*Phaåm 24:* **THAÄP NHAÃN**

Boán moân gioáng nhö tröôùc.

Thaäp laø soá ñeám, Nhaãn laø caûnh vaø thaàn tuï hoäi, tình thöùc töôøng taän thích hôïp. Hai yù coøn laïi ñaõ phaân roõ tröôùc ñaây.

***Giaûi thích vaên. Vaên naøy coù ba:*** Moät laø toång quaùt neâu ra teân goïi, hai laø giaûi thích, ba laø keä truøng tuïng.

*- Vaên phaàn moät coù saùu:*

1. Toång quaùt noùi cho bieát.
2. Ca ngôïi thaønh töïu töôùng thuø thaéng veà nhaân quaû cuûa Nhaãn, nhaân quaû töùc laø hai.
3. Hoûi.
4. Neâu ra teân goïi.
5. Töø “Thò danh...” trôû xuoáng laø keát luaän.
6. Daãn chöùng chö Phaät cuøng noùi ñeå chöùng minh thaønh töïu.

*Vaên phaàn hai laø giaûi thích coù hai:* 1) Phaân roõ; 2) Keát luaän. Möôøi Nhaãn naøy do hai gia haïnh tröôùc ñaây thaâu nhieáp, tieáp laø Voâ sinh Nhaãn do Chaùnh Theå thaâu nhieáp, baûy Nhaãn sau do nhaän bieát veà sau thaâu nhieáp. Döïa theo phaàn vò thì thuaän aâm thanh laø Ñòa thöù ba trôû veà sau, thuaän Nhaãn töùc laø Ñòa thöù tö-naêm-saùu, Voâ sinh Nhaãn töùc laø Ñòa thöù baûy trôû leân, baûy Nhaãn sau töø Ñòa thöù chín trôû leân. Neáu noái thoâng vôùi thôøi gian thì nhö nhau. Nhaãn naøy ñoái vôùi caûnh cuûa ba taâm maø ñöôïc teân goïi, baûy Nhaãn sau töø ví duï maø ñöôïc teân goïi.

# *- Giaûi thích rieâng bieät:*

1. Nhaãn coù ba, moät laø neâu ra, hai laø giaûi thích, ba laø keát luaän.
2. Thuaän Nhaãn coù ba phaàn gioáng nhö tröôùc.
3. Voâ sinh Nhaãn coù ba phaàn cuõng gioáng nhö tröôùc.

*Ngay trong phaàn hai laø giaûi thích coù ba:* Moät laø thieát laäp, hai laø hoûi, ba laø ñaùp.

Baûy Nhaãn sau theo thöù töï phaùt sinh laãn nhau nhö Luaän. Nghóa naøy theá naøo?

Nghi ngôø raèng: Neáu nhö phaùp khoâng coù thì taïi sao hieän coù kinh? Ñaùp: Nhö huyeãn.

Nghi ngôø raèng: Phaùp huyeãn khoâng sinh choïn laáy Thöùc, phaùp theá gian thì khoâng nhö vaäy, taïi sao gioáng nhau? Ñaùp: Bôûi vì kinh nhö ngoïn löûa cuõng sinh taâm khao khaùt.

Nghi ngôø raèng: Ngoïn löûa aáy khoâng thoï duïng ñöôïc, phaùp theá gian thì khoâng nhö vaäy, taïi sao gioáng nhau? Ñaùp: Nhö moäng.

Nghi ngôø raèng: Moäng thì ngöôøi tænh khoâng nghe aâm thanh aáy, phaùp theá gian thì phaøm Thaùnh cuøng ñaït ñöôïc, ñieàu naøy taïi sao gioáng nhau?

Ñaùp: Nhö tieáng vang tuy cuøng nhau maø khoâng phaûi laø thaät.

Nghi ngôø raèng: Tieáng vang thì tröôùc ñaây ñaït ñöôïc laø voâ ích, phaùp theá gian thì khoâng nhö vaäy, ñieàu naøy theá naøo?

Ñaùp: Nhö aùnh saùng chôùp ñieän khoâng coù gì taïo taùc maø coù taùc duïng tieáp xuùc soi saùng.

Nghi ngôø raèng: Chôùp ñieän neáu coù taùc duïng thì chính laø phaùp

thaät? hieän?

Ñaùp: Nhö hoùa hieän laøm lôïi ích chuùng sinh leõ naøo laø thaät hay sao? Nghi ngôø raèng: Neáu taát caû laø khoâng coù thì ai chuû ñoäng daáy leân hoùa

Ñaùp: Nhö baàu trôøi trôû thaønh caùc saéc, leõ naøo laø coù hay sao?

*Boán laø Huyeãn, vaên coù ba:* Moät laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän.

Vaên ñaùp coù hai:

1. Phaân roõ veà phaùp ñaõ quaùn, vaên naøy coù ba: Moät laø toång quaùt neâu ra; hai töø “Boà-taùt ñaúng...” trôû xuoáng laø phaân roõ veà töôùng cuûa quaùn; ba töø “Thí nhö huyeãn hoùa...” trôû xuoáng laø môû roäng phaân roõ veà töôùng cuûa huyeãn, phaàn naøy coù hai vaên veà duï-hôïp.
2. Töø “Boà-taùt quaùn saùt...” trôû xuoáng laø phaân roõ veà haønh Nhaãn, vaên naøy coù hai: Moät laø gia haïnh Nhaãn, hai töø “Xuaát sinh...” trôû xuoáng laø haäu ñaéc Nhaãn.

*Naêm laø Nhö dieäm Nhaãn, coù ba:* Moät laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên ñaùp coù phaùp-duï-hôïp vaø phaân roõ veà töôùng cuûa quaùn, boán vaên coù theå bieát.

*Saùu laø Moäng Nhaãn, vaên gioáng nhö Dieäm Nhaãn coù theå bieát.*

*Baûy laø Höôûng Nhaãn, coù ba:* Moät laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên ñaùp coù hai duï, ñeàu coù ba vaên phaùp-duï-hôïp, duï tröôùc laø Töï lôïi, duï sau laø Lôïi tha.

*Taùm laø Ñieän Nhaãn, coù ba:* Moät laø hoûi, hai laø ñaùp, ba laø keát luaän. Vaên ñaùp coù boán: 1) Phaùp; 2) Töø “Baát haønh Boà-taùt...” trôû xuoáng laø duï;

1. Töø “Thò danh...” trôû xuoáng laø keát luaän; 4) Töø “Nhöôïc Boà-taùt...” trôû xuoáng laø phaân roõ veà lôïi ích cuûa Duïng thuø thaéng. Phaàn hai laø duï coù hai duï: Moät laø höôùng veà Theå cuûa lyù, hai laø höôùng veà Duïng cuûa söï. Ñeàu coù ba vaên phaùp-duï-hôïp coù theå bieát.

*Chín laø Hoùa Nhaãn, coù hai:* Moät laø hoûi, hai laø ñaùp. Vaên ñaùp coù naêm:

1. Noùi veà moät phaùp; 2) Duï; 3) Töø “Nhö thò Boà-taùt xöû ö...” trôû xuoáng laø

hôïp; 4) Töø “Thò vi...” trôû xuoáng laø keát luaän; 5) Töø “Phaät töû Boà-taùt thaønh töïu thöû Nhaãn...” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa Duïng. Vaên phaàn moät laø phaùp coù hai: Moät laø trình baøy nhaän bieát veà Theå cuûa haønh, hai töø “Phaät töû thò vi...” trôû xuoáng laø keát luaän veà nhaän bieát khôûi duïng töï taïi. Trong phaàn ba laø hôïp coù ba: Moät laø toång quaùt hôïp laïi; hai töø “Baát tröôùc theá gian...” trôû xuoáng laø phaân roõ veà töôùng, cuõng coù theå döïa theo phaùp thí duï ñeå hieån baøy veà haønh nghi maø thoâi; ba töø “Thí nhö hoùa...” trôû xuoáng laø Phaùp-duï cuøng keát luaän veà lôïi ích cuûa duïng thuø thaéng.

*Möôøi laø Hö khoâng Nhaãn, coù hai:* Moät laø hoûi, hai laø ñaùp. Vaên ñaùp coù naêm: 1) Möôøi caâu trình baøy veà Theå cuûa Nhaãn, moãi moät caâu ñeàu coù phaùp-duï; 2) Töø “Phaät töû nhö thò Boà-taùt...” trôû xuoáng laø baûy caâu keát luaän thaønh töïu haønh cuûa Nhaãn; 3) Töø “Thí nhö hö khoâng...” trôû xuoáng laïi duøng ví duï ñeå so saùnh veà Theå cuûa haønh, duøng hôïp-duï ñeå thaønh töïu ñöùc cuûa Nhaãn tröôùc ñaây; 4) Töø “Thò danh...” trôû xuoáng laø keát luaän; 5) Töø “Nhöôïc Boà-taùt thaønh töïu voâ lai thaân...” trôû xuoáng laø phaân roõ lôïi ích veà duïng thuoäc haønh cuûa Nhaãn.

***Trong möôøi caâu phaàn moät:*** Moät caâu laø toång quaùt, chín caâu laø rieâng bieät coù theå bieát. Trong phaàn ba laø môû roäng ví duï ñeå so saùnh veà haønh cuûa Nhaãn, vaên coù hai: Moät, möôøi moät caâu ñaàu laø trình baøy veà haønh thaønh töïu; hai, töø “Haø dó coá...” trôû xuoáng laø giaûi thích veà thaønh töïu haønh cuûa Nhaãn. Vaên ñaùp naøy coù hai, yù naøy khoù hieåu neân suy nghó. Taïi sao nghi ngôø raèng: Neáu phaùp nhö hö khoâng? ÔÛ ñaây coù hai nghi ngôø: 1) Theå cuûa Khoâng laø khoâng coù, chuùng sinh vaø phaùp cuõng coù theå nhö vaäy? 2) Nhö söï vieäc theá gian phaân tích thaønh Khoâng, chuùng sinh döïa vaøo phaùp hieän coù cuõng nhö vaäy, phaân tích coù thuoäc Khoâng khaùc? Töôùng ñaùp coù theå bieát.

Trong phaàn thöù ba laø truøng tuïng, vaên coù moät traêm hai möôi chín keä: Ñaàu laø möôøi keä tuïng veà AÂm thanh Nhaãn, tieáp theo möôøi keä tuïng veà Thuaän Nhaãn, tieáp theo möôøi keä tuïng veà Voâ sinh Nhaãn, tieáp theo möôøi keä tuïng veà Huyeãn Nhaãn, tieáp theo möôøi keä tuïng veà Dieäm Nhaãn, tieáp theo möôøi laêm keä tuïng veà Moäng Nhaãn, tieáp theo möôøi baûy keä tuïng veà Höôûng Nhaãn, tieáp theo hai möôi keä baûy chöõ tuïng veà Ñieän Nhaãn, tieáp theo möôøi keä tuïng veà Hoùa Nhaãn, tieáp theo möôøi keä tuïng veà Hö khoâng Nhaãn, tieáp theo baûy keä toång quaùt tuïng veà vaên keát luaän ca ngôïi, laøm saùng tôû veà lôïi ích cuûa Nhaãn.

*Phaåm 25:* **A TAÊNG KYØ**

Boán moân gioáng nhö tröôùc.

Taêng-kyø laø teân goïi baét ñaàu cuûa möôøi soá. Phaåm naøy töø ba nghóa maø ñöôïc teân goïi. YÙ ñöa ra vaø Toâng ñaõ phaân roõ ôû treân.

**Giaûi thích vaên.** Nguyeân côù Taâm Vöông hoûi Ñöùc Phaät töï noùi, laø bôûi vì baét ñaàu döïa vaøo nhaân cuûa Ñaïi quaû naøy, khoâng phaûi laø ngöôøi trong quaû thì khoâng coù naêng löïc phaân roõ veà phaïm vi aáy, cho neân Ñöùc Phaät töï noùi; phaùp döïa vaøo taâm maø thaønh, cho neân Taâm Vöông daáy leân hoûi. Laïi bôûi vì nhaân quaû hieån baøy laãn nhau maø thoâi, cuõng coù theå keå ra phaùp laø bieát söï noái thoâng vôùi quaû, cho neân Ñöùc Phaät töï noùi maø thoâi. Vì vaäy vaên noùi: Nhö Lai Ñaúng Chaùnh Giaùc laø nghóa cuûa Phaät trí.

***Phaåm naøy coù hai:*** Ñaàu laø hoûi, sau laø ñaùp. YÙ hoûi veà haønh ñöùc cuûa Boà-taùt ñeán taän cuøng soá cao nhaát, chöa bieát phaùp cuûa Boà-taùt keå ra theá naøo? Cuõng coù theå raèng caûnh cuûa Thaùnh ñaõ roäng raõi, Boà-taùt hieåu roõ ñeán taän cuøng, chöa bieát duøng phaùp naøo keå ra ñöôïc cuøng taän phaïm vi aáy, ñeå chæ roõ cho ngöôøi ñôøi sau? Trong ñaùp toång quaùt neâu ra moät traêm hai möôi soá ñeå traû lôøi, soá Ñaïi coù möôøi: Moät goïi laø A-taêng-kyø; hai ôû sau goïi laø Voâ löôïng, ôû ñaây goïi laø Baát khaû löôïng; ba goïi laø Voâ phaàn teà; boán goïi laø Voâ chaâu bieán; naêm ôû sau goïi laø Voâ soá, ôû ñaây goïi laø Baát khaû soá; saùu goïi laø Baát khaû xöng; baûy goïi laø Baát khaû löôïng, ôû ñaây soùt chöõ Baát Khaû; taùm goïi laø Baát khaû tö nghò, nhö sau thuoäc veà thöù baûy; chín goïi laø Baát khaû thuyeát; möôøi goïi laø Baát khaû thuyeát Baát khaû thuyeát. Caâu hoûi naøy, vaên coù ba coù theå bieát.

*Ngay trong phaàn Ñöùc Phaät traû lôøi coù boán:* Moät laø khen ngôïi caâu hoûi cuûa Taâm Vöông, hai laø khuyeán khích laéng nghe, ba laø nghe lôøi ñoàng yù, boán töø “Phaät caùo...” trôû xuoáng laø chính thöùc traû lôøi caâu hoûi. Ngay phaàn naøy coù hai: Ñaàu laø tröôøng haøng, sau laø keä tuïng. Tröôøng haøng töùc laø phaùp cuûa soá coù theå keå ra, keä tuïng töùc laø soá ñaõ keå ra. Ñaây chính laø ñan xen hieån baøy veà ñöùc duïng cuûa nghóa veà soá maø thoâi.

Trong tröôøng haøng coù moät traêm hai möôi loaïi keå ra phaùp moân: Moät laø moät traêm laøm thaønh Taêng-kyø, hai töø “Taêng-kyø...” trôû xuoáng laø theo thöù töï laøm thaønh möôøi soá ñeå traû lôøi caâu hoûi tröôùc. Vaû laïi, phaïm vi cuûa moät traêm hai möôi soá, laø töø caâu “Caâu-leâ” thöù nhaát laøm nhaân, tieáp töø “Baát bieán” trôû veà sau coù rieâng bieät moät traêm caâu laøm soá ñaày ñuû; tieáp theo coù hai möôi caâu, laø töø möôøi caâu nhö Thoï... laøm nhaân, töø möôøi caâu nhö Taêng-kyø... laøm ñaày ñuû soá caâu.

Trong keä tuïng, chæ choïn laáy phaùp cuûa soá thöù chín ôû treân ñeå so saùnh

SOÁ 1733 - HOA NGHIEÂM KINH THAÙM HUYEÀN KYÙ, Quyeån 8 5

ñöùc haïnh chöù khoâng tuïng ôû treân vaên, trong phaàn naøy coù hai traêm boán möôi laêm keä. Trong naøy, caùc keä toång quaùt taêng leân döïa theo coù hai loaïi yù: Moät laø toång quaùt, hai laø rieâng bieät.

Phaàn toång quaùt thì hoaëc laø söï-hoaëc laø lyù, hoaëc laø haønh-hoaëc laø caûnh, hoaëc laø nhaân-hoaëc laø quaû, hoaëc laø vaên-hoaëc laø nghóa..., cho ñeán vaên töôùng hieån baøy-phaùt khôûi-giaûi thích... töï laøm saùng toû, ñieàu naøy coù theå suy nghó.

# *Phaàn rieâng bieät coù hai:*

* 1. Döïa theo caûnh coù ba, moät laø trí Chaùnh giaùc, hai laø chuùng sinh theá gian, ba laø quoác ñoä theá gian.
  2. Döïa theo taâm thì goïi laø Chaùnh vaø Trôï. Vaên naøy coù ba: Moät laø möôøi boán keä trình baøy veà soá coù theå keå ra, trong ñoù coù möôøi lôùp tích luõy veà phaùp cuûa soá, töùc laø möôøi vaên. Hai laø ñoái vôùi söï phaân roõ soá ñaõ keå ra, trong phaàn naøy coù hai, moät laø duøng phaùp cuûa soá thöù chín, hai laø choïn laáy khoâng theå naøo trình baøy ñeå chuyeån ñoåi veà sau chuyeån sang choïn laáy nhaân cuûa soá thöù möôøi duøng ñeå löôøng tính veà phaùp. Sôû dó nhö vaäy, laø chæ muoán trình baøy veà phaùp cuûa soá taêng leân khoâng phaûi chæ coù nhö vaäy. Ba laø moät keä sau cuøng toång quaùt veà keát luaän.

Hoûi: Vì sao khoâng duøng soá thöù möôøi?

Ñaùp: Bôûi vì soá thöù möôøi voán thuoäc veà Phaät, trong vaên tuy trình baøy veà phaùp cuûa quaû Phaät, nhöng caàn phaûi choïn laáy caên thieän coù theå hoài höôùng thuoäc phaùp ôû phaàn vò cuûa nhaân. Sôû dó nhö vaäy, laø bôûi vì töôùng cuûa quaû bao goàm nhaân hieån baøy ôû hai nôi, ñieàu naøy coù theå suy nghó, ñaây töùc laø soá ñoái vôùi voâ soá maø thoâi.