*Phaåm 15:* **THAÄP TRUÏ**

* Sôù töø caâu: “Laïi, tröôùc laø bieän giaûi veà choã nöông döïa nôi ñöùc cuûa Phaät” tieáp xuoáng: Treân töùc laø bieän minh chung. Töø ñaây trôû xuoáng laø hieån baøy rieâng. Treân laø yù xöa. Töø ñaây trôû ñi laø yù hieän taïi, nhö tröôùc ñaõ neâu roõ.
* Sôù töø caâu: “Hai laø giaûi thích teân goïi cuûa Phaåm” tieáp xuoáng: Vaên nôi baûn Sôù giaûi goàm hai:

Moät: Giaûi thích lyù do cuûa vieäc ñöôïc mang teân.

Hai: Töø caâu: “Noùi chung veà möôøi Truï” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích veà teân goïi cuûa möôøi Truï.

Trong phaàn moät thì Truï coù hai nghóa:

Moät laø, caên cöù nôi chuû theå ñoái töôïng keát hôïp ñeå giaûi thích. Cho neân noùi: “Tueä truï nôi Lyù.” Töùc Lyù laø ñoái töôïng ñöôïc truï, Tueä laø chuû theå Truï.

Hai laø, chæ caên cöù nôi Tueä ñeå giaûi thích. Tín thì chöa phaûi laø cuoái cuøng, toät baäc. Tueä chöa laø an truï. Phaûi hoäi nhaäp nôi Chaùnh vò thì quaû vò naày khoâng coøn dao ñoäng neân noùi laø “Ñaït ñöôïc quaû vò Baát thoái”. Nhöng quaû vò Baát thoái laïi coù hai nghóa:

Thöù nhaát: Caên cöù theo ba Thöøa thì ñeán quaû vò laø Truï thöù baûy môùi laø Baát thoái.

Thöù hai: Caên cöù nôi Chung giaùo töùc vaøo quaû vò Truï thöù nhaát thì goïi laø Baát thoái, khaùc vôùi Boà taùt nôi möôøi Tín.

Nay döïa nôi nghóa thöù hai, töùc chung caû möôøi Truï ñeàu laø baäc Baát thoái, ngay töø Truï thöù nhaát ñaõ ñöôïc mang teân. Kinh Baûn Nghieäp vieát: “Môùi hoäi nhaäp nôi coõi khoâng” töùc chöùng ñaéc nghóa thöù nhaát. “Truï nôi baäc Taùnh khoâng” töùc chöùng ñaéc nghóa sau.

* Sôù töø caâu: “Hoäi tröôùc khoâng coù söï caøng taêng tieán hôn” tieáp xuoáng: Treân laø chính thöùc nhaän ñònh veà vaên kinh. Töø ñaây trôû xuoáng laø ñoái chieáu vôùi tröôùc ñeå bieän giaûi veà choã khaùc nhau.

Töø caâu: “Hoài höôùng laø baäc...” tieáp xuoáng: Laø thoâng toû vaán naïn töø beân ngoaøi.

Tröôùc laø nhaéc laïi vaán naïn.

Töø caâu: “Quaû vò ba Hieàn ñaày ñuû” tieáp xuoáng: Laø phaàn thoâng toû.

Choã thoâng toû coù hai yù:

Moät: Neâu roõ laø coù söï taêng tieán hôn neân thaâu toùm chung ba phaåm tröôùc, do vaäy maø khoâng laäp rieâng.

Hai: Töø caâu: “Cho neân cuõng hieån baøy” tieáp xuoáng: Laø bieän minh

khoâng coù söï taêng tieán, töùc phaàn sau khoâng noùi ñeán phöông tieän, nhaèm laøm roõ Trí khoâng phaân bieät.

* Sôù caâu: “Bieän giaûi toùm löôïc veà saùu yù (do ñaâu maø nhaäp ñònh)”: Ba yù tröôùc thì choïn laáy phaàn tieáp sau ñeå baøn veà uy theá. Ba yù aáy ñaïi theå thì gioáng nhau, chæ coù chuùt ít khaùc bieät. Saùu yù laø:

Moät: Ñoái töôïng ñöôïc chöùng ñaéc laø Theå cuûa phaùp. Muoán neâu baøy choã phaùp quan troïng aáy thì Taâm phaûi kheá hôïp saâu xa vôùi Theå ñoù.

Hai: Chaúng phaûi chöùng ñaéc thì khoâng theå neâu giaûng. Laø phaân bieät vôùi ngöôøi chöa chöùng ñaéc, cuõng thuaän nôi Taâm hôïp vôùi phaùp.

Ba: Ñaáy chaúng phaûi laø caûnh giôùi cuûa tö duy, löôøng tính. Döùt baët moïi neûo tö duy môùi thuyeát giaûng, cuõng chung cho tröôøng hôïp chöa chöùng ñaéc.

Noùi “Ñaïi theå thì gioáng nhau” Töùc döùt baët moïi tö duy thì chöùng ñaéc. Chöùng ñaéc thì kheá hôïp vôùi Theå.

Boán: Xem roõ veà caên cô thì bieát choã caàn thích öùng vôùi beänh. Xeùt kyõ veà phaùp thì thaáu toû coâng duïng cuûa thuoác. Chaúng xem roõ caên cô cuûa ngöôøi nghe thì chaúng neân thuyeát phaùp. Chaúng xeùt kyõ veà phaùp maø neâu baøy thì lyù söï thöôøng traùi nhau. Hôïp beänh cho thuoác thì khieán cho ngöôøi beänh uoáng ñuùng thuoác, beänh khoûi.

Naêm: Taâm taùn loïan thì khoâng theå kham nhaän söï gia hoä cuûa chö

Phaät.

Saùu: Boà taùt luoân coù taâm ñònh, chính laø ñeå laøm pheùp taéc cho moïi

ñoái töôïng. Boà taùt saép thuyeát giaûng haõy coøn phaûi nhaäp ñònh, huoáng hoà laø haøng phaøm phu.

* Sôù caâu: “Laø baäc thöôïng thuû cuûa chuùng hoäi”: Ñaây coù hai yù:

Moät: Caên cöù nôi töôùng cuûa söï giaùo hoùa thì goïi laø haøng thöôïng thuû trong chuùng hoäi.

Noùi “Nhöõng ngöôøi khaùc nhaäp ñònh thì ñoäng loaïn”: Ñaây töùc laø yù cuûa Luaän (Luaän Thaäp Ñòa). Nghóa laø coù ngöôøi neâu caâu hoûi: “Haù trong Haûi hoäi naày khoâng coù ai nhö Boà taùt Phaùp Tueä chaêng?” Neân ñaùp laïi laø: “Chuùng hoäi tuy ñöùc nhö nhau, nhöng neáu nhieàu ngöôøi cuøng tranh nhau nhaäp ñònh thì seõ ñoäng loaïn.” Tieáp theo seõ hoûi: “Theá naøo laâ nhaäp khoâng loaïn ñoäng?” Ñaùp: “Chuùng ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc” Neân vaên nôi baûn Sôù giaûi vieát: “Nhöõng ngöôøi khaùc nhaäp thì loaïn ñoäng do chaúng ñöôïc ñieàu phuïc”.

Hai: Töø caâu: “Nhaèm hieån baøy veà möôøi Truï” tieáp xuoáng: Laø caên cöù nôi phaùp ñöôïc bieåu hieän maø noùi.

* Sôù töø caâu: “Giöõ vöõng laáy taùnh coù theå nhaän bieát” tieáp xuoáng: Laø

giaûi thích chöõ “Phöông tieän”. Ñaây coù hai yù:

Moät: Do döùt tuyeät taâm phaân bieät neân goïi laø Phöông tieän. Nhö phaàn vaên tieáp theo noùi: “Duøng choã khoâng thuû ñaéc maø laøm phöông tieän” Trong Kinh, phaàn noùi veà ñòa thöù nhaát cho raèng: “Trí khoâng phaân bieät laø Ñaïi phöông tieän”.

Hai: Caên cöù nôi söï kheùo leùo, Söï Lyù khoâng ngaïi, nhö thöôøng ñöôïc bieän minh.

* Sôù caâu: “Cuøng taïo neân söï taêng tröôûng”: Tröôùc thì Phaät gia hoä laø Duyeân cuûa söï nhaäp ñònh. Coøn ôû ñaây thì nhaäp ñònh laø duyeân cuûa Phaät hieän baøy.
* Sôù caâu: “So saùnh vôùi Haønh thì vaãn coøn thua keùm” Vì Haønh laø moät vaïn. Choã höôùng tôùi cuûa Haønh, tröôùc ñaõ coù neân ñoái chieáu vôùi tröôùc ñeå bieän giaûi veà choã vöôït hôn. Nay, tröôùc chöa coù neân so saùnh vôùi sau maø noùi laø thua keùm. Caùc nghóa coøn laïi haàu heát gioáng vôùi thaäp Ñòa. Tuy quaû vò cuûa caùc baäc Hieàn Thaùnh khaùc nhau, nhöng nghi thöùc, pheùp taéc thì töông töï. Laïi nöõa, Vieân giaùo xem möôøi Truï gioáng vôùi thaäp Ñòa.
* Sôù caâu: “Cuøng noùi veà nhaân duyeân vieäc gia hoä cho söï nhaäp ñònh”: Vaên nôi baûn Sôù giaûi goàm hai:

Moät: Giaûi thích toùm löôïc veà vaên Kinh.

Hai: Nhaän ñònh, phaân bieät veà choã gioáng nhau, khaùc nhau.

* Nôi phaàn moät laïi chia laøm hai:

Moät laø, neâu roõ veà boán Nhaân.

Hai laø, giaûi thích caâu: “Khieán oâng- Boà taùt Phaùp Tueä- thuyeát phaùp”. Trong ñaây, noùi: “Khieán oâng thuyeát phaùp laø nhaân cuûa söï gia hoä” yù laø nhaèm neâu roõ veà nhaân cuûa söï gia hoä, cuõng coù boán nhaân.

Phaàn tieáp sau laø chính thöùc giaûi thích ba nhaân sau, cuõng laïi laø Nhaân cuûa söï gia hoä, theâm söï thuyeát phaùp töùc laø boán Nhaân. Nhöng vì thuyeát phaùp töùc laø nhaäp ñònh, neân phaàn sau neâu daãn caùc Hoäi ñeå keát hôïp vieäc thuyeát phaùp vôùi nhaäp ñònh laø moät. Goác cuûa nhaäp ñònh laø thuyeát phaùp. Nhaäp ñònh ñaõ laø Nhaân cuûa söï gia hoä, thì thuyeát phaùp töùc laø Nhaân cuûa söï gia hoä. Do vaäy, phaàn ñaàu neâu: “Moät laø taùn thaùn coù nhaân cuûa söï gia hoä”.

* Sôù töø caâu: “Tuy nhieân, Luaän Thaäp Ñòa giaûi thích” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, nhaän ñònh, phaân bieät veà choã gioáng nhau, khaùc nhau. Goàm hai:

Moät: Bieän giaûi veà nhaân duyeân cuûa söï gia hoä cho vieäc nhaäp ñònh. Hai: Neâu roõ veà choã tröôùc sau nôi söï gia hoä vaø nhaäp ñònh.

Trong phaàn moät ñöôïc chia laøm ba chi tieát:

Moät laø, neâu daãn Luaän ñeå ñoái chieáu giaûi thích.

Hai laø, neâu ra choã thuaän, traùi cuûa kieán giaûi ñaõ coù töø tröôùc. Ba laø, baøn roäng veà nghóa chính theo hieän nay.

Moät laø: Töùc chö Phaät, Phaät Leâ Giaù Na ñeàu do nguyeän löïc. Hai nguyeän aáy ñeàu laø Nhaân cuûa söï gia hoä.

Nhöng noùi “Boán ñoaïn” töùc laø boán Nhaân neâu treân. Töùc chö Phaät laø moät, Phaät Loâ Giaù Na laø hai, uy thaàn laø ba, Töï coù ñieàu thieän laø boán. Nhöng Luaän chæ neâu coù hai Nhaân. Nay cho nguyeän löïc cuûa Phaät Giaù Na laø Nhaân cuûa söï gia hoä. Ñoái chieáu nôi hai Nhaân sau, cuõng laø Nhaân cuûa söï gia hoä.

* Sôù töø caâu: “Do trong kinh kia” tieáp xuoáng: Laø chi tieát thöù hai, neâu ra choã thuaän, traùi nôi kieán giaûi ñaõ coù töø tröôùc. Phaàn naày goàm ba:

Moät: Neâu ra nguoàn goác cuûa kieán giaûi ñaõ coù töø tröôùc. Hai: Chính thöùc baøn roäng veà kieán giaûi aáy.

Ba: Bieän giaûi veà choã traùi.

Moät: Neâu ñuû choã Luaän baøn veà kinh noùi: “Chö Phaät ñeàu cuøng moät hieäu gia hoä uy thaàn cho oâng Boà taùt Phaùp Tueä-ñaây laø dieäu löïc töø baûn nguyeän cuûa Phaät Loâ Xaù Na, neân laø gia hoä.”

Hai: Töø caâu: “Coå nhaân beøn ñem” tieáp xuoáng: Laø chính thöùc baøn roäng veà kieán giaûi aáy. Ngöôøi xöa thaáy choã uy thaàn cuûa chö Phaät gia hoä ôû treân maø ñaït ñöôïc ñònh. Phaàn tieáp sau noùi: “Ñaây laø dieäu löïc töø baûn nguyeän cuûa Phaät Loâ Xaù Na neân laø gia hoä”, thì nhaân cuûa söï gia hoä ñaõ phaân minh neân chia laøm hai Nhaân, cuõng ñoái chieáu vôùi kinh naày, cho hai nhaân sau ñeàu laø Nhaân cuûa söï gia hoä.

Nhöng noùi “Chuyeån laøm Nhaân cuûa söï gia hoä”, töùc do chaúng noái lieàn vôùi Nhaân treân laø ñaït ñöôïc Nhaân cuûa söï nhaäp ñònh, neân noùi laø “Chuyeån laøm”, cuõng laø nghóa “laàn löôït taïo neân”. Ñaït ñöôïc ñònh laø do chö Phaät gia hoä. Chö Phaät gia hoä laø do töø dieäu löïc nôi baûn nguyeän cuûa Phaät chuû neân goïi laø “Laàn löôït taïo neân”.

Ba: Töø caâu: “Cho neân khieán ñöôïc ñònh” tieáp xuoáng: Laø bieän giaûi veà choã traùi. Hình töôùng nôi choã traùi aáy nhö theá naøo? Chính laø do ñaït ñöôïc ñònh khoâng coù ba nhaân sau neân töôûng chöøng nhö khoâng coù loãi gì. Nhöng thaät ra laø traùi nôi vaên lyù...(löôïc bôùt)

* Sôù töø caâu: “Chaúng phaûi chæ traùi vôùi Lyù nôi kinh vaên” tieáp xuoáng: Laø toùm keát phaàn ñaû phaù.

Noùi “Traùi vôùi vaên” töùc nhö ñaõ neâu baøy ôû treân.

Noùi “Traùi vôùi Lyù”, Töùc töï mình khoâng coù thieän caên, Phaät chuû chaúng gia hoä thì sao coù theå nhaäp ñònh?

Caâu: “Cuõng traùi vôùi choã giaûi thích cuûa Luaän”: Luaän giaûi thích choã “Söï gia hoä cuûa chö Phaät cuøng moät hieäu” noùi: “Vì sao cuøng moät hieäu Kim cöông Taïng gia hoä? Laø do nguyeän löïc cuûa Nhö Lai. Vì sao Nhö Lai taïo ra nguyeän nhö theá? Laø nhaèm ñeå hieån baøy, chæ roõ coù nhieàu Phaät. Laïi nöõa, Tam muoäi naày laø Theå cuûa phaùp... Cho neân bieát roõ laø vì Tam muoäi naày maø phaùt nguyeän ñeå gia hoä. Töùc hieån baøy nguyeän laø Nhaân cuûa cuûa Tam muoäi. Phaàn sau nôi baûn Sôù giaûi chính thöùc giaûi thích seõ laïi neâu roõ veà Töôùng.

* Sôù töø caâu: “Veà nghóa nhö thaät” tieáp xuoáng: Laø chi tieát ba, baøn roäng veà nghóa chính theo kieán giaûi hieän nay. Töùc cho Nhaân thöù nhaát chính laø Nhaân cuûa söï nhaäp ñònh. Ba nhaân sau thì chung cho caû hai (nhaân cuûa söï nhaäp ñònh vaø Nhaân cuûa söï gia hoä).

Töø caâu: “Chö Phaät töùc duøng nguyeän löïc” tieáp xuoáng: Ñaây laø nhaèm thoâng toû choã vaán naïn. Töùc coù vaán naïn cho raèng: “Tröôùc noùi boán nhaân aáy ñeàu laø Nhaân cuûa söï gia hoä. Nay sao cho Nhaân cuûa söï gia hoä chæ choïn laáy ba nhaân sau?” Neân nay caàn giaûi thích: Tröôùc heát, caàn roõ Nhaân ôû ñaây coù hai:

Moät: Caên cöù nôi vaên hieän coù. Ñaây laø chö Phaät trong möôøi phöông cuøng gia hoä cho Boà taùt Phaùp Tueä, töùc laø Töôùng cuûa söï gia hoä. Chæ coù theå do gia hoä neân ñöôïc goïi laø Nhaân cuûa söï nhaäp ñònh. Chaúng neân duøng söï gia hoä cho chính mình cho laø Nhaân cuûa söï gia hoä.

Hai: Neáu caên cöù nôi Luaän noùi “Chö Phaät vôùi nguyeän töø xöa neân gia hoä” thì chö Phaät cuõng laø Nhaân cuûa söï gia hoä. Do vaäy tröôùc noùi “Boán nhaân ñeàu laø Nhaân cuûa söï gia hoä”. Phaàn sau, daãn vaên cuûa Luaän ñeå chöùng minh, xaùc nhaän Nguyeän laø nghóa nôi Nhaân cuûa söï gia hoä.

Noùi chung yù cuûa Luaän laø nhö theá. maø yù nôi baûn Sôù giaûi thì Nhaân cuûa söï gia hoä cuõng coù boán. Töï mình duøng söï nhaäp ñònh laø moät, nhö choã ñaõ bieän minh ôû treân.

* Sôù töø caâu: “Hoûi: gia hoä cuøng vôùi ñònh...” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù hai (cuûa phaàn Nhaän ñònh veà choã gioáng nhau, khaùc nhau), bieän giaûi veà choã tröôùc sau cuûa söï gia hoä vaø nhaäp ñònh. Phaàn naày goàm hai:

Moät: Neâu caâu hoûi.

Hai: Töø caâu: “Coå nhaân ñaùp” tieáp xuoáng: Laø phaàn ñaùp. Phaàn ñaùp goàm ba chi tieát:

Moät laø, Neâu ra kieán giaûi coù töø tröôùc. Hai laø, Bieän giaûi veà choã traùi.

Ba laø, Baøn roäng veà nghóa chính.

* Sôù töø caâu: “Choã giaûi thích aáy cuõng khoâng thuaän hôïp” tieáp xuoáng:

Laø chi tieát hai, bieän giaûi veà choã traùi. Goàm hai: Thöù nhaát: Bieän minh veà choã traùi nôi vaên.

Thöù hai: Töø caâu: “Nhö noùi cuøng luùc” tieáp xuoáng: Laø laïi bieän giaûi veà choã traùi nôi Lyù. Phaàn naày laïi chia laøm hai:

Moät: Chính thöùc bieän giaûi.

Hai: Töø caâu: “Cuõng chaúng neân daãn” tieáp xuoáng: Laø nhaèm ngaên chaän söï bieän hoä giuùp. Vì sôï coù choã bieän hoä giuùp, cho raèng:

Luaän Caâu Xaù coù ñoaïn:

*“Cuøng coù, cuøng laø Quaû Nhö ñaïi, Töôùng sôû Töôùng Taâm nôi taâm tuøy chuyeån...”*

***Giaûi thích:***

“Cuøng coù” (Caâu höõu) laø cuøng luùc maø coù.

“Cuøng laø Quaû” laø giaûi thích veà nghóa “Nhaân cuøng coù” (Caâu Höõu nhaân).

***Luaän vieát:*** “Neáu phaùp laïi cuøng laø “Quaû só duïng”, thì phaùp kia laïi cuøng laø Nhaân cuøng coù. Hai caâu sau nôi Tuïng treân laø chæ cho Theå cuûa phaùp. ÔÛ ñaây coù ba loaïi:

Moät: “Nhö ñaïi” töùc laø boán ñaïi chuûng, hoã töông, nhôø ñaáy maø phaùt sinh choã taïo ra Saéc, neân cuøng ñoái chieáu nhau, laø “Nhaân cuøng coù”.

Hai: “Töôùng sôû Töôùng”: Töôùng töùc laø boán Töôùng lôùn nhö Sinh v.v... (Sinh, Truï, dò, dieät). boán Töôùng lôùn naày cuøng vôùi ñoái töôïng nôi Töôùng laø phaùp laïi cuøng laø Quaû. Töùc laø chuû theå cuûa Töôùng aáy töông hôïp vôùi ñoái töôïng nôi Töôùng. Laïi do caû hai cuøng chuyeån bieán neân cuøng laø Quaû.

Ba: “Taâm nôi Taâm theo ñaáy maø chuyeån”: Töùc laø Taâm vöông cuøng vôùi Taâm sôû chuyeån bieán theo phaùp, cuõng laïi cuøng laø Quaû.

***Giaûi thích:*** Nghóa laø, söï bieän hoä giuùp kia cho raèng: “Nhaân quaû cuøng coù, ñaõ ñöôïc xem laø cuøng laø, neân söï gia hoä vaø nhaäp ñònh cuøng laø, taïi sao laïi chaúng theå ñöôïc?” Neân ôû ñaây caàn ngaên chaän: “Ba loaïi phaùp kia ñeàu chaúng cuøng lìa nhau. Nhö “Töôùng, Sôû Töôùng”. Ñoái tuôïng nôi töôùng khoâng coù chuû theå cuûa töôùng thì chaúng thaønh söï taïo taùc. Chuû theå cuûa Töôùng khoâng coù ñoái töôïng nôi Töôùng thì khoâng coù choã nöông döïa. Nay, hoaëc coù söï gia hoä maø chaúng nhaäp ñònh, hoaëc khi nhaäp ñònh thì chaúng caàn phaûi coù söï gia hoä. Thuaän cho caû hai cuøng lìa nhau thì laøm sao thaønh so saùnh?”

* Sôù töø caâu: “Nhö chính thöùc giaûi thích” tieáp xuoáng: Laø chi tieát ba, baøn roäng veà nghóa chính theo hieän nay.

Noùi “Laàn löôït cuøng thaønh” laø neâu leân sôû nguyeän cuûa Phaät v.v... laø ñöôïc gia hoä. Sôû dó caàn ñöôïc gia hoä laø ñeå thuyeát phaùp. Neáu laïi giaûi thích theâm nöõa thì coù boán lôùp:

Moät: Nguyeän löïc cuûa chö Phaät laø nhaäp Tam muoäi. Hai: Nhaäp Tam muoäi ñeå ñöôïc gia hoä.

Ba: Sôû dó gia hoä laø ñeå thuyeát phaùp.

Boán: Thuyeát phaùp laø ñeå laøm gì? Laø ñeå cho Boà taùt ñöôïc taêng tröôûng trí Tueä cuûa Phaät.

* Sôù caâu: “Tröôùc heát laø Mieäng gia hoä, khuyeán khích thuyeát phaùp ñeå taêng tröôûng bieän taøi”: ÔÛ ñaây coù ba yù:

Moät: Neâu teân goïi veà mieäng gia hoä.

Hai: Khuyeán khích thuyeát giaûng laø Töôùng cuûa söï gia hoä.

Ba: Ñeå taêng tröôûng söï bieän taøi laø yù nghóa cuûa söï gia hoä. Cuõng laø ích lôïi cuûa söï gia hoä.

Hai nghieäp tieáp theo (Thaân, YÙ) thì theo ñaáy maø nhaän bieát.

* Sôù caâu: “Luaän goïi laø chaúng chaáp tröôùc nôi choã bieän taøi”: Choã thoï nhaän giaùo phaùp coù moät ít khaùc bieät nhöng so vôùi choã bieän taøi thì ñaïi theå laø gioáng nhau, neân coù theå daãn Luaän ñeå giaûi thích. nay Kinh ñaõ coù choã baøn roäng veà nghóa töôùng, nhö phaàn Sôù giaûi veà thaäp Ñòa.
* Sôù töø caâu: “Nhöng ba söï gia hoä ñoàng thôøi” tieáp xuoáng: Treân laø giaûi thích vaên. Töø ñaây trôû xuoáng laø bieän giaûi veà thöù lôùp.
* Sôù töø caâu: “Kinh Laêng Giaø noùi” tieáp xuoáng: Laø daãn chöùng. Töùc nôi quyeån thöù hai, Kinh vieát: “Laïi nöõa Ñaïi Tueä! Nhö Lai duøng hai thöù thaàn löïc kieán laäp, khieán cho Boà taùt Ma Hha taùt ñaûnh leã chö Phaät, hoûi nghóa, nghe vaø thoï nhaän giaùo phaùp. Theá naøo laø hai thöù thaàn löïc kieán laäp? Ñoù laø thaàn löïc duøng phaùp Tam muoäi chaùnh thoï, hieän taát caû thaân töôùng ñeå giaûng noùi; cuøng thaàn löïc duøng tay xoa leân ñænh ñaàu.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaïi Boà Taùt ôû ñòa Boà taùt thöù nhaát, truï nôi thaàn löïc cuûa Phaät, ñoù laø Boà taùt nhaäp Tam muoäi Ñaïi thöøa Chieáu Minh. Nhaäp Tam muoäi naøy roài thì taát caû chö Phaät trong möôøi phöông theá giôùi duøng dieäu löïc nôi thaàn thoâng, thò hieän taát caû thaân töôùng ñeå neâu baøy giaûng noùi, nhö ñaïi Boà taùt Kim Cang taïng cuøng caùc ñaïi Boà taùt khaùc ñaõ thaønh töïu töôùng coâng ñöùc nhö theá...”

Phaàn tieáp döôùi vieát: “Ñaïi Tueä! Neáu ñaïi Boà taùt lìa hai thöù thaàn löïc cuûa Phaät maø coù ñöôïc bieän taøi thuyeát phaùp, thì taát caû haøng phaøm phu cuõng coù ñöôïc bieän taøi thuyeát phaùp”.

***Giaûi thích:*** Nay nôi baûn Sôù giaûi neâu daãn nghóa chính laø daãn vaên cuûa phaàn sau, theo caùch giaûi thích noùi ngöôïc laïi, goàm luoân caû vieäc neâu

ra hai Töôùng (hai thöù thaàn löïc) ñaõ noùi ôû tröôùc.

* Sôù caâu: “boán yù naày caøng veà sau laø duøng giaûi thích phaàn caøng luøi veà tröôùc” Cuõng laø laàn löôït ñeå thoâng toû choã vaán naïn. Töùc laø coù vaán naïn: “Theá naøo laø söï vieäc xong? Nhaäp ñònh laø thoï nhaän söï gia hoä cuûa Phaät. Nay ñaõ ñaït ñöôïc dieäu löïc thuø thaéng, neân laø söï vieäc ñaõ xong. Vaäy xin hoûi: Tuy ñaït ñöôïc dieäu löïc thuø thaéng, sao chaúng cuøng nhaäp ñònh?” Ñaùp: “Thôøi gian thuyeát phaùp ñaõ ñeán.” Laïi hoûi: “Vì sao khoâng ôû trong ñònh thuyeát giaûng?” Ñaùp: “Trong ñònh laø thuyeát giaûng theo caùch “Voâ ngoân”
* (Sôù.) Caâu: “Tuy nhieân, Theå cuûa möôøi Truï löôïc coù ba thöù”: Laø neáu laäp thaønh chöông, moân, thì löôïc duøng naêm moân phaân bieät ñeå noùi veà möôøi Truï:

Moät: Giaûi thích teân goïi. Hai: Neâu ra Theå.

Ba: Bieän giaûi veà Töôùng. Boán: Xaùc ñònh veà Baäc. Naêm: Phaân bieät caùc moân.

Nay nôi Kinh vaø phaàn Sôù giaûi ñeàu goàm ñuû naêm moân kia. Trong phaàn moät giaûi thích teân goïi thì coù chung coù rieâng. Chung nhö ôû phaåm thöù nhaát. Teân goïi rieâng nhö ñaõ noù nôi phaàn goác. Phaàn hai laø neâu ra Theå töùc vaên hieän ñang ñeà caäp. Phaàn Bieän giaûi veà Töôùng thì nhö nôi vaên cuûa Kinh. Phaàn xaùc ñònh veà baäc, vò thì phaàn tieáp sau seõ neâu roõ. Phaân bieät caùc moân thì bao haøm ôû trong vaên tröôùc sau.

Nay, ôû ñaây laø phaàn “Neâu ra Theå” löôïc coù ba lôùp:

* Sôù töø caâu: “Nay caên cöù nôi Theå goác” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích vaên. Goàm hai:

Moät: Xeùt theo Kinh ñeå giaûi thích.

Hai: Töø caâu: “Nay döïa theo Ñòa Luaän” tieáp xuoáng: Laø daãn theâm Luaän ñeå giaûi thích. Trong phaàn naøy laïi phaân laøm hai:

Thöù nhaát: Giaûi thích veà caâu chung. Vaên nôi phaàn thöù nhaát naày goàm boán:

Moät laø, giaûi thích toùm löôïc.

Hai laø, Caâu: “Ñeàu laø Theå cuûa baäc hieän coù”: Laø toùm keát phaàn tröôùc ñeå phaùt sinh phaàn sau.

Ba laø, Caâu: “Maø coù ñöôïc teân goïi thì chaúng ñoàng”: Laø neâu daãn chung.

Boán laø, Töø caâu: “Nhöng ba Hieàn möôøi Thaùnh” tieáp xuoáng: Laø neâu baøn roäng. Phaàn naày goàm naêm chi tieát:

Moät: Neâu leân.

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

Hai: Töø caâu: “Taâm Boà ñeà coù ba” tieáp xuoáng: Laø neâu daãn Luaän ñeå bieän giaûi veà Töôùng. Töùc nôi Luaän Khôûi Tín, trong phaàn “Tín taâm tu haønh”, bieän giaûi veà söï phaùt taâm cuûa Tín thaønh töïu.

Ba: Töø caâu: “Choã nieäm veà chaân nhö” tieáp xuoáng: Laø phaàn Sôù giaûi thích ñoaïn Luaän ñöôïc neâu daãn.

Boán: Töø caâu: “Nhöng ba Taâm aáy” tieáp xuoáng: Laø bieän giaûi veà choã sai bieät cuûa vieäc traûi qua caùc baäc, chính laø ñaùp laïi choã neâu daãn chung, “Do ñaâu maø coù ñöôïc goïi teân chaúng ñoàng”.

Naêm: Töø caâu: “Nay, quaû vò cuûa Truï naày goïi laø truï xöù” tieáp xuoáng: Laø chính thöùc giaûi thích phaàn Kinh hieän nay.

Trong chi tieát boán, noùi “Taâm chaùnh tröïc taêng tröôûng neân goïi laø Giaûi” Töùc chaùnh nieäm veà chaân nhö laø söï laõnh hoäi (Giaûi) cuûa Trí.

Noùi “Ba Taâm cuøng chöùng ñaéc goïi laø kheùo quyeát ñònh”: Töùc chöùng ñaéc veà Lyù khoâng sai bieät.

Töø caâu: “Maø ñaïi bi ñöùng ñaàu” tieáp xuoáng: Laø naèm thoâng toû choã vöôùng maéc do vaán naïn. Vaán naïn neâu: “Neáu ñaõ goàm chung laø ba Taâm thì sao laïi cho Theå cuûa Ñòa laø Nguyeän, laø kheùo quyeát ñònh?” YÙ cuûa phaàn thoâng toû coù theå nhaän bieát. Caâu “Ñaïi bi laø ñöùng ñaàu” töùc vaên nôi phaàn sau cuûa Kinh.

■