LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 169

THẬP BẤT NHỊ MÔN

**SỐ 1927**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 1927**

**THẬP BẤT NHỊ MÔN**

*Toân giaû kinh Kheâ Traïm Nhieân ñôøi Ñöôøng soaïn.*

Nhö Tích moân naøy, baøn veà nhaân quaû vaø töï - tha, khieán cho dung thoâng nhaäp dieäu ñoái vôùi giaùo moân moät ñôøi. Taát caû caùc nghóa giaûi thích, ñeàu y cöù vaøo boán giaùo vaø naêm vò, yù laø ôû nôi khai giaùo thaûy ñeàu hoøa nhaäp ñeà hoà. Quaùn taâm chính laø then choát, cuûa giaùo haïnh, nhöng ñaïi khaùi coù phaàn naøo nhôø vaøo Thuyeát hoaëc coøn hoaëc maát, chaúng phaûi hoaøn toaøn laø chaùnh yù cuûa Boä naøy. Vì vaäy duø coù thi thieát nöông gaù söï phaùp cuõng chæ laø trình baøy neâu ra teân goïi cuûa möôøi quaùn maø thoâi. Lyù caûnh trí haïnh vò phaùp ñaõ trình baøy, yù naêng hoùa sôû hoùa ôû taïi naêng thuyeân, trong giaûi thích thaûy ñeàu tuyeät dieäu, vì phaân tích ñaàu ñuoâi töï - tha trong thuyeân, dieãn baøy ñaày ñuû möôøi dieäu thu thaäp taát caû söï giaùo hoùa trong moät ñôøi cuûa Ñöùc Nhö Lai, ñaïi yù xuaát theá khoâng theå naøo cuøng taän, vì vaäy chaúng theå khoâng hieåu roõ ñaïi cöông cuûa Dieäu, do ñoù taäp hôïp möôøi dieäu thaønh Ñaïi Theå cuûa phaùp quaùn. Neân hieåu Tích dieäu, Boån dieäu chaúng phaûi xa caùch, bieát raèng chæ laø ly hôïp khaùc nhau maø thoâi. Nghóa nhaân quaû ñaõ ñoàng nhaát thì töï tha naøo khaùc nhau, do ñoù vaên sau noùi raèng: “ Boån Tích tuy khaùc nhau maø moät, khoâng theå nghó baøn, so saùnh Theå - Toâng - Duïng chæ laø phaùp nhaân quaû töï tha, huoáng chi giaùo töôùng cuõng chæ laø söï phaân bieät cuûa boán chöông tröôùc, laøm cho boán chöông tröôùc maõi khaùc vôùi caùc vaên”. Neáu hieåu roõ yù chæ aáy thì giaùo coù nôi sôû quy, moät thôøi kyø ngang doïc khoâng ra khoûi moät nieäm, ba ngaøn theá gian töùc laø Khoâng - Giaû - Trung, lyù caûnh cho ñeán lôïi ích ñeàu nhö vaäy, thì möôøi thöøa chæ quaùn, trôû thaønh nhaân quaû töï haønh hieän taïi; chöông khôûi giaùo trôû thaønh naêng sôû hoùa tha hieän taïi, thì kia - ñaây roõ raøng trôû thaønh Haïnh Phaùp Hoa, khieán cho coâng naêng khoâng luoáng uoång giaûi thích coù theå nhaän bieát. Vì vaäy, laïi duøng möôøi moân thaâu

nhieáp möôøi dieäu, vì sao? Vì laáy Thaät thi thieát neân Quyeàn thaät khoâng hai maø hai, khai trieån Quyeàn hieån baøy Thaät thì hai maø chaúng hai. Phaùp ñaõ laø giaùo boä thì ñeàu khai trieån thaønh Dieäu. Möôøi moân khoâng hai naøy laøm thaønh töøng muïc, moãi moân veà sau duøng saùu töùc ñeå kieåm chöùng, boån vaên ñaõ daãn nhieàu chöùng cöù ñích thöïc, döôùi ñaây chæ trình baøy tröïc tieáp veà Nhaát Lyù, khieán cho yù chæ cuûa boäkinh ñöôïc saùng toû.

1. Moân saéc taâm khoâng hai; 2. Moân trong ngoaøi khoâng hai; 3. Moân tu taùnh khoâng hai; 4. Moân nhaân quaû khoâng hai; 5. Moân nhieãm tònh khoâng hai; 6. Moân y chaùnh khoâng hai; 7. Moân töï tha khoâng hai; 8. Moân Ba nghieäp khoâng hai; 9. Moân quyeàn thaät khoâng hai; 10. Moân thoï nhuaän khoâng hai. Trong ñoù thöù Nhaát töø caûnh Dieäu maø ñaët teân, thöù Hai - thöù Ba töø Trí Haïnh maø ñaët teân, thöù tö töø Vò Phaùp maø ñaët teân, thöù Naêm - thöù Saùu

- thöù Baûy laáy Caûm ÖÙng thaàn thoâng ma ñaët teân, thöù Taùm - thöù Chín töø noùi Phaùp maø ñaët teân, thöù Möôøi töø Quyeán thuoäc lôïi ích maø ñaët teân.

Moät. Moân saéc taâm khoâng hai: Taïm thôøi töø möôøi Nhö caûnh cho ñeán Voâ Ñeá, moãi phaùp ñeàu coù hai yù chung vaø rieâng. Chung ôû taïi moät nieäm, rieâng phaân thaønh saéc - taâm. Vì sao? Vì ñaàu tieân trong möôøi Nhö töôùng chæ ôû saéc, taùnh chæ coù ôû taâm, Theå löïc taùc duyeân nghóa bao goàm caû saéc vaø taâm; nhaân quaû chæ do taâm, baùo öùng chæ theo saéc, möôøi hai nhaân duyeân nghieäp khoå bao goàm caû hai, hoaëc nghieäp chæ ôû taâm, boán ñeá bao goàm caû saéc - taâm; dieät chæ ôû taâm, hai ñeá, ba ñeá ñeàu laø theá tuïc, ñuû caû saéc - taâm, trong chaân ñeá chæ coù taâm; nhaát thaät (chaân nhö) vaø Voâ, y cöù theo ñaây seõ thaáy. Ñaõ bieát raèng rieâng thì xeáp rieâng vaøo chung. Taát caû caùc phaùp chaúng coù gì khoâng phaûi laø taâm taùnh, moät taùnh, voâ taùnh, ba ngaøn caùc phaùp ñaâu coù khaùc nhau. Neân bieát raèng saéc - taâm cuûa taâm töùc laø (teân goïi khaùc) cuûa taâm, bieät danh vì taïo taùc, taïo taùc goïi laø Theå Duïng, theá thì chaúng phaûi saéc chaúng phaûi taâm maø laø saéc, maø laø taâm, chæ do saéc chæ do taâm, vì theá ôû ñaây bieát raèng chæ hieåu roõ moät nieäm, thaáy taát caû chuùng sinh - Phaät ôû mình vaø ôû ngöôøi. Chuùng sinh ôû ngöôøi, Phaät nôi ngöôøi haõy coøn ñoàng vôùi taâm, huoáng chi chuùng sinh vaø Phaät ôû taâm mình leõ naøo traùi vôùi moät nieäm? Vì vaäy taát caû caûnh phaùp kia, khaùc nhau maø khoâng khaùc nhau.

Hai. Moân trong ngoøai khoâng hai: Taát caû caûnh sôû quaùn khoâng ngoaøi trong - ngoaøi, ngoaøi nghóa laø nhôø vaøo saéc taâm y chaùnh, töùc laø khoâng - giaû - trung, töùc laø khoâng - giaû - trung dieäu, cho neân theå cuûa Saéc - taâm baët döùt, chæ coù moät thaät taùnh chaúng coù khoâng - giaû - trung. Saéc taâm roõ raøng ñoàng vôùi chaân tònh, laïi khoâng khaùc nhau veà baøy phöông tieän nhö chuùng sinh v.v… khoâng thaáy söï khaùc nhau veà coõi nöôùc tònh ueá, maø ñeá voõng y chaùnh cuoái cuøng töï saùng roõ. Goïi laø trong, tröôùc tieân hieåu roõ moät

nieäm, voâ nieäm ngoaøi saéc taâm, chæ coù Noäi theå ba ngaøn töùc laø khoâng - giaû

- trung, theá thì ngoaøi phaùp hoaøn toaøn laø taâm taùnh, taâm taùnh khoâng ngoaøi thaâu nhieáp cuøng khaép taát caû, taùnh cuûa chö Phaät möôøi phöông vaø phaùp giôùi höõu tình, Theå khoâng heà khaùc nhau, taát caû ñeàu cuøng khaép, ai noùi laø trong ngoaøi saéc taâm töï tha? Ñaây chính laø vì höôùng veà moân thanh tònh saéc - taâm khoâng hai.

Ba. Moân tu taùnh khoâng hai: Taùnh ñöùc chæ laø moät nieäm giôùi nhö, ôû ñaây ñaày ñuû ba phaùp noäi, giôùi, nhö, taùnh tuy voán nhö vaäy, nhöng nhôø trí maø khôûi tu, do tu maø chieáu soi taùnh, do taùnh maø phaùt sinh tu, toàn taùnh thì toaøn tu trôû thaønh taùnh, khôûi tu thì toaøn taùnh trôû thaønh tu, taùnh khoâng heà chuyeån ñoåi, tu thöôøng nhö vaäy. Tu laïi coù hai loaïi: Thuaän tu vaø nghòch tu. Thuaän nghóa laø hieåu roõ taùnh ñeå thöïc haønh, nghòch nghóa laø lìa taùnh thaønh meâ. Hai taâm meâ ngoä, taâm tuy khoâng hai nhöng hai taùnh thuaän nghòch, taùnh söï thuôøng khaùc nhau, coù theå do söï khoâng chuyeån ñoåi taâm, thì khieán cho meâ tu maø thaønh, cho neân phaûi cuøng luùc chieáu taùnh, thaønh tu thaáy taùnh tu taâm, hai taâm ñeàu maát. Laïi hieåu roõ thuaän tu ñoái vôùi taùnh coù ly coù hôïp, ly nghóa laø tu-taùnh ñeàu coù ba, hôïp nghóa laø tu hai taùnh moät. Tu hai ñeàu coù ba cuøng phaùt sinh ba taùnh, theá thì tuy tu coù ñuû chín, maø chín chæ laø ba, vì ñoái vôùi taùnh trình baøy veà tu cho neân hôïp tu laøm hai, hai tu cuøng moät taùnh nhö nöôùc laø soùng, hai cuõng khoâng hai, cuõng nhö soùng nöôùc. Neân bieát raèng taùnh chæ cho ba chöôùng, vì theá cho neân coù ñuû ba. Tu töø taùnh maø thaønh, thaønh ra ba phaùp nhö vaäy, hieåu roõ khoâng coù tu taùnh chæ coù moät Dieäu thöøa, khoâng heà coù phaân bieät, phaùp giôùi roäng môû, do ñoù thaønh töïu trong ngoaøi khoâng hai.

Boán. Moân nhaân quaû khoâng hai: Nhaân cuûa taâm chuùng sinh ñaõ ñaày ñuû ba khuoân pheùp, nhaân naøy thaønh quaû goïi laø ba nieát-baøn. Nhaân quaû khoâng khaùc, tröôùc sau chæ moät lyù. Neáu vaäy thì nhaân ñöùc ñaõ ñaày ñuû, sao khoâng truï ôû nhaân? Vì nhaân meâ môø ñeàu töï cho laø thaät, neáu hieåu roõ taùnh meâ thaät söï chæ truï ôû nhaân; suy cöùu laâu xa veà nhaân naøy, nhaân hieån baøy goïi laø quaû, chæ laø duyeân vôùi moät lyù nhaân quaû. Duøng nhaát lyù naøy laøm nhaân, lyù hieån baøy laïi khoâng coù teân goïi cuûa quaû, leõ naøo vaãn toàn taïi teân goïi cuûa nhaân? Nhaân quaû ñaõ tieâu tan thì lyù taùnh töï maát, chæ vì thaân sô queân trí, khieán cho meâ thaønh daày moûng, meâ daày moûng cho neân mieãn cöôõng chia ra ba hoaëc, nghóa khai trieån saùu töùc goïi laø Trí caïn saâu, do ñoù nhö moäng thöôøng xuyeân taêng cöôøng khoâng goïi laø Hoaëc baát döùt. Nhaân huyeãn ñaõ ñaày ñuû thì caûnh töôïng cuûa quaû troøn ñaày, caûnh töôïng khoâng tuy töùc laø nghóa ñoàng, nhöng khoâng thì hö giaû maø caûnh töôïng laø thaät coù; caûnh töôïng thaät cho neân xöùng vôùi lyù voán coù, khoâng hö giaû cho neân meâ

chuyeån thaønh taùnh, theá thì khoâng hai maø hai, laäp ra nhaân quaû khaùc nhau, hai maø khoâng hai, tröôùc sau chæ moät Theå. Neáu cho raèng nhaân khaùc quaû, nhaân cuõng chaúng phaûi nhaân, hieåu roõ quaû töø nhaân thì nhaân môùi haïn ñònh quaû, cho neân ba ngaøn ôû lyù cuøng goïi laø voâ minh. Quaû ba ngaøn thaønh töïu ñeàu goïi laø thöôøng laïc, ba ngaøn khoâng thay ñoåi voâ minh töùc laø minh, ba ngaøn vaø thöôøng ñeàu laø Theå, ñeàu laø Duïng, vì theá thaønh töïu moân tu taùnh khoâng hai.

Naêm. Moân nhieãm tònh khoâng hai: Neáu bieát raèng Voâ thæ töùc laø phaùp taùnh, laø voâ minh, cho neân coù theå hieåu roõ hieän taïi chính voâ minh laø phaùp taùnh. Phaùp taùnh aáy vaø Voâ minh taïo taùc taát caû caùc phaùp, goïi laø Nhieãm. Voâ minh vaø phaùp taùnh, töông öùng taát caû caùc duyeân, goïi laø Tònh. Nöôùc ñuïc, nöôùc trong, soùng uôùt khoâng khaùc nhau, trong ñuïc tuy chính laø do duyeân, nhöng ñuïc trôû thaønh voán coù, ñuïc tuy laø voán coù maø Theå hoaøn toaøn laø trong. Vì lyù cuûa hai soùng cuøng neâu ra Theå laø duïng, cho neân nhaân quaû ba ngaøn ñeàu goïi laø duyeân khôûi. Meâ - Ngoä duyeân khôûi lìa saùt-na, taùnh saùt-na thöôøng maø lyù duyeân khôûi chæ moät, trong moät lyù ñoù laïi chia ra tònh ueá, rieâng thì saùu ueá boán tònh, chung thì tònh ueá cuøng laø möôøi. Vì vaäy bieát raèng saùt-na nhieãm theå ñeàu laø tònh, ba ngaøn chöa hieån baøy roõ raøng thì Theå vaãn cöù meâ, cho neân töông töï vò trôû thaønh saùu caên chieáu khaép, chieáu soi phaân bieät möôøi giôùi ñeàu saùng toû roõ raøng, leõ naøo saùu caên thanh tònh neân ngöôøi cho laø möôøi chaéc chaén möôøi; phaân chaân thuøy tích möôøi giôùi cuõng, cho ñeán quaû thaønh töïu moät traêm giôùi kia, vì theá caàn phaûi sô taâm maø ngaên che, maø soi chieáu. Soi chieáu cho neân ba ngaøn thöôøng ñaày ñuû, ngaên che neân phaùp voán laø khoâng - trung, thöôøng song vong, thöôøng song chieáu, nieäm naøy baát ñoäng öùng vôùi khaép nôi khoâng ngaên ngaïi, tuøy söï caûm öùng maø thi thieát, maø tieâu tan tònh ueá aáy. Tònh ueá khoâng coøn cho neân laáy khoâng laáy trung, vaãn do khoâng - trung chuyeån nhieãm thaønh tònh, do hieåu roõ tònh nhieãm neân khoâng -trung töï maát, vì theá thaønh töïu moân nhaân quaû khoâng hai.

Saùu. Moân y chaùnh khoâng hai: Ñaõ chöùng Giaø-Na moät theå khoâng hai, bôûi töø voâ thæ moät nieäm ba ngaøn, laáy hai ngaøn sinh AÁm trong ba ngaøn laøm chaùnh, moät ngaøn coõi nöôùc thuoäc veà y. Y - Chaùnh ñaõ ôû moät taâm, moät taâm leõ naøo chia thaønh naêng - sôû; tuy khoâng coù naêng - sôû, y - chaùnh roõ raøng, vaäy thì lyù taùnh danh töï quaùn haønh, ñaõ coù töôùng y - chaùnh khoâng hai, vì theá khieán cho töï - tha, nhaân - quaû thuoäc veà töôùng, nhöng chuùng sinh ñoái vôùi lyù, quaû tuy chöa phaân roõ, maø taát caû khoâng gì chaúng phaûi laø dieäu caûnh Giaù-na. Nhö vaäy laïi neân hieåu raèng phaùp theå cuûa chö Phaät chaúng phaûi khaép nôi maø khaép nôi, lyù taùnh cuûa chuùng sinh chaúng phaûi

haïn cuïc maø haïn cuïc, tröôùc sau khoâng thay ñoåi, lôùn nhoû khoâng ngaên ngaïi, lyù nhaân quaû gioáng nhau y chaùnh ñeàu khaùc bieät? Vì theá coõi tònh ueá, thaân toát xaáu, traàn thaân ñoàng löôïng vôùi Phaùp thaân, traàn quoác khoâng khaùc vôùi Tòch Quang, cho neân moãi moät traàn saùt laø taát caû traàn saùt, moãi traàn thaân laø taát caû thaân, roäng heïp, toát xaáu khoù nghó baøn ñöôïc, nôi choán tònh ueá khoâng heà cuøng taän. Neáu khoâng phaûi ba ngaøn khoâng - giaû - trung, laøm sao coù theå thaønh töïu ñöôïc duïng töï taïi aáy? Nhö vaäy môùi bieát raèng chuùng sinh - Phaät, söï - lyù, ñaây - kia thaâu nhieáp laãn nhau, vì theá thaønh töïu moân nhieãm tònh khoâng hai.

Baûy. Moân töï tha khoâng hai: Tuøy cô nghi lôïi tha söï vieäc môùi chính laø y cöù theo caên baûn. Baûn - nghóa laø moät taùnh ñaày ñuû töï - tha, môùi ñeán quaû vò, töï lôïi chính laø lôïi tha, nhö ba ngaøn lyù taùnh cuûa ba ñöùc, ba ñeá, töï haønh chæ ôû khoâng - trung, lôïi tha tam thieân phoùù vaät, vaät coù voâ löôïng khoâng ngoøai tam thieân, naêng öùng tuy nhieàu nhöng khoâng ngoaøi möôøi giôùi, moãi giôùi chuyeån ñoåi hieän baøy khoâng ngoaøi moät nieäm, moãi coõi phaùt sinh laãn nhau khoâng ngoaøi Tòch Quang, chuùng sinh theo lyù ñaày ñuû tam thieân (ba ngaøn) cho neân naêng caûm, chö Phaät do ñaày ñuû lyù tam thieân (ba ngaøn ) cho neân naêng öùng, öùng khaép nôi, coù khaép nôi, vui möøng höôùng khoâng khaùc nhau, khoâng nhö vaäy leõ naøo coù theå nhö göông hieän baøy caûnh töôïng? Göông coù lyù hieän baøy caûnh töôïng, hình coù taùm sinh khôûi cuûa caûnh töôïng. Neáu moät ñôøi ñoái dieän khoâng theå hieän baøy caûnh töôïng, thì lyù cuûa göông coù taän cuøng cuûa hình khoâng thoâng suoát. Neáu ngaên caùch vôùi göông thì seõ coù lyù naøy, khoâng coù hình ñoái dieän neân khoâng coù caûnh töôïng aáy. Neáu göông khoâng hieän baøy caûnh töôïng vì bò buïi che laáp, buïi nhôø ngöôøi lau chuøi, caûnh töôïng hieän baøy chaúng quan heä gì ñeán ngöôøi lau. Theo thí duï coù theå bieát ñöôïc ñaïi chæ cuûa phaùp quaùn. Neân bieát raèng lyù tuy ñaày ñuû töï - tha, nhöng chaéc chaén phaûi nhôø coù duyeân laøm coâng naêng lôïi tha. Laïi nhôø hieåu roõ duyeân hôïp nhaát vôùi taùnh môùi xöùng hôïp ñöôïc vôùi taùnh, thi thieát muoân moái thì khoâng khôûi hieän taùnh hoùa hieän khoâng coù nôi choán, vì theá thaønh töïu Moân Y chaùnh khoâng hai.

Taùm. Moân tam nghieäp khoâng hai: ÔÛ phaàn hoùa tha, söï chia ra ba maät, thuaän theo lyù cuûa vaät maø coù teân goïi khaùc nhau. Taâm luaân soi xeùt caên cô hai luaân baøy hoùa ñoä, hieän thaân noùi phaùp khoâng heà coù maûy may khaùc nhau, ôû thaân phaàn thì chaân öùng, ôû phaùp phaàn thì quyeàn thaät. Neáu hai thaân khaùc nhau vì sao laïi noùi raèng:” Töùc laø Phaùp thaân”, neáu hai thuyeát traùi nhau thì sao laïi noùi raèng:”Ñeàu thaønh Phaät ñaïo?”. Neáu chæ laø Phaùp thaân thì öùng thaân leõ ra khoâng xuaát hieän ôû ñôøi, neáu chæ laø Phaät ñaïo thì ai laäp baøy ra ba thöøa? Thaân coøn khoâng coù thaân thì thuyeát chaéc chaén

chaúng phaûi laø thuyeát, thaân mieäng bình ñaúng nhö yù luaân kia, taâm vaø saéc nhö moät khoâng möu caàu maø hoùa hieän, thöôøng ngaàm ñeán cuøng cöïc xöùng hôïp vôùi chuùng sinh maø thi thieát, leõ naøo chaúng phaûi traêm giôùi moät taâm, moãi giôùi khoâng giôùi naøo chaúng phaûi laø ba nghieäp, giôùi coøn laø moät taâm thì ba nghieäp leõ naøo khaùc nhau? Quaû duïng khoâng thieáu soùt thì nhaân chaéc chaén xöùng hôïp vôùi quaû. Neáu tin nhaân quaû môùi bieát ba maät coù goác reã, traêm giôùi - ba nghieäp, hoùa hieän laïi thöïc hieän hoùa hieän aáy goïi laø gì? Cho neân moät nieäm cuûa taâm phaøm ñaû coù lyù taùnh bieån töôùng ba maät, moät haït buïi quaû baùo saéc ñoàng ôû boån lyù Tyø-loâ-giaù-na, môùi coù theå goïi laø ba khoâng khaùc nhau, vì theá thaønh töïu moân töï tha khoâng hai.

Chín. Moân quyeàn thaät khoâng hai: Ñaïi tueä bình ñaúng, thöôøng soi xeùt phaùp giôùi, cuõng vì lyù taùnh coù chín quyeàn moät thaät, thaät coù chín giôùi

- quyeàn cuõng laïi nhö vaäy, quyeàn - thaät aån töôùng, traêm giôùi moät nieäm khoâng theå phaân bieät, tuøy yù thöôøng nhö theá, ñeán quaû môùi nhôø ñoù maø kheá boån nhaát lyù, chaúng phaûi quyeàn, chaúng phaûi thaät, maø laø quyeàn, maø laø thaät. Ñaây töùc laø taâm luaân töï taïi nhö tröôùc, khieán cho thaân mieäng ñeàu quyeàn maø cô thaät, ba nghieäp moät nieäm khoâng traùi vôùi quyeàn thaät, baát ñoäng maø laäp baøy leõ naøo ngaên caùch khaùc nhau? Ñoái vôùi thuyeát töùc laø duøng quyeàn thaät ñeå ñaët ra teân goïi, ôû thaân chính laø duøng chaân öùng ñeå laøm teân goïi, lyù ba nghieäp ñoàng nhaát, quyeàn thaät thaàm kheá hôïp, vì vaäy thaønh töïu moân ba nghieäp khoâng hai.

Möôøi. Moân thoï nhuaän khoâng hai: Lyù cuûa vaät xöa nay taùnh saün ñuû quyeàn thaät, töø voâ thæ huaân taäp hoaëc laø quyeàn, hoaëc laø thaät, quyeàn thaät nhôø vaøo söï huaân taäp neân lyù thöôøng bình ñaúng, gaëp thôøi trôû thaønh thoùi quen giuùp ñôõ cho haïnh nguyeän. Neáu khoâng coù nhaân ban ñaàu thì söï huaân taäp cuõng chæ giaû thieát, gaëp söï huaân taäp töï noù khaùc nhau chöù chaúng phaûi vì taùnh khaùc nhau. Taùnh tuy khoâng khaùc nhau nhöng chaéc chaén nhôø vaøo huyeãn maø phaùt khôûi, huyeãn cô huyeãn caûm huyeãn öùng huyeãn phoù, naêng öùng hoùa hoaøn toaøn chaúng phaûi quyeàn thaät, nhöng do chuùng sinh coù ñuû chaúng phaûi quyeàn, chaúng phaûi thaät, maø thaønh töïu coù nghi quyeàn thaät, Phaät cuõng ñaày ñuû chaúng phaûi quyeàn, chaúng phaûi thaät laøm cho öùng hieän quyeàn thaät. Vieäc coù öùng hôïp thaân coõi khoâng nghieâng leäch, ñoàng vôùi thöôøng tòch quang khoâng ñaâu chaúng phaûi phaùp giôùi. Vì theá bieát raèng ba ngaøn cuõng ôû trong taâm ñòa, ba ngaøn khoâng khaùc so vôùi taâm ñòa thaät, theå cuûa boán vò (saéc, höông, vò, xuùc) ñoàng vôùi caùc lôïi ích quyeàn thaät, do ñoù thaønh töïu moân quyeàn thaät khoâng hai.

Vì vaäy cho neân möôøi moân, moãi moân hoøa nhaäp thoâng suoát vôùi, saéc taâm, cho ñeán thoï nhuaän ñeàu nhö vaäy, do ñoù khieán cho möôøi dieäu tröôùc

SOÁ 1927 - THAÄP BAÁT NHÒ MOÂN 635

sau ñoàng moät lyù, nhö caûnh xöa nay coù ñuû ba loaïi, nöông vaøo lyù phaùt sinh hieåu bieát vì theá goïi laø Trí, Trí hieåu bieát daãn daét haønh, haønh hieåu roõ kheá hôïp lyù, ba phaùp phuø hôïp nhau khoâng khaùc maø khaùc, nhöng giaû laäp caïn saâu, thieát vò xa gaàn, ba phaùp ñeàu laø chöùng ñaït lyù cuûa ba loaïi kia. Naêm chöông sau laø khôûi duïng cuûa ba phaùp, ñaõ laø moät nieäm ba ngaøn, töùc laø thaønh töïu khoâng - giaû - trung cho neân coù Duïng. Neáu hieåu roõ moät nieäm thì phaùp cuûa chö Phaät ba ñôøi möôøi phöông chaúng xa boån tích (boån ñòa vaø thuøy tích), do ñoù tieáp tuïc noùi roõ möôøi moân, giuùp cho quaùn haønh deã nhaän bieát. Ñaàu ñeà ñaõ nhö vaäy, thaâu toùm rieâng laøm thaønh chung, phuø hôïp vôùi vaên coù theå bieát.