**SOÁ 1928**

THẬP BẤT NHỊ MÔN CHỈ YẾU SAO

*Sa-moân Tri Leã ôû Töù Minh ñôøi Toáng soaïn.*

**QUYỂN THƯỢNG**

Möôøi moân baát nhò, voán xuaát xöù töø Thích tieâm ñaâu caàn sao giaûi, nhöng ngöôøi giaûng giaûi toâng chæ ñoù, hoaëc neâu baøy, hoaëc chuù giaûi v.v…, maø söï lyù chöa roõ raøng, giaûi haïnh khoâng nôi nhôø caäy, ñaïi sö kinh Kheâ kheùo giaûi thích phieân dòch aån trong thôøi, Thieân thai vieân toâng khoâng coù theâm gì nôi vaät, lieàn nhaân söï maø giaûng noùi tieáp tuïc ñoái vôùi kia ñeå giaûi thích, caàn buùt soaïn thaønh chæ yeáu sao, bôûi taâm höôùng veà thaúng thaéng nhö vaät, laø ñieàu coát yeáu cho söï lyù giaûi haïnh, taïm coù ñuû söï oân taäp cuûa chuùng sinh, daùm hy voïng môû baøy taâm Ñaït só. Vieát töïa vaøo ngaøy moàng chín thaùng Gieâng naêm Giaùp Thìn nieân hieäu Caûnh Ñöùc naêm ñaàu ñôøi Ñaïi Toáng.

Sao: Ñeà muïc vaên naøy nhieàu baûn khaùc nhau, hoaëc goïi laø Phaùp Hoa Boån Tích Thaäp Dieäu Baát Nhò Moân, hoaëc khoâng coù hai chöõ Boån Tích. Coù nôi chæ goïi laø Huyeàn Vaên Thaäp Baát Nhò Moân. ÔÛ ñaây coù leõ laø laáy nghóa voán bao goàm cuûa vaên ñaõ giaûi thích ñeå ñaët leân ôû ñaàu ñeà, vì khoâng queân Boån aáy. Nhöng taát caû ñeàu laø ngöôøi ghi cheùp, phaân bieät töï mình saép xeáp, laáy boû do tình thöùc chöù khoâng nhoïc coâng tranh caõi. Neân boán chöõ “Thaäp Baát Nhò Moân” do chính taùc giaû töï ñaët ra, vì vaäy vaên noùi: “Duøng thaät thi thieát quyeàn thì khoâng hai ma hai, khai quyeàn baøy thaät thì hai maø khoâng hai, phaùp ñaõ laø giaùo boä thì ñeàu khai trieån thaønh Dieäu; do ñoù möôøi moân baát nhò naøy laøm thaønh ñeà muïc”; phaûi y cöù vaøo vaên naøy ñeå giaûi thích yù chæ cuûa ñeà muïc ñoù, leõ naøo chaúng phaûi boán thôøi ba giaùo ñaõ laøm ñoù ö? Saéc taâm cho ñeán thoï nhuaän chaúng gì khoâng ngaên caùch khaùc nhau cho neân ñeàu goïi laø (hai). Nay kinh khai hoäi thaät lyù ñaõ roõ raøng möôøi khaùc nhau, ñeàu dung thoâng thaâu nhieáp laãn nhau khoâng ngoaøi, ñeàu goïi laø Baát Nhò (khoâng hai), töùc laø duøng ñöông theå baát nhò laøm Moân; nhöng cuõng coù theå noùi Thaäp Baát Nhò laø naêng thoâng, thaäp Dieäu laø sôû thoâng. Hoûi: Dieäu töùc laø

Baát Nhò, Baát Nhò töùc laø Dieäu, ñeàu laø danh, ñeàu laø Theå, laøm sao phaân bieät naêng thoâng, sôû thoâng? Ñaùp: Nay khoâng laáy thoâ - dieäu chia thaønh naêng sôû, cuõng khoâng vì Danh - Theå maø phaân chia, bôûi duøng Thaäp Dieäu phaùp töôùng thì ngöôøi hoïc roäng khoù hoäi nhaäp, toaùt yeáu cuûa vaên naøy laø hieån baøy tröïc tieáp yù kia vaø duøng löôïc ñeå hieån baøy roäng, laáy deã ñeå thoâng suoát khoù, thaønh laäp nghóa naêng thoâng, sôû thoâng. Soá ñeán möôøi loaïi aáy laø vì töø möôøi dieäu maø laäp ra, tuy laäp moân ñoái vôùi dieäu cuøng coù nhieàu ít, nhöng khoâng thieáu ñi (soá goác). ÔÛ ñaây taïm thôøi trình baøy toång quaùt ñôïi ñeán khi giaûi thích vaên, laïi seõ (neâu roõ töøng ñieåm), neáu muoán neâu ra; keå roõ ngöôøi bieân soaïn aáy chính laø toân giaû kinh Kheâ, ñaõ do ngöôøi haäu sinh ghi ra thì khoâng theå chính thöùc baùc boû ñieàu caám kî ñoù. Vaên giaûi thích chia laøm ba phaàn; 1. Töïa chung laäp yù; 2. Töø “Nhaát giaû... ” trôû ñi laø neâu moân giaûi thích; 3. Töø “Cho neân möôøi moân... ” cho ñeán heát laø vaên keát thuùc; thaâu nhieáp neâu roõ ba yù naøy töùc laø phoûng theo ba phaàn. Vaên phaàn moät coù boán ñoaïn: Moät laø trình baøy veà yù bieân soaïn, laäp neân vaên ôû tröôùc; laïi coù hai: 1. Trình baøy veà vaên ôû tröôùc, coù hai: a/. Trình baøy roäng veà giaùo; b. Ñaàu tieân laø yù cuûa möôøi Dieäu. Nhieân laø nhö vaäy, töùc laø töø ngöõ cuûa söï laõnh hoäi ôû treân, cuõng laø lôøi cuûa söï tín hieåu. Neáu ngöôøi khoâng tin seõ noùi laø (khoâng nhö vaäy). Thöû Tích moân ñaúng: laø chæ cho huyeàn vaên baøn luaän veà möôøi Dieäu ôû treân, caûnh - trí haønh, vò, nhaân laø ba qua phaùp, caûm öùng goàm ñuû töï tha, thaàn thoâng, noùi phaùp, laø ngöôøi naêng hoùa, thöïc haønh thuoäc veà Töï, quyeán thuoäc - lôïi ích laø ngöôøi sôû hoùa, söï vieäc thuoäc veà tha. Vì vaäy, boán loaïi nhaân nhö caûnh, trí .v.v… thaâu nhieáp toaøn boä möôøi Dieäu. Giaùo moân trong moät thôøi ñaõ trình baøy veà phaùp töôùng ñaâu coù hôn ñaây? Nay ñoái vôùi möôøi nghóa ñeàu söû duïng hai Dieäu ñaõi - tuyeät, maø dung hoäi chuùng khieán cho khoâng coøn che laáp ngaên ngaïi, do ñoù noùi laø Dung thoâng nhaäp dieäu. Tieáp theo, töø “Phaøm chö v.v… ” veà sau laø caùc yù giaûi thích, nhö ñaàu tieân lyù caûnh ñeàu coù baûy khoa, moãi moãi khoa ñeàu söû duïng yù choïn löïa cuûa boán giaùo, khai vaø taïng ñeàu troïn veïn; laïi duøng naêm vò ñeå phaân ñònh, muoán khai trieån taát caû ñeàu laø Dieäu, khieán cho ngoaøi ñeà hoà ra khoâng coøn coù vò naøo khaùc. Neáu nhö caùch giaûi thích naøy xöùng hôïp vôùi dieäu phaùp thì trí, haønh cho ñeán lôïi ích ñeàu trình baøy veà caùc loaïi phaùp töôùng, khoâng coù gì chaúng phaûi laø duïng phaân ñònh cuûa boán giaùo naêm loaïi phaùp töôùng, khoâng gì khoâng ñeàu laø duïng phaân ñònh cuûa boán giaùo naêm vò, veà sau khai trieån ñeàu trôû thaønh cöïc vò. Tieáp theo töø “Quaùn taâm v.v…” trôû xuoáng, trình baøy sô löôïc veà quaùn. Khu töùc laø ñieåm quan troïng cuûa Moân (cöûa), Cô nghóa laø cô quan coù nghóa ñeå khai môû. Vì taát caû giaùo haïnh ñeàu laáy quaùn taâm laøm then choát, ñeàu töï quaùn taâm maø phaùt khôûi

quaùn taâm khoâng, cho neân taát caû caùc phaùp khoâng, töùc laø caùc haïnh ñaõ tu, caùc giaùo ñaõ khôûi ñeàu trôû veà Khoâng. Giaû - Trung cuõng nhö vaäy, leõ naøo khoâng duøng quaùn taâm laøm then choát ö? Nhöng nay huyeàn vaên khoâng ngöøng trình baøy roäng raõi, döïa vaøo caùc vaên vuïn vaët, chæ baøy sô löôïc nhö vaäy. Laïi nöõa, tuy y cöù vaøo nghóa, moãi thöù keát hôïp maø coù, ñeå vaên khoûi phöùc taïp cho neân coù coøn maát. Nhö caûnh cuûa möôøi hai nhaân duyeân veà sau thì coù boán ñeá, töùc laø sô löôïc, vì coù chæ quaùn ñoái vôùi ñieàu naøy, trình baøy veà giaùo quaùn nöông töïa vaøo chaùnh, nhö ñaõ noùi thöôøng nhôø vaøo söï, thì möôïn nghóa cuûa söï kia laäp ra caûnh, laäp ra quaùn, nhö Vöông xaù, kyø sôn v.v… Döïa theo phaùp thì thaâu nhieáp caùc phaùp töôùng, nhaäp taâm thaønh quaùn nhö boán ñeá, naêm haønh... Ñaõ chaúng phaûi chuyeân haønh cho neân möôøi thöøa khoâng xaùc thöïc. Ñaây chính laø nghóa ví duï theo ba loaïi quaùn töôùng nhö haønh v.v… Tieáp theo töø “Sôû minh... ” trôû xuoáng laø laäp yù, laïi coù hai: Ñaàu tieân tieáp tuïc neâu roõ yù ñaïi boä, laïi neâu ra möôøi Dieäu môùi hieån baøy yù ñoù. Naêng hoùa töùc laø öùng, cuøng vôùi thaàn thoâng, noùi phaùp. Sôû hoùa töùc laø caûm, vaø quyeán thuoäc lôïi - ích. Möôøi loaïi naøy chính laø danh töï naêng thuyeân trong thôøi giaùo moät ñôøi. Ñaïi boä trình baøy yù naøy, laø ñang khai môû, hieån baøy caùc teân goïi ñeàu laø Dieäu, cho neân phaûi giaûi thích roõ veà möôøi loaïi aáy, vì muoán thaâu nhieáp taát caû ngoïn nguoàn töï - tha. Thæ (goác) nghóa laø caùc caûnh v.v…, töùc laø nhaân cuûa töï haønh; Maït (ngoïn) nghóa laø ba phaùp, töùc laø quaû cuûa töï haønh, töï - tha nhö tröôùc ñaây. Neáu giaûi thích möôøi loaïi naøy, moãi loaïi ñeàu laø Dieäu, töùc laø hieåu roõ taát caû yù xuaát theá cuûa Nhö Lai. Tieáp theo töø “Coá baát v.v… ” trôû xuoáng laø chính thöùc trình baøy yù bieân soaïn ngaøy nay, coù hai: Ñaàu tieân laø thaønh töïu giaûi, muoán bieát möôøi loaïi naøy ñeàu laø Dieäu thì phaûi hieåu roõ khai hieån, môû baøy ñaïi cöông, töùc laø theá giôùi tam thieân ñeàu laø Khoâng-Giaû-Trung, laø Ñaïi theå cuûa kinh naøy. Naêng khai môû tuyeät dieäu, caûnh töùc laø ñaây cho neân söï lyù ñeàu dung thoâng, trí phaùt khôûi nôi naøy cho neân khoâng coù duyeân, haønh sinh khôûi ôû ñaây cho neân khoâng taïo taùc, vò traûi qua nôi naøy cho neân töôùng thaâu nhieáp, ba phaùp taän cuøng roát raùo ôû ñaây cho neân quaû troøn ñaày, chuùng sinh ñaày ñuû ôû ñaây cho neân moät nieäm naêng caûm, Phaät ñaït ñöôïc nôi naøy cho neân khoâng caàu maø öùng, thaàn thoâng söû duïng ôû ñaây cho neân hoùa hieän khoâng cuøng taän, noùi phaùp y cöù nôi ñaây cho neân hoùa hieän khoâng cuøng taän, noùi phaùp y cöù nôi ñaây cho neân thi thieát môû baøy töï taïi, quyeán thuoäc hoaøn toaøn ôû ñaây cho neân thieân taùnh lieân quan vôùi nhau, lôïi ích xöùng hôïp nôùi naøy cho neân khoâng ai chaúng thaønh Phaät. Nay möôøi moân naøy ñích thöïc hieån baøy ôû ñaây, neáu ngöôøi bieát ñöôïc thì goïi laø phaùt sinh dieäu giaûi. Tieáp theo töø “ Coá toaùt v.v…” trôû xuoáng laø thaønh töïu Dieäu haïnh. Noùi quaùn phaùp laø möôøi

thöøa. Neân bieát raèng möôøi thöøa chæ quaùn laø noùi rieâng veà haønh töôùng, nhöng moãi thöøa khoâng lìa boû theá giôùi Tam thieân, töùc laø Khoâng - Giaû - Trung cho neân noùi laø quaùn phaùp Ñaïi theå. Nghóa Lieät noùi raèng tröø daãn ra, caùc vaên khaùi quaùt so vôùi nhaát ñaïi, vaên theå chaùnh yù chæ quy veà hai kinh: moät laø nöông vaøo Phaùp Hoa boån tích hieån baøy Thaät, hai laø nöông theo Nieát-baøn neâu cao luaät baøn veà Thöôøng. Vì hai kinh naøy cuõng laø Ñeà hoà, thì bieát duïng nghóa tuyeät ñaõi cuûa möôøi Dieäu naøy, thöïc haønh quaùn Theå aáy, môùi duï cho aùnh saùng maët trôøi khoâng gioáng vôùi boùng toái. Laïi nöõa, ba ngaøn phaùp moân naøy truøm khaép caùc phaùp, hoaëc laø saéc, hoaëc laø taâm, nöông vaøo vôùi chaùnh, chuùng sinh - chö Phaät, moãi traàn saùt khoâng nôi naøo chaúng ñaày ñuû. Vì theá kinh Hoa Nghieâm cheùp: “ Nhö taâm, Phaät cuõng vaäy, nhö Phaät, chuùng sinh vaäy, taâm phaät vaø chuùng sinh, ba phaùp khoâng khaùc nhau “. Cho neân ngöôøi giaûi thích ñeà kinh naøy, chöõ Phaùp laø döïa vaøo ba phaùp naøy ñeàu ñaày ñuû, ba ngaøn theá giôùi cuøng coù ñuû, cuøng dung thoâng, môùi goïi laø Dieäu Phaùp. Nhöng, tuy caùc phaùp moãi phaùp ñeàu ñaày ñuû, neáu laø quaùn theå thì chaéc chaén phaûi ñích thöïc chæ cho ba ngaøn taâm phaùp, vì theá Huyeàn Vaên noùi: “Phaät phaùp voâ cuøng roäng lôùn, phaùp chuùng sinh roäng loùn voâ cuøng, ñoái vôùi sô taâm laø khoù, taâm Phaät vaø chuùng sinh, ba phaùp khoâng khaùc nhau, quaùn taâm thì deã ñaït”. Laïi Nghóa Leâ cheùp: “Tu quaùn laàn löôït nhaát ñònh tröôùc tieân phaûi laø noäi taâm”; nay moïi ngöôøi ñeàu noùi quaùn taâm laø yù naøy. Vì theá nay trong vaên gom möôøi Dieäu vaøo moät nieäm taâm, neâu roõ möôøi moân laøm thaønh quaùn theå. Neáu khoâng nhö theá vì sao moãi tieát chæ döïa vaøo taâm maø noùi, leõ naøo traàn saùt chuùng sinh, Phaät laïi khoâng coù ö? Neàu khoâng thaáy thì ñieàu naøy hoaøn toaøn sai laàm vôùi yù bieân soaïn cuûa vaên naøy. Tieáp theo töø “ Nhöôïc giaûi... ” trôû xuoáng laø ví duï nghóa sau, laøm saùng toû phaùp lyù khoâng khaùc nhau, coù hai: Ñaàu tieân laø duï boån dieäu, hoaëc Boån, hoaëc Tích ñeàu noùi veà möôøi Dieäu, nhöng khoâng ñoàng chæ laø vì ly - hôïp maø coù laãn nhau. Nhaân cuûa Tích trình baøy ñaày ñuû veà boán thöù caûnh, trí haønh, vò aáy laø nhaân ly. Quaû cuûa Tích chæ trình baøy veà ba phaùp, moät laø Dieäu laø hôïp quaû cho neân trong Boån khoâng noùi veà caûnh, trí, v.v… chæ noùi veà moät Boån nhaân dieäu, aáy laø hôïp nhaân cho neân ngoaøi quaû cuûa Boån, laïi laäp neân Boån quoác ñoä, Boån Nieát Baøn, Boån thoï maïng v.v…. aáy laø quaû ly. Do ñoù bieát raèng chæ noùi Nhaân dieäu chaéc chaén ñaày ñuû caùc caên, trí, v.v… chæ noùi ba phaùp chaéc chaén coù ñuû coõi nöôùc, Nieát Baøn, v..v... Neáu bieát nhaân quaû khoâng khaùc thì töï - tha leõ naøo coù khaùc nhau? Vì ñaàu tieân Boån an toïa nôi ñaïo traøng thì Thôøi cuõng höôùng veà khaép moïi vaät, leõ naøo khoâng hieän baøy thaàn thoâng noùi phaùp ö? Leõ naøo khoâng coù quyeán thuoäc ñöôïc lôïi ích hay sao? Neân bieát raèng gaàn guõi laâu xa tuy khaùc,

nhöng ñeàu laáy ba ngaøn vaø Khoâng, Giaû, Trung ñeå laøm Ñaïi Voõng, vì theá noùi raèng moät khoâng theå nghó baøn. Tieáp theo töø “Huoáng theå... ” trôû xuoáng laø thí duï veà boán chöông ñaõ trình baøy nhö treân. Hai möôi thöù Dieäu ñeàu giaûi thích teân goïi maø bao goàm caùc theå, vì giaûi thích teân goïi laø bao goàm ba chöông, laø rieâng chung, chung rieâng. Vaû laïi, caûnh trong möôøi Dieäu töùc laø theå, trí, haønh, vò, Phaùp laø toâng - öùng cuûa ba Dieäu, laø duïng cuûa caûm vaø quyeán ñaõ ñaït ñöôïc lôïic ích, chaéc chaén keát hôïp töø nhaân ñeán quaû roài laïi khôûi duïng lôïi tha. Cuõng coù ñuû caùc Theå - trí v.v… cho neân noùi raèng chæ bò töï - tha, nhaân quaû phaù. Hôn nöõa, teân goïi cuûa boán chöông ñeàu laø phaùp phuû xuoáng, töùc thuoäc veà Giaùo, nhöng phaûi duøng töôùng ñeå phaân bieät söï thoâ - dieäu ñoù. Nay boán chöông neâu ra tröôùc ba giaùo, treân boán thôøi ñaïi coù theå khai baøy tröôùc khieán cho ñeàu laø Vieân Dieäu. Noùi maõi khaùc nhau bao goàm söï döùt baët ñoái ñaõi ñoù, vì vaäy chæ kinh naøy coù khaû naêng khai baøy taát caû. Ba laø töø “Neáu Hieåu...” Trôû xuoáng laø hieån baøy rieâng veà Dieäu Theå khieán cho giaûi haïnh ñeàu thaønh töïu. Ñaàu tieân laø chæ dieäu quy taâm, ba ngaøn dieäu theå laø giaùo sôû quy, trong moät kyø haïn naêm vò luaân chuyeån sinh nhau cho neân laø (doïc), boán giaùo ñeàu höôùng veà lyù do neân laø (ngang), nhöng phaùp sôû thuyeân tuy coù hieån baøy che laáp y cöù theo yù kinh naøy, chöa heà taïm thôøi lìa boû ba ngaøn dieäu phaùp. Vaû laïi, tuy caùc phaùp ñeàu coù ñuû ba ngaøn, nay vì deã daøng thaønh töïu dieäu giaûi, dieäu quaùn, cho neân ñích thöïc chæ ra moät nieäm töùc laø ba phaùp, ñaëc bieät giöõ laáy taâm phaùp trong Dieäu. Neân bieát raèng taâm phaùp vaãn laø meâ, vaãn laø söï, maø bieän luaän, do ñoù Thích Thieân cheùp: “Phaùp chuùng sinh, moät laø thöôøng thoâng suoát nhaân quaû, hai laø thöôøng chæ haïn cheá ôû nhaân; Phaät phaùp chaéc chaén ôû quaû, taâm phaùp chaéc chaén ôû nhaân. Neáu cöù y cöù theo meâ ngoä ñeå phaân bieät thì Phaät chæ thuoäc veà ngoä, taâm vaø chuùng sinh ñeàu ôû meâ. Laïi vì ngay trong meâ, chuùng sinh thuoäc veà Tha, bao goàm taát caû, taâm phaùp thuoäc veà Töï, rieâng bieät chæ cho töï taâm. Boán Nieäm xöù moãi tieát ñeàu noùi quaùn saùt moät nieäm taâm voâ minh, chæ quaùn tröôùc tieân laø quaùn saùt chín caûnh cuûa AÁm - nhaäp

- taâm, cuõng y cöù vaøo söï trình baøy veà taâm, cho neân noùi taâm, phieàn - naõo

taâm beänh cho ñeán thieàn, kieán taâm v.v… vaø tuøy boán vaän taâm trong töï yù, haø chaúng phaûi ngay nôi meâ, ngay nôi söï maø giaûi thích veà taâm sôû quaùn hay sao? Coù ngöôøi giaûi thích moät nieäm taâm naøy noùi laø chaân taùnh, e raèng khoâng phuø hôïp vôùi yù chæ cuûa vaên. Vì sao? Vì neáu noùi veà chaân taùnh thì caùc phaùp ñeàu laø vaäy ñaâu chæ rieâng moät nieäm. Vaû laïi, caùc vaên phaàn nhieàu noùi raèng quaùn saùt ôû töï taâm, leõ naøo chaân lyù maø coù ôû töï - tha? Laïi coù ngöôøi hoaøn toaøn khoâng chaáp nhaän laäp ra caùc phaùp nhö AÁm, nhaäp, giôùi, v.v… laøm caûnh sôû quaùn, chæ noùi laø caûnh khoâng theå nghó baøn. Hai vieäc naøy roõ

raøng coù kieán giaûi traùi vôùi giaùo, vaû laïi, Ma-ha Chæ Quaùn tröôùc tieân ôû chöông saùu ñaõ hieån baøy roäng veà Dieäu giaûi, leõ naøo khoâng luaän baøn veà caùc phaùp voán chaân ñeàu khoâng theå nghó baøn hay sao? Nhöng muoán laäp haïnh tu taäp thì phaûi choïn löïa ñoái vôùi khôûi quaùn ñeå vaøo cöûa Lyù. Vì theá ñoái vôùi ba khoa laïi choïn boû giôùi - nhaäp, trôû veà naêm AÁm, ñoàng thôøi boû boán AÁm ôû tröôùc, ñích thöïc laáy Thöùc AÁm. Phuï haïnh laïi choïn laáy taâm naêng chieáu baùo, cho ñeán phaùt khôûi ñaït ñöôïc thuoäc veà caûnh döôùi; ñaây chính laø boû tröôïng laáy thöôùc, boû thöôùc laáy taác, nhö nöôùng ñöôïc hoá. Chính laø nöông vaøo taâm quaùn khoâng theå nghó baøn naøy, hieån baøy ba ngaøn cho ñeán caùc taâm tham saân v.v… vaø caùc caên traàn ñeàu noùi quaùn saùt AÁm, nhaäp, giôùi vaø chính caûnh veà sau. Trong vaên choïn laáy söï phaân ñònh maûy may khoâng sai khaùc, leõ naøo döùt khoaùt noùi raèng chaân taùnh vaø khoâng theå nghò baøn? Hoûi: Trong Thöôøng Toïa noùi” Laáy phaùp giôùi ñoái vôùi phaùp giôùi sinh khôûi phaùp giôùi”; trong An Taâm noùi “Chæ tin phaùp taùnh, khoâng tin vaøo caùc phaùp ñoù vaø nhieàu choã noùi laø caûnh khoâng theå nghó baøn”, ôû ñaây sao khoâng chaáp nhaän”. Ñaùp: Caùc vaên naøy ñeàu laø quaùn phaùp naêng quaùn, laïi laø hieån baøy caùc phaùp moân, leõ naøo khoâng ñoïc vaên phaân khoa trong Phuï Haïnh? Tröôùc tieân trình baøy tieáp veà caûnh töùc laø vaên boû thöôùc laáy taác, tieáp theo trình baøy veà tu quaùn töùc laø vaên quaùn caûnh khoâng theå nghó baøn vaø möôøi thöøa, huoáng chi Phuï haïnh ñích thöïc neâu roõ töôùng cuûa hai caûnh chaúng coù gì khoâng roõ raøng, leõ naøo döùt khoaùt laáy moät nieäm goïi laø chaân lyù vaø khoâng theå nghó baøn hay sao? phaûi bieát raèng caûnh khoâng theå nghó baøn ñoái vôùi quaùn trí khoâng phaân bieät maø phaân bieät goïi laø caûnh sôû quaùn. Neáu ñoái vôùi caùc caûnh phaù boû giôùi, AÁm v.v… thì caûnh khoâng theå nghó baøn vaø quaùn ñeàu goïi laø naêng quaùn. Vì theá chæ quaùn cheùp: Gioáng nhö giaëc coù ba loaïi: Moät laø ngöôøi caên taùnh chaäm chaïp, thaân löïc yeáu keùm, möu trí ít oûi bò phaù tröôùc, hai laø laïi traûi qua söï chaán chænh ngöôøi vaø vaät môùi bò phaù; ba laø vì ngaøy thaùng treã naõi, coù ngöôøi thaân theå maïnh khoûe, quaân binh nhanh nheïn, quyeàn löïc roäng lôùn, trong moät ngaøy ñaõ phaù tan ba loaïi phuï haïnh. Giaûi thích raèng: Döïa theo duïng binh ñeå duï cho naêng sôû, nay duøng thaân theå maïnh khoûe ñeå duï cho troøn veïn ba ñeá, quaân binh nhanh nheïn duï cho troøn veïn ba chæ, quyeàn löïc roäng lôùn duï cho troøn veïn ba quaùn, caên taùnh khí giôùi, v.v… ñeàu nhôø vaøo thaân löïc; Treân ñaây ñeàu laø vaên cuûa phuï haïnh, leõ naøo chaúng phaûi ñeá - quaùn cuøng laøm naêng quaùn hay sao? Nay laïi töï laäp neân moät thí duï cuõng trình baøy veà hai thöù naêng sôû, nhö khí loaïi thuaàn phaùc leõ naøo chæ duøng chaøy maø khoâng duøng coái ö? Cho neân bieát raèng chaøy coái töï chia ra naêng sôû. Neáu nhaèm ñeán thuaàn phaùc ñeàu thuoäc veà naêng thì ngöôøi trí nhôø duï ñöôïc hieåu roõ, hy voïng seõ ñöôïc taän töôøng,

ñeàu vì khoâng phaân bieät hai thöù sôû quaùn cho neân meâ môø yù chæ aáy. Vaû laïi, neáu khoâng laäp neân caùc loaïi AÁm, nhaäp, v.v… laøm caûnh thì dieäu quaùn seõ söû duïng nôi naøo, Dieäu caûnh seõ hieån baøy ôû ñaâu? Do ñoù maø bieát neáu lìa boû ba ñaïo thi khoâng coù ba ñöùc, nhö phieàn naõo chính laø boà ñeà, sinh töû töùc laø Nieát Baøn. Huyeàn Vaên sô löôïc neâu ra möôøi thöøa ñeàu y cöù theo ñaây maø laäp. Laïi nöõa, ñaïi yù cuûa chæ quaùn laáy hai caâu naøy laøm theå caùch cuûa söï phaùt taâm laäp haïnh, leõ naøo coù vieân ñoán laïi vöôït qua ñaây ö? Neáu hai Sö ñaõ laäp, hôïp laïi noùi raèng Boà Ñeà, Nieát-baøn chính laø Nieát-baøn. Laïi daãn chöùng trong Thöôøng Toïa thì khôûi - ñoái ñeàu laø phaùp giôùi, nay hoûi phaùp giôùi nhôø caùi gì maø coù khôûi? Phaûi bieát raèng döïa theo caên - traàn - thöùc cho neân môùi noùi khôûi , ñoái vôùi phaùp giôùi. Vì vaäy Nghóa Leä giaûi thích vaên naøy cheùp: theå ñaït (tu quaùn) hoaëc khôûi hoaëc ñoái (AÁm - nhaäp) khoâng ngoaøi phaùp giôùi (thaønh khoâng theå nghó baøn). Vaên kia coù ba nghóa y cöù theo lyù, theo Quaùn, theo Quaû, vaên naøy ñích thöïc döïa theo quaùn haïnh vaø bieän luaän. Laïi trong vaên An Taâm cheùp: “Chæ tin phaùp taùnh aáy maø chöa heà xem xeùt ñích xaùc thì phaùp naøo laø phaùp taùnh?”. Nhöng khoâng bieát raèng vaên naøy ñích thò ñoái vôùi AÁm tu Chæ quaùn, vì vaäy luaän Khôûi Tín cheùp: Taát caû chuùng sinh töø xöa ñeán nay chöa heà rôøi xa nieäm”. Laïi vaên sau cheùp: Tröôïc (ñuïc) trôû thaønh voán coù, neáu khoâng quaùn saùt ba ñöôøng töùc laø Dieäu, thì seõ ñoàng vôùi quaùn nghieâng veà thanh tònh chaân nhö”. Kinh Kheâ coøn chaáp nhaän, khoâng vì theá maø Phuï Haïnh giaûi thích an truù theá ñeá noùi raèng: “Duøng chaùnh quaùn an truù cho neân theá ñeá môùi thaønh khoâng theå nghó baøn”. Laïi noùi: “An töùc laø quaùn, cho neân noùi veà Vieân Dieäu khoâng traùi vôùi vaên hieän taïi môùi laø chaùnh thuyeát”. Nay giaûi thích moät nieäm chính laø taâm thöôøng ñeán taát caû, caên traàn hoøa hôïp trong moät saùt-na, hoaëc laø AÁm, hoaëc laø meâ (hoaëc chöôùng) hoaëc thieän, hoaëc aùc ñeàu coù ñuû ba ngaøn, ñeàu chính laø ñaïi theå cuûa ba ñeá cho ñeán möôøi Dieäu, vì theá noùi raèng ñeàu nhö vaäy, moät nieäm aáy laøm thaønh töïu quaùn. Do ñoù, vaên naøy chæ caên cöù vaøo söï trình baøy veà Baát nhò, chaúng theå khoâng noùi roõ cho ñeán nay ñích thöïc phaân bieät. Hoûi: Töông truyeàn raèng: Moân haï cuûa Ñaït-ma coù ba vò ñaéc phaùp maø laïi coù caïn saâu: Ni Toång Trì noùi “Döùt phieàn naõo chöùng Boà-ñeà”, Sö noùi “ Ñöôïc phaàn da cuûa ta”; Ñaïo Duïc noùi “Meâ töùc phieàn naõo, ngoä töùc Boà ñeà”, Sö noùi “Ñöôïc thòt cuûa Ta”; Hueä Khaû noùi “Voán khoâng phieàn naõo, voán laø Boà ñeà”, Sö noùi “Ñöôïc phaàn tuùy cuûa ta”. Nay phieàn naõo töùc Boà ñeà v.v… hôi gioáng vôùi caùi thaáy veà da thòt (beân ngoaøi), cho neân noùi vieân ñoán khoâng sai laàm” Ñaùp: Ñöông Toâng hoïc giaû vì lôøi noùi naøy cho meâ sinh thaát chæ, duøng caùi kia tìm toøi caùi naøy rôi vaøo boån toâng, bôûi khoâng cuøng taän nghóa cuûa chöõ Töùc. Neân bieát raèng caùc vò naøy hieåu roõ Töùc thöôøng

khaùc vôùi caùc Sö, vì chaúng phaûi hai vaät hôïp nhau vaø chaúng phaûi maët vaø traùi ngöôïc nhau, döùt khoaùt phaøi hoøan toøan laø ñöông theå môùi goïi laø Töùc. Vì sao? Phieàn naõo, sinh töû toaøn laø taùnh aùc, toaøn Theå töùc laø taùnh aùc phaùp moân, khoâng caàn döùt tröø vaø chuyeån ñoåi. Caùc vò khoâng hieåu roõ veà taùnh aùc, do ñoù phaûi chuyeån aùc laøm laønh, döùt aùc chöùng thieän. Ngöôøi raát nhanh nhaïy vaãn noùi raèng “Voán voâ aùc, voán laø thieän. Ñaõ khoâng theå hoaøn toaøn aùc, laø aùc, cho neân ñeàu laø Töùc, nghóa laø khoâng thaønh. Phaàn kyù thöù baûy cheùp: “Chôù baûo hoaøn toaøn khoâng nghe danh töø taùnh aùc, laøm sao coù theå tin coù haønh ñoäng cuûa taùnh ñöùc?”. Neáu nhö vaäy vì sao Khoâng noùi “ Phieàn naõo töùc phieàn naõo...” maø laïi noùi “ Boà ñeà - Nieát Baøn”? Ñaùp, Thaät söï chaúng phaûi chæ baøy rieâng, töï nhaän laáy teân goïi Boà ñeà, Nieát-baøn, ñaïi khaùi noùi theo söï thuø thaéng maø ñaët teân, vaäy thì leõ naøo ñoàng vôùi caùi thaáy cuûa da thòt hay sao? Laïi nöõa, ñaõ laø caùc loaïi nhö phieàn naõo v.v… hoaøn toaøn laø taùnh aùc, leõ naøo coù theå moät beà noùi raèng (voán khoâng) ö? Nhöng oâng ñaõ daãn chöùng Ñaït-ma aán hôïp ñoái vôùi Tueä Khaû, “Voán voâ phieàn naõo, voán laø boà- ñeà...” aáy chính laø caùch noùi ñaëc bieät cuûa Ñaïi sö Khueâ Phong, khieán cho ngöôøi ñôøi sau laáy ñieåm naøy laøm toät ñænh, lieàn boû ba ñaïo chæ quaùn chaân taâm. Neáu theo Toå ñöôøng töï noùi Nhò Toå leã ba laïy y vò maø ñöùng, leõ naøo noùi phieàn naõo - boà-ñeà laø moät khoâng moät coù ö? Vì vaäy khoâng theå duøng caùch noùi ñaëc bieät cuûa Ñaïi sö Khueâ Phong maø tìm hieåu veà caùc vò naøy baøn Dieâu lyù [Nguyeân baûn noùi: Ñaây chính laø noùi laïi vöôït leân ñaït ñöôïc caùi tinh tuùy. YÙ cuûa Ñaïi sö Tueä Khaû thaáy cho duø ôû taàng baäc naøo thì lôøi noùi naøy cuõng vaãn chöa troøn veïn. Hoûi: nay trình baøy veà Vieân giaùo leõ naøo khoâng noùi ñeán döùt hoaëc chöùng lyù vaø boû meâ theo ngoä ö? Neáu noùi veà nhöõng ñieàu aáy thì ñaâu khaùc söï hieåu bieát cuûa vò Toång Trì vaø Ñaïo Duïc? Ñaùp: Chæ gioáng nhö Ñaïi sö Tueä Khaû leõ naøo khoâng döùt hoaëc boû meâ, leõ naøo cuõng ñoàng vôùi hai vò tröôùc ö? Vì theá bieát raèng taát caû chia thaønh tieäm - ñoán, do nguyeân nhaân ñoù maø baøn veà naêng döùt, naêng phieân (boû - tröø)]. Nay ñaõ ñöôïc theo Töùc (baát nhò) noùi veà döùt cho neân khoâng theå dieät, döïa theo Töùc (baát nhò) noùi veà ngoä, cho neân khoâng theå phieân. Phieàn naõo, sinh töû chính laø chín giôùi - phaùp ñaõ laø möôøi, giôùi coù ñuû laãn nhau môùi goïi laø Vieân, leõ naøo Phaät hoïai chín chuyeån chín ö? Nhö vaäy môùi goïi laø Ñaït, ñoái vôùi nôi phi ñaïo, ma giôùi töùc laø Phaät. Cho neân baäc Thaùnh Vieân giaùo ñoaïn - chöùng, meâ - ngoä chæ noùi theo nhieãm tònh; khoâng noùi theo thieän aùc, tònh ueá. Caùc toâng ñaõ khoâng hieåu roõ taùnh coù ñuû nöôøi giôùi, thì khoâng coù nghóa laø vieân ñoaïn, vieân ngoä, do ñoù chæ ñaït ñöôïc Töùc danh maø khoâng coù töùc nghóa. Ñaây chính laø con ñöôøng roäng lôùn cuûa moät toâng phaùi giaùo quaùn, coù theå bieát ñöôïc ñieàu naøy roài, hoaëc laáy, hoaëc boû, töï taïi theo yù. Vì theá Chæ

quaùn cuõng noùi: “Chæ tín phaùp taùnh, khoâng tin nhöõng lôøi khaùc, döôøng nhö boû voïng quaùn chaân [Nguyeân baûn noùi: Leõ naøo khaùc vôùi Ñaïi sö Tueä Khaû ñaõ noùi?], nghóa ví duï khaùc haún, noùi phaù boû suy nghó xöa cuõ cho neân noùi theo ñoái trò, do ñoù bieát raèng ñích thöïc neâu baøy Vieân Quaùn thì phaûi chæ roõ ba ñöôøng töùc la ba ñöùc, vì vaäy ñoái vôùi caùc phaùp ñoán nhaäp v.v… ñeàu quaùn khoâng theå nghó baøn. Neáu khoâng löïa choïn tinh teá thì ñaâu xöùng vôùi Vieân Tri? Nghóa naøy khoù ñaït ñích ñaùng, ñeán moân nhaân quaû khoâng hai laïi trôû thaønh phaân bieät. Tieáp theo, töø “Taéc chæ...” trôû xuoáng laø neâu roõ thaønh töïu do haønh. Ñaõ y cöù theo taâm phaùp hieån baøy ñoái vôùi Dieäu Chæ, tuy bieát möôøi Dieäu khoâng lìa moät nieäm, nhöng neáu chaúng phaûi Dieäu Hanh thì laøm sao thaønh töïu ñöôïc. Vì theá Huyeàn vaên tuy laäp ra quaùn taám maø coøn nöông nhôø vaøo söï phaùp, bôûi leõ khoâng phaûi laø toaøn boä yù cho neân phaàn nhieàu thieáu soùt khoâng hoaøn chænh. Neáu noùi ñaày ñuû veà coâng naêng seõ thaønh töïu thì phaûi döïa vaøo Ma-ma Chæ Quaùn, cho neân naêm Dieäu nhö caûnh, trí, v.v… taïm thôøi noùi veà taác caû caùc phaùp ñöông cô sôû quaùn, sôû haønh, sôû phaùt, sôû lòch, sôû cöùu cuûa caùc baäc Thaùnh vaø Phaät, Theá Toân nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baåm thoï giaùo haønh nhö chuùng ta, laøm theá naøo thaønh töïu, cho neân khieán tu chæ quaùn duïng möôøi phaùp haønh thöøa, môùi coù theå töï mình quaùn xeùt caûnh Caûnh Dieäu ñeå phaùt khôûi trí, thieát laäp haïnh traûi qua thöù vò böôùc leân quaû ñòa. Möôøi thöøa kia coù theå khieán cho haønh nhaân thaønh töïu nhaân quaû töï haønh. Noùi moät chöông khôûi giaùo thaønh töïu naêng sôû hoùa tha naøy, khôûi giaùo ôû vaên kia tuy Töùc (baát nhò) nhöng khoâng thích hôïp maø laïi khoâng ñöa ra yù chính yeáu (lieät voõng). Vaên chính yeáu (lieät voõng) naøy luaän baøn roäng veà sinh khôûi, tuy ôû sau quaû hoùa tha suy tìm yù tinh teá ñoù, nhöng thöôøng hieåu roõ veà sô taâm töï haønh, do ñoù vaên noùi: “Caùc loaïi kinh luaän môû maét cho ngöôøi. Chaáp ñaây nghi kia laø moät, chaúng phaûi dung thoâng caùc kinh luaän naøy ñeå döùt tröø keát söû, thoaùt khoûi ngaên che, leõ naøo khoâng baét ñaàu thöïc haønh ñeå coù theå xeù toang maïng löôùi kia”. Laïi nöõa, vaên cheùp: “Neáu ngöôøi kheùo duïng chæ quaùn quaùn saùt taâm, thì noäi tueä thoâng suoát roõ raøng caùc giaùo tieäm ñoán, nhö phaù vi traàn, sinh ra theá giôùi ñaïi thieân hieåu roõ haø sa kinh ñieån Phaät phaùp trong noäi taâm, haù chaúng phaûi töï haønh khôûi giaùo ö. Laïi noùi: “Neáu muoán beân ngoaøi lôïi ích cho chuùng sinh, ñaâu coù thieát giaùo v.v…” vaên naøy môùi laø hoùa tha sau khi chöùng quaû, hai phuï haïnh giaûi thích cho raèng hoùa tha lieät voõng töï haønh, lieät voõng chæ laø vaên toùm löôïc cuûa töï haønh. Ngöôøi ñoïc phaàn nhieàu toái taêm ñeán noãi quy veà ñaïi xöù cuûa vaên, cuõng vì sô taâm tu quaùn maø noùi cho neân noùi tay deã dính chaïm, moäng say khoù tænh, ñoái vôùi vaên naøy yù töï cho laø ñuùng, thaäm chí noùi raèng vì yù naøy cho neân phaûi baøn luaän veå chæ quy. Vì

theá bieát raèng naêm löôïc möôøi quaûng, tuy bao goàm töï - tha, tröôùc sau môùi heát. Laø haønh giaû tu phaùp, neáu hieåu roõ vaên kia môùi tröø boû yù thaønh töïu cuûa töôùng naøy, cho neân möôøi moân naøy töø nhieãm tònh khoâng hai trôû ñi, ñeàu neâu roõ töôùng thieát hoùa veà sau cuûa quaû, ñeàu ôû taïi sô taâm trong moät nieäm saùt-na, nhöng chaéc chaén phaûi thaønh töïu coâng naêng cuûa ba quaùn thì duïng naøy môùi hieån hieän. Vaên cheùp: “Do ñoù phaûi ôû sô taâm maø ngaên che, maø soi chieáu v.v… “vì theá bieát raèng coù theå tu quaùn khôûi giaùo, thì seõ thaønh töïu duïng öùng coù hieän thaàn thoâng noùi phaùp. YÙ naøy hôi kín, ai hieåu môùi bieát raèng khoâng giaûi thích ôû ñaây, thì chæ quy cuûa vaên laø chæ quaùn lieät voõng, trong Kyù giaûi thích veà töï haønh, vaø lôøi cuûa thaønh töïu töôùng naøy laøm theá naøo tröø boû? Neáu noùi chæ tu möôøi thöøa thì quaû duïng töï hieån baøy, keát hôïp noùi raèng möôøi thöøa thaønh töïu naêng sôû hoùa tha naøy, nhö vaäy töø “aét kia, v.v.” trôû xuoáng laø coâng naêng thaønh töïu thöùc theå, cho neân bieát ñöôïc yù thaønh töïu cuûa töôùng naøy, thì söï hoïc hoûi khoâng luoáng uoång, khoâng coi thöôøng söï tu haønh sau giaùo sôû thuyeân, coù theå nhaän bieát Dieäu theå. Boán, töø “cho neân laïi v.v… ” trôû xuoáng laø keát thuùc chæ roõ laäp moân nhö vaên giaûi thích. Tieáp theo töø “Haø giaû...” trôû xuoáng laø neâu ra danh - nghóa cuûa moân, lyù söï ba ngaøn voán ñeàu dung thoâng, töùc laø Thaät cô chöa thaønh thuïc Quyeàn hoùa thích hôïp maø laäp baøy, Phaät chôø ñôïi vaät tình phaân caùch maø noùi, do ñoù noùi raèng khoâng hai maø hai. Caùc phaùp (baùn - maõn) taïm thôøi coù Quyeàn hoùa khaùc nhau. Neáu thaønh töïu thaät lyù thì phaûi hieån hieän Phaät tuøy theo töï yù. Khai hoäi maø baøn luaän cho neân noùi hai maø khoâng hai, möôøi phaùp nhö caûnh - trí töùc laø sôû thoâng, laø döïa theo giaùo boä maø phaân ñònh, veà sau khai baøy ñeàu laø Vieân, ñeàu laø Dieäu, moân naêng thoâng neân goïi laø khoâng hai. Ba laø ñeàu phaân ñònh töø söï cao thaâm cuûa moät toâng phaùi, danh - nghóa phaùp moân khoâng phaân bieät cao thaáp, töï - tha chaúng coù gì khoâng phaûi laø lyù taùnh boån cuï, toaøn taùnh khôûi tu phaân hieån cuøng taän, do ñoù möôøi moân naøy moãi moân nhö theá, ñeàu laø quaùn theå nghóa ñoù caøng saùng toû. Nhöng söï khaùc nhau cho neân laø saùu, lyù ñoàng nhaát cho neân laø Töùc, hoïc giaû toâng naøy ai khoâng noùi ñeán ñieàu aáy maø ngöôøi ñích ñaùng chaúng coù bao nhieâu. Neân bieát raèng baäc (Thaùnh Vieân giaùo) hieåu roõ lyù coù, ñaõ ñuû ba ngaøn, nhöng ñeàu laø taùnh khoâng theå thay ñoåi, döïa theo söï môùi coù theå noùi veà meâ ñeå hieåu roõ chaân, töïa nhö nhaân quaû coù khaùc nhau, vì vaäy noùi veà meâ ñeå hieåu roõ chaân töïa nhö nhaân quaû coù khaùc nhau, cho neân vaên döôùi noùi: “Ba ngaøn ôû nôi lyù ñoàng goïi laø voâ minh, quaû ba ngaøn thaønh töïu ñeàu goïi thöôøng laïc [Döïa theo söï hieåu roõ saùu], ba ngaøn khoâng thay ñoåi - voâ minh töùc laø minh ba ngaøn, cuøng vôùi thöôøng ñeàu laø theå, ñeàu laø duïng] Döïa theo lyù hieåu roõ töùc]. Neáu thaáy sô qua yù chæ aáy thì seõ laäp luaän. Boán laø khoâng ngöøng laøm

saùng toû toâng thuù nhö vaên.

1. Töø “nhaát giaû v.v… ” trôû xuoáng laø phaàn hai, giaûi thích neâu roõ caùc moân, coù hai: Ñaàu tieân noùi moân ñoái vôùi Dieäu. Tieáp theo laø neâu moân ñaàu tieân coù theå thaáy. Tieáp töø “Thò trung v.v… ” trôû xuoáng laø caûnh Ñoái Dieäu cuûa baûy khoa khoâng ngoaøi saéc taâm. Hai phaùp naøy khoâng hai thì caùc caûnh ñeàu laø dieäu, cho neân noùi”Thöù nhaát theo caûnh maø ñaët teân”. Hai phaùp trí - haïnh chính thöùc noùi veà höôùng tu, neáu hai caûnh khoâng dung thoâng, tu taùnh coù khaùc nhau thì Dieäu khoâng theå thaønh töïu. Thöù hai, ba laø töø trí - haïnh maø ñaët teân, vò trí phaàn nhieàu ôû nhaân, ba phaùp chæ laø quaû, neáu hieåu roõ lyù tröôùc sau ñoàng nhaát thì hai phaàn naøy ñeàu laø Dieäu. Thöù tö töø vò, phaùp maø ñaët teân, hai söï öùng chung, sau quaû lôïi tha, ñaõ laø duïng thanh tònh thì y - chaùnh chaéc chaén thoâng suoát, duø laø caên cô ngöôøi khaùc nhöõng cuõng ñoàng vôùi theå cuûa chính mình, Dieäu söï naøy ôû taâm nhieãm naøy, thöôøng quaùn saùt nhö vaäy, thì Dieäu duïng môùi hieån baøy. Thöù naêm, saùu, baûy töø caûm öùng thaàn thoâng maø ñaët teân; ba nghieäp laø ngöôøi naêng thuyeát, quyeàn thaät laø phaùp ôû thuyeát, neáu hai phaàn naøy dung thoâng thì noùi phaùp môùi laø Dieäu. Thöù taùm - chín töø noùi phaùp maø ñaët teân; quyeán thuoäc laø ba coû hai caâu (naêm thöøa) ñöôïc lôïi ích nhôø möa phaùp maø phaùt sinh, neáu bieát möa voán coù khaép nôi thì quyeàn thaät ñeàu ích lôïi. Thöù möôøi töø quyeán thuoäc lôïi ích maø ñaët teân, laäp ra möôøi moân naøy laø yù thaønh töïu möôøi Dieäu giaûi haïnh.

Hai Töø “Nhaát saéc v.v… ” trôû xuoáng laø giaûi thích veà yù thuù cuûa moân coù möôøi ñoaïn. Ñaàu tieân laø moân saéc taâm khoâng hai, coù ba, tröôùc neâu roõ taát caû caùc phaùp chaúng coù phaùp naøo khoâng phaûi laø Dieäu caûnh. Baûy khoa cuûa boå vaên cuõng taïm thôøi thuaän theo noäi dung chuû yeáu. Baûy khoa coøn khai trieån Dieäu chæ khoù saùng toû, nay duøng hai phaùp saéc taâm thaâu toùm taát caû, vì theá Ñaïi luaän cheùp: “Trong taát caû theá gian chæ coù Danh vaø Saéc, neáu muoán nhö thaät noùi chæ caàn quaùn Danh saéc, hai phaùp naøy khoâng hai neân caùc phaùp ñeàu Dieäu”. Do ñoù, nay thaâu nhieáp caùi rieâng nhaäp vaøo caùi chung, ñaëc bieät chæ ra taâm phaùp roõ raøng khoânghai, laáy ñieåm naøy laøm moân thì giaûi haïnh deã daøng ñi vaøo. Tieáp theo töø laïi möôøi, v.v… trôû xuoáng laø giaûi thích, trong ñoù laïi coù hai: Ñaàu tieân y cöù vaøo caùc caûnh trình baøy veà chung rieâng coù hai: thöù nhaát neâu ra caû hai, chung ôû taïi moät nieäm. Neáu noùi veà caùc phaùp thaâu nhieáp laãn nhau, thì tuøy Thöïc teá neâu ra moät phaùp ñeàu ñöôïc goïi laø chung, töùc laø caû ba khoâng khaùc nhau. Nay vì giuùp cho quaùn saùt deã daøng thaønh töïu, cho neân neâu roõ moät nieäm ba phaùp laøm chung. Nhöng chung rieâng naøy khoâng theå phaântaùch, ñoái vôùi lyù - söï phaûi bieát, Lyù coù ñuû ba ngaøn, Söï coù duïng ba ngaøn, ñeàu coù toång vaø bieät. Hai

loaïi naøy töông töùc môùi goïi laø Dieäu caûnh. Tieáp theo töø “caùi gì, v.v… ” veà sau laø hieån baøy caû hai, coù hai. Ñaàu tieân laø rieâng trong möôøi Nhö, töôùng coù töï theå rieâng neân thuoäc veà saéc, taùnh y cöù beân trong cho neân thuoäc veà Taâm. Quaùn aâm Huyeàn Nghóa chæ roõ taâm laøm Theå, maø trong caùc vaên cuøng laáy caû saéc taâm, löïc taùn ñôn ñoäc khoâng theå naøo vaän haønh duyeân, hoaëc döïa vaøo, hoaëc höôùng veà coù ñuû döï ñoaùn, ñaõ toàn taïi hai thuyeát thì nghóa nhaát ñònh cuøng bao goàm. Neáu noùi nghieäp laø nhaân, thì töïa bao goàm caû Saéc, nay töø taäp khí cho neân nhaân quaû ñeàu laø taâm, naêm AÁm ñeàu laø baùo thaân thì phaûi bao goàm caû taâm, nay töø thoï thaân noùi laø saéc thì nghóa bao goàm boån maït cöùu caùnh. Vaên tuy khoâng phuø hôïp nhöng ñaõ noùi veà ba phaùp, ñoàng nhö baûy chi hieän taïi, vò lai trong nhaân duyeân ba ñeá sau ñeàu phaûi coù ñuû caû hai, Thöùc danh tuy ñôn ñoäc nhöng chaéc chaén bao goàm trong AÁm, cho neân caû hai cuõng goàm coù Haønh - Höõu, laø nghieäp khoâng theå thuoäc veà khaép nôi. Voâ minh, aùi, thuû chæ coù ôû taâm coù theå bieát. Khoå trong caùc ñeá ñoàng vôùi baûy chi, Taäp ñaõ bao goàm nghieäp, Ñaïo cuõng goàm chöùa giôùi, ñeàu ñaày ñuû saéc taâm, theá tuïc noùi caùc phaùp goàm caû hai, coù theå bieát. Trong Dieät vaø Chaân, laø nhaát teåh voâ ñeá. Theå chæ laø lyù voâ töôùng coù theå bieåu hieän cuøng vôùi taâm chöùng cho neân khoâng bao goàm saéc. Nhöng sôû ñoái ôû treân khoâng theå maõi maõi khaùc nhau, muoán thaønh töïu nghóa rieâng, do ñoù taïm thôøi thuaän theo taát caû. Tieáp theo töø “Kyù tri v.v… ” veà sau laø tieáp ñeán chung. Tröôùc ñaây y cöù vaøo caùc phaùp khoâng ñaùnh maát Töï theå laø rieâng, nay trình baøy caùc phaùp cuøng höôùng veà saùt-na laøm chung, suoát ngaøy khoâng maát, suoát ngaøy cuøng höôùng veà, taùnh coù ñuû caùc phaùp chung rieâng, thaâu nhieáp laãn nhau; duyeân khôûi chung rieâng cuûa caùc phaùp cuõng nhö vaäy, chaúng phaûi cho raèng döïa vaøo söï maø noùi veà rieâng, laáy Lyù laøm chung. Vaû laïi, neân bieát raèng hoaëc laø söï chöa ngoä ñöôïc lyù, vì theá nöông vaøo AÁm maø taâm hieån baøy dieäu lyù. Hoûi: Ngöôøi ta noùi: “Moät nieäm töùc laø moät taùnh, moät nieäm linh tri theå taùnh thöôøng tòch”. Laïi noùi: “Taùnh töùc laø moät nieäm goïi laø taâm taùnh linh tòch. Taùnh töùc laø Phaùp thaân, linh töùc laø Baùt-nhaõ, tòch töùc laø giaûi thoaùt”. Laïi noùi”Nhaát nieäm chaân tri dieäu theå”. Laïi noùi: “Cuøng vôùi Ngaõ moät nieäm thanh tònh linh tri”. Theo caùc vaên naøy môùi coù theå neâu roõ tröïc tieáp moät nieäm trong vaên goïi laø chaân tònh linh tri; döïa theo caùch lyù giaûi naøy, nay noùi raèng: “Thuoäc veà Söï laø phaùp AÁm, nhaäp”, so vôùi nhöõng nôi khaùc ñaõ neâu thì xa caùch, gaàn keà nhö theá naøo? Ñaùp: Vò naøy chæ y cöù laáy moät nieäm naøy döïa theo lyù ñeå giaûi thích, khieán cho traùi ngöôïc vôùi vaên nghóa cuûa moät toâng phaùi; vaû laïi traùi vôùi vaên aáy laø: Thöù nhaát traùi vôùi Huyeàn Vaên, ngöôøi kia phaân ñònh taâm phaùp chaéc chaén ôû nhaân; Phaät phaùp chaéc chaén ôû quaû; chuùng sinh phaùp moät laø thöôøng

chung caû nhaân quaû, hai laø thöôøng haïn cuoäc ôû nhaân. Ngöôøi ñoù chaáp taâm phaùp laø chaân taùnh, vì theá môùi töï mình thieát laäp noùi raèng: “Taâm chaúng coù nhaân quaû”. Laïi ngaên ngaïi chaéc chaén haïn cuoäc ôû nhaân, tieáp tuïc töï thieát laäp, noùi raèng: “Döïa theo caùc phaùp naêng taïo cho neân xeáp vaøo laø nhaân. Phaät chaéc chaén ôû quaû aáy laø do tuï taäp hieåu roõ, taän cuøng roát raùo laø quaû. Nay hoûi raèng ñaõ xeáp nhaân quaû vaøo phaùp töôùng, nhaân quaû laøm sao coù theå choáng laïi quaû khoâng töông ñoái? Neáu töø Nhaân hieåu roõ thì phaûi chæ baøy meâ, laøm sao coù theå töï thieát laäp Lyù naêng taïo söï maø laøm nhaân? Ñaõ khoâng töông ñoái laøm sao goïi laø phaân phaùn? Laïi traùi vôùi nghóa Taâm taïo cuûa Hoa Nghieâm, Boà-taùt Nhö Lai Laâm trong kinh ñoù noùi keä raèng: “Taâm nhö hoïa só gioûi, taïo naêm AÁm caùc loaïi, trong taát caû theá gian, khoâng phaùp naøo chaúng taïo; nhö taâm, Phaät cuõng vaäy, nhö Phaät - chuùng sinh vaäy, taâm - Phaät vaø chuùng sinh, ba phaùp khoâng khaùc nhau”. Trong Phuï Haïnh giaûi thích raèng: “Taâm taïo coù hai thöù: Moät laø döïa theo lyù taïo töùc laø ñaày ñuû voán coù; hai laø döïa vaøo Söï töùc laø ba ñôøi”. Taâm phaùp bieán chuyeån taïo taùc ñeàu ñaõ coù hai taïo, kinh laáy taâm duï cho Phaät, laïi laáy Phaät duï vôùi chuùng sinh, cho neân noùi raèng “Nhö taâm, Phaät cuõng vaäy, nhö Phaät, chuùng sinh vaäy”, cho neân ba phaùp ñeàu coù ñuû hai Taïo môùi khoâng khaùc nhau, vì vaäy kinh Kheâ noùi: “Khoâng hieåu vaên naøy laøm theá naøo tröø boû?”. Keä “Taâm taïo taát caû, ba khoâng khaùc nhau”, sao khoâng ñeå yù chæ noùi veà taâm taïo caùc phaùp ñöôïc goïi laø nhaân? Theo söï giaûi thích kia thì taâm phaùp laø lyù chæ noùi baøn veà naêng cuï naêng taïo, chuùng sinh Phaät laø Sö, chæ coù sôû cuï sôû taïo, thì nghóa taâm taïo vaãn coøn thieáu soùt, vaên khoâng khaùc nhau maõi maõi sai laàm. Laïi nöõa, neáu döïa theo naêng taïo ñeå giaûi thích Nhaân, thì ba phaùp ñeàu xaùc ñònh ôû Nhaân, bôûi vì ñeàu coù hai taïo, neân vaên naøy phuø hôïp vôùi nghóa voõng caùch do phaùi naøy thieát laäp. Neáu meâ môø ñieàu naøy thì giaùo chæ cuûa moät toâng phaùi ñeàu suïp ñoå, laøm sao laáy caùch giaûi thích naøy ñeå xaùc ñònh söï teáiu soùt cuûa giaùo moân ö? Caû hai ñeàu traùi vôùi ñaïi yù, vaø trong toaøn boä luaän Kim Cöông Ty, ngöôøi ta coøn töï daãn chuùng raèng: “Tuøy duyeân baát bieán goïi laø Taùnh, baát bieán tuøy duyeân goïi laø Taâm”. Daãn chöùng xong môùi noùi raèng; “Nay noùi laø Taâm töùc laø taùnh chaân nhö baát bieán”. ÔÛ ñaây e raèng ngöôøi khaùc khoâng chaáp nhaän nghóa cuûa kinh khi thieát laäp. Vì sao? Vì ñaõ noùi baát bieán tuøy duyeân goïi laø Taâm, bieåu hieän söï naøy goïi laø lyù, ñaâu coù giaûi thích döùt khoaùt veà Lyù. Neáu noùi tuy tuøy duyeân nhöng thuoäc veà Söï, vì Söï töùc laø Lyù, cho neân chæ ra Taâm laø taùnh baát bieán, thì Phaät phaùp chuùng sinh leõ naøo khoâng chính laø ö? Neáu ñeàu laø lyù thì ñaâu chæ rieâng nhaèm veà taâm goïi laø taùnh baát bieán, vì theá luaän Kim Cöông Ty cheùp: “Chaân nhö laø muoân phaùp do tuøy duyeân, muoân phaùp laø chaân nhö vì baát bieán”. Cho neân

bieát raèng neáu döïa theo muoân phaùp töùc laø lyù, thì chuùng sinh, Phaät caû y chaùnh hoaøn toaøn lyù cho neân ñeàu baát bieán, ñaâu chæ coù taâm laø lyù? Neáu y cöù chuùng sinh ôû Söï, thì trong ngoaøi, saéc taâm hoaøn toaøn laø Söï, cho neân ñeàu tuøy duyeân,ñaâu chæ rieâng Taâm chaúng phaûi laø Söï? ngöôøi ta noùi raèng: “Chuùng sinh, Phaät laø nhaân quaû, taâm phaùp chaúng phaûi chöùng nghieäm nhaân quaû”. Hoï döùt khoaùt nhaèm vaøo taâm phaùp goïi laø Lyù, khoâng höôùng veà Söï goïi laø Lyù, vì hai söï chuùng sanh, Phaät seõ quy veà taâm, môùi noùi raèng töùc laø Lyù, cuõng chaúng phaûi ñöông xöù töùc laø coù ñuû ba ngaøn. Cho neân bieát caùc vieäc khaùc tuy daãn chöùng chæ noùi veà saéc nhöng cuõng chæ laø uoán cong trôû thaønh ngay, chæ coù chaân taâm nhö vaäy, huoáng chi laïi quaùn taâm töï ñaày ñuû hai thöù, töùc laø Duy thöùc quaùn vaø Thaät töôùng quaùn, do daâu maø thaáy noùi taâm lieàn cho laø Lyù? Laïi nöõa, thaät töôùng quaùn tuy quaùn lyù voán coù nhöng chaúng phaûi lyù thanh tònh maø lyù cuûa töùc Söï, vì nöông vaøo caùc phaùp AÁm, nhaäp maø hieån baøy. Hoûi: Neáu vaäy thì hai quaùn ñeàu nöông vaøo hai Söï, laøm theá naøo phaân bieät? Ñaùp: Thaät töôùng quaùn töùc laø ñoái vôùi Thöùc, Taâm töï theå voán vaéng laëng, theá giôùi Tam Thieân ngaãu nhieân töùc laø Khoâng

* Giaû - Trung, cho neân Chæ quaùn Nghóa Leä cheùp; “Quaùn xeùt taâm phaùp coù Lyù coù Söï, thuaän theo lyù thì chæ ñaït ñeán phaùp taùnh chöù khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc, thuaän theo Söï thì chæ soi chieáu phaùt khôûi taâm boán taùnh khoâng theå ñaït ñöôïc, cuõng goïi laø boån maït soi chieáu nhau, söï lyù khoâng khaùc nhau. Laïi neân bieát raèng quaùn ôû noäi taâm, hai quaùn ñaõ nhö vaäy, thì quaùn hai quaùn ôû ngoaïi caûnh cuõng nhö theá. Ñaây ñeàu laø yù vaên trong Chæ quaùn vaø Phuï haïnh chöù chaúng phaûi töø söï ñoaùn chöøng. Luaän ñoù noùi chaân taâm coù ñuû ba ngaøn phaùp, môùi coù theå chæ ra chaân nhö goïi laø caûnh khoâng theå nghó baøn, chaúng phaûi chæ ra caùc phaùp AÁm, nhaäp, luaän Kim Cöông Ty cheùp: “Beân caïnh ngaên che laïi chæ ra chaân nhö thanh tònh, ñaâu theå rieâng bieät coù yù neâu ra”. Laïi noùi: “Chæ noùi veà Taâm, leõ naøo chæ coù taâm chaân nhö ö? Phaûi bieát raèng taâm phieàn naõo coù ôû khaép nôi? Kyù luaän thöù nhaát noùi: “Chæ duyeân theo lyù taùnh maø phaù boû chín giôùi laø nghóa cuûa Bieät giaùo, ñaâu theå moãi caâu chæ ôû nôi chaân nhö”. Laïi nöõa, ôû ñaây neâu ra moät nieäm chính laø ñeå giaûi thích veà nhaát taùnh chôn nhö, vaên sau phaàn nhieàu taäp trung vaøo trình baøy saùt-na coù ñuû ba ngaøn, cuõng laø giaûi thích chaân nhö. Hoûi: Vónh Gia Taäp ñaõ duøng quaùn phaùp cuûa toâng naøy, nhöng Xa-ma-tha kia noùi raèng: “Moät nieäm töùc laø linh tri töï taùnh”, luaän khaùc laäp ra ñích thöïc phuø hôïp ñoái vôùi luaän kia, vì sao cho raèng khoâng ñuùng? Ñaùp: Vaên kia tröôùc tieân ñoái vôùi caên - traàn, theå ñoù voán vaéng laëng, taùc duïng coâng naêng khoâng xen hôû, neân bieát dieät ñoái vôùi nhöõng gì coøn soùt laïi, linh tri nhaát bieän môùi ñöôïc hieän baøy, cho neân bieát raèng ôû vaên kia, moät nieäm hoaøn toaøn nhôø

Dieäu chæ maø ñöôïc hieån baøy, khoâng nhö vaäy thì vì sao neân nieäm ngöøng roài maø moät nieäm vaãn hieän tieàn, chæ nhö naêm nieäm do ñaâu maø ngöng döùt, ñaâu theå laáy moät nieäm töông öùng kia ñeå töïa nhö nieäm saùt na naøy ö? Huoáng chi Xa-ma-tha rieâng duøng Dieäu chæ an taâm, Tyø-Baùt-Xaù-Na rieâng duøng Dieäu quaùn an taâm, Öu-taát-xoa môùi söû duïng chung veà chæ quaùn, cho neân trong quaùn theå phaùt sinh nieäm, chính laø moät nieäm AÁm thöùc naøy. Vì sao? Vì trong lôøi töïa cuûa vaên kia tröôùc bieát roõ Ñònh tueä ñoàng vôùi toâng phaùp, trong ñoù môùi noùi, vì töùc taâm laø Ñaïo, coù theå cho raèng tìm doøng chaûy gaëp nguoàn. Vì theá thieát laäp quaùn theå noùi raèng chæ bieát moät nieäm töùc khoâng baát khoâng, phi khoâng phi baát khoâng. Noùi “chæ bieát” chính laø töùc theå (Chæ) lieãu (Quaùn) Lyù, saùt-na naøy laø ñeá lyù, khoâng caàn phaûi tìm toøi saâu xa veà duyeân sinh caàu söï vaéng laëng ñoù, vì vaäy noùi laø” chæ bieát”, ñaây chính laø Töùc Taâm laø ñaïo. Neàu Xa-ma-tha quaùn thaønh töïu thì hieån baøy töï taùnh nhaát nieäm, ñaâu caàn phaûi tu ba quaùn. Hoûi: luaän aáy noùi: Neáu ñoái vôùi moät nieäm töông öng phaùt khôûi naêm AÁm aáy, vaãn duøng hai khoâng ñeå phaù tröø, ñaâu noùi khoâng caàn phaûi tu quaùn? Ñaùp: Ñoái vôùi chaân tri khôûi AÁm thì duøng quaùn ñeå phaù tröø, khoâng khôûi AÁm aáy thì ñaâu caàn ñeán quaùn, hai khoâng quaùn kia chính laø duøng ñeå quaùn saùt AÁm chöù khoâng phaûi quaùn saùt chaân tri, cho neân hieåu bieát moät ngaøn thuaän theo, meâ moät muoân hoaëc theo. Neáu muoán daãn chöùng roäng giaùo vaên ñeå kieåm chöùng söï traùi ngöôïc nhau ñoù thì khoâng theå khieán cho cuøng taän saùch vôû, meät moûi neân taïm thôøi döøng laïi hai nghóa traùi nhau, nhöng taïm thôøi gioáng nhö laäp ra möôøi moân naøy, muoán thoâng suoát dieäu kyø queân ñi danh töôùng. Neáu moät nieäm thuoäc veà söï thì leõ naøo chæ thoâng suoát söï, haù khoâng traùi ngöôïc vôùi yù cuûa taùc giaû ö? Ñaùp: Laäp moân caän yeáu thì Dieäu lyù seõ khoâng, neáu laïi nhaèm vaøo chaân nhö thì sô taâm laøm sao taïo taùc, thuù höôùng nöông vaøo ñaâu maø khôûi quaùn? Nay laäp ra caên traàn trong moät saùt-na taâm, voán coù ñuû ba ngaøn, töùc laø Khoâng-Giaû-Trung, xöùng hôïp vôùi quaùn naøy thì seõ thaønh töïu möôøi thöù Dieäu phaùp, haù chæ hieåu bieát maø thoâi ö? Nhö vaäy môùi xöùng hôïp vôùi yù cuûa taùc giaû. Neáu vaäy cöù neâu roõ chaân nhö thanh tònh, laïi chæ laø chaân taâm thì ngaên ñöôøng vaøo cuûa sô taâm, chæ toát töôi cho caûnh danh töôùng. Vì theá trong kyù thöù nhaát noùi: Boån tuy laâu xa, vieân ñoán tuy thaät, nghóa baäc nhaát tuy laø lyù, höôùng veà quaùn taâm laøm haïi chaúng phaûi ít, nay hoûi moät nieäm chaân tri laø ñaõ hieån baøy giaûi ngoä hay laø hieän taïi meâ môø? Neáu ñaõ hieån baøy giaûi ngoä thì khoâng caàn phaûi tu quaùn, phaùp quaùn möôøi thöøa seõ ñaâu coøn coâng duïng. Neáu laø hieän taïi meâ môø thì toaøn boä Theå laø AÁm, cho neân luaän Kim Cöông Ty cheùp: “Chö Phaät hieåu roõ lyù, chuùng sinh hieåu veà Söï”. Ñaõ ñoái vôùi söï ñoù sao goïi laø chaân tònh, nhöng ai khoâng bieát raèng toaøn boä theå

laø thanh tònh, theå ñoù laø nhieãm tröôïc laøm theá naøo trôû thaønh voán coù? Neân bieát raèng quaùn taâm raát gioáng loùng trong nöôùc, neáu nöôùc ñaõ trong thì ñaâu caàn phaûi tieáp tuïc gaïn loïc, neáu nöôùc chöa trong thì phaûi gaïn loïc. Vì vaäy trong Phuï Haønh giaûi thích raèng duøng thöùc taâm ñeå laøm Dieäu Caûnh, nay vaên duøng Dieäu quaùn ñeå quaùn saùt khieán cho thaønh töïu Dieäu Caûnh, caûnh môùi phuø hôïp vôùi Lyù. Laïi giaûi thích raèng taïi sao Theá Ñeá noùi: “Vì chaùnh quaùn an oån, theá ñeá môùi thaønh töïu caûnh khoâng theå nghó baøn”. Do ñoù, bieát taâm tuy laø Boån Dieäu, nhöng luùc quaùn chöa thaønh töïu thì taïm thôøi goïi laø AÁm - nhaäp, vì thaønh töïu Dieäu cho neân duøng ñeán quaùn Theå. Neáu baùc boû AÁm taâm, töï quaùn saùt chaân taùnh, ñích thöïc chæ mong caàu höôùng veà chaân nhö thanh tònh, laïi daãn ñeán cheâ bai duyeân lyù ñoaïn chín. Taïm thôøi baây giôø muoán quaùn Taâm, laø saùt-na naøy seõ ñaày ñuû ba ngaøn, laø phaûi hieån baøy Theå chaân tri môùi ñaày ñuû ba ngaøn? Neáu ngay nôi saùt na, sao khoâng nhaân ñoù goïi laø AÁm taâm hay ñoái vôùi Dieäu Caûnh neân phaûi laäp ra cho chaân taâm? Laïi nöõa, trung ñeá nhaát thaät xeáp thuoäc veà Taâm, laøm sao phaân bieät vôùi toång chaân taâm? Hai chöõ Taâm - Taùnh khoâng khaùc maø khaùc laø noùi baát bieán tuøy duyeân goïi laø Taâm, töùc laø söï cuûa Lyù; tuøy duyeân baát bieán goïi laø Taùnh, töùc laø Lyù cuûa Söï. Nay muoán ôû nôi söï hieån baøy lyù, cho neân neâu ra caû hai. Ví duï ôû ñaây hôïp laïi maø noùi baát bieán tuøy duyeân goïi laø Phaät, tuøy duyeân baát bieán goïi laø Taùnh, taùnh chuùng sinh cuõng nhö vaäy, neân bieát raèng ba phaùp ñeàu laø söï, ñeàu laø lyù; khoâng ñoàng vôùi caùch giaûi thích ôû luaän khaùc, taâm thì y cöù theo lyù laø chung, chuùng sinh - Phaät döïa theo söï laø rieâng, ñaây chính laø söï giaûi thích veà Taâm - Phaät. Chuùng sinh cuûa caùc toâng phaùi khaùc, khoâng ñi saâu vaøo boån giaùo, laïm duïng toâng phaùi khaùc, söï phöông haïi ñaõ nhieàu, chæ thuù laøm sao toàn taïi nhöõng ñieàu taùnh tuy laø moät nhöng khoâng coù taùnh nhaát ñònh, vì theá khieán cho ba ngaøn saéc taâm moãi töôùng roõ raøng nhö vaäy, ñaây töùc laø töø voâ truï voán laäp neân taát caû caùc phaùp phaûi bieát raèng hoaëc ly hay söï, ñeàu coù nghóa naøy, cho neân trong kyù thöù baûy giaûi thích vaên naøy cheùp:“Lyù töùc laø duyeân lieãu taùnh ñöùc, söï töùc laø ba nhaân tu ñöùc, meâ thì troâi laên trong ba ñöôøng, ngoä thì duïng cao quyù trong quaû. Boán loaïi nhö vaäy, ñeàu do thaät töôùng trong meâ maø laäp ra”. Nay giaûi thích raèng: Thaät töôùng trong meâ töùc laø voâ truï boån, chính laø laäp ra taát caû caùc phaùp, laø ba ngaøn roõ raøng cuûa vaên naøy. Loaïi thöù nhaát ñaõ laáy duyeân lieãu taùnh ñöùc, laøm taát caû phaùp, phaûi duøng chaùnh nhaân laøm voâ truï boån. Ba loaïi coøn laïi laáy laïi söï tu taäp nghòch - thuaän ñeå laøm taát caû phaùp, chaéc chaén duøng ba nhaân taùnh ñöùc laøm voâ truï boån, ñaây chính laø hai loaïi chung, rieâng cuûa lyù - söï. Hoûi: Ñaõ laáy thaät töôùng trong meâ laøm moät taùnh, ñoái vôùi ba ngaøn laø rieâng, ñích thöïc duøng lyù laøm chung caàn gì phaûi phaù boû caùi

khaùc cuûa ngöôøi? Ñaùp: Vì ba ngaøn phaùp cuøng chung moät taùnh, cho neân tuøy duyeân laøm muoân phaùp nhaèm neâu ra moät phaùp thaâu nhieáp bao goàm taát caû caùc phaùp, chuùng sinh töø voâ thæ, toaøn boä theå ôû meâ, neáu chæ noùi veà chaân taùnh laøm chung thì laøm sao coù theå moãi söï ñeàu thaâu nhieáp bao goàm taát caû caùc phaùp chuùng sinh töø voâ thæ toaøn boä theå ôû meâ, neáu chæ noùi veà chaân taùnh. Chuùng sinh töø voâ thæ toaøn boä ôû meâ, neáu chæ luaän veà chaân taùnh laøm chung thì laøm sao coù theå moãi söï ñeàu thaâu nhieáp caùc phaùp maø chæ neâu ra moät nieäm, aáy laø vì Bieät töø caûnh caän yeáu maø laäp ra quaùn tueä. Neáu hieån thò moät nieäm thaâu nhieáp taát caû caùc phaùp cuøng moät chaân taùnh. Vì theá trong Thích Tieâm (Phaùp Hoa Huyeàn Nghóa Thích Tieâm) cheùp:” Tuïc töùc laø traêm giôùi ngaøn nhö, chaân töùc laø cuøng ôû trong moät nieäm, phaûi bieát raèng cuøng moät taùnh cho neân môùi cuøng ôû ôû trong moät nieäm, vì cuøng ôû trong moät nieäm neân roõ raøng laø cuøng ôû trong moät nieäm, khoâng phaûi cho raèng seõ goïi moät nieäm laø chaân ñeá, leõ naøo cuøng ôû trong moät traàn maø chaúng phaûi laø chaân ñeá?” Vaên naøy laáy moät taùnh laøm chung, vaên tröôùc vaø vaên sau laáy moät nieäm laøm chung, do ñoù lyù - söï cuøng hieån baøy. Hai caâu naøy ñích thöïc laø neâu ra nguyeân do thaâu nhieáp rieâng hoäi nhaäp chung, bôûi vì töø moät taùnh, voâ taùnh laäp ra söï, lyù cuûa ba ngaøn phaùp, cho neân hai lôùp Tam thieân cuøng ôû trong moät nieäm, leõ naøo ñoàng vôùi luaän khaùc giaûi thích tröïc tieáp duøng moät nieäm, goïi laø chaân taùnh hay sao? Tieáp theo, töø “Ñöông tri... ” veà sau laø döïa vaøo söï, lyù noùi veà ba ñeá, coù hai: Tröôùc heát noùi veà saéc taâm cuûa taâm lyù - söï, töùc laø söï noùi lyù voán coù. Ñaàu tieân noùi taâm aáy laø nhaèm neâu ra saùt na, chi laø ngöõ khí trôï töø, saéc taâm aáy laø taùnh töùc Tam Thieân. Vieân giaùo trình baøy veà taùnh chaúng nhöõng laø Lyù, maø chính laø taùnh ñaày ñuû ba ngaøn. Taùnh naøy troøn veïn dung thoâng khaép nôi hoøa nhaäp, cuøng ôû trong taâm saùt-na, saéc taâm cuûa taâm naøy, chính laø chæ cho ba ngaøn saéc taâm cuûa taâm naøy, nhö taùm töôùng cuûa vaät, khoâng coù tröôùc sau, töùc laø ñoàng vôùi nghóa taâm coù saün cuûa chæ quaùn, cuõng höôùng veà nghóa cuûa taâm taùnh, ba ngaøn saéc taâm laø moät khoâng theå thay ñoåi, neân goïi laø Taùnh. Moät caâu naøy y cöù theo lyù, trình baøy veà chung rieâng. Voán coù ñuû ba ngaøn laø Bieät, moät nieäm saùt-na laø chung, bôûi vì ba ngaøn cuøng chung moät taùnh, cho neân bao goàm trong moät nieäm; töùc laø Taâm goïi laø bieán v.v… chính laø taâm coù ñuû ba ngaøn ôû treân, tuøy theo duyeân nhieãm tònh khoâng bieán ñoåi maø bieán ñoåi, chaúng taïo taùc maø taïo taùc, coù theå thaønh töïu söï töôùng Tam Thieân trong tu, bieán ñoåi tuy bao goàm caùc bieät, taïo taùc tuy thoâng suoát caû boán, nhöng chính ôû taâm coù saün naøy goïi laø Bieán. Bieán naøy goïi laø Taïo thì chæ thuoäc veà Vieân giaùo maø khoâng bao goàm caû ba giaùo. Hai caâu naøy töùc laø chung rieâng trong Söï. Bieán taïo ba ngaøn laø rieâng, moät nieäm saùt-na laø chung,

cuõng vì ba ngaøn cuøng chung moät taùnh, cho neân ñeàu höôùng veà moät nieäm. Taïo goïi laø Theå duïng, laø chæ roõ Bieán taïo treân ñaây ngay nôi toaøn boä Theå maø phaùt khôûi Duïng, cho neân do taâm coù ñuû saéc taâm tröôùc ñaây maø tuøy duyeân bieán taïo. Saéc taâm trong tu chính laø duøng ba ngaøn trong taùnh laøm theå, tu phaùt khôûi ba ngaøn laøm duïng, thì toaøn boä Lyù theå phaùt khôûi ñoái vôùi söï duïng, môùi laø nghóa tuøy duyeân cuûa Vieân giaùo. Vì vaäy trong Phuï Haønh noùi: “Taâm taïo coù hai loaïi: Moät laø theo lyù thì taïo chính laø ñaày ñuû, hai laø theo Söï thì roõ raøng phaøm Thaùnh ba ñôøi laø bieán ñaïo. Chính laø keát luaän noùi raèng: Ñeàu do lyù cuï môùi coù söï duïng. Vaên naøy coù hôïp vôùi vaên kia hay khoâng? Hoûi: Teân goïi cuûa Bieán voán xuaát xöù töø Laêng-giaø, kinh aáy cheùp: “Khoâng nghó baøn huaân, khoâng nghó baøn bieán”. Teân goïi cuûa Taïo voán xuaát xöù töø Hoa Nghieâm, kinh aáy noùi: “Taïo caùc thöù naêm AÁm”. Cho neân Hoa Nghieâm chæ coø hai giaùo, Laêng-giaø hôïp laïi coù ñuû boán giaùo, vì sao kinh Kim Cöong Ty noùi raèng nghóa cuûa Bieán chæ coù hai, Taïo chung ñoái vôùi boán giaùo? Ñaùp: Trong Boä coù ñaày ñuû bao nhieâu giaùo, tuy vaäy nay döïa theo nghóa cuûa chöõ thì thoâng - cuïc khaùc nhau, vì sao? Vì noùi chung cho raèng phaàn nhieàu Bieán döïa theo ñöông theû thay ñoåi maø ñöôïc teân goïi, do ñoù goïi laø Bieán töùc laø haïn cuoäc. Neáu noùi veà Taïo thì Taïo môùi chính laø coù söï chuyeån bieán. Taïo cuõng coù söï caáu laäp, cho neân teân goïi Taïo töùc laø thoâng suoát, Bieät - Vieân ñeàu coù trong Taùnh cuûa thaät, do ñoù hai giaùo neâu roõ Bieán laø Taïo, Tang - Thoâng ñaõ khoâng coù trong theå cuûa thaät, chæ trình baøy veà nghieäp hoaëc caáu taïo caùc phaùp, khoâng goïi laø Bieán. Ñaïi thöøa duy taâm Tieåu thöøa do taâm, cho neân noùi raèng Bieán thì chæ coù hai - Taïo thì chung caû boán. Hoûi: Kia noùi taïo nghóa laø theå ñoàng, vaø thay ñoåi vaên naøy hôn hai möôi chöõ, maø laïi noùi thaâu ñöôïc baûn xöa. Laïi noùi kheá hôïp phaàn nhieàu gioáng nhau, nay ñaâu traùi vôùi xöa? Ñaùp: Caùc vaên cuûa baûn xöa hoaøn toaøn khoâng sai soùt ö? Hay laø kinh Kheâ töï mình vieát thaønh baûn saùch naøy? Vaû laïi, nhieàu baûn gioáng nhau chæ coù nhö moät taïng trong Thieân Thai giaùo ôû Haøng Chaâu, tröôùc ñaây coù löôïc boû lieân tieáp raát nhieàu chöõ sai, leõ naøo khoâng phaûi ñaàu tieân laáy moät baûn cheùp ra, moät baûn hoaëc ñaõ sai thì möôøi choã ñeàu laàm. Laïi noùi raèng Nhaät-baûn truyeàn ñeán moät moân bieät haønh, ñeà raèng Quoác Thanh Chæ Quaùn Hoøa-thöôïng Luïc Xuaát, cuõng noùi raèng Theå ñoàng v.v… aáy laø chöa xem xeùt, Chæ quaùn Hoøa-thöôïng laø ai? Ngöôøi naøy am töôøng saâu saéc veà moät giaùo chæ naøo khoâng, baûn môùi sao cheùp hoaøn thieän hay khoâng hoaøn thieän? Leõ naøo ñem ngöôøi ñaõ cheát tröôùc ñaây vaâng theo cho laø coå, söï vieäc ñaõ laäp neân ñeàu ñaùng nöông theo ö? Nhö Caøn Thuïc ghi cheùp saâu saéc veà nghóa khaùc nhau trong Hoøa-thöôïng Chæ Quaùn, vaø cho ba coõi laø voâ laäu, trong taát caû ba coõi coù theå vaâng theo heát hay khoâng?

Huoáng chi caùc nghóa khaùc nhau traùi ngöôïc voâ cuøng vôùi Phuï Haïnh; töï laäp ra caùi thaáy cuûa mình cho neân ñeàu noùi raèng “Ghi Vaên deã thaáy, Hoaøn- thöôïng v.v… ” Sö naøy laïi xöng laø Toå thöù baûy, vì theá bieát raèng Hoøa-thöôïng Chæ quaùn thöôøng chæ cho vò Sö naøy. Neáu ñieàu ñoù laø nhö vaäy thì hoaøn toaøn khoâng ñaùng nöông theo, ñaõ meâ môø ñoái vôùi yù chæ saâu xa cuûa kinh Kheâ thì chaéc chaéc coù söï söûa ñoåi. Vaû laïi giaùo thöøa cuûa Nhaät-baûn sai soùt cuõng nhieàu, chæ coù moät moân baát nhò bieät haønh thì hoaøn toaøn ñoàng vôùi baûn khaùc ñaõ xaùc ñònh. Ngöôøi khaùc töøng döïa theo neâu ra yù chæ chaâu ngoïc, nhaèm ñeán nöôùc kia chaéc chaén laø nuông vaøo söï hieäu ñính vieát cheùp naøy. Duø cho baûn cuõ naøy phaûi ñem hieäu ñính, nghóa khoâng thích hôïp vôùi vaên chính (chuyeân vaên). Hoûi: Vaên cho duø khoù xaùc ñònh nghóa laïi traùi ngöôïc nhau, taïi sao vaên naøy thaâu toùm rieâng vaøo trong chung, hôïp laïi noùi raèng theå Bieán taïo ñoàng nhaát. Neáu noùi töø theå khôûi duïng laïi laø môû baøy chung ñöa ra rieâng thì ñaõ sai vôùi nghóa baát nhò, laïi khoâng coù coâng naêng khai hoäi? Ñaùp: Neáu ñaït ñöôïc yù chung rieâng ôû tröôùc, thì töï mình khoâng chaáp vaên xöa sai soùt, leõ naøo Lyù chæ laø chung, söû duïng chæ laø rieâng. Nhö trong Thöôøng Toïa tu thaät töôùng quaùn, xoù noùi chæ laø quaùn lyù cuï, trong vaên phaân tích roäng veà ba ngaøn, laïi coù chung rieâng hay khoâng? Tuøy trong töï yù tu Duy thöùc quaùn, quaùn saùt luùc khôûi taâm töùc laø noùi theo Bieán - Taïo söï duïng, coøn coù chung rieâng hay khoâng? Neáu khoâng coù thì sao noùi laø taát caû caùc phaùp höôùng ñeán quyeàn thaät v.v…, sao noùi laø quaùn moät nieäm thieän aùc taâm khôûi möôøi giôùi? Leõ naøo Tam-muoäi tuøy töï yù chaúng phaûi laø quaùn khai hoäi khoâng hai ö? Neân bieát raèng laäp ra theå duïng aáy, muoán ñoái vôùi lyù theå cho ñeán söï duïng ñeàu trình baøy veà söï duïng cuûa ba ñeá, hoaëc chính laø Khoâng-Giaû-Trung laïi thaønh töïu Vieân Dieäu khoâng hai chaêng? Ñaõ ñoái vôùi hai thöù Lyù - Söï, chung rieâng ñeàu hieån baøy tuyeät dieäu, sao xeáp rieâng vaøo chung laøm cho khoù khaên? Laïi nöõa, khai baøy roõ raøng chính laø neâu toû caùc phaùp ñeàu laø Dieäu. Neáu bieát ngay nôi voán coù maø bieán chyeån coâng duïng (bieán duïng) thì leõ naøo khoâng phaûi laø Dieäu ö? Hoûi: Hoï noùi raèng vaãn coøn höôùng veà, töùc laø toaøn boä chaân taâm höôùng veà saéc taâm thì toaøn boä lyù taïo taùc söï, nghóa naøy theá naøo? Ñaùp: Khoâng phaûi chæ coù tröø boû vaên khoâng uyeån chuyeån, hoaëc cuõng laäp ra lyù hoaøn toaøn sai traùi. Vì sao? Vì luùc taâm khoâng höôùng veà thì khoâng coù ñuû saéc taâm. Laïi nöõa, ñoàng nghóa Bieán vôùi taâm, ñích thò daãn ñeán sai laàm töø taâm sinh ra phaùp, huoáng chi noùi thaúng raèng Taâm laø chaân lyù thì roõ raøng traùi ngöôïc vôùi caùch giaûi thích trong Kim Cöông Ty, taâm ñaõ noùi raèng baát bieán tuøy duyeân goïi laø Taâm, laøm sao coù theå noùi thaúng laø chaân lyù? Vaû laïi, Taïo nghóa laø Theå duïng môùi thuaän vôùi xu höôùng cuûa vaên, laøm sao giaûi thích ñoàng vôùi Taïo? Hoûi: Neáu chaân taâm

laøm saéc taâm, coù loãi töø taâm sinh ra phaùp, vaên noùi töùc taâm, goïi laø Bieán cuõng coù loãi naøy sao? Ñaùp: Khoâng hieåu saùt-na co ñuû ñöùc, chæ chaáp chaân taâm bieán chuyeån taïo taùc, roõ raøng phaûi vôøi laáy loãi aáy. Nay tröôùc tieân trình baøy taâm voán coù saéc taâm, môùi noùi ñeán tuøy duyeân bieán taïo, môùi laø toaøn taùnh khôûi tu, taùc maø voâ taùc ñaâu coù gì sai laàm. Hoûi: Töùc taâm goïi laø Bieán thì taâm naøy laø lyù hay Söï? Neáu taâm naøy laø Lyù thì theo nhö treân tuøy duyeân goïi laø Taâm, neáu laø Söï thì môùi thaønh töïu söï taïo taùc ñoái vôùi söï, vaäy noùi laø toaøn lyù khôûi söï ö? Ñaùp: Chæ quaùn neân roõ taâm AÁm - nhaäp coù coâng naêng taïo taùc taát caû, maø noùi toaøn lyù thaønh söï. Vì taâm naøy voán coù ba ngaøn môùi coù khaû naêng Bieán - Taïo, ñaõ noùi saéc taâm cuûa taâm, ñaõ hieån baøy taâm naøy voán coù ñuû ba ngaøn môùi coù khaû naêng Bieán - Taïo; ñaõ noùi saéc taâm cuûa taâm, ñaõ hieån baøy taâm naøy voán coù ñuû ba ngaøn, nay chính töø taâm naøy Bieán - Taïo, môùi laø döïa theo voán coù goïi laø Bieán, chaúng nhöõng Lyù bieán taïo, maø töï khaùc vôùi Bieät giaùo. Tieáp theo töø “Thò taéc... ” veà sau laø keát thuùc thaønh töïu ba ñeá. Söï lyù ba ngaøn treân ñaây, ñeàu laáy taâm phaùp saùt-na laøm chung, taâm khoâng cho neân caùc phaùp lyù-söï ñeàu khoâng, töùc laø chaúng phaûi saéc, chaúng phaûi taâm; taâm giaû cho neân lyù - söï caùc phaùp ñeàu giaû, ngay nôi saéc laø taâm; taâm trung cho neân lyù-söï caùc phaùp ñeàu trung, töùc chæ laø saéc, chæ laø taâm. Vì vaäy trong Phuï Haønh noùi: “Hoaøn toaøn do lyù cuï môùi coù söï duïng, nay muoán tu quaùn chæ caàn quaùn lyù cuï, cuøng phaù cuøng laäp, cuøng laø phaùp giôùi, maëc nhieân tuøy yù thaâu nhieáp ñaït ñöôïc quyeàn - thaät sôû quaùn”. Noùi raèng “vì” ôû ñaây aáy chính laø vì saéc taâm cuûa taâm cho neân töùc taâm goïi laø Bieán, cho neân [Söï vaät] toaøn theå khôûi duïng, cho neân [Lyù - Söï keát hôïp] môùi coù theå moät khoâng taát caû khoâng, moät Giaû taát caû Giaû, moät Trung taát caû Trung. Ngöôøi khaùc giaûi thích vaên naøy phaân tích ñoái vôùi Ñaïi nghóa ñoù hoaøn toøan sai laàm, vaãn khoâng chaáp nhaän ñoái vôùi ba ñeá, neân noùi raèng trong ñaây chöa luaän baøn ñeán tu quaùn. Neáu nhö chöa tu quaùn maø laäp ra ñeá thì naøo coù ngaên ngaïi, huoáng chi saéc taâm naøy voán laø Ñeá Caûnh, laïi coù ngöôøi cuøng ñoái vôùi ba ñeá noùi raèng ñaït ñöôïc yù troïn veïn, vì khoâng theå noùi. Tieáp theo töø “Coá bæ... ” veà sau laø keát thuùc Baát Nhò raát deã thaáy. Ngöôøi ta noùi: Baûn naøy phaàn lôùn sai chöõ, phaàn coøn laïi löôïc boû khoâng ngaïi, khoâng caàn phaûi nhoïc coâng tranh caõi.

Hai. Moân trong ngoaøi khoâng hai: Laïi coù ba: Ñaàu tieân laø neâu ra,

ñích thöïc döïa theo ba phaùp maøm laäp ra caûnh trong ngoaøi. Chuùng sinh, chö Phaät cho ñeán y baùo goïi laø caûnh ngoaøi, taâm phaùp cuûa mình goïi laø caûnh trong, vì theá trong Quaùn AÂm Huyeàn Nghóa laäp ra caûnh sôû quaùn coù hai: ñoù laø Töï vaø Tha, Tha goïi laø chuùng sinh, Phaät, Töï laø taâm voán coù, chính laø daãn töø kinh Hoa Nghieâm noùi Taâm gioáng nhö thôï veõ kheùo leùo

v.v … ñeå laøm chöùng cöù. Coù ngöôøi laäp ra coõi Phaät laøm trong, chín coõi khaùc laøm ngoaøi, theá laø daãn ra kinh naøy, hoaëc noùi vieäc cuûa mình, hoaëc noùi vieäc cuûa ngöôøi ñeå chöùng minh, nhöng khoâng bieát raèng kinh ñaõ trình baøy veà söï thuøy tích sau quaû, chính laø laáy coõi Phaät laøm chính mình, chín coõi khaùc laøm ngöôøi ngoaøi. Nay noùi veà sô taâm quaùn caûnh sôû y, ñaõ khoâng thaønh Phaät laøm sao laáy Phaät laøm chính mình? Y cöù theo Quaùn AÂm Huyeàn Nghóa môùi laø thoûa ñaùng. Hoûi: Tröôùc trích daãn Ñaïi Boä, löïa choïn Phaät phaùp cao nhaát, chuùng sinh roäng nhaát, nay choïn laáy gì? Ñaùp: Phaân tích veà söï khoù deã ñoù, cho neân taïm thôøi choïn löïa, neáu luaän veà caên cô thì hoäi nhaäp khaùc nhau, vì theá phaûi neâu ra caû hai. Laïi coù hieån baøy neâu nghóa ñoù thì nhaát ñònh phaûi coù noäi dung chung laãn nhau, tuøy theo quaùn xeùt moät caûnh ñeàu coù coâng naêng thaâu nhieáp taát caû neân goïi laø Baát nhò, Baát nhò ôû ñaây ñeàu ñöôïc xöùng hôïp vôùi moân, tuy noùi chung nhö vaäy nhöng phaùp quaùn cuûa moät toâng phaùi phaàn nhieàu duøng noäi taâm dieäu nghóa laøm Moân. Thöù Hai - Töø “ Phaøm sôû v.v… ” veà sau laø döïa theo moân ñeå giaûi thích, coù hai; Ñaàu tieân trình baøy veà caûnh quaùn trong ngoaøi, chia laøm hai: Moät laø neâu baøy roõ raøng. Trong Ñaïi - Tieåu thöøa trình baøy veà hai caûnh quaùn phaùp nhieáp taát caû, neân noùi laø Baát Xuaát (khoâng ngoaøi), nay khoâng phaûi nghieâng leäch veà Tieåu Thöøa. Hai laø “Ngoaïi vò v.v… ” trôû xuoáng laø giaûi thích veà töôùng, coù hai: Tröôùc laø trình baøy Töôùng quaùn cuûa caûnh ngoaøi. Noùi “ Thaùc” laø (nöông nhôø), ôû kia ñaõ laáy noäi taâm laøm Töï, chính laø nhaèm ñeán y baùo vaø chuùng sinh, Phaät, saéc taâm laø Tha. Ñaây laø chính thöùc laäp ra ngoaïi caûnh, töùc laø loaïi boû Khoâng- Giaû-Trung, töùc laø thaønh töïu töôùng cuûa Dieäu quaùn vaø quaùn ñoái vôùi boán caûnh nöông töïa tuøy theo ñoù maø nöông nhôø moät caûnh, ñeàu duøng ba quaùn vieân dung ñeå quaùn saùt, quaùn naøy ñaõ laø Dieäu cho neân khieán theå nhieãm cuûa AÁm, nhaäp daàn daàn thanh tònh, töùc laø caùc caûnh y - chaùnh tröôùc ñaây hoaøn toaøn laø Dieäu theå nhaát thaät vieân lyù, vì theá noùi laø Theå tuyeät vaø nhaát thaät v.v… AÁm caûnh sôû quaùn ñaõ döùt baët thì dieäu quaùn naêng quaù cuõng vaéng laëng, töùc laø beänh heát, thuoác khoâng coøn, naêng sôû cuøng baët döùt, cho neân noùi laø chaúng coøn Khoâng, Giaû, Trung. Caû hai cuøng baët döùt, ba ngaøn dung dieäu, nhaát thôøi ñoàng hieän thieän, hoaùt nhieân ñeàu laø chaân thaät thanh tònh, moãi phaùp ñeàu laø thaät, cho neân chaân, ñeàu khoâng coù chöôùng ngaïi, nhieãm tröôùc cho neân thanh tònh, vì vaäy noùi laø roõ raøng, v.v… Nhö vaäy thì taát caû chuùng sinh ñeàu laø Theå Tyø-loâ, taát caû coõi nöôùc ñeàu laø Thöôøng Tòch Quang, ñaâu coù phaùp naøo nhaát ñònh goïi laø ba, naêm, baûy, chín vaø tònh ueá. Do ñoù noùi raèng khoâng coøn trôû laïi ôû phaàn khaùc, maø moãi ba ngaøn kia vieân dung hoøa nhaäp laãn nhau, gioáng nhö maïng löôùi cuûa Nhaân-Ñaø-la, cuoái cuøng töï saùng toû töùc laø töôùng quaùn ngoaøi ñaõ thaønh töïu töø Quaùn haïnh trôû leân cho

ñeán Dieäu Giaùc, moãi tieát ñeàu hieãn phaùt roõ raøng nhö vaäy, khoâng nhö theå laøm sao noùi phaùt taâm roát raùo, caû hai khoâng khaùc nhau”. Hoûi: Ngöôøi ta noùi baûn cuõ khoâng coù hai chöõ Giaû, chæ noùi Töùc khoâng, Töùc Trung Khoâng, Trung Dieäu, nhöng laïi noùi duøng Khoâng trung laøm maát caùi Giaû cuûa y chaùnh kia, baûn naøy vì sao coù theå theâm böøa baõi nhö vaäy? Ñaùp: Tuy muoán y cöù theo baûn cuõ nhöng neáu nghóa lyù khoâng hoaøn chænh, chaéc chaén laø ngöôøi ñoïc ngaøy xöa khoâng am töôøng caûnh quaùn, do ñoù laàm laãn coù söï thay ñoåi, söûa chöõa nhö vaäy. Vaû laïi, vaên neâu roõ caûnh sôû quaùn coù trong ngoaøi, leõ naøo ñem caûnh cuûa y chaùnh saéc taâm AÁm nhaäp ñeå laøm giaû quaùn ö? Tìm khaép moïi yù cuûa kinh Kheâ chaéc chaén khoâng thieáu phaùp quaùn naøy, vì sao, vì gioáng nhö trong vaên Chæ quaùn phaù boû tö duy veà Giaû, noùi raèng “Phaùp do nhaân duyeân sinh töùc khoâng, töùc trung”, Phuï Haønh noùi: “Taïm duøng phaùp taùnh Khoâng - Trung ñoái vôùi huyeãn giaû maø noùi, thaät ra huyeãn giaû töùc laø giaû khoâng theå nghó baøn”. Ñaõ noùi laø taïm duøng thì bieát raèng chaúng phaûi taän cuøng cuûa lyù, caàn phaûi chính laø Dieäu Giaû cho neân noùi thaät ra, trong vaên khoâng noùi töùc Giaû laø vaãn coøn muoán y cöù theâm vaøo nghóa, leõ naøo töï bieân soïan maø rieâng löôïc boû hay sao? Huoáng chi luaän kia noùi “Phaùp do nhaân duyeân sinh” môùi coù yù nghóa cuûa huyeãn giaû. Nay noùi thaúng veà y chaùnh, v.v… ñaõ khoâng thaønh töïu huyeãn giaû, huoáng chi laø dieäu giaû ö? Laïi nöõa, trong kyù thöù nhaát giaûi thích veà möôøi hai nhaäp ñeàu coù ngaøn Nhö, trong ñoù noùi caûnh y cöù theo beân giaû maø giöõ laïi soá ñoù, Khoâng

* Trung coøn khoâng coù soá ñoù thì laøm sao toàn taïi, nhö vaäy chaéc chaén döïa vaøo Giaû ñeå laäp ra Khoâng - Trung. ÔÛ ñaây tuy cho caûnh laø Giaû, nhöng khoâng ñoàng so vôùi vaên naøy, vì sao? Vì vaên kia döïa vaøo möôøi hai nhaäp ñeàu coù ñuû ngaøn Nhö laøm caûnh, töùc laø ñaõ thaønh khoâng theå nghó baøn cho Giaû neân chaúng phaûi ví duï ôû ñaây, e raèng ngöôøi khoâng hieåu laáy ñieàu naøy ñeå laøm ñieåm döïa, do ñoù vaãn cöù sô löôïc trích daãn neâu ra yù ñoù. Vaû laïi, treân neáu khoâng laäp ra giaûi quaùn thì döôùi laøm sao maát ñöôïc, maø noùi laø khoâng coøn Khoâng - Giaû - Trung? Hôn nöõa, neáu noùi Khoâng - Trung bao goàm y
* chaùnh ñeàu maát nhö treân, cho neân noùi chaúng coøn Khoâng, Giaû, Trung aáy laø vaên ñaõ noùi, saéc taâm theå tuyeät dieäu nhoïc coâng nhaéc laïi ö? Neáu vì saéc taâm theå baët, khoâng coøn AÁm caûnh sôû quaùn, chaúng coù Khoâng - Giaû - Trung, maát ñi dieäu quaùn naêng quaùn, thì khoâng coù sai laàm naøy. Laïi nöõa, ñích xaùc noäi theå ba ngaøn, töùc laø Khoâng - Giaû - Trung, ba ngaøn ñaõ laø Dieäu thì caûnh vaãn coøn tieáp tuïc laäp ra ba quaùn, nay chæ noùi y chaùnh v.v… chöa keát thaønh dieäu caûnh, vaäy thì löôïc boû töø giaû quaùn ö? Hoûi: saéc taâm cuûa taâm ôû moân tröôùc, noùi laø ba ngaøn dieäu theå; nay noùi y chaùnh saéc taâm cuûa taâm ñaâu chaúng phaûi dieäu caûnh? Ñaùp: Moân tröôùc noùi saéc taâm cuûa taâm,

töùc laø saùt-na nieäm voán saün coù baûy khoa saéc taâm, ôû ñaây chaúng phaûi dieäu caûnh thì chæ cho caùi gì? Nay chæ noùi y chaùnh v.v…, chính laø baøn luaän tröïc tieáp veà ngoaïi AÁm, nhaäp, giôùi cho neân khoâng ví duï. Hoûi: Ñaõ ñem phaùp Phaät, phaùp chuùng sinh laøm caûnh ngoaøi, Phaät ñaõ lìa boû AÁm laøm sao coù theå ñeàu laø AÁm nhaäp? Ñaùp: Haønh giaû tu quaùn caûnh ngoaøi chöa maát ñeán nay thaáy coù Phaät khaùc, vì theá trong luaän Khôûi Tín noùi: “Vì nöông vaøo chuyeån thöùc neân noùi laø caûnh giôùi, thì bieát loãi do mình, ñaâu lieân quan ñeán Phaät”. Nhö vaäy taïm thôøi laäp ra vaên sôû ñònh, thöû luaän baøn nghóa naêng ñònh, laïi keát hôïp ñöôïc vôùi giaùo toâng cuûa moät giaùo phaùi hay khoâng. Chæ gioáng nhö ngöôøi khaùc noùi trong söï quyeát ñònh “duï cho meâ hieån baøy chaùnh”, neâu roõ moân saéc taâm laøm caûnh ngoaøi, leõ naøo coù theå caûnh trong lìa boû moân saéc taâm hay sao? Laïi giaûi thích vaên “ngoaïi quaùn thaønh töôùng roäng lôùn, ñoàng vaên chaân tònh”; noùi Ñoàng laø (töông töï), chính laø töông töï phaàn chaân, töùc laø saùu caên thanh tònh, leõ naøo coâng naêng ngoaïi quaùn chæ töông töï vôùi lieàu thuoác hay sao? Laïi giaûi thích veà noäi quaùn, tröôùc tieân hieåu roõ moät nieäm, voâ nieäm ngoaøi saéc taâm, nghóa laø caûnh ngoaøi maát ñi chæ coøn noäi theå ba ngaøn, töùc laø Khoâng - Giaû - Trung, goïi laø noäi theå hieän baøy, ñaõ hoaøn toaøn khoâng döïa theo giaûi haïnh chia vaên, noùi tröôùc tieân hieåu roõ chính laø nhaéc laïi quaùn ngoaøi ôû tröôùc, noäi theå veà sau môùi quaùn saùt beân trong, cho neân saùu caên thanh tònh roài môùi tu quaùn trong, thì thöùc AÁm möôøi thöøa döùt phaàn sô taâm. Laïi nöõa, neáu cho raèng luùc caûnh ngoaøi maát ñi thì noäi theå chaéc chaén hieån baøy, chæ coù caûnh ngoaøi maø khoâng caàn tu taäp quaùn beân trong. Laïi trôû thaønh noäi quaùn sô taâm, haäu taâm ñeàu khoâng caàn tu taäp. Nhöõng söï traùi ngöôïc nhö vaäy trong caùc vò gaùnh vaùc toâng phaùi quaùn xeùt, laïi coù theå duøng kieán giaûi naøy, xaùc ñònh söï ñuùng sai cuûa giaùo vaên chaêng? Hoaëc phaûi noùi thöôøng saùng toû, coù gì theâm bôùt maø nhoïc coâng tranh caõi? Caûnh quaùn sai traùi maø hoaøn toaøn khoâng hay bieát, huoáng chi y chaùnh voán dung thoâng meâ tình hoaøi ngaên caùch, quaùn thaønh töïu tình phaân taùn neân taïm noùi khoâng thaáy, buïi khoâng coøn thì göông trong suoát, hieän töôïng chaúng phai môø, cho neân noùi laø thöôøng saùng toû. Ñaây töùc laø töï hôn haún maët trôøi ngöôøi khaùc chaúng ai hay bieát. Hoûi: Moân nhieãm tònh khoâng hai noùi raèng “soi chieáu cho neân ba ngaøn thöôøng ñuû, ngaên che cho neân phaùp nhó Khoâng - Trung”. Laïi noùi “khoâng coøn tònh - ueá cho neân laáy khoâng laáy trung”, laïi trong nghóa Leä cheùp: “Quaùn moät vaän naøy coù ñuû möôøi giôùi, traêm giôùi, ngaøn nhö, töùc laø Khoâng - Giaû - Trung”, vì sao vaên naøy phaûi theâm chöõ Giaû vaøo? Ñaùp: Vì tröng daãn vaên kia kieåm chöùng bieát ñöôïc baûn cuõ laø do ngöôøi xöa söûa ñoåi, vì sao? Vì neáu khoâng hieåu roõ yù cuûa vaên kia thì phaûi y cöù theo vaên kia maø boû chöõ Giaû naøy, ngöôøi nay

ñaõ vaäy thì ngöôøi xöa cuõng theá, khoâng ñaùng nghi ngaïi. Than oâi! Khoâng hieåu caûnh quaùn ñeán noãi nhö vaäy, taïm thôøi nhö moân Nhieãm tònh cheùp: “Cho neân phaûi sô taâm ngaên che maø soi chieáu, soi chieáu cho neân ba ngaøn thöôøng ñuû, ngaên che cho neân phaùp nhó Khoâng - Trung. Bôûi ba quaùn cuøng thaønh töïu, ñaõ noùi “Soi chieáu cho neân ba ngaøn thöôøng ñuû? Ñaõ khoâng theå ñôn phöông tu giaû quaùn, thì phaûi thaønh töïu Khoâng, Trung, do ñoù noùi “Ngaên che cho phaùp nhó Khoâng - Trung”. Do ngaên che soi chieáu (giaø - chieáu) aáy maø dieäu duïng hieäu tieàn, cho neân noùi “ÖÙng khaép moïi nôi”. Ñaõ nhôø dieäu giaû traûi qua tònh - ueá, laïi khoâng coøn Khoâng - Trung, cho neân noùi “Khoâng coøn tònh - ueá cho neân laáy Khoâng, laáy Trung”. Nghóa Leä y cöù vaøo “moät vaän naøy töùc coù ñuû möôøi giôùi, traêm giôùi, ngaøn nhö,” aáy töùc laø ñoái vôùi caûnh Duy thöùc cuûa noäi taâm, duøng Giaû khoâng theå nghó baøn ñeå quaùn chieáu, môùi hieån baøy traêm giôùi ngaøn nhö, vaãn cöù phaûi ngaên che, cho neân noùi töùc Khoâng töùc Trung, chính laø ba quaùn cuøng thaønh töïu, thì so vôùi quaùn trong moân Nhieãm tònh vöøa vaën gioáng nhau, vì theá ba vaên kia coù töùc laø thöøa thaõi, vaên naøy khoâng töùc laø thieáu huït, vì sao? Vì vaên naøy neâu roõ raèng “Taát caû caûnh sôû quaùn, khoâng ngoaøi trong ngoaøi”. Töùc laø noùi ngoaïi nghóa nöông nhôø y chaùnh saéc taâm kia, thì khoâng coù “taâm cuï vaø traêm giôùi, v.v… ” neân noùi laø khoâng thaønh dieäu caûnh. Laïi khoâng coù nghóa quaùn chieáu, do ñaâu maø noùi laø Giaû quaùn? Ngöôøi cuøng toâng phaùi (ñaûng lyù) thaáy duï roõ raøng nhö theá thì do ñaâu maø chaáp? Tieáp theo töø. “Sôû ngoân, v.v… ” veà sau laø trình baøy noäi caûnh quaùn töôùng. Tröôùc laø hieåu roõ aáy laø haønh giaû sô taâm muoán y theo noäi taâm ñeå tu quaùn, ñaàu tieân phaûi kheùo leùo thoâng suoát phaùp ngoaøi chæ do moät nieäm taïo taùc, nieäm naêng taïo naøy voán khoâng coù taùnh nieäm, naêng taïo ñaõ khoâng thì sôû taïolaøm sao coù? Phaùp ngoaøi ñaõ luoáng doái chæ coù thaät taùnh cuûa noäi theå ba ngaøn, hieåu nhö vaäy roài môùi y theo noäi taâm tu taäp ba quaùn, vì theá hai chöõ Noäi Theå cuõng neâu ra caû hai Söï - Lyù. Noäi töùc laø noäi taâm do nghóa tuøy duyeân maø ñoái vôùi beân ngoaøi ñeå thieát laäp, Theå töùc laø taùnh, coù nghóa baát bieán, cho neân chaúng phaûi trong ngoøai. Do ñoù, Nghóa Leä noùi: “Chæ ñoái vôùi vaïn caûnh quaùn moät taâm cho neân bieát”. Neáu khoâng hieåu ñieàu naøy thì laøm theá naøo bieát taâm coù ñuû caùc phaùp? Neáu khoâng bieát ñaày ñuû maø chæ tröïc tieáp quaùn taâm thì ñaâu khaùc Taïng giaùo Thoâng giaùo? Taïng giaùo Thoâng giaùo ñeàu coù noùi quaùn taâm, cho duø bieát taâm theå laø Trung, neáu khoâng noùi daày ñuû thì chaúng khaùc gì giaùo ñaïo cuûa Bieät giaùo. Vì vaäy chæ quaùn tröôùc khai trieån saùu khoa dieäu giaûi, sau ñoù môùi chính thöùc tu taäp. Nghóa cuûa quaùn taâm nhö vaäy, laøm theá naøo giaûi thích raèng tröôùc heát tu quaùn ngoaøi, ñeán khi saùu caên thanh tònh môùi tu quaùn trong. Laïi nöõa, noäi quaùn naøy bao goàm nghóa cuûa hai quaùn Duy

SOÁ 1928- THAÄP BAÁT NHÒ MOÂN CHÆ YEÁU SAO, Quyeån Thöôïng 665

Thöùc, Thaät Töôùng, ngöôøi hoïc haõy tìm hieåu! Hoûi: Quaùn ngoaøi sao khoâng tröôùc trình baøy veà söï hieåu bieát, maø laïi tröïc tieáp tu taäp ba quaùn? Ñaùp: Y cöù theo nghóa hôïp thì coù nhöng vaên naøy giaûn löôïc, vì sao? Vì neáu khoâng theå tröôùc hieåu roõ chæ laø saéc, chæ laø höông thì laøm theá naøo quaùn xeùt caùc y chaùnh, saéc taâm v.v… ôû beân ngoaøi ñöôïc, nhöng vì quaùn ngoaøi thaâu nhieáp cô nghi caàn ñeán, vì ñoái vôùi noäi cho neân hieån baøy khoâng hai, do ñoù taïm thôøi cuøng neâu ra. Nay yù vaên ñích thöïc trình baøy noäi quaùn, duøng möôøi moân dieäu lyù chæ ñeå neâu ra taâm phaùp, neân trong caùc boä ñeàu noùi veà quaùn taâm. Tieáp theo töø cho neân veà sau laø trình baøy trong ngoaøi ñeàu maát ñi, coù hai: ñaàu tieân laø dung thoâng laãn nhau, theå taùnh ba phaùp ñeàu coù ñuû ba ngaøn, xöa nay thaâu nhieáp laãn nhau. Tröôùc ñaây tuy hieåu roõ taâm thaáu nhieáp taát caû, nay quaùn xöùng hôïp vôùi taùnh bao goàm thaâu nhieáp roõ raøng, cho neân töø “cho neân, v.v…” veà sau, tröôùc laø trình baøy noäi dung taâm dung thoâng ñoái vôùi phaùp ngoaøi. Ñaõ noùi thaâu nhieáp laãn nhau thì chuùng sinh, Phaät cuõng vaäy, do ñoù töø “Möôøi phöông” veà sau, tieáp tuïc trình baøy hoaëc chuùng sinh, hoaëc Phaät ñeàu töï mình dung thoâng taát caû. Laïi nöõa, Theå cuûa taùnh naøy khoâng goïi laø moät taùnh, maø laø bao truøm taùnh cuûa ba ngaøn, vì Phaät ñaày ñuû ba ngaøn môùi thaâu nhieáp taâm chuùng sinh, chuùng sinh coù ñuû ba ngaøn môùi dung thoâng taâm Phaät, taâm coù ñuû ba ngaøn leõ naøo caùch ngaïi vôùi chuùng sinh - Phaät hay sao? Neáu taâm khoâng coù Phaät taùnh thì laøm sao thaâu nhieáp Phaät, Phaät khoâng coù taùnh chuùng sinh thì laøm sao thaâu nhieáp chuùng sinh?? Cho neân noùi taùnh theå khoâng khaùc nhau, coù ai laø khoâng bieát, noùi taát caû ñeàu laø khaép nôi thì phaûi suy nghó tinh teá saâu xa, ngöôøi khaùc giaûi thích chæ noùi veà “Xoay ngoaøi veà trong” goïi laø khoâng hai, moät ñaâu haïn cuoäc ñöôïc! Taát caû ñeàu laø khaép nôi, laøm sao tröø boû, huoáng chi chín moân coøn laïi ñeàu quy veà moät phía, hoaøn toaøn toån haïi ñeán ñaïi theå. Tieáp theo töø “Ai noùi v.v… ” veà sau laø cuøng tieâu tan, ñaõ ñeàu laø dung thoâng thì khoâng theå phaân ñònh, cho neân xöùng hôïp lyù quaùn, ai noùi laø coù hai? Nhöng ba phaùp trong ngoaøi, caû hai chæ laø neâu chung, khieán cho ñeàu tan maát, cuõng coù theå noùi noäi saéc taâm laø Töï, ngoaïi saéc taâm laø Tha, laïi duøng Töï - Tha choïn laáy trong ngoaøi, thöù ba - Töø “thöû töùc... ” veà sau laø thuaän theo ñoù keát noùi moân y theo. Möôøi moân moät lyù, khoâng moân naøo khoâng y cöù laãn nhau, nay töø caûnh sôû y tu quaùn, hai caûnh trong ngoaøi ñeàu laø saéc taâm, nhôø hai dieäu naøy cho neân trong ngoaøi khoâng hai.