QUÁN TÂM LUẬN SỚ

**QUYỂN 2**

***Luaän noùi:*** kinh Ma ha Baùt-nhaõ Ba-la-maät noùi veà boán möôi hai töï moân. Tröôùc heát noùi: neáu nghe ñöôïc tö moân A thì hieåu taát caû caùc nghóa; ñoù laø taát caû phaùp voán baát sinh. Nay luaän naày noùi veà boán khoâng theå noùi töùc laø nghóa baát sinh. Cho neân daãn vaên ñoù keá ñeán daãn taùm baát cuûa Long Thoï: 1. Luaän kia noùi veà taùm baát, töùc baát sinh laø ñaàu; ñoàng vôùi luaän naày.

2. Luaän kia noùi veà caùc phaùp baát töï sinh, cuõng khoâng töø tha sinh, khoâng coäng, khoâng voâ nhaân cho neân noùi laø Voâ sinh. Luaän chuû duøng boán cuù ñeå giaûi thích taùm baát; giaûi thích caùc phaùp baát sinh, duøng ñeå laøm roï Kinh. Nay luaän naày caên cöù vaøo moät caâu töï sinh kia neâu leân 36 caâu hoûi, coù hai nghóa cho neân daãn vaên cuûa luaän kia.

Hoûi: Theá naøo goïi laø Long Thoï duøng taùm baát phaù laäp, trình baøy töôùng cuûa kinh; laïi nöõa, theá naøo laø boán caâu töï tha giaûi thích taùm baát, trình baøy töôùng cuûa kinh. Theá naøo laøy cöù vaøo moät caâu töï sinh, neâu leân 36 caâu hoûi?

Ñaùp: theo thöù lôùi giaûi thích ba caâu hoûi naày.

Ñaàu tieân noùi veà söï phaù laäp trong kinh, sau noùi veà söï phaù laäp trong

luaän.

Vì sao? Vì kinh Nieát-baøn noùi roõ, ngaøy xöa duøng boán khoâ ñeå phaù boû

kieán chaáp taø thöôøng cuûa ngoaïi ñaïo; nay duøng boán töôi ñeå phaù chaáp ba tu ñoaïn laø voâ. Döùt ñöôïc hai beân môùi ñaúng chaúng khoâ chaúng töôi, nhaäp ñaïi Nieát-baøn; vaû laïi töôi khoâ duøng 2 con chim bay song song. Ngöôøi lôïi caên, nhôø ñaây maø nhaäp vaøo taïng bí maät. Kinh cheùp: Ñaët caùc con trong taïng bí maät, roài chaúng bao laâu sau, ta cuõng töï an truù trong ñoù. Kinh Phaùp Hoa tröôùc cuõng phaù beänh boán khoâ cuûa ba thöøa cho neân noùi khoâng hai cuõng khoâng ba, sau ñoù, ñoàng quy veà thöôøng, laïc, ngaõ, tònh cho neân noùi, ngöôi laø con ta, nay ta thöôøng truù baát dieät, ngöôøi cuõng ñaày ñuû boán töôi; ñaõ bieát khoâ töôi thì ngoä ñöôïc chaúng khoâ chaúng töôi. Kinh noùi, roát cuoäc quy veà khoâng, töùc chaúng phaûi khoâ, chaúng töôi, nhaäp vaøo caùi khoâng cuûa Nieát-baøn vaéng laëng hoaøn toaøn, coù theå duøng caû khoâ töôi. Kinh cheùp: Taát

caû taøi vaät, ngöôi phaûi troâng coi taát caû; ñoái vôùi ngöôøi voâ trí, chôù neân voïng truyeàn; ñoái vôùi ngöôøi trí, coù theå truyeàn baù roäng raõi. Vì sao? Vì ba caên ñeàu ngoä; boïn naêm ngaøn ngöôøi coøn chöa tin töôûng. Caùc Ñaïi thöøa phaù laäp, ngöôøi ñöôïc yù ñaõ ngoä; ngöôøi meâ coøn chaáp vaøo giaùo, chöa hieåu. Sau ñoù Long Thoï môùi soaïn luaän, ñaàu tieân noùi veà taùm baát phaù boû kieán chaáp hai beân taø vaïy, chæ baøy chính giaùo trung ñaïo cuûa Phaät. Song luaän tuy noùi veà taùm baát, hôïp laïi ñeå luaän cuõng chæ laø hai caâu baát sinh baát dieät, phaù boû hai beân ñoaïn thöôøng. Vì sao? Vì baát thöôøng töùc laø baát sinh; baát ñoaïn töùc laø baát dieät, baát nhaát töùc baát sinh, baát dò töùc baát dieät; baát lai töùc baát sinh, baát khöù töùc baát dieät. Theá thì, baát sinh töùc laø khoâng cuûa boán khoâ; phaù tröø kieán chaáp veà hai möôi laêm coõi, chaáp sinh beänh cuûa thöôøng laïc ngaõ tònh. Baát dieät töùc laø giaû cuûa boán töôi, phaù beänh dieät ñoaïn voâ cuûa Nhò thöøa. Do ñoù, chuùng sinh do vieäc Long Thoï duøng baát sinh, baát dieät phaù tröø beänh hai beân, hieåu ñöôïc trung ñaïo, roài sau môùi hieåu yù nghóa cuûa khoâ, töôi, chaúng khoâ, chaúng töôi ôû trong kinh; dieäu duïng ba quaùn, môû baøy tri kieán Phaät, bieát haït chaâu quyù trong tuùi aùo. Cho neân, trong luaän bieän giaûi teân ba quaùn raèng: phaùp do nhaân duyeân sinh, ta noùi töùc laø khoâng; cuõng goïi laø giaû danh; cuõng laø nghóa Trung ñaïo.

Hoûi: neáu vaäy, boán phaùp do nhaân duyeân sinh coù hoäi thoâng vôùi ba quaùn baát sinh baát dieät khoâng?

Ñaùp: Phaùp do caùc duyeân sinh chæ cho caùc phaùp höõu laäu sinh dieät trong 25 coõi; tröôùc neâu leân caûnh sôû phaù, keá ñeán noùi: Ta noùi töùc laø khoâng, chæ cho caùc phaùp baát sinh; töùc laø phaù tröø caùc phaùp höõu laäu sinh khôûi töø caùc duyeân, neâu roõ baát sinh. Cho neân chuùng laø khoâng. Keá ñeán noùi: cuõng goïi laø giaû danh töùc laø baát dieät, phaù tröø ñoaïn dieät hoaøn toaøn, cho neân noùi: cuõng goïi laø giaû danh. Keá ñeán noùi: cuõng laø nghóa trung ñaïo, töùc laø baát sinh cho neân baát thöôøng; baát dieät cho neân baát ñoaïn. Baát thöôøng, baát ñoaïn, phi höõu, phi voâ, neân cuõng goïi laø nghóa Trung ñaïo. Do ñoù, luaän duøng khoâng giaû cuûa baát sinh baát dieät ñeå phaù boû meâ chaáp; chæ naøy trung ñaïo vieân dieäu tam quaùn cuûa Phaät.

Luaän baùc boû ngoaïi nhaân noùi raèng: neáu nhö caùi chaáp cuûa oâng thì khoâng coù Tam baûo, boán ñeá; neáu nhö söï baùc boû cuûa toâi thì khoâng maát Tam baûo boán ñeá, Tam baûo boán ñeá töùc laø duïng cuûa caây töôi moät con chim. Hai phaåm sau cuûa luaän noùi roõ beà phaùp Tieåu thöøa töùc laø duïng cuûa caâu khoâ moät con chim. Cho neân hai chim ñeàu qua laïi hai caây khoâ töôi; ñoù laø dieäu duïng cuûa luaän naày. Laïi nöõa, luaän noùi veà hai quaùn töùc laø luaän duøng trung, töùc laø theå cuûa luaän neân goïi laø luaän Trung ñaïo.

Hoûi: nay chính laø giaûi thích veà boán thöù khoâng theå noùi cuûa luaän, taïi

sao laïi giaûi thích Trung luaän ñeå phaù yù trình baøy?

Ñaùp: Caùc phaùp duy duyeân sinh, baát sinh baát dieät v.v…, boán caâu phaù trình baøy töùc laø boán khoâng theå noùi phaù chaáp naày. Trình baøy ñoàng vôùi Phaät giaùo. Tröôùc giaûi thích luaän kia, keá ñeán giaûi thích nay. Vì sao? Vì kinh noùi: sinh sinh khoâng theå noùi töùc laø caùc phaùp höõu laäu ñöôïc sinh töû nhaân duyeân trong luaän kia. Kinh noùi: sinh, baát sinh khoâng theå noùi Ta noùi töùc laø khoâng ôû trong luaän kia. Kinh noùi: baát sinh sinh khoâng theå noùi cuõng goïi laø giaû danh ôû trong luaän kia. theá thì teân khaùc maø nghóa gioáng. Trình baøy moät.

Hoûi: Ñaõ laø ñoàng nhaát, kinh ñaõ noùi roõ; ôû ñaây noùi laïi laøm gì?

Ñaùp: Tuy ñoàng, nhöng khaùc xa. Vì sao? Vì trong kinh phaù tröø meâ chaáp ñoái vôùi taát caû caùc phaùp, khoâng phaûi chæ phaù taâm, bieän taâm, neâu leân tri kieán cuûa taát caû Phaät phaùp. Do ñoù, ngöôøi hoïc phaàn nhieàu ñaùnh maát toâng boån. Nay noùi, taâm laø goác cuûa muoân phaùp cho neân töøng caâu, töøng caâu caên cöù treân taâm maø phaù, neâu baøy trong voán coù ñaày ñuû Phaät phaùp, khieán chuùng sinh bieát ñöôïc haït chaâu quyù naèm trong tuùi aùo, chAÁm döùt söï mong caàu meät nhoïc voâ lyù, so vôùi luaän kia khaùc xa.

Traû lôøi caâu hoûi treân, raèng: sao duøng boán caâu töï tha ñeå giaûi thích taùm baát, laïi duøng ñeå trình baøy kinh. Tröôùc heát giaûi thích moät caâu baát sinh, vì sao? Vì söï meâ hoaëc cuûa chuùng sinh laø khoâng theå keå, chaáp ba coõi, 25 Höõu maø khôûi sinh töù ñaûo; chaáp vaøo thaàn ngaõ sinh khôûi ba ñoäc, taùnh möôi boán ngaøn phieàn naõo meâ hoaëc, voâ minh duyeân haønh cho ñeán khoå taäp, giaø cheát, troâi laên trong bieån khoå sinh töû meânh moâng; cheát roài soáng laïi, soáng laïi roài cheát, chòu laáy voâ cuøng khoå cöïc trong ba ñöôøng moät caùch luoáng doái, chaúng bieát luùc naøo chAÁm döùt. Boà taùt Long Thoï thöông xoùt chuùng sinh meâ muoäi neân soaïn luaän giaûi thích kinh, chæ cho chuùng sinh thaáy nguoàn goác caùc phaùp voán thanh tònh, khoâng sinh khoâng dieät, giuùp cho trôû veà nguoàn coäi. Noùi taát caû caùc phaùp baát sinh v.v…, nhöng chuùng sinh voán chaáp tröôùc quaù laâu, chöa theå ngoä ngay lyù voâ sinh. Cho neân ngöôøi ngoaøi toân giaùo baét beû noùi raèng, hieän thaáy theá gian coù taát caû muoân vaät nhö bình, y, truï ñòa, thaàn ngaõ v.v… Taïi sao luaän chuû phaù tröø noùi laø khoâng? Luaän chuû noùi: sao coù theå tin vaøo söï ngu si cuûa oâng ñöôïc; nhöõng ñieàu maø maét cuûa traâu deâ thaáy töùc goïi laø höõu, nhö maét beänh thaáy hoa ñoám giöõa hö khoâng. Maét beänh ñaâu theå ñem ra laøm chöùng. Luaän chuû vì caùc chuùng sinh khoâng theå tin ngoä neân caên cöù vaøo boán caâu töï tha, moãi moãi xem xeùt taän cuøng, khieán kia tình lyù cuøng cöïc, môùi ngoä ñöôïc lyù voâ sinh. Cho neân noùi: duøng boán caâu töï tha giaûi thích thaønh taùm baát. Nay toùm taét neâu leân boán caâu töï tha, töùc laø söï traùch phaù. Nhöng taát caû chuùng

sinh ñeàu chaáp coù ngaõ cuûa taâm thaàn, hai laø chaáp muoân vaät ñeàu coù. nay, xeùt phaù taâm thaàn thì xin hoûi raèng, kieán chaáp taâm sinh, baát sinh boán caâu ñoù laø töï sinh, laø tha sinh, laø coäng sinh hay laø voâ nhaân sinh? Neáu cho raèng, nhaát nieäm taâm khôûi khoâng töø caûnh vaät beân ngoaøi, chæ töø töï taâm sinh ra thì thuoäc veà töï sinh... Nhö vaäy laø thöôøng sinh, laøm sao ñoái caûnh; sinh maø khoâng ñoái caûnh thì khoâng theå sinh. Kinh noùi: höõu duyeân thì tö sinh, khoâng duyeân thì tö khoâng theå sinh. Cho neân bieát raèng, taâm khoâng theå töï sinh. Neáu baûo laø töø caûnh maø sinh thì töùc tha sinh; neáu tha sinh töùc laø lìa khoûi noäi taâm maø sinh ra; neáu lìa maø döùt khoaùt khoâng theå sinh khôûi thì khoâng theå noùi laø tha sinh. Neáu baûo do beân trong coù taâm, beân ngoaøi coù caûnh, trong ngoaøi hoøa hôïp coäng sinh, thì nay toâi hoûi, tröôùc ñaõ noùi khoâng theå töï sinh töùc laø beân trong khoâng theå sinh; tröôùc noùi khoâng theå tha sinh töùc laø ngoaïi caûnh khoâng theå sinh khôûi. Vaäy, caû hai tröôøng hôïp trong ngoaøi ñeàu khoâng theå sinh, thì hôïp laïi laøm sao sinh ñöôïc? Ví nhö moät hoät caùt ñaõ khoâng coù daàu, hôïp laïi hai hoät caùt cuõng khoâng theå coù daàu. Neáu trong ngoaøi ñeàu sinh, thì khi hôïp laïi ñaõ thaønh ra löôõng sinh. Laïi nöõa, neáu moãi moãi laø töï sinh, thì caàn gì duøng söï hôïp laïi ñeå sinh. Do vaäy, coäng sinh coù ñeán ba loãi. Neáu baûo lìa taâm, lìa caûnh, khoâng caàn nhaân duyeân maø sinh thì ñaõ noùi raèng, coù nhaân duyeân sinh coøn khoâng theå ñöôïc, huoáng laø khoâng nhaân, khoâng duyeân maø coù theå sinh ñöôïc ö. Cho neân, Trung luaän noùi: caùc phaùp khoâng theå töï sinh, cuõng khoâng töø tha sinh, khoâng coäng sinh, khoâng voâ nhaân sinh, noùi laø Voâ sinh. Phaù tröø moät caùch roäng raõi thì nhö trong luaän. Keá ñeán, phaù tröø taát caû caùc phaùp voâ tình, caàu sinh khoâng thaät coù, ñaõ göûi gAÁm vaøo söï xeùt phaù, thì taát caû caùc phaùp coøn laïi cuõng gioáng nhö vaäy. Vì sao? Nay hoûi haït luùa laø töï sinh, tha sinh, coäng sinh hay voâ nhaân sinh? Neáu baûo raèng, haït luùa töï sinh thì khoâng neân nhôø vaøo ñaát, nöôùc maø sinh; thaät söï thì khoâng phaûi nhö theá, cho neân bieát, haït luùa khoâng phaûi töï sinh. Neáu baûo töø ñaát nöôùc sinh ra töùc laø tha sinh, thì neáu khoâng coù haït luùa, chæ ñaát vaø nöôùc leõ ra vaãn coù theå sinh, thaät söï thì khoâng phaûi nhö vaäy, neân bieát, haït luùa khoâng phaûi töø tha sinh. Neáu baûo raèng, trong nhôø haït luùa, ngoaøi nöông vaøo ñaát, nöôùc töùc do nhaân duyeân coäng sinh thì nhö tröôùc ñaõ baùc boû töï tha ñeàu khoâng theå sinh, thì coäng chung laøm sao sinh; neáu baûo khoâng caàn nhaân duyeân vaãn sinh thì, coù nhaân coù duyeân coøn chöa sinh ñöôïc huoáng laø voâ nhaân duyeân ö. Cho neân noùi, caùc phaùp khoâng töï sinh, v.v…

Nay löôïc neâu ñaïi cöông, beà ngöôøi ñaéc yù cuõng ñuû ñeå tröø nghi. Neáu

muoán hieåu bieát ñaày ñuû, neân töï tìm trong luaän. Thích luaän noùi: ñoái vôùi taát caû caùc phaùp, chæ coù danh vaø saéc; neáu muoán nhö thaät quaùn, chæ neân quaùn

danh saéc. Song, danh töùc laø taâm, thaâu nhieáp ñöôïc taát caû caùc phaùp höõu tình; saéc töùc beân traàn ngoaøi, thaâu nhieáp taát caû caùc phaùp voâ tình. Nay y cöù vaøo töï tha cuûa hai phaùp saéc taâm, duøng töù cuù ñeå xem xeùt veà sinh khoâng thaät coù, neân bieát taát caû muoân phaùp ñeàu laø baát sinh. Chuùng sinh duøng boán cuù naày ñeå xem xeùt baùc boû, tìm sinh khoâng thaät coù môùi hieåu ñöôïc taát caû caùc phaùp voâ sinh, lieàn ñöôïc trôû veà nguoàn coäi, quy chaân voán tònh môùi hieåu muoân vaïn phaùp ñeàu laø luoáng doái, khoâng coøn chaáp nöõa. Ñoän caên chöa lieåu ngoä nghe noùi phaù tröø, caùc phaùp laø voâ sinh, lieàn cho ñoù laø höõu dieät. Luaän chuû laïi duøng boán caâu ñeå xem xeùt dieät. Vì sao? Neáu baûo phaùp theå töï dieät töùc laø töï dieät, hoaëc cho phaùp theå bò ba töôùng dieät töùc laø tha dieät, hoaëc cho phaùp theå do ba töôùng hoøa hieäp, töùc laø coäng dieät, hoaëc cho phaùp theå lìa ba töôùng dieät töùc laø voâ nhaân dieät; töù cuù ñeàu khoâng theå caàu, xem xeùt khoâng thaät coù hieåu ñöôïc caùc phaùp voán töï baát sinh, nay thì voâ dieät, bieát ngay nôi saéc laø khoâng, chaúng phaûi saéc dieät laø khoâng. Ñaây laø phaù tröø sinh dieät cuûa 25 Höõu, trôû veà thieân chaân töï taùnh khoâng. Ñaây chöa hieån baøy Trung ñaïo. Nay duøng baát dieät phaù töï taùnh khoâng, neáu baûo dieät saéc töï khoâng hoøa hieäp töùc laø coäng dieät. Neáu baûo khoâng theå caû töï tha töùc voâ nhaân dieät. Nhö vaäy, duøng boán caâu xeùt töï taùnh khoâng cuõng khoâng thaät coù, töùc laø caùc phaùp baát töï dieät; cuõng khoâng phaûi töø tha dieät, baát coäng, baát voâ nhaân. Cho neân bieát voâ dieät, baát thöôøng, baát ñoaïn, baát nhaát, baát dò, baát lai, baát khöù; ví nhö duøng boán caâu ñeå xeùt ñeàu khoâng thaät coù. Cho neân bieát baát dieät laø löôõng duïng. Song, ñaõ duøng boán caâu baát dieät xeùt töï taùnh khoâng thaät coù töùc laø phi khoâng maø khoâng goïi laø ñeä nhaát nghóa; töùc laø boán khoâ boán caâu baát sinh; xeùt töï taùnh höõu khoâng thaät coù töùc laø phi höõu maø höõu goïi laø saéc cuûa phaùp taùnh. Kinh noùi: xaû voâ thöôøng saéc, ñöôïc thöôøng saéc, töùc laø boán töôi. Duøng boán caâu töï tha ñeå xeùt caàu sinh dieät, baát thöôøng, baát ñoaïn, baát nhaát, baát dò, baát lai, baát khöù; chuùng sinh nhôø ñoù ngoä ñöôïc khoâ, töôi, chaúng khoâ chaúng töôi ôû trong kinh; Ba quaùn trung ñaïo ñoù goïi laø töï tha boán caâu. Trong Thích luaän, khoâng duøng taùm baát ñeå trình baøy kinh Phaät.

Tieáp ñeán, traû lôøi caâu hoûi thöù ba: theá naøo laø caên cöù vaøo moät caâu töï

sinh ñeå neâu leân ba möôi saùu caâu hoûi?

***Kinh noùi:*** khoâng phaûi noäi quaùn ñaéc laø trí tueä, cho ñeán chaúng phaûi laø noäi, ngoaïi quaùn ñaéc laø trí tueä; cuõng khoâng lìa noäi ngoaïi quaùn ñaéc laø trí tueä. Nay cuõng nhö vaäy. Boán caâu caàu sinh khoâng thaät coù, cuõng khoâng lìa boán caâu töï tha. Luaän chuû laïi noùi, baát sinh thì baát höõu baát dieät, töùc baát voâ, ñöôïc y cöù vaøo moät caâu töï sinh ñeå neâu leân ba möôi saùu caâu hoûi. Tha sinh, coäng sinh, voâ nhaân sinh cuõng gioáng nhö vaäy.

Luaän noùi:

*Hoûi quaùn töï sinh taâm Theá naøo boán khoâng noùi? Lìa noùi suoâng tranh caõi Taâm tònh nhö hö khoâng.*

Baøi keä naày trôû xuoáng laø phaàn thöù hai chaùnh thuyeát: coù taát caû 36 baøi keä laø 36 caâu hoûi. Phaàn chaùnh thuyeát chia laøm 10 chöông: moät, coù moät baøi keä noùi veà giaùo lyù vieân dieäu khoâng theå noùi. Hai, coù hai baøi keä noùi queân lyù giaùo, khôûi leân kieán hoaëc, tö hoaëc. Ba, coù boán baøi keä, noùi veà ngoä lyù coù saâu coù caïnh neân xoù söï khaùc nhau veà boán giaùo. Boán, coù moät baøi keä, noùi veà vieäc muoán tìm hieåu lyù trong giaùo neân döïa vaøo phöông phaùp cuûa boán thöù Tam-muoäi maø tu taäp. Naêm, coù moät baøi keä, noùi veà dieäu lyù laø khoâng theå vöôït thöù baäc, maø tröôùc tieân neân tu taäp hai möôi laêm phöông tieän. Saùu, coù moät baøi keä, noùi veà roõ taâm quaùn lyù, thöïc coù caùc caûnh, taïp phaùt khaùc nhau. Baûy, coù moät baøi keä noùi veà vieäc quaùn baát cöù moät caûnh naøo, duøng möôøi phaùp thaønh thöøa. Taùm, coù baøi baøi keä, noùi veà thaäp phaùp quaùn thaønh, chöùng caùc ñòa truù, ñaày ñuû caùc phaùp moân khaùc nhau. Chín, coù 14 baøi keä, noùi veà vieäc giaùo hoùa chuùng sinh, khôûi duïng phaùp khoâng gioáng nhau. Möôøi, coù boán baøi keä, toång keát phaùp moân töï haønh hoùa tha, cuøng choã nhaát taâm ngoân ngöõ hoaøn toaøn döùt baët.

***Keä noùi:*** boán khoâng theå noùi: moät laø sinh sinh khoâng theå noùi, hai laø sinh baát sinh khoâng theå noùi, ba laø baát sinh sinh khoâng theå noùi, boán laø baát sinh baát sinh khoâng theå noùi. Luaän Thích cheùp: sinh sinh cho neân laø sinh, sinh cho neân baát sinh, laøm sao coù theå noùi, neân leä theo lôøi naày; sinh sinh cho neân sinh; baát sinh sinh cho neân baát sinh baát sinh, laøm sao coù theå noùi yù chæ vieân dieäu. Laïi nöõa, sinh sinh töùc tam Taïng giaùo; sinh baát sinh töùc Thoâng giaùo; baát sinh sinh töùc Bieät giaùo; baát sinh baát sinh töùc Vieân giaùo töùc laø Nhaát giaùo. Nhaát giaùo töùc tam giaùo, laøm sao coù theå noùi. Cho neân, phaàn ñaàu luaän noùi veà boán thöù khoâng theå noùi, keá ñeán môùi noùi veà boán giaùo. Laïi nöõa, kinh gæi thích raèng: sinh sinh laø phaùp höõu laäu, cho neân noùi sinh sinh, töùc laø phaùp do nhaân duyeân sinh cuûa Trung luaän. Sinh baát sinh, giaûi thích raèng, khi theá ñeá cheát ñi goïi laø sinh baát sinh, töùc Trung luaän noùi: Ta noùi töùc laø khoâng. Baát sinh sinh, giaûi thích raèng: ban ñaàu môùi ra khoûi thai goïi laø baát sinh sinh, töùc Trung luaän noùi: cuõng goïi laø giaû danh. Baát sinh baát sinh giaûi thích raèng, ñaïi baùt Nieát-baøn coù noùi baát sinh baát sinh, töùc Trung luaän noùi: cuõng goïi laø nghóa trung ñaïo.

Theá thì, boán caâu cuûa Trung luaän töùc laø ba quaùn cuûa Trung luaän; ba quaùn töùc moät quaùn; moät quaùn töùc ba quaùn. Laøm sao coù theå noùi rieâng; noùi

rieâng thì laàm vaäy, ñaâu laõnh hoäi ñöôïc huyeàn chæ. Kinh noùi: ñöøng, ñöøng, khoâng neân noùi, phaùp cuûa ta nhieäm maàu, khoù suy nghó baøn luaän, töùc laø nghóa aáy vaäy. Do ñoù, ôû ñaàu noùi veà boán khoâng theå noùi, sau noùi veà dieäu lyù ba quaùn. Laïi nöõa, kinh noùi: taát caû chuùng sinh cuõng maø moät, chaúng phaûi moät, chaúng phaûi moät, chaúng phaûi chaúng phaûi moät. Cuõng laø moät, töùc taát caû chuùng sinh laø nhaát thöøa, töùc laø nghóa Phaät phaùp. Chaúng phaûi moät töùc laø caùc phaùp ba thöøa, töùc ba phaùp soá cuûa Thanh vaên, bích chi Phaät baø Boà taùt. Chaúng phaûi chaúng phaûi moät laø soá aáy baát ñònh, töùc 6 ñöôøng phaùp giôùi. Laïi nöõa, noùi chuùng: chuùng sinh thaân coù coû ñoäc, laïi coù maàu. Coû ñoäc töùc saùu ñöôøng; coû maàu töùc theá giôùi töù Thaùnh. Saùu ñöôøng laø sinh sinh; nhò thöøa töùc sinh baát sinh; Boà taùt giôùu töùc baát sinh sinh; Phaät giôùi töùc baát sinh baát sinh. Keát thuùc boán caâu töùc moät caâu ñeàu taïi nhaát taâm; chín giôùi töùc nhaát giôùi, ôû trong moät nieäm. Vaên nghóa hôïp laïi keát thuùc, saùu ñöôøng laø sinh töû; theá giôùi töù Thaùnh töùc Nieát-baøn; Nieát-baøn töùc sinh töû; sinh töû töùc Nieát-baøn; chín giôùi töùc moät giôùi, moät giôùi töùc chín giôùi; töùc laø caûnh khoâng theå suy nghó, baøn luaän, laøm sao coù theå noùi. Laïi nöõa, saùu ñöôøng sinh töû töùc laø toäi; töù Thaùnh Nieát-baøn töùc laø phöôùc. Ñoù laø möôøi giôùi, boán khoâng theå noùi ôû trong thöùc taâm.

Caûnh baát tö nghì, töùc laø bieát sinh töû chaúng phaûi dieäu lyù Nieát-baøn, thaâm ñaït töôùng cuûa toäi phöôùc. Kinh Phaùp Hoa cheùp: thaâm ñaït töôùng toäi phöôùc, chieáu khaép caû möôøi phöông; phaùp thaân tònh vi dieäu, ñaày ñuû 32 töôùng. Long nöõ lieãu ngoä vieân lyù naày lieàn ñaéc Phaät ñaïo. Thöôøng baát khinh vieân tín dieäu lyù neân ñaëng saùu caên thanh tònh. Theá thì, caûnh trí lyù dieäu laø khoâng theå noùi. Do ñoù, ôû ñaàu noùi veà khoâng theå noùi, sau noùi veà taâm ñaày ñuû möôøi giôùi, noùi roõ veà caûnh khoâng theå suy nghó baøn luaän.

Toång keát vaên töï caùc giaùo; töù cuù giaùo, thaäp phaùp giôùi, ba quaùn.

***Luaän noùi:*** vaên töï töùc giaûi thoaùt; giaûi thoaùt töùc dieäu lyù; dieäu lyù laøm sao coù theå noùi ñöôïc. Cho neân tröôùc noùi veà khoâng theå noùi; sau keát thuùc noùi raèng, taát caû ngoân ngöõ baët döùt, roát raùo khoâng thaät coù. Song, boán thöù khoâng theå noùi, caùc phaùp v.v… ñeàu caên cöù vaøo nhaát nieäm. Nhaát nieäm taâm töùc laø nhaân duyeân sôû sinh töùc khoâng, töùc giaû, töùc trung. Töùc khoâng cho neân thöôøng vaéng laëng, töùc giaû cho neân thöôøng chieáu soi, töùc trung cho neân chaúng phaûi vaéng laëng chaúng phaûi chieáu soi; nhaân do nhaân duyeân sinh cuõng chính laø khoâng giaû song chieáu. Keát thuùc töù cuù naày töùc boán khoâng theå noùi; nhö tröôùc ñaõ luaän giaûi thì neân bieát nhö boán caâu tòch chieáu. Ñaõ tòch maø chieáu, töùc chieáu maø tòch; töùc tòch chieáu maø chaúng tòch chaúng chieáu, maø laø song tòch chieáu. Moät caâu töùc boán caâu, cho neân lyù vieân laøm sao coù theå noùi ñöôïc. Vì theá noùi boán khoâng theå noùi. Heã töï ñöôïc

vieàn lyù naày thì chAÁm döùt moïi söï tranh chaáp kieän tuïng, taâm tònh nhö hö khoâng, nhö keä noùi vaäy.

Hoûi: sao khoâng caên cöù vaøo caùc phaùp khaùc ñeå neâu leân 36 caâu hoûi?

Ñaùp: Kinh cheùp: ba coõi khoâng coù phaùp khaùc, taát caû ñeàu do taâm taïo. Laïi cheùp: taâm nhö ngöôøi thôï veõ, veõ taát caû caùc thöù naêm AÁm. Taát caû moïi söï trong theá gian, khoâng coù gì laø khoâng do taâm taïo; cho neân bieát raèng, taâm laø goác cuûa hai con soâng; laø coäi nguoàn cuûa muoân vaät. Nay, chæ thöïc haønh taát caû thieàn tueä, ngöôøi hoïc khoâng bieát quaùn taâm, tröø goác beänh phieàn naõo. nhö chaët caây chaët caønh khoâng nhoå taän goác, keát cuïc maàm vaãn coøn; cuõng nhö söûa chöõa ñeâ bao, khoâng laáp caùc loã, nöôùc roø ræ keát cuïc khoâng heát; cuõng nhö con choù ngu ñuoåi theo hoøn ñaát, khoâng bieát ñuoåi theo ngöôøi quaêng hoøn ñaát, khoâng bao giôø ngöøng nghæ. Caùc ví duï nhö theá, coù theå bieát. Cho neân, caên cöù vaøo taâm maø phaân bieät. Kinh noùi: naêng quaùn taâm taùnh goïi laø thöôïng ñònh.

Hoûi: neáu vaäy, sao Ñöùc Phaät laïi khoâng daïy, chæ quaùn taâm maø

thoâi?

Ñaùp: vì chuùng sinh ñoän caên neân coù nhöõng thuyeát khaùc nhau nhö

vaäy. Ngöôøi trí neân hieåu yù. Nhö coâ gaùi ngheøo, khoâng bieát tìm caàu haït chaâu baùu trong nhaø maø laïi ñi tìm caàu beân ngoaøi; vì caên cô ngöôøi kia thuoäc loaïi chaäm chaïp, neân khôûi giaùo Nieát-baøn ñeå chæ baøy cho trong taâm phuïc haøng Thanh vaên tuùy neân khoâng bieát haït chaâu quyù trong tuùi aùo. Khôûi giaùo Phaùp Hoa ñeå chæ baøy ñieàu naày. Cho neân noùi: vì muoán khieán cho chuùng sinh môû baøy tri kieán Phaät maø xuaát hieän ôû ñôøi. Kinh Duy ma cuõng vaäy, neân noùi: söï giaûi thoaùt cuûa caùc Ñöùc Phaät neân tìm caàu ôû trong taâm haønh cuûa chuùng sinh. Luaän naày cuõng vaäy, cuõng chæ baøy caùi phuïc taøng trong taâm chuùng sinh, neân caên cöù vaøo taâm neâu leân 36 caâu hoûi. Neáu ñaùp ñöôïc thì bieát taát caû caùc phaùp ñeàu ôû trong taâm..

Hoûi: Neáu vaäy, chæ neân hoûi taâm, coù ra taát caû caùc phaùp; taïi sao laïi hoûi taâm, neân leân kieán hoaëc, tö hoaëc?

Ñaùp: Chæ vì khoâng bieát quaùn taâm maø keát sinh taùm möôi boán ngaøn thöù baêng phieàn naõo;neáu duøng quaùn trí chieáu soi lieàn dung hoäi, neâu leân taùm möôi boán ngaøn nöôùc ba-la-maät, maø baêng vaø nöôùc khoâng heà bò hieåu laø khaùc nhau; voïng hoaëc laøm sao coù töï theå rieâng. Vì khoâng hieåu bieát neân chæ baøy nhöõng loãi cuûa taâm, khieán bieát toäi ñeå söûa ñoåi, mau döùt boû voïng hoaëc; chæ baøy phaùp moân cuûa taâm khieán bieát phöôùc maø khoâng queân tu taäp. Vì nghóa ñoù neân y cöù vaøo taâm quaùn ngoaïi hoaëc. Vaû laïi, taâm laø moät phaùp deã quaùn. Muoân phaùp muoân caûnh, theo söï vaät maø yù ñoåi thay, raát khoù chieáu soi. Luaän noùi: hoûi quaùn töï sinh taâm, theá naøo laø ma haïnh;

nghieäp phieàn naõo troùi buoäc, ba coõi nhaø löûa thieâu. Hoûi quaùn töï sinh taâm, theá naøo laø ngoaïi ñaïo, caùc chaáp nghieäp phieàn naõo, troâi laên trong saùu ñöøông. Hai baøi keä naày noùi raèng, do khoâng hieåu roõ moät nieäm taâm töï sinh töùc laø khoâng, khoâng hieåu lyù cuûa boán khoâng theå noùi, khôûi leân kieán hoaëc tö hoaëc. Tö hoaëc töùc laø ma, chaúng phaûi thieân ma taàng trôøi thöù saùu. Kieán hoaëc töùc ngoaïi ñaïo, chaúng phaõi luïc sö. Kinh noùi: chuùng ma vì öa thích sinh töû; Boà taùt thì ñoái vôùi sinh töû vaãn khoâng boû. Ngoaïi ñaïo öa thích caùc kieán chaáp; Boà taùt ñoái vôùi kieán chaáp thì baát ñoäng. Ñaây ñeàu caên cöù treân taâm kieán hoaëc tö hoaëc maø luaän veà ma vaø ngoaïi ñaïo.

Nay y cöù saùu traàn luaän veà ma tö hoaëc, khoâng hieåu roõ taâm nhaát nieäm töùc laø khoâng, neân thaáy deã thöông moät caùch luoáng doái, saùu traàn meâ ñaém trieàn mieân khôûi tham, phaùt sinh hai möôi moät ngaøn thöù hoaëc, laø ma nhuyeán taëc. Thaáy saùu traàn ñaùng sôï sinh lo sôï, khôûi leân saân, phaùt sinh möôøi moät ngaøn thöù hoaëc, töùc maø cöôøng. Saùu traàn bình bình laïi sinh khôûi si meâ, phaùt sinh hai möôi moát ngaøn ma bình phaåm. Ñaúng phaàn laïi sinh ra hai möôi moát ngaøn ma ñaúng phaàn. Taát caû ñeàu do khoâng hieåu roõ taâm nhaát nieäm laø khoâng, neân gaëp duyeân ñoái caûnh bò ba ñoäc ñaúng phaàn, taùm möôi boán ngaøn ma taëc buûa vaây. Bò troùi buoäc bôûi nghieäp phieàn naõo neân laïi bò thieâu ñoát trong nhaø löûa ba coõi. Cho neân, keä noùi: hoûi quaùn töï sinh taâm, theá naøo laø ma haønh v.v… laø ôû ñaây. Keá ñeán, giaûi thích kieán hoaëc: chính do suy caàu tìm toøi ñeá lyù nhöng khoâng kham ñöôïc, taâm haønh ngoaøi lyù maø sinh phieàn naõo, goïi laø kieán hoaëc, ngoaïi ñaïo. Vì sao? Neáu quyeát ñònh baûo raèng, moät nieäm taâm ñaày ñuû muoân phaùp laø Nhö Lai taïng, töùc ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo Ca-tyø-la, kieán chaáp trong nhaân ñaõ coù quaû tröôùc. Neáu quyeát ñònh noùi raèng, taâm voán khoâng coù muoân phaùp, do tu taäp môùi coù thì ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo AÂu-laâu-taêng-ca, kieán chaáp trong nhaân khoâng coù quaû. Neáu quyeát ñònh noùi raèng, taâm vöøa ñaày ñuû vöøa khoâng ñaày ñuû thì ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo Laëc-sa-baø, kieán chaáp trong nhaân vöøa coù quaû vöøa khoâng coù quaû. Saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo ñeàu coù ñònh chaáp cho ñeán ñôn töù cuù, phuùc töù cuù, ñaày ñuû caùc kieán v.v… ñeàu laø kieán chaáp cuûa ngoaïi ñaïo. Caên cöù vaøo ñoù ñeå suy luaän maø bieát. Sôû dó nghe noùi taâm ñaày ñuû muoân phaùp laø Nhö Lai taïng töùc coù nghóa nhö bao ñöïng caùt. Nghe noùi taâm khoâng coù muoân phaùp töùc noùi ñoù laø nhö söøng thoû. Ñaây ñeàu laø nhöõng ngöôøi cöù maõi chaáp chaët taø kieán laøm sao coù theå luaän ñaïo ñöôïc. Traûi qua söï chaáp thuû, cuõng gioáng nhö aâm thanh cuûa ñaøn khoång haàu khoâng theå quyeát ñònh laø thaät, maø laïi mong caàu töù cuù höõu voâ. Hoaëc nhö nhaø vua si meâ, böùt daây ñaøn mong tìm aâm thanh tieáng ñaøn ñaøn khoâng haàu, ngöôøi naày mong caàu lyù töù cuù höõu voâ ñeàu laø taø kieán. Neáu chaáp naêng nhö trí thaàn kheùo chaáp laáy

aâm thanh, kheùo leùo laõnh hoäi chaân thaät, töù cuù ñeàu laø ñaéc moân. Moân goïi laø naêng thoâng thì khoâng phaùp naøo khoâng ñuû. Moät saéc moät höông ñeàu laø trung ñaïo; Dôû chaân, ñaët chaân ñeàu laø ñaïo traøng. Neáu chaáp moân kia laø bò bít laáp, bít laáp thì khoâng phaùp naøi maø khoâng phaûi laø laø hoaëc, laø sôû kieán cuûa cuûa taâm meâ môø. Moät saéc moät höông ñeàu laø ñieân ñaûo, taø kieán ngoaïi ñaïo. Löôïc neâu taùm möôi taùm söû kieán hoaëc. Neáu quaùn taâm nhaát nieäm maø öa ñaém phaùp quaùn, kinh noùi, phaùp laø voâ nhieãm, neáu nhieãm caùc phaùp cho ñeán Nieát-baøn ñeàu laø phaùp nhieãm. Ñaây laø tham söû, do tham aùi cho neân khen ngôïi phaùp quaùn thì sinh vui möøng, cheâ traùch thì laïi noåi saân. Ñaây laø saân söû. Neáu chöa phaùt chaân ñeá töùc laø voâ minh aùm hoaëc, ñaây laø si söû. Ñaõ coù voâ minh hoân aùm, nghi ngôø ñeá lyù töùc laø nghi söû. Caäy vaøo quaùn giaûi cuûa mình maø laêng nhuïc ngöôøi khaùc laø maïn söû. Coøn coù taâm naêng quaùn töùc laø thaân kieán. Chöa thaáy ñöôïc Trung ñaïo töùc laø bieân kieán. Chaáp kyû kieán laø ñuùng, tha kieán laø sai töùc laø taø kieán. Quyeát ñònh cho raèng, quaùn giaûi cuûa kia laø nhaân Nieát-baøn töùc laø giôùi thuû. Quyeát ñònh coù lyù sôû kieán laø quaû Nieát-baøn, töùc laø kieán thuû. Ñaây ñeàu laø do quaùn taâm nhaát nieäm töï sinh chöa roát raùo khieán khôûi leân möôøi hoaëc söû. Möôøi sö, taïi coõi duïc töù ñeá coù 32; coõi saéc, Voâ saéc töù ñeá ñeàu coù 28; ba coõi töù ñeá coäng laïi thaønh 88 söû, goïi laø taäp ñeá. Kieán phaûi nöông saéc töùc laø khoå ñeá. Song, Tröôøng Traûo lôïi caên coøn khoâng bieát söï kieán taâm kia, khoå taäp, ngaõ maïn töï cao. Haønh giaû thôøi nay ñaâu theå bieát ñöôïc. Do ñoù, haønh giaû chöa ngoä lyù ôû tröôùc, thì ñaâu ñöôïc phi kieán. Neân roãng taâm queân nghó, hoái loãi töï xem xeùt laïi, khoâng neân caàu chaáp caùc quan ñieåm ñuùng sai, tranh chaáp maø sinh ngaõ maïn, khôûi leân 88 söû, töï buoäc mình bôûi voïng hoaëc; ñeå beänh cuõ chöa tröø, beänh môùi laïi sinh. Song Boán giaùo ñeàu coù boán moân hôïp thaønh 16 moân; moät moân tu quaùn kieán hoaëc nhö ñaây; möôøi laêm moân coøn laïi caên cöù vaøo ñoù coù theå bieát.

Hoûi: taùm möôi taùm söû chæ chöôùng ngaïi Tieåu thöøa, ñaâu coù ngaïi caû

Ñaïi thöøa?

Ñaùp: Rieâng thì ñuùng nhö caâu hoûi ñaõ noùi, nhöng chung thì coù ñaày ñuû caû, coù nhöng vôùi nghóa khaùc. Nhöõng ngoaïi ñaïo kieán hoaëc naày ñeàu do khoâng lieãu ngoä taâm nhaát nieäm, voïng buoäc hoaëc khoå, troâi laên sinh töû. Cho neân keä noùi, hoûi quaùn töï sinh taâm, theá naøo laø ngoaïi ñaïo v.v… chính laø ñaây. Luaän cheùp: Hoûi quaùn töï sinh taâm, theá naøo laø ba thöøa vuïng ñoä.

Luaän noùi:

*Hoûi quaùn töï sinh taâm, Theá naøo laø ngoaïi ñaïo Döùt boû kieán tö, hoaëc*

*Ra khoûi nhaø löûa ba coõi.*

Ba baøi keä tröôùc noùi veà vieäc khoâng lieãu ngoä taâm nhaát nieäm töï sinh, khoâng thaáu ñaït nghóa lyù boán khoâng theå noùi, cho neân khôûi leân kieán hoaëc tö hoaëc, nhö tröôùc ñaõ noùi. Töø ñaây trôû xuoáng goàm boán baøi keä, laø phaàn thöù ba, noùi veà lyù coù saâu coù caïn. Neáu giaûi ngoä taâm nhaát nieäm töï sinh, thaáu ñaït lyù boán khoâng theå noùi thì hieåu raèng coù kheùo vuïng, ñaïi tieåu, coù tieäm ñoán, caïn saâu, neân coù söï khaùc nhau veà boán giaùo. Töùc laø boán baøi keä.

Hoûi: giaùo voán ñöôïc duøng ñeå giaûi thích nghóa lyù; sôû thuyeân chæ coù hai; giaùo naêng thuyeân laøm sao coù boán ñöôïc?

Ñaùp: Giaûi thích hai lyù ñeàu coù cong thaúng kheùo vuïng maø thaønh boán thöù. Sau seõ thaáy.

Hoûi: baûo sôû, hoùa thaønh, sôû thuyeân hai lyù, nay ôû choã naøo, neáu bieát nôi choán thì tìm deã daøng hôn.

Ñaùp: moät saéc moät höông ñeàu laø Trung ñaïo, ñeàu laø baûo sôû; töùc saéc laø khoâng, ñeàu laø hoùa thaønh. Ñaây laø bieän luaän chung, töùc gaàn töùc taâm maø luaän. Kinh noùi: taát caû caùc chuùng sinh töùc laø töôùng Nieát-baøn, khoâng coøn dieät nöõa. Giaûi thoaùt cuûa caùc Ñöùc Phaät neân tìm caàu ôû trong taâm haønh cuûa chuùng sinh. Vì muoán khieán chuùng sinh môû baøy tri kieán Phaät; chæ vì chuùng sinh khoâng bieát ñöôïc trong tuùi aùo coù haït ngoïc voâ giaù, laøm sao bieát lyù baûo sôû ngay ôû trong taâm. cuõng nhö coâ gaùi ngheøo khoâng bieát kho taøng saün coù trong nhaø; chuùng sinh ñaâu lieãu ngoä coäi nguoàn Trung ñaïo ôû trong thaân. Kinh cheùp: sinh töû töùc Nieát-baøn, phieàn naõo töùc boà ñeà; theá thì lyù baûo sôû, ñaâu phaûi naêm traêm do tuaàn ôû beân ngoaøi. Kinh noùi: ngay nôi saéc laø khoâng, thieân chaân hoùa thaønh cuõng chaúng phaûi ba traêm ôû ngoaøi. Vaäy thì hai lyù ñeàu ôû trong moät nieäm taâm, khoâng phaûi meät nhoïc ñi xa. Kinh noùi: kheùo quaùn taâm taùnh goïi laø thöôïng ñònh. Song, chuùng sinh tìm caàu hai lyù, caên coù lôïi ñoän, kheùo vuïng boán duyeân, giaùo tuøy theo duyeân neân coù boán giaùo khaùc nhau.

ÔÛ ñaây, tröôùc giaûi thích sô keä cuûa tam taïng giaùo, chæ vì chuùng sinh ñieân ñaûo cho raèng thaân taâm laø thöôøng laïc ngaõ tònh; theo töôûng ñieân ñaûo maø khôûi leân kieán hoaëc tö hoaëc, taïo taùc voâ bieân sinh töû toäi loãi quaû baùo, thöôøng phaûi chòu ôû trong nhaø löûa, bò phieàn naõo böùc haïi, thöôøng chòu khoå naõo. Kinh noùi: löûa ñeán ñoát thaân, ñau khoå thoáng thieát. Tuy bò khoå döõ doäi nhöng chaúng cho ñoù laø hoaïn naïn, chæ lo chuyeän ngöôïc xuoâi, nhìn cha maø thoâi, khoâng coù yù muoán ra khoûi. Tröôûng giaû tuy töï ñöa tay ra nhöng voâ duïng, lieàn phöông tieän baøy ra caùc thöù xe höu, xe deâ v.v… Vì caùc vò ba thöøa noùi veà ñeá duyeân ñoä, goïi laø tam taïng thuyeát giaùo ba thöøa. Kinh noùi: Lieàn ñeán Ba-la-naïi quay baùnh xe phaùp töù ñeá; vì naêm vò tyø kheo noùi veà

söï sinh dieät cuûa naêm chuùng. Naêm chuùng töùc laø noùi naêm AÁm sinh dieät, raèng Tam taïng sinh dieät giaùo. Neáu nay haønh giaû muoán baåm thöøa ba taïng sinh dieät quaùn thì quaùn taâm nhaát nieäm töï sinh laø ba töôùng sinh, truù, dieät, nieäm nieäm voâ thöôøng; voâ thöôøng cho neân khoå; khoå cho neân voâ ngaõ; voâ ngaõ cho neân khoâng. Do quaùn bieát voâ thöôøng, khoå, khoâng voâ ngaõ töùc paùh boán ñaûo thöôøng, laïc, ngaõ, tònh. Phaù ñöôïc boán ñaûo thì khoâng khôûi kieán hoaëc tö hoaëc, döùt ñöôïc kieán tö goïi laø hoûa dieät, thì tranh nhau haøng haøng ra khoûi nhaø löûa. Cho neân vì coù goác hoaëc neân sinh nieäm dieät hoaëc, goïi laø sinh dieät quaùn. Tu quaùn sinh dieät naày cho neân ngoä ñöôïc taâm khoâng, chöùng lyù hoùa thaønh; ñoù goïi laø ba taïng vuïng ñoä, khuùc chöùng chaân lyù. Cho neân keä noùi, hoûi quaùn töï sinh taâm, theá naøo laø ba thöøa v.v… laø ôû ñaây.

Luaän noùi:

*Hoûi quaùn söï sinh taâm Theá naøo laø kheùo ñoä Ba thöøa khoâng döùt heát*

*Ñöôïc vaøo hai Nieát-baøn.*

Moät baøi keä naày noùi veà Thoâng giaùo. Haønh giaû vaâng theo thöøa giaùo maø tu quaùn quaùn taâm nhaát nieäm töï sinh töùc laø khoâng, chaúng phaûi do taâm dieät maø khoâng, ñaây laø töï taùnh khoâng. Kinh noùi: töï taùnh lìa, töï taùnh khoâng thaät coù, töï taùnh khoâng theå ñöôïc. Kinh noùi: ví nhö nhaø aûo thuaät thaáy ngöôøi huyeãn hoùa ra, Boà taùt quaùn chuùng sinh cuõng gioáng nhö vaäy. Nhö ngöôøi trí thaáy maët traêng ñaùy nöôùc, nhö nhìn caùc aûnh töôïng trong göông; nhö hôi noùng khi röïa löûa; nhö tieáng doäi cuûa aâm thanh, nhö maây treân hö khoâng; nhö boït treân maët nöôùc; Boà taùt quaùn chuùng sinh cuõng gioáng nhö vaäy. Kinh noùi: theå taùnh voâ minh voán khoâng töï coù, voïng töôûng nhaân duyeân hoøa hôïp maø sinh. Chuùng sinh khoâng bieát luoáng doái, cho raèng thaân ta laø thaät, noùi laø thöôøng laïc ngaõ tònh maø khôûi sinh kieán chaáp töù ñaûo, caùc hoaëc, troâi laên trong sinh töû... Nay, haønh giaû quaùn thaân taâm mình luoáng doái, khoâng thaät, ñaâu coù thöôøng laïc ngaõ tònh, thì khoâng khôûi ñaûo töôûng, phieàn naõo töï döùt. Nhö ngöôøi trong moäng, thaáy ngöôøi khen cheâ; khen thì vui veû, cheâ thì buoàn raàu. Tænh daäy môùi bieát, vui buoàn trong moäng laïi sinh vui sôï. Boà taùt haønh giaû quaùn töï sinh taâm vui giaän maø sinh caùc hoaëc, cuõng nhö huyeãn hoùa. Kinh cheùp: haõy quaùn saùt nhö nhöõng ñieàu thaáy ôû trong moäng, lieàn ngoä lyù khoâng cuûa nhaát nieäm töï sinh taâm; ñoù goïi laø Thoâng giaùo theå phaùp voâ sinh kheùo ñoä, giaûi thích lyù hoùa thaønh.

Hoûi: Theá naøo goïi laø quaùn theå phaùp voâ sinh kheùo ñoä?

Ñaùp: Laáy thí duï ñeå giaûi thích: 1. Nhö hình boùng thaät ngoaøi göông.

2. Nhö hình boùng trong göông maø chính maét ngöôøi ñôøi coù theå khoâng

cho aûnh töôïng ngoaøi göông laø thaät coù; hình boùng trong göông laø hö voâ ö. Neáu vaâng thöøa ba taïng giaùo haïnh thì phaùp quaùn cuûa thaân taâm nhö hình boùng thaät beân ngoaøi göông chæ vì ba töôùng dôøi ñoåi, voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Neáu quaùn nhö vaäy thì lieãu ngoä lyù voâ thöôøng, khoå, khoâng. Nay, haønh giaû Thoâng giaùo nhaän bieát thaân taâm chæ nhö hình boùng trong göông voán laø luoáng doái. Theá maø vôùi hình boùng trong göông laïi khoâng theå ngay vôùi hình boùng laø khoâng, laøm sao dieät hình boùng môùi thaønh khoâng. Cho neân kinh noùi: ngay nôi saéc laø khoâng, chaúng phaûi saéc dieät môùi khoâng, töï taùnh cuûa saéc voán khoâng. Theá thì khoâng coù söï dieät maát cuûa hình boùng trong göông. Kinh noùi: voán töï khoâng sinh, nay cuõng khoâng dieät. Phaùp quaùn naày laø kheùo leùo cho neân goïi laø theå phaùp voâ sinh kheùo ñoä quaùn. Laáy göông ñeå ví duï; caùc duï tieáng vang, hình boùng, v.v… coù theå bieát. Phaùp quaùn naày so vôùi ba taïng töùc laø caùc baäc lôïi caên trong tam thöøa môùi coù theå tu quaùn kheùo ñoä naày. Kinh noùi: giaûi taäp, voâ taäp maø coù chaân ñeá. Ñaõ noùi giaûi taäp, voâ taäp thì coù phieàn naõo naøo ñeå ñoaïn maø coù chaân ñeá, töùc laø ñaéc ñöôïc hai Nieát-baøn. Nhö baøi keä noùi: ba thöøa khoâng ñoaïn döùt heát, ñöôïc vaøo hai Nieát-baøn.

Luaän noùi:

*Hoûi quaùn söï sinh taâm Theá naøo laø Bieät giaùo*

*Caàu quaû thöøông Ñaïi thöøa Boà taùt döùt bieät hoaëc.*

Baøi keä naày noùi veà Bieät giaùo? Laø sao? Ngöôøi tu taäp Bieät giaùo, taâm ban ñaàu lieàn bieát quaû Phaät thöôøng truù, phaùt taâm mong caàu; nhöng quaû Phaät huyeàn dieäu khoâng theå ngay nôi söï maø ñoán tu neân phaûi töø aån kín ñeán roõ raøng, töø caïn ñeán saâu; ban ñaàu quaùn thaân taâm sinh dieät, khoå khoâng voâ thöôøng, voâ ngaõ, tu taäp quaùn sinh dieät khoâng khaùc phaùp quaùn cuûa Ba taïng ôû tröôùc. Chæ coù ñieàu, Ba taïng khoâng bieát quaû Phaät thöôøng truù, do vaäy coù khaùc. Vaû laïi, Bieät giaùo, tröôùc tu taäp quaùn sinh dieät ñeå ñieàu phuïc boán truï hoaëc, keá ñeán môùi tu taäp voâ sinh ñeå daùt tröø boán truï hoaëc, goïi laø töø giaû vaøo khoâng quaùn. Kinh Anh Laïc cheùp: Töø giaû vaøo khoâng goïi laø nhò ñeá quaùn. Trung luaän cheùp: phaùp do nhaân duyeân sinh, ta noùi chính laø khoâng. Keá ñeán laø xuaát giaû quaùn: quaùn taâm nhaát nieäm töï sinh, neáu laø roát raùo khoâng töùc laø ñoaïn voâ. Kinh noùi: tuy khoâng maø khoâng ñöùt quaõng, tuy coù cuõng khoâng thöôøng, thieän aùc cuõng khoâng maát. Cho neân bieát tuy khoâng maø laø Nhö Lai taïng, ñaày ñuû traêm giôùi ngaøn nhö, sinh töû Nieát-baøn ñeàu ôû trong taâm, muoân phaùp vaïn haïnh ñeàu ôû trong ñoù. Do vaäy, neân tu hoïc Haèng sa Phaät phaùp, taäp taønh voâ löôïng boán Thaùnh ñeá, phaù voâ tri

traàn sa hoaëc, hieån baøy ra lyù Nhö Lai taïng trong taâm. Ñoù goïi laø töø khoâng vaøo giaû quaùn. Kinh Anh Laïc cheùp: Töø Khoâng vaøo Giaû goïi laø bình ñaúng quaùn. Tröôùc chæ phaù giaû, chöa phaù khoâng; nay laïi phaù khoâng neân goïi laø bình ñaúng quaùn. Trung Luaän cheùp: cuõng goïi laø giaû danh. Tònh Danh cheùp: chöa ñuû Phaät phaùp, khoâng neân dieät thoï maø thuû chöùng. Theá thì hai kinh moät luaän cuøng chöùng minh cho giaû quaùn. Ba laø tu Trung ñaïo quaùn: Baát höõu cho neân baát thöôøng; baát voâ cho neân baát ñoaïn. Baát thöôøng, baát ñoaïn töùc laø Trung ñaïo. Laïi nöõa, baát höõu cho neân phi höõu; baát voâ cho neân phi voâ; ñoù goïi laø Trung ñaïo. Laïi nöõa, baát höõu maø höõu töùc laø Trung ñaïo chaân thieän dieäu höõu phaùp taùnh thöôøng saéc. Kinh noùi: xaû saéc voâ thöôøng, ñaït ñöôïc saéc thöôøng; thoï töôûng haønh thöùc cuõng laïi gioáng nhö vaäy. Laïi nöõa, baát voâ maø voâ töùc laø ñeä nhaát nghóa, khoâng goïi laø Trung ñaïo, töùc ñaïi Nieát-baøn khoâng. Ñaây chính laø höõu voâ ñeàu laø teân goïi khaùc cuûa Trung ñaïo. Cho neân noùi raèng, töø giaû vaøo trung. Kinh Anh Laïc cheùp: hai quaùn kia laø phöông tieän ñeå vaøo Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa ñeá quaùn. Trung luaän cheùp: cuõng toïi laø nghóa Trung ñaïo. Tònh Danh cheùp: nay beänh naày cuûa ta, chaúng phaûi chaân chaúng phaûi höõu; phi chaân maø chaúng phaûi khoâng; phu höõu maø chaúng phaûi giaû, goïi laø Trung ñaïo; cho ñeán chaúng phaûi phaøm phu haïnh chaúng phaûi Thaùnh hieàn haïnh, laø Boà taùt haïnh v.v…; cho ñeán coù caùc kinh khaùc, vaên kinh noùi caû hai chaúng phaûi ñeàu xaû, hieån baøy ôû Trung ñaïo. Theá thì hai kinh moät luaän ñeàu cuøng chöùng thaønh Trung ñaïo. Quaùn ñaây laø Boà taùt haønh giaû baåm thöøa quaùn cuûa Bieät giaùo. Quaùn taâm nhaát nieäm töï sinh, tu taäp traûi qua lyù ba quaùn cuûa Bieät giaùo, chí caàu ñaïi thöøa Phaät quaû thöôøng truù maø döùt tröø voâ minh bieät hoaëc; ñoù goïi laø Bieät giaùo khuùc thuyeân trung ñaïo lyù. Cho neân keä noùi: Hoûi quaùn töï sinh taâm, theá naøo laø Bieät giaùo, v.v… laø ôû ñaây.

***Luaän noùi:***

*Hoûi quaùn töï sinh taâm Theá naøo Vieân giaùo thöøa,*

*Khoâng phaù hoaïi phaùp giôùi Truù ba ñöùc Nieát-baøn.*

Baøi keä naày noùi veà Vieân giaùo. Laø sao? Kinh noùi: sinh töû laø Nieát- baøn, phieàn naõo laø boà ñeà, ba quaùn vieân quaùn, moät nieäm taâm sinh töû, taâm töùc laø Nieát-baøn trung ñaïo. Taâm phieàn naõo laø boà ñeà trung ñaïo. Kinh noùi: Boà taùt chöa thaønh Phaät, boà ñeà laø phieàn naõo; khi Boà taùt thaønh Phaät, phieàn naõo laø boà ñeà. Cho neân bieát raèng, taâm meâ laø sinh töû phieàn naõo, taâm ngoä laø boà ñeà Nieát-baøn. Theá thì boà ñeà vaø phieàn naõo voán khoâng phaûi laø hai phaùp; nhö laïnh thì nöôùc ñoùng thaønh baêng; AÁm thì baêng tan thaønh

nöôùc, teân goïi khaùc nhau nhöng theå chæ laø moät. Cuõng chaúng ngaïi gì teân khaùc maø theå ñoàng. Kinh noùi: coù thaân laø haït gioáng, voâ minh höõu aùi laø haït gioáng, tham si laø haït gioáng, boán ñieân ñaûo laø haït gioáng v.v… cho ñeán taát caû ñeàu laø haït gioáng Phaät. Theá thì, phieàn naõo aùc phaùp ñaõ laø haït gioáng Phaät, phaùp thieän, voâ kyù, lyù neân nhö vaäy. Ñaây thôøi taát caû ñeàu laø Phaät phaùp; moä saéc moät höông ñeàu laø Trung ñaïo. Kinh noùi: baát hoaïi nôi thaân maø tuøy nhaát töôùng, töùc laø khoå ñaïo, phaùp thaân ñöùc. Baát dieät si aùi, sinh khôûi minh thoaùt töùc phieàn naõo ñaïo, Baùt-nhaõ ñöùc. Töôùng naêm toäi nghòch laø nghieäp ñaïo, töùc laø giaûi thoaùt ñöùc. Theá thì kinh noùi, khoâng huûy hoaïi ba ñöôøng sinh töû töùc laø ba ñöùc bí maät ñaïi baùt Nieát-baøn. Cho neân noùi: taát caû chuùng sinh laø ñaïi Nieát-baøn, khoâng coøn dieät nöõa laø nghóa naày. Vaû laïi, ba ñöùc töùc laø ba Baùt-nhaõ, ba phaùp thaân, ba ngoâi baùu v.v… cho ñeán taát caû taùm möôi boán ngaøn phaùp moân caùc ba-la-maät, muoân ñöùc vaïn haïnh taát caû Phaät phaùp ñeàu ôû trong nhaát nieäm ba ñöôøng sinh töû, cho neân goïi taâm naày laø Nhö Lai taïng; cho neân bieát, ñaïo raát gaàn nhöõng deã queân, lyù töùc söï maø khoù hieåu. Kia tuy lónh hoäi yù naày nhöng do vieân ñaïo thaàn thoáng aáy thì maét nhìn ñoái caûnh caùi gì chaúng phaûi laø dieäu ñaïo. Kinh noùi: saûn nghieäp nuoâi soáng ñeàu chaúng traùi vôùi thaät töôùng. Trong boán oai nghi ñeàu laø ñaïo caû; giôû chaân, ñaët chaân ñeàu laø ñaïo traøng. Theá thì, vaøng ngoïc laáy ra töø caùt ñaù; ñaïo coù töø voâ ñaïo. Cho neân kinh noùi: thöïc haønh phi ñaïo, thoâng ñaït Phaät ñaïo, löûa sinh hoa sen goïi laø ít coù. töï chaúng phaûi laø ngöôøi ñaïi haïnh, ñaïi caên taùnh laøm sao thaân thöùc daïo chôi trong ñaïo naày ñöôïc, ñeàu laø chuùng sinh lyù coù nhöõng tình meâ. Cho neân noùi, coâ gaùi ngheøo coù kho baùu nhöng khoâng ai bieát, khoâng bieát trong tuùi aùo coù haït ngoïc voâ giaù. Phaøm phu khoâng bieát ñeå laáy ñoù ñeå trôû thaønh giaøu coù, cho neân goïi laø coâ gaùi ngheøo. Nhò thöøa khoâng theå laáy ñoù ñeå töï laøm doài daøo cho neân goïi laø gaõ ngheøo. Kho baùu naày khoâng theå trao truyeàn cho ngöôøi moät caùch khoâng ñuùng. Cho neân noùi, caàn thieát phaûi im laëng laâu daøi, khoâng voäi vaøng noùi. Hôn 40 naêm chöa hieån baøy nghóa lyù chaân thaät, nay môùi noùi, do vì, phaùp khoâng theå noùi khoâng ñuùng thôøi. Ñaùp: Kinh noùi: chuùng sinh naêm tröôïc chöôùng naëng cho neân khoâng ñöôïc noùi.

Hoûi: Naêm tröôïc laáy gì laøm chöôùng ñaïi?

Ñaùp: Chuùng sinh do nhaân duyeân naêm tröôïc neân cho raèng sinh töû laø thöôøng, laïc, ngaõ, tònh, khôûi leân voïng hoaëc, ñoïa laïc ba ñöôøng. Nay, laïi noùi thaân kia laø Nhö Lai taïng thöøông, laïc, ngaõ, tònh, khieán taêng theâm sö meâ môø ñieân ñaûo, laøm sao ra khoûi ñöôïc sinh töû. Chæ coù ngöôøi thöïc haønh khoâng quaùn moáu coù theå noùi vieäc aáy. Vì sao? Voán nhieàu tham duïc ba ñoäc, nghe kinh noùi daâm duïc töùc laø ñaïo; saân nhueá, si meâ cuõng vaäy. Trong

ba phaùp ñoù ñaày ñuû voâ löôïng Phaät phaùp. Chuùng sinh khoâng thaáu trieät yù chæ naày khieán cho taâm caøng meâ hoaëc, taêng theâm ñieân ñaûo, ñaâu theå noùi cho hoï nghe moät caùch böøa baõi ñöôïc.

Hoûi: Nay noùi thaân coù thöôøng laïc ngaõ tònh cuûa Nhö Lai cuøng vôùi thöôøng laïc ngaõ tònh maø chuùng sinh chaáp neâ, coù gì khaùc nhau?

Ñaùp: Kinh Nieát-baøn cheùp: Chaáp raèng thöôøng, laïc v.v… laø môùi aên goã tình côø thaønh chöõ; con moái chaúng bieát chöõ hay khoâng phaûi chöõ. Kinh duøng giaûi thích naày baùc boû quan ñieåm kia. Nay cuõng möôïn ví duï kia ñeå giaûi thích. Song, Ñöùc Phaät luùc môùi thaønh ñaïo ôû ñaïo traøng tòch dieät ñaõ muoán ñem laïi ñaïi phaùp ñeå trao cho chuùng sinh, nhöng chuùng sinh khoâng coù caên cô thích hôïp ñeå thoï nhaän giaùo hoùa, cho neân trong phaåm Tín giaû giaûi thích raèng, Tröôûng giaû ngoài ôû treân giöôøng sö töû thaáy con lieàn bieát, lieàn sai ngöôøi beân caïnh chaïy theo baét veà; gaõ ngheøo bò baét keâu oan raát thoáng thieát, toâi coù toäi gì sai laïi baét toâi. Neáu ta göôïng noùi thì chuùng sinh seõ phaù phaùp, ñoïa vaøo ñöôøng aùc, raèng ta thaø khoâng noùi phaùp, mau vaøo Nieát-baøn; ñaây töùc toaøn sinh nhö söõa; lieàn nghó caùc Ñöùc Phaät trong quaù khöù ñaõ thöïc haønh phöông tieän, nay ta cuõng nhö vaäy, phöông tieän ñoä chuùng sinh, lieàn ñeán Ba-la-naïi noùi thuyeát phaùp cho naêm vò tyø kheo ngeh; noùi veà giaùo lyù sinh dieät ñeå döùt boû töù truï hoaëc. Cho neân noùi, laïi sai hai ngöôøi tìm baét ñem veà. Trong hai möôi naêm tröø boû caùu baån kieán hoaëc tö hoaëc. Töùc laø töø phaøm leân Thaùnh, chuyeån söõa thaønh bô; keá laø noùi veà Phöông ñaúng, maïng phöông tieän ba giaùo noùi Vieân giaùo ñieàu phuïc, cho neân ngaøi Tònh Danh duøng hai giaùo Bieät Vieân ñeå baét beû 10 vò ñaïi ñeä töû; duøng vieân vaën hoûi thieân, haønh haïnh lòch bieät cuûa Boà taùt khieán ñieàu phuïc daàn daàn. Vì sao? Vì xöa ñoái vôùi chuùng sinh noùi phaùp ñaïi phaù maø khoâng tin, khieán khoâng ñöôïc noùi; nay ñaõ ñöôïc Thaùnh ñaïo Nhò thöøa nghe kia noùi Ñaïi lieàn töï thöông baïi chuûng, cho neân tieáng vang caû Ñaïi thieân, khen phaùp maàu cuûa Boà taùt raát khoù suy nghó; tuy chöa ñöôïc lieãu ngoä nhöng khoâng khôûi leân taâm yù huûy baùng. Cho neân noùi, töø nay veà sau, taâm töôùng theå tin, xuaát nhaäp khoâng khoù; song, choã döøng nghæ cuûa kia vaãn coøn ôû am tranh, taâm thaáp heøn cuõng chöa boû ñöôïc. Ñaây laø chuyeån bô thaønh bô soáng; töùc laø sau Tam taïng noùi phöông ñaúng giaùo. Tieáp ñeán noùi veà Baùt- nhaõ, mang hai phöông tieän Thoâng, Bieät noùi Vieân giaùo ñeå ñieàu phuïc, vì caùc vò Boà taùt noùi veà Baùt-nhaõ. Phaåm Tín giaûi cheùp: Tröôûng giaû bieát con daàn daàn thoâng thaùi maø baûo cho bieát veà gia nghieäp. Cho neân baøi keä noùi: Phaät daïy chuùng ta vì caùc Boà taùt noùi veà Ba-la-maät maø ta khoâng coù yù mong coù ñöôïc moät böõa aên. Ñaây laø chuyeån bô soáng thaønh bô chín; töùc sau Phöông ñaúng noùi veà Baùt-nhaõ. Sau Baùt-nhaõ noùi veà Phaùp Hoa Vieân

SOÁ 1921 - QUAÙN TAÂM LUAÄN SÔÙ, Quyeån 2 311

giaùo. Kinh noùi: boû ngay phöông tieän maø noùi ñaïo voâ thöôïng töùc laø noùi vieân quaùn naày. Quaùn moät nieäm taâm töùc laø Trung ñaïo Nhö Lai baûo taïng, laø tri kieán Phaät thöôøng laïc ngaõ tònh. Cho neân noùi: vì nhaân duyeân lôùn maø xuaát hieän ra ñôøi. Xaù lôïi phaát hoûi raèng: sao goïi laø vieäc nhaân duyeân lôùn? Phaät ñaùp: vì khieán chuùng sinh môû baøy tri kieán Phaät; thò, ngoä, nhaäp, cuõng gioáng nhö vaäy. Cho neân trong phaåm Tín giaûi cheùp: Tröôûng giaû töï bieát mình saép qua ñôøi, beøn hoäi hoïp thaân toäc, noùi raèng, ta laø cha cuûa noù, noù kia laø con cuûa ta; taát caû taøi vaät, ta trao cho noù; töùc sau thôøi Baùt-nhaõ, noùi Phaùp Hoa Vieân giaùo. Cho neân bieát raèng, ba giaùo tröôùc ñeàu laø phöông tieän cuûa Vieân giaùo dieäu quaùn; ñieàu phuïc cho thoï nhaän ñöôïc dieäu quaùn. Cho neân bieát quaùn vi maø laïi dieäu, ñaâu theå so saùnh vôùi ba giaùo kia. Cho neân kinh khen raèng: môùi phaùt taâm lieàn ngoài ñaïo traøng. Laïi noùi: khi môùi phaùt taâm ñaõ vöôït qua Tòch maëc. Thí nhö vöông töû môùi sinh ñaõ ôû treân traêm quan. Môùi phaùt vieân taâm töùc ñaõ ôû treân ba giaùo. Coâng ñöùc cuûa ngöôøi thöù 50 coøn khoâng theå ño löôøng, huoáng laø ngöôøi tuøy hyû ñaàu tieân. Töùc nay laø ngöôøi vieân quaùn, sinh töû ba ñöôøng töùc laø ba ñöùc Nieát-baøn. Nhö tröôùc ñaõ giaûi thích; ñoù chính ba ñöôøng töùc laø phaùp giôùi. Phaùp giôùi choã naøo bò phaù hoaïi. Cho neân keä noùi: hoûi quaùn töï sinh taâm, theá naøo laø Vieân giaùo, khoâng phaù hoaïi phaùp giôùi, truï ba ñöùc Nieát-baøn. YÙ nghóa laø ôû ñaây. Caùc haønh phaùp thì nhieàu maø chæ noùi boán.