*Phaåm 35:* **NHÖ LAI TUØY HAÛO QUANG MINH COÂNG ÑÖÙC**

Sôù caâu: “Hai laø giaûi thích teân goïi” : Goàm hai phaàn: Moät: Bieän giaûi veà vieäc ñöôïc mang teân.

Noùi “Tuøy theo Töôùng lôùn”: Töùc laø yù cuûa Kinh Quaùn Phaät, nôi phaåm tröôùc ñaõ daãn.

Hai: Töø caâu: Tuøy haûo cuûa Nhö Lai” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích veà teân goïi.

Sôù caâu: “Soi chieáu veà baûy ñòa”: Töùc:

Moät laø: Ñòa chuûng taùnh.

Hai laø: Ñòa Thaéng giaûi haønh. Ba laø: Ñòa Tònh Thaéng YÙ Laïc. Töùc laø ñòa thöù nhaát.

Boán laø: Ñòa Haønh chaùnh Haïnh. (Töø ñòa thöù hai ñeán ñòa thöù baûy) Naêm laø: Ñòa Quyeát ñònh. (Ñòa thöù taùm)

Saùu laø: Ñòa Quyeát ñònh Haønh (ñòa thöù chín)

Baûy laø: Ñòa ñaùo Cöùu caùnh (Töø ñòa thöù möôøi ñeán Nhö Lai ñòa)

Sôù caâu: “Laàn löôït môû ra nhö theá. Huoáng chi nôi caùc Töôùng”: Treân coù naêm lôùp. Nay vöôït hôn khoaûng giöõa neân goïi laø “Laàn löôït môû ra”. Nhöng choã neâu leân ñeå so saùnh aáy cuõng hôïp vôùi naêm lôùp.

Nghóa laø:

Thöù nhaát: Duøng moät AÙnh saùng cuûa Nhaân so saùnh vôùi moät AÙnh saùng cuûa Quaû. Choã vöôït hôn neân neâu ra.

Thöù hai: Moät AÙnh saùng cuûa Quaû ñaõ nhö theá, so saùnh vôùi nhieàu AÙnh saùng cuûa Quaû.

Thöù ba: Veû ñeïp döôùi baøn chaân vôùi AÙnh saùng nhö theá, so saùnh vôùi AÙnh saùng nôi veû ñeïp coøn laïi.

Thöù tö: AÙnh saùng cuûa veû ñeïp nhö theá ñoái chieáu nôi moät Töôùng. Thöù naêm: Moät Töôùng ñaõ nhö theá, ñoái chieáu vôùi nhieàu Töôùng.

Vaên nôi phaàn Sôù giaûi chæ coù neâu caâu ñaàu cuøng caâu sau. Phaàn coøn laïi coù theå döïa theo ñaáy ñeå ñoái chieáu.

Neân laïi coù theâm hai lôùp. Töùc:

Thöù saùu: Töôùng ngoaøi ñaõ nhö theá, so saùnh vôùi ñöùc beân trong. Thöù baûy: Moät ñöùc ñaõ nhö theá, ñoái chieáu vôùi nhieàu ñöùc.

Neân Luaän Du Giaø quyeån thöù boán möôi chín ñaõ noùi roäng veà nhaân cuûa vieäc neâu leân, so saùnh, noùi veà nhaân cuûa Töôùng haûo, xong, vieát: “Laïi, ôû trong ñoù, noùi toùm goïn veà löôïng phöôùc tuï cuûa taát caû chuùng sinh... Laïi nöõa, Töôùng tuøy haûo aáy, noùi toùm löôïc laø do ba Nhaân, goïi laø Voâ löôïng:

Moät laø: Thôøi Voâ löôïng, töùc tu taäp ba A-taêng-kyø.

Hai laø: YÙ laïc voâ löôïng, töùc duyeân nôi voâ löôïng chuùng sinh ñeå taïo moïi lôïi ích, an laïc.

Ba laø: Phaåm loaïi Voâ löôïng, töùc taïo voâ löôïng nghieäp thieän khaùc nhau. Cho neân goïi laø Voâ löôïng phöôùc tuï coù theå daáy khôûi caùc töôùng tuøy haûo cuûa Nhö Lai”.

***Giaûi thích:*** Trong Kinh neâu töôùng cuûa ñoái töôïng ñöôïc caûm öùng. Luaän thì daãn nhaân cuûa chuû theå caûm öùng. Maø nhaân quaû cuøng thaønh. ÔÛ ñaây, vaên ñaõ minh chöùng ñeå nhaän bieát ñöùc cuûa Phaät laø khoù nghó baøn...

Sôù caâu: “Nghóa laø tuy tu theo Thöøa giôùi maø haønh môû roäng:”

Töùc nôi ñòa thöù nhaát neâu daãn. Töø ñaây trôû xuoáng coù rieâng moät caùch giaûi thích khaùc. Do yù hoaøn toaøn toû ngoä, vì töø xa xöa ñaõ gaàn guõi caùc Thieän tri thöùc, gaàn guõi caùc Thieän tri thöùc cuûa Kinh Phaùp Hoa, Nieát-baøn, taâm khoâng phoùng daät, hieån baøy choã töøng tu haønh, döïa nôi caùc Kinh ñeå tu taäp. Veà sau nghe Kinh naày noùi Nhaân bao quaùt caû bieån Quaû, Quaû thaáu trieät ngoïn nguoàn Nhaân, lieàn sinh taâm huûy baùng vì theá bò ñoaï nôi ñòa nguïc. Do nhaân taïo töø ñôøi tröôùc, ñöôïc dieäu löïc töø uy thaàn lôùn cuûa Phaät Tyø-loâ-giaù-na laøm hieän duyeân. Nhaân duyeân cuøng hoã trôï neân töùc thì vöôït leân ñeán thöù möôøi. Caên cöù ñaây töùc chaúng phaûi tu giôùi trì hoaõn maø ñoïa ñòa nguïc. Phaåm Thaäp ñòa coù ñoaïn: “Tuy chöùng ñaây thanh tònh, trí tueä roäng, saên cô lanh lôïi saùng suoát, saâu xa thöôøng hay quyeát ñònh choïn löïa, taâm baát ñoäng nhö nuùi chuùa, khoâng theå nghieâng ñoå, vöôït qua bieån lôùn coù haønh maø chöùa laâu, coù hieåu maø chöa ñaéc, tuøy thöùc maø haønh, khoâng theo trí maø laõnh hoäi, chuùng ñaây sinh nghi haø ñoïa aùc ñaïo. Ta thöông xoùt chuùng neân khoâng noùi, chuùng ñaây sinh nghi beøn ñoïa ñòa nguïc

Laïi nhö nôi Phaåm keä taùn vieát:

*“Nhö Lai thaân roäng lôùn Roát raùo nôi Phaùp giôùi Chaúng lìa khoûi toaø naày Maø hieän baøy khaép choán Nhö ñöôïc nghe phaùp aáy Cung kính tin, vui thích Lìa haún ba neûo aùc*

*Heát thaûy moïi khoå naïn”.*

***Giaûi thích:*** Quyeát ñònh bieát roõ khoâng laø tu giôùi trì hoaõn. Theâm nöõa, nhö nôi Phaåm Xuaát Hieän noùi:

*“Nhö coû khoâ chaát cao thaønh nuùi Neùm tí löûa vaøo aét chaùy heát*

*Cuùng döôøng Nhö Lai coâng ñöùc ít Taát khieán dieät khoå ñaït Nieát-baøn”.*

Sôù töø caâu: “Nhöng thieän caên nghieäp aùc” tieáp xuoáng: Laø nhaèm ngaên chaän vaán naïn veà choã giaûi thích vaên. Töùc coù vaán naïn: Ñòa nguïc vaø thaân ñaõ do nôi aùc nghieäp, töùc töø trong aùc nghieäp maø ñeán, nghieäp tröôùc baùo thaønh Phaät töùc töø trong thieän caên maø ñeán, taïi sao ñeàu noùi khoâng phaûi möôøi phöông ñeán?

Nay giaûi thích ñeå thoâng toû: Chính laø do töø nghieäp. Töùc töø duyeân Voâ taùnh ñeán nôi laø khoâng ñeán. Neáu khoâng töø duyeân töùc coù taùnh coá ñònh, chaúng ñöôïc “Khoâng ñeán” Trung Luaän vieát:

*“Nhö phaùp töø duyeân sinh Töùc khoâng coù ñònh taùnh Neáu khoâng coù ñònh taùnh Laøm sao coù phaùp naày!”*

Töùc nghóa nhaân duyeân neân Khoâng.

Sôù caâu: “Neân nhaân duyeân töùc laø Trí Tueä”:

Töùc neâu toùm löôïc, ngaàm daãn Kinh ñaïi Baùt Nieát-baøn quyeån thöù hai möôi moát ñeå chöùng minh, phaàn Sôù giaûi ôû tröôùc ñaõ daãn. Kinh aáy noùi: “Phaùp cuûa Trí Tueä chaúng töø nhaân duyeân, vì sao laïi hoûi veà nhaân duyeân?” Nay duøng caùch dieãn ñaït nhö treân.

Sôù caâu: “Tröôùc laø chæ giaùo ñeå nhaän bieát veà söï thoï sinh, khieán boû kieán chaáp sai laïc”:

Töùc nôi Kinh ñaïi Baùt Nieát-baøn quyeån thöù hai möôi moát noùi: “Neáu thaáy Nhö Lai thaät söï sinh nôi Vöông cung, laáy vôï, sinh con v.v... roài nôi röøng Sa La dieät ñoä laø söï thaáy leäch laïc cuûa haøng nhò thöøa”.

Sôù caâu: “Cho neân bieát, Phaät hoùa hieän choã sinh chaúng phaûi cheát ñi roài sinh ra”: Töùc nôi Kinh Tònh Danh, Phaåm Quaùn chuùng sinh. “Toân giaû Xaù lôïi phaát hoûi Thieân nöõ: Thieân nöõ cheát ôû ñaây thì seõ sinh ôû ñaâu? Thieân nöõ thöa: Phaät hoùa hieän choã sinh thì con cuõng sinh nhö theá. Toân giaû Xaù lôïi phaát noùi: Phaät hoùa hieän choã sinh chaúng phaûi laø cheát ñi, sinh ra. Thieân nöõ thöa: Chuùng sinh cuõng vaäy, chaúng phaûi cheát ñi sinh ra”.

Sôù caâu: “Tröôùc neâu roõ Phaùp thaân khoâng sinh, hieän höõu khaép maø chaúng theå thaáy”: “Phaû” laø chaúng theå. Phaåm Xuaát Hieän vieát:

*“Ví nhö Phaùp giôùi hieän khaép thaûy Chaúng theå thaáy cho laø taát caû Caûnh giôùi chö Phaät cuõng nhö vaäy*

*Hieän höõu khaép maø chaúng phaûi khaép”.*

Sôù caâu: “Chaúng phaûi cho laø ñöôïc choïn nôi choán sinh”:

Kinh Baûn Haïnh noùi: “Nhö Lai saép söûa haï sanh, ñaõ duøng thieân nhaõn thanh tònh quan saùt coõi Dieâm phuø ñeà coù nôi choán naøo thích hôïp vôùi vieäc haï sinh cuûa mình”. Cho ñeán ñoaïn noùi: “Chæ coù Vöông gia cuûa Vua Tònh Phaïm laø thích hôïp, caùc gia toäc khaùc thì khoâng theå”. Töùc gioáng nhö coù söï löïa choïn nôi choán sinh. Nhöng laø Trí khoâng phaân bieät thaät ra khoâng coù löïa choïn. Laø Bi cuûa Trí öùng hôïp vôùi vaät, töùc choïn löïa maø “Khoâng coù choã naøo choïn löïa”.

Sôù caâu: “Sau laø nhö phaùp ñeå chính thöùc giaùo hoùa”: Treân ñaây laø neâu leân chöông.

Töø caâu: “Phaøm muoán hoái loãi” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích roäng veà Töôùng. Goàm hai:

Moät: Neâu roõ beänh cuûa ñoái töôïng ñöôïc trò. Hai: Hieån baøy thuoác cuûa chuû theå ñoái trò.

Ñaây töùc laø yù nôi saùch Chæ Quaùn cuûa Toâng Thieân Thai.

Nay nôùi veà phaàn moät, vaên nôi baûn Sôù giaûi chæ löôïc neâu veà teân goïi.

Vaên ñaày ñuû laø:

Thöù nhaát: Töï töø voâ thæ, do phaàn phieàn naõo loâi cuoán neân taâm thöùc toái taêm meâ muoäi voïng chaáp ta ngöôøi. Vì voïng chaáp ta, ngöôøi neân daáy khôûi Thaân kieán. Do Thaân kieán neân coù voïng töôûng ñieân ñaûo. Vì ñieân ñaûo maø khôûi tham saân si. Do si meâ taïo khaép caùc nghieäp, löu chuyeån trong sinh töû.

Thöù hai: Beân trong ñaõ goàm ñuû phieàn naõo. Beân ngoaøi gaëp baïn aùc.

Phaùp taø lay ñoäng khieán cho Taâm ta caøng theâm laàm laïc boäi phaàn.

Thöù ba: Trong ngoaøi, duyeân aùc ñaõ ñuû, neân coù theå trong thì dieät taâm thieän, ngoaøi thì dieät söï thieän. Laïi, ñoái vôùi ñieàu thieän nôi ngöôøi khaùc thì hoaøn toaøn chaúng tuøy hæ.

Thöù tö: Ba nghieäp ñöôïc buoâng thaû thì khoâng ñieàu aùc naøo maø chaúng

laøm.

Ba thöù naêm, saùu, baûy hoaøn toaøn gioáng vôùi phaàn Sôù giaûi ñaõ neâu. Chæ noùi thöù taùm, noùi “Loã Hoã”, cuõng goïi laø “Baït Hoã” töùc ñeàu chæ

cho daïng maïo chaúng toân kính (böôùng bænh, öông ngaïnh).

Ñoaïn sau toùm keát vieát:

“Ñoù laø möôøi thöù thuaän theo doøng chaûy cuûa sinh töû, meâ môø, ñieân ñaûo taïo taùc, nhö truøng boï trong haàm xí thích ôû haàm xí, chaúng nhaän thöùc, bieát roõ, tích taäp nhieàu kieáp chaúng theå ñeám keå. Caùc toäi boán troïng, nguõ nghòch cöïc ñieåm ñeán haïng Xieån ñeà, cöù theá trong doøng sinh töû cuoän chaûy, khoâng coù bôø beán.

Sôù töø caâu: “Tieáp theo, daáy khôûi möôøi thöù taâm” tieáp xuoáng:

Laø phaàn thöù hai, hieån baøy veà thuoác cuûa Chuû theå ñoái trò.

Saùch Chæ Quaùn vieát: “Nay muoán saùm hoái caàn phaûi ñi ngöôïc laïi doøng chaûy toäi loãi aáy, duøng möôøi thöù Taâm ñeå dieät tröø trôû laïi caùc phaùp aùc”.

1. Tin töôûng ñuùng ñaén vaøo thuyeát nhaân Quaû, quyeát ñònh hieåu roõ nghieäp chuûng tuy laâu ñôøi nhöng khoâng hoaïi maát, neân quyeát khoâng töï mình taïo, daïy ngöôøi khaùc taïo toäi ñeå thoï quaû Nhaän bieát chính xaùc veà thieän aùc, khoâng sinh nghi hoaëc. Ñoù laø phaùt taâm tin töôûng saâu xa, phaù tröø toäi nhaát xieån ñeà thöù nhaát.
2. Töï hoå theïn traùch mình, heøn haï. Ngöôøi toäi naëng nhaát laø khoâng bieát xaáu hoå theïn thuøng. Taäp theo loái soáng cuûa haïng suùc sinh ruoàng boû phaùp trang nghieâm toát nhaát laø söï trong saïch. Than oâi! Khoâng coù kieàm cheá maø gaây neân troïng toäi, Trôøi thaáy ta che daáu toäi, theá neân xaáu hoå vôùi trôøi. Ngöôøi thaáy ta gaây toäi roõ raøng, neân theïn vôùi ngöôøi. Duøng taâm naøy ñeå phaù tröø taâm khoâng bieát xaáu hoå, theïn thuøng.
3. Phaùt khôûi taâm sôï haõi neûo aùc, nghó ñôøi ngöôøi laø Voâ thöôïng, moät hôi thôû ñi khoâng trôû laïi, bieàn bieät ñi roài, ñöôøng ñi xa tít mòt muø chaúng chuùt haønh trang, bieån khoå meânh moâng saâu thaúm, chaúng coù thuyeàn beø nöông caäy. Ñaïo Thaùnh hieàn thì maéng boû, khoâng heà nhôø döïa, tuoåi taùc coøn ít, gioù ñaïo chaúng nhieàu, nhöng haù coù theå ñieàm nhieân ngoài chôø caûnh ñau ñôùn eâ cheà! Ví nhö con daû can maát tai, ñuoâi, raêng, vôø nguû yeân mong cöùu thoaùt, chôït nghe bò chaët ñöùt ñaàu taâm hoaûng sôï voâ cuøng. Gaëp caûnh sinh laõo beänh ôû ñôøi coøn chaúng cho laø gaáp vieäc cheát chaúng nhieàu mong ñôïi haù chaúng sôï ö! Khi daáy khôûi taâm sôï naøy, thì nhö ngöôøi daäm phaûi nöôùc soâi, löûa noùng, saùu traàn naêm duïc chaúng raõng ñeå tham nhieãm. Nhö em vua A duïc ngoài ôû ngöï saøng, mong laøm Ñaïi Ñeá vöông, boãng nghe keû Chieân-ñaø-la saùng saùng khua chieân, moät ngaøy ñaõ qua, saùu ngaøy seõ cheát. Tuy luùc aáy coù ñuû naêm duïc thoï höôûng maø taâm chaúng chuùt nghó ñeán höôûng thuï ñaém yeâu. Vì sôï haõi khoå daãn ñeán vieäc saùm hoái chaúng tieác thaân maïng. Nhö con daõ can kia, bieát chaéc raèng cheát, tuyeät khoâng nghó nhôù moâng lung. Vì theá duøng taâm sôï naøy phaù tröø taâm chaúng sôï ñöôøng aùc.
4. Neân phaùt khôûi, baøy toû ra nhöõng loãi laàm cuûa mình maø khoâng cheâ daáu. Giaëc cöôùp, thuoác ñoäc, coû döõ gaáp mau tröø boû phaûi baøy goác ra, khoâ caønh, nguoàn caïn, doøng heát, neáu che daáu toäi thì ngöôøi chaúng theå hoaøn löông. Ngaøi Ca dieáp ñaàu ñaø thöôøng khieán phaùt loà toäi loãi trong ñaïi chuùng, Kinh Phöông ñaúng thì höôùng ñeán moät ngöôøi, coøn nhieàu phaùp thöïc haønh khaùc nöõa. Coát chæ taâm thaønh thaät höôùng tröôùc töôïng Phaät, töï mình mong caàu söûa ñoåi. Nhö coù öng nhoït maø che daáu, kieâng kî chaúng chöõa thì chæ

coøn chôø cheát! Do ñoù, duøng taâm naøy saùm hoái, ñeà tröø taâm che daáu toäi loãi.

1. Taâm ñoaïn söï noái tieáp. Nhö saùm hoái roài sau laïi laøm toäi loãi. Ñoù goïi laø noái tieáp. Ví nhö vöông phaùp, phaïm laàn ñaàu thì nheï, laàn sau phaûi naëng. Cuõng vaäy ngöôøi môùi vaøo ñaïo traøng coù toäi thì deã dieät, laïi taùi phaïm thì khoù tröø. Nhö ñaõ coù theå nhoå, möûa ra coøn nuoát laïi? Duøng taâm naøy ñoaïn tröø taâm luoân nghó ñeán vieäc aùc.
2. Phaùt taâm Boà ñeà: Xöa kia laø töï mình an, ngöôøi ta nguy, khaép phieàn naõo taát caû caûnh. Nay môû roäng taâm ñoàng cöùu giuùp, khaép ñeán coõi hö khoâng lôïi ích taát caû ngoaøi mình. Duøng taâm naøy phaù tröø, thay ñoåi taâm khôûi aùc ñoái vôùi khaép moïi nôi.
3. Duøng taâm tu laøm coâng buø ñaép cho loãi. Nghóa laø xöa kia duøng ba nghieäp taïo toäi, baát keå ngaøy ñeâm, nay duøng ba nghieäp tu thieän, sieâng gaéng chaúng ngöøng. Khoâng coù theå dôøi nuùi, sao laáp ñöôïc bieån, laø yù nghóa ñoù vaäy. Duøng taâm naøy phaù tröø, thay ñoåi taâm buoâng thaû haønh trong ba nghieäp.
4. Taâm gìn giöõ baûo veä chaùnh phaùp: Xöa kia töï mình huûy maát thieän huûy luoân caû thieän cuûa moïi ngöôøi, chaúng bieát tuøy hyû cho mình cho ngöôøi. Nay phaùt taâm gìn giöõ baûo veä caùc Thieäm phöông tieän laøm cho theâm roäng chaúng ñeå ñoaïn tuyeät. Kinh Thaéng Man vieát: “Taâm gìn giöõ baûo veä Chaùnh phaùp, thaâu nhieáp nhaän laõnh chaùnh phaùp laø taâm baäc nhaát. Duøng taâm naøy phaù tröø taâm khoâng tuøy hyû. Nay Sôù giaûi chæ noùi: Tuøy hyû vieäc thieän cuûa ngöôøi khaùc töùc choïn laáy yù ñoåi vôùi vaên treân.
5. Taâm nghó ñeán Phaät ôû möôøi phöông. Xöa gaàn guõi baïn aùc xaáu, tin nhaän lôøi hoï. Nay nghó ñeán Phaät ôû möôøi phöông, nghó ñeán ñöùc Töø, Bi, Hyû, xaû… nghó ñeán trí voâ phaân bieät… Khoâng nhôø caäy ñeán baïn, maø töôûng ñeán baäc Ñaïi Ñaïo sö. Duøng taâm naøy ñeå phaù taâm thuaän theo baïn xaáu.
6. Taâm quaùn taùnh cuûa toäi laø khoâng. hieåu thaáu roõ taâm tham duïc, saân, si, ñeàu laø cöûa ñi vaøo söï vaúng laëng. Vì sao? Vì chuùng khôûi leân ôû choã naøo? Chuùng döøng laïi thì bieát truï ôû voïng nieäm, voïng nieäm truï ôû ñieân ñaûo, ñieân ñaûo truï ôû thaân kieán, thaân kieán truï ôû ngaõ kieán. Ngaõ kieán thì khoâng coù choã truï, möôøi phöông tìm caàu ngaõ thaät söï chaúng coù ñöôïc. Taâm cuûa ngaõ töï laø khoâng thì toäi phöôùc khoâng coù chuû, hieåu roõ saâu veà töôùng toäi phöôùc, chieáu khaép möôøi phöông, khieán cho khoâng tueä töông öng vôùi taâm. Nhö khi maët trôøi hieän, söông sôùm ñeàu tan. Taát caû caùc taâm ñeàu laø cöûa ngoû tòch dieät; vui tòch tónh. Duøng taâm naøy phaù tröø taâm voâ minh haéc aùm.

Phaàn toùm keát vieát: “Ñoù laø möôøi thöù saùm hoái, thuaän hôïp neûo Nieát- baøn, nghòch laïi doøng chaûy sinh töû. Coù theå dieät tröø toäi loãi boán troïng, naêm

nghòch. Neáu chaúng thaáu roõ veà möôøi Taâm aáy thì hoaøn toaøn chaúng bieát ñöôïc phaûi traùi coøn noùi laøm gì ñeán saùm hoái? Giaû nhö coù vaøo ñaïo traøng chæ uoång coâng chòu khoù tu haønh, roát cuoäc khoâng ñöôïc lôïi ích gì. Kinh Nieát- baøn noùi: Neáu cho gaéng tu khoå haïnh laø nhaân duyeân gaàn cuûa ñaïi Nieát-baøn thì khoâng heà coù ñieàu aáy”. Töùc laø yù naày. Ñoù goïi laø vieäc dieät tröø troïng toäi trong phaùp Saùm hoái veà söï.

Sôù caâu: “Vöøa theo thöù lôùp cuûa vieäc daáy khôûi Taâm”:

Töø nhoû nhieäm ñeán hieän roõ, neân söï phaù tröø, thay ñoåi töùc töø thoâ tôùi teá. Nghóa laø, tröôùc daáy khôûi taâm tin töôûng, tieáp sau sinh taâm hoå theïn. Nhö chieác aùo bò caùu baån nhaän laáy caùu baån thì tröôùc laø chöa roõ (aångiaáu) sau thì hieän roõ. Neáu khi giaët giuõ thì tröôùc laø taåy tröø choã caùu baån thoâ, sau môùi taåy tröø choã caùu baån teá.

Noùi: “Trong ñoù do noùi hôn keùm”: Töùc taâm Boà ñeà laø toái thaéng

v.v...

Sôù caâu: “Moät laø phaùt taâm Boà ñeà, laø choã döïa cuûa söï saùm hoái”: Döïa nôi Taâm Boà ñeà ñeå saùm hoái môùi laø söï saùm hoái chaân thöïc. Saùm

hoái maø chaúng phaùt taâm thì chaúng phaûi laø chaân thieän. Cho neân nôi quyeån thöù naêm möôi taùm (Kinh Hoa Nghieâm) noùi: “Queân maát taâm Boà ñeà, tu taäp caùc thieän caên, ñoù laø nghieäp cuûa ma”.

Töø caâu: “Laø do goác cuûa Haønh” tieáp xuoáng: Laø phaàn thoâng toû choã vöôùng maéc veà “Khoâng thöù lôùp”. Nghóa nhö ôû tröôùc ñaõ neâu.

Sôù caâu: “Phaàn coøn laïi nhö choã neâu baøy rieâng”: Ñaây coù hai söï

vieäc:

Moät: Neâu roõ veà Theå cuûa hai chöôùng, phaàn Sôù giaûi tieáp sau laïi bieän

minh.

Hai: Bieän minh veà choã neâu baøy rieâng laø thaáy roõ chöôùng, nhö vöøa

daãn saùch Chæ Quaùn ñeå noùi.

Sôù caâu: “Moãi moãi tröôùc Phaät vaø tröôùc chuùng sinh”: Phaät laø chuû cuûa vieäc Saùm hoái, döïa nôi Phaät laø chuû theå döùt tröø. Chuùng sinh laø caûnh cuûa ñoái töôïng ñöôïc ñoái trò, tröôùc ñaõ töøng naõo haïi.

Sôù caâu: “Ñaõ ôû nôi ngöôøi, trôøi, phaøm, Thaùnh”:

Töùc trong moãi moãi chuùng ñeàu coù “Trôøi”, tröôùc moãi moãi Phaät coù Thaùnh. Thaùnh, Trôøi thaáy mình che giaáu toäi loãi. Ngöôøi thaáy mình baøy roõ toäi loãi, neân laø hoå theïn.

Nôi moät ñoaïn naày phaàn Sôù giaûi duøng moät ñoaïn Kinh, nhöng coù hai yù:

Moät: Duøng söï ñoái trò khaép ñeå ñaûo ngöôïc laïi choã khoâng bieát Hoå

theïn.

Hai: Töø caâu: “Do yù vaän haønh khaép” tieáp xuoáng: cuõng laø duøng söï ñoái trò khaép ñeå ñaûo ngöôïc laïi phaàn thöù tö: Ba nghieäp buoâng thaû.

Sôù caâu: “Goàm luoân vieäc hieån baøy voïng chaáp veà Ta, Ngöôøi”: Do quaùn taùnh cuûa toäi laø Khoâng chính laø phaù tröø voïng chaáp.

Noùi: Goàm luoân vieäc hieån baøy”: Do ôû ñaây coù hai yù:

Thöù nhaát: Goàm luoân vieäc hieån baøy veà ñoái töôïng ñöôïc ñoái trò, neân ba söï sau ñeàu laø ñoái töôïng ñöôïc ñoái trò. Tieáp theo thì moãi moãi söï ñeàu coù Chuû theå ñoái trò. Töùc laø vôùi “Thaéng nghóa khoâng” ñaõ phaù tröø voïng chaáp veà Ta, ngöôøi; Laøm roõ chaúng phaûi laø ñoaïn, thöôøng, phaù tröø söï phuû nhaän cho laø khoâng coù nhaân quaû, ñoái nôi Phaät ôû möôøi phöông laø ñeå ñaûo ngöôïc laïi söï “Beân ngoaøi gaëp duyeân xaáu aùc.”.

Thöù hai: Quaùn Khoâng chính laø phaù tröø choã chaáp veà Ta, ngöôøi thgeo chieàu ngang. (Khoâng gian).

Nay theâm hai phaàn sau goïi laø “Goàm luoân”. Chæ moät “Taùnh Khoâng” ñaõ phaù tröø ba loãi laàm.

Sôù töø caàu: “Nay noùi veà phaàn moät, Nghieäp laø nhaân cuûa Baùo, laø ñöùng ñaàu cuûa ba chöôùng” tieáp xuoáng: Laø neâu ra söï saùm hoái rieâng veà Nghieäp cuøng lyù do phaûi saùm hoái tröôùc. ÔÛ nôi vaên coù theå nhaän bieát.

Töø caâu: “Chaúng phaûi laø tröôùc coù Theå taùnh” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích Kinh. Goàm hai chi tieát:

Moät: Giaûi thích: “Chaúng phaûi töø phöông Ñoâng ñeán”: Laø do khoâng coù Theå taùnh, töùc laø nghóa Khoâng.

Hai: Giaûi thích: “Töø ñieân ñaûo sinh”:

Noùi: “Giaûi thích nguyeân do cuûa Khoâng”: Töø nhaân duyeân sinh töùc laø nguyeân do cuûa Khoâng.

Do töø ñieân ñaûo sinh, neân xaùc nhaän nghóa Khoâng laø khoâng coù Theå

taùnh.

Töø caâu: “Do bieån nghieäp chöôùng” tieáp xuoáng: Laø vaên cuûa Kinh

Phoå Hieàn Quaùn. Daãn vaên naày ñeå xaùc nhaän hai nghóa neâu treân. Töùc taát caû bieån nghieäp chöôùng ñeàu töø Voïng töôûng sinh. Nhö muoán Saùm hoái thì phaûi ngoài ngay thaúng quaùn nieäm veà Thaät töôùng.

Noùi: “Khieán cho Khoâng tueä aáy cuøng vôùi Taâm töông öng”:

Töùc cuõng vaên cuûa Kinh Phoå Hieàn Quaùn. Duøng ñoaïn Kinh aáy ñeå giaûi thích phaàn Kinh hieän taïi, quyeát ñònh thaáy roõ, khoâng nghi hoaëc.

“Khoâng tueä töông öng” thì Tueä aáy laø söï quyeát ñoaùn. “Coù theå nhaän bieát nhö theá” laø trôû laïi giaûi thích chöõ Boà-taùt. Do Khieán Thieân töû saùm hoái neân goïi laø Boà-taùt. “Nhö thò”, laø do thaáy roõ lyù cuûa hai Khoâng, töùc laø Boà-taùt.

Sôù caâu: “Do duï, Tuïc coù Chaân khoâng”: Töùc laø yù cuûa Trung Luaän duyeân sinh laø “Huyeãn coù” laø Tuïc. Lyù khoâng cuûa Voâ taùnh laø Chaân.

Sôù caâu: “Coù hai vaên veà Khoâng thì ba chöôùng ñeàu löôïc bôùt”: Töùc trong phaàn noùi Coù, thì löôïc khoâng noùi veà “Baùo chöôùng”. Nôi vaên noùi veà khoâng thì löôïc khoâng neâu veà Phieàn naõo chöôùng”. Töø caâu “Ñaõ laø Voâ ngaõ” tieáp xuoáng laø laõnh hoäi möôøi taâm neâu tröôùc.

Töø caâu: “Nhö cho laø Khoâng, chö Phaät chaúng hoùa”: Trung Luaän

vieát:

*“Chö Phaät noùi phaùp Khoâng Laø lìa nôi chaáp Coù*

*Neáu laïi chaáp coù Khoâng Choã chö Phaät chaúng hoùa”.*

Sôù töø caâu: “Neân nay hieån baøy chaúng phaûi laø khoâng cuûa ñoaïn” tieáp

xuoáng: Laø laõnh hoäi möôøi Taâm ôû treân. Laø do duyeân neân thaønh khoâng cuûa Voâ taùnh, do ñoù chaúng phaûi laø khoâng cuûa ñoaïn. Kinh noùi: “Nhöng thoï nhaän baùo kia”: Töùc cuõng gioáng vôùi Kinh Tònh Danh noùi: “Khoâng ngaõ, khoâng taïo taùc, khoâng thoï nhaän. Nghieäp cuûa thieän aùc cuõng chaúng maát”. Sôù caâu: “Quyeát ñònh coù töùc thöôøng, Quyeát ñònh khoâng töùc ñoaïn”:

Cuõng laø keä cuûa Trung Luaän. Keä vieát:

*“Ñònh Coù töùc chaáp thöôøng Ñònh ba Khoâng töùc chaáp ñoaïn Vì theá ngöôøi coù trí*

*Chaúng neân chaáp coù, Khoâng”.*

Noùi: “Ñeàu coù vaø cuõng” laø hai: Ñeàu coù caû Coù vaø Khoâng thì hai kieán chaáp cuøng traùi nhau. Cuõng chaúng lìa nhau, töùc laø noùi cuõng ñoaïn, cuõng thöôøng.

Cuøng phaù tröø hai kieán chaáp, neân Kinh vieát: “Chö Phaät chaúng noùi coù phaùp ñoaïn, thöôøng”.

Sôù töø caâu: “Neân tuy Khoâng maø chaúng laø ñoaïn” tieáp xuoáng: Cuõng laø keä cuûa Trung Luaän. Keä neâu:

*“Tuy khoâng, cuõng chaúng ñoaïn Tuy coù maø chaúng thöôøng*

*Toäi phöôùc cuõng khoâng maát Ñoù laø lôøi Phaät noùi”.*

Sôù caâu: “Khieán cho nghó chaân thaät veà phöông chö Phaät ôû möôøi phöông”:

Töùc neáu khoâng roõ chính laø “Taâm maø chaáp thaáy töø ngoaøi ñöa ñeán, giöõ laáy nhöõng gì thuoäc veà saéc thì ñaâu bieát “Töùc Taâm töùc Phaät”. Nhö bieát

Taâm ,Phaät, Chuùng sinh, ba thöù khoâng sai bieät laø söï nieäm Phaät chaân thaät. Thieän tri thöùc noùi: “Nieäm Phaät töùc laø nieäm Taâm. Nieäm Taâm töùc laø nieäm Phaät. Phaät khoâng hình töôùng. Taâm khoâng sinh dieät. Taâm, caûnh hôïp laøm moät neân goïi laø nieäm chaân thaät”.

Sôù caâu: “Laïi, nghieäp cuõng nhö Huyeãn”:

Töùc nghóa cuûa hai lôùp Huyeãn nhö tröôùc ñaõ daãn.

Töø caâu: “Laïi nöõa, Huyeãn chaúng phaûi laø Coù, Khoâng” tieáp xuoáng: Treân laø bieän minh veà Taùnh Khoâng. Töø ñaây trôû xuoáng laø noùi veà Trung ñaïo.

Sôù caâu: “Do dieäu löïc cuûa Tam muoäi neân aâm thanh ñöôïc nghe khaép”: Laø giaûi thích choã vöôùng maéc. Vöôùng maéc cho raèng: “Coõi naày laø Trôøi ñaâu Suaát, Troáng trôøi noùi phaùp. Vì sao noùi lôïi ích ñeán traêm ngaøn öùc coøn ö?” YÙ ñaùp laïi coù theå nhaän bieát.

Sôù caâu: “Nay noùi veà phaàn moät ñeàu coù chöõ “Coá” v.v...”: Vaên nôi phaàn Sôù giaûi goàm naêm:

Moät: Nhaéc laïi nghóa cuûa Kinh.

Noùi: “Gioáng nhö nhaéc laïi phaàn tröôùc laøm nhaân”: Töùc gioáng vieäc do nghe, hoài höôùng, ñaït ñöôïc thaäp Ñòa cuøng Tam muoäi. Ba thöù aáy laø nhaân, thaáy Phaät laø lôïi ích.

Hai: Töø caâu: “Nhöng tröôùc ñaây chöa coù” tieáp xuoáng: Laø neâu ra lyù do chaúng hôïp vôùi vieäc theâm chöõ “Coá”.

Ba: Töø caâu: “Laø do Taán Kinh” tieáp xuoáng: Laø daãn Kinh xöa ñeå laøm chöùng.

Boán: Töø caâu: “Cho neân cho laø nghe, noùi” tieáp xuoáng: Laø laõnh hoäi ñuùng ñaén veà vaên cuûa Kinh.

Naêm: Töø caâu: “Caâu treân noùi veà ñaéc vò” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích vaên. Vò töùc laø thaäp Ñòa.

Noùi “Caâu döôùi laø noùi veà thaønh haønh”: Töùc laø caùc löïc nôi phaàn Tam muoäi trang nghieâm.

Töø caâu: “Ñaït ñöôïc möôøi löïc” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích nghóa cuûa löïc. Töùc möôøi löïc laø ñöùc cuûa quaû vò Phaät. Nay noùi “Ñaït ñöôïc” töùc ñaït ñöôïc phaàn aáy.

Sôù caâu: “Hoaëc meâ noùi thaønh ñeá”: Töùc laø nghóa cuûa möôøi ñeá trong ñòa thöù naêm. Noùi “Möôøi ñeá” töùc möôøi thöù quan saùt veà boán Thaùnh ñeá, goàm:

1. Nhaän bieát ñuùng veà Tuïc ñeá
2. Nhaän bieát ñuùng veà Ñeä-nhaát-nghóa-ñeá.
3. Kheùo nhaän bieát veà Töôùng ñeá.
4. Kheùo nhaän bieát veà Sai bieät ñeá.
5. Kheùo nhaän bieát veà Thaønh laäp ñeá.
6. Nhaän bieát ñuùng veà Söï ñeá.
7. Nhaän bieát ñuùng veà Sinh ñeá.
8. Nhaän bieát ñuùng veà Voâ sinh ñeá.
9. Kheùo nhaän bieát veà Nhaäp ñaïo ñeá.
10. Kheùo nhaän bieát veà thöù lôùp thaønh töïu cuûa taát caû Boà-taùt ñòa, cho ñeán kheùo nhaän bieát veà ñeá cuûa söï thaønh töïu Trí Nhö Lai.

Nay noùi “Thaønh töïu” töùc laø phaàn thöù naêm: “Thaønh laäp teân goïi cuûa ñeá” trong choã Luaän giaûi thích Kinh. Do Quaùn thöù naêm kia ñoái vôùi söï taäp thaønh duyeân khôûi cuûa boán ñeá, neân neâu rieâng tuøy theo ngoân töø maø hieån baøy chæ roõ. Trong Luaän goïi laø “Noùi thaønh”.

Sôù caâu: “Nhöng caû hai ñeàu coù lyù”: Töùc phaàn Sôù giaûi keát hôïp ñeå thoâng toû cuøng vôùi vaên noùi veà choã chöa thaáy, neân chöa theå laáy, boû. Chæ duøng lyù ñeå thoâng toû. Nhöng choã giaûi thích ôû tröôùc gioáng nhö duï cho phieàn naõo, coøn choã giaûi thích sau thì gioáng nhö caên cöù nôi nghieäp. Laïi do meâ nôi möôøi ñeá neân nghóa “Hoaëc” coù nhieàu.

Sôù caâu: “Laïi coù caùch giaûi thích khaùc nhö nôi Kinh Hieàn Kieáp”: Laø keát hôïp ñeå thoâng toû veà caùch giaûi thích khaùc. Töùc nôi chín ñòa ñaõ daãn.

Sôù caâu: “Nay noùi veà phaàn moät, döïa theo Taán Kinh noùi: gieo troàng moät haèng haø sa” tieáp xuoáng: Vaên goàm hai:

Moät: Giaûi thích chung veà “Kim Voõng thanh tònh”. Hai: Giaûi thích rieâng veà caâu: “Moät haèng haø sa”. Trong phaàn moät coù ba chi tieát:

Thöù nhaát: Daãn Taán Kinh, baûn tieáng Phaïm ñeå xaùc nhaän veà nghóa “Baûo Voõng”.

Thöù hai: Neâu daãn laàn nöõa veà Kinh hieän taïi.

Thöù ba: Daãn Kinh Anh Laïc ñeå xaùc nhaän cho hai Kinh treân. Nay noùi veà phaàn moät:

Noùi: “Nhieàu loaïi Luaân vöông”: Töùc Baûo Voõng laø moät. Chöõ vaân vaân laø chæ cho Kim Voõng, Löu Ly. Nhieàu neân coù moät haèng haø sa.

Noùi: “Chaúng phaûi laø choã nhieàu thieän cuûa moät Luaân vöông”: Töùc duøng choã Kinh cuõ ñeå pheâ phaùn choã Kinh hieän taïi, noùi: “Gieo troàng moät Haèng haø sa thieän caên cuûa Chuyeån Luaân vöông Kim Voõng thanh tònh”. Töùc moät Luaân vöông coù nhieàu thieän.

Noùi “Baûn tieáng phaïm cuõng theá”: Töùc duøng baún tieáng phaïm ñeå xaùc nhaän cho Taán Kinh.

Sôù caâu: “Maø noùi Kim Voõng thanh tònh”: Laø chi tieát thöù hai, neâu

daãn laàn nöõa veà Kinh hieän taïi.

Sôù töø caâu: “Döïa theo Kinh Anh Laïc, quyeån thöôïng” tieáp xuoáng: Laø chi tieát thöù ba, daãn Kinh Anh Laïc ñeå xaùc nhaän cho hai Kinh treân. Goàm ba:

Moät: Neâu daãn Kinh.

Hai: Xaùc nhaän cho Taán Kinh. Ba: Xaùc nhaän cho Kinh hieän taïi.

Moät: Noùi: “Ñeán ñòa thöù baûy coù möôøi ba Baûo töôùng luaân”: Do ñòa thöù nhaát coù baûy Baûo (Baùu), ñòa thöù hai coù taùm, ñòa thöù ba coù chín, ñòa thöù tö coù möôøi, ñòa thöù naêm coù möôøi moät, ñòa thöù saùu coù möôøi hai Baùu, ñòa thöù baûy coù möôøi ba Baùu. Ñòa thöù taùm trôû leân thì soá löôïng Baùu khoâng taêng, neân chæ noùi: “Phaàn lôùn öùng hôïp Baûo töôùng luaân”.

Sôù töø caâu: “Neáu thuaän nôi Taán Kinh” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, Xaùc nhaän cho Taán Kinh. Nghóa Laø, nay ñaït ñöôïc ñòa thöù möôøi laø thaønh töïu thieän caên cuûa chín ñòa trôû leân, neân: “Baïch tònh” ñoàng vôùi “Baïch Vaân Baûo”.

Töø caâu: “Töùc tröôùc laø Höông Traøng Vaân” tieáp xuoáng: Laø daãn haøng Kinh tröôùc ñeå chöùng minh xaùc nhaän cho Taán Kinh. Taán Kinh coù chöõ Baïch, tröôùc coù chöõ Vaân. Hai Kinh hôïp thaønh nghóa “Baïch Vaân Baûo” cuûa Kinh Anh Laïc.

Sôù töø caâu: “Neáu theá thì chæ laø ñoái töôïng ñöôïc so saùnh, töùc Kim Voõng chaúng maát” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, keát hôïp ñeå laõnh hoäi Kinh hieän taïi. Laïi goàm hai chi tieát:

Moät: Thuaän theo Taán Kinh ñeå goàm thaâu Kinh hieän taïi.

Töùc Taán Kinh cho ñaït ñöôïc ñòa thöù möôøi thì coù chín ñòa trôû xuoáng vôùi choã thieän cuûa caùc Luaân Vöông Baïch Tònh Baûo. Kinh aáy vieát: “Baïch Tònh Baûo Voõng v.v...”. Vaân vaân töùc so saùnh nôi Kim, Ngaân Luaân. Neáu chuû theå so saùnh aáy laø Kim Voõng töùc ñòa thöù möôøi chaúng phaûi laø Kim. Nhö cho ñoái töôïng ñöôïc so saùnh laø Kim thì Kim v.v... ñaâu coù maát. Töùc Taán Kinh cho töø chín ñòa höôùng xuoáng, Kinh hieän taïi chính trong thaäp Hoài Höôùng höôùng leân.

Noùi: “Khoâng maát”: Töùc cuõng laø coù nhieàu thöù thieän caên cuûa Luaân Vöông. Nghóa laø ñaït ñöôïc moät haèng haø sa thieän caên cuûa Luaân Vöông Kim Voõng v.v... neân noùi laø khoâng maát.

Sôù töø caâu: “Neáu cho ñòa thöù möôøi laø Kim Voõng thanh tònh chính laø ñòa thöù möôøi hieän coù” tieáp xuoáng: Laø chi tieát thöù hai, thuaän thaúng nôi nghóa moät Chuyeån Luaân Vöông Kim Voõng coù nhieàu thieän caên. Duøng ba nghóa ñeå chöùng minh, xaùc nhaän:

Thöù nhaát: Duøng nghóa ngoïc Voâ uyù laø thanh tònh.

Thöù hai: Duøng nghóa ngöôøi giaùo hoùa, thaâu toùm theo möùc ñoä, haïn löôïng ñoàng vôùi ñòa thöù möôøi. Töùc nôi haøng tieáp theo cuûa Kinh vieát: “Truï nôi baäc Chuyeån Luaân Vöông aáy, ôû trong soá theá giôùi nhieàu nhö soá vi traàn nôi traêm ngaøn öùc na do tha coõi Phaät, ñeå giaùo hoùa chuùng sinh, chính laø ñoàng vôùi möùc ñoä giaùo hoùa, giôùi haïn thaâu toùm quaù trong ñòa thöù möôøi”.

Thöù ba: Töø caâu: “Cho neân phaàn sau, vò Vöông aáy” tieáp xuoáng: Laø duøng vaên noù veà ích lôïi chuyeån bieán ñeå chöùng minh, xaùc nhaän. Ích lôïi chuyeån bieán cuûa vò Vöông aáy haàu nhö ñeàu ñaït ñöôïc nôi ñòa thöù möôøi, neân bieát vò Vöông aáy töùc chæ ñòa thöù möôøi. Do vaäy, Kinh vieát: “Boà-taùt an truï nôi baäc Kim Voõng Chuyeån Luaân Vöông cuõng laïi nhö theá”. Töùc Kim Voõng chaúng phaûi laø ñoái töôïng ñöôïc so saùnh, maø chính laø ñòa thöù möôøi . Song chöõ “Kim” kia, nôi Kinh Anh Laïc tuy khoâng coù, maø caùc Kinh coøn laïi cuõng coù, neân Kinh Kim Cöông Ñænh ñaõ noùi roäng veà Kim Luaân nôi ñænh ñaàu cuûa Phaät.

Sôù töø caâu: “Noùi moät haèng haø sa” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, giaûi thích rieâng veà caâu “Moät haèng haø sa thieän caên”. (Phaàn moät laø giaûi thích chung veà “Kim Voõng thanh tònh”).

Tuy Kim luaân laø ñoái töôïng ñöôïc so saùnh, nhöng coù theå goàm ñuû caùc nghóa, töùc chaúng ñoàng. Coøn “Moät haèng haø sa thieän caên” thì hai Kinh phaûi laø moät”.

Noùi “Chín ñòa trôû lui”: Chính laø thuaän nôi Taán Kinh, töø Baïch tònh nôi ñòa thöù chín höôùng xuoáng.

Sôù caâu: “Kinh hieän taïi, toùm löôïc ôû sau, trong phaàn hôïp vôùi duï”: Laø neâu ra vieäc Kinh hieän taïi thieáu phaàn noùi veà lyù cuûa AÙnh saùng. Töùc laø phaàn Sô thieàn ñaït ñöôïc veà sau, trong choã hôïp vôùi duï. Kinh vieát: “Boà-taùt Ma ha taùt truï nôi baäc Kim Voõng thanh tònh Chuyeån Luaân Vöông, phoùng ra AÙnh saùng thanh tònh cuûa Ma ni keá”.

Sôù töø caâu: “Neáu noùi tröïc tieáp laø ñöôïc gaëp AÙnh saùng aáy” tieáp xuoáng: Laø duøng lyù ñeå thaønh laäp.

Sôù caâu: “Cuõng laø nhaéc laïi trong choã hôïp ôû tröôùc”: Töùc laø vaên noùi veà choã keát hôïp trong duï “Theá giôùi nôi taám göông”, ôû tröôùc ñaõ neâu roõ. Vaên vieát: “Boà-taùt an truï nôi baäc Kim Voõng thanh tònh Chuyeån Luaân Vöông, cuõng laïi nhö theá. Nhö vöøa ñöôïc aùnh saùng kia, aét ñaït ñöôïc quaû vò ñòa thöù möôøi cuûa Boà-taùt”.

Töø caâu: “Do ñöùc döïa vaøo ñòa maø thaønh” tieáp xuoáng: Laø neâu ra lyù do cuûa vieäc nhaéc laïi laàn nöõa.

Töø caâu: “Chaúng theá thì thaønh ra” tieáp xuoáng: Laø neâu ngöôïc laïi ñeå

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

xaùc laäp.

Sôù caâu: “Phaàn cuoái cuûa phaàn naày, söï noái tieáp cuûa Kinh chöa heát”: Do söï thuyeát giaûng laàn löôït môû roäng noùi veà lôïi ích xong thì phaûi neâu toùm keát ñeå quy veà AÙnh saùng goác cuøng dieäu löïc cuûa Tuøy Haûo, vaø hieän ñieàm laønh xaùc nhaän lôïi ích v.v Nay ñeàu khoâng coù nhöõng thöù aáy neân neâu roõ

laø chöa heát.