LUAÄN VEÀ PHAÙP TÖÔÙNG NHAÁT ÑÒNH

TOÂNG DUY THÖÙC

================================

(Giaûng Muøa Haï naêm 14 taïi Lö Sôn)

MUÏC LUÏC

1.- Ra ñònh Nghóa,

2.- Ngaên kia tính toaùn,

A.- Khoâng phaûi phaân bieät moät boån möôøi chi laøm hai Toâng.

1.- Ra leänh noùi khoâng phaûi do thuyeát lyù,

2.- Ra leänh noùi khoâng phaûi phaân bieät,

B.- Khoâng phaûi bao quaùt noùi tieåu thöøa Phaät trí laø phaùp töôùng.

1.- Ra leänh noùi ra ñaïi yù.

2.- Chính roõ raøng leänh noùi khoâng phaûi ñieàu ñoù.

3.- Keát luaän Chaùnh Toâng.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Thöùc choã noùi duy phaùp töùc laø chæ cho phaùp töôùng maø thoâi. Neân xöng laø phaùp töôùng töùc noùi bao quaùt laø duy thöùc, ñaøm luaän duy thöùc töùc laø toùm thaâu phaùp töôùng. Ñaây laø nghóa vaäy, Ngaøi Huyeàn Trang, Ngaøi Khuy Cô vaãn coøn duøng nghóa naøy, kieåm tra khoâng khaùc; gaàn ñaây ngöôøi phaân bieät phaùp töôùng cuøng duy thöùc phaân laøm hai Toâng, neáu phaân bieät söï

ngaên caùch, hoïc troø sanh chi tieát, khoâng choáng giöõ Thaùnh ngoân. Bôûi theá töï laäp Toâng cuøng thaûo luaän ñieàu ñoù.

1.- Ra Ñònh Nghóa.

A.- Vaán ñeà Khoâng, sau An Laäp nöông nôi hoïc thuyeát giaû cuûa thöùc noùi taát caû phaùp goïi laø Phaùp Töôùng: Phaøm laäp moät Toâng taát nhieân ñònh danh tröôùc; Phaùp Töôùng Duy Thöùc ñònh nghóa nhö theá naøo? Phaùp Töôùng goïi laø bao goàm nhieãm tònh. Nhieãm goïi laø taïp nhieãm, töôùng, danh, phaân bieät cuûa naêm phaùp (Naêm phaùp goàm coù:1- saéc phaùp, 2 – taâm phaùp, 3 -taâm sôû phaùp, 4 – baát töông öng phaùp, 5 – voâ vi phaùp.), bieán keá cuûa ba töôùng ( Ba töôùng: Bieán keá, y tha khôûi, vieân thaønh thaät), y tha thuoäc bieán keâ; Tònh goïi laø chaân tònh, chaùnh trí, nhö nhö cuûa naêm phaùp, y tha, vieân thaønh cuûa ba töôùng. Nhö theá phaùp nhieãm phaùp tònh, An Laäp thi haønh thieát laäp, veà sau ñeå söû duïng. Hôn heát naêm phaùp, ba töôùng cuûa phaùp töôùng, laø sau naøy ñöôïc sanh khôûi cuûa töôùng naêng phaân bieät vaø sôû phaân bieät, nhö theá goïi laø Phaùp Töôùng; do veà sau ñaëng ñöôïc trí phaân bieät do choã duyeân sanh, coøn choã caùc duyeân ñeå sanh, ñeàu laø giaû coù. Luaän noùi: [ Trong ba thöù töï taùnh ñaây, ñeàu khoâng caùch ly xa taâm vaø taâm sôû ]; nghóa laø taâm vaø taâm sôû lieàn bieán hieän ra hieän töôïng duyeân sanh, caùc söï vieäc ñeàu nhö giaû, khoâng phaûi coù gioáng nhö coù, ngöôøi ñieân cuoàng hoaëc ngu muoäi ñeàu cho taát caû laø taùnh y tha khôûi. Ngöôøi ngu muoäi nôi ñaây ngang nhieân chaáp ngaõ chaáp phaùp, chaáp coù chaáp khoâng, chaáp moät, chaáp khaùc, chaáp ñuû, chaáp khoâng ñuû vaân vaân, nhö boùng caàu voøng trong hö khoâng taùnh töôùng cuûa chuùng ñeàu khoâng, taát caû ñeàu goïi laø bieán keá sôû chaáp. Treân y tha khôûi, choã voïng chaáp ngaõ phaùp cuûa bieán keá kia ñeàu laø khoâng, trong khoâng ñaây choã

thöùc hieån baøy taùnh chaân, goïi laø vieân thaønh thaät. Vì theá veà sau cho choã phaân bieät thi haønh thieát laäp cho laø coù phaùp töôùng gioáng nhö giaû, ñeàu caên cöù nôi hoïc thuyeát giaû cuûa thöùc, chæ choïn thöùc laøm Toâng.

B.- Ruùt goïn caùc duyeân choã sanh phaùp töôùng ñeàu chæ coù thöùc laø choã bieán hieän goïi laø Duy Thöùc: Caùc phaùp nhieãm tònh, nöông nôi choã naøo ñeå sanh khôûi? Ñaùp raèng: Nöông nôi caùc duyeân, caùc duyeân sanh ra caùc phaùp, duy thöùc choã duyeân töùc laø thöùc duyeân sanh ra caùc phaùp, duy taâm choã hieän ra caùc phaùp, neân noùi taát caû phaùp laø DuyThuùc. --- Haûi Trieàu AÂm, quyeån thöù saùu soá Moäc Thoân Thaùi Hieàn choã tröôùc taùc [ Theá Giôùi Quan cuûa Nhaân Duyeân Luaän ] coù cuøng Dö YÙ Vaãn hôïp taùc, töùc quan heä cuûa moãi moãi phaùp, maø quan heä ñaây thaät truøng truøng khoâng cuøng taän, tuy raát phöùc taïp maø laïi goïn gheõ moät heä thoáng khoâng loaïn, bieåu hieän nôi sanh maïng cuûa höõu tình, môû roäng gaùnh vaùc laøm quy taéc cho theá giôùi, maø naém laáy quaân phuø cuûa ñaïi baûn doanh, thì laøm cho taâm thöùc cuûa höõu tình caùch ly ñaây maø khoâng goïi laø Nhaân Duyeân Luaän, choã ñaây coù keát luaän laø Tam Giôùi Duy Taâm Vaïn Phaùp Duy Thöùc vaäy. (Ba coõi chæ coù taâm, vaïn phaùp chæ coù thöùc)

2.- Che Giaáu Kia Tính Toaùn.

A.- Phaân bieät khoâng phaûi hai baûn möôøi chi laøm hai Toâng.

Gaàn ñaây ngöôøi mang caùc luaän duy thöùc, phaïm vi saùch vôõ cuûa noù maø noùi, nghóa laø laøm sao thuoäc phaùp töôùng, laøm sao thuoäc duy thöùc. Toâi ñeàu laáy laøm hö voïng phaân bieät vaäy! Hôn

heát caùc Ñöùc Phaät vì hieån baøy giaùo lyù neân noùi kinh, Boà Taùt vì noùi kinh maø taïo luaän, Boà Taùt coù theå giaûi thích kyõ caøng giaùo nghóa ñaëc thuø, maø choã hieån baøy lyù cuûa noù vaø thuùc ñaåy mau chöùng quaû thì khoâng ngoaøi hai nghóa ñaây: Moät, choã goïi laø Phaät thì ñoàng ñaïo vôùi Phaät. Hai, maëc daàu kia ñaõ chaáp tröôùc, toâi lieàn leân aùn ñaû phaù.

1.- Ra leänh noùi khoâng phaûi lyù do.

Lôøi noùi ñaàu 100 Phaùp 5 Uaån noùi raèng: [ Töôùng Toâng 6 Kinh 11 Luaän; 6 Kinh ñaây: Thaâm Maät, Laêng Nghieâm vaân vaân….., 11 Luaän ñaây: laø 1 baûn 10 chi vaäy. Ruùt goïn lyù duyeân khôûi, kieán laäp Toâng Duy Thöùc; duøng trí caên baûn toùm thaâu trí haäu ñaéc (Trí veà sau môùi chöùng ñaéc), duøng duy thöùc ñeå quaùn taâm, duøng 4 Taàm Tö laøm vaøo ñaïo. Ruùt goïn lyù duyeân khôûi, kieán laäp Toâng Duy Thöùc; duøng haäu ñaéc toùm thaâu caên baûn, duøng nhö giaû coù giaûi thích kyõ caøng giaùo töôùng, duøng 6 thieän xaûo (6 thieän xaûo laø Uaån, Xöù, Giôùi, Thöïc, Ñeá, Duyeân) laøm ñeå nhaäp ñaïo]. Chính kia laäp ngoân, ñieàu ñeå luaän nôi ñoù.

(1)- Lyù duyeân khôûi ñoái vôùi lyù duyeân sanh, Taïp Taäp Luaän trình baøy raèng: [ Nghóa duyeân khôûi laø nghóa cuûa duy thöùc, neân khi duyeân cuûa duy thöùc laø nhaân laø töôùng cuûa chuûng töû. Nghóa duyeân sanh laø nghóa phaùp töôùng, neân cöùu caùnh cuûa noù laø quaû, neân noùi laø töôùng thaønh töïu]. Maëc daàu chuûng töû hieän haønh thaønh nhaân quaû, nhaân quaû ñaây noùi laø khoâng, töùc laø khoâng caùch ly choã sang khôûi cuûa duyeân sanh, töùc laø theo duyeân sanh ñeå sanh khôûi taát caû phaùp, cöùu caùnh roõ raøng taát caû

phaùp ñeàu do naêng löïc cuûa duyeân sanh ñeå duyeân khôûi taát caû phaùp, töùc laø lyù hieån baøy cuûa duy thöùc. Baèng chöùng hai lyù ñaây, Chaùnh Kieán thi haønh thieát laäp Phaùp Töôùng, taát nhieân laø Toâng Duy Thöùc, khoâng caàn caùch ly duy thöùc maø laäp rieâng Toâng Phaùp Töôùng. Laïi nöõa, Toâng ñaây goïi laø choã toân vinh, choã suøng kính, choã laøm chuû, choã höôùng thöôïng, neáu caùch ly duy thöùc thì phaùp töôùng laáy gì laøm chuû? Hoaëc noùi raèng: Toâng 5 phaùp (5 phaùp laø Saéc Phaùp, Taâm Phaùp, Taâm Sôû Phaùp, Taâm Baát Töông Öng Haønh Phaùp, Voâ Vi Phaùp), 3 töï taùnh ( 3 töï taùnh laø Bieán Keá Sôû Chaáp Töï Taùnh, Y Tha Khôûi Töï Taùnh, Vieân Thaønh Thaät Töï Taùnh). Hoaëc töùc laø thöùc, hoaëc laø thöùc choã chæ cho phaùp töôùng, laø vì ngoaøi caùch ly duy thöùc rieâng bieät khoâng coù phaùp töôùng. Maø laïi 5 phaùp, 3 töôùng ( 3 Töôùng laø Ngaõ Töôùng, Nhaân öôùng, Chuùng Sanh Töôùng), Tieåu Thöøa khoâng noùi ñeán, Hoa Nghieâm, Baùt Nhaõ, Phaùp Hoa, Nieát Baøn ñeàu khoâng noùi ñeán, choã noùi ñeán chæ ôû choã thuyeát minh duy thöùc hieäïn haønh cuûa Thaâm Maät, Kinh Laêng Giaø vaân vaân. Neân 5 phaùp, 3 taùnh ( 3 taùnh laø thieän taùnh, aùc taùnh, voâ kyù taùnh) taát nhieân duøng thöùc laøm Toâng. Laø bieát Phaùp Töôùng roõ raøng laø Phaùp, Duy Thöùc roõ raøng laø Toâng; Phaùp laø Naêng Toâng, Toâng laø Sôû Toâng, Naêng vaø Sôû hôïp nhau, Toâng chính laø chæ choã ñöôïc thaønh laäp. Caùch ly Phaùp Töôùng thì Duy Thöùc laø Toâng cuûa ai? Caùch ly Duy Thöùc thì Phaùp Töôùng duøng Toâng cho ai? Lyù duyeân khôûi roõ raøng laø Toâng cuûa Phaùp Töôùng, lyù duyeân sanh roõ raøng laø phaùp cuûa Toâng Thöùc, laøm sao ñöôïc chia rieâng laøm hai Toâng?

(2)- Caên baûn toùm thaâu haäu ñaéc ñoái vôùi haäu ñaéc toùm thaâu caên baûn, caên baûn trí thuoäc duy thöùc, haäu ñaéc trí thuoäc phaùp töôùng; do caên baûn toùm thaâu haäu ñaéc thì Toâng Phaùp

Töôùng thay duy thöùc; nöông töïa nôi haäu ñaéc hieån baøy caên baûn, töùc laø phaùp töôùng maø roõ duy thöùc. Baèng chöùng ñaây cuõng coù theå thaáy noù chæ moät Toâng, khoâng theå laäp rieâng laøm hai Toâng. Maø laïi trí haäu ñaéc choã thi haønh thieát laäp cuûa phaùp töôùng, ñeàu do sau khi duyeân chaân nhö, baét chöôùc choã duyeân khôûi cuûa töôùng naêng vaø sôû phaân bieät. Theá laø phaùp töôùng cuûa caùc phaùp ñeàu chæ coù duy thöùc.

(3)- Boán Taàm Tö vaøo ñaïo ñoái vôùi saùu thieän xaûo vaøo ñaïo; ñeå chöùng duy thöùc taùnh, duøng boán taàm tö ñeå vaøo ñaïo, do boán taàm tö daãn ñeán chöùng ñaéc boán trí nhö thaät. Phaåm Chaân Thaät noùi raèng: [ Laøm sao bieát roõ phaân bieät nhö theá? Nghóa laø do boán thöù taàm tö, roõ boán thöù trí nhö thaät. Sao goïi laø boán thöù taàm tö? (a) Moät laø Danh Taàm Tö, (b) Hai laø Söï Taàm Tö, (c) Ba laø Töï Taùnh Giaû Laäp Taàm Tö,

(4) Boán laø Sai Bieät Giaû Laäp Taàm Tö.] Boán taàm tö choã daãn ñeán trí nhö thaät: [ Nghóa laø Caùc Boà Taùt, nôi söï taàm tö chæ coù söï maø thoâi, quaùn thaáy taát caû saéc vaân vaân töôûng laø söï, laø taùnh thì caùch ly noùi naêng, khoâng theå noùi naêng; neáu coù theå bieát roõ nhö thaät laø nhö theá, laø goïi söï taàm tö choã daãn ñeán trí nhö thaät]. Boán trí nhö thaät ñaây coù theå phaân laøm ba loaïi: (a) Moät laø trí gia haïnh, töùc laø töù taâm tö choã daãn ñeán trí gia haïnh. (b) Hai laø trí caên baûn, töùc laø danh taàm tö cuøng söï taàm tö choã daãn ñeán trí nhö thaät. (c) Ba laø trí haäu ñaéc, töùc laø töï taùnh giaû laäp cuøng sai bieät giaû laäp taàm tö choã daãn ñeán trí nhö thaät.

(5) Trí Haäu Ñaéc, töùc laø töï taùnh giaû laäp cuøng sai bieät giaû laäp taàm tö choã daãn ñeán trí nhö thaät. Trí haäu ñaéc laø baét chöôùc choã duyeân khôûi cuûa trí caên baûn vaø trí gia haønh laø daãn ñeán chaân kieán ñaïo, trí caên baûn tröôùc kia keát thaønh trí gia haønh, sau laø

caên nguyeân daãn ñeán trí haäu ñaéc, chính laø then choát buoäc thaét cuûa nhaát thieát trí. Maø saùu thieän xaûo cuûa caùc phaùp laø uaån, xöù, giôùi, thöïc, ñeá, duyeân, ñeàu laø trí haäu ñaéc choã phaân bieät cuûa phaùp töôùng giaû coù, duøng noù vaøo ñaïo, chæ laø ñaïo cuûa nöông nôi giaùo vaøo nôi lyù; boán taàm tö quaùn cuûa khoâng thuoäc Toâng Duy Thöùc, khoâng naêng löïc theo haønh ñeå chöùng quaû vaøo chaân kieán ñaïo, neân Phaùp Töôùng ñaây taát nhieân laø Toâng Duy Thöùc.

(6) Chæ coù thöùc quaùn taâm ñoái vôùi giaùo lyù giaûi thích kyõ caøng gioáng nhö giaû coù, duy thöùc cho laø chæ coù thöùc duøng ñeå quaùn taâm, laø quaùn töùc laø haønh, haønh taát nhieân chöùng quaû. Phaùp töôùng duøng gioáng nhö giaû coù maø giaûi thích kyõ caøng giaùo lyù, giaùo lyù chæ hieån baøy chaân lyù, chaân lyù taát nhieân khôûi haønh, môùi coù theå chöùng quaû. Phaøm ñeà cöû moät Toâng ñeàu ñaày ñuû giaùo, lyù, haønh, quaû: giaùo vaø lyù cuûa duy thöùc töùc laø phaùp töôùng, haønh vaø quaû cuûa phaùp töôùng töùc laø duy thöùc. Maø laïi Toâng ñaây cuõng vaäy, chính troâng caäy taát baûo trì giaùo lyù choã laøm saùng toû chaân lyù cuûa moät ñieåm ñaõ noùi trong taäp saùch. Neân do giaùo lyù phaùp töôùng, traùi laïi bieát nhieàu ruùt goïn traû laïi maø khôûi haønh nghieâng veà quaû, chính ôû duy thöùc. Duy thöùc laø chæ coù thöùc duøng ñeå quaùn taâm, cho neân phaùp töôùng nöông töïa duy thöùc laøm Toâng. Neáu khoâng thì phaùp töôùng nhö treû con döïng leân troø chôi, khoâng theå nghieâng veà thöïc haønh ñeå thaønh chaùnh quaû

2.- Ra leänh noùi lyù thuyeát khoâng phaûi phaân bieät.

Saùu kinh 11 luaän cuûa duy thöùc, caàn yeáu ñeàu roõ caùc phaùp ñeàu duy thöùc, Döôøng nhö nghe coù choã goïi phaùp töôùng moät phaàn cuûa duy thöùc. Ngöôøi gaàn ñaây caên cöù nôi lôøi töïa cuûa 100 phaùp 5 uaån noùi raèng: [ Choïn löïa nôi Nhieáp Luaän, caên cöù nôi Du Giaø Phaân Bieät, môû lôùn nôi 20 Duy Thöùc cuøng 30 Duy Thöùc, maø mang thai nôi Baùch Phaùp Minh Moân, laø laøm Toâng Duy Thöùc, kieán laäp duøng laøm 5 chi. Choïn löïa nôi Taäp Luaän, caên cöù nôi Bieän Trung Bieân, môû lôùn nôi Taïp Luaän, mang thai nôi Nguõ Uaån, laø laøm Toâng Phaùp Töôùng, kieán laäp duøng laøm 3 chi. Nhö theá 2 Toâng 8 Chi, Du Giaø moät baûn vaø Trang Nghieâm bao quaùt 2 Chi]. Choã phaân bieät ñaây, kheùo suy nghó, so saùnh ñeà cöû moät hay chi: Baøi töïa Theá Thaân Nhieáp Luaän noùi raèng: [ Toâng Nhieáp Luaän Duy Thöùc thì duøng taát caû phaùp duy thöùc ñeå laäp ngoân, choã coù taát caû phaùp hieån hieän, ñeàu hö voïng phaân bieät, choïn duy thöùc laøm taùnh, toùm thaâu tam taùnh duøng quy veà moät thöùc. ] Laø noùi cuõng vaäy, nghóa laø duøng Nhieáp Luaän laøm saùng toû phaùp töôùng, duøng duy thöùc coù theå laøm Toâng, neáu phaân bieät cho Nhieáp Luaän laø duy thöùc maø khoâng phaûi phaùp töôùng, thì ñaëc thuø gioáng nhö chöa phaân taùn caåu thaû. Hôn heát nhö Nhieáp Luaän choã tính toaùn, thì Nhieáp Luaän phaåm ñaàu tieân cuûa choã bieát nöông töïa, neân phaân bieät cho laø duy thöùc, coøn phaåm thöù hai cuûa Nhieáp Luaän choã hieåu bieát veà töôùng, laïi khoâng caàn phaân bieät ñeàu quy veà phaùp töôùng sao? Toâi nhaøn roãi chính baùo raèng: 10 Chi cuûa caùc luaän, neáu Nhieáp Luaän, neáu Hieån Döông, neáu Baùch Phaùp, Neáu Nguõ Uaån, hoaëc tröôùc laäp Toâng sau hieån baøy phaùp, hoaëc tröôùc hieån baøy phaùp sau ñoù môùi laäp Toâng, taát caû ñeàu duøng Duy Thöùc laäp Toâng. Neáu nôi tröôùc laäp hieån baøy sau coù nhoû beù khoâng ñoàng nhau, lieàn phaân bieät chia duy thöùc cuøng phaùp töôùng thaønh hai Toâng, thì khoâng chæ 10 Chi coù theå phaân bieät laøm hai Toâng, töùc moät Chi, moät Phaåm cuõng neân

phaân laøm hai Toâng. Nhö theá cho ñeán Thöùc ñaây cuøng Duy cuõng caàn phaân laøm hai Toâng; duøng naêng löïc duy laøm thöùc, choã duøng duy laø phaùp. Thaønh thöû nhö choã phaân bieät, toâi khoâng bieát duy thöùc an laäp nhö theá naøo?

B.- Bao quaùt Tieåu Thöøa Phaät Trí khoâng phaûi laø Phaùp Töôùng.

Gaàn ñaây con ngöôøi nôi phaân laäp duy thöùc cuøng phaùp töôùng thaønh hai Toâng, laïi phaïm vi tranh hoïa cuûa noù, choã goïi laø phaùp töôùng bao goàm lan roäng, naêm taùnh bao truøm ñeàu nhau. Duy thöùc tinh teá maàu nhieäm, duy laø bao truøm caû hai Toâng. Tröôùc nay ñaõ noù ra yù naøy:

1.- Ra leänh noùi ñaïi yù.

Töïa Taïp Taäp Luaän noùi: [ Duy Thöùc Giaûn Thanh Vaên Taïng noùi coù taùm vaïn boán ngaøn choã phaùp uaån, laø ba taïng töôùng, laø choã duyeân caûnh. Phaùp töôùng thì toùm thaâu Phöông Quaûng Thaäp Söï Moân Boà Taùt Bieät Taïng, laïi toùm thaâu 12 boä Thanh Vaên Thoâng Taïng]. Laïi töïa Chaân Thaät Phaåm noùi raèng: [ Duy thöùc thì voâ truï, chæ Baùt Nhaõ Töï Taùnh Nieát Baøn, maø ñuû giaûn löôïc nhoû laïi; phaùp töôùng ñöôïc khaép taát caû, Höõu Dö Nieát Baøn, Voâ Dö Nieát Baøn duøng laøm quaû cuûa noù]. Laïi nöõa, [ Duy thöùc coù giaûn löôïc, neân coù löôïc cuûa noù; phaùp töôùng caûm öùng, vaät roãng khoâng khoâng toát]. Laïi coù bao quaùt vaø nôi Hoa Nghieâm löôùi chaâu cuûa trôøi Ñeá Thích phaùp giôùi truøng truøng khoâng cuøng taän, ñeàu vaøo phaïm vi Toâng Phaùp Töôùng. Nay ñeà cöû phaùp chaáp cuûa Tieåu Thöøa vaø phaùp taùnh khoâng hueä cuûa Ñaïi Thöøa cuøng phaùp giôùi Hoa Nghieâm phaân bieät khoâng gioáng nhau.

2.- Chính ra leänh khoâng phaûi thuyeát minh.

Toång hôïp treân choã noùi ra ñaïi yù, taïm thôøi phaân Tam Ñoaïn Luaän nôi ñoù:

(1)- Phaùp chaáp cuûa caùi khoâng ôû tröôùc khoâng phaûi phaùp töôùng, lôøi töïa cuûa Phaåm Chaân Thaät noùi raèng: [ Theå cuûa phaùp töôùng, töùc laø ba töï taùnh, toùm thaâu heát taát caû. Phaùp cuûa naêm phaùp (Naêm phaùp laø, taâm phaùp, saéc phaùp, taâm sôû phaùp, taâm baát töông öng haønh phaùp, voâ vi phaùp.), chæ noùi y tha vieân thaønh; töôùng laø töôùng cuûa danh, chæ nöông nôi y tha khôûi. ---- phaùp cuûa phaùp töôùng, töôùng cuûa phaùp töôùng, ñeàu khoâng loãi, ñeàu khoâng roõ]. Cho neân naêm phaùp, ba töôùng laø phaùp töôùng. ( Ba Töôùng theo Töø Ñieån Phaät Hoïc Hueä Quang, laø 1- Giaû danh töôùng laø töôùng khoâng thaät, 2- Phaùp töôùng laø töôùng cuûa caùc phaùp nhö nguõ uaån, thaäp nhò xöù, thaäp baùt giôùi…, 3- Voâ töôùng töôùng laø chæ cho töôùng khoâng töôùng, laø töôùng lìa giaû danh töôùng vaø phaùp töôùng). Tuy nhieân maëc daàu naêm phaùp ñuùng vaäy, ba töôùng ñuùng vaäy, ñeàu laø khoâng cuûa Boà Taùt an laäp sau naày. Maëc daàu A Tyø Ñaït Ma cuûa Nhò Thöøa, ñuû chöùng minh khoâng naày roài sau ñoù môùi thieát laäp phaûi khoâng? Daàu cho ñaõ xem Baø Sa, Caâu Xaù, ñeàu laø lyù. Cho neân phaùp cuûa Nhò Thöøa laø phaùp chaáp, laø choã ñaû phaù cuûa phaùp töôùng duy thöùc, khoâng phaûi quaù möùc gioáng nhö giaû coù cuûa duy thöùc.

(2)- Ngaên phaù phaùp chaáp cuûa khoâng hueä khoâng phaûi phaùp töôùng, toâi thöôøng ôû nôi Trung Quoác taùm nhaø Ñaïi Thöøa, xem hoï giaûi thích kyõ caøng loaïi töôùng tieâu bieåu cuûa Toâng nöông töïa, phaân bieät laøm ba Toâng: (a) Moät laø

Hueä. (b) Hai laø Toâng Phaùp Töôùng Duy Thöùc. (c) Toâng Phaùp Giôùi Chaân Tònh. Hôn heát ngaên chaáp cuûa khoâng hueä, töùc laø trong ñaây cuûa phaùp taùnh khoâng hueä. Choã goïi ngaên chaáp, töùc laø khieán cho caùc phaùp töôùng ñang phaân bieät, cho ñeán naêng khieán cuõng khieán chaùnh trí, nhö nhö cuõng khoâng an laäp, vaøo xeùt cho cuøng ñeàu laø khoâng, phaùt khôûi phaùp khoâng hueä, maø choïn thaúng theå taùnh bình ñaúng cuûa taát caû phaùp. Neân noùi taùnh ñaây, töùc laø theå taùnh cuûa taùnh. Maëc daàu theå taùnh cuûa taùnh, caùch ly lôøi noùi döùt tö töôûng, khoâng phaûi xeùt cho cuøng ñeàu laø khoâng hueä khoâng theå choïn ñeå chöùng ñaéc, trong kinh Baùt Nhaõ xem caùc kinh luaän noùi roõ raøng ñeàu bình ñaúng; nhö Thieàn Toâng kia cuõng caùch ly lôøi noùi ñeå chöùng ñaéc, cuõng thuoäc loaïi naøy. Thöù duøng lôøi noùi khieán cho bò ñoïâng bôûi lôøi noùi, neân laäp Toâng Khoâng Hueä. Maø töôùng cuûa phaùp töôùng, do trí haäu ñaéc thieát laäp phaân bieät, chính laø töôùng cuûa töôùng duïng, khoâng phaûi töôùng cuûa töôùng theå. Maø töôùng theå caùch ly noùi naêng, chính khoâng hueä giaû duøng ñeå ngaên chaáp tröôùc, laø Toâng Khoâng Hueä, khoâng hueä cuõng khoâng. Maø töôùng cuûa töôùng duïng, laïi khoâng phaûi laø töôùng cuûa taùnh theå. Neân phaùp taùnh cuûa Toâng Khoâng Hueä cuøng phaùp töôùng cuûa Toâng Duy Thöùc, neân hai thöù Toâng ñaây coù sai khaùc.

(3)- Vieân Dung Phaùp Giôùi (Vieân Dung laø dung hôïp veïn toaøn) khoâng phaûi phaùp töôùng, Vieân Dung Phaùp Giôùi ñaây, töùc toâi choã phaân bieät trong ba Toâng (Duy Thöùc Toâng, Phaùp Töôùng Toâng, Phaùp Taùnh Toâng), chính laø Toâng Phaùp Giôùi Chaân Tònh. Toâi ôû nôi Phaät Phaùp Toång Quyeát Traïch Ñaøm thaønh laäp Toâng Chaân Nhö naøy, hôn heát chính Khôûi Tín Luaän noùi, duøng Khôûi Tín toång hôïp taát caû phaùp tònh goïi laø chaân nhö, leänh tröïc tieáp chæ goïi laø Toâng Phaùp Giôùi Chaân Tònh. Phaùp laø taát caû caùc phaùp,

töùc laø an laäp tuïc ñeá, vaø khoâng phaûi an laäp ñeä nhaát nghóa ñeá. Giôùi laø toùm thaâu taøng tröû hai ñeá toång trì cuûa toång hôïp caû nghóa. Chaân Tònh, töùc laø ñoái vôùi höõu laäu hö voïng giaû hôïp taïm nhieãm maø noùi, chaân giaûn löôïc coù höõu vi hö voïng, tònh giaûn löôïc coù höõu laäu taïp nhieãm, laø Phaät trí coù taùnh töôùng vieân dung cuûa cöùu caùnh thanh tònh, --- Hoa Nghieâm Thieân Thai coù Phaùp Giôùi Voâ Ngaïi --- ñaây cuõng coù theå xöng laø Duy Trí Luaän. Toâi, Duy Taùnh Luaän cuûa Phaùp sö Tích Baït Thieän Nhaân, laäp ba Duy Luaän: (1) Duy Taùnh Luaän, nay goïi laø Toâng Phaùp Taùnh Khoâng Hueä. (2) Duy Thöùc Luaän, nay goïi laø Toâng Phaùp Töôùng Duy Thuùc. (3) Duy Trí Luaän, nay goïi laø Toâng Phaùp Giôùi Chaân Tònh. Cö só AÂu Döông gaàn ñaây coù noùi [ Duy Thöùc Hoïc ñaëc bieät töôøng taän laø nhieãm oâ veà phía A Laïi Da, coøn nghóa thanh tònh ñoaïn tröø meâ voïng ñeå ñöôïc chöùng chaân, raát giaùc ngoä sô löôïc veà noù; chính ñôïi ngöôøi sau ñaây suy luaän ñeå phaùt minh, ñöông nhieân nôi Duy Thöùc Hoïc, kieán laäp Duy Trí Hoïc] ( Thaáy trong Baát Tö Nghì Huaân Bieán Bình Giaûi cuûa Noäi Hoïc). Cuøng toâi kieán laäp ba Toâng cuûa yù roài laàn laàn phuø hôïp, nhöng chæ coù trí môùi chính laø Nhaát Thieát Chuûng Trí cuûa Toâng nöông töïa nôi Phaät, an laäp khoâng phaûi an laäp Vieân Dung laøm Nhaát Phaùp Giôùi, neân khoâng theå buoäc nôi Phaùp Töôùng. Nay ñem ba Toâng cuûa Ñaïi Thöøa cuøng ba Duy Thöùc Luaän ñoái chieáu theo ñoà bieåu nôi beân traùi: --- Phaùp Töôùng Duy Thöùc Toâng, nhö tröôùc ñaõ roõ, nay khoâng dö thöøa.

TieåuThöøa

ÑaïiThöøa

PhaùpGiôùiChaânTònhToâng

PhaùpTöôùngDuyThöùcToâng

PhaùpTaùnhKhoângHueäToâng

DuyThöùc (An LaäpÑeá)

DuyTaùnh (Khoângphaûi An LaâpÑeá)

DuyTrí (An Laäpkhoângphaûi An LaäpVieân Dung

Toång keát nghóa tröôùc, neân Phaùp Töôùng taát nhieân Toâng Duy Thöùc, guùt goïn coù keát luaän ôû phía döôùi:

A.- Phaùp Töôùng choã toùm thaâu: neáu lyù duyeân khôûi, neáu trí haäu ñaéc, neáu saùu thieän xaûo, neáu nhö giaû coù giaûi thích kyõ caøng giaùo töôùng, taát caû ñeàu laø Toâng Duy Thöùc maø phaân bieät thieát laäp.

B.- Caùc luaän Phaùp Töôùng: neáu Taïp Taäp, neáu Bieän Trung Bieân, neáu Nguõ Uaån, Baùch Phaùp, guùt goïn ñeàu duøng Duy Thöùc laøm Toâng ñeå laøm saùng toû Phaùp Töôùng, töùc laø chöông Duy Thöùc Nghóa.

C.- Caùi khoâng ôû tröôùc cuûa phaùp chaáp khoâng phaûi Phaùp Töôùng, nhöng ñaû phaù khoâng laäp phaùp taùnh khoâng hueä vì cho khoâng phaûi laø phaùp töôùng, Phaùp giôùi cuûa vieân dung khoâng phaûi phaân bieät giaû laäp cuûa phaùp töôùng, vì chæ nöông töïa thöùc bieán giaû laäp cho phaùp ñoù chính laø phaùp töôùng.

Gaàn ñaây ngöôøi khoâng roõ naêng löïc giaùo töôùng cuûa Toâng, cuøng xu höôùng cuûa Toâng, nhaát thieát phaûi nôi danh töôùng maø mong caàu tinh teá, nöông theo doøng nöôùc maø khoâng trôû laïi, ñaõ phaân chia maø laïi coøn phaân chia theâm, ngaâm nööùc nhöõng thöù giaû maø duy thöùc cuøng phaùp töôùng chöa taùch khoûi Haùn Sôû! Ngaâm nöôùc nhöõng thöù giaû maø duy thöùc coå hoïc khieán ngöôøi hoïc phaûi choïn löïa neáu khoâng gaëp phaûi söông muø ñi ñeâm bò haïi! Khoâng theå khoâng coù chaùnh lyù ñeå duøng, ñeå khoûi giaãm ñaïp Taùnh Töôùng tranh chaáp theo veát xe cuõ! Ñaây laø chöùng toû yù cuûa toâi giaûng vaäy.

( Maõn Trí ghi laïi) (Thaáy trong Nguyeät San Haûi Trieàu AÂm quyeån 6, soá 8)

Dòch xong ngaøy 19 . 01 . 2022

Thích Thaéng Hoan

Chuøa Baûo Phöôùc

Trung Taâm Phieân Dòch vaø Tröôùc Taùc