*Phaåm 19:* PHAÄT THAÊNG ÑAÂU SUAÁT THIEÂN CUNG NHAÁT THIEÁT BAÛO ÑIEÄN

(Hoäi thöù naêm)

Phaåm naøy töùc laø traû lôøi veà phaàn Hoài Höôùng treân. Boán moân gioáng nhö treân.

1. ***Giaûi thích teân goïi.*** Tri Tuùc Thieân laø döïa theo haïnh laøm chuaån. Vaû laïi, Hoäi thöù ba tröôùc ñaây chæ noùi veà cung ñieän ôû ñoù, Hoäi thöù tö chæ noùi veà söï trang nghieâm, Hoäi thöù naêm noùi ñeán Nhaát thieát baûo trang nghieâm, Hoäi thöù saùu noùi ñeán Ma-ni baûo… laø bôûi vì muoán hieån baøy veà ñöùc töôùng Töø Bi tuøy theo chuùng sinh maø taêng leân.
2. ***YÙ ñöa ra. Vì sao ñöa ra?*** Bôûi vì neáu khoâng Hoài Höôùng thì khoâng bieát töø ñaâu tieán leân. Coù hai yù, moät laø yù ñöa ra thuoäc veà Hoäi, hai laø yù ñöa ra thuoäc veà Phaåm, gioáng nhö tröôùc theo ñoù coù theå bieát.
3. ***Toâng cuûa Hoäi thöù ba phaân bieät*** coù hai, döïa theo ngöôøi vaø phaùp, cuøng coù Theå-Töôùng-Duïng, theo tröôùc coù theå bieát. Nhöng bôûi vì Theå cuûa Toâng trong Hoäi naøy laïi ñöa ra khaùc vôùi caùc Hoäi tröôùc sau, cho neân Toâng coù hai nghóa:
4. Neâu ra taùnh Phoå Hieàn phaùt khôûi thaät ñöùc tuøy theo duyeân sai bieät maø noùi ñeå phaùt khôûi Tín taâm, töùc laø Hoäi thöù nhaát trình baøy veà theá giôùi haûi, Hoäi thöù hai trình baøy veà Thaäp Tín, Hoäi thöù ba trình baøy veà Thaäp Giaûi, Hoäi thöù tö trình baøy veà Thaäp Haïnh, Hoäi thöù naêm trình baøy veà phöông tieän Hoài Höôùng, Hoäi thöù saùu trình baøy veà tu thaønh töïu phaùp cuûa hai haønh nhaân quaû voâ laäu voán coù…, Hoäi thöù baûy döïa vaøo phaùp thaønh töïu ñöùc cuûa haønh nhaân quaû, Hoäi thöù taùm döïa vaøo con ngöôøi thaønh töïu ñöùc sai bieät cuûa phaàn vò. Ñaây ñeàu laø phaùp cuøng hoïc cuûa Nhaát thöøa vaø Tam thöøa.
5. Thaâu nhieáp duyeân sai bieät maø thuaän theo thaät phaùp voán coù, töùc laø Hoäi thöù nhaát quaùn saùt veà naêm Haûi-möôøi Trí vieân minh ñeå baét ñaàu tuyeân thuyeát, Hoäi thöù hai laø phaàn vò Tín thaønh töïu phaàn löôïng coâng ñöùc veà nhaân quaû chaân thaät voán coù cuûa phaàn vò, Hoäi thöù ba laø phaàn vò Giaûi hieån baøy chöùng ñöôïc nhaân quaû Phoå Hieàn thuoäc veà taùnh ñöùc, Hoäi thöù tö laø phaàn vò Haïnh hieån baøy chöùng ñöôïc nhaân quaû Phoå Hieàn thuoäc veà boån taùnh, Hoäi thöù naêm laø phaàn vò phöông tieän Hoài Höôùng hieån baøy chöùng ñöôïc nhaân quaû Phoå Hieàn nhö töôùng cuûa phaùp giôùi, Hoäi thöù saùu laø phaàn vò Chöùng hieån baøy nhaân quaû Phoå Hieàn thuoäc veà chöùng taùnh, Hoäi thöù baûy laø döïa vaøo phaùp ñeå hieån baøy phaïm vi haønh ñöùc cuûa nhaân quaû Phoå Hieàn thuoäc veà Thoâng giaùo, Hoäi thöù taùm döïa vaøo con ngöôøi ñeå hieån baøy chöùng

ñöôïc coâng ñöùc thuoäc veà lyù söï duyeân khôûi cuûa nhaân quaû Phoå Hieàn. Ñaây laø nghóa sai bieät veà phaàn löôïng cuûa phaàn vò.

1. ***Giaûi thích vaên.*** Vaên naøy coù ba phaåm phaân ra hai: Hai phaåm ñaàu laø Töïa veà Phöông tieän, moät phaåm sau laø Chaùnh Toâng. Phaåm ñaàu naøy coù hai: Moät laø duïng cuûa Theå, hai laø Theå dung hoøa. Trong phaàn Theå dung hoøa coù ba, ñoù laø thaân-khaåu-yù, nhöng nhaân quaû töông öng laøm phöông tieän sau, treân ñaây ñeàu gioáng nhö vaäy maø thoâi.

Thöù hai töø “Thôøi bæ Thieân Vöông…” trôû xuoáng laø tuøy duyeân nhieáp hoùa, vaên naøy coù saùu: Moät, töø “Thôøi bæ Thieân Vöông…” trôû xuoáng töø Theå khôûi Duïng laø duyeân nhieáp hoùa; hai, töø “Töùc ö…” trôû xuoáng phaân roõ vua chuaån bò ñoà vaät cuùng döôøng töùc laø thaønh töïu caên; ba, töø “Nhó thôøi Theá Toân, dó Phaät trang nghieâm…” trôû xuoáng trình baøy veà Phaät nhaän lôøi thöa thænh, thaêng toøa laø trình baøy veà töôùng cô caûm; boán, töø “Nhó thôøi Phaät thaàn löïc vi Thieân Vöông coá…” trôû xuoáng trình baøy veà oai löïc thuø thaéng gia hoä chaám döùt loaïn ñoäng truù trong vaéng laëng; naêm, töø “Nhó thôøi Thieân Vöông…” trôû xuoáng trình baøy töø Ñònh vaéng laëng phaùt Trí noùi keä ca ngôïi; saùu, töø “Nhó thôøi Theá Toân thaêng Nhaát thieát baûo ñieän…” trôû xuoáng phaân roõ Phaùp thaân Phaät bình ñaúng thaâu nhieáp lôïi ích thaønh töïu söï vieäc khoâng hö giaû.

*Vaên thöù hai coù hai:* Moät laø thaønh töïu caên; hai töø “Nhó thôøi Thieân Vöông vi Nhö Lai phu toïa caùnh…” trôû xuoáng laø Thieân Vöông ra ngoaøi ñoùn tieáp Ñöùc Theá Toân, phaân roõ veà nghi thöùc cung kính, töùc laø caên chín muoài thaønh töïu mong muoán. Phaàn ñaàu trang nghieâm ñoà vaät cuùng döôøng, vaên coù ba: Moät, toång quaùt trang nghieâm ñeå thieát laäp Toâng; hai, töø “Sôû vò…” trôû xuoáng rieâng bieät môû roäng phaân roõ veà phöông phaùp nghi thöùc tu taäp tieán vaøo; ba, töø “Nhö thò Töù Thieân…” trôû xuoáng laø keát luaän ca ngôïi nhö nhau hieån baøy veà cô öùng vôùi phaùp.

*Vaên phaàn moät coù hai:* Moät laø toång quaùt trình baøy veà choã ngoài trang nghieâm, hai töø “Quaù khöù tu taäp…” trôû xuoáng phaân roõ veà nhaân duyeân. Nhaân duyeân coù möôøi ba caâu, moät caâu ñaàu laø toång quaùt, coøn laïi laø rieâng bieät, theo thöù töï loaïi tröø nghi ngôø coù theå bieát. Ngay phaàn thöù hai töø “Sôû vò…” trôû xuoáng môû roäng noùi veà ôû trong cung ñieän tu haïnh cuùng döôøng trôû thaønh phöông phaùp nghi thöùc, toaøn vaên coù ba:

1. Phaân roõ veà haïnh trang nghieâm töï taïi veà Khí theá gian.
2. Töø “Baùch vaïn öùc chö Thieân thaàn vöông…” trôû xuoáng trình baøy veà haïnh trang nghieâm töï taïi veà Chuùng sinh theá gian, ñaây laø ngöôøi chuû ñoäng cuùng döôøng.
3. Töø “Baùch vaïn öùc chö Ñaïi Boà-taùt…” trôû xuoáng laø haïnh trang

nghieâm töï taïi veà Trí chaùnh giaùc, bôûi vì phaàn naøy laø chöùng lyù.

Coù caùch giaûi thích khaùc: Trong naøy coù naêm möôi taùm chuùng coù theå bieát. Phaàn moät laø Khí theá gian, vaên coù hai:

1. Ñoà vaät trang nghieâm ngoaïi traàn;
2. Töø “Baùch vaïn öùc thaàn löïc töï taïi…” trôû xuoáng trình baøy veà trang nghieâm noäi phaùp. Trong phaàn Trí chaùnh giaùc, möôøi ba caâu ñaàu phaân roõ veà con ngöôøi, tieáp theo hai möôi caâu laø ñöùc cuûa haïnh. Caùc Ñaïi Boà-taùt laø ngöôøi ñi vaøo ñaïo traøng tuï hoäi, Hoa Thuû… laø phaàn vò Tín giaûi.

*Vaên thöù hai laø ñoùn tieáp Phaät coù ba:* Moät, ra ngoaøi ñoùn tieáp laø phaân roõ veà nghi thöùc cung kính coù hai, moät laø keát luaän phaàn tröôùc, hai laø sinh khôûi phaàn sau. Hai, thieát leã cuùng döôøng. Ba, chính thöùc thöa thænh. Phaàn hai laø thieát leã cuùng döôøng, vaên coù ba: Moät, trình baøy veà phaàn mình thöïc haønh cuùng döôøng coù hai, moät laø beân ngoaøi, hai laø beân trong coù theå bieát. Hai, töø “Phaät thaàn löïc coá…” trôû xuoáng trình baøy veà phaàn thaéng tieán thöïc haønh cuùng döôøng. Ba, töø “Nhó thôøi nhaát thieát chö Thieân chuùng…” trôû xuoáng phaân roõ hai haønh tieán vaøo caûnh giôùi Phaät. Hai laø trong ñöùc cuûa phaàn thaéng tieán coù ba: Moät laø toång quaùt, hai laø rieâng bieät trang nghieâm hö khoâng, ba laø tung hoa cuùng döôøng Nhö Lai. Ba, töø “Nhó thôøi nhaát thieát chö Thieân chuùng…” trôû xuoáng trong phaàn trình baøy tieán vaøo caûnh giôùi Phaät coù ba: Moät laø phaân roõ veà Lôïi tha; hai töø “Thôøi chö Thieân kieán Nhö Laïi thaân nhaát nhaát mao khoång…” trôû xuoáng laø ñöùc veà Töï lôïi; ba töø “Nhó thôøi Nhö Lai…” trôû xuoáng phaân roõ töï tha bình ñaúng voâ cuøng töï taïi. Ngay trong ñoaïn tröôùc, moät laø bieát veà ñöùc Lôïi tha, hai töø “Nhö thò chaùnh nieäm…” trôû xuoáng coù möôøi caâu laø keát luaän veà lôïi ích cuûa quaùn saùt

hieåu bieát. Trong phaàn moät laø bieát ñöùc coù hai:

1. Ngöôøi maïnh meõ… laø ñöùc cuûa Baùo thaân,
2. Töø “Thuaän chuùng sinh caên vi hieän Phaät thaân…” trôû xuoáng laø ñöùc cuûa Hoùa thaân. Trong phaàn Baùo thaân, moät laø ñöùc cuûa thaân nghieäp, hai töø “Truù Nhaát thieát trí…” trôû xuoáng phaân roõ veà ñöùc cuûa khaåu nghieäp, ba töø “Phaät trí tueä nguyeät…” trôû xuoáng trình baøy veà yù nghieäp. Trong phaàn Hoùa Phaät, moät laø thaân nghieäp, hai töø “Thöôøng dó phaùp thí…” trôû xuoáng trình baøy veà khaåu nghieäp, ba töø “Giai do tuøng taâm khôûi…” trôû xuoáng phaân roõ veà yù nghieäp. Nhöõng caûnh giôùi Phaät caùch xa treân ñaây, töùc laø söï taùc duïng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi nhaân hoài höôùng.

Hai laø trong ñöùc Töï lôïi coù saùu caâu: Moät, caâu ñaàu phaân roõ veà phoùng aùnh saùng; hai, töø “Töï nhieân…” trôû xuoáng phaân roõ trong aùnh saùng noùi keä; ba, töø “Hieån hieän A-taêng-kyø…” trôû xuoáng trình baøy veà töôùng trang nghieâm; boán, töø “Hieån hieän baát khaû tö…” trôû xuoáng laø hieän ra Hoùa thaân

4 BOÄ KINH SÔÙ 9

thuyeát phaùp; naêm, töø “Höïu Phaät thaân trung…” trôû xuoáng hieän ra aùnh saùng quyù baùu hieån baøy veà nhaân haïnh; saùu, töø “Höïu ñoå töï taïi thaàn löïc…” trôû xuoáng trình baøy veà thuyeát phaùp giaùo hoùa.

Ba laø phaàn Töï tha bình ñaúng voâ cuøng töï taïi, vaên coù boán: Moät, nhaéc laïi ñöùc Töø Bi tröôùc ñaây; hai, töø “Duïc linh voâ löôïng…” trôû xuoáng laø tuøy cô nhieáp hoùa lôïi ích; ba, töø “Thaønh töïu Nhö Lai…” trôû xuoáng laø thaønh töïu ñöùc tieán vaøo coõi Phaät; boán, töø “Nhö Lai hieån hieän…” trôû xuoáng laø keát luaän ca ngôïi veà voâ taän.

Thöù ba laø vaên veà tuøy duyeân nhieáp hoùa coù ba: Moät, chính thöùc ñi ñeán; hai, gioáng nhö phöông khaùc; ba, phaân roõ veà lôïi ích coù theå bieát.

Thöù naêm laø vaên veà trí coù ba: Moät, tröôøng haøng veà nhôù laïi, töùc laø Theå cuûa trí. Hai, thuyeát keä trình baøy veà Töôùng cuûa trí. Vì sao ca ngôïi ñöùc cuûa moät vò Phaät? Bôûi vì laøm saùng toû nhieàu phöông tieän hoài höôùng quy veà moät taâm Töø Bi kheùo leùo. Ba, gioáng nhö taát caû caùc phöông.

Thöù saùu laø vaên veà nhieáp hoùa thaønh töïu söï vieäc coù boán: Moät, phaân roõ veà öùng cô. Hai, chính thöùc nhieáp hoùa. Ba, thaønh töïu lôïi ích, vaên coù hai: Ñaàu laø hai caâu thuaän theo Lyù, tieáp ñeán laø thuaän theo Söï. Sôû dó chæ phaân roõ veà ñaày ñuû ñöùc maø khoâng môû roäng veà cung ñieän laø truù xöù cuûa Nhö Lai, laø bôûi vì hieån baøy phöông tieän trang nghieâm rieâng bieät. Boán, gioáng nhö taát caû möôøi phöông.