*Phaåm 8:* **TÖÙ THAÙNH ÑEÁ**

- Sôù töø caâu: “Phaåm naày noùi roäng veà.” tieáp xuoáng: Laø noùi veà yù ñöôïc tieáp noái. Vaên nôi baûn Sôù giaûi coù ba phaàn:

Moät: Ñoái chieáu vôùi caâu hoûi ñeå bieän giaûi veà söï tieáp noái.

Hai: Töø caâu: “Ñaõ bieát roõ Phaät” tieáp xuoáng: Laø caên cöù nôi nghóa ñeå bieän giaûi veà thöù lôùp.

Ba: Töø caâu: “Danh neâu treân laø theo vaät maø laäp” tieáp xuoáng: Laø bieän giaûi veà töôùng cuûa nghóa chaúng ñoàng.

- Sôù caâu: “Hai laø giaûi thích teân goïi”: Vaên nôi baûn Sôù giaûi goàm

hai:

Moät: Chính thöùc giaûi thích teân goïi. Hai: Neâu ra Theå-Töôùng.

Moät: Kinh, Luaän baøn roäng veà ñieàu naày, vaên toùm löôïc neâu roõ nôi

naêm ñòa, laïi giaûi thích. Nay seõ bieän giaûi goïn. Tröôùc laø xaùc nhaän teân goïi. Sau laø giaûi thích teân goïi. Trong phaàn tröôùc, vaên coù ba chi tieát:

Thöù nhaát: Cuøng neâu leân caû hai nghóa.

Thöù hai: Töø caâu: “Goïi ñeá laø Thaät” tieáp xuoáng: Laø cuøng giaûi thích caû hai nghóa. Ñeá chung caû hai nghóa. Coøn chöõ Thaùnh thì chæ thuoäc veà nghóa ñeá maø xeùt kyõ.

Thöù ba: Töø caâu: “Luaän Du Giaø” tieáp xuoáng: Laø daãn chöùng veà hai nghóa. Phaùp taùnh laø ñeá-thaät. Thaéng giaûi laø ñeá xeùt kyõ.

* Sôù töø caâu: “Boán töùc laø Khoå, Taäp, Dieät, Ñaïo” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích teân goïi. Goàm hai: Tröôùc laø neâu ra. Sau, töø caâu: “Goïi chung laø” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích.
* Sôù töø caâu: “Taùnh töôùng theá naøo?” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai, bieän giaûi veà Theå-Töôùng. Töùc laø, chính khi neâu ra veà Theå-Taùnh thì cuõng laø noùi veà Haønh töôùng, neân goïi laø Theå-Töôùng. Phaàn naày cuõng goàm hai:

Moät: Bieän giaûi veà Taùnh-Töôùng. Hai: Toùm keát, chæ roõ phaàn kinh.

Moät: Thoâng hôïp thì coù yù cuûa Toâng Thieân Thai veà boán thöù Töù ñeá. Boán thöù Töù ñeá thì nôi phaàn Huyeàn ñaøm ñaõ neâu ra. Nay löôïc daãn veà teân goïi.

Moät laø Sinh dieät Töù ñeá. Hai laø Voâ sinh Töù ñeá. Ba laø Voâ löôïng Töù ñeá. Boán laø Voâ taùc Töù ñeá.

Döïa theo choã giaûi thích thoâng thöôøng thì chæ coù hai loaïi: Hoaëc laø

Höõu taùc, Voâ taùc, Hoaëc laø Höõu löôïng, Voâ löôïng. Höõu taùc, Höõu löôïng töùc laø quan ñieåm cuûa Tieåu thöøa. Voâ taùc, Voâ löôïng töùc laø Ñaïi thöøa. Nay duøng nghóa chia ra neân thaønh boán thöù Töù ñeá.

Moät töùc Sinh dieät Töù ñeá: Vaên nôi baûn Sôù giaûi coù ba phaàn:

Thöù nhaát: Chính thöùc bieän minh: Roõ laø caâu coù hai nghóa. Nhö “Böùc baùch goïi laø khoå” töùc giaûi thích teân goïi rieâng, cuõng chính laø bieän giaûi veà Töôùng. Moät laø böùc baùch nôi thaân taâm, laø Haønh Töôùng cuûa khoå. Hai laø “Saéc, taâm ñeàu höõu laäu” chính laø neâu ra Theå. Saéc, Taâm töùc laø naêm uaån. Taâm laø boán uaån (Thoï, Töôûng, Haønh, Thöùc), neân caùc AÁm daáy khôûi maïnh laø Khoå khoå, chaúng thaâu toùm phaùp voâ vi.

“Taêng tröôûng goïi laø Taäp” laø giaûi thích veà hình töôùng teân goïi, ñoù laø tích chöùa, laøm taêng tröôûng “Töùc phieàn naõo nghieäp”: Laø neâu ra Theå. Hai ñeá sau (Dieät ñeá, Ñaïo ñeá) döïa theo ñaáy coù theå nhaän bieát. Nhöng nôi Ñaïo ñeá ñaõ duøng chöõ Ñaúng (xuaát ly danh ñaïo, vò chæ quaùn ñaúng) laø chæ cho Baùt chaùnh ñaïo.

Thöù hai: Caâu: “Ñaây laø caên cöù nôi Töôùng maø noùi, chung caû Ñaïi, tieåu Thöøa”: Laø toùm keát veà phaàn Sinh dieät Töù ñeá.

Tuy nhieân, Töù ñeá coù Töôùng coù Taùnh. Choã bieän giaûi ôû treân laø Taùnh cuûa Töôùng. Phaàn tieáp döôùi noùi Voâ töôùng laø chaân taùnh.

Thöù ba: Töø caâu “Trí Luaän vieát” tieáp xuoáng: Laø daãn chöùng chung cho caû Tieåu thöøa, Ñaïi thöøa. Cuõng laø toùm keát phaàn tröôùc ñeå phaùt sinh phaàn sau. Toùm keát phaàn tröôùc laø “Sinh dieät Töù ñeá”. Töø caâu “Töù ñeá cuûa Ñaïi thöøa laø Voâ töôùng” tieáp xuoáng: Laø phaùt sinh phaàn sau töùc “Voâ sinh Töù chaân ñeá”.

* Sôù töø caâu: “Kinh ñaïi Baùt Nieát-baøn noùi” tieáp xuoáng: Laø noùi veà Voâ sinh Töù ñeá. Vaên nôi baûn Sôù giaûi goàm ba phaàn:

Moät: Neâu daãn kinh ñeå chính thöùc bieän minh.

Töùc nôi kinh Ñaïi Baùt Nieát-baøn quyeån thöù möôøi ba löôïc chæ ramoät khoå. Neâu daãn ñaày ñuû laø: “Laõnh hoäi veà Taäp khoâng hoøa hôïp goïi laø Taäp Thaùnh ñeá. Hieåu Dieät laø khoâng dieät, roõ Ñaïo laø khoâng ñaïo..” Nghóa roäng laø ôû nôi vaên tieáp theo.

Hai: Töø caâu: “Nghóa laø thaáu ñaït veà boán duyeân sinh” tieáp xuoáng: Laø duøng nghóa ñeå giaûi thích kinh. Theá naøo goïi laø Voâ sinh Töù ñeá? Theo duyeân neân khoâng coù töï taùnh töùc laø Khoâng. Cho neân goïi ñoù laø Voâ, chaúng phaûi laø Voâ cuûa chaáp ñoaïn. Dieät tuy laø Voâ vi, nhöng nhaân nôi dieät tröø phieàn naõo maø Voâ vi hieån baøy, neân goïi laø theo duyeân.

Noùi: “Vöôït moïi phöông tieän, toû ngoä dieäu chæ, thaønh ñaïi”: Töùc Khoå, Taäp, dieät ñaïo chính laø “Thuyeân veà Khoâng”. Cuõng nhö caùi Nôm

(Thuyeân) caùi baåy duøng ñeå tìm caù, thoû. Dieäu lyù Voâ töôùng, Khoâng, töùc laø caù, thoû. Ñöôïc caù thì boû nôm, laø toû ngoä dieäu lyù Khoâng thì môùi ñaït ñöôïc Ñaïi thöøa, chaúng phaûi laø lìa boán phaùp aáy (boán ñeá), ngoaøi ra seõ coù rieâng Ñaïi thöøa. Cuõng nhö chaúng phaûi laø lìa nôm maø ñöôïc caù.

Ba: Töø caâu: “Laï nhö, kinh ñaïi Baùt Nieát-baøn coù ñoaïn” tieáp xuoáng: Laø neâu daãn kinh ñeå chöùng minh xaùc nhaän nghóa khaùc nhau cuûa Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa, cuøng chöùng minh cho caû hai: Sinh dieät Töù ñeá vaø Voâ sinh Töù ñeá. Kinh vieát: “Thieän nam! do yù nghóa aáy neân haøng phaøm phu coù khoå khoâng coù ñeá. Haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc coù khoå, coù khoå ñeá nhöng khoâng chaân thaät. Caùc vò Boà taùt thaáu roõ khoå khoâng Khoå, do vaäy khoâng Khoå maø coù Chaân ñeá. Haøng phaøm phu coù Taäp maø khoâng coù ñeá. Haøng Thanh vaên Duyeân giaùc coù Taäp, coù Taäp ñeá, nhöng khoâng chaân thaät. Chö vò Boà taùt thaáu toû Taäp laø khoâng Taäp, vì theá khoâng Taäp maø coù Chaân ñeá. Thanh vaên, Duyeân giaùc coù Dieät nhöng chaúng phaûi chaân thaäp. Boà taùt Ma-ha-taùt coù dieät, coù chaân thaät. Haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc coù Ñaïo nhöng khoâng chaân thaät. Boà taùt Ma-ha-taùt coù ñaïo, coù ñaïo coù chaân ñeá…” Neân neâu daãn vaên cuûa kinh aáy ñeå giaûi thích goàm luoân ba caâu cuûa ñoaïn töø “Thaáu roõ Khoå laø khoâng Khoå” tieáp xuoáng.

Noùi: “Nghóa laø neáu Khoå töùc laø ñeá” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích caâu kinh “Haøng phaøm phu khoâng coù ñeá”. Kinh ñaïi Baùt Nieát-baøn, Phaåm Töù ñeá coù caâu: “Phaät laïi baûo Ca dieáp: Choã goïi laø Khoå chaúng goïi laø khoå Thaùnh ñeá. Vì sao? Vì neáu Khoå laø Khoå Thaùnh ñeá, thì heát thaûy haøng chuùng sinh cuøng suùc sinh nôi ñòa nguïc phaûi coù Thaùnh ñeá.” Ñaây cuõng laø vaên nôi kinh Tö Ích. Khoâng ñeá ôû ñaây laø caên cöù nôi ñeá - suy xeùt kyõ maø noùi, chaúng döïa nôi ñeá-chaân thaät. Neáu caên cöù theo ñeá-chaân thaät, thì chuùng sinh nôi ba ñöôøng döõ laø coù khoå thaät. Noùi “Haøng Nhò thöøa coù ñeá nhöng khoâng chaân thaät”. Coù “Ñeá-suy xeùt kyõ” neân ñaõ nhaän bieát ñuùng nhö thaät veà Khoå, chaúng gioáng vôùi haøng phaøm phu voïng chaáp cho laø vui. Phaàn “Khoâng chaân thaät” thì coù theå nhaän bieát.

Sôù töø caâu: “Laïi nöõa, haøng Nhò Thöøa tuy bieát roõ veà töôùng cuûa Khoå”: Laø baøn veà loaïi Töù ñeá thöù ba: Voâ löôïng Töù ñeá. Vaên nôi baûn Sôù giaûi coù ba phaàn:

Moät: Keá tieáp theo phaàn treân ñeå xaùc laäp Lyù. Tröôùc chaúng thaáy taùnh cuûa khoå laø phaùp khoâng, neân khoâng chaân thaät. Ñaáy laø chaúng roõ veà Voâ löôïng, chaúng thaáy veà Töôùng neân cuõng chaúng phaûi laø thaáy chaân thaät. Tröôùc töùc laø Trí cuûa Lyù, chæ thaáy “Sinh khoâng”, neân chaúng baèng Boà taùt. Coøn ñaây töùc laø Trí cuûa Löôïng. Do chæ bieát veà töôùng thoâ neân chaúng baèng Boà taùt.

Hai: Töø caâu: “Neân Ñaïi kinh coù ñoaïn” tieáp xuoáng: Laø daãn vaên ñeå chöùng minh, xaùcnhaän. Ñaïi kinh töùc kinh Ñaïi Baùt Nieát-baøn. Kinh vieát: “Toân giaû Ca dieáp baïch Phaät: Theá Toân! Ngaøy tröôùc, coù moät thôøi Phaät ô ûnôi röøng Thi Thuû beân bôø soâng Haèng, baáy giôø Nhö Lai naém trong tay mình moät ít laø caây, hoûi caùc vò Tyø Kheo: Soá laù caây hieän coù trong tay Nhö Lai laø nhieàu, hay soá laù caây nôi coû caây moïc ngoaøi röøng kia laø nhieàu? Caùc vò Tyø Kheo thöa: Theá Toân! Coû caây moïc khaép röøng nuùi ñoài ñaát kia laø nhieàu, khoâng theå tính keå. Coøn soá laù caây hieän coù nôi tay cuûa ñöùc Theá Toân thì ít, khoâng ñaùng keå. Phaät baûo: Naøy caùc Tyø Kheo! Choã Nhö Lai thaáu ñaït veà taát caû caùc phaùp thì nhieàu cuõng nhö laùcaây nôi caùc caây coû moïc ôû ñaïi ñòa. Coøn choã phaùp Nhö Lai ñaõ vì caùc chuùng sinh maø giaûng noùi thì ít nhö naém laù trong tay ñaây. Toân giaû Ca dieáp neâu vaán naïn: “Voâ löôïng caùc phaùp maø ñöùc Theá Toân ñaõ thaáu ñaït, neáu hoäi nhaäp vaøo Töù ñeá thì roõ laø ñöùc Theá Toân ñaõ thuyeát giaûng. Neáu chaúng hoäi nhaäp thì phaûi coù naêm ñeá” Phaät khen ngôïi Ca dieáp: Laønh thay! Laønh thay! Choã hoûi cuûa oâng hoâm nay ñaõ coù theå ñem laïi lôïi ích an oån, dieäu laïc cho voâ löôïng chuùng sinh. Naøy Thieän nam! Caùc phaùp nhö theá laø thaûy ña ñöôïc thaâu toùm trong phaùp Töù ñeá. Toân giaû Ca dieáp laïi thöa: Caùc phaùp nhö vaäy neáu ñaõ ñöôïc thaâu toùm nôi Töù ñeá, thì ñöùc Theá Toân côù sao laïi noùi laø chaúng thuyeát giaûng? Phaät noùi: Thieän nam! Tuy laø nhaäp vaøo trong aáy nhöng cuõng goïi laø chaúng neâu giaûng. Vì sao? Laø vì nhaän bieát roõ veà Thaùnh ñeá coù hai thöù Trí: Moät laø Trí baäc trung, hai laø Trí baäc thöôïng. Trí baäc trung laø haøng Thanh vaên, duyeân giaùc; Trí baäc thöôïng laø chö Phaät, Boà taùt. Naøy Thieän nam! Bieát roõ veà AÁm laø khoå, goïi laø Trí baäc trung. Phaân bieät caùc AÁm coù voâ löôïng hình töôùng, thaûy laø caùc khoå thì ñaáy chaúng phaûi laø choã nhaän bieát cuûa haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc. Ñoù goïi laø Trí baäc thöôïng. Naøy Thieän nam! Caùc yù nghóa nhö theá, Nhö Lai ôû nôi caùc kinh kia troïn chaúng thuyeát giaûng”. Tieáp theo laø noùi veà Nhaäp, Giôùi, cuõng ñeàu nhö ñaõ noùi veà Aám. Laïi nöõa, rieâng phaàn noùi veà naêm AÁm nhö Saéc v.v... moãi moãi ñeàu noùi veà voâ löôïng töôùng. Ñaây chính laø yù cuûa Voâ löôïng Töù ñeá.

* Sôù caâu: “Luaän Du Giaø noùi veà khoå coù moät traêm möôøi thöù.”: Moät

traêm thöù khoå töùc nôi quyeån thöù boán möôi boán cuûa Luaän vaên ñaõ neâu. Veà soá taêng theâm caàn laøm roõ.

Ñaàu tieân noùi: “Töùc laø coù moät thöù khoå khoâng sai bieät, laø caùi khoå cuûa söï löu chuyeån”. Heát thaûy chuùng sinh ñeàu coù caùi khoå löu chuyeån aáy. Laïi coù hai thöù khoå: Moät laø, duïc laø goác cuûa khoå, töùc laø do yeâu meán söï vaät, noù hoaëc bieán chuyeån, hoaëc bò huûy hoaïi neân sinh ra khoå. Hai laø, do khoâng bieát veà quaû dò thuïc cuûa sinh khoå. Nghóa laø, neáu thaân töôùng coù

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

nhöõng bieåu hieän maõnh lieät thoï nhaän moïi tieáp xuùc, töùc ôû nôi töï thaân chaáp ngaõ vaø ngaõ sôû, ngu si meâ laàm phaùt sinh bao oaùn than, do nhaân duyeân aáy neân phaûi chòu laáy hai muõi teân nôi thaân vaø taâm. Laïi coù ba thöù khoå:

Moät laø Khoå Khoå. Hai laø Haønh Khoå. Ba laø Hoaïi Khoå.

Tieáp theo laø noùi ñeán boán khoå. Naêm thì coù naêm khoå. Saùu thì coù saùu khoå. Baûy thì coù baûy khoå. Taùm thì coù taùm khoå. Chín laïi coù chín khoå. Möôøi laïi coù möôøi khoå. Coäng laïi thaønh naêm möôi laêm thöù khoå.

Phaàn tieáp Luaän vieát: “Neân bieát laø laïi coù chín thöù khoå: Moät: Nhöùt thieát khoå. (Caùi khoå veà heát thaûy)

Hai: Quaûng ñaïi khoå. (Caùi khoå roäng lôùn)

Ba: Nhöùt thieát moân khoå. (Caùi khoå cuûa heát thaûy caùc moân) Boán: Taø haønh khoå. (Khoå do haønh theo taø kieán)

Naêm: Löu chuyeån khoå. (Khoå do löu chuyeàn)

Saùu: Baát tuøy duïc khoå. (Khoå do chaúng thuaän theo duïc) Baûy: Vi haïi khoå. (Khoå vì gaây haïi)

Taùm: Tuøy truïc khoå. (Khoå do cöù theo ñuoåi)

Chín: Nhöùt thieát chuûng khoå. (Khoå veà heát thaûy moïi thöù)

Khoå thöù nhaát ñöôïc chia laøm hai. Moät laø khoå sinh ra do nhaân töø ñôøi tröôùc. Hai laø khoå sinh ra töø choã duyeân hôïp hieän taïi.

Khoå thöù hai ñöôïc chia laøm boán khoå. Khoå thöù ba cuõng ñöôïc chia laøm boán khoå. Khoå thöù tö ñöôïc chia ra laøm naêm khoå.

Khoå thöù naêm ñöôïc chia ra thaønh saùu khoå. Khoå thöù saùu ñöôïc chia ra laøm baûy khoå.

Khoå thöù baûy ñöôïc chia ra laøm taùm khoå. Khoå thöù taùm ñöôïc chia ra laøm chín khoå. Khoå thöù chín ñöôïc chia ra thaønh möôøi khoå.

Coäng laïi thaønh naêm möôi laêm thöù khoå. Hôïp hai phaàn ñaõ neâu thaønh moät traêm möôøi thöù khoå.

* Sôù töø caâu: “Nhöng trong kinh naày” tieáp xuoáng: Laø laõnh hoäi vaên cuûa kinh Hoa Nghieâm chính laø ñoàng vôùi Voâ löôïng Töù ñeá.

■