SOÁ 1732 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH, Quyeån 2 (Phaàn 1) 1

*Phaåm 17:* **COÂNG ÑÖÙC HOA TUÏ BOÀ TAÙT THAÄP HAÏNH**

***Phaân bieät coù naêm moân:***

1. Giaûi thích teân goïi Thaäp Haïnh vaø yù ñöa ra.
2. Phaùp ñoái trò. Döïa theo Nhaát thöøa thì nhö phaàn vò Giaûi tröôùc ñaây, döïa theo Chung giaùo ba Thöøa thì Thanh vaên sôï haõi chöôùng ngaïi do khoå.
3. Phaùp ñaït ñöôïc goàm chung haønh veà Ñònh vaø caên thieän veà Nhaãn.
4. Ñaõ thaønh töïu töùc laø phaàn vò Thaäp Haïnh, chính laø Toâng cuûa phaåm naøy.
5. Giaûi thích vaên.

***Giaûi thích teân goïi:*** Coâng ñöùc laø Theå cuûa haïnh. Hoa Tuï laø teân goïi theo ví duï, ca ngôïi veà haïnh thuø thaéng vi dieäu coù theå mang laïi quaû laøm nôi nöông töïa cho caùc haïnh quy tuï, caùc ñöùc tuï taäp coù theå trang nghieâm cho quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, laø nhaân cho neân laáy laøm teân goïi cuûa Boà-taùt. Thaäp Haïnh laø töôùng caên baûn cuûa caùc haïnh, vaên noùi ví nhö caùc phaùp töø möôøi taêng leân, moät ñeán voâ löôïng ñeàu laáy möôøi laøm soá caên baûn, bôûi vì trí tueä cho neân sai bieät, thuaän theo naêm nghóa maø coù ñöôïc teân goïi. Bôûi vì chuùng tröôùc ñaây ñaõ quy tuï, tieáp ñeán caàn phaûi noùi roõ raøng cho neân tieáp tuïc ñöa ra. Phaåm naøy laáy Theå cuûa söï tu haønh vaø phaàn vò laøm Toâng.

Phaân roõ veà vaên. Vaên naøy coù baûy phaàn: Moät laø phaàn Tam-muoäi, hai laø phaàn gia hoä, ba laø phaàn sinh khôûi, boán laø phaàn caên baûn, naêm laø phaàn tuyeân thuyeát, saùu laø phaàn lôïi ích, baûy laø phaàn keä tuïng.

Moät laø phaàn Tam-muoäi, kheùo leùo ñieàu phuïc Ñònh laø löïc cuûa haïnh.

Hai laø phaàn gia hoä, Töïa veà gia hoä khuyeán khích, laø trình baøy veà phaùp haønh naøy coù yù nghóa voâ cuøng saâu xa, phaïm vi khoâng phaûi thuoäc veà mình, töï nhieân khoâng phaûi laø ñaïo löïc gia trì cuûa chö Phaät tuyeân thuyeát thì khoâng coù caùch naøo bieát ñöôïc, cho neân tieáp theo phaûi trình baøy. Trong phaàn naøy coù hai: Moät, toång quaùt phaân roõ veà gia hoä baèng vieäc laøm; hai, töø “Phaät töû ñöông thöøa Phaät…” trôû xuoáng trình baøy veà töôùng gia hoä sai bieät.

*Vaên toång quaùt veà gia hoä coù ba:* Ñaàu laø trình baøy veà Phaät gia hoä khen ngôïi, hai töø “Thaäp phöông…” trôû xuoáng trình baøy veà nguyeân côù gia hoä, ba töø “Duïc linh nhöõ quaûng…” trôû xuoáng phaân roõ veà gia hoä baèng vieäc laøm. Vaên phaàn ñaàu coù ba, gioáng nhö Hoäi tröôùc. Trong nguyeân côù coù boán caâu coù theå bieát. Trong gia hoä baèng vieäc laøm coù möôøi caâu: Moät caâu ñaàu “Duïc linh…” laø toång quaùt, tieáp theo taùm caâu laø môû roäng, tieáp theo moät

150 BOÄ KINH SÔÙ 9

caâu laø keát luaän veà sai bieät. Hai laø töôùng gia hoä sai bieät qua ba nghieäp coù theå bieát.

Hoûi: Vì sao yù gia hoä trao cho phaùp?

Ñaùp: Phaùp laø caên baûn cuûa Chaùnh haïnh, vì vaäy trao cho phaùp.

Laïi hoûi: Hoäi tröôùc vì sao khoâng trao cho phaùp maø laïi trao cho trí? Ñaùp: Bôûi vì phaùp töø trí phaùt sinh cho neân ñích thaân coù theå trôû thaønh haïnh, trí caûnh töùc laø thoâng suoát cho neân Hoäi tröôùc chæ trao cho trí. Ñaây laø döïa theo Ñòa tieàn, khoâng phaûi laø phaàn vò Chöùng cho neân ñöa ra caùch

giaûi thích naøy maø thoâi. Trong phaàn gia hoä baèng yù coù ba coù theå bieát.

Boán laø phaàn caên baûn, töø “Caùo chö Boà-taùt ngoân…” trôû xuoáng, vaên coù hai: Moät, ca ngôïi Toâng boån roäng lôùn cuûa Thaäp Haïnh töùc laø Theå; hai, neâu ra möôøi teân goïi töùc laø Töôùng. Saùu quyeát ñònh giaûi thích gioáng nhö tröôùc, nhöng haønh khaùc nhau maø thoâi.

Hoûi: Vì sao tröôùc ñaây quaùn veà töôùng döïa theo taùnh, nay ôû ñaây laïi döïa theo haønh nghieäp?

Ñaùp: Vì töôùng cuûa phaàn vò Giaûi tröôùc ñaây khoâng phaûi laø thuø thaéng cho neân döïa theo taùnh, haønh töôùng naøy thì thuø thaéng cho neân döïa theo töôùng, ñieàu naøy neân suy nghó chính xaùc. Sôû dó cuøng vôùi nhaân quaû voâ thöôøng laø vì hieån baøy ôû phaàn vò cuûa nhaân coù löu chuyeån maø thoâi.

Thöù hai laø trong töôùng cuûa phaàn caên baûn coù naêm:

1. Hoûi.
2. Ñaùp toùm löôïc.
3. Trôû laïi hoûi.
4. Ñaùp.
5. Keát luaän.

Thöù tö trong phaàn ñaùp: Moät, giaûi thích veà Hoan hyû laø Boá thí trôû thaønh nieàm vui cho mình vaø ngöôøi; hai, nhieâu ích laø Trì giôùi thaâu nhieáp lôïi ích; ba, khoâng saân haän laø Nhaãn nhuïc chaám döùt noãi oaùn haän cuûa mình vaø ngöôøi; boán, voâ taän laø Tinh tieán ñaït ñöôïc coâng ñöùc voâ cuøng taän; naêm, lìa si loaïn laø ñaït ñöôïc Ñònh; saùu, kheùo leùo hieän roõ laø Trí hieän roõ veà phaùp duyeân khôûi; baûy, khoâng vöôùng maéc töùc laø phöông tieän hoùa ñoä; taùm, toân troïng töùc laø thaønh töïu yù nguyeän; chín, phaùp thieän laø naêng löïc trí tueä kheùo leùo noùi phaùp; möôøi, chaân thaät laø ñaït ñöôïc Trí thuaän theo lyù kheùo leùo noùi phaùp.

Naêm laø trong phaàn tuyeân thuyeát coù möôøi coù theå bieát.

Trong ñoaïn Phaät töû nhö theá naøo…, ñaây laø vaên phaàn ñaàu coù ba: Moät, nhaéc laïi caâu hoûi; hai, giaûi thích; ba, keát luaän. Vaên giaûi thích coù ba: Moät laø phaân roõ veà haønh töôùng boá thí coù hai: Ñaàu laø giaûi thích, sau laø keát lu-

152 BOÄ KINH SÔÙ 9

aän. Haønh töôùng coù möôøi baûy caâu coù theå bieát. Hai töø “Boà-taùt tu hoan hyû haïnh thôøi…” trôû xuoáng trình baøy veà haïnh thuaàn thuïc môû roäng thaâu nhieáp khieán cho ngöôøi khaùc hoan hyû, vaên naøy coù boán:

1. Tu oai nghi Boá thí.
2. Lìa xa loãi laàm.
3. Thieát laäp phöông tieän.
4. Trình baøy veà vieäc laøm.

Vaên phaàn naøy coù ba caâu, ñoù laø nhaân quaû cuûa mình vaø vì chuùng sinh, caâu thöù ba coù hai coù theå bieát. Ba töø “Ly chö ngaõ töôùng…” trôû xuoáng trình baøy veà lìa ba Luaân thaønh töïu Thí ñoä (ñaøn ñoä), phaàn naøy coù hai caâu, ñoù laø Töï lôïi vaø Lôïi tha.

*Vaên veà töôùng Nhieâu ích coù ba:* Moät laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên phaàn hai laø ñaùp coù ba: Moät, trình baøy veà Taùnh thaønh töïu, hai Theå cuûa giôùi coù taùm caâu. Hai, töø “Boà-taùt nhö thò trì giôùi thôøi…” trôû xuoáng ñoái vôùi duyeân phaân roõ veà töôùng Trì, phaàn naøy coù boán: Moät laø nghi thöùc trì giôùi; hai laø phaân roõ phöông tieän; ba laø lìa xa loãi laàm, phaàn naøy coù naêm caâu, caâu ñaàu phaân hai coù theå bieát; boán laø trình baøy veà söï thaønh töïu, phaàn naøy coù hai caâu coù theå bieát. Ba, töø “Haø dó coá thò ngaõ nghieäp…” trôû xuoáng laø neâu ra haønh lìa töôùng thaønh töïu Giôùi ñoä. Trong naøy coù hai: Ñaàu laø hoûi, sau laø ñaùp. Vaên ñaùp coù ba: Moät laø trình baøy veà Quaùn coù naêm caâu, hai töø “Vò ñoä giaû…” trôû xuoáng trình baøy veà yù, ba töø “Ngaõ ñöông…” trôû xuoáng trình baøy veà sinh khôûi.

*Vaên veà khoâng saân haän coù ba:* Ñaàu laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên ñaùp coù hai: Moät, phaân roõ veà Theå cuûa Nhaãn haïnh coù taùm caâu; hai, töø “Boà-taùt thaønh töïu nhö thò tònh tueä nhaãn…” trôû xuoáng laø ñoái vôùi duyeân phaân roõ veà töôùng Nhaãn. Vaên veà töôùng coù ba: Moät, nhaãn nhòn ngöôøi khaùc khoâng lôïi ích, phaàn naøy naêng-sôû phaân hai, trong naêng thì khaåu-thaân phaân hai. Hai, töø “Boà-taùt taùc thò tö duy…” trôû xuoáng laø yeân taâm nhaãn nhòn coù ba, ñoù laø thieát laäp-vaën hoûi-traû lôøi coù theå bieát. Ba, töø “Phuïc caùnh tö duy…” trôû xuoáng phaân roõ veà phaùp cuûa nhaãn nhòn, trong naøy ñaàu laø phaùp, tieáp töø “Thò coá…” trôû xuoáng laø vieäc laøm coù ba caâu, ba töø “Phaät sôû haønh phaùp…” trôû xuoáng phaân roõ veà nghi ngôø.

*Vaên veà töôùng voâ cuøng taän coù ba,* ñoù laø hoûi-ñaùp vaø keát luaän. Vaên ñaùp coù ba: Moät, phaân roõ veà Theå cuûa tinh tieán, töùc laø Caàn-Duõng-Tieán coù möôøi moät caâu; hai, töø “Boà-taùt phuïc taùc thò nieäm…” trôû xuoáng laø gia haïnh veà Tieán coù hai, moät laø trình baøy veà söï lìa xa, hai laø phaân roõ veà nôi höôùng ñeán; ba, töø “Boà-taùt thaønh töïu nhö thò…” trôû xuoáng phaân roõ veà khoù hoaïi khoâng ñaày ñuû nhö nhau, phaàn naøy coù hai: Moät laø coù hai hoûi-ñaùp phaân roõ

SOÁ 1732 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH, Quyeån 2 (Phaàn 1) 153

veà khoù hoaïi, hai laø giaûi thích veà phaïm vi coù theå bieát.

*Vaên veà töôùng lìa si loaïn coù ba:* Ñaàu laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên ñaùp coù ba: Moät, phaân roõ veà tieán vaøo lyù an laïc truù trong Ñònh; hai, Boà-taùt naøy thaønh töïu tòch tònh daãn daét thoâng suoát trong Ñònh; ba, töø “Boà-taùt vaên thöû naêng hoaïi…” trôû xuoáng laø tuøy theo Ñònh ñeå Lôïi tha. Trong naøy phaàn moät coù ba: Moät, phaân roõ Theå cuûa Ñònh khoâng maát. Hai, töø “Boà-taùt thaønh töïu nhö thò ñaúng…” trôû xuoáng laø phaân roõ veà nghieäp duïng cuûa Ñònh, trong phaàn naøy coù boán:

1. Toång quaùt phaân roõ.
2. Töø “Haø dó coá…” trôû xuoáng laø giaûi thích veà nguyeân côù.
3. Töø “Thöû Boà-taùt…” trôû xuoáng laø rieâng bieät phaân roõ coù hai, ñaàu laø phaân roõ, tieáp laø ñoái vôùi nhaân ñeå trình baøy.
4. Töø “Nhö thò ñaúng…” trôû xuoáng laø laáy môû roäng ñeå hieån baøy toùm löôïc. Ba, töø “Boà-taùt ö Tam-muoäi trung…” trôû xuoáng phaân roõ quaùn haïnh thaønh töïu töï taïi tröôùc ñaây maø thoâi, trong naøy töôùng taùnh thaønh töïu ñoái trò phaân ba, vaên coøn laïi coù theå bieát.

*Vaên veà kheùo leùo hieän roõ coù ba:* Ñaàu laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên ñaùp coù ba: Moät, phaân roõ veà Baùt-nhaõ gia haïnh; hai, töø “Voâ sôû y-voâ sôû truù…” trôû xuoáng laø chính thöùc chöùng ñöôïc trí; ba, töø “Phaân bieät nhaát thieát theá gian phaùp…” trôû xuoáng laø Haäu trí Baùt-nhaõ. Vaên phaàn moät coù hai: Moät laø trình baøy veà Theå cuûa trí, hai töø “Voâ sôû höõu…” trôû xuoáng laø giaûi thích veà nghóa thaønh töïu tröôùc ñaây. Vaên veà chính thöùc chöùng ñöôïc trí coù möôøi taùm caâu, coù boán:

1. Baûy caâu phaân roõ veà Lyù töông öng vôùi Trí.
2. Töø “Ly nghieäp baùo…” trôû xuoáng coù saùu caâu phaân roõ chính thöùc chöùng ñöôïc lìa caùc töôùng.
3. Töø “Voâ sôû y truù…” trôû xuoáng coù hai caâu phaân roõ veà phaàn löôïng ñaõ an truù.
4. Töø “Nhaäp ly hö voïng…” trôû xuoáng coù ba caâu trình baøy quaùn thaønh töïu phaàn hoûi veà tieán vaøo Voâ taùnh. Vaên veà Haäu trí coù ba: Moät, phaân roõ veà Nhö lyù trong trí Nhö löôïng töùc laø hieån baøy veà phaùp ñaõ nhaän bieát; hai, töø “An truù tam theá bình ñaúng…” trôû xuoáng phaân roõ veà Nhö löôïng trong trí Nhö löôïng töùc laø ñoái vôùi chuùng sinh ñaõ hoùa ñoä; ba, töø “Thò Boà-taùt truù thöû haïnh thôøi…” trôû xuoáng laø ñöùc duïng töï taïi. Vaên coøn laïi suy nghó coù theå bieát.

*Vaên veà khoâng vöôùng maéc coù ba:* Ñaàu laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên ñaùp coù ba: Moät, phaân roõ veà phöông tieän Töï lôïi; hai, töø “Sô ñaéc thoï kyù…” trôû xuoáng phaân roõ veà phöông tieän Lôïi tha; ba, töø “Boà-taùt

154 BOÄ KINH SÔÙ 9

nhö thò quaùn saùt…” trôû xuoáng laø kheùo leùo ñaày ñuû Töï lôïi vaø Lôïi tha coù hai: Moät laø phaân roõ hai haïnh, hai töø “Sôû dó giaû haø…” trôû xuoáng phaân roõ nguyeân côù coù theå bieát.

*Vaên veà Töï lôïi coù hai:* Moät laø Tu trong phaàn vò cuûa mình, hai töø “Baát xaû Boà-taùt taâm…” trôû xuoáng phaân roõ veà Tu trong phaàn vò thuø thaéng, coù hai coù theå bieát. Phaàn vò cuûa mình coù ba: Moät, ôû trong phaùp thanh tònh tu veà haïnh khoâng vöôùng maéc, coù hai coù theå bieát; hai, töø “Kieán baát tònh saùt…” trôû xuoáng laø ôû trong haønh nhieãm thaáy tu veà baát tònh; ba, töø “Haø dó coá…” trôû xuoáng phaân roõ nguyeân côù khoâng vöôùng maéc tröôùc ñaây, coù ba: Moät laø hoûi ñaùp toång quaùt phaân roõ, hai laø môû roäng phaân roõ, ba laø ñoái vôùi sinh khôûi trình baøy veà lìa xa loãi laàm.

*Vaên veà Lôïi tha coù ba:* Moät laø phaân roõ veà quaùn phöông tieän Ñaïi Bi; hai töø “Baát tröôùc thaân ñaúng…” trôû xuoáng chính thöùc trình baøy veà haïnh khoâng vöôùng maéc, trong phaàn naøy coù möôøi caâu; ba töø “Haø dó coá…” trôû xuoáng trình baøy veà nguyeân côù khoâng vöôùng maéc. Phaàn moät laø quaùn Ñaïi Bi coù ba: Moät, phaân roõ veà Ñaïi Bi saâu naëng; hai, töø “Nhó thôøi Boà-taùt kieán bæ sinh…” trôû xuoáng trình baøy veà taêng thöôïng; ba, töø “Nhó thôøi Boà-taùt taùc nhö thò nieäm…” trôû xuoáng trình baøy Ñaïi Bi laø ñaàu tieân maø thoâi.

*Vaên veà Toân troïng coù ba:* Ñaàu laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên ñaùp coù saùu: Moät, phaân roõ veà phaùp ñöôïc toân troïng. Hai, töø “Thöû Boà-taùt haønh thôøi…” trôû xuoáng phaân roõ veà nôi höôùng ñeán, phaàn naøy coù hai, moät laø höôùng ñeán, hai laø lôïi ích; phaàn lôïi ích coù ba lôïi ích:

1. Thaønh töïu yù nguyeän.
2. Thaønh töïu chuùng sinh.
3. Hieån baøy veà lyù.

Trong phaàn Lyù coù hai: Ñaàu laø phaùp-duï-hôïp töùc laø laäp Toâng, hai laø coù hai vaën hoûi coù theå bieát. Ba, töø “Boà-taùt nhö thò…” trôû xuoáng phaân roõ veà Duïng ñaõ thaønh töïu, coù ba vaên veà phaùp-duï-hôïp, trong vaên ñaàu veà phaùp:

1- Töøng haïnh moät lìa xa loãi laàm. 2- Ñaït ñöôïc phaùp laø con ngöôøi.

3- Thaønh coâng hoøa nhaäp phaùp giôùi. Boán, töø “Nhi Boà-taùt Ma-ha- taùt…” trôû xuoáng trình baøy veà haïnh töï taïi. Naêm, töø “Nhö thò Boà-taùt thaønh töïu…” trôû xuoáng phaân roõ veà Duïng khoâng coù hai, vaên phaàn naøy coù boán nghóa, nghóa thöù tö trong phaàn ñaùp coù ba vaên veà phaùp-duï-hôïp coù theå bieát. Saùu, töø “Thöû Boà-taùt…” trôû xuoáng trình baøy veà haïnh thaønh töïu coù hai: Moät laø Töï lôïi, hai laø Lôïi tha. Vaên veà Lôïi tha coù hai: Moät laø Giaùo, hai laø noùi roõ yù mình ñeå tröø boû nghi ngôø coù hai: Ñaàu laø noùi roõ yù, sau coù hai vaën hoûi coù theå bieát.

SOÁ 1732 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH, Quyeån 2 (Phaàn 1) 155

*Vaên veà Phaùp thieän coù boán:* Ñaàu laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän, boán laø lôïi ích. Vaên ñaùp coù ba: Moät, neâu ra phaùp thieän ñeå laøm chuûng töû Phaät; hai, töø “Thanh tònh Ñaø-la-ni…” trôû xuoáng laø giaûi thích veà thaønh töïu Theå cuûa haïnh; ba, töø “Boà-taùt Ma-ha-taùt an truù thieän phaùp haønh…” trôû xuoáng döïa theo tu phaân roõ veà thaønh töïu. Vaên thöù hai giaûi thích veà thaønh töïu Theå cuûa haïnh coù hai: Moät, phaân roõ veà Theå cuûa haïnh coù hai coù theå bieát; hai, töø “Nhó thôøi Boà-taùt…” trôû xuoáng trình baøy veà taùc duïng cuûa haïnh, taùc duïng coù hai coù theå bieát. Vaên thöù ba döïa theo tu phaân roõ veà thaønh töïu coù hai: Moät laø toång quaùt, hai laø rieâng bieät. Vaên rieâng bieät coù ba: 1- Toång quaùt, 2- Töø “Phaät töû…” trôû xuoáng laø rieâng bieät coù hai coù theå bieát, 3- Töø “Thaønh töïu nhö thò thaäp loaïi thaân…” trôû xuoáng laø keát luaän thaønh töïu taùc duïng cuûa haïnh.

*Vaên veà Chaân thaät coù hai:* Ñaàu laø hoûi, sau laø ñaùp. Vaên ñaùp coù baûy: Moät, lôøi noùi vaø vieäc laøm töông öng cho neân chaân thaät. Hai, töø “Thöû Boà-taùt…” trôû xuoáng laø haïnh töông öng, ñaây chính laø giaûi thích teân goïi. Ba, töø “Boà-taùt thaønh töïu chuùng sinh…” trôû xuoáng phaân roõ veà Theå cuûa haïnh, phaàn naøy coù hai: Ñaàu laø thieát laäp, tieáp töø “Thò coá…” trôû xuoáng laø keát luaän veà thuø thaéng. Vaên veà thieát laäp coù hai, ñeàu coù thieát laäp-vaën hoûi vaø ñaùp. Boán, töø “Baát xaû…” trôû xuoáng phaân roõ veà taùc duïng cuûa haïnh, ñoù laø thaân-khaåu-yù töùc laø ba. Naêm, töø “Boà-taùt Ma-ha-taùt truù Ñaïi Bi…” trôû xuoáng phaân roõ ngay phaàn vò laáy nhaân ñeå thaønh töïu quaû. Saùu, töø “Thò danh…” trôû xuoáng laø keát luaän. Baûy, töø “Thöû Boà-taùt an truù…” trôû xuoáng laø thaønh töïu lôïi ích.

Treân ñaây laø döïa theo töôùng Tín-Haïnh cuûa Nhaát thöøa. Neáu luùc döïa theo ba Thöøa nhôø vaøo phaàn vò quaùn saùt rieâng bieät thì nhö kinh.

Trong Haïnh thöù nhaát bôûi vì töï ñaït ñöôïc Nhaát thieát chuûng trí cho neân khôûi leân boán Tinh tieán, thöôøng xuyeân tu hai phaùp thieän, thöôøng xuyeân ñoaïn hai phaùp aùc, voán laø ñeå caàu quaû Phaät.

Trong Haïnh thöù hai bôûi vì ñaït ñöôïc töï thaân coù Ñaïi löïc voán laø boán Nhö yù tuùc: Nieäm giöõ gìn caûnh, Tinh tieán tìm caàu, Ñònh-Xaû thaâu nhieáp, Tueä soi chieáu caûnh, cho neân töï taïi ñaït ñöôïc phaùp Voâ sinh.

Trong Haïnh thöù ba bôûi vì nguyeän ñaày ñuû Voâ uùy, ñoù laø naêm caên Tín-Tieán-Nieäm-Ñònh-Tueä ñeàu voán laø Voâ töôùng.

Trong Haïnh thöù tö bôûi vì caàu ñaày ñuû Tam Baûo, ñoù laø naêm phaàn phaùp: Thaân giôùi tröø boû sai laàm cuûa thaân, Ñònh khoâng coù taâm taùn loaïn, Tueä toû ngoä töôùng hö giaû, Giaûi thoaùt khoâng coù raøng buoäc, Giaûi thoaùt tri kieán cho neân thaáy bieát taát caû chuùng sinh khoâng coù raøng buoäc, bôûi vì caùc phaùp nhö hö khoâng cho neân khoâng coù hai.

156 BOÄ KINH SÔÙ 9

Trong Haïnh thöù naêm bôûi vì hoùa ñoä taát caû chuùng sinh, ñoù laø taùm Chaùnh ñaïo: Töø thaày phaùt sinh Tueä goïi laø Chaùnh tri kieán, ñaït ñöôïc phaùp phaùt sinh suy nghó goïi laø Chaùnh tö duy, xuaát gia hoïc ñaïo ñaït ñöôïc ba phaàn ñaïo goïi laø Chaùnh ngöõ-Chaùnh nghieäp-Chaùnh maïng, tieán vaøo taùnh Khoâng cuûa phaùp goïi laø Chaùnh ñònh-Chaùnh giaùc, ñoái vôùi Voâ sinh khoâng hai cho neân quaùn saùt veà moät hôïp töôùng.

Trong Haïnh thöù saùu bôûi vì Ñaïi Bi cho neân khôûi leân baûy quaùn, Traïch phaùp-Nieäm phaùp-Tinh tieán phaùp-Quaùn phaùp-Hyû phaùp-Ñònh phaùp-Tueä phaùp, voán laø hoøa vaøo moät töôùng.

Trong Haïnh thöù baûy bôûi vì ñaït ñöôïc boán Voâ ngaïi, ñoù laø naêm caên thieän, Chaùnh quaùn-Noaõn quaùn-Ñaûnh quaùn-Nhaãn quaùn, ba coõi Khoâng, Ñeä nhaát quaùn coù theå sinh khôûi Ñaïi minh tueä Voâ töôùng cuûa Thaäp Ñòa, cho neân Ñeä nhaát Khoâng bình ñaúng chöa thay ñoåi thai cuûa Thaùnh nhaân.

Trong Haïnh thöù taùm bôûi vì töøng haïnh töøng haïnh trong taát caû caùc coõi Phaät, ñoù laø boán Hoùa phaùp, Phaùp bieän-Nghóa bieän-Ngöõ bieän-Nhaïo thuyeát bieän, boán loaïi naøy goïi laø Tueä, taùnh soi chieáu taát caû caùc phaùp Voâ sinh, voán laø haïnh trong Ñeä nhaát nghóa ñeá.

Trong Haïnh thöù chín bôûi vì ôû trong moät nieäm soi chieáu taát caû caùc phaùp, ñoù laø ba ñôøi-möôøi hai nhaân duyeân ñeàu laø giaû hôïp hoäi tuï thaønh taùnh, cho neân thaät söï khoâng theå ñaït ñöôïc.

Trong Haïnh thöù möôøi bôûi vì töï taïi chuyeån Ñaïi phaùp luaân, ñoù laø Tam Baûo cuûa Boà-taùt, Trí hieåu roõ Trung ñaïo taát caû caùc phaùp khoâng sinh laø Phaät baûo, pheùp taéc söû duïng laø Phaùp baûo, thöôøng xuyeân ñi vaøo saùu neõo cuøng vôùi chuùng sinh töông öng goïi laø Taêng baûo, cho neân chuyeån taát caû doøng chaûy cuûa chuùng sinh hoøa vaøo bieån Phaät. Ñaây laø döïa theo ba Thöøa nhôø vaøo phaàn vò maø noùi.

Saùu laø phaàn lôïi ích, töø “Nhó thôøi Phaät thaàn löïc coá…” trôû xuoáng laø chöùng minh thaønh töïu veà phaùp ñaõ noùi, vaên naøy coù boán: Moät, maët ñaát chaán ñoäng-möa hoa…. Hai, töø “Nhö thò Töù Thieân…” trôû xuoáng laø keát luaän quy veà bình ñaúng. Ba, töø “Nhó thôøi caùc quaù…” trôû xuoáng trình baøy veà Boà- taùt möôøi phöông chöùng minh thaønh töïu. Duøng vaên Boà-taùt möôøi phöông chöùng minh thaønh töïu naøy thì bieát, caùc Hoäi sau chæ laø Phaät Boà-taùt cuøng teân goïi ôû coõi naøy ñeàu bôûi vì chöùng minh nghóa lyù cho neân ñeán tuï hoäi. Hoäi ñaàu tieân möôøi phöông cuøng teân goïi laø Taäp, chæ laø aûnh höôûng neâu leân phaïm vi cuûa phaàn vò chöa phaûi laø chöùng phaùp, coøn laïi coù theå döïa theo ñoù. Boán, keát luaän thoâng suoát möôøi phöông.

Baûy laø vaên truøng tuïng coù hai: Moät, tröôøng haøng phaân roõ veà yù thuyeát keä.

SOÁ 1733 - HOA NGHIEÂM KINH THAÙM HUYEÀN KYÙ, Quyeån 8 157

Hoûi: Trong naøy chuûng taùnh Phaät vaø chuûng taùnh Boà-taùt khaùc nhau theá naøo?

Ñaùp: Nhaân vò cuûa Boà-taùt do Phaät maø thaønh töïu töùc laø taùnh Phaät, do Boà-taùt töï thaønh töïu töùc laø taùnh Boà-taùt, nhö vaäy coù theå suy nghó chính xaùc maø thoâi. Hai, phaàn thuyeát keä coù moät traêm hai möôi keä, trong phaàn naøy coù ba:

1. Ñaàu laø keä baûy chöõ ca ngôïi toång quaùt;
2. Ca ngôïi rieâng bieät;
3. Sau coù boán haøng toång quaùt keát luaän veà taâm tình roäng lôùn, ñieàu ñoù coù theå suy nghó. Vaû laïi, nhöõng phaåm ñöùc naøy trong moãi moät phaàn vò Thaäp Haïnh treân ñaây ñeàu coù ñuû.

■