40 BOÄ KINH SÔÙ 14

ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM TUØY SÔÙ DIEÃN NGHÓA

**QUYEÅN 35**

- Sôù töø caâu: “Chö Phaät, Boà-taùt khôûi ñaàu töï phaùt taâm” tieáp xuoáng: Vaên nôi baûn Sôù giaûi goàm ba phaàn:

Moät: Neâu ra möôøi aân.

Hai: Toùm keát, xaùc nhaän aân saâu naëng. Ba: Daãn chöùng.

Moät: Möôøi AÂn laø:

Thöù nhaát: “AÂn veà söï phaùt taâm ñuû khaép.”

Thöù hai: “AÂn veà thöïc haønh nhöõng haïnh khoå khoù laøm”. Cuõng nhö ngöôøi meï hieàn thöông con neân “Nuoát ñaéng nhaû ngoït”, xaû boû caû ñaàu maét tuûy naõo, thaønh aáp, ñaát nöôùc, vôï con, khoeùt thaân hình thaønh ngaøn ngoïn ñeøn, lao ngöôøi vaøo mieäng coïp ñoùi, tan xöông nôi Höông thaønh, boû thaây choán nuùi Tuyeát... Nhöõng söï vieäc nhö theá ñeàu vì chuùng sinh.

Thöù ba: “Chaúng ngoù ngaøng ñeán baûn thaân”, laø “AÂn veà toaøn boä vò tha”. Chöa töøng moät nieäm lo nghó veà mình. Cuõng nhö meï hieàn chæ khieán con ñöôïc an vui, cho duø phaûi töï saùt cuõng chaúng töø. Kinh vieát:

*“Boà taùt tu taäp, haønh coâng ñöùc Chaúng vì nôi mình cuøng ngöôøi khaùc Chæ ñem taâm, trí tueä toái thöôïng*

*Lôïi ích chuùng sinh neân hoài höôùng”.*

Thöù tö: “AÂn veà söï coù maët nôi saùu coõi”. Nghóa laø, ñaõ chöùng ñaéc Nieát-baøn leõ ra thoï nhaän dieäu laïc cuûa söï giaûi thoaùt tòch tónh nhöng vaãn hieän höõu nôi saùu neûo, ñi vaøo khaép ba ñöôøng döõ, nhieàu kieáp nhaèm teá ñoä muoân loaøi maø vaøo ñòa nguïc ñem thaân cöùu vôùt taát caû chuùng sinh.

Thöù naêm: “AÂn veà vieäc luoân gaén boù vôùi chuùng sinh”. Treân laø bieän giaûi veà söï bieán hieän khaép saùu neûo theo chieàu ngang (khoâng gian). Coøn ñaây thì caên cöù nôi nhieàu kieáp chaúng rôøi boû. Nhö con luoân gaén boù vôùi cha meï, taâm khoâng heà lìa rôøi. Ñöùc Nhö lai theo chuùng sinh maø ñaày ñuû haïnh gaén boù ñeå thaâu toùm, cöùu ñoä. Nhö Thieân vöông Tu di AÂm coõi trôøi Bieán

SOÁ 1736 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM TUØY SÔÙ DIEÃN NGHÓA, Quyeån 35 41

Tònh, ñaõ tuøy thuaän chuùng sinh maø vónh vieãn löu chuyeån trong bieån sinh töû, xem ñaáy laø neûo giaûi thoaùt.

Thöù saùu: “Thaáy chuùng sinh taïo taùc nghieäp aùc thì nhö caét cöùa nôi chi theå cuûa mình”, töùc laø “AÂn veà taâm ñaïi bi saâu naëng”. Ñoàng töû Thieän Taøi ñaõ noùi vôùi thaàn Voâ öu ñöùc: “Thaùnh giaû! Ví nhö coù ngöôøi chæ coù moät ñöùa con, tình luoân yeâu thöông nhôù nghó ñeán, hoát nhieân thaáy con mình bò ngöôøi khaùc chaët ñöùt caû chaân tay, neân voâ cuøng thoáng khoå, chaúng theå töï an. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng laïi nhö theá. Nhaän thaáy caùc chuùng sinh taïo nghieäp phieàn naõo, bò ñoïa nôi ba ñöôøng aùc phaûi chòu voâ soá khoå aûi, thì taâm voâ cuøng lo buoàn. Neáu thaáy chuùng sinh, nôi thaân ngöõ yù khôûi taïo nghieäp thieän, ñöôïc sinh nôi coõi Trôøi, ngöôøi, thaân taâm ñöôïc an uûi, thì baáy giôø Boà taùt heát möïc hoan hæ ” Nay löôïc neâu veà taâm töø bi saâu xa. Söï hoan hæ

cuõng saâu xa.

Thöù baûy: “Ñaõ thaønh baäc Chaùnh giaùc thì aån giaáu phaàn ñöùc thuø thaéng”, töùc laø “AÂn veà söï aån giaáu phaàn thuø thaéng, hieån baøy choã keùm thua”. Laáy soá gioït nöôùc trong bieån töôùng cuûa voâ soá coõi nôi möôøi theá giôùi Lieân Hoa Taïng cuõng khoù coù theå xöng taùn heát. Phaàn coâng ñöùc voâ taän thì ñeàu aån giaáu chaúng neâu roõ, chæ noùi: Traêm kieáp tu taäp môùi thaønh töïu ba möôi hai töôùng, ba möôi boán Taâm ñoaïn tröø phieàn naõo nôi Kieán vaø Tu, naêm phaàn Phaùp thaân ngay nôi coäi Boà ñeà ñaõ vieân maõn töø ñaàu. Nhö “Laõo Tyø kheo” cuøng A-la-haùn, neân trong kinh Phaùp Hoa (Phaåm Tín giaûi) noùi vieäc “OÂng Tröôûng giaû côûi boû y phuïc quyù giaù, chaâu baùu v.v… trang söùc nôi ngöôøi, ñeå maëc y phuïc thoâ xaáu, caùu baån, tay caàm vaät duïng hoát phaân, ñeán choã ngöôøi con ”

Thöù taùm: “Duøng phaùp maø haïng ngöôøi ngheøo öa thích, ñeå daãn daét nhieáp phuïc, cöùu vôùt”, töùc laø “AÂn veà vieäc aån giaáu thaät, neâu baøy quyeån. Moät Thöøa Vieân, Ñoán thì aån giaáu chaúng thuyeát giaûng. Maø duøng ba Thöøa vôùi phaùp nhoû veà neûo Trôøi, ngöôøi ñeå giaùo hoùa chuùng sinh. Hai caâu treân ñaây, töùc nôi Kinh Tònh Danh, quyeån thöù ba, Phaåm Höông Tích. “Caùc vò Boà taùt coõi Chuùng Höông hoûi Tröôûng giaû Duy-ma-caät: Hieän nay, ñöùc Theá Toân Thích Ca Maâu Ni duøng phöông tieän gì ñeå thuyeát phaùp? Tröôûng giaû Duy-ma-caät noùi: Chuùng sinh ôû coõi naày voán cöùng coõi khoù hoùa ñoä, neân döùc Phaät phaûi duøng lôøi noùi cöùng coõi ñeå giaùo hoùa cheá ngöï hoï. Raèng ñaây laø ñòa nguïc, ñaây laø Suùc sinh, ñaây laø Ngaï quyû, ñaây laø xöù cuûa caùc naïn, ñaây laø choã sinh ñeán cuûa ngöôøi ngu muoäi, ñaây laø haønh taø cuûa thaân, ñaây laø quaû baùo cuûa haønh taø nôi thaân ” Cho ñeán noùi: “Do chuùng sinh cöùng coõi

khoù hoùa ñoä nhö theá, neân phaûi duøng moïi thöù ngoân töø cay ñaéng nhö theá, ñau ñôùn môùi coù theå khieán hoï nhaäp vaøo chaùnh phaùp. Chö vò Boà taùt coõi

42 BOÄ KINH SÔÙ 14

Chuùng Höông nghe noùi nhö vaäy thì cho laø chöa töøng coù. Nhö ñöùc Theá Toân Thích Ca Maâu Ni ñaõ phaûi aån giaáu ñi Voâ löôïng dieäu löïc töï taïi ñeå ñem giaùo phaùp maø haïng ngöôøi ngheøo öa thích maø hoùa ñoä chuùng sinh. Caùc vò Boà taùt ôû coõi naày cuõng lao nhoïc, khieâm toán, sinh trong coõi Phaät naày vôùi taâm ñaïi bi voâ löôïng.”

Thöù chín: “Thaáy chuùng sinh kieâu maïn, phoùng tuùng neân thò hieän Nieát-baøn, töùc laø “AÂn veà vieäc thò hieän dieät ñoä ñeå khieán phaùt sinh ñieàu thieän”. Cho neân Kinh Phaùp Hoa noùi: “Neáu Phaät truï maõi ôû ñôøi thì nhöõng keû phöôùc moûng chaúng neân troàng thieän caên. Haïng baàn cuøng thaáp keùm tham ñaém nôi naêm duïc, luoân rôi vaøo trong löôùi voïng töôûng kieán chaáp. Neáu thaáy Nhö Lai thöôøng truï chaúng dieät thì lieàn daáy taâm kieâu maïn, buoâng lung, mang loøng chaùn naûn, bieáng treã, chaúng theå phaùt sinh töôûng khoù ñöôïc gaëp, taâm cung kính. Do ñaáy, Nhö Lai duøng phöông tieän ñeå neâu baøy. Tyø Kheo neân bieát! Chö Phaät xuaát hieän ôû ñôøi khoù coù theå ñöôïc gaëp cho ñeán noùi: Caùc chuùng sinh naøy nghe noùi nhö theá aét seõ sinh tö töôûng khoù ñöôïc gaëp Phaät neân loøng haèng luyeán moä, khaùt ngöôøi ñöôïc gaëp maø gieo troàng thieän caên. Kinh Hoa Nghieâm quyeån thöù boán baûy coù ñoaïn noùi veà vieäc Phaät Nieát-baøn, so vôùi ñaây thì ñaïi theå laø gioáng nhau.

Thöù möôøi: “Giöõ laïi phaàn giaùo phaùp phöôùc ñöùc khaùc ñeå teá ñoä bao thöù khoå nguy”, töùc laø “AÂn veà taâm ñaïi bi luoân nhôù nghó ñeán voâ taän”. Nghóa laø, ñöùc Theá Toân gioáng nhö ngöôøi vôùi thoï maïng laø moät traêm, ñaõ giöõ laïi hai möôi naêm phöôùc ñöùc ñeå che chôû cho ñeä töû thôøi maït phaùp. Kinh ñaïi Taäp, phaàn Nguyeät Taïng, quyeån thöù möôøi coù ñoaïn: “Do thöông xoùt chuùng sinh neân xaû boû phaàn thöù ba cuûa thoï maïng, khieán cho bieån chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai ñöôïc töôùi taém khaép caùc coõi trôøi, ngöôøi. Giaû söû nhö giôùi caám bò huûy hoaïi, thì ngöôøi vaâng giöõ giôùi taát truï nôi ñòa baát thoái chuyeån. Neáu coù keû naøo ñaùnh ñaäp ngöôøi aáy töùc laø ñaõ ñaùnh ñaäp chính nôi thaân Nhö Lai, nhuïc maï ngöôøi ñoù töùc laø ñaõ huûy nhuïc Nhö Lai...” Laïi noùi: “Giöõ laïi phöôùc ñöùc cuûa töôùng baïch haøo laø ñeå che chôû cho haøng ñeä töû”.

Noùi “Giöõ laïi giaùo phaùp”: Töùc Ba taïng, taùm Taïng, ñem laïi lôïi ích roäng khaép ñoái vôùi chuùng sinh. Döïa vaøo ñaáy ñeå tu taäp, haønh trì ñeàu ñöôïc thaønh Phaät. Toân taïo hình töôïng, thaùp mieáu, cho ñeán xaù lôïi, taïo thaùp toân trí cuùng döôøng thì ngaøn laàn ñöôïc sinh nôi coõi Trôøi.

* Sôù töø caâu: “Cho neân töø ñaàu tôùi chaân” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, toùm keát, xaùc nhaän veà aân saâu naëng.
* Sôù töø caâu: “Ñöôïc aân nhoû cuûa ngöôøi” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, daãn kinh ñeå chöùng minh.

Thöù nhaát laø daãn kinh ñaïi Baùt Nieát-baøn quyeån thöù hai möôi taùm.

Caâu: “Keû chaúng bieát aân thì phaàn nhieàu gaëp phaûi caùi cheát baát ñaéc kyø töû”: Töùc laø kinh Hoa Nghieâm, quyeån thöù boán möôi taùm, Phaåm Tuøy Haûo.

Töø caâu: “Neân kinh coù caâu” tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù ba, daãn kinh khaùc (kinh Ñaïi Taäp, phaàn Nguyeät Taïng). Moät keä tröôùc laø goàm ñuû vaên nôi kinh.

Töø caâu: “Neân chính lôïi mình, lôïi ngöôøi” tieáp xuoáng: Laø choïn laáy yù ñeå neâu daãn. Kinh kia cuõng coù moät keä noùi:

*“Chæ coù truyeàn, giöõ chaùnh phaùp taïng Tuyeân döông giaùo lyù cho muoân loaøi Tu taäp moät nieäm hôïp Chaân nhö*

*Töùc laø thaät baùo ñaùp Nhö Lai.”*

Phaàn laõnh hoäi yù coù theå nhaän bieát.

* Sôù caâu: “Coù theå lìa boû naêm taø”: Töùc laø nôi Trí Luaän quyeån thöù hai möôi hai. Chæ coù loaïi thöù naêm goïi laø: “Noùi veà choã ñöôïc cuùng döôøng ñeå ñoäng loøng ngöôøi”. Boán thöù tröôùc thì hoaøn toaøn gioáng nhau.
* Sôù caâu: “Luaän Du Giaø goïi laø kheùo giöõ gìn caên moân”: Töùc nôi quyeån thöù hai möôi ba.

***Luaän vieát:*** “Theá naøo goïi laø luaät nghi cuûa caùc caên? Nghóa laø nhö coù moät ngöôøi coù theå kheùo an truï giöõ gìn nghieâm maät, caùc caên moân ñeå phoøng giöõ chaùnh nieäm, cho ñeán noùi roäng. Theá naøo laø gìn giöõ caån maät caên moân? Ñoù laø phoøng giöõ chaùnh nieäm luoân gaéng theo chaùnh nieäm, cho ñeán vieäc phoøng hoä yù caên, cuøng chính tu taäp, haønh trì theo luaät nghi cuûa yù caên.”

* Sôù caâu: “Kinh Tònh Danh coù caâu: Choã thaáy hình saéc cuõng nhö khoâng thaáy...”: Töùc nôi chöông Toân giaû Ca dieáp, nhaéc laïi caâu noùi cuûa Tröôûng giaû Duy Ma: “Vì quaùn töôûng laøng xoùm troáng vaéng maø ñi vaøo xoùm laøng. Thaáy moïi hình saéc cuõng nhö khoâng thaáy. Nghe aâm thanh cuõng nhö tieáng vang. Ngöûi höông thôm cuõng nhö gioù thoaûng. Neám muøi vò maø chaúng phaân bieät. Ñöôïc tieáp xuùc cuõng nhö trí tueä chöùng ñaéc. Bieát caùc phaùp nhö töôùng huyeãn aûo, khoâng töï taùnh, khoâng tha taùnh. Voán chaúng ñoát chaùy neân nay khoâng daäp taét...”

Do vaäy, giaáu giöõ caùc caên thì chaúng xaâm phaïm traàn, caûnh, thaønh saùu vò Vua töï taïi, ñaâu theå bò saùu loaïi giaëc cöôùp ñoaït ö!