SOÁ 1733 - HOA NGHIEÂM KINH THAÙM HUYEÀN KYÙ, Quyeån 6 797

HOA NGHIEÂM KINH THAÙM HUYEÀN KYÙ

**QUYEÅN 6**

*Phaåm 15:* **PHAÄT THAÊNG DAÏ MA THIEÂN CUNG TÖÏ TAÏI**

1. ***GIAÛI THÍCH TEÂN GOÏI,*** coù hai:

Moät laø teân goïi cuûa Hoäi, döïa theo Xöù goïi laø Hoäi Daï-ma Thieân; döïa theo Phaùp goïi laø Hoäi Thaäp Haïnh, theo giaûi thích coù theå bieát.

Hai laø teân goïi cuûa Phaåm, Phaät laø Hoùa chuû, döïa vaøo Theå khôûi Duïng, ñeán vôùi cô noùi laø leân cao (thaêng).

ÖÙng caûm nôi naøo, ñoù goïi laø Daï-ma. Daï-ma neáu ñaày ñuû thì noùi laø Toâ-daï-ma, Toâ ôû Trung Hoa noùi laø Thieän, Daï-ma ôû Trung Hoa noùi laø Thôøi, nghóa laø coõi trôøi naøy khoâng coù maët trôøi-maët traêng nhöng coù theå bieát thôøi gian. Vì vaäy, kinh Ñaïi Taäp noùi: “Nhìn hoa sen ñoû nôû ra laø ban ngaøy, hoa sen xanh nôû ra laø ban ñeâm.” Luaän Caâu Xaù giaûi thích: “Goïi laø Xöôùng Nhaïc Thieân, cuõng goïi laø Ña Hyù Laïc Thieân, Thieân laø nghóa veà thanh tònh, nghóa veà aùnh saùng röïc rôõ. Coõi trôøi naøy ñaém say vui söôùng hoaøn toaøn khoâng nghó ñeán ñieàu thieän, nhôø coù Boà-taùt Khoång Töôùc Vöông, vaø Thieân chuû coõi aáy teân goïi Maâu-tu-laâu-ñaø Thieân Vöông, töøng vì Thieân chuùng giaûng giaûi khuyeân baûo, vì theá hoaëc coù vò trôøi thaät söï maát baïn, ñau buoàn khoùc loùc baøy toû vôùi nhaø vua; hoaëc coù vò trôøi bieán hoùa rôi xuoáng nöôùc, sôï haõi khieán cho sinh loøng chaùn naûn.”

Hoûi: Tröôùc sau ñeàu laø khoâng rôøi xa maø leân cao, neân ñeàu goïi laø töï taïi, vì sao chæ rieâng Hoäi naøy neâu veà töï taïi?

Ñaùp: Khoâng lay ñoäng maø leân cao daïo khaép, coõi trôøi ôû giöõa hö khoâng (khoâng cö) naøy vöôït qua coõi trôøi ôû treân maët ñaát (ñòa cö) tröôùc ñaây, cho neân goïi laø töï taïi; baét ñaàu vöôït qua coõi trôøi ôû treân maët ñaát khoâng gioáng nhö Ñaâu-suaát, cho neân moät mình neâu ra teân goïi. Laïi döïa theo thöïc haønh tieán vaøo saâu xa vöôït qua hieåu bieát tröôùc ñaây, cho neân duøng töï taïi ñeå bieåu thò cho ñieàu ñoù. Laïi bôûi vì hieåu bieát vaø thöïc haønh noái lieàn vôùi nhau, cho neân sau Ñao-lôïi roài ñeán Daï-ma, cuøng laø noäi phaøm khoâng gioáng nhö Tín tröôùc ñaây. Bôûi vì caûm quaû ôû ñaây bieåu thò cho haønh lìa xa

798 BOÄ KINH SÔÙ 9

töôùng, cho neân ñeán coõi trôøi Khoâng naøy.

1. ***Y***Ù ñöa ra cuõng coù hai: Moät- Ñöa ra Hoäi, ñoù laø bôûi vì döïa vaøo hieåu bieát phaùt khôûi thöïc haønh, bôûi vì giaûi ñaùp caâu hoûi veà Thaäp Haïnh tröôùc ñaây, cho neân ñöa ra; hai- Ñöa ra Phaåm, noùi Minh Phaùp laø Truù cuoái cuøng cuûa Hoäi tröôùc, Thaêng Thieân laø nguyeân do ñöa ñeán cuûa Hoäi naøy, saùt nhau theo thöù töï, vì theá caàn phaûi ñöa ra. Laïi Minh Phaùp laø hieåu bieát saâu xa phaùt khôûi taùc duïng tieán vaøo thöïc haønh, cho neân Thaêng thieân, vì vaäy caàn phaûi ñöa ra. Ñaây laø döïa theo phaùp maø phaân roõ.
2. ***TRONG TOÂNG THUÙ*** cuõng coù hai: Moät, Toâng cuûa Hoäi, döïa theo con ngöôøi laø Hoùa chuû vaø Trôï hoùa, döïa theo phaùp laø Giaùo söï vaø Nghóa lyù, ñeàu coù Theå-Töôùng-Duïng dung hoøa vôùi nhau voâ ngaïi, döïa theo tröôùc coù theå bieát, nhöng maø thöïc haønh laø khaùc; Hai, Toâng cuûa Phaåm, laø trang nghieâm truù xöù thænh Phaät Nhö Lai thuaän theo caûm ñeán, laø Phaåm naøy ñaõ trình baøy.
3. ***GIAÛI THÍCH VAÊN*** Hoäi naøy coù boán phaåm kinh, hai phaåm ñaàu laø phaàn Töïa, hai phaåm sau laø phaàn Chaùnh thuyeát. Trong phaàn tröôùc coù hai: Ñaàu laø Töïa veà thænh Phaät, sau laø Töïa veà ca ngôïi Phaät. Laïi ñaàu laø Ñöùc Phaät leân treân coõi trôøi, sau laø Boà-taùt quy tuï, bôûi vì Phaät laø Hoùa chuû cho neân ôû tröôùc, Boà-taùt laø baïn cho neân tieáp theo ôû sau. Laïi tröôùc laø quaû- sau laø nhaân, tröôùc laø Naêng hoùa-sau laø Sôû hoùa.

Trong phaàn ñaàu phaân ñònh veà vaên, cuøng giaûi thích gioáng nhö noùi ôû phaàn ñaàu cuûa Hoäi tröôùc. Laïi giaûi thích coù baûy: 1) Caây Boà-ñeà vaø baäc Phaùp Vöông ôû möôøi phöông cuøng hieän roõ; 2) Chö Phaät ôû möôøi phöông ñeàu leân treân coõi trôøi Daï-ma; 3) Thieân Vöông ôû möôøi phöông ñeàu trang nghieâm phaùp toøa caàu thænh Ñöùc Phaät; 4) Chö Phaät ôû möôøi phöông nhaän lôøi caàu thænh leân treân cung ñieän; 5) Thieân Vöông ôû möôøi phöông coù ñöôïc lôïi ích ca ngôïi chö Phaät; 6) Chö Phaät ôû möôøi phöông cuøng leân treân phaùp toøa hoa sen; 7) Cung ñieän quyù baùu ôû möôøi phöông thaûy ñeàu roäng lôùn. Vì sao ñeàu ñoái vôùi möôøi phöông phaân roõ nhö nhau? Bôûi vì phaùp moân Vieân giaùo luoân luoân roäng khaép phaùp giôùi, heã moät phaùp khôûi leân thì chaéc chaén taát caû cuøng hieän roõ, cho neân saép thuyeát giaûng veà phaùp naøy, bôûi vì lyù khoâng phaûi laø haïn cheá thieân leäch, do ñoù daãn ñeán möôøi phöông voâ taän cuøng thuyeát giaûng, töùc laø moät thuyeát giaûng-taát caû thuyeát giaûng nhö nhau.

*Trong naøy coù ba lôùp voâ ngaïi:* 1) Moät töùc laø nhieàu, Phaät döôùi moät

taùn caây töùc laø döôùi taát caû taùn caây; 2) Ñoäng töùc laø tónh, Phaät döôùi taùn caây töùc laø leân treân coõi trôøi; 3) Ñoäng vaø tónh laø moät vaø nhieàu, vì theá ôû taát caû moïi nôi khoâng lay ñoäng maø leân treân coõi trôøi. Ñaây laø töôùng cuûa möôøi

SOÁ 1733 - HOA NGHIEÂM KINH THAÙM HUYEÀN KYÙ, Quyeån 8 799

Phaät ñaày ñuû ñöùc vieân dung voâ ngaïi, khoâng phaûi laø do Toâng khaùc maø phaân roõ, suy nghó döïa theo ñieàu ñoù.

*Trong vaên:* Hai ñoaïn tröôùc gioáng nhö giaûi thích ôû Hoäi tröôùc.

Ngay trong ñoaïn thöù ba laø trang nghieâm caàu thænh coù ba: Moät laø töø xa nhìn thaáy duyeân thuø thaéng, hai laø trang nghieâm phaùp toøa bieåu thò cho caên, ba laø caàu thænh Phaät hieån baøy veà mong muoán. Trong phaàn hai laø trang nghieâm phaùp toøa: Ñaàu laø toång quaùt, sau laø rieâng bieät. Hoäi tröôùc laø moät vaïn, trong Hoäi naøy thì möôøi vaïn, laø bieåu thò cho töôùng taêng theâm cuûa phaàn vò. Laïi cung ñieän ôû Hoäi tröôùc khoâng phaûi laø vaät baùu, trong Hoäi naøy trang nghieâm baèng vaät baùu laø hieån baøy veà töôùng ñaày ñuû ñöùc cuûa haïnh ñaùng quyù. Trong phaàn rieâng bieät coù 23 caâu: Ñaàu laø 7 caâu phaân roõ veà Khí theá gian trang nghieâm, tieáp töø “Thaäp vaïn Thieân töû ”

trôû xuoáng laø 7 caâu hieån baøy veà Chuùng sinh theá gian trang nghieâm, sau töø “Thaäp phöông Nhö Lai ” trôû xuoáng laø 9 caâu veà Trí chaùnh giaùc theá

gian trang nghieâm. Laïi giaûi thích: Ñaàu laø 7 caâu veà trang nghieâm Y baùo beân ngoaøi, tieáp laø 6 caâu veà trang nghieâm Chaùnh baùo beân trong, sau laø 10 caâu veà trang nghieâm phaùp moân. Trong trang nghieâm phaùp moân: Caâu moät laø töôùng cuûa Nhaân, hai laø töôùng cuûa Quaû, ba laø töôùng cuûa Ñöùc, boán laø töôùng cuûa Ñònh, naêm laø töôùng cuûa Nguyeän, saùu laø töôùng cuûa Thaéng, baûy laø töôùng cuûa Phaùp, taùm laø töôùng cuûa Duïng, chín laø töôùng cuûa Dieäu, möôøi laø töôùng cuûa Giaùo. Trong phaàn ba laø caàu thænh Phaät: Ñaàu laø keát thuùc phaàn tröôùc, sau laø chính thöùc caàu thænh.

Ñoaïn thöù tö laø nhaän lôøi caàu thænh leân treân cung ñieän, hieån baøy veà cô duyeân phuø hôïp vôùi nhau, tröôùc laø trình baøy veà coõi naøy, sau laø töông töï caùc phöông khaùc.

Trong ñoaïn thöù naêm laø Thieân Vöông coù ñöôïc lôïi ích, cuõng tröôùc laø phaân roõ veà coõi naøy, sau laø töông töï caùc phöông khaùc. Trong phaàn tröôùc, ñaàu laø lôïi ích ñaït ñöôïc Ñònh, sau laø lôïi ích phaùt sinh Tueä. Trong Tueä, tröôùc laø nhôù laïi thieän caên cuûa mình, sau laø ca ngôïi möôøi Phaät xöa kia ñeå hieån baøy veà thuø thaéng hoâm nay. Lyù thaät thì taát caû chö Phaät quaù khöù ñeàu cuøng ôû nôi naøy thuyeát veà phaùp Thaäp Haïnh. Nhöng nay bôûi vì bieåu thò cho töôùng cuûa phaàn vò daàn daàn taêng leân, cho neân ñoái vôùi möôøi Phaät ôû Hoäi tröôùc, theo thöù töï veà tröôùc neâu ra danh xöng cuûa Phaät naøy gioáng nhö möôøi Phaät ñeå ca ngôïi. Ca-dieáp veà sau gioáng nhö chö Phaät khaùc veà tröôùc, taát caû ñeàu ñaõ töøng nhö nhau ôû nôi naøy thuyeát veà phaùp Thaäp Haïnh.

Ñoaïn thöù saùu laø leân treân phaùp toøa, ñoaïn thöù baûy laø cung ñieän roäng lôùn, ñeàu döïa theo tröôùc coù theå bieát.