**SOÁ 1739**

TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 11**

Möôøi thaàn luùa... thaàn ngaøy laø nhaân quaû lôïi sanh cuûa möôøi haïnh. Thaàn luùa laø haïnh tö löông nhö ngöôøi ñôøi duøng luùa laøm thöùc aên nuoâi soáng saéc thaân. Trong phaùp Phaät möôøi Ba-la-maät laø thöùc aên nuoâi lôùn phaùp thaân, ñoaïn tröø daàn taäp nhieãm theá gian, trí bi roäng lôùn, hieåu roõ taäp khí ñoù. Theo phaùp ba thöøa, möôøi tín, möôøi truï, möôøi haïnh, möôøi hoài höôùng laø boán vò tö löông. Töø ñòa thöù nhöùt trôû veà sau laø vò kieán ñaïo gia haïnh, vì ba thöøa giaùo cho raèng: caùc vò tröôùc möôøi ñòa traûi qua moät taêng kyø kieáp tu haïnh höõu vi höõu laäu, ñòa thöù nhöùt laø thaáy ñaïo. Theo Hoa Nghieâm, möôøi tín laø tin mình ñuû trí lôùn, taùnh töôùng nhö Phaät, truï thöù nhöùt nhôø söùc ñònh thaáy ñaïo. Möôøi truï laø vò thaáy ñaïo. Möôøi haïnh, möôøi hoài höôùng, möôøi ñòa laø gia haïnh. Vì nhaân quaû vò naøy nhö Phaät, duøng haïnh Phoå Hieàn thaønh töïu troïn veïn moät caùch roäng lôùn. Haïnh Phoå Hieàn, nhaân quaû lyù trí maø möôøi truï thaáy bieát khoâng phaûi laø phaùp höõu vi voâ thöôøng cuûa trôøi ngöôøi. Trong phaùp giôùi chôn nhö taát caû lyù trí taùnh töôùng, quaû Phaät, haïnh Phoå Hieàn ñeàu laø tö löông, khoâng theå thieáu moät phaùp naøo. Neáu thieáu laø taâm coøn phaân bieät tònh nhieãm. Vì theá quaû Phaät trang nghieâm haïnh nguyeän, vaø ngöôïc laïi neân laø Phaät Hoa Nghieâm. Do vaäy trong möôøi truï, möôøi haïnh, möôøi hoài höôùng, Phaät, Boà-taùt cuøng teân. Phaät gia hoä baèng möôøi ba phaùp. Theo ba thöøa, Boà-taùt thöôøng sanh veà coõi tònh, boán coõi thieàn laø coõi tònh. Vaøo coõi duïc laø vì nguyeän giöõ hoaëc ñeå ñoä sanh. Vôùi Hoa Nghieâm, ngay truï phaùt taâm thöù nhöùt ñaõ ñuû lyù trí quaû haïnh taùnh töôùng, ñoäng tònh sanh töû Nieát-baøn. Duøng theå duïng phaùp giôùi ñoái töï taäp nhieãm, khoâng

tröôùc sau cuõ môùi. Theo ba thöøa, gia haïnh laø ñòa thöù nhöùt, tö löông laø möôøi tín... möôøi hoài höôùng, naêm vò khoâng coù quaû Phaät. Ñòa thöù möôøi tuy thaáy ñaïo nhöng chöa hôïp chôn nhö. Trong kinh naøy, möôøi tín ñaõ tin taâm mình ñuû möôøi coõi nöôùc (nhö tröôùc). Vì möôøi tín thuoäc höõu vi neân coõi Phaät laø coõi coù hình saéc. möôøi Ñöùc Phaät maø vò naøy phuïng söï cuõng töø taâm mình, tu taäp quaû Phaät thaønh töïu möôøi trí. Vì coøn taâm sanh dieät neân vò möôøi tín coøn coù coõi nöôùc, trí Nhö Lai. Nhaân cuûa möôøi truï... Ñaúng giaùc laø haïnh Phoå Hieàn, quaû laø lyù trí phaùp thaân hoaëc nhaân quaû taùc ñoäng qua laïi. Vôùi hai nhaân quaû nhö vaäy, naêm vò seõ coù 100 nhaân quaû, moãi vò laïi coù naêm nhaân quaû, coäng thaønh 110. Nhaân quaû Phaät trong möôøi truï laø möôøi coõi Nhaân-ñaø-la, Ba-ñaàu-ma... möôøi Ñöùc Phaät Thuø Ñaëc Nguyeät... möôøi Boà-taùt Phaùp Hueä... laø nhaân cuûa haïnh Phoå Hieàn, vì möôøi truï nhaäp ñònh ñaït trí hueä vi dieäu neân coõi nöôùc laø Hoa, töø hoa keát traùi, quaû Phaät Nguyeät... laø ñoaïn tröø phieàn naõo noùng böùc ñöôïc thanh tònh dòu maùt nhö maët traêng. Thaáy ñaïo ñoaïn hoaëc laø coõi nöôùc. Nhaân-ñaø- la hoa (Naêng chuû hoa), truï phaùt taâm thöù nhöùt sanh trong nhaø Phaät, laø phaùp sö thuyeát phaùp ñoä sanh. Ba-ñaàu-ma hoa (Hoa sen ñoû), truï trò ñòa taêng tieán tu taäp ñaït quaû thuø thaéng hôn. Teân cuûa caùc Ñöùc Phaät, coõi nöôùc, Boà-taùt ñeàu tuøy ñòa vò khoâng phaûi do ngöôøi khaùc ñaët vì töï mình tu taäp. Trong möôøi haïnh, möôøi coõi nöôùc teân Hueä, möôøi Ñöùc Phaät teân Nhaõn laø quaû, möôøi Boà-taùt coâng ñöùc laâm... laø nhaân (möôøi hoài höôùng möôøi ñòa roõ nhö trong kinh). Toùm laïi, möôøi Ñöùc Phaät laø quaû, möôøi Boà-taùt laø nhaân. Trong laàn thuyeát phaùp thöù nhöùt, Nhö Lai laø quaû naêm vò; Phoå Hieàn, trôøi, thaàn laø nhaân. Tyø-loâ- giaù-na laø nhaân tu haønh cuûa Phoå Hieàn, trôøi, thaàn, thaân mình laø quaû trí sai bieät. Trí quaû Phaät taùnh laø nhaân. Vì thaân tu taäp chính laø quaû lyù taùnh, nhaân quaû theå duïng ñan caøi. Vì theá trong phaàn khen ngôïi ñöùc, sau khi khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät, trôøi thaàn khen ngôïi trí ñöùc cuûa mình nhö Phaät. Ñoù laø ñieàu kieän ñeå ngöôøi tu hoïc vaøo phaùp giôùi. Meâ laø phaøm, ngoä laø Phaät. Tu taäp caû trí bi. Nhö coõi Tam Nhaõn cuûa thieän tri thöùc thuoäc haïnh Hoan Hyû cuûa Thieän Taøi cuõng chính laø möôøi coõi Thaân Hueä, Baûo Hueä... cuûa möôøi haïnh. Tam nhaõn: ma ha Baùt-nhaõ, giaûi thoaùt, phaùp thaân, hoaëc laø trí, hueä, phaùp nhaõn. Nhö ba maét cuûa trôøi Ma-heâ-thuû-la. Taát caû phaùp Phaät khoâng ngoaøi phaùp thaân trí lôùn naøy. Nghóa cuûa möôøi coõi nöôùc coù teân Hueä cuõng laø tam nhaõn. Do vaäy, coõi nöôùc cuûa thieän tri thöùc haïnh thöù nhöùt cuûa Thieän Taøi laø coõi tam nhaõn. Tyø kheo teân Thieän Kieán cuõng laø haïnh thöù möôøi. Möôøi Ñöùc Phaät Thöôøng Truï Nhaõn, Voâ Thaéng Nhaõn... Thieän Kieán laø ñuû ba maét. möôøi haïnh duøng ba maét trí nhaän bieát caên taùnh cuûa chuùng sanh ñeå tuøy thuaän ñoä thoaùt. Tyø kheo Thieän Kieán thieàn haønh trong röøng laø bieåu

hieän nôi haønh haïnh ñoä sanh. Trong laàn thuyeát phaùp thöù nhöùt naøy, thaàn luùa laø haønh trang cuûa möôøi haïnh ñaït quaû Phaät, chuùng sanh vaøo vò Phaät, Boà-taùt nuoâi lôùn töø bi. Nhaân quaû cuûa möôøi vò naøy cuõng chính laø nhaân quaû haønh töôùng cuûa naêm vò. Vì nhaân quaû Phaät, Phoå Hieàn, theå duïng taùnh töôùng tröôùc sau ñoàng nhöùt. Vì theá naêm möôi haønh trang, naêm möôi quaû Phaät cuûa naêm vò dung nhieáp ñan caøi laøm nhaân quaû cho nhau. Haïnh Phoå Hieàn ñöôïc bieåu hieän baèng trí Nhö Lai neân khoâng nhieãm oâ, quaû Phaät ñöôïc trang söùc baèng haïnh Phoå Hieàn neân troïn veïn bi trí. Neáu thieáu moät thì khoâng thaønh vaø laø haïnh quaû cuûa trôøi ngöôøi. Duø vöôït treân coõi trôøi vaãn chæ laø nhò thöøa, Boà-taùt ra khoûi ñôøi soáng trong coõi tònh hay Boà-taùt giöõ hoaëc ñoä sanh, khoâng phaûi laø söï dung nhieáp töï nhieân cuûa lyù trí taùnh töôùng ñoäng tònh bi trí theá gian xuaát theá gian. Quaû Phaät laø möôøi haïnh cuõng nhö hoa traùi töï nhieân thaønh töïu baèng coâng ñöùc khoâng taïo taùc. Ñoaïn naøy ñöôïc phaân thaønh boán yù nhö treân. Neâu soá löôïng nhö haøng ñaàu cuûa kinh. Möôïn vò bieåu hieân phaùp, thaàn luùa laø haønh trang möôøi haïnh. Giaûi thích danh hieäu theo haïnh nguyeän: Nhu Nhuyeán Thaéng Vò chuyeân tu thí Ba-la-maät (Haïnh Hoan Hyû). Thí coù hai: phaùp, söï. Phaùp vui veû giaûng daïy giaùo phaùp cho chuùng sanh, nuoâi lôùn baèng phaùp laïc, thuaàn phuïc taâm taùnh. Söï: thaàn luùa laøm cho luùa maù toát töôi nuoâi thaân chuùng sanh. Tuøy nôi ñoä sanh maø teân goïi cuûa caùc vò khaùc nhau.

Thôøi Hoa Tònh Quang chuyeân tu giôùi Ba-la-maät. Bieát khaû naêng cuûa chuùng sanh, tuøy thuaän hoùa ñoä laø thôøi hoa, khieán chuùng sanh ñaït giôùi taùnh laø tònh quang. Ví nhö hoa cuûa naêm thöù luùa thoùc, keát traùi theo thôøi gian.

Saéc Löïc Duõng Kieän chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät, töø haïnh nhaãn thaønh töïu coâng ñöùc laø duõng kieän, töø haïnh nhaãn ñaït thaân töôùng toát ñeïp. Trong caùc loaïi söùc maïnh, söùc gioù maïnh nhöùt, trong moïi haïnh, haïnh nhaãn laø hôn heát, taùm gioù khoâng khuynh ñoäng. Nhaãn naïi trong moïi haønh ñoäng laø duõng kieän. Thieän tri thöùc haïnh thöù ba cuûa Thieän Taøi - Öu-baø-di Cuï Tuùc - haønh haïnh nhaãn naøy, vì nhaãn laø quaû cuûa caùc vò.

Taêng Tröôûng Tinh Khí chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät. Vaøo ñôøi ñoä sanh baèng söùc tinh taán, loøng töø bi vaø phaùp löïc nhöng khoâng mong caàu ñeàn ñaùp laø Taêng tröôûng tinh khí. Neáu khoâng coù söùc tinh taán thì khoâng haønh ñoäng.

Phoå Sanh Can Quaû chuyeân tu thieàn Ba-la-maät. Phaùp taùnh laø thieàn, phaùt sanh trí vi dieäu haønh moïi haïnh laø Phoå sanh quaû. Trong taùnh thieàn trí haïnh ñan caøi ngay nhaân laø quaû, quaû coù töø nhaân, tröôùc sau khoâng khaùc. Quaû thaät, haïnh Phoå Hieàn dung hôïp nhau vì töø quaû coù nhaân, töø nhaân sinh

quaû.

Dieäu Nghieâm Hoaøn Keá chuyeân tu hueä Ba-la-maät vì haønh moïi

haïnh baèng trí vi dieäu, haïnh trí trang nghieâm cho nhau, ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh thaønh töïu quaû ñöùc. Hoaøn Keá laø troïn veïn trí haïnh.

Nhuaän Traïch Tònh Hoa chuyeân tu phöông tieän Ba-la-maät, haønh haïnh töø bi ñoä thoaùt chuùng sanh hieåu phaùp.

Thaønh Töïu Dieäu Höông chuyeân tu nguyeän Ba-la-maät, thaønh töïu trí khoâng duïng coâng vaø naêm phaàn höông. Vôùi trí vi dieäu, vò naøy bieát caên taùnh cuûa chuùng sanh, thuyeát phaùp ñem laïi lôïi ích, thaønh töïu ba höông giôùi ñònh hueä.

Kieán Giaû AÙi Laïc chuyeân tu löïc Ba-la-maät, thaønh töïu phaùp löïc ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh, nhöõng ngöôøi nghe phaùp ñeàu quí kính.

Ly Caáu Tònh Quang chuyeân tu trí Ba-la-maät vì trí tueä ñoaïn tröø caáu nhieãm mình ngöôøi. Phaàn khen ñöùc nhö trong kinh.

Haïnh Nhieâu Ích thöù hai, töø theá giôùi Ba-la-maät, möôøi vò thaàn soâng tu taäp möôøi Ba-la-maät.

Phoå Phaùp Taán Löu chuyeân tu thí Ba-la-maät (caùc vò sau cuõng vaäy). Thieän tri thöùc haïnh Nhieâu Ích cuûa Thieän Taøi - ñoàng töû Thích Thieân, moät trong moät vaïn ñoàng töû - ñang vun caùt ñuøa chôi beân bôø soâng, bieåu hieän töø giôùi taùnh haønh voâ soá haïnh taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Phoå phaùt taán löu laø phaùp nhöùt thöøa.

Phoå Khieát Tuyeàn Nhuaän chuyeân tu giôùi ñaây laø phaùp trôøi ngöôøi ba thöøa. Duøng phaùp thuaät taïo lôïi ích cho chuùng sanh laø Phoå khieát.

Haïnh Voâ Vi Nghòch thöù ba, töø theå nhaãn Ba-la-maät, möôøi vò thaàn bieån tu taäp möôøi Ba-la-maät, vì haïnh nhaãn nhö bieån lôùn dung chöùa nöôùc cuûa caùc doøng soâng. Theå cuûa nhaãn laø phaùp taùnh töø bi, ñöa taát caû chuùng sanh - nhöõng keû soáng trong voâ minh sanh töû - vaøo doøng phaùp laø haïnh voâ vi nghòch, phaàn noùi veà thieän tri thöùc haïnh thöù ba cuûa Thieän Taøi coù caâu: phía nam coù thaønh teân Haûi Truï, nöõ cö só teân Cuï Tuùc, maëc y phuïc traéng, xoõa toùc daøi, haønh moïi haïnh ñoä sanh baèng phaùp nhaãn, taâm roäng lôùn nhö bieån, ñuû phöôùc trí ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Nhaãn laø quaû cuûa muoân haïnh, dung naïp taát caû.

Haïnh Voâ Khuaát nhieãu thöù tö: töø theå tinh taán Ba-la-maät, möôøi vò thaàn nöôùc tu taäp möôøi Ba-la-maät, vì nöôùc coù khaû naêng laøm saïch, Boà- taùt naøy duøng nöôùc phaùp taùnh sieâng naêng ñoä sanh, bieát roõ caên taùnh taïo lôïi ích cho moïi loaøi, chuùng sanh ñöôïc toaïi nguyeän, khoâng quaáy nhieãu. Sieâng naêng duøng phaùp ñoä sanh laø tinh taán. Caùc vò khaùc cuõng vaäy. Neáu khoâng hieåu ñöôïc söï thoáng nhöùt cuûa caùc phaùp thì khoâng thoâng ñaït yù kinh.

Nhö haïnh tinh taán Ba-la-maät trong möôøi hoài höôùng dung hôïp lyù trí taùnh töôùng bình ñaúng töï taïi. Ñaït moät trong naêm vò laø ñuû naêm vò, nhöng coøn thöù töï laø do söï tu taäp thuaàn thuïc hay chöa thuaàn thuïc. Tuy phaân chia thöù baäc nhöng theå taùnh gioáng nhau, khoâng tröôùc giöõa sau. Haõy xeùt caùc phaùp baèng thaät taùnh, khoâng neân xeùt baèng voïng tình, moät gioït nöôùc trong bieån cuõng coù vò maën nhö bieån, roàng caù baùu vaät ñeàu ôû trong bieån. Vì giaùo hoùa chuùng sanh neân haønh voâ soá haïnh, teân tuy khaùc nhau nhöng theå ñaïo tröôùc sau laø moät nhö moïi hình töôïng tröôùc göông saùng. möôøi ñòa thaønh töïu coâng haïnh, vò ñaúng giaùc töï taïi ñoä sanh. Neáu phaân bieät raèng: möôøi truï laø thaáy ñaïo, möôøi haïnh chuyeân tu taâm ra khoûi ñôøi, möôøi hoài höôùng chuyeân veà haïnh nguyeän troïn veïn bi trí, möôøi ñòa tích taäp coâng ñöùc, ñòa möôøi moät töï taïi vaøo ñôøi ñoä sanh thì ñoù chæ laø moâ hình maåu ñeå keû haäu hoïc bieát. Neáu khoâng, chuùng khoâng bieát nöông töïa vaøo ñaâu ñeå phaùt taâm tu hoïc.

Haïnh Voâ Vi Loaïn thöù naêm, töø theå thieàn Ba-la-maät, möôøi vò thaàn löûa tu taäp möôøi Ba-la-maät. Vi ñoä sanh nhöng luoân tòch tònh, thaàn löûa laø theå ñònh, tònh nhöng luoân haønh, ngay söï laø lyù, trí bi dung hôïp. Nhö queû ly ôû phía nam cuûa Kinh Dòch. Neáu noùi veà con ngöôøi, ñoù laø taâm; neáu noùi veà phaùp, ñoù laø trí roãng laëng khoâng; Neáu laø hieän töôïng beân ngoaøi, ñoù laø maët trôøi; neáu laø caùc boä phaän cuûa thaân, ñoù laø maét. Neáu laø phaùp, ñoù laø trung ñaïo, laø hieåu roõ, minh laø troáng roãng laø trí soi roõ moïi hieän töôïng, laø ñieän Phoå Quang, laø nöõ thaàn yù nghóa Thieän Taøi ñi veà phía nam laø theá. Haïnh naøy duøng trí saùng (thaàn löûa) phaù tröø u toái, khoâng meâ muoäi, khoâng bò ngaên che.

Haïnh Thieän Hieän thöù saùu, töø theå Baùt-nhaõ Ba-la-maät, möôøi vò thaàn gioù tu taäp möôøi Ba-la-maät. Ñoù laø queû toán giöõa chi thìn tî trong Kinh Dòch, laø nöõ thaàn, laø phaùp taéc, laø ngoân luaän, laø giaùo lònh. Nhö queû caøn nguõ theá trong Chu Dòch, treân laø queû toán, döôùi laø queû khoân, laø quan. Kinh Dòch noùi: gioù thoåi treân maët ñaát coù theå nhìn thaáy qua söï rung ñoäng cuûa caùc vaät. Ngöôøi quaân töû chæ daïy moïi ngöôøi ñeàu nghe theo. Toán laø gia phong leã giaùo. Haïnh naøy thaønh töïu trí hueä thuyeát phaùp giaùo hoùa chuùng sanh. Nhö Lai möôïn khoaûng thôøi gian giöõa giôø thìn tî laøm phaùp taéc trai giôùi, laø khoaûng giöõa toát xaáu, ñoaïn tröø chaáp tröôùc ñeán giôø ngoï hôïp moïi phaùp, treân hôïp vôùi sao Giaùc, Giaùc laø sao Thieân Moân. Nghóa laø giôø naøy tu só thuyeát phaùp lôïi sanh. Nhö mieäng duøng ñeå aên uoáng thuyeát giaûng. Khaû naêng khai hoa keát traùi thaønh hoaïi laø haïnh thieän Hieän. Phaàn sau coù cheùp: nhö bieån coù boán ñöùc:

1. Naêng taäp: chöùa nhoùm vaät baùu (trí Ñaïi Vieân Caûnh).
2. Naêng thaønh: coù ñöôïc vaät baùu (trí thaønh sôû taùc).
3. Giaûn traïch: phaân bieät baùu vaät (trí Dieäu quan saùt).
4. Naêng taùn: loaïi tröø vaät xaáu (trí bình ñaúng).

Boán trí naøy töôïng tröng cho thaàn gioù töï taïi hieån hieän caùc phaùp. Nhö Ñöùc Phaät trong tín thöù saùu ôû phía ñoâng nam teân Cöùu Caùnh Trí. Queû toán ôû phía ñoâng nam, toán laø gioù. Kinh Dòch cheùp: toán laø ngoân luaän, vì trí coù khaû naêng hieån hieän caùc phaùp. Phöông laø phaùp vì phaùp aáy khoâng phöông höôùng.

Haïnh voâ tröôùc thöù baûy: töø theå phöông tieän Ba-la-maät, möôøi vò thaàn hö khoâng tu taäp möôøi Ba-la-maät. Töø phaùp khoâng haønh haïnh ñoä sanh laø voâ tröôùc. Theå cuûa phöông tieän Ba-la-maät laø phaùp khoâng, thaàn laø trí khoâng ñaém nhieãm, vì töø phaùp khoâng phaùp khôûi trí hueä.

Haïnh Nan ñaéc thöù taùm, töø theå nguyeän Ba-la-maät, möôøi vò thaàn phöông höôùng tu taäp möôøi Ba-la-maät. Vì khoù ñaït trí khoâng duïng coâng theå trí thanh tònh, phoøng hoä baèng nguyeän, nhôù nghó theä nguyeän xöa neân haønh haïnh ñoä sanh, khoâng ôû trong sanh töû Nieát-baøn. Haïnh naøy thaønh töïu trí thuyeát phaùp ñoä sanh. Nhö boán queû: chaán, khaûm, ñoaøi, ly ôû boán goùc ñeàu bieåu hieän cho trí khoâng duïng coâng.

Haïnh thieän phaùp thöù chín, töø theå löïc Ba-la-maät, möôøi vò thaàn ñeâm tu taäp möôøi Ba-la-maät. Thaønh töïu phaùp löïc, phaân bieät thuyeát giaûng giaùo phaùp. Duøng phaùp Phaät xua tan ñeâm daøi sanh töû. möôøi vò thaàn naøy ñeàu laø nöõ thaàn, laø tri thöùc ôû möôøi ñòa cuûa Thieän Taøi. Vì theå cuûa haïnh dung nhieáp phaùp möôøi ñòa.

Haïnh chôn thaät thöù möôøi, töø theå trí Ba-la-maät, möôøi vò thaàn ngaøy tu taäp möôøi Ba-la-maät. Vì trí saùng soi khaép moïi nôi. Trí khoâng taïo taùc nhöng hôïp vôùi moïi hieän töôïng laø thaàn. Trong phaàn khen ñöùc coù caâu: sieâng naêng ñoä sanh laøm trang nghieâm coõi nöôùc. Bi laø cung, trí laø ñieän, duøng bi trí giaùo hoùa chuùng sanh.

Töø A-tu-la vöông ñeán thieân töû Nhöït... möôøi chuùng tieâu bieåu cho möôøi hoài höôùng. Vì sao? Vì A-tu-la ôû trong bieån khoâng bi chìm. Möôøi truï möôøi haïnh phaàn nhieàu laø tu bi trí xuaát theá. Hoài höôùng laø ñöa chôn vaøo tuïc, thaønh töïu vieân maõn bi trí ngay trong theá gian. Boà-taùt hoài höôùng vôùi taâm bi roäng lôùn, khoâng chöùng chôn nhö, hieåu roõ chôn tuïc laø moät, ôû trong ñôøi nhöng khoâng ñaém nhieãm, töï taïi ñoä sanh. Ñoaïn naøy ñöôïcphaân thaønh boán yù nhö treân. Soá löôïng nhö ôû haøng ñaàu trong kinh. Möôïn vò bieåu phaùp. A-tu-la tieâu bieåu cho haïnh cöùu hoä chuùng sanh nhöng khoâng chaáp nôi töôùng chuùng sanh cuûa hoài höôùng. A-tu-la vaøo bieån khoâng bò chìm, leân coõi trôøi nhöng khoâng coù khoaùi laïc nhö trôøi. Cuõng theá Boà-taùt naøy ôû trong sanh töû nhöng khoâng ñaém say naêm duïc, soáng trong Nieát-

baøn nhöng khoâng höôûng tinh laïc. Phaåm phaùp giôùi coù caâu: thaønh töïu haïnh vöôït treân theá gian cuûa Nhö Lai nhö A-tu-la vöông, Boà-taùt naøy töï taïi trong sanh töû Nieát-baøn. A-tu-la coøn goïi laø A toá laïc. A laø khoâng; toá laø daïo chôi, laø vi dieäu; la laø vui ñuøa. Theo luaân Baø Sa, A-tu-la khoâng phaûi laø trôøi, tuy thuoäc coõi trôøi nhöng doái traù, khoâng coù ñöôïc söï dieäu laïc cuûa coõi trôøi. Cuõng theá, Boà-taùt naøy vôùi taâm bi, tuøy phöông tieän laøm moïi vieäc döôøng nhö doái, soáng trong sanh töû nhöng khoâng say ñaém naêm duïc, cuõng khoâng höôûng phaùp laïc tòch tònh vöôït khoûi theá gian cuûa Nieát-baøn. Vò naøy chuyeân tu thí Ba-la-maät. A-tu-la, caùc baûn xöa dòch laø Baét Tu, meï cuûa Tyø ma, coõi trôøi yeáu keùm. Theo kinh A-haøm, vaøo kieáp thaønh, chuùng sanh ôû coõi trôøi Quang AÂm xuoáng bieån taém, xuaát tinh taïo thaønh tröùng, taùm ngaøn naêm sinh ra moät ngöôøi nöõ to lôùn nhö nuùi Tu Di, coù 990 ñaàu, moãi ñaàu coù moät ngaøn maét, 990 mieäng, moãi mieäng coù boán raêng, töø raêng phoùng ra löûa, 24 tay, 990 chaân, vui chôi trong bieån. Khi tinh vaøo thaân taïo thaønh tröùng, traûi qua taùm ngaøn naêm sinh ra Tyø-ma-chaát-ña-la, coù chín ñaàu, moãi ñaàu coù moät ngaøn maét, trong mieäng thöôøng phun nöôùc, 990 tay, taùm chaân, thaân lôùn gaáp naêm laàn nuùi Tu Di, aên buøn ñaát vaø ngoù sen, luoân ñaáu tranh vôùi trôøi (roõ nhö trong kinh chaùnh phaùp nieäm). Truï xöù cuûa A-tu-la coù naêm:

1. Trong nuùi baùu treân ñaát.
2. Phía baéc nuùi Tu Di. Caùch bieån khoaûng 21.000 do tuaàn coù A-tu- la teân La Haàu (chöôùng ngaïi: duøng tay che kín maët trôøi) thoáng laõnh voâ soá chuùng.
3. Töø ñoù trôû xuoáng khoaûng 21000 do tuaàn coù A-tu-la teân Duõng Kieän thoáng laõnh voâ soá chuùng.
4. Caùch 21000 do tuaàn nöõa coù A-tu-la teân Hoa Man thoáng laõnh voâ soá chuùng.
5. Cuõng caùch tuaàn aáy nöõa coù A-tu-la teân Tyø Ma chaát Ña La (Höôûng cao). Cha cuûa Xaù Chi. Xaù Chi laø vôï chính cuûa Ñeá Thích. Luùc cha cuûa Xaù Chi ñaùnh nhau vôùi Ñeá thích noùi raèng: Ta laø Tyø Ma chaát Ña La laäp töùc nuùi non ôû coõi Dieâm Phuø chuyeån ñoäng. Trong ñoù coù thaønh teân Quang Minh. Theo luaän Phaät Ñòa, A-tu-la thuoäc coõi trôøi. Theo Tyø Ñaøm, A-tu-la thuoäc loaøi quæ. Tyø Ma chaát Ña La: chuûng chuûng söï Tyø Ma laø khaép nôi, chaát Ña La laø ñoà trang bò. Vì luùc chieán ñaáu vôùi Ñeá Thích, vò naøy trang bò binh khí (teân Höôûng Cao hay Nguyeät Cö laø sai). Theo phaùp sö leã ñôøi Ñöôøng, A-tu-la thuoäc coõi quæ. möôøi A-tu-la trong kinh naøy laø söï tieán tu, loøng bi cuûa Boà-taùt khoâng haïn löôïng nhö A-tu-la vaøo bieån khoâng bò chìm. Boà-taùt khoâng chìm trong coõi aùc, khoâng cao ngaïo, duøng chôn phaùp

ñeå nhieáp phuïc theá gian, ôû trong bieån khoå nhö khoâng bò khoå. Giaûi thích teân theo haïnh, La Haàu La chuyeân tu thí Ba-la-maät. möôøi nguyeän laø theå cuûa möôøi Ba-la-maät, khoâng mong caàu lôïi ích rieâng mình. Vieäc tu ôû döôùi nuùi Tu Di, vaøo bieån khoâng bò chìm ñeàu laø möôïn hình töôïng bieåu hieän phaùp ñeå chöùng minh haïnh ñoä sanh baèng taâm bi, dung nhieáp chôn tuïc cuûa hoài höôùng. La Haàu La laø chöôùng ngaïi. Boà-taùt vaøo ñôøi baèng taâm bi, dieãn giaûng phaùp khoâng, ñoùng cöûa coõi aùc.

Tyø Ma Chaát Ña La chuyeân tu giôùi Ba-la-maät, vôùi taâm bi vò naøy phaùp nguyeän ñoä sanh trong ba coõi saùu neõo. Theå cuûa giôùi laø bi nguyeän, töï taïi vaøo ñôøi.

Xaûo Huyeàn Thuaät chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Boà-taùt nhaãn naïi ôû trong sanh töû, thaáy moïi vieäc laø giaû.

Ñaïi Xuyeán Thuoäc chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät, duøng moïi haïnh ñoä sanh.

Ñaïi Löïc chuyeân tu thieàn Ba-la-maät ôû trong bieån khoå nhöng khoâng

khoå.

Bieán Chieán duøng trí saùng ñoä sanh.

Kieân Coá Haïnh Dieäu Trang Nghieâm trang söùc baèng taâm bi vaø

phöông tieän ñoä sanh.

Quaûng Ñaïi Nhaân Hueä, ñoä sanh baèng nguyeän trí. Vì vò naøy ñaït trí thuø thaéng, nhôù ñeán nguyeän xöa vaøo ñôøi ñoä sanh.

Xuaát Hieän Thaéng Ñöùc thaønh töïu löïc Ba-la-maät.

Dieäu Haûo aâm thanh, thuyeát phaùp baèng trí. Phaàn boán nhö trong kinh. Möôøi vò naøy trong hôïp chôn tuïc baèng taâm bi, ôû trong sanh töû nhöng khoâng bò ñaém nhieãm. möôøi truï, möôøi haïnh thoâng ñaït trí hôïp chôn nhö neân laø thaàn. möôøi hoài höôùng, möôøi ñòa ñeàu ñöôïc bieåu hieän baèng vua (töï taïi).

Hoài höôùng Baát Hoaïi thöù hai, duøng trí vaøo ñôøi ñoä sanh thaønh töïu taâm bi, thoâng ñaït chôn tuïc hoøa hôïp. Nghóa cuûa kinh Dieäu phaùp Lieân Hoa cuõng nhö vaäy. Duøng trí hieåu bieát dung hôïp chôn tuïc thöïc haønh moïi haïnh. Nghóa laø vaøo ñôøi ñoä sanh baèng trí bi. Haønh haïnh Phoå Hieàn laø lieân, haønh haïnh baèng trí laø Dieäu phaùp, ñuû taùnh chôn nhö, dung hôïp theá tuïc laø Baát Hoaïi. Ñoù laø söï töï taïi cuûa trí khoâng nöông töïa vaø taùnh boà ñeà. Vò naøy ñöôïc bieåu hieän baèng Ca Laâu La (chim caùnh vaøng). Phaàn naøy cuõng phaân thaønh boán yù nhö treân. Soá löôïng nhö haøng ñaàu trong kinh. Möôïn vò bieåu phaùp. Chim naøy nhìn thaáy roàng trong bieån saép cheát duøng hai caùnh caép leân. Phaåm phaùp giôùi cheùp: theä ñoä chuùng sanh ra khoûi bieån khoå. Boà-taùt hoài höôùng thöôøng ôû trong sanh töû, duøng maét trí quan saùt chuùng sanh naøo caên taùnh thuaàn

thuïc, duøng hai phaùp chæ quaùn ñöa chuùng sanh ñeán bôø Nieát-baøn. Taùnh phaùp laø theå cuûa chæ, trí khoâng taùnh laø theå cuûa quaùn. Khoâng phaûi ngöôøi quaùn, ñoái töôïng quaùn. Vò naøy chuyeân tu giôùi Ba-la-maät. Nhö bieån khoâng chöùa xaùc cheát giôùi trí bi khoâng coù söï thaáy bieát tònh nhieãm cuûa nhò thöøa trôøi ngöôøi. Hai caùnh cuûa chim caùch nhau 36 vaïn daëm. Giaûi thích theo haïnh nguyeän: Ñaïi Toác Taët löïc chuyeân tu thí Ba-la-maät, Boà-taùt naøy phaùt loøng töø, duøng söùc chæ quaùn vaøo ñôøi ñoä sanh, tích taéc ñöa chuùng sanh qua bôø Nieát-baøn. Tích taéc aáy khoâng thuoäc tích taéc cuûa xöa nay ba ñôøi. Nhö chim caùnh vaøng caép roàng, thôøi gian aáy laø Toác Taët. Phaàn khen ñöùc coù caâu: cöùu ñoä taát caû chuùng sanh ra khoûi bieån khoå sanh töø, ñaït ñaïo Boà-taùt. Vaøo bieån voâ minh, duøng söùc ñònh hueä quaùn saùt, moät saùt na hôïp chôn nhö thaáy roõ vieäc ba ñôøi söï hieåu bieát vaø tu taäp ñoù laø phaùt taâm. hai vieäc ñoù laø moät. Trong hai vieäc ñoù, vieäc thöù nhaát khoù ñaït. Nghóa laø phaøm phu khoù ñaït chôn nhö, khoâng phaûi khoù ñaït quaû Phaät. Vì taâm ban ñaàu vaø taâm Phaät laø moät. Phaùp, tri, thôøi gian khoâng thay ñoåi. Ñoù laø theå duïng cuûa phaùp giôùi. Haõy xeùt baèng ñònh hueä, khoâng neân suy baèng voïng tình.

Hoài höôùng Ñaúng nhöùt thieát chö Phaät ñöôïc bieåu hieän baèng Khaån Na La Vöông. Vì nhaãn laø haïnh ñaàu trong moïi haïnh ñoä sanh khieán chuùng sanh ñaït ñaïo cuûa taát caû caùc Ñöùc Phaät. Khaån-na-la Vöông laø nghi thaàn, haïnh chuû. Hình daùng gioáng ngöôøi, treân ñaàu coù söøng nhö boø, ai thaày cuõng nghi, khoâng bieát laø ngöôøi hay laø gì. Boà-taùt naøy thaønh töïu taâm bi, vaøo saùu coõi baèng haïnh nhaãn, loaøi ngöôøi thaáy vaäy nghi ngôø khoâng bieát laø phaøm hay laø Thaùnh. Neáu laø phaøm sao coù trí hueä nhö Phaät? Neáu laø Thaùnh sao laøm vieäc phaøm? Thaàn naøy thöôøng laøm caùc troø chôi cho coõi trôøi, chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Neáu khoâng coù haïnh nhaãn thì khoâng coù haïnh khaùc. Phaàn naøy cuõng ñöôïc phaân boán yù nhö treân. 10 Khaån na la thuoäc suùc sanh.

Hoài höôùng chí nhöùt thieát xöù ñöôïc bieåu hieän baèng Ma-haàu-la-giaø- vöông (Ñaïi maõng, ñaïi thaéng laø giaø, hung phuùc haïnh) chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät. Hung phuùc haïnh: tìm phaùp vui lôïi sanh, khoâng cao ngaïo. Vò naøy vaøo trong saùu coõi, laø thaàn trong coi chuøa vieän, hoä trì phaùp Phaät. Phaåm phaùp giôùi coù caâu: gaëp Phaät vui veû, cuùi mình cung kính. 10 Ma- haàu-la-giaø-vöông tu taäp möôøi Ba-la-maät töø theå tinh taán Ba-la-maät. Vò naøy duøng phöông tieän soáng trong chuùng sanh, laøm moïi vieäc nhö chuùng sanh daïy chuùng ñoaïn aùi. Phaàn khen ñöùc daïy: sieâng naêng tu taäp moïi phöông tieän, khieán chuuùng sanh ñoaïn tröø löôùi si.

Hoài höôùng voâ taän coâng ñöùc taïng thöù naêm, töø theå thieàn Ba-la-maät möôøi Daï Xoa Vöông tu taäp möôøi Ba-la-maät. Duøng thieàn ñònh ñoä sanh

khieán chuùng sanh khoâng loaïn töôûng, ñaït voâ soá coâng ñöùc. Daï Xoa: khoå hoaït, tö saùt. Duøng thieàn ñònh quaùn saùt nhieáp phuïc taâm voïng loaïn ñau khoå cuûa chuùng sanh. Tyø Sa moân thieân vöông thoáng laõnh chuùng Daï Xoa ôû phía baéc nuùi Tu Di.

Hoài höôùng tuøy thuaän kieân coá, töø theå Baùt-nhaõ Ba-la-maät, 10 Tyø Laâu tu taäp möôøi Ba-la-maät. Tyø Laâu Baùc Xoa Long Vöông (cuõng laø Daï Xoa thoáng laõnh voâ soá chuùng ôû phía taây nuùi Tu Di) Phuù Ña Na: Quæ coi beänh noùng. Trí cuûa Boà-taùt naøy töï taïi tröôùc coù khoâng, thuyeát phaùp ñoä sanh nhö roàng aån hieän trong hö khoâng laøm möa. Tyø Laâu Baùc Xoa (noùi ñuû laø Tyø loä ba ha ngaët xoa, taïp ngöõ chuû, xuù muïc). Tyø: Chuûng chuûng; loä: saéc; ba ha ngaët xoa: caên taùnh trang ñieåm maét baèng caùc loaïi maøu saéc nhö Boà-taùt trang bò kieán thöùc khoâng ñaém nhieãm. Roàng coù naêm loaïi:

1. Nhö voi.
2. Nhö raén.
3. Nhö ngöïa.
4. Nhö caù.
5. Nhö eãnh öông.

Thieân Truï Long Vöông laø chuùa teå loaøi roàng thaân hình nhö voi.

Nan ñaø long vöông (Hoan Hyû) laø chuùa teå loaøi roàng thaân hình nhö raén A na baø ñaït ña long vöông (thanh vöông) laø chuùa teå loaøi roàng thaân hình nhö ngöïa. Loaøi roàng naøy khoâng bò ba tai hoïa:

1. Caùt noùng khoâng rôi treân ñaàu.
2. Khoâng haønh duïc baèng hình thöùc ngöïa.
3. Khoâng sôï chim caùnh vaøng. Nhöng loaøi roàng naøy coøn moät khoå: gioù thoåi bay aùo. Theo trí luaän, loaøi roàng naøy laø Boà-taùt truï thöù baûy.

Baø Laâm Na Long Vöông (thuûy thieân) laø chuùa teå loaøi roàng thaân hình nhö caù.

Ma Na Toâ Baø Ñeá Long Vöông (ma na tö: töø taâm, gioù möa khoâng haïi ñöôïc neân coøn coù teân laø Ñaéc yù: Ma na laø yù cao: ñuû oai ñöùc) laø chuùa teå loaøi roàng thaân hình nhö eãnh öông. Luaät töù phaàn cheùp: trong caùc khoaûng thôøi gian: sanh, nguû, giaän, haønh duïc cuûa loaøi roàng naøy, thaân hình chuùng khoâng ñoåi. Ñaây laø theo giaùo phaùp ba thöøa. Trong nhöùt thöøa, loaøi roàng cuõng ñaït phaùp cao thöôïng, quaû Phaät, Boà-taùt nhöng vì hoùa ñoä chuùng sanh neân hieän thaân ôû caùc coõi. ÔÛ ñaây khen ngôïi söï ra ñôøi cuûa Phaät neân möôïn vò bieåu phaùp.

Long Vöông Tyø Laâu Baùc Xoa ñoaïn dieät khoå naõo bò thieâu ñoát cuûa caùc loaøi roàng. Boà-taùt naøy duøng trí Baùt-nhaõ quaùn phaùp khoâng, duøng moïi thöù ngoân ngöõ dieãn giaûng. Vò naøy laø vò tu thí Ba-la-maät trong möôøi hoài

höôùng.

Sa Kieät La Long Vöông (Dieâm haûi) ñaït phaùp tích taéc chuyeån thaân roàng thaønh voâ soá thaân hình khaùc nhau. Boà-taùt naøy vaøo sanh töû thaønh töïu taâm bi, tu giôùi Ba-la-maät ñaït thaàn thoâng bieán hoùa.

Vaân AÂm Dieäu Traøng Long Vöông, duøng ngoân ngöõ thanh tònh ñi khaép nôi thuyeát giaûng phaùp Phaät, laø quaû cuûa haïnh nhaãn.

Ñöùc Xoa Ca Long Vöông laø khaû naêng phaù hoaïi vaø phaùp bò phaù hoaïi vì luùc loaøi roàng naøy giaän ngöôøi vaø suùc vaät ñeàu cheát.

Cöïu dòch laø Ñaø thieät long vöông vì noùi nhieàu neân ví nhieàu löôõi, khoâng phaûi nhieàu löôõi thaät, tu phaùp Baùt-nhaõ Ba-la-maät, gioûi giaûng thuyeát.

Hoài höôùng Ñaúng tuøy thuaän nhöùt thieát chuùng sanh bieåu hieän baèng Cöu baøn traø. Vò naøy thaønh töïu taâm bi vaøo ñôøi ñoä sanh. Ñaây laø loaøi quæ huùt tinh khí neân cuõng coù teân laø Ñoâng Qua Quæ. Theo kinh chaùnh phaùp nieäm: teân cuûa loaøi quæ naøy nghe nhö Boà-taùt gheùt boû chuùng sanh. Nhöng coøn coù teân khaùc laø Tuøy Thuaän. Tuøy Thuaän taát caû chuùng sanh keå caû ñòa nguïc. Vò thaàn naøy laø thieân vöông phía nam thoáng laõnh hai boä chuùng:

1. Cöu baøn traø.
2. Beä leä quæ.

Cöu baøn traø, boïc daùi to nhö quaû bí ñao, khi ñi phaûi ñaët leân vai, khi ngoài phaûi ngoài xoåm. Phaåm phaùp giôùi daïy: sieâng naêng ñoaïn tröø taäp khí quæ ñoùi. Cöu baøn traø laø tham ñaém nhö quæ ñoùi. Boà-taùt tuøy thuaän ñoaïn tröø taâm tham baèng loøng bi.

Hoài höôùng chôn nhö töôùng bieåu hieän baèng Caøn Thaùt Baø Vöông (Taàm höông) soáng baèng höông thôm. Boà-taùt naøy thöôøng duøng naêm phaàn höông laøm vui chuùng sanh. Vaên sau coù caâu: sieâng naêng tu taäp phaùp Phaät. Phaåm nhaäp phaùp giôùi cheùp: luoân laøm vui chuùng sanh. Caøn thaùt baø vöông laø laøm vui chuùng sanh baèng phaùp laïc. 10 vò naøy laø möôøi Ba-la-maät trong theå nguyeän Ba-la-maät.

Hoài höôùng voâ phöôïc voâ tröôùc bieåu hieän baèng Thieân Töû Nguyeät chuyeân tu löïc Ba-la-maät. Duøng trí khoâng, khoâng troùi buoäc ñeå ñoä sanh, ñoaïn tröø phieàn naõo ñaït phaùp thanh tònh. 10 thieân töû naøy laø möôøi Ba-la- maät trong nguyeän Ba-la-maät.

Hoài höôùng nhaäp phaùp giôùi voâ löôïng bieåu hieän baèng Thieân Töû Nhöït. Trí Ba-la-maät cuûa vò naøy nhö maët trôøi soi saùng moïi hieän töôïng. Vò trí cao, coâng naêng lôùn. Trí cuûa Boà-taùt naøy laø cao lôùn ñem laïi lôùi ích cho taát caû trôøi ngöôøi... ngoaïi ñaïo. 10 thieân töû naøy laø möôøi Ba-la-maät trong trí Ba-la-maät. möôøi Ba-la-maät cuûa naêm vò tuøy ñòa vò hieåu yù , neáu caên cöù

theo moät ví duï thì khoâng theå bieát ñöôïc. Nhö veà vò trí vaø coâng naêng cuûa maët trôøi, luaän caâu xaù cheùp: maët traêng caùch maët ñaát boán vaïn do tuaàn, chu vi möôøi do tuaàn, hai maët cuûa maët traêng laøm baèng thuûy tinh vaø baïc neân khi xoay chuyeån coù choã toái saùng. Thuyeát naøy chöa tin ñöôïc. Haõy xeùt theo kinh, nhö kinh A Haøm cho raèng: treân maët traêng coù coõi nöôùc roäng 1960 daëm, hai phaàn baèng vaøng, moät phaàn baèng löu ly, nhìn xa nhö hình troøn, coõi trôøi soáng 500 naêm, con chaùu noái tieáp moät kieáp. Vì maët traêng maët trôøi tieáp caän nhau neân coù toái saùng. Chu vi maët trôøi 50 do tuaàn, coõi nöôùc ôû maët trôøi roäng 2040 daëm, laøm baèng vaøng, trang söùc baûy baùu, gheá ngoài cuûa vua roäng 2000 daëm, tuoåi thoï baèng tuoåi vò trôøi ôû maët traêng. Coõi naøy ñöôïc naâng giöõ baèng phong luaân neân xoay quanh nuùi Tu Di. Thieân Töû Nhöït Nguyeät ñeàu thuoäc boán thieân vöông. Bieåu hieän cho bi nguyeän, trí khoâng nöông töïa cuûa hoài höôùng. Theå cuûa bi trí laø phaùp khoâng, tuøy caên taùnh hoùa ñoä nhöng khoâng taïo taùc, lôïi sanh baèng trí khoâng duïng coâng.

Töø Thieân Vöông coõi trôøi 33 ñeán trôøi Ñaïi Töï Taïi laø nhaân quaû cuûa möôøi ñòa. Ñòa hoan hyû cuõng ñöôïc phaân thaønh boán yù:

1. Neâu teân: Thích ca nhaân ñaø la... möôøi thieân vöông;
2. Möôïn vò bieåu phaùp: Boà-taùt ñòa hoan hyû ñaït phaùp laïc, khoâng ñaém say naêm duïc theá gian nhö daâu laïc maø trôøi Ñao lôïi höôûng thuï, laïi nhö leân ñeán ñænh nuùi thaân baèng hö khoâng. Vò naøy ñaït phaùp khoâng, ñoaïn moät phaàn taäp nhieãm höõu vi cuûa möôøi truï... möôøi hoài höôùng. Nuùi Tu Di, trôøi Ñao lôïi laø phaùp töôïng tröng ñeå chuùng sanh deã hieåu. Möôøi truï, möôøi haïnh nhö thaàn, möôøi hoài höôùng nhö vua, möôøi ñòa nhö trôøi. Bieåu hieän cho söï taêng tröôûng. Kinh nhaân vöông cheùp: Taäp chuûng Ñoàng luaân cai trò hai coõi; Ngaân luaân cai trò ba coõi; Taùnh chuûng taùnh ñaïo chuûng kieân ñöùc chuyeån luaân thaát baûo kim luaân cai trò boán coõi. Ñòa moät laø ñao lôïi, ñòa hai laø Daï ma... söï phoái hôïp aáy bieåu hieän cho söï thuø thaéng cuûa phöôùc trí. Veà thaät theå, Boà-taùt thaønh töïu bi trí hieän khaép saùu coõi laøm lôïi ích cho taát caû. Vì phaùp taùnh töï taïi nhö trôøi khoâng thích khoaùi laïc theá gian. Theo kinh Hoa Nghieâm, Boà-taùt ñòa thöù nhöùt thöôøng laøm vua coõi Dieâm Phuø. Möôøi thieân vöông tieâu bieåu cho söï thuø thaéng. Nuùi naøy coøn goïi laø nuùi Dieäu Cao, ôû treân bieån, cao vöôït maët nöôùc taùm öùc do tuaàn, saâu vaøo ñaùy bieån taùm öùc do tuaàn, laøm baèng boán baùu, phía baéc baèng vaøng, phía nam baèng löu ly, phía taây baèng thuûy tinh, phía ñoâng baèng baïc, hình daùng nhö troáng, beân treân coù boán taàng, boán thieân vöông ôû boán phía. Treân ñænh nuùi coù boán ranh giôùi, moãi ranh giôùi coù taùm thieân vöông, Ñeá Thích ôû giöõa. Phía döôùi coù baûy taàng bieån, nuùi kim bao quanh.

Ca Laâu La bay nhanh khoaûng baûy ngaøy laø ñeán. Nhöõng vò trôøi ôû

nuùi kim ñeàu thuoäc doøng doõi boán thieân vöông, thaân cao moät do tuaàn, aùo daøi hai do tuaàn, roäng moät do tuaàn, naëng saùu thuø, soáng moät ngaøn naêm. Moät ngaøy ñeâm coõi naøy baèng 100 naêm coõi ngöôøi (moãi naêm cuõng coù 12 thaùng, moãi thaùng 30 ngaøy). Theo caâu xaù tam phaùp, vò trôøi naøy coù naêm teân: Naêng chuû, Thích Ñeà Hoaøn Nhaân, Kieàu Thi Ca, Thieân Ñeá Thích, Nhaân Ñaø La Thieân. Trung Hoa dòch laø thieân chuû thích ca nhaân ñaø la. Thích Ca laø 100 (100 laàn laäp ñaøn voâ giaù). Vò naøy tu thí Ba-la-maät. Möôøi thieân vöông laø möôøi Ba-la-maät trong thí Ba-la-maät. Cuõng ñöôïc phaân thaønh boán yù nhö treân. Vò naøy thaáy roõ caùc phaùp theá gian laø khoå, khoâng, voâ thöôøng, giaû, do duyeân sanh, khoâng hình töôùng neân boá thí thaân theå taøi vaät, tin tu phaùp Phaät ñoaïn tröø taâm tham cuûa coõi duïc baèng phaùp thí, chöa hieåu 12 duyeân. Ñòa thöù saùu môùi thoâng ñaït phaùp duyeân sanh. Ñòa ly caáu thöù hai, töø theå giôùi Ba-la-maät, möôøi thieân vöông Daï Ma tu taäp möôøi Ba- la-maät. Coõi trôøi naøy ôû trong hö khoâng, caùch maët ñaát xa. Boà-taùt vui vôùi giôùi phaùp, tu möôøi phaùp laønh. Theå cuûa giôùi laø phaùp thaân. Bieân giôùi nuùi Tu Di keà vôùi coõi ngöôøi, laø theá gian, coõi naøy ôû trong hö khoâng laø xuaát theá gian. (Ñòa thöù nhöùt ñöôïc ví nhö luyeän vaøng trong löûa, chöa duøng thuoác ñeå luyeän. Ñòa thöù hai ñaõ bieát duøng thuoác). Giôùi laø thuoác, theå vaøng thuaàn nhöùt, duøng giôùi ñoái trò hoaëc chöôùng aùi duïc... cuûa coõi duïc, soáng trong töø bi nguyeän löïc, boán nhieáp phaùp, boán taâm voâ löôïng, 37 phaåm trôï ñaïo, bi trí töï taïi. Daï Ma Thieân: thôøi phaàn thieân, coõi trôøi naøy khoâng phaân thôøi gian theo maët trôøi maët traêng maø phaân thôøi gian baèng söï nôû kheùp cuûa hoa sen. Thaân cao hai do tuaàn, aùo daøi hai do tuaàn, naëng ba thuø, soáng hai ngaøn naêm (taát caû ñeàu gaáp hai laàn coõi tröôùc). Ñòa thöù ba tu chín ñònh ñoaïn tröø heát phieàn naõo ba coõi, sanh trong nhaø Phaät, ñuû taùnh Nhö Lai.

■