ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH TUØY SÔÙ DIEÃN NGHÓA SAO

**QUYEÅN 78**

Sôù töø caâu: “Thöù hai, Phaät töû !” tieáp xuoáng: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm ba:

Moät: Neâu soá löôïng ñeå phaân ñònh toång quaùt.

Hai: Töø caâu: “Hoaëc toùm löôïc chaúng ñuû” tieáp xuoáng: Laø nhaän xeùt, phaân bieät.

Ba: Töø caâu: “Xeùt kyõ thì moät Töôùng ñeàu döïa nôi” tieáp xuoáng: Laø noùi veà phaàn chính. Phaàn naày goàm hai chi tieát:

Thöù nhaát: Môû roäng ñeå xaùc nhaän veà thöù lôùp cuûa Kinh.

Thöù hai: Töø caâu: “Nay duøng loaïi ñeå ñoái chieáu” tieáp xuoáng: Laø baøn veà phaàn chính töùc möôøi chín ñoaïn.

Noùi: “Ñaây töùc thuaän theo Quaùn Töôùng Haûi”: Töùc Kinh Quaùn Phaät Tam muoäi Haûi, quaùn veà “Bieån Töôùng” cuûa Phaät coù hai:

Moät laø Quaùn chung, coù ba möôi hai Töôùng Hai laø Quaùn rieâng nôi moãi moãi caùc Töôùng. Caên cöù trong Quaùn rieâng laïi coù hai nghóa:

Thöù nhaát: Töø ñænh ñaàu ñeán chaân goïi laø Quaùn thuaän.

Thöù hai: Töø töôùng xoaùy troøn hình baùnh xe ngaøn taêm döôùi baøn chaân cho ñeán ñænh ñaàu laø Quaùn nghòch. Vì theá vieát: “Nay laø Quaùn thuaän” döïa vaøo lôøi cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn thì neân noùi laø “Thuaän thuyeát”. Do muoán xaùc nhaän Quaùn laø goác neân goïi laø Quaùn thuaän. Töùc nôi Kinh kia laø quyeån thöù chín, phaåm thöù chín : Quaùn Töôïng.

Sôù caâu: “Neáu theá thì phaàn coøn laïi coù theå khoâng nhö theá”:

Treân chính laø noùi tính chaát vieân dung. Töøø ñaây trôû xuoáng laø thoâng toû choã vöôùng maéc. Töùc coù vaán naïn: “Neáu bieåu ñaït söï vieân dung thì sao chaúng cho caùc töôùng ñeàu goàm ñuû ba möôi hai?” YÙ ñaùp laïi coù theå nhaän bieát. Nhöng vaên cuõng chia laøm ba:

Moät: Chính thöùc giaûi ñaùp.

Hai: Töø caâu: “Neân Kinh Thieän Sinh vieát” tieáp xuoáng: Laø daãn

302 BOÄ KINH SÔÙ 15

chöùng.

Ba: Töø caâu: “ Ñaây laø caên cöù nôi Töôùng-Haûo cuøng ñoái chieáu” tieáp xuoáng: cuõng laø thoâng toû choã vaán naïn.

Vaán naïn neâu: “Caùc Kinh Luaän noùi ñeå thaâu phuïc ñoái vôùi con ngöôøi neân neâu ba möôi hai Töôùng. Ñeå thaâu phuïc haøng chö Thieân neân noùi taùm möôi veû ñeïp (Haûo). Trong coõi ngöôøi thì Luaân Vöông coù ba möôi hai Töôùng maø khoâng coù taùm möôi veû ñeïp, töùc veû ñeïp (Haûo) thì hôn”. Cho neân vì ñaáy maø caàn thoâng toû. Töùc ôû ñaây caên cöù nôi Theå cuûa töôùng ñeå ñoái chieáu vôùi Theå cuûa veû ñeïp thì Töôùng hôn so vôùi veû ñeïp. Coøn Kinh kia thì caên cöù theo tính chaát ñaày ñuû nôi con ngöôøi, töùc goàm ñuû veû ñeïp laø hôn.

Nhö ngöôøi ñôøi cho ngöôøi coù khuoân maët moät thöôùc (xöa) khoâng baèng ngöôøi coù chieác muõi ba taác. Ngöôøi coù chieác muõi ba taác khoâng baèng ngöôøi coù ñoâi maét moät taác v.v... Töùc töôùng töôùng cuøng ñoái chieáu ñeå bieän giaûi cho söï hôn keùm...

Sôù caâu: “Moät laø neâu ra teân goïi. Teân goïi theo duïng maø laäp”: Töùc teân goïi AÙnh saùng aáy soi chieáu taát caû caùc phöông. Phaàn tieáp sau bieän minh veà Nghieäp duïng noùi: “Moãi moãi ñeàu goàm vieäc phoùng ra AÙnh saùng cuûa ngoïc baùu Ma ni”, neân bieát roõ laø theo duïng ñeåø laäp teân goïi cuûa AÙnh saùng. Caùc ñoaïn vaên cuûa phaàn sau loái dieãn ñaït thaûy ñeàu nhö vaäy. Hoaëc theo duïng maø laäp, Hoaëc theo ñöùc cuûa Theå coù theå duøng yù ñeå tìm caàu.

Sôù caâu: “Kinh Quaùn Phaät Tam muoäi noùi nhö naém tay hôïp laïi”: Töùc Kinh aáy nôi quyeån thöù tö, daãn ñoaïn naày ñeå xaùc nhaän “Nhö naém tay” ôû treân. Noùi “Naém tay” haõy coøn aån giaáu, “Naém tay hôïp laïi” töùc bao truøm caû naém tay laøm roõ nôi ñænh ñaàu coù töôùng “Loài loä leân”

Töôùng aáy coù khaû naêng dieät tröø taát caû caùc toäi loãi, laøm taêng tröôûng heát thaûy phöôùc ñöùc. Cho neân tính chaát toân quyù thuø thaéng nôi ñænh ñaàu cuûa Phaät chính laø neâu roõ ôû ñaây. Töùc “OÂ Saét Ni Sa” (Nhuïc keá nôi ñænh ñaàu cuûa Phaät) luoân nieäm luoân quaùn, keùo daøi thoï maïng cuûa söï kheùo an truï, dieät tröø moïi khoå nôi ñòa nguïc, chaúng thoï baûy laàn rôi vaøo nöôùc cuûa loaøi suùc sinh, lìa moïi quaû baùo aùc cuûa coõi ngöôøi.

Sôù caâu: “Neáu môû ra töùc goàm ñuû möôøi goùc caïnh”:

Cuõng laø nôi Kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi, quyeån thöù hai, noùi roäng veà vieäc quaùn töôùng Baïch haøo.

Kinh aáy, tröôùc heát noùi veà Nhaân cuûa Töôùng Baïch haøo, vieát: “Töø Taâm xaû, khoâng keo kieät, khoâng thaáy töôùng ôû tröôùc, chaúng nhôù nghó veà cuûa caûi, taøi saûn, khoâng bò boù buoäc maø haønh boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc (Phaàn sau chæ neâu daãn yù) saùu ñoä, möôøi Löïc, boán Voâ sôû uyù, phaùt sinh caùc coâng ñöùc vi dieäu...”. Phaàn tieáp theo noùi: “Sau khi Nhö Lai dieät ñoä, coù

SOÁ 1736 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM TUØY SÔÙ DIEÃN NGHÓA SAO, Quyeån 78 303

caùc ñeä töû, saùu thôøi trong ngaøy ñeâm, coù theå ôû trong moät thôøi, ôû trong moät phaàn nhoû, raát nhoû, coù theå trong giaây laùt nieäm veà töôùng Baïch haøo cuûa Phaät, khieán cho Taâm thoâng toû, khoâng coøn töôùng laàm loaïn, lui tieán phaân minh,yù chaêm chuù khoâng döùt. Ngöôøi nieäm veà töôùng Baïch haøo, hoaëc thaáy töôùng haûo, hoaëc chaúng ñöôïc thaáy, nhöõng ngöôøi nhö theá dieät tröø ñöôïc chín möôi saùu öùc na do tha toäi loãi cuûa haèng haø sa vi traàn soá kieáp sinh töû. Phaät noùi vôùi Phuï vöông: Nhö Lai coù voâ löôïng töôùng haûo. Trong moãi moãi töôùng coù taùm vaïn boán ngaøn caùc töôùng nhoû. Töôùng haûo nhö theá chaúng baèng moät phaàn nhoû coâng ñöùc cuûa töôùng Baïch haøo”.

***Giaûi thích:*** Phaûi neân quan saùt, huoáng chi laø döïa nôi Kinh naày maø quan saùt nhö theá.

Sôù caâu: “Ngöôøi phöôùc ñöùc löôõi daøi lieám tôùi muõi”: Töùc vaên cuûa Luaän Trí Ñoä. Hoaëc “Ñeán coõi Trôøi Phaïm Theá” Töùc nôi Kinh Phaùp Hoa, phaåm Nhö Lai thaàn löïc, Kinh vieát: Baáy giôø, ñöùc Nhö Lai hieän ra töôùng löôõi daøi roäng, treân leân ñeán coõi trôøi Phaïm Theá”. “Hoaëc che phuû caû Tam Thieân” töùc ôû Kinh A di ñaø: “Hieän ra löôõi daøi roäng che phuû khaép Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, noùi lôøi thaønh thaät...”

Sôù caâu: “Khoâng chôø quaùn phaù tröø söï tích tuï”: Kinh Kim Cöông vieát: Naøy Tu Boà ñeà yù cuûa Toân giaû theá naøo? Soá vi traàn hieân coù nôi Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi laø nhieàu chaêng? Tu Boà ñeà thöa: Raát nhieàu, thöa Theá Toân! Tu Boà ñeà! Caùc vi traàn, Nhö Lai noùi chaúng phaûi laø vi traàn, neân goïi laø vi traàn. Nhö Lai noùi theá giôùi chaúng phaûi laø theá giôùi, neân goïi laø theá giôùi”.

***Giaûi thích:*** Ñoaïn naày, Luaän goïi laø ñoaïn thöù möôøi, quaùn phaù truù xöù cuûa haønh töông öng trong Saéc cuøng thaân chuùng sinh keát hôïp. Ñaïi yù noùi: “Theá giôùi cuûa chuùng sinh chæ laø söï thaâu goàm vi traàn maø thaønh. Hieän taïi töø thoâ ñeán teá, cho tôùi cöïc vi ñeàu khoâng coù Theå taùnh thaät, neân vieát: Theá giôùi chaúng phaûi laø theá giôùi”.

Nay noùi: “Khoâng chôø quaùn phaù tröø” töùc quaùn phaù tröø chæ laø giaû töôûng vì chöa thaáu roõ. Neáu thaáu toû caùc phaùp voán laø Khoâng thì chaúng chôø quaùn phaù tröø. Vieát: “Phaù vôõ söï tích tuï” laø neâu daãn veà nghóa. Cho neân ñaïi sö La Thaäp noùi: “Nhaèm phaù vôõ cöïc vi”. Ñaïi sö Giaùc Hieàn vieát: “Do moät neân nhieàu. Do nhieàu neân moät”. Vi traàn töï noù laø Voâ taùnh töùc laø Khoâng. Phaàn coøn laïi nhö tröôùc ñaõ neâu.

Sôù caâu: “Neân Phaät nhaäp Nieát-baøn, boán raêng khoâng bò huûy hoaïi”: Töùc nôi Kinh Haäu Phaàn, Phaåm “Thaùnh Khu Khueách Nhuaän”.

Sôù caâu: “Trong boán thì coù ba laø phaùp nhuõ”: Luaän, quyeån thöù ba möôi taùm vieát: Naêm töôûng nôi vieäc nghe phaùp:

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

Moät: Nhö vaät baùu. Hai: Nhö maét.

Ba: Nhö AÙnh saùng.

Boán: Nhö coâng ñöùc cuûa Quaû lôùn. Naêm: Töôûng khoâng toäi loãi.

Nay noùi “Phaùp ñaêng” (ñeøn phaùp) laø keát hôïp hai nghóa AÙnh saùng vaø Maét. “Quaû lôùn” töùc hoã trôï cho Phaùp thaân. “Khoâng toäi loãi” laø neâu roõ chung veà söï lìa loãi laàm.

Sôù Töø caâu: “Treân ñaây löôïc neâu ra” tieáp xuoáng: Laø toùm keát phaàn nhaän ñònh, phaân bieät veà choã giaûi thích. Goàm boán chi tieát:

Moät: Bieän minh toång quaùt veà danh, soá.

Noùi: “Dòch giaû ñaõ saép ñaët”: Laø do Taán Kinh khoâng coù phaàn soá.

Hai: Töø caâu: “Ñaõ chaúng noùi taän cuøng” tieáp xuoáng: Laø neâu roõ choã laäp Lyù, nhaèm hôïp cho ñuû soá moät traêm.

Noùi: “Ñaõ chaúng neâu taän cuøng”: Töùc vi traàn trong möôøi Lieân Hoa taïng laø chaúng theå noùi taän cuøng.

Ba: Töø caâu: “Huoáng chi trong ñoù, choã neâu baøy” tieáp xuoáng: Laø laàn nöõa duøng lyù ñeå xaùc nhaän vieäc hôïp thaønh nghóa cuûa moät traêm.

Boán: Töø caâu: “Taán Kinh coù boû soùt” tieáp xuoáng: Laø nhaèm ngaên chaän söï bieän hoä giuùp. Töùc e coù söï bieän hoä: “Nhö moät traêm leû taùm caâu hoûi cuûa Boà-taùt Ñaïi Tueä- nôi Kinh Laêng Giaø- ñaâu caàn troïn soá?” Phaøm laäp danh soá phaàn nhieàu ñeàu coù choã ñöôïc bieåu thò. Cho neân nay thoâng toû choã vaán naïn aáy: Ñaây laø chín möôi baûy Töôùng töùc coù ñoái töôïng ñöôïc bieåu thò. Taán Kinh coù chín möôi boán Töôùng laïi do choã bieåu thò naøo? Xöa, bieåu thò laø hôïp. Nay, bieåu thò laø traùi. Vì theá chaúng neân sinh tình ñeå phoái hôïp. Neáu bieåu thò cuõng neân thaønh chín möôi taùm Töôùng.