*Phaåm 34:* **THAÄP THAÂN TÖÔÙNG HAÛI**

Sôù caâu: “Möôøi Thaân cuûa Nhö Lai laø neâu ngöôøi ñeå hieån baøy ñöùc”: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm boán:

Moät: Giaûi thích teân goïi. Hai: Bieän minh veà loaïi. Ba: Neâu ra Theå.

Boán: Laøm roõ veà nhaân.

Neáu döïa theo toâng chæ nôi saùch “Thaùm Huyeàn Kyù” thì trong aáy coù chöông “Phaät töôùng”, duøng taùm moân ñeå phaân bieät:

1. Giaûi thích teân goïi.
2. Neâu Theå taùnh.
3. Noùi veà chuûng loaïi.
4. Neâu daãn Nhaân.
5. Noùi veà söï tích luõy, thaønh töïu.
6. Thôøi gian tu taäp.
7. Kieán laäp.
8. Nghieäp duïng.

Nay trong boán moân ñaâu ñaõ goàm ñuû choã chính yeáu.

Sôù töø caâu: “Neân Kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi Haûi” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, bieän minh veà loaïi. Töùc laø daãn chöùng ñeå bieän giaûi .Goàm hai chi tieát:

Thöù nhaát: Chính thöùc neâu roõ. Thöù hai: Nhaän xeùt, phaân bieät.

Nôi phaàn thöù nhaát, töùc thuoäc quyeån thöù chín, phaåm thöù taùm laø Boà- taùt Baûn haïnh (Kinh ñaõ neâu). Kinh vieát:

“Phaät noùi vôùi Toân giaû A Nan: Nhö Lai coù ba möôi hai töôùng cuûa baäc ñaïi nhaân, taùm möôi veû ñeïp theo hình, thaân kim saéc toaû saùng, nôi moãi moãi AÙnh saùng coù voâ löôïng thaân Hoùa Phaät. Nôi caùc loã chaân loâng coù taát caû söï bieán hoùa vaø hình saéc”. (Phaàn naày neâu toùm löôïc)... Phaät sinh nôi nhaân gian, thò hieän ñoàng vôùi töôùng cuûa con ngöôøi, neân noùi ba möôi hai töôùng. Hôn haún chö Thieân neân noùi taùm möôi veû ñeïp keøm theo.Vì caùc Boà-taùt neân neâu taùm vaïn boán ngaøn caùc töôùng haûo vi dieäu. Töôùng haûo thaät cuûa Phaät, Nhö Lai luùc môùi thaønh ñaïo ôû nöôùc Ma-kieät-ñaø, nôi ñaïo traøng Tòch dieät, vì caùc ñaïi Boà-taùt nhö Phoå Hieàn, Hieàn Thuû, ôû trong Kinh Taïp Hoa ñaõ phaân bieät roäng”.

***Giaûi thích:*** Trong phaàn Löôïc ñaõ neâu toùm löôïc laø vaên cuûa Kinh. “Hai phaàn toùm löôïc. Ba dieãn roäng”, neân phaàn Sôù giaûi ñaõ duøng yù ñeå giaûi

thích. Do ôû tröôùc ñaõ neâu toùm löôïc trong phaàn Löôïc neân ôû ñaây aét coù toùm löôïc. Laïi, Kinh kia tröôùc heát noùi taùm vaïn boán ngaøn, nay coù möôøi Taïng Lieân hoa, neân ñoái chieáu vôùi phaàn kia laø roäng, töùc vaên cuûa Kinh kia töø caâu: “Vì caùc Boà-taùt neân neâu taùm vaïn boán ngaøn caùc töôùng hoaû vi dieäu” laø ñoaïn thöù hai. Töø caâu “Töôùng haûo thaät cuûa Phaät, Nhö lai luùc môùi thaønh ñaïo” tieáp xuoáng: Laø ñoaïn thöù ba, vaên cuõng phaân minh.

Sôù töø caâu: “Trong phaàn ba, thöù nhaát laø chung cho” tieáp xuoáng: Laø chi tieát thöù hai, nhaän xeùt, phaân bieät. Döïa nôi ba loaïi ôû tröôùc ñeå thaønh ba lôùp nhaän xeùt phaân bieät:

Moät: Caên cöù nôi Thöøa.

Hai: Caên cöù nôi ba Thaân, möôøi Thaân.

Ba: Caên cöù theo choã nhaän thöùc cuûa caên cô.

Nay noùi veà lôùp Moät: Cuõng bao goàm luoân naêm Giaùo: Moät laø: Tieåu thöøa cuøng vôùi Thuûy giaùo.

Hai laø: Chung giaùo. Ba laø: Vieân giaùo.

Veà ñoán giaùo laáy Voâ töôùng laøm Toâng. Hai giaùo sau goàm luoân vieäc neâu nhaân ñeå hieån baøy quaû.

Noùi: “Chæ roõ ñoàng nôi ngöôøi, ñoan chaùnh ( ñoan nghieâm) chaúng loaïn”: Töùc nôi Luaän Caâu Xaù noùi veà töôùng cuûa Luaân Vöông, neâu:

*“Töôùng chaúng chaùnh vieân minh Neân chaúng theå baèng Phaät”.*

Ñaây laø neâu roõ Luaân Vöông coù ba hai töôùng, nhöng coù ba nghóa chaúng saùnh kòp vôùi Nhö Lai”.

1. Nôi choán chaúng “Chaùnh”.
2. Töôùng chaúng vieân maõn.
3. Chaúng thaáu ñaït.

Nay noùi “Chaùnh chaúng loaïn” töùc nôi choán khaùc vôùi Luaân Vöông. Hai chöõ “Ñoan chaùnh” kia laø thaáu toû (Minh) laø vieân maõn (Vieân) neân chæ roõ laø ñoàng nôi con ngöôøi maø thuø thaéng hôn ngöôøi.

Sôù caâu: “Tieáp theo chæ laø Ñaïi thöøa”: Töùc neâu roõ veà Töôùng cuûa Quaû. Nhö trong nhaân ñaõ ñoaïn tröø taùm vaïn boán ngaøn phieàn naõo thaønh töïu taùm vaïn boán ngaøn Ba-la-maät neân ñaït ñöôïc taùm vaïn boán ngaøn töôùng haûo. Kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï noùi: “Phaät A di ñaø coù taùm vaïn boán ngaøn töôùng, moãi moãi töôùng coù taùm vaïn boán ngaøn veû ñeïp tuøy theo. Moãi moãi veû ñeïp aáy laïi coù taùm vaïn boán ngaøn AÙnh saùng. Moãi moãi AÙnh saùng soi chieáu khaép phaùp giôùi, khieán cho caùc chuùng sinh nieäm Phaät ñöôïc thaâu nhaän khoâng boû”, töùc cuøng töôùng nhö ôû ñaây.

Sôù töø caâu: “Laïi, moät laø Hoùa thaân, hai laø Baùo Thaân” tieáp xuoáng: Laø lôùp thöù hai, caên cöù nôi ba Thaân, möôøi Thaân ñeå nhaän ñònh, phaân bieät. Neáu phoái keát vôùi ba Thaân, thì hai laø Baùo thaân, ba laø Phaùp thaân. Nhö caên cöù theo boán Thaân, thì hai laø do thuoäc nôi Tha thoï duïng neân Baùo thaân coù phaân haïn. Phaán sau töùc Töï thoï duïng, neân Baùo thaân hôïp vôùi Phaùp thaân. Laïi, Phaùp thaân voâ töôùng. Nay hai thöù tröôùc thuoäc veà ba Thaân, moät thöù sau thuoäc veà möôøi Thaân. möôøi Thaân aét dung hôïp caû ba Thaân neân moät thöù sau goàm ñuû ba thöù tröôùc.

Sôù töø caâu: “Laïi thöù nhaát laø phaøm, Thaùnh cuøng nhaän thöùc” tieáp xuoáng: Laø lôùp thöù ba, caên cöù theo söï nhaän thöùc cuûa caên cô ñeå nhaän xeùt, phaân bieät.

Caâu: “Tieáp theo laø chæ baäc treân Ñòa”: Töùc laø Tha thoï duïng neân Baùo Thaân, Hoùa Thaân ôû treân chaúng ñoàng. Phaàn sau chæ laø haøng caên cô vieân maõn, töùc thuoäc nôi vieân dung, chaúng phaân tröôùc Ñòa treân Ñòa, neân goïi laø: “Thoâng hôïp nôi naêm baäc”. Naêm Baäc naày töùc ba Hieàn, möôøi Thaùnh vaø Ñaúng giaùc, Dieäu giaùc. Töùc trong saùu Baäc tröø baäc cuûa Quaû. Neáu chia ra möôøi Tín töùc tröø ñaúng giaùc.

Sôù töø caâu: “Nhö noùi veà Theå” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù ba, neâu ra Theå ( Phaàn hai laø Bieän minh veà Loaïi)

Caâu: “Hai töùc laø Ñònh, Tueä”: Laø duøng phaùp moân laøm Töôùng.

Sôù töø caâu: “Neáu noùi veà Nhaân” tieáp xuoáng: Laø phaàn boán, bieän minh veà Nhaân.

Caâu: “Chung nôi thuaàn, taïp” töùc laø Nhaân cuûa Töôùng vieân dung, nhö nôi choán cuûa Chuû thuûy thaàn ôû tröôùc ñaõ neâu roõ.

Sôù caâu: “Nhaân cuûa hai Töôùng tröôùc nhö nôi Luaän Du Giaø v.v...”: Laø neâu roõ choã dieãn roäng coù nguoàn goác. Luaän du Giaø quyeån thöù boán möôi chín vieát: “Haønh trang cuûa taát caû Boà-taùt ñeàu caûm öùnhg nôi Töôùng haûo. Keû gaây taïo nghieäp aùc thì noùi roõ veà caùc thöù nghieäp, moãi moãi ñeàu caûm öùng. Nhö theá, ba möôi hai töôùng khoâng coù sai bieät, neân bieát ñeàu do Tònh giôùi laøm nhaân. Neáu phaïm giôùi haõy coøn chaúng ñöôïc laøm thaân ngöôøi thuoäc haøng haï tieän, huoáng hoà laø ñöôïc töôùng haûo cuûa Phaät. Hoaëc cho “Moãi moãi ñeàu caûm öùng theo nghieäp” nhö nôi Kheá Kinh noùi, töùc laø Nhaân rieâng. ÔÛ ñaáy, coù moät Haønh caûm cuûa moät Töôùng. Nhö noùi: Hoaëc caùc chuùng sinh coù choã mong caàu, thì tuøy söï öa thích cuûa hoï maø chính thöùc xaû boû moïi taøi saûn chaâu baùu, caûm öùng laø ñaït ñöôïc Töôùng goø maù nhö Sö Töû. Hoaëc moät Haønh caûm öùng ñöôïc nhieàu Töôùng... Hoaëc nhieàu Haønh caûm öùng moät Töôùng...

Laïi do boán thöù söï nghieäp tu taäp neân caûm öùng ñöôïc taát caû Töôùng.

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

Töùc Quyeát ñònh tu taäp, tu taäp chaân thaät,tu taäp thöôøng xuyeân, tu taäp khoâng toäi loãi... Laïi, Gia haïnh cuûa chö Phaät coù caûm öùng khaùc nhau”.

***Giaûi thích:*** Ñaây laø do phaåm loaïi cuûa moät Haønh, neân choã caûm öùng chaúng ñoàng.

Veà Trí Luaän, Kinh ñaïi Baùt Nieát-baøn v.v thì ôû Hoäi thöù nhaát, caùc

xöù cuûa Chö Thuûy thaàn ñaõ neâu daãn.

Nhö nôi Kinh Quaùn Phaät Tam muoäi Haûi thì tieáp theo phaàn tröôùc neâu roõ veà Töôùng cuûa ba Phaåm, phaàn sau vieát: “Phaät baûo Toân giaû A Nan: Nhö Lai töø xa xöa, trong voâ löôïng, voâ bieân A-taêng-kyø kieáp, ñaõ duøng löûa Trí Tueä thieâu ñoát bao thöù cuûi phieàn naõo, tu taäp ñònh Voâ töôùng, Chaúng taïo söï chöùng ñaéc khoâng ñuùng thôøi, do vaäy neân ñaït ñöôïc töôùng haûo, trong moãi moãi töôùng coù voâ löôïng Hoùa Phaät, huoáng hoà laø nhieàu!”.

***Giaûi thích:*** Ñaây laø chung cho nhaân cuûa hai Töôùng sau.

Sôù caâu: “Khieán tu taäp Haønh Voâ taän hieån baøy thaønh töïu laø Thuù ( Toâng Thuù)”:

Hieån baøy laø caên cöù nôi Voán coù (Baûn höõu). Thaønh töïu laø caên cöù theo söï tu taäp ñuùng ñaén.

Sôù caâu: “Phoå Hieàn goác laø Hoäi chuû”:

Töø ñaây trôû xuoáng laø nhaèm thoâng toû choã vöôùng maéc veà “Chaúng thænh caàu”. Choã thoâng toû coù hai yù:

YÙ thöù nhaát coù theå nhaän bieát.

Töø caâu: “Hoaëc phaàn cuoái cuûa Phaåm tröôùc” tieáp xuoáng: Laø yù thöù hai caên cöù theo naêm Phaåm ñeå giaûi ñaùp thoâng toû nôi caùc caâu hoûi. Nghóa laø, tröôùc neâu ra möôøi caâu hoûi veà Quoác ñoä v.v Phaåm tröôùc ñaõ giaûi ñaùp

caâu hoûi veà chuûng taùnh. Töø ñaây trôû xuoáng, boán Phaåm laïi giaûi ñaùp veà boán caâu hoûi. Naêm caâu coøn laïi thì choã hoûi hoaëc ôû tröôùc Phaåm naày, ñaõ giaûi ñaùp.

Choã noái tieáp cuûa Kinh chöa heát, do ñoù löôïc bôùt, khoâng neâu rieâng phaàn Hoûi - ñaùp ñaõ bieän minh ôû phaàn tröôùc.

■