cuøng khoâng hoaïi nhaân coäng, khaùc nhau ôû Thaùnh haïnh Boà-taùt. Laïi Boái xaû ôû sau phaùn xeùt nhaân quaû ñeå giaûi thích teân goïi. Trong nhaân noùi quaû: Laø coù ngöôøi noùi: Boái xaû laø teân khaùc cuûa giaûi thoaùt, nay duøng moân Ñaïi thöøa ñeán suy nghieäm yù thì khoâng phaûi nhö vaäy.

***Trong Ñaïi Phaåm cheùp:*** Boà-taùt y theo Boái xaû vaøo chín ñònh vaø thaân

chöùng Na-haøm, tuy ñaéc chín ñònh, cuõng laïi chöa thoï teân taùm giaûi thoaùt, neân bieát luùc nhaân nhaøm Boái xaû lìa phieàn naõo, goïi laø Boái xaû, luùc sau ñaày ñuû quaùn luyeän huaân tu, phaùt chaân voâ laäu, kieát ba coõi heát. Baáy giôø, Boái xaû ñoåi teân thaønh giaûi thoaùt, neân bieát Boái xaû ôû nhaân, giaûi thoaùt ôû quaû, neáu goïi Boái xaû laø giaûi thoaùt, töùc laø trong nhaân noùi quaû, cho ñeán trong quaû noùi nghóa nhaân, cuõng coù theå thoâng, neân noùi teân khaùc, trôû thaønh raát ngaên ngaïi.

***Trong luaän Baø-sa hoûi:*** Boái xaû nghóa laø gì?

Ñaùp: Boái xaû nghóa laø boû, hai phaùp ñaàu boû taâm saéc aùi, thöù ba boû taâm baát tònh, töø thöù tö trôû ñi phi töôûng xöù, boû phaùp haï ñòa, phaùp dieät thoï töôûng, boû taát caû höõu duyeân.

Toân giaû Hoøa-tu noùi: Ñöôïc nghóa giaûi thoaùt vì ñöôïc thoaùt khoûi phieàn naõo, laïi hö töôûng ñöôïc giaûi goïi laø giaûi thoaùt, neân bieát vaên luaän cuõng laø Boái xaû töø nhaân, giaûi thoaùt töø quaû, neân nay trong vaên töø boái trôû xuoáng soaïn töø beân nghóa nhaân ñeå giaûi thích Boái xaû.

Noùi tònh khieát ngaõ duïc: Trong thieàn moân noùi: phaøm phu coõi duïc meâ tình, tham ñaém phaùp baát tònh, cho laø tònh dieäu, goïi laø naêm duïc baát tònh, töø ñònh coõi duïc cho ñeán Phi töôûng, tuy coù taâm chaáp, cuõng goïi laø tònh khieát naêm duïc, nay duøng Boái xaû voâ laäu ñoái trò nhaøm lìa khoâng chaáp, neân goïi laø Boái xaû tònh khieát naêm duïc, neáu phaù chaáp sau noùi ñoái trò, ngoaøi y theo chín töôûng, trong y theo Boái xaû, tuøy ngöôøi khaùc nhau neân laäp quaùn ñeàu khaùc.

1- Trong coù boû, löôïc neâu baøy hai teân tröôùc sau trong giaûi thích moãi neâu teân giaûi thích nghóa, neân khoâng phieán döï ñònh neâu baøy, choã noùi ôû sau chaùnh noùi; ban ñaàu trong Boái xaû phaùt, ban ñaàu löôïc giaûi thích; keá hoaëc tu ôû sau giaûi thích roäng, ôû tröôùc giaûi thích, so saùnh thieàn moân noùi luaän khaùc; haønh giaû ôû sau chaùnh noùi phaùt; ban ñaàu coù saéc chaëng giöõa tröôùc chaùnh giaûi thích, noùi boãng thaáy töï thaân, v.v... vì luùc ñaàu tu ñeàu töø chaân maø khôûi, nay phaùt cuõng vaäy, laïi töø chaân maø khôûi deã thaønh, nhö phaùt taùm xuùc, ñuû phaùt nhieàu taán, v.v... “Haùc” cuõng laøm laø hang nuùi saâu, thaây baát tònh naày nhö hang nuùi troáng, neân noùi. Taùt-ñoûa, v.v... laø noùi phaùp quaùn naày giuùp haïnh Boà-taùt Ñaïi thöøa, neân khieán Taùt-ñoûa töï nhaøm chaùn thaân aáy, töùc Vöông Töû Taùt-ñoûa trong kinh Kim Quang Minh, ñem thaân cho coïp ñoùi aên, ñeàu do ñöôïc quaùn Boái xaû naày. Trong Ñaïi kinh ôû sau coù daãn chöùng. Phaåm Thaùnh Haïnh cheùp: Y nhaân chæ xöông ñeå choáng xöông chaân, nöông xöông chaân ñeå choáng xöông maét caù, nöông xöông maét caù ñeå choáng xöông caùnh tay, nöông xöông caùnh tay ñeå choáng xöông goái, nöông xöông goái ñeå choáng xöông ñuøi, nöông xöông ñuøi ñeå choáng xöông

baùnh cheø, nöông xöông baùnh cheø ñeå choáng xöông löng, nöông xöông löng ñeå choáng xöông soáng, nöông xöông soáng ñeå choáng xöông coå, nöông xöông coå ñeå choáng xöông haøm, nöông xöông haøm ñeå choáng xöông raêng, treân coù ñaàu laâu, laïi nhôø xöông coå ñeå choáng xöông vai nöông xöông vai ñeå choáng xöông caùnh tay, nöông xöông caùnh tay ñeå choáng xöông coå tay, nöông xöông coå tay ñeå choáng xöông baøn tay, nöông xöông baøn tay ñeå choáng xöông ngoùn tay, nhö vaäy ba traêm ba möôi saùu xöông laàn löôït nöông nhau. Trong chaáp quaùn ñeàu bieát khaép, nay vaên naày noùi ngoùn tay nhö boït boùng, cho ñeán ñaûnh, tröôùc töôûng hoaïi da thòt töø döôùi leân treân, moät baøn tay hay ngoùn tay cho ñeán ñaûnh ñaàu, cho ñeán nghòch duyeân, töø treân xuoáng döôùi ñeán töôûng coát thaønh. Keá noùi ngoaøi quaùn saéc chaëng giöõa ban ñaàu duïc ñònh; keá chöa ñeán, phaùp naày taêng ñeán, v.v... kinh luaän khaùc nhau, hoaëc noùi xanh vaøng ñoû traéng, aùnh saùng tuøy theo treân, v.v... ñaây laø aùnh saùng chöa thaønh töôùng, laàn ñeán thaønh töïu, thì khaép möôøi phöông, nhö nuùi Tu-di, nhö boán phía nuùi Tu-di ñaát ñai höõu tình bieån nöôùc, ñeàu tuøy theo maét nuùi maø laøm moät saéc, nay boán saéc naày cuõng gioáng nhö vaäy, ñeàu khaép möôøi phöông ñeàu ñoàng saéc aáy, moãi saéc xöù laïi khoâng ngaïi nhau, nhö vaäy ôû sau phaùt Sô thieàn.

Ban ñaàu chaùnh noùi töôùng ñònh, laâu xa, v.v... laø laëp laïi ôû tröôùc, aùnh saùng luùc ñaàu môùi phaùt nhöng quaùn laâu aùnh saùng vöông phaûi töï phaùt. Keá moät saéc ôû sau noùi röøng coâng ñöùc, ban ñaàu goàm neâu, saéc ôû sau giaûi thích naêm chi, noùi taùm saéc, kieán ñòa saéc nhö ñaát vaøng nhaït trong saïch, thaáy maàu nöôùc nhö ôû vöïc saâu nöôùc laéng trong, thaáy maàu löûa nhö löûa khoâng khoùi trong saïch, thaáy saéc gioù nhö gioù khoâng coù buïi traàn trong saïch, thaáy maàu xanh nhö nuùi tinh vaøng, thaáy maàu vaøng nhö hoa Chieâm-baëc, thaáy maàu ñoû nhö söông saùng muøa xuaân, thaáy maàu traéng nhö ngoïc kha boái, thaáy maàu roõ raøng maø khoâng coù chaát ngaïi, laïi luyeän xöông ngöôøi töø ñaàu ñeán chaân, nghòch thuaän thöôøng duyeân sai khieán mau thaønh töïu. Huyeàn vaên giaûi thích trong Boái xaû: Noùi trong aùnh saùng thaáy Phaät aùnh saùng aáy moân Ñaïi thöøa Thaùnh Haïnh, nay laïi noùi söï neân löôïc boû khoâng noùi, boãng phaùt tuùc taäp y theo luaän neân bieát. “Caùm caùm” laø queân, nhöng döôùi ñaây noùi khaùc.

Noùi keøm theo da thòt: Laø Ñaëc thaéng kia thoâng minh cuõng keøm theo ba möôi suùc vaät, chín möôi chín thöù, v.v... neáu lôû sau noùi töôùng taø, thaàm chöùng ôû sau noùi khaùc.

Keá noùi Ñaïi Tieåu, ban ñaàu trong Tieåu thöøa noùi neáu Tam taïng, v.v... laø Tam taïng Chaân ñeá. Neáu theo ba taïng giaûi thích xuùc töø ngoaøi ñeán, naày nöông ôû sau nay luaän phaùn xeùt ba taïng ñeå giaûi thích, nhöng ôû hyù luaän, töø

Ñaïi thöøa boû noùi Ñaïi thöøa, nay vaên tham khaûo laáy yù moân Ñaïi thöøa khai quyeàn maø noùi, neân ôû sau keát raèng: Phaùp giôùi ngoaïi, trong vaên tröôùc neâu ba hoïc so saùnh giaûi thích taùm saéc, neân bieát trong ba hoïc chaúng nhöõng tueä ñaïo traûi qua sinh khoâng maát, giôùi ñònh cuõng vaäy, laø sao? Giôùi laø saéc phaùp höõu vi, ñònh laø taâm phaùp höõu vi, khi thaân maïng muïc naùt thaân hình ñeàu voâ taùc, hình theå tuy töø taï voâ taùc, giôùi nghieäp ñöôïc khoâng dieät, do tuøy nghieäp ñaïo ñeán vò lai, do caùc söï ñònh naêng phuïc kieát hoaëc, nhö chöùa caùc coân truøng, do phuïc cho neân döùt, nhö truøng haïi maïng, do tueä voâ laäu ñöôïc sô quaû roài, tueä ñaïo theá phaàn ñeán hay chöa ñeán, traûi qua baûy laàn sinh ñeå heát taøn hoaëc, cho neân phaûi bieát do giôùi neâu tueä, söï phaùp Tieåu thöøa coøn ñeán voâ laäu traûi qua sinh khoâng maát, neân bieát thaät noùi taát caû söï phaùp ñeàu thuoäc ngoaïi giôùi, phaûi bieát phaùp naày voán laø phaùp khoâng theå nghó baøn trong Nhö lai taøng, aån töôùng hôïp coû cho laø quyeàn noùit, Nhò thöøa khoâng roõ laáy ñoù laøm chaáp gaàn, neân bieát khoâng ñöôïc chuyeân nöông höõu laäu, hoaëc phaùt ôû sau keát vò nhö vaên.

Keá noùi giaûi khaùc, trong ñaây ñaõ daãn Thaønh Thaät Tyø-ñaøm, Thaønh Thaät Luaän ñoàng vôùi Voâ Ñöùc, Tyø-ñaøm ñoàng vôùi Taùt-baø-ña. Nhöng Tyø- ñaøm noùi: Hai quaû ñaàu coøn chöa ñeán trung gian vaø Nhò thieàn, trong ñaây noùi coõi duïc vaø Nhò thieàn, y theo Dieäu AÂm Sö maø noùi, laïi coù ngöôøi baûo raèng: Laïi coù moät caùch giaûi thích vaø hai luaän ba yù ôû tröôùc khaùc nhau, nay nöông ôû sau chaùnh giaûi thích, nay nöông vaøo Ñaïi luaän ñeàu khaùc vôùi ba caùch giaûi thích, ba caùch tröôùc tuy khaùc maø ñeàu coù lyù do, Luaän Thaønh Thaät y cöù hai phaùp baát tònh tröôùc ôû coõi duïc thöù ba ñaõ saïch neân thoâng Töù thieàn hai thuyeát tröôùc noùi y cöù beân xöông ngöôøi neân ôû coõi duïc, y cöù beân aùnh saùng phaûi ôû coõi saéc veà sau söï y cöù thieàn thöù tö ñaõ chöùng nghóa xaû thoï khoâng nhaøm boái xaû, tuy ñeàu moät ñöôøng nhöng chaúng heà phaûi thoâng suoát ñaày ñuû, neân nay caùc nhaø luaän giaûi y vaên Ñaïi luaän ñeàu phaù ba caùch giaûi, moät vò naày ñaõ nhö vaäy, veà sau caùc vò ñeàu y theo Ñaïi luaän.

Keá caùc töôùng noäi Voâ saéc, noùi thöù hai Boái xaû ôû giöõa tröôùc noùi töôùng noäi Voâ saéc nhöng tröôùc noùi phaù dieät; keá noùi theå dieät, trong theå dieät laïi coù hai: Tröôùc phaùp, keá duï, duï nhö ngöïa toát, v.v..., muoán dieät xöông ngöôøi, xöông ngöôøi lieàn dieät, goïi laø maëc yù ngöôøi, ngöôøi toát cuõng vaäy, duøng naày ñeå phaân tích theå hai thöù quaùn, y theo hai moân Taïng Thoâng, döïa vaøo vaên tröôùc noùi laø phaùp giôùi ngoaïi cuõng coù theå chung ñoái vôùi phaùp Bieät Vieân, cuõng sôï tuùc taäp töøng tu moân naày. Neáu chæ duøng tieåu maø khoâng caàn moân Ñaïi thöøa. Neáu Thoâng giaùo söï thieàn cuõng coù theå duøng moân Ñaïi thöøa, coù caùc yù naày neân duøng hai moân, xöông ngöôøi trôû ñi laø taân phaùp chöa phaùt, vò ôû trung gian chöa phaùt noäi tònh, do baát tònh ôû sau noùi ngoaïi quaùn saéc,

ban ñaàu phaân bieät chæ baøy saéc theå; keá giaûi thích lyù do, neáu tu ôû sau noùi phaùt khaùc nhau, boãng thaáy ôû sau chaùnh giaûi thích vaên tröôùc töôùng ñònh trung gian, laïi thaáy ôû sau phaùt Nhò thieàn; keá laø noùi keát vò naêm chi, nhö ôû vaên, ba phaùp noùi veà tònh Boái xaû, chaëng giöõa ban ñaàu neâu ra giaûi thích khaùc. Trong Thaønh luaän, Töù thieàn coäng tònh Boái xaû: Laø tröôùc noùi Thaønh Luaän phaùn xeùt thöù ba, Boái xaû ôû coõi saéc, neân bieát Töù thieàn coäng tònh Boái xaû, nay duøng hai thieàn ôû sau vaên nay chaùnh phaùn, duøng moät yù naày phaù heát ba phaùp tröôùc, vì sao? Do cöïc tònh neân ôû thieàn thöù tö, thaéng xöù nhaát thieát xöù chaúng phaûi thöù tö khoâng thaønh, coù thaân chöùng neân ôû thieàn thöù ba, nhöng y theo tröôùc sau ñeå phaân thöù ba thöù tö, hoaëc ñònh keát vò phaûi quy veà thöù ba, neân y theo ñaây giaûi thích ba phaùp tröôùc ñeàu hoaïi. Duyeân tònh neân tònh, ñeä töû thieàn laøm duyeân cöïc tònh, khi saéc naày khôûi phaùt saùng taùm maàu, khi thöù ba, thöù tö khôûi phaùt saùng luyeän hai phaùp ñaàu, neân goïi laø ba boán duøng laøm tònh duyeân hai saéc ñaàu, cho neân ba boán ñöôïc goïi laø tònh, cho neân laïi khai ra boán caâu ñeå giaûi thích, ba phaùp tröôùc thuoäc hai phaùp ñaàu thöù tö thuoäc thöù ba.

Caâu ñaàu: Thaät laø baát tònh treân laïi thaân giaû töôûng, trong thieàn moân noùi: Baát tònh coù ba:

1. Xuaát xöù baát tònh, nghóa laø coát nhaân.
2. Nôi chieáu baát tònh, nghóa laø caûnh ngoaøi baát tònh.
3. Theå saùng chöa ñöôïc tònh duyeân luyeän saùng, neân hai thieàn ñaàu tuy coù saùng suoát nhöng chöa goïi laø tònh, nay noùi tònh tònh lìa ba nghóa baát tònh tònh ñaày ñuû, goïi laø tònh Boái xaû. Trong khoâng xöù noùi qua taát caû saéc, v.v... ñuû nhö quyeån saùu coù löôïc giaûi thích, nhöng nöông caên boån aáy nay ôû tònh thieàn, cho ñaây laø khaùc. Laïi caên baûn cuõng dieät ba phaùp nhö höõu ñoái, v.v..., nay Boái xaû naày raát deã thaáy hay khoâng theå thaáy höõu ñoái, hai Boái xaû tröôùc ñaõ dieät, thöù ba chæ coù khoâng theå thaáy voâ ñoái, neân ñeán Khoâng ñònh, chæ dieät voâ ñoái do naày thaønh khaùc, hoaëc phaøm phu, v.v... phaân tích caên baûn, baäc Thaùnh, v.v... laø laäp Thaùnh baùc boû phaøm. Nhöng Boái xaû laø thaät chung phaøm phu. Laïi thöùc sinh dieät ôû sau giaûi thích voâ sôû höõu, tröôùc Khoâng Thöùc xöù coù ñuû naêng sôû nay voâ sôû höõu dieät ôû sôû duyeân, neân noùi: Voâ sôû höõu; keá giaûi thích Phi töôûng, laø naêng voïng ba phaùp tröôùc neân noùi xaû thöùc voâ thöùc, voâ thöùc töùc laø khoâng duïng xöù neân goïi laø Phi töôûng Phi phi töôûng, noùi thöùc xöù nhö muït gheû, v.v... Taùm Thaùnh chuûng quaùn cuõng ñuû nhö quyeån saùu coù noùi; keá naày khoâng ôû sau giaûi thích dieät thoï töôûng, laø noùi coøn coù phieàn naõo nhoû nhieäm, laø teá hoaëc coù möôøi, nghóa laø thoï töôûng thaønh xuùc tö duïc giaûi nieäm ñònh tueä, naày baùc boû Phi töôûng coù hoaëc, nay xaû thoï töôøng naêng duyeân, v.v... laø giaûi thích teân goïi dieät

SOÁ 1912 - CHÆ QUAÙN PHUÏ HAØNH TRUYEÀN HOAÈNG QUYEÁT, Quyeån 9 (Phaàn 2) 463

thoï töôûng, y theo teân maø neâu ra theå, trong Phi töôûng ñòa coøn coù taâm naêng duyeân phi töôûng, nay trong dieät thoï töôûng dieät naêng duyeân kia, laïi dieät naêng dieät môùi ñöôïc goïi laø dieät töï tha ñòa.

Noùi baêng caù laø laáy maïng caên duï nhö con truøng chaâm ñoát, “trieát” laø taïng. “Dò” laø loaøi truøng roàng raén ñeå aån thaân, do ñoù dieät goïi laø boû, chaùnh phaù caùch giaûi xöa. Neáu chæ dieät tha ñòa vì sao khaùc caên baûn? Töø nay veà sau chaùnh giaûi thích, tröôùc giaûi thích ban ñaàu giaûi xaû naêng duyeân, v.v... töùc dieät tha ñòa, laïi khoâng theå dieät töùc dieät töï ñòa, neân ñoàng vôùi xöa, rieâng töø sôû dieät.

Keá neâu hai luaän, nhö vaên, baùc boû Thaønh Luaän sö noùi boán phaùp sau, v.v... laø duyeân Thaønh Luaän nhaân chaáp khoâng dòch ñònh, nhöng do voâ laäu nöông vaøo caên baûn cho neân trong vaên duøng Boái xaû, chaëng giöõa trba phaùp Boái xaû ñeå gaïn luaän nhaân, nhöng lôøi gaïn naày coù bung ra, coù ñoaït laïi, trong taùm phaùp laïi tröø moät dieät thoï töôûng, trong baûy phaùp, tröôùc boán phaùp, sau Khoâng xöù ñaõ dieät coát nhaân, duy duyeân khoâng, v.v... ñaõ khoâng coù phaùp khaùc, chæ duøng taâm voâ laäu tu boán khoâng naày, ñaây coù theå nhö vaäy thì duøng Boán khoâng Boái xaû buoâng ra. Neáu ba Boái xaû tröôùc quaùn caûnh baát tònh, taùm saéc quang minh khaùc vôùi caên baûn, goïi laø Boái xaû, naày thì chaùnh laø chung nghóa giaûi thoaùt, yù naøo boû ôû ñaây maø khoâng chòu duøng. Nhöng y theo thieàn caên baûn cuûa ngoaïi ñaïo, ñaây laø laø ñoaït, neân bieát Thaønh Luaän chæ duøng theá thieàn thaät laø traùi lyù, neáu quaù thì ôû sau phaùn xeùt taäp, thuoäc veà baûy phaùp giaûi thoaùt ôû tröôùc ñöôïc baùt ñònh, neân y theo taùm ñònh duøng luaän phaùt taäp, ñònh dieät thoï töôûng khoâng noùi veà phaùt taäp, cho neân vaên tröôùc khoâng laáy ñeå gaïn. Laïi ñònh thöù taùm khoâng lieân quan ñeán caên baûn, neân khoâng gaïn, thöù lôùp chín ñònh, v.v... laø giaûi thích chín töôûng, ban ñaàu ñaõ ví duï ñuû boán moùn söï ñònh, chöa raûnh phaân bieät, neân nay giaûi thích laïi. Theo Tieåu thöøa thì khoâng phaùt ôû nghóa luyeän huaân tu, Ñaïi thöøa hoaëc coù, nhö Ñaïi sö Nam Nhaïc thoâng suoát Boái xaû ñoàng thôøi ñeàu phaùt, töùc laø töôùng aáy.