*Phaåm 36:* **PHOÅ HIEÀN HAÏNH**

Sôù caâu: “Chung, töùc hai phaåm neâu roõ veà nhaân quaû xuaát hieän”: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm hai:

Moät: Chính thöùc bieän minh.

Hai: Töø caâu: “Neáu theá thì do ñaâu” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích choã vöôùng maéc. Goàm hai:

Thöù nhaát: Neâu ra choã vöôùng maéc, coù ba.

Thöù hai: Töø caâu: “Töùc do nghóa naày hieån baøy laø keát hôïp vôùi tröôùc” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích ñeå thoâng toû. Phaàn naày coù hai chi tieát:

Moät laø: Neâu ra lyù do ñaùp laïi.

Hai laø: Ñaùp laïi veà choã noái tieáp cuûa Kinh chöa heát. Nôi phaàn “Moät laø” cuõng coù hai:

Moät: Hai caâu treân ñaây laø giaûi ñaùp chung.

Hai: Töø caâu: “Nhö laïi hoûi rieâng veà” tieáp xuoáng: Laø ñaùp rieâng veà ba caâu hoûi.

Thöù nhaát: Laø ñaùp laïi vaán naïn veà choã chaúng hoûi.

Thöù hai: Laø ñaùp laïi vaán naïn veà choã “Muoán keát hôïp vôùi phaàn tröôùc, neân khoâng duøng ñieàm laønh ñeå ngaên caùch”, chung cho choã keát cuoäc cuûa quaû sai bieät thöù hai ôû tröôùc, maø khoâng coù ñieàm laønh.

Thöù ba: Töø caâu: “Phaùp cuûa Phoå Hieàn laø hi höõu, ñaëc bieät” tieáp xuoáng: Laø thoâng toû vaán naïn thöù ba veà choã noùi nhaân bình ñaúng xong thì lieàn coù hieän ñieàm laønh.

Sôù töø caâu: “Laïi nöõa, tröôùc neân coù” tieáp xuoáng: Laø chi tieát thöù hai, ñaùp laïi veà choã “Noái tieáp cuûa Kinh chöa heát”.

Do quyeån thöù boán möôi taùm cuûa Kinh chung cuoäc khoâng coù phaàn keát thuùc, neân phaàn sau laïi keát hôïp coù Kinh neâu tieáp. Nhöng ôû ñaây chæ nhaèm thoâng toû veà vaán naïn thöù hai: Tröôùc khoâng coù hieän ñieàm laønh.

Sôù caâu: “Rieâng, töùc phaåm naày v.v...”: Vaên nôi baûn Sôù giaûi goàm

hai:

Moät: Caên cöù tröïc tieáp nôi nhaân quaû bình ñaúng ñeå bieän minh.

Hai: Töø caâu: “Cuõng nhaèm ñaùp xa veà” tieáp xuoáng: Laø ñoái chieáu vôùi

caâu hoûi ôû tröôùc ñeå neâu baøy. Phaàn naày laïi goàm hai chi tieát: Thöù nhaát: Chính thöùc ñoái chieáu vôùi caâu hoûi ôû tröôùc.

Thöù hai: Töø caâu: Tröôùc tuy ñaõ giaûi ñaùp” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích choã vöôùng maéc. Vaên goàm ba:

Moät laø: Chính thöùc ñaùp laïi vaán naïn laàn nöõa.

Töùc tröôùc neáu chöa ñaùp thì caàn phaûi giaûi ñaùp. Nhöng nôi Phaåm

“Baát Tö Nghì” ñaõ ñaùp, thì sao caàn ñaùp laïi laàn nöõa? Neân vì ñaáy maø caàn thoâng toû.

Hai laø: Töø caâu: “Cuõng nhö” tieáp xuoáng: Laø neâu leân söï so saùnh.

Ba laø: Töø caâu: “Maø dieäu cuûa trong dieäu” tieáp xuoáng: Laø thoâng toû laàn nöõa veà vaán naïn ngaàm.

Töùc coù vaán naïn: “Neáu so saùnh vôùi “Töôùng haûi” (Bieån töôùng)v. v... thì chæ laø giaûi ñaùp laàn nöõa. Vì sao cho laø noùi rieâng veà nhaân quaû bình ñaúng?”. Cho neân vì ñaáy maø ôû ñaây caàn thoâng toû.

Caâu: “Baäc coå ñöùc v.v...”: Töùc “Nhaân quaû bình ñaúng” laø yù cuûa baäc coå ñöùc. Do muoán thuaän theo ñieàu aáy neân ôû ñaây ñaõ thoâng toû. Neáu laø yù chính cuûa phaàn Sôù giaûi thì nhaèm ñem naêm phaåm cuøng ñaùp laïi caâu hoûi veà choã quaû thaønh töïu, nhö phaàn ñaàu cuûa phaåm Baát Tö Nghò ñaõ neâu.

Sôù töø caâu: “Moät laø hieån baøy chung veà danh, nghóa cuûa hai phaåm” tieáp xuoáng: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm hai:

Moät: Caên cöù nôi söï bình ñaúng ñeå giaûi thích. Hai: Döïa nôi söï xuaát hieän ñeå giaûi thích.

Thöù nhaát: Caên cöù nôi choã cuøng quy veà moät lyù, do ñoù neân bình

ñaúng.

Döïa vaøo Taùnh ñeå daáy khôûi tu taäp laø caên cöù nôi nhaân. Daáy khôûi

duïng laø caên cöù theo quaû. Taän cuøng cuûa Töôùng laø ñoàng vôùi Chaân, do ñoù neân bình ñaúng.

Thöù hai: Töø caâu: “Laïi, nhaân laø nhaân cuûa quaû” tieáp xuoáng: Laø caên cöù nôi tính chaát keát hôïp thaáu trieät cuûa hai söï, neân noùi laø Bình ñaúng. Laø do ñaït ñöôïc quaû chaúng rôøi boû nôi nhaân, neân vieát: “Nhaân laø nhaân cuûa quaû”.

Döïa nôi quaû ñeå daáy khôûi quaû cuûa quaû, neân noùi: “Quaû laø quaû cuûa quaû”. Nhö hai vaên veà Phaùp giôùi Khoâng ñaõ toùm löôïc boå sung cho nhau.

Sôù töø caâu: “Nhaân quaû cuøng döùt” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, döïa nôi söï xuaát hieän ñeå giaûi thích.

Sôù töø caâu: “Rieâng, töùc teân goïi cuûa Phaåm” tieáp xuoáng: Vaên goàm

hai:

Moät: Baøn veà phaàn chung. Hai: Noùi veà phaàn rieâng.

Trong phaàn chung, noùi: “Phaåm neâu roõ veà ñoái töôïng haønh hoùa,

chaúng phaûi laø noùi veà Theå cuûa ngöôøi”:

Laø ngaàm pheâ phaùn caùch giaûi thích cuûa Ñaïi sö Tueä Uyeån nôi saùch “San ñònh Kyù”. Ñaïi sö giaûi thích: “Phoå laø khaép. Hieàn laø thieän. Haønh laø con ñöôøng, laø nhaân. Töùc laø, hoaëc y baùo, hoaëc chaùnh baùo ñeàu coù tính chaát

khaép. Hieän höõu khaép töø phaùp giôùi ñeán haït buïi, sôïi loâng laø Phoå. Vieân maõn troïn ñuû caùc thieän nôi bieån ñöùc laø Hieàn, ñaït ñöôïc ñaïo maø chaúng rôøi boû neûo haønh cuûa nhaân...”. Phaàn sau, tieän daãn roäng nôi phaåm Phoå Hieàn Tam Muoäi ñeå giaûi thích nghóa “bieán hieän khaép cuûa Thaân Phoå Hieàn”. Nhöng ñeàu khoâng nôùi veà Haønh, veà töôùng cuûa Haønh. Laïi cho Phoå laø thuoäc nôi ngöôøi, Hieàn laø thuoäc nôi ñöùc”.

Neân nay pheâ phaùn: “ñaây laø duøng ngöôøi ñeå choïn laáy Haønh, chaúng phaûi laø noùi veà Thaân cuûa Phoå Hieàn”.

Sôù töø caâu: “Nhöng Haïnh cuûa Phoå Hieàn” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích rieâng veà “Phoå haïnh”. Goàm ba:

Moät: Neâu leân.

Hai: Giaûi thích veà töôùng. Ba: Nhaän ñònh, phaân bieät.

Moät: Caâu: “Caùc Kinh phaàn nhieàu coù noùi ñeán danh hieäu”: Nhö nôi Kinh Phaùp Hoa vieát: “Nhö coù ngöôøi thoï trì ñoïc tuïng, nhôù nghó ñuùng ñaén, hieåu roõ veà nghóa lyù saâu xa, nhö choã neâu baøy maø tu taäp, neân bieát laø ngöôøi aáy ñaõ haønh trì Haïnh cuûa Phoå Hieàn”.

***Giaûi thích:*** Ñaây töùc coù danh hieäu maø Töôùng coøn aån. Thoï trì, ñoïc tuïng laø Haønh cuûa söï. Nhôù nghó ñuùng ñaén laø chung cho Haønh cuûa Trí vaø Haønh cuûa Lyù.

Kinh Phoå Hieàn Quaùn goïi ñuû laø Kinh Quaùn Phoå Hieàn Haønh Phaùp, cuõng cho thoï trì Kinh, leã saùm, ngoài Thieàn, ñeàu laø Haønh Trì, neân coù nhieàu teân goïi maø ít bieän minh veà Töôùng cuûa Haønh. Do ñoù, nay bieän giaûi.

Sôù caâu: “Trong phaåm tuy ñaõ dieãn roäng”:

Töùc nôi phaàn vaên xuoâi cuøng vôùi keä, moãi moãi ñeàu laø Haïnh cuûa Phoå Hieàn. Do coøn taûn maïn khoù thaáy neân caàn thaâu toùm laïi.

Sôù töø caâu: “Moät choã caàu ñaït laø Phoå” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai giaûi thích veà Töôùng.

Sôù töø caâu: “Thaäp Haïnh ôû treân” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, nhaän ñònh, phaân bieät. Goàm hai chi tieát:

Thöù nhaát: Dung thoâng. Töùc laø tröôùc coù Vieân dung, Haønh boá, söï, Lyù dò bieät thì khoâng theå dung hôïp. Cho neân löôïc neâu ra möôøi thöù, sau môùi dung hôïp chung.

Thöù hai: Töø caâu: “Laïi, thaäp Haïnh treân” tieáp xuoáng: Laø caên cöù nôi quaû vò ñeå phaân bieät laàn nöõa. Goàm luoân vieäc laõnh hoäi saùu caùch giaûi thích veà quaû vò cuûa Phoå Hieàn, ñaõ thaáy nôi vaên ôû treân.

Töø caâu: “Neáu laø quaû vò rieâng” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, pheâ phaùn caùc giaûi thích khaùc. Töùc choã phaù tröø trong phaàn baøn veà yù nghóa toång quaùt

ôû tröôùc. Laïi chia laøm hai:

Moät laø: Phaù tröø choã duøng rieâng Phoå hieàn laø sau heát cuûa quaû vò sau Phoå Hieàn, nhö phaàn vaên Sôù ñaõ daãn ôû treân.

Hai laø: Töø caâu: “Giaûi thích roäng veà Phoå Hieàn” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, xaùc nhaän chaúng phaûi laø noùi veà Theå cuûa ngöôøi, goàm luoân vieäc chæ roõ laø noùi veà nôi choán cuûa ngöôøi.

Sôù caâu: “Teân goïi nhö Kieát, Phöôïc v.v... nhö thöôøng ñaõ bieän minh”: Chaúng phaûi chæ laø deã hieåu neân noùi roõ laø thöôøng giaûi thích. Maø vaên cuûa Kinh ôû treân cuõng ñaõ giaûi thích nhieàu laàn. Song e haøng haäu hoïc khoù tìm kieám neân ôû ñaây laïi neâu ñuû. Kinh vieát:

Moät laø Voâ trí , töùc Voâ minh. Ñaây laø chung cho caû hai thöù ñoäc ñaàu vaø Töông öng.

Hai laø Taïo aùc, töùc laø caùc Trieàn, ñaây coù taùm thöù, möôøi thöù Trieàn. Noùi taùm thöù Trieàn, töùc:

1. Hoân traàm (chìm ñaém trong söï toái taêm).
2. Thuøy mieân (Nguû nghæ)

Hai thöù naày laø chöôùng ngaïi ñoái vôùi phaùp chæ. Luaän Taïp Taäp quyeån thöù baûy noùi: “Töùc khi tu taäp phaùp chæ thì Hoân traàm, Thuøy mieân laø chöôùng ngaïi. Ñoái vôùi beân trong daãn khôûi Hoân traàm”.

1. Traïo cöû (Lao chao, dao ñoäng).
2. OÁ taùc (Hoái, Gheùt vieäc laøm ñaõ qua).

Hai thöù naày laø chöôùng ngaïi ñoái vôùi Quaùn. Luaän vieát: “Luùc tu Quaùn thì Traïo cöû, OÁ taùc laø chöôùng ngaïi. Ñoái vôùi beân ngoaøi coù theå daáy khôûi Taùn loaïn”.

1. Keo kieät.
2. Ganh gheùt.

Hai loaïi naày gaây chöôùng ngaïi cho haønh Xaû. Luaän neâu: “Keû tu taäp Xaû thì keo kieät, ganh gheùt laø chöôùng ngaïi. Do hai thöù naày hieän haønh, neân ôû vieäc töï lôïi vaø Lôïi tha ñeàu ñoái kî, tieác laãn, luoân khieán cho Taâm cuûa haønh giaû bò dao ñoäng”.

1. Khoâng hoå.
2. Chaúng theïn.

Hai loaïi naày laø chöôùng ngaïi ñoái vôùi ngöôøi tu Giôùi. Luaän vieát: “Luùc tu taäp Tònh giôùi thì khoâng hoå, chaúng theïn laø chöôùng nhaïi. Do coù ñuû hai thöù naày neân keû phaïm caùc giôùi luaät khoâng caûm thaáy xaáu hoå”.

Noùi möôøi thöù Trieàn laø theâm Phaãn (Giaän döõ) vaø Phuù (che ñaäy) Phaàn tuïng cuûa Luaän Caâu Xaù neâu:

“Hoaëc möôøi, theâm Phaãn Phuù”

***Luaän Taïp Taäp vieát:*** “Luoân taêng tröôûng maïnh söï troùi buoäc nôi thaân taâm, neân goïi laø Trieàn. Do caùc thöù Trieàn aáy thöôøng thöôøng taêng tröôûng maïnh söï troùi buoäc nôi Taâm cuûa taát caû ngöôøi haønh Quaùn, neân ñoái vôùi phaàn tu thieän laø chöôùng ngaïi”.

Laïi coù naêm Trieàn, töùc: Tham aùi, Giaän döõ, Kieâu maïn, Ganh gheùt vaø Keo kieät. Kinh vieát: “Goïi laø Kieát, Luaän Taïp Taäp quyeån thöù saùu noùi:

“Hoûi: Kieát coù bao nhieâu thöù? Theá naøo laø Kieát? Nôi choán naøo laø Kieát? (ñaây coù ba caâu hoûi).

Ñaùp: Kieát coù chín thöù, töùc laø: Kieát cuûa Tham aùi. Kieát cuûaGiaän döõ. Kieát cuûa Kieâu maïn. Kieát cuûa voâ minh. Kieát cuûa Kieán giaûi. Kieát cuûa Chaáp giöõ. Kieát cuûa Nghi hoaëc. Kieát cuûa Ganh gheùt. Kieát cuûa Keo kieät”. Tuïng vieát:

*“AÙi, Nhueá, Maïn ,Voâ minh Kieán, Thuû, Nghi, Taät, Xan”.*

***Luaän vieát:***

“Kieát cuûa Tham aùi: Töùc laø söï tham ñaém nôi coõi duïc.

Kieát cuûa Giaän döõ: Töùc ôû nôi söï khoå cuûa chuùng sinh cuøng thuaän theo phaùp khoå aáy, Taâm sinh toån haïi.

Kieát cuûa Kieâu maïn: Töùc laø baûy thöù maïn.

Kieát cuûa Voâ minh: Töùc Laø khoâng hieåu bieát veà ba coõi.

Kieát cuûa Kieán giaûi: Töùc laø ba Kieán: Thaân kieán, Bieân chaáp kieán vaø Taø kieán.

Kieát cuûa Chaáp giöõ: Töùc laø Kieán thuû vaø Giôùi caám thuû. Kieát cuûa Nghi hoaëc: Nghóa laø ñoái vôùi Chaân lyù sinh do döï.

Kieát cuûa Ganh gheùt: Töùc tham ñaém veà lôïi döôõng, khoâng thích ngöôøi khaùc vinh hieån, daáy khôûi taâm ñoá kî.

Kieát cuûa Keo kieát: Laø tham vöôùng lôïi döôõng, ñoái vôùi caùc vaät duïng gaén lieàn vôùi ñôøi soáng, taâm luoân luyeán tieác.

***Giaûi thích:*** Hai caâu hoûi coøn laïi veà Kieát ñöôïc giaûi ñaùp roäng nhö Luaän kia.

Sôù caâu: “Neân Taán Kinh noùi: Daáy khôûi moät Taâm giaän döõ...”: Do nôi Kinh hieän taïi, dòch giaû vì thuaän theo vaên neân khieán ngöôøi ñoïc hieåu laàm. Do ñaáy ñaõ daãn ba Kinh ñeå hieåu ñuùng veà nghóa kia.

Töùc nôi “Taäp Thieàn” noùi: “Nghe Kinh, chaúng thaáy caùc phaùp laø loãi, aùc lôùn lao”. Laïi noùi: “baûn taùnh cuûa AÙc laø Khoâng neân noùi laø chaúng thaáy. Thaáy töùc laø voïng töôûng”. Tuy laø lyù ñuùng nhöng khoâng hôïp vôùi Kinh hieän taïi. Cho neân neâu daãn ba ñoaïn Kinh ñeå laøm roõ nghóa “Khoâng coù loãi aùc ñaáy”, laø “chaúng chaáp thaáy coù thoâi”.

Kinh Quyeát Ñònh Tyø Ni, chæ coù moät quyeån: “Toân giaû Öu ba ly baïch Phaät: Theá Toân ! Nhö coù taâm töông öng vôùi tham duïc maø phaïm giôùi, hoaëc coù taâm töông öng vôùi giaän döõ maø phaïm giôùi. Hoaëc coù taâm töông öng vôùi Si maø phaïm giôùi thì tröôøng hôïp naøo laø naëng?

Phaät daïy: Nhö coù Boà-taùt, taâm töông öng vôùi tham duïc nhieàu nhö haèng haø sa maø phaïm giôùi; Hoaëc coù Boà-taùt do moät taâm saân haän maø phaïm giôùi, nhaân nôi saân haän maø phaïm neân bieát ñoù laø heát söùc naëng. Vì sao? Vì nhaân nôi giaän döõ neân coù theå xaû boû chuùng sinh...” Cho ñeán noùi: “Caùc thöù Kieát hieän coù, coù theå sinh khôûi söï gaàn guõi, yeâu thích. Boà-taùt ñoái vôùi ñieàu aáy chaúng neân sinh sôï haõi. Coøn ñoái vôùi caùc Kieát hieän coù, coù theå khieán xaû boû chuùng sinh, Boà-taùt ñoái vôùi ñieàu aáy neân sinh söï sôï haõi lôùn”. Laïi noùi: “ Ngöôøi tu taäp phaùp Ñaïi thöøa, nhaân nôi tham duïc maø phaïm giôùi, Ta noùi ngöôøi aáy chaúng goïi laø phaïm. Ngöôøi nhaân nôi giaän döõ maø phaïm giôùi thì goïi laø loãi, aùc lôùn lao, goïi laø söï ñoaï laïc lôùn, ôû trong phaùp Phaät laø trôû ngaïi lôùn”.

Sôù töø caâu: “Laø do trong Kinh ñaïi Baùt-nhaõ” tieáp xuoáng: Laø ñeå chöùng minh, trong tröôøng hôïp Boà-taùt daáy khôûi giaän döõ laø heát söùc naëng. Kinh noùi veà vieäc Ma thaáy chuùng sinh cuøng can döï vôùi thò phi, cuõng sinh vui möøng, nhöng chaúng phaûi laø vui möøng lôùn. Coøn neáu thaáy Boà-taùt cuøng can döï vôùi thò phi thì sinh vui möøng lôùn, vöôït hôn möùc bình thöôøng. Nhö hai coïp ñaùnh nhau, con nhoû cheát thì con lôùn cuõng bò thöông, caû hai ñeàu voâ ích. Boà-taùt cuõng theá, Töï, Tha cuøng toån haïi, ñeàu maát caû hai lôïi.

Sôù “Hai laø do ñaâu tieáp xuoáng: Laø neâu ra”: vaên nôi phaàn Sôù giaûi coù boán:

Moät: Neâu leân.

Hai: Töø caâu: “Coå nhaân ñaõ döïa nôi quaû vò” tieáp xuoáng: Laø neâu ra caùch giaûi thích xöa. Saùch “San ñònh Kyù” ñoàng vôùi caùch giaûi thích naày.

Ba: Töø caâu: “Caùch giaûi thích aáy chaúng phaûi laø khoâng coù lyù” tieáp xuoáng: Laø bieän minh veà choã thuaän, traùi.

Boán: Töø caâu: “Laïi, choã chöôùng ngaïi” tieáp xuoáng: Laø toùm keát, xaùc nhaän veà nghóa chính. Cuõng laø caùch giaûi thích xöa, neân coù chöõ “Laïi”.

YÙ cuûa phaàn Sôù giaûi laø caùch giaûi thích ñoù, chaúng muoán phoái hôïp rieâng, neân cho laø nghóa chính.

Sôù caâu: “Cuõng töø nôi möôøi thöù tröôùc vaø möôøi thöù tieáp theo maø thaønh, nhöng coù chia, hôïp”:

Phaàn Sôù giaûi sôï daãn nhieàu vaên, nay seõ löôïc phoái hôïp, trong ñoù teân chöõ coù choã ñoàng vôùi möôøi thöù ñaàu, coù choã ñoàng vôùi möôøi thöù tieáp theo. ÔÛ ñaây laïi nhö thöù lôùp ñeå phoái hôïp vôùi möôøi thöù tieáp theo.

Moät: Do nhaän bieát veà phaùp saâu xa, neân thaáu toû neûo haønh nôi Taâm caûu chuùng sinh. Neûo haønh aáy laø heát söùc thaâm dieäu.

Hai: Do gaàn guõi baïn laønh, neân thaønh töïu ñöôïc nghieäp baùo thuø thaéng.

Ba: Do hoä trì giaùo phaùp neân nhaän bieát veà phaùp Phaät.

Boán: Do thaáu ñaït veà coõi Khoâng neân nhaän bieát veà nghóa lyù saâu xa.

Naêm: Do ñi saâu vaøo phaùp giôùi neân thaønh töïu ñöôïc söï duy trì dieäu nghóa.

Saùu: Quaùn Taâm voâ bieân, töùc laø ñoái töôïng ñöôïc neâu giaûng, neân ñaït ñöôïc chuû theå neâu giaûng, vôùi bieän taøi dieãn ñaït thoâng suoát.

Baûy: Goàm ñuû Haïnh Boà-taùt, neân coù theå tuøy nôi Taâm maø giaûng

noùi.

Taùm: Ñoàng vôùi choã thieän cuûa Boà-taùt neân coù theå hieän höõu khaép. Chín: Khoâng vöôùng maéc nôi caùc kieáp, luoân hieän roõ AÛnh, töôïng. Möôøi: Thuaän vôùi phaùp cuûa chö Phaät, goàm ñuû Nhaát thieát Trí.

Töø möôøi thöù tieáp theo phaùt sinh thì ñaõ nhö thöù lôùp. Töø möôøi thöù

ñaàu phaùt sinh thì nghóa gioáng vôùi choã noùi ôû tröôùc.

Treân laø döïa vaøo choã chaúng chia. Neáu laø chia, hôïp thì:

Hai phaùp ñaàu ñeàu laø phaùp thaâm dieäu, töùc ôû ñaây chia maø tröôùc

hôïp.

Nhö nôi phaàn Toång trì aáy, do gaàn guõi vôùi baïn laønh, hoä trì giaùo

phaùp maø thaønh, töùc ôû ñaây hôïp maø tröôùc thì chia.

Caên cöù nôi lyù khong giôùi haïn, neân goïi laø chia, hôïp. Thaät söï thì nhö nôi nghóa noái tieáp ñaõ troïn veïn. Nhö ba ñoái chieáu vôùi hai ôû tröôùc ñaõ nhö theá, thì boán, naêm noái theo ôû tröôùc cuõng vaäy. Coù theå theo ñaáy maø xeùt.

Sôù caâu: “Thöù hai laø chính thöùc hieån baøy veà Tuïng”: Vaên goàm ba: Moät: Phaân ñònh toång quaùt.

Hai: Töø caâu: “Ñaây laø Giaø ñaø” tieáp xuoáng: Laø tuïng coâ khôûi, phaân bieät chaúng phaûi laø Kyø daï, chaúng phaûi laø “Truøng tuïng” ñoái vôùi tröôùc.

Ba: Töø caâu: “Tröôùc laø neâu löôïc neâu roõ” tieáp xuoáng: Laø phaân bieät veà choã rieâng bieät cuûa hai vaên.

Sôù caâu: “Trong aáy laø huyeàn dieäu neân phaûi suy xeùt kyõ”: Vaên, lyù nôi phaàn chính cuûa Kinh theo moïi neûo hieän baøy haàu heát laø vi dieäu. Chæ rieâng veà lôøi vaên daøn traõi ñeán meânh moâng cuõng chaúng theå giaûi thích ñuû.

Laïi nöõa, lyù huyeàn dieäu maø vaên deã laõnh hoäi neân khieán phaûi suy xeùt. Ñaõ goïi laø Huyeàn dieäu neân ôû ñaây laïi giaûi thích toùm löôïc.

Keä thöù nhaát laø Phaùp, duï cuøng neâu leân. Trí cuûa Chuû theå quaùn neâu roõ veà khoâng gian thì hieän khaép, veà thôøi gian thì vónh vieãn.

Keä tieáp theo thaáu ñaït hai Theá gian laø giaû danh, khoâng thaät, töùc laø Giaû Quaùn.

Thöù ba, moät keä: Cuøng lìa caû phaân bieät, khoâng phaân bieät ñeå thaønh Khoâng quaùn.

Thöù tö: Coù moät keä, giaûi thích veà Nieäm, khoâng nieäm, töùc laø Trung ñaïo quaùn. Laïi, hai töùc laø Quaùn, ba töùc laø Chæ, boán laø caû hai cuøng vaän haønh.

Thöù naêm: Chaúng ñoäng maø ñi ñeán coûi, töùc ôû nôi khí theá gian ñaït töï

taïi.

Thöù saùu: Dung thoâng Nieäm, Kieáp, töùc ôû nôi Thôøi ñaït töï taïi. Hai phaàn treân laø Söï Lyù cuøng ñaït ñeán.

Thöù baûy: Loaïi boû hai vaø chaúng hai, kheùo hoäi nhaäp vaøo Trung ñaïo, thoâng hôïp vôùi hai theá gian.

Thöù taùm: Toùm keát veà ba theá gian cuøng ñoàng vôùi Phaùp giôùi. Thöù chín: Toùm keát veà thaân cuûa Chuû theå bieán hieän khaép.

Thöù möôøi: Toång keát veà chuû theå, ñoái töôïng laø khoâng hai. Nöõa treân laø duøng khoâng hai ñeå loaïi tröø hai. Nöõa döôùi laïi loaïi boû khoâng hai. Vì neáu chaáp vöôùng nôi khoâng hai töùc laø ôû nôi hai coù chuû theå, ñoái töôïng. Do ñaáy bieát khoâng hai chaúng phaûi laø hai neân khoâng coù gì vöôùng maéc.

Sôù caâu: “moät keä thöù chín nhaän bieát veà boán thöù Haønh cuûa thuyeát phaùp”: Töùc ba theá gian cuøng vôùi Thôøi laø boán. Neáu Thôøi phaân ra theo ba Theá gian thì thaønh saùu thöù. Neáu ôû nôi ba ñôøi ñeàu coù ba theá gian, töùc coù chín thöù, coäng vôùi “Nhöùt thieát thuyeát” töùc laø möôøi nghóa.

Töø caâu: “Maø thuyeát giaûng veà coõi v.v...” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích nghóa. Coõi cuøng vôùi ba ñôøi, nghóa naày saâu kín, neân phaàn Sôù giaûi ñaõ giaûi thích.

Noùi: “Dung thoâng”: Töùc moät vi traàn thì thaâu toùm taát caû. Sao coù theå trong coõi laïi khoâng thuyeát giaûng?.

Noùi: “Hieån baøy Lyù”: Nhö veà Saéc töùc hieån baøy tính chaát ngaên ngaïi, hieån baøy veà duyeân sinh, veà Voâ thöôøng, veà Voâ taùnh v.v...

Noùi: “Töùc tieáp xuùc vôùi caùc loaïi thaønh giaùo”: Laø chöùng minh cho nghóa hieån baøy Lyù, nhö trong phaàn “Giaùo Theå” ôû tröôùc ñaõ bieän minh.

■

SOÁ 1735 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH SÔÙ, Quyeån 30 27