KINH BOÀ-TAÙT ÐAÚNG MUÏC HOÛI VEÀ TAM-MUOÄI

**QUYEÅN HAÏ**

**Phaåm 11: DUØNG ÐAÏI TUEÄ PHAÂN BIEÄT THAÂN HAØNH LAØ KHOÂNG**

Laïi nöõa, chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Boà-taùt Ñaïi só ôû nôi thaân mình xem xeùt, quaùn töôûng taän cuøng veà thaân aáy thaûy ñeàu nhö huyeãn, moïi ñoái töôïng nhaän thöùc cuûa maét ñeàu thuaän ôû phaùp giôùi. Boà-taùt daáy khôûi phaùp Tam-muoäi cuõng cuøng vôùi moïi loã chaân loâng nôi töï thaân nhaèm thöïc hieän phaùp aáy. Nôi moãi moãi chaân loâng hieän ra caùc phaùp giôùi vaø Boà-taùt ôû nôi ñoù nhaäp Chaùnh thoï. Söï vieäc aáy gioáng nhö an truï caùc phaùp huyeãn, cho ñeán caùc ñoái töôïng ñöôïc nhaän bieát laø caùc coõi nöôùc cuõng nhö caùc phaùp theá gian. Do nhaän bieát caùc phaùp maø lieàn bieát haøng öùc na-thuaät, voâ soá caùc coõi nöôùc. Laïi nhaän bieát caùi ñaéc cuûa voâ ñaéc nôi coõi Phaät coù voâ löôïng coõi nöôùc nhö vi traàn. ÔÛ nôi caùc coõi nöôùc aáy ñeàu hieän coù Phaät vôùi chuùng Boà-taùt vaây quanh ñoâng ñuû, heát möïc thanh tònh, ñeàu laø baäc duõng maõnh, hieàn haïnh, bieän taøi, caûnh giôùi voâ cuøng trang nghieâm roäng lôùn vôùi muoân ngaøn veû röïc rôõ nhö aùnh maët trôøi toûa chieáu, laïi coù voâ soá caùc thöù chaâu baùu, laøm taêng veû töôi ñeïp nghieâm tònh.

Nôi caùc coõi ñoù, hoaëc trong möôøi kieáp, hoaëc traêm, ngaøn, hoaëc traêm ngaøn, öùc, hoaëc

öùc ngaøn na-thuaät, hoaëc voâ soá voâ haïn voâ bieân voâ teá, taän cuøng voâ taän cuûa soá löôïng, cho ñeán coõi Phaät coù soá löôïng kieáp nhö vi traàn, haønh caùc haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt, laøm nôi choán nöông truï aáy, nhöng chaúng coù theå taän cuøng. Boà-taùt ôû nôi aáy, thöïc hieän phaùp Tam- muoäi Chaùnh thoï ñoù neân laïi giaùc ngoä. ÔÛ nôi ñoù nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi phaùp Tam-muoäi kia maø giaùc ngoä. Boà-taùt nhaäp khaép caùc coõi nöôùc, nôi aáy hoùa hieän nhieàu thöù, hoùa hieän caûnh giôùi chuùng sinh ñeàu khieán hoäi nhaäp vaøo phaùp giôùi, thoâng toû moïi thöù trí tueä cuûa quaù khöù, laïi hoùa hieän nhöõng nôi choán thuyeát giaûng kinh phaùp, khoâng gì laø khoâng thoâng ñaït ñaày ñuû. Choã nhaän thöùc phaân bieät cuûa maét cuõng voâ ngaïi, ôû nôi caùc phaùp luoân ñöôïc töï taïi, ñöùng vöõng ñeå vöôït qua. Choã phaân bieät cuûa tai cuõng vaäy, ñeàu nhaèm ñeán söï tu taäp giaûi thoaùt, vöôït bôø. Choã phaân bieät choã muõi cuõng laïi duøng caùc phöông tieän. Choã phaân bieät cuûa mieäng thaûy ñeàu saùng toû. Choã phaân bieät cuûa thaân cuõng ñöôïc laõnh hoäi thaáu ñaùo ñaày ñuû. Choã phaân bieät cuûa taâm thì moïi tueä nieäm ñeàu troïn veïn.

Boà-taùt duøng trí tueä aáy taïo ñöôïc söï thoâng toû neân lieàn ñaït ñöôïc möôøi ngaøn öùc Toång trì. Nhöõng gì laø möôøi?

Ñem caùc phaùp kheá hôïp ñeán khaép caùc coõi nöôùc, thaønh töïu ñöôïc möôøi ngaøn öùc haïnh nguyeän thanh tònh, laõnh hoäi troïn ñuû möôøi ngaøn öùc caùc caên thaàn dieäu. Hoäi nhaäp caùc haønh cuûa trí tueä giaùc ngoä, ñaït ñöôïc ñaày ñuû möôøi ngaøn öùc thaàn thoâng, ñöôïc nhaäp möôøi ngaøn öùc phaùp Tam-muoäi, ñöôïc möôøi ngaøn öùc Thaàn tuùc, thaûy ñeàu vieân maõn neân ñaït taêng theâm möôøi ngaøn thaàn löïc, coù ñöôïc troïn veïn möôøi ngaøn öùc chaân taùnh, taïo ñöôïc moät caùch hieån hieän möôøi ngaøn öùc nôi choán nöông truï, ñaït ñeán möôøi ngaøn öùc caûm öùng bieán hoùa, ñoù laø möôøi. Boà-taùt laïi coù möôøi theå, nhôø ñoù thaønh töïu ñöôïc ngaøn öùc. Boà-taùt coù ñöôïc möôøi Haønh xö**ù**, nhôø ñoù hoaøn thaønh vieân maõn ngaøn öùc. Boà-taùt coù ñöôïc möôøi Taïng, duøng ñeå vöôït qua ngaøn öùc bình ñaúng. Boà-taùt coù ñöôïc möôøi Haïnh, ôû nôi ngaøn öùc

laøm hieån loä aùnh aùng choùi loïi. Boà-taùt coù ñöôïc möôøi Tru**ï**, duøng ñeå dieãn baøy ngaøn öùc caùc lôøi giaûng daïy. Boà-taùt coù ñöôïc möôøi Nguyeän, nhôø ñoù vöôït qua moïi taïo taùc veà ñöùc thieän cuûa ngaøn öùc. Boà-taùt coù ñöôïc ngaøn Hoái quaù chaân thaät, theo ñoù döïng ñöôïc caùc taïo taùc veà tu ñöùc cuûa ngaøn öùc. Boà-taùt coù ñöôïc möôøi Minh hieån, qua ñaáy ñaït ñeán moïi haønh hoùa thanh tònh cuûa ngaøn öùc. Boà-taùt coù ñöôïc möôøi Höôùng thaéng, nhôø ñaáy töï mình laøm cho aùnh saùng hieån loä ñaït tôùi ngaøn öùc. Boà-taùt coù ñöôïc möôøi Quaû thanh tònh, töø ñoù ñaït ñöôïc söï thanh tònh ngaøn öùc.

Nhö theá laø Boà-taùt Ñaïi só ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû voâ soá thaân, thaønh töïu voâ soá coâng ñöùc, vieân maõn caùc ñöùc khoâng phaân toâi ta, troïn neân voâ soá haïnh, tu taäp chaúng theå nghó baøn caùc ñöùc, thöïc hieän voâ xöng haïn caùc ñöùc, troïn caùc haïnh ngaõ voâ ngaõ, ñöôïc choã thu hoaïch cuûa voâ ñöùc, voâ taän nieäm veà ñöùc haïnh cuûa voâ ngaõ.

Boà-taùt duøng söï thöïc hieän ñoù hoaøn thaønh ñaày ñuû caùc ñöùc, ñaït tôùi caùc haønh bình ñaúng ñeå töï trang nghieâm cho quaù trình tu taäp cuûa mình, theå hieän söï an laïc, ñieàu hoøa, dieäu daøng, ñaït ñöôïc söï ngöôõng moä toân thôø, cuùng döôøng cuûa chuùng sinh, cuøng laøm taêng giaù trò thuø thaéng, khoâng gì coù theå saùnh, vì ñoù laø söï duõng maõnh toái thöôïng.

Boà-taùt ôû nôi phaùp aáy ñaït ñöôïc töï taïi. Boà-taùt nöông truï nôi phaùp Tam-muoäi ñoù. ÔÛ nôi phöông Ñoâng cho ñeán möôøi coõi Phaät vôùi voâ soá ngaøn nôi choán cuûa Nhö Lai soá löôïng nhö vi traàn, duøng moãi moãi teân chöõ ñeå kieán laäp. Moãi moãi teân chöõ aáy ñeàu coù ñuû möôøi coõi Phaät vôùi voâ soá nôi choán Nhö Lai cuõng nhö treân. Khoâng theå coù yù nieäm veà haïn löôïng aáy. Töø soá löôïng ñoù cho ñeán moät vi traàn, phaân ra laøm coõi Phaät vôùi voâ soá ngaøn soá löôïng nhö vi traàn, hieän höõu khaép trong caùc coõi ñoù cuõng khoâng nhaän bieát, khoâng heà taêng giaûm. Nhö söï khoâng nhaän bieát cuûa caùi moät, maø khoâng taêng giaûm, neân ñoái vôùi khaép caùc coõi soá löôïng nhö vi traàn cuõng laïi nhö vaäy.

Nhö nôi choán thöïc hieän ôû phöông Ñoâng, caùc phöông Nam, Taây, Baéc, boán höôùng vaø hai phöông treân döôùi cuõng nhö theá. Töø moät vi traàn aáy phaân ra nôi choán coù theå vöôùng maéc cuûa söï ngaên ngaïi, soá löôïng cuõng nhö treân. Chö Boà-taùt aáy ñeàu coù theå kieán laäp ñeå coù theå hieän ra thaân töôùng khaép choán. Nhö theá-laø caùc Boà-taùt ñoù, ôû nôi caùc coõi Phaät, coù theå taïo döïng khaép xöù nhöõng choán thanh tònh. Nhôø vaøo thaân töôùng voâ haïn cuûa Nhö Lai, laïi ôû nôi aùnh saùng luoân toûa chieáu ñaït ñöôïc töï taïi, laïi nhôø ôû tính chaát khoâng theå nghó baøn neân coù ñöôïc söï caûm öùng lôùn lao, taïo ra söï hoùa hieän khaép coõi. Nôi choán ban baûo cuûa tai Nhö Lai cuõng laïi voâ löôïng. Söï phaân bieät cuûa muõi Nhö Lai cuõng khoâng haïn löôïng. Töø choã phaân bieät cuûa mieäng Nhö Lai hieän ra söï bình ñaúng. Thaân Nhö Lai ôû nôi thích öùng, thuaän hôïp vôùi moïi söï haønh hoùa khaùc. Choán hieän cuûa taâm Nhö Lai cuõng vöôït quaù moïi giôùi haïn. Ñoái töôïng nhaän thöùc vaø tö duy cuûa Nhö Lai chaùnh giaùc cuõng laø voâ haïn löôïng AÂm thanh Nhö Lai neâu baøy thì thanh tònh. Baùnh xe chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai hieån hieän khaép coõi, khoâng heà thoaùi chuyeån, khieán cho heát thaûy caùc loaøi ñeàu bieát veà Thaùnh chuùng cuûa Nhö Lai laø voâ haïn soá. Söï giaùc ngoä caùc phaùp cuûa Nhö Lai laïi cuõng voâ haïn, maø hoaøn toaøn thuaän hôïp ñeå daãn daét muoân loaøi. Daáy roõ, hieän khaép goác coâng ñöùc cuûa Nhö Lai nôi ba ñôøi tu haønh maø voâ soá Nhö Lai ñaõ hieän baøy, laøm roõ caùc phaùp, cuøng vôùi choã Nhö Lai kieán laäp theå hieän qua aâm thanh neâu daïy thuyeát giaûng. Ñoù laø möôøi.

Boà-taùt hieän ra coõi cuûa Nhö Lai kieán laäp, duøng aâm thanh cuûa Phaät taïo ra nhöõng traän

möa caùc phaùp, khieán cho aâm thanh cuûa Phaät ñöôïc nghe khaép caùc coõi nöôùc.

Boà-taùt neâu baøy truyeàn baù saâu roäng caùc phaùp Tam-muoäi chaùnh thoï cuûa Phaät, cuõng laïi laø neâu daïy khaép caùc phaùp cuûa Ñöùc Theá Toân vaø chuùng Thaùnh hieàn, kieán laäp caùc phaùp chaúng theå nghó baøn cuûa Phaät. Nôi choán tuyeân giaûng caùc phaùp thaûy nhö caûnh huyeãn hoùa,

neâu baøy dieãn noùi caùc phaùp maø khoâng coù choã vöôùng maéc, chaáp baùm, ñeàu nhaèm laøm hieån loä taát caû caùc phaùp traøng, thaûy khieán hieän roõ thoâng suoát khaép nôi caùc haønh thuoäc moïi ñöùc cuûa Nhö Lai. Ñoù laø möôøi.

Boà-taùt thöïc haønh heát thaûy caùc phaùp Tam-muoäi, daãn daét thích hôïp nhö caûnh huyeãn hoùa, taâm kieán laäp nhö huyeãn, laõnh hoäi khoâng heà bò ngaên ngaïi. Boà-taùt ôû nôi phaùp giôùi ñoù, maø luoân ñöôïc töï taïi, neân Boà-taùt môùi thöïc hieän vieäc kieán laäp.

Boà-taùt ñoái vôùi chö Phaät Theá Toân, ôû nôi caùc chuûng loaïi taâm yù, duøng moãi moãi teân chöõ maø hieän ra voâ soá coõi Phaät, voâ soá ngaøn nhö soá vi traàn chö Nhö Lai. Duøng moãi moãi teân chöõ soá löôïng nhö vi traàn. Duøng moãi moãi vi traàn maø taïo döïng nhö möôøi coõi Phaät, cho ñeán chín soá coõi Phaät soá löôïng nhö vi traàn thì cuõng khoâng taêng giaûm, cuõng khoâng ai coù theå bieát choã giöõ ñöôïc aáy. Ñoù laø choã Boà-taùt kieán laäp.

Boà-taùt tu taäp öùng hôïp vôùi caùc haønh yeân tònh, cuõng laø choã kieán laäp cuûa taâm. Duøng caùc haønh yù khoâng chaáp tröôùc ñeå laøm nôi kieán laäp neân ñoái vôùi caùc phaùp khoâng coøn meâ laàm. Do luoân nhôù nghó ñeán choã kieán laäp, neân ñoái vôùi caùc phaùp, duøng trí tueä phaân bieät nhaän bieát roõ. Thöïc hieän caùc choã kieán laäp cuõng laø taïo ra nôi choán thoï nhaän caùc phaùp. Thöïc hieän choã kieán laäp cuõng chính laø tuøy thuaän ñeå phuïng trì caùc phaùp. Cuõng do bieát ñöôïc caùc neûo cuûa nôi choán kieán laäp maø coù theå neâu baøy truyeàn baù khaép caùc phaùp tu haønh. cuõng kieán laäp voâ soá caùc caên (tình), do ñaït ñöôïc thaàn thoâng neân nhaän roõ nôi duïng cuûa caùc phaùp cuøng trí tueä theo phöông tieän quyeàn xaûo. Laøm theo caùc haønh “voâ khôûi”, thoâng toû nôi choán kieán laäp do vaäy maø hoäi nhaäp vôùi phaùp giôùi theo dieäu lyù “khoâng choán chaáp tröôùc”. Cuõng tu taäp an truï tueä haïnh neân ñaït ñöôïc trí tueä thanh tònh voâ haïn. Cuõng an truï trí tueä cuûa baäc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, neân ôû nôi khaép caùc coõi nöôùc maø hieän moïi caûm öùng bieán hoùa.

Boà-taùt duøng nhöõng phöông tieän aáy ñeå an truï nôi caùc phaùp Tam-muoäi, thaáu ñaït moät caùch sung maõn möôøi cöûa cuûa bieån phaùp. Nhöõng gì goïi laø möôøi?

1. Hieän ra bieån Phaät sung maõn, laøm choã daãn daét thuaän hôïp cho moïi bieån phaùp.
2. Do ñaõ thaâm nhaäp nôi bieån phaùp neân thöïc hieän ñöôïc troïn veïn bieån trí tueä.
3. An truï nôi vuøng aùnh saùng choùi loïi neân ñoái vôùi caùc tình (caên) khoâng coøn coù choã baùm víu, vöôùng maéc.
4. Ñem trí tueä taïo söï caûm öùng lôùn lao, laáy aâm thanh ñeå phu dieãn dieäu duïng cuûa caùc phaùp.
5. Nhôù nghó ñeán bieån lôùn cuûa caùc caên, thuaän hôïp ñeå coù ñöôïc trí tueä theo phöông

tieän.

1. Thaáu ñaït bieån taâm, quaùn saùt thaâu nhaän taát caû moïi chuûng loaïi sai bieät neân nhaän

bieát ñöôïc voâ soá taâm.

1. Coù ñöôïc bieån haønh hoùa vieân maõn vì ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nguyeän löïc.
2. Ñaït ñöôïc troïn veïn heát thaûy bieån haïnh nguyeän (Thieáu moät phaùp thöù chín).

10. Thaønh töïu roát raùo taát caû ñoái vôùi ñaïo giaùc ngoä.

Ñoù laø möôøi. Boà-taùt nhö theá ñaõ laø hoaøn thaønh troïn ñuû taát caû bieån ñaïo ñöùc.

Boà-taùt laïi coù möôøi söï, do vaäy maø ñöôïc xem laø baäc Thöôïng Toân. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Baäc Thöôïng toân vì ñaõ daãn daét thuaän hôïp taát caû muoân loaøi.
2. Mong ñaït ñeán quaû vò toái thöôïng ñeå chæ daãn giaùo hoùa chuùng sinh.
3. Mong höôùng tôùi baäc Thöôïng toân neân ñaït ñöôïc caùc phaïm haïnh.
4. Ñaït ñeán dieäu löïc toái thöôïng vì mong ñaït ñöôïc troïn ñuû caùc phaùp.
5. Mong ñaït söï thuø thaéng hôn ñôøi ñoái vôùi taát caû caùc coõi trong theá gian.
6. Döùt ñöôïc heát moïi loãi laàm neân ñaõ chieán thaéng caùc thöù ma oaùn.
7. Mong ñem aùnh saùng giaùc ngoä thoâng suoát, soi toû, hoùa ñoä heát thaûy caùc neûo aùc.
8. Mong ñaït “voâ sôû uùy” ñoái vôùi moïi nôi choán sinh khôûi.
9. Luoân toân kính ñoái vôùi caùc phaùp cuûa chö Phaät.
10. Mong ñaït ñöôïc töï taïi ñoái vôùi moïi chuùng sinh, vì luoân coù söï duõng kieän. Ñoù laø möôøi phaùp giuùp cho Boà-taùt ñaït tôùi baäc Toái thöôïng.

Boà-taùt laïi coù möôøi söï, qua ñoù laøm cho moïi caûnh giôùi cuûa chuùng sinh ñöôïc höng khôûi. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Chí nguyeän xuaát gia nhaèm ñeå hoùa ñoä chuùng sinh.
2. Duõng löïc tu taäp vaø haønh hoùa luoân tinh taán heát möïc, khoâng heà bò thoaùi chuyeån.
3. Mong ñöôïc nöông töïa nôi chö Phaät, thoï nhaän caùc haïnh nguyeän theo ñoù maø haønh

hoùa. taïi.

1. Coù ñöôïc löïc duïng voâ haïn, khieán cho caùc phaùp luoân ñöôïc phaùt trieån.
2. Ñaït ñöôïc dieäu löïc tòch tónh cuûa phaùp Tam-muoäi, neân ôû nôi caùc phaùp luoân ñöôïc töï
3. Taâm luoân kieân ñònh taïo ñöôïc löïc duïng ñeå daãn daét thích öùng.
4. Ñoái vôùi dieäu nghóa töï taïi, roõ coäi nguoàn cuûa phaùp löïc laø khoâng.
5. Vì coù ñöôïc trí tueä lôùn neân löïc duïng tuyeân giaûng caùc phaùp luoân voâ ngaïi.
6. Ñaït ñöôïc duïng duõng maõnh neân moïi nôi choán cuûa phaùp ñeàu ñöôïc kieán laäp.
7. Ñaït ñöôïc löïc phaân bieät neân aùnh saùng giaùc ngoä voâ löôïng ñöôïc neâu baøy, ban boá

khaép.

Ñoù goïi laø möôøi löïc nhôø ñaáy maø Boà-taùt ñaït ñeán möôøi ñaïi duõng löïc. Nhöõng gì laø möôøi?

* 1. Duõng löïc heát söùc maïnh meõ, khoâng gì hôn.
	2. Duõng löïc khoâng chuùt loãi laàm.
	3. Duõng löïc voâ löôïng.
	4. Duõng löïc doác chí tu taäp.
	5. Duõng löïc an ñònh, khoâng bò dao ñoäng.
	6. Duõng löïc tòch tónh döùt moïi daáy khôûi.
	7. Duõng löïc döùt moïi giaän döõ.
	8. Duõng löïc cuûa trí tueä thöôøng taïi.
	9. Duõng löïc sieâng naêng taïo döïng.
	10. Duõng löïc cuûa taâm Töø bi voâ bôø. Ñoù laø möôøi löïc duõng maõnh.

Boà-taùt laïi coù möôøi Löïc. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Löïc thöïc hieän vieäc tu taäp kheá hôïp.
2. Löïc cuûa trí tueä thanh tònh.
3. Löïc cuûa caùc phaùp heát möïc thanh tònh.
4. Löïc cuûa Phaùp thaân.
5. Löïc cuûa caùc coõi phaùp.
6. Löïc cuûa aùnh saùng choùi loïi nôi caùc phaùp.
7. Löïc cuûa phaùp tình.
8. Löïc cuûa dieäu lyù “voâ sôû hoaïi”.
9. Löïc cuûa quaù trình tu taäp caùc haïnh laønh.
10. Löïc cuûa söï tu hoïc tinh taán, thaâm nhaäp.

Ñoù laø möôøi ñaïi löïc.

Boà-taùt laïi coù möôøi Löïc. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Löïc cuûa baäc Ñaïi Tröôïng Phu.
2. Löïc cuûa baäc chaùnh huøng duõng.
3. Löïc cuûa baäc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc kieán laäp.
4. Löïc cuûa choã goác tu taäp caùc ñöùc töø nhieàu ñôøi tröôùc.
5. Löïc cuûa söï öùng hôïp nôi goác coâng ñöùc voâ löôïng.
6. Löïc cuûa baäc Nhö Lai.
7. Löïc cuûa söï hoäi nhaäp thích öùng khaép thôøi, coõi.
8. Löïc tích luõy vun ñaép töø ba thôøi quaù khöù, hieän taïi, vò lai.
9. Löïc coù ñöôïc töø quaù trình tu chöùng caùc ñòa cuûa Boà-taùt.
10. Löïc ñaït ñöôïc töø noã löïc tin töôûng höôùng ñaït thanh tònh cuûa Boà-taùt. Ñoù laø möôøi Löïc.

Boà-taùt laïi coù möôøi Löïc. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Löïc cuûa Boà-taùt lìa döùt moïi doøng moïi neûo löu chuyeån.
2. Löïc cuûa Boà-taùt thuaän hôïp moïi duyeân.
3. Löïc cuûa Boà-taùt ôû nôi taùnh ñöôïc töï taïi.
4. Löïc cuûa Boà-taùt tu taäp noäi taùnh ñaït thanh tònh.
5. Löïc cuûa Boà-taùt tu taäp goác caùc ñöùc thoâng qua caùc haïnh nguyeän.
6. Löïc cuûa Boà-taùt thöïc haønh caùc phaùp toái thöôïng.
7. Löïc xuaát phaùt töø thaân khoâng tham ñaém.
8. Löïc cuûa Boà-taùt duøng moïi söï thaät ñeå ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu.
9. Löïc cuûa Boà-taùt thaâm nhaäp nôi trí tueä phöông tieän.
10. Löïc cuûa Boà-taùt tin töôûng höôùng ñeán goác thanh tònh cuûa caùc phaùp. Ñoù laø möôøi.

Boà-taùt laïi coù möôøi Löïc. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Löïc coù ñöôïc töø söï an truï khaép coõi theá, ung dung an laïc trong dieäu lyù “voâ truï xöù”.
2. Löïc voâ song ñoái vôùi moãi loaøi.
3. Löïc khoâng coù gì ñeå so saùnh ñoái vôùi heát thaûy moïi coõi.
4. Löïc coù ñöôïc töø vieäc duøng caùc ñöùc haïnh giaùo hoùa chuùng sinh.
5. Löïc phaùt sinh töø traïng thaùi an ñònh khoâng ñieân ñaûo ñoái vôùi moïi neûo sinh töû.
6. Löïc coù ñöôïc töø söï vöôït qua moïi doøng sinh töû, ñaït thanh tònh nhö hoa sen.
7. Löïc phaùt sinh töø noã löïc hieän khaép nôi caùc neûo daãn daét muoân loaøi, haøng phuïc heát thaûy quaân ma.
8. Löïc daáy leân töø vieäc khieán ñaùm ma quy thuaän, thaønh töïu caùc phaùp Ñaïi thöøa.
9. Löïc cuûa söï hoùa ñoä khaép ba coõi chöùng ñaéc dieäu lyù “voâ sôû xöù”.
10. Löïc cuûa söï khuyeán phaùt khaép möôøi phöông cuøng tinh taán, khoâng bò ngaên ngaïi. Ñoù laø möôøi.

Boà-taùt duøng voâ soá caùc phaùp nhö theá ñeå thöïc hieän vieäc ñem ñöùc giaùo hoùa ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu vieân maõn.

Laïi nöõa, Boà-taùt daáy khôûi ñaày ñuû caùc haïnh nguyeän, laøm cho chuùng caøng theâm saùng toû, khieán chuùng theâm hieån loä, toûa chieáu nhaèm öùng hieän khaép nôi, thaûy ñeàu thaønh töïu. Ñem trí tueä luoân ñöôïc taêng tieán ñeán möùc bao la aáy hoã trôï cho caùc haïnh nguyeän kia ñeå ñaït ñöôïc coõi thanh tònh roäng lôùn. Ñoù laø möôøi neûo thuaän hôïp vôùi phaùp Tam-muoäi thanh tònh. Moïi theå hieän caùc ñöùc cuõng nhö trí tueä cuûa Boà-taùt laø khoâng coù giôùi moác, khoâng bò

ngaên ngaïi. Haønh ñoäng cuûa chö Boà-taùt aáy cuõng khoâng coù haïn löôïng, ñöùc maø chö vò ñoù chuyeân chôû luoân vöôït quaù moïi löôøng tính, khoù coù theå neâu xöng.

Laïi nöõa, nôi choán haønh hoùa cuûa chö Boà-taùt aáy khoù coù theå löôøng ñoaùn. Coõi, xöù maø chö vò aáy thaâm nhaäp cuõng khoâng theå ño, tính ñöôïc. Maø truù xöù höng hoùa cuûa chö vò Boà- taùt ñoù cuõng vöôït ngoaøi moïi ngaèn meù. Söï thanh tònh caû chö vò ñoù cuõng chaúng theå nghó baøn, caû ñeán phaïm vi tu chöùng cuõng laø voâ taän.

Laïi nöõa, caùc phaùp cuûa chö Thaùnh hieàn maø Boà-taùt tu taäp cuõng khoâng theå dieãn noùi heát. Do khoâng theå ñaït ñöôïc neân cuõng khoâng theå nghó veà haïn löôïng. Nôi maø chö Boà-taùt ñoù coù theå ñaït ñöôïc, aáy laø: Choán Boà-taùt coù theå nhaân ñoù maø daáy khôûi, nôi choán öùng hieän söï haønh hoùa, nôi choán seõ ñaït ñeán.

Laïi nöõa, chö Boà-taùt aáy toû roõ moïi nôi choán mình ñi ñeán, nôi choán coù theå nhaän thöùc thaáu suoát, nôi choán aùnh saùng trí tueä vöôït qua, nôi choán coù theå tri kieán moïi taïo taùc cuûa caùc phaùp, nôi choán thích hôïp seõ ñaït ñöôïc, truù xöù cuûa trí tueä thöïc hieän heát thaûy caùc phaùp, noùi chung laø ñeàu thoâng ñaït. Ñoù laø möôøi.

Söï an truï ôû nôi phaùp ñaïi Tam-muoäi aáy laø voâ soá voâ haïn, voâ löôïng, voâ bieân teá, voâ taän, voâ xöng haïn, voâ tö nghì, voâ ngaõ ñaéc maø ñaéc. Ñoù laø möôøi.

Boà-taùt ôû nôi phaùp Tam-muoäi aáy nhaäp Chaùnh thoï, nhaäp ôû nôi moãi moãi caùc haønh, hoaëc nhaäp, hoaëc khôûi maø thaûy nhaän roõ caùc haønh cuûa phaùp Tam-muoäi ñoù, thoâng ñaït voâ soá caùc phaùp Tam-muoäi, thoâng toû moät caùch ñaày ñuû caùc phaùp Tam-muoäi, cuõng nhö söï taêng giaûm cuûa phaùp aáy, caû tính chaát huyeãn hoùa cuûa noù nöõa. Boà-taùt ñoái vôùi phaùp Tam-muoäi aáy ñeàu thoâng suoát; nôi choán nhaän thöùc vaø haønh ñoäng, nguyeân do taïo caùc haønh, ngaèn meù taän cuøng, tính chaát ung dung töï taïi, caùc neûo tòch tónh cuøng nhöõng nhôù nghó veà caùc haønh cuûa phaùp ñoù, ví nhö cung ñieän nôi ao Voâ Nhieät cuûa Long vöông, töø ao aáy coù boán con soâng lôùn chaûy ra, nöôùc luoân ñaày aép vaø trong vaét, chaúng chuùt caùu ñuïc, trong saïch khoâng bôïn, thôm ngoït, tinh khieát. Voøng quanh boán maët ao coù boán cöûa soâng töø ñoù chaûy ra thaønh boán con soâng lôùn. Nhaùnh thöù nhaát goïi laø soâng Hoøa, nhaùnh thöù hai goïi laø soâng Baït-xoa, nhaùnh thöù ba goïi laø soâng Xaø, nhaùnh thöù tö goïi laø soâng Haèng. Soâng Hoøa chaûy ra phía Baéc, soâng Baït-xoa chaûy voâ phía Nam, soâng Xaø chaûy xuoáng phía Ñoâng, coøn soâng Haèng thì chaûy leân höôùng Taây. Boán con soâng ñoù, soâng naøo cuõng chaûy voøng trôû laïi, uoán khuùc nhieàu voøng quanh ao roài theo höôùng chính maø ñem nöôùc traøn bôø ñoå ra bieån caû.

Veà doøng nöôùc cuûa caùc con soâng lôùn kia, chaûy quanh ao baûy voøng, nôi quaõng soâng

aáy coù caùc thöù hoa sen maøu xanh. maøu hoàng, maøu traéng, maøu vaøng, maøu saéc vaø aùnh saùng ñeàu duøng caùc thöù chaâu baùu taïo thaønh, tinh khieát, töôi traéng vi dieäu, laàn löôït toûa chieáu röïc rôõ, hieän roõ veû xinh töôi khoâng chuùt oâ ueá. ÔÛ caùc quaõng soâng ñoù caûnh vaät thaät haøi hoøa: Choùi loïi maø trong suoát, caønh laù moãi thöù moãi veû, hieän ra nhö moãi luùc moät roõ hôn. Cho duø hoïa só ñoái caûnh aáy cuõng khoù veõ neân tranh. Maøu saéc chuyeån ñoäng dòu daøng, raïng rôõ moät caùch troïn veïn. AÂm thanh thaùnh thoùt, laï luøng thaät laø caûnh saéc cuûa moät trí tueä kyø dieäu, tranh veõ thaät khoù dieãn taû heát ñöôïc caùi dieäu löïc cuûa saéc maøu ôû ñaây. Phaûi duøng ñeán voâ soá caâu thô vaên hay hoaëc dieãn qua lôøi nhaïc.

Caønh laù noái nhau lung linh treân maët nöôùc, veû ñeïp nhö cöù taêng theâm, cuøng vôùi höông thôm, muøi laï. Laïi duøng voâ soá caùc thöù chaâu baùu ñeå toâ ñieåm. Khoái saéc maøu raïng rôõ aáy gioáng nhö maët trôøi môùi moïc chieáu soi xuoáng ñeàn ñaøi cung ñieän, aùnh saùng cuõng röïc rôõ laém maøu. Mhöng maøu saéc cuûa caùc thöù hoa kia xen nhau, cuøng chieáu vaøo nhau, töông phaûn nhau, coøn röïc rôõ hôn nöõa, coù theå laøm aùt maát aùnh saùng tinh roøng cuûa maët trôøi.

Nôi ñaùm hoa ñuû maøu taïi caùc quaõng soâng ñoù thöôøng coù chö Thieân, luùc hieän luùc aån

quanh quaån maáy ñoaïn soâng uoán khuùc, chö vò cuõng thöôøng hay daïo khaép vuøng kyø hoa dò thaûo aáy, maø ñoái vôùi nhöõng thöù hoa kia thaûy luoân cuùi ñaàu chieâm ngöôõng.

Saéc hoa töôi thaém, rôø rôõ, maët trôøi chieáu xuyeân qua, maøu vaøng huyeàn dieäu ñoù nhö khoâng coøn nöõa. Neùt tinh roøng cuûa aùnh saùng maët trôøi nhö lay ñoäng ñaùm hoa kia, cuøng taïo ra voâ vaøn aâm thanh kyø laï treân doøng nöôùc chaûy coøn hôn caû kyõ nhaïc cuûa chö Thieân.

Boà-taùt Ñaïi só cuõng nhö theá: Coù ñuû boán thöù Bieän taøi voâ ngaïi töø ñoù tuoân ra muoân ngaøn haïnh giaûi laøm sung maõn bieån lôùn Phoå trí.

Nhö muøi höông nôi doøng soâng lôùn kia coù dieäu saéc cuûa chaát baïc, töø cöûa Maõ chaûy ra, nôi ñaùy doøng soâng ñeàu coù caùt maøu baïc. Boà-taùt cuõng nhö theá: Töø nôi trí thanh tònh, moïi haønh thuaän hôïp, theo mieäng xuaát ra moïi dieäu nghóa thích öùng, moïi haïnh nguyeän cuûa chö Nhö Lai, heát thaûy moïi dieäu nghóa cuûa söï haønh hoùa, caùc phaùp kheùo hieän baøy, caùc phaùp cuûa tueä saùng toû, phaân bieät nhaän roõ troïn veïn khoâng chuùt ngaên ngaïi, taát caû ñöôïc quy veà bieån trí.

Nhö con soâng Hoøa daøi roäng kia coù maøu saéc kim cöông, töø cöûa Sö töû chaûy ra caùt nôi ñaùy doøng soâng cuõng coù maøu saéc kim cöông. Boà-taùt cuõng nhö theá: Phaùt ra maøu saéc röïc rôõ cuûa caùc phaùp, coù ñöôïc saéc kim cöông cuûa Phaät maø töï an laïc, duøng maøu saéc aáy chieáu saùng nôi khaép theá gian, duøng trí tueä kim cöông ñeå töï an laïc, nhaèm laøm sung maõn bieån trí voâ taän.

Nhö hai con soâng lôùn aáy coù maøu saéc vaøng roøng, töôi trong maø röïc rôõ, caùt nôi ñaùy doøng soâng cuõng coù maøu saéc vaøng roøng aáy. Boà-taùt cuõng nhö theá; töø caùc bieän taøi voâ ngaïi maø phaân phaùt, neâu baøy, theo mieäng maø xuaát ra, taát caû chuùng sinh nöông töïa quy ngöôõng ñoái vôùi tueä thaân mình, töø ñoù ñem laïi an laïc cho moïi loaøi trong khaép coõi ñôøi. Duøng trí tueä kim cöông maø taïo ra caûnh giôùi aùnh saùng ñeå hoùa ñoä khaép, luoân doác thuaän theo söï daãn daét cuûa nhaân duyeân, khieán quy veà nôi bieån trí.

Laïi nhö con soâng lôùn Baït-xoa, aùnh maøu saéc löu ly, töø cöûa Ngöu maø chaûy ra, doøng chaûy trong laønh neân saéc maøu cuõng thanh khieát. Boà-taùt cuõng nhö theá; duøng aùnh saùng röïc rôõ cuûa bieän taøi voâ taän maø tuoân traøo. Ñem caùc phaùp voâ ngaïi, vôùi haøng öùc na-thuaät traêm ngaøn uy löïc duõng maõnh, theo nieäm maø tuoân möa phaùp ñaày daãy, cuøng chaûy veà soâng phaùp, chuyeån bieán laøm sung maõn nôi bieån Phoå Trí, thaønh töïu ñeán taän cuøng laø bieån Phaùp Taïng cuûa chö Phaät.

Nhö boán con soâng phaùt xuaát töø boán cöûa nôi ao lôùn kia, ôû boán maët, caùc con soâng ñeàu uoán khuùc chaûy voøng roài môùi chaûy ra bieån. Boà-taùt cuõng nhö theá. Thaân haønh, YÙ haønh ñeàu thuaän hôïp ñeå quy veà, caû thaân khaåu yù ñeàu hôïp chuyeån, taát caû ñeàu ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñaày ñuû. Cuõng nhö doøng chaûy cuûa boán con soâng lôùn kia roát cuoäc ñeàu doå ra bieån, Boà- taùt cuõng nhö theá: Duøng boán thöù trang nghieâm maø quy veà bieån Phoå Trí. Nhöõng gì laø boán?

1. Nhaän thöùc laõnh hoäi veà chö Phaät laáy ñoù laøm söï trang nghieâm.
2. Laõnh hoäi thaáu ñaït veà trí tueä phaân bieät cuûa Phaät.
3. Ñem aùnh saùng röïc rôõ cuûa caùc phaùp chö Phaät maø laøm söï trang nghieâm.
4. Thaâm nhaäp, thöïc hieän caùc phaùp Toång trì maø khoâng nghi hoaëc. Ñoù laø boán phaùp trang nghieâm. Laïi coù boán phaùp trang nghieâm nöõa:
5. Duøng caùc phaùp tu taäp vöôït bôø maø laøm söï trang nghieâm.
6. Duøng caùc haïnh cuûa chö Boà-taùt maø laøm söï trang nghieâm.
7. Duøng haïnh ñaïi Bi maø laøm söï trang nghieâm.
8. Thöïc hieän ñaày ñuû coâng vieäc chuyeån phaùp luaân khaép moïi chuùng sinh, laáy ñoù laøm söï trang nghieâm.

Nhö caùc con soâng lôùn aáy ñeàu uoán khuùc quanh hoà baûy voøng, duøng boán thöù hoa sen maøu xanh, hoàng, vaøng, traéng maø laøm cho caûnh saéc theâm trang nghieâm. Boà-taùt cuõng nhö theá, ñem taâm Ñaïi thöøa, ôû nôi coõi theá gian maø neâu giaûng chaùnh phaùp khieán cho nhöõng chuùng sinh chöa ñöôïc giaùo hoùa daáy khôûi taâm höôùng veà ñaïo giaùc ngoä. Thöïc hieän caùc phaùp Tam-muoäi Chaùnh thoï, haøng traêm ngaøn vaïn öùc na-thuaät phaùp nhö vaäy ñöôïc thöïc hieän khaép coõi, khieán cho chuùng sinh ñöôïc thaáy coâng ñöùc cuûa Phaät nôi ba ñôøi, ñöôïc thaáy caùc coõi Phaät thanh tònh khoâng chuùt caáu nhieãm.

Nhö maët nöôùc nôi ao lôùn kia luoân trong laëng khoâng xao ñoäng, duøng caùc haøng caây baùu bao quanh. Boà-taùt cuõng nhö theá: Duøng caùc coõi trang nghieâm maø vaây quanh quaù trình tu taäp cuûa mình ñeå ñaït ñeán chaùnh giaùc, theå hieän söï an laïc töï taïi.

Nhö nöôùc nôi ao lôùn aáy, vaéng laëng, khoâng chuùt xao ñoäng neân luoân trong suoát khoâng chuùt caùu ñuïc. Boà-taùt cuõng nhö theá. Caùc vò Boà-taùt aáy duøng ñaïo ñöùc cheá ngöï nôi taâm neân luoân ñöôïc tónh taïi an nhieân, trong laëng, ñaày ñuû voâ soá goác cuûa moïi coâng ñöùc.

Nhö ôû nôi ao Voâ nhieät, duøng caùc thöù chaâu baùu laøm bôø, trong ngoaøi ñeàu chieáu khaép, thanh tònh heát möïc. Boà-taùt cuõng nhö theá. Nôi taâm cuûa chö Boà-taùt aáy duøng möôøi thöù baûo tueä trang nghieâm, cho ñeán traêm ngaøn öùc na-thuaät caùc haïnh, ñaït tôùi trí tueä nôi nguyeän, toái thöôïng thoâng toû coäi nguoàn cuûa moïi ñöùc thanh tònh.

Nhö nôi ao lôùn aáy, trong ngoaøi ñeàu trong laëng, ñaùy ao coù loaïi caùt maøu vaøng roøng, laïi duøng caùc loaïi chaâu baùu laøm taêng theâm veû ñeïp. Boà-taùt cuõng nhö theá. Ñaït ñöôïc trí tueä thoâng suoát, do yù “voâ nieäm” neân thaáu toû caûnh giôùi cuûa Boà-taùt, duøng ñöùc haïnh cuûa chö Boà-taùt ñeå töï trang nghieâm, ñoái vôùi caùc phaùp ñeàu voâ ngaïi, roõ nôi choán haønh hoùa cuûa chö Phaät laø “khoâng choán truï”, neân cuõng thoâng toû moïi haønh, moïi hoaøn caûnh.

Nhö Long vöông ôû nôi ao lôùn khoâng heà bò söùc noùng böùc baùch aáy, Boà-taùt cuõng nhö vaäy: Daãn daét thuaän hôïp taát caû nhöõng noãi sôï haõi cuûa chuùng sinh ôû ñôøi, giuùp hoï nhaän thaáy roõ cuøng khieán cho heát thaûy caùc loaøi trong taän cuøng theá gian ñeàu ñöôïc che chôû, cöùu giuùp.

Nhö caùc doøng soâng kia töø boán cöûa nôi ao roäng maø chaûy ñi theo caùc höôùng. Gioáng nhö söï quy ngöôõng coâng ñöùc cuûa chö Phaät, chieác thuyeàn nhoû daàn daàn ñi qua caùc beán nöôùc maø veà tôùi nôi bieån roäng. Boà-taùt cuõng nhö theá; duøng boán doøng soâng ñaïi trí tueä, vì chö Thieân, Phaïm vöông, coõi Ma, Sa-moân, Phaïm chí, cho tôùi taän cuøng caùc coõi loaøi ngöôøi, maø khieán cho taát caû cuøng ñöôïc thaám nhuaàn trí tueä aáy. Con thuyeàn nhoû daàn daø nhaäp vaøo bieån trí tueä voâ thöôïng cuûa Phaät. Boà-taùt cuõng duøng boán thöù löïc ñeå töï trang nghieâm. Ñoù laø:

neûo.

1. Duøng trí tueä cuûa baûn nguyeän cöùu giuùp khaép thaûy caùc loaøi trong theá gian.
2. Höôùng trí tueä khoâng bò giaùn ñoaïn, hoùa ñoä taát caû chuùng sinh nôi moïi ñöôøng moïi
3. Thöïc hieän vieân maõn Trí tueä ba-la-maät (Ñoä voâ cöïc) khieán chuùng sinh ñöôïc nöông

nôi haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt, thuaän theo chaùnh phaùp thanh tònh.

1. Hieåu roõ vaø naém vöõng coäi nguoàn cuûa heát thaûy chuùng sinh, thoâng toû caùc nieäm, khieán taát caû quy veà doøng chaûy lieân tuïc, nhaäp vaøo bieån trí tueä ba ñôøi.

Ñoù laø boán löïc. Boà-taùt tröø boû nhöõng nôi choán ngöng treä töùc laø thöïc hieän caùc haønh nôi ñònh tueä cuûa mình. Boà-taùt duøng voâ soá caùc phaùp Tam-muoäi laøm caùc baûo vaät ñeå taêng veû trang nghieâm, mong ñöôïc thaáy chö Phaät, duøng trí tueä voâ kieán hoäi nhaäp vaøo bieån lôùn cuûa chö Phaät. Boà-taùt theå hieän trí tueä cuûa taâm ñaïi Bi, maø nôi moïi haønh ñoäng theå hieän aáy cuõng bao haøm taâm ñaïi Töø, chæ daãn thích öùng ñoái vôùi taát caû chuùng sinh, khoâng heà thoaùi chuyeån, luoân daáy khôûi taâm aáy heát möïc, duøng voâ soá trí tueä quyeàn xaûo maø khieán cho taát

caû quy veà bieån lôùn cuûa möôøi löïc.

Nhö boán doøng soâng daøi kia, töø nôi ao roäng Voâ nhieät chaûy qua caùc vuøng ñaát roài ñoå vaøo bieån caû voâ taän. Boà-taùt cuõng nhö theá. Thöïc haønh caùc ñaïi nguyeän cuûa baäc Ñaïi só, goàm ñuû caùc haïnh Boà-taùt, thaønh töïu ñöôïc heát thaûy trí tueä lôùn lao voâ taän maø söï thöïc haønh aáy cuõng voâ taän, thöôøng ñöôïc thaáy chö Phaät ñaït ñöôïc an laïc.

Nhö boán doøng soâng lôùn aáy, chaûy qua nhieàu nôi vaø veà ñeán bieån roäng chôù khoâng quay trôû laïi, maø cuõng khoâng heà bò ñöùt ñoaïn. Boà-taùt cuõng theá. Nguyeän löïc cuûa Boà-taùt laø voâ ngaïi, ñöôïc tu taäp ñaày ñuû theo aùnh saùng röïc rôõ nôi haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn, ñöôïc nhaäp vaøo caùc neûo ñöôøng giaùc ngoä, caùc neûo phaùp cuûa Phoå trí. Duøng voâ nieäm, döùt moïi chaáp baùm vöôùng maéc ñeå tu taäp theo haïnh nguyeän cuûa Nhö Lai.

Nhö boán con soâng lôùn aáy, doøng chaûy cöù tuoân maõi veà bieån caû, traûi qua bao kieáp khoâng heà coù nôi choán döøng nghæ hoaëc toû ra meät moûi. Boà-taùt cuõng nhö theá: Tu taäp, hoäi nhaäp vaøo caùc haïnh cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn, traûi qua voâ soá kieáp tu haïnh Boà-taùt, khoâng heà löôøi nhaùc hay meät moûi, ñem moïi söï thaønh töïu aáy quy veà bieån lôùn cuûa chö Nhö Lai, quy veà nôi haønh “voâ töôûng”.

Nhö caùc doøng soâng lôùn kia chaûy luoân ñi chöù khoâng quay trôû laïi! Duøng caùc thöù baûo vaät laøm aùnh saùng, duøng caùt maøu vaøng roøng laøm söï toûa chieáu, duøng caùt baïc laøm veû röïc rôõ, duøng caùt vaøng laøm saéc oùng aùnh, duøng caùt löu ly ñeå laøm loä veû saëc sôõ. AÙnh saùng cuûa maët trôøi chieáu xuoáng, veû saùng rôõ cuûa noù nhö bò ñoaït maát. Moï nôi choán taïo taùc, khoâng choán naøo bò phieàn nhieãm. Caùi veû saùng rôõ cuûa maáy con soâng ñoù haàu nhö khoâng theå duøng ví duï ñeå dieãn taû. Ñoù laø söï hoäi tuï, laø nôi choán hôïp thaønh cuûa caùc thöù chaâu baùu.

Chö Boà-taùt aáy cuõng nhö theá. ÔÛ nôi Phaùp thaân thì luoân ñaït töï taïi. Kieán laäp caùc phaùp Tam-muoäi, nôi moãi moãi loã chaân loâng treân thaân töôùng, khoâng theå löôøng tính veà giôùi haïn, hieän khaép aùnh haøo quang cuûa chö Phaät, qua ñoù thaáy roõ caùc coõi nöôùc, caùc chuùng hoäi, ñaïo traøng, ñöôïc nghe phaùp vaø doác taâm phuïng trì, thoâng toû voâ soá thaân haønh cuûa Nhö Lai, cuøng caùc coõi Phaät, caùc hoäi tröôøng cuûa Nhö Lai, nghe neâu giaûng caùc phaùp, ñaït ñeán caùi ñaéc cuûa voâ ñaéc, tieâu tröø haøng öùc na-thuaät kieáp voïng töôûng lieân tuïc, laïi cuõng khoâng coù caùi nieäm ngaén nguûi. Nôi caùc loã chaân loâng treân thaân töôùng ñoù, soá löôïng cuõng khoâng giaûm, cuøng vôùi caùc coõi nöôùc, chuùng hoäi, ñaïo traøng cuûa Nhö Lai, cuõng nhö ñoái vôùi lôùp lôùp caûnh giôùi cuûa con ngöôøi chaúng theå phaân bieät nôi choán.

Vì sao nhö theá? Laø vì ñaõ hoäi nhaäp vaøo phaùp giôùi, duøng ñeå lyù giaûi dieäu lyù voâ ngaõ, cuõng chaúng rôi vaøo neûo ñoaïn dieät.

Boà-taùt haønh voâ soá phaùp Tam-muoäi, tu taäp voâ soá haïnh, hieän ra khaép caùc truù xöù cuûa chö Phaät, taïo ra voâ soá nôi choán kieán laäp cuøng voâ soá caûm öùng bieán hoùa cuûa chö Phaät, chæ ra choã quy veà nôi caùc haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn.

Boà-taùt laøm theo caùc choán haønh hoùa thanh tònh cuûa baäc Boà-taùt, nhaèm ñaït ñöôïc möôøi löïc cuûa Nhö Lai khoâng chuùt ngaên ngaïi, tu taäp caùc haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn, kieán laäp ñaày ñuû, vieân maõn, thoâng ñaït moïi caûm öùng bieán hoùa vöôït qua caùc ngaên che, haïn möùc. Boà-taùt nhö vaäy laø duøng taâm ñang hieän nhaäp Chaùnh thoï maø giaùc ngoä, coù theå hieän thaân töôùng heát söùc daøi lôùn, nhöng khoâng bò keït ôû choã mình ñi vaøo, cuõng chaúng bò vöôùng maéc nôi taát caû caùc haønh ñoäng, duøng ñeå lìa khoûi khoaûng phaân bieät höõu voâ. Vì heát thaûy chuùng sinh neân hieän nhöõng nôi choán höng khôûi cuûa coõi Phaät.

Boà-taùt ôû nôi phaùp giôùi khoâng coøn thaáy söï phaân bieät coõi nöôùc, nôi choán xöù sôû, khoâng truï vaøo moät haïn ñònh naøo, cuõng chaúng truï vaøo khoâng vöôùng maéc cuûa hai neûo, doác tu taäp ñeå hoäi nhaäp vaøo aùnh saùng cuûa trí tueä giaùc ngoä, vui thích, ngöôõng moä trí tueä an

ñònh, tòch tónh, luoân khieâm toán.

Boà-taùt thoâng toû vaø gaén boù vôùi moïi loaøi chuùng sinh, ôû nôi caùc coõi ma vaãn ñaït ñöôïc thanh tònh, ñeàu thöïc hieän troïn veïn moïi neûo taïo neân lôùp lôùp töôûng cuûa caùc coõi nöôùc, taát caû thaûy ñeàu thaáu ñaït, chaúng döøng laïi ôû nôi choán sinh ra caùc töôûng maø ñeàu coá vöôït qua giôùi haïn cuûa moïi chuûng loaïi hình töôïng maøu saéc, laõnh hoäi thaáu ñaùo veà chuùng nhöng khoâng bò chuùng laøm cho oâ nhieãm.

Boà-taùt theå hieän vieân maõn moïi khía caïnh cuûa trí tueä phöông tieän, ñaït ñöôïc söï thanh tònh thöôøng taïi, döùt heát moïi töôûng nieäm, chöùng ñaït moïi ñòa. Ví nhö hö khoâng, do ñaõ lìa moïi coõi neân ñoái vôùi caùc coõi thaûy dung naïp khoâng coù söï phaân bieät. Boà-taùt haønh hoùa nôi caùc coõi nöôùc cuõng nhö vaäy. Nhaän roõ caùc coõi nöôùc ñeå tu taäp, hoùa ñoä chuùng sinh, vónh vieãn lìa boû taát caû voïng töôûng cuûa chuùng sinh, hoäi nhaäp heát thaûy phaùp giôùi ñeå döùt tröø moïi töôûng chaáp veà phaùp, chieâm ngöôõng chö Phaät khoâng heà chaùn, nöông töïa quy ngöôõng mong ñöôïc thaáy chö Phaät, thaáu ñaït caùc phaùp Tam-muoäi, phaân bieät caùc haønh ñoäng theo phöông tieän, laõnh hoäi tính chaát thanh tònh cuûa coäi nguoàn heát thaûy caùc phaùp maø khoâng vöôùng chaáp. Boà-taùt laõnh hoäi caâu lôøi chaùnh phaùp voâ taän, coù ñöôïc trí tueä töø voâ löôïng bieän taøi, nhöng cuõng toû ngoä laø khoâng caâu, khoâng chöõ, ñaït ñöôïc moïi neûo cuûa aâm thanh cuøng baûn chaát thanh tònh cuûa chuùng, tieáp caän neûo “voâ ñaéc” cuûa coõi phaùp meânh moâng, theå hieän moïi chuûng loaïi loaøi hình saéc. Boà-taùt taïo söï daãn daét thích öùng trong moïi caûnh giôùi, roõ coäi nguoàn cuûa caùc phaùp laø thanh tònh, ñem taâm ñaïi Töø bi laøm cöùu caùnh ñeå teá ñoä taát caû chuùng sinh trong caùc coõi, khoâng taïo nhaân sinh töû cuõng nhö khoâng taïo ra nôi choán ñeå nhaân aáy phaùt sinh. Roõ goác cuûa moïi coõi ñeàu thanh tònh, toû nôi choán an truï trong giôùi phaùp maø khoâng coù choã daáy khôûi, roõ moïi neûo sinh töû maø “khoâng choã truï”, ba coõi ñeàu thanh tònh, ngoä moïi haønh cuûa Nhö Lai, nôi lôùp lôùp caùc phaùp ñeàu voâ nieäm. Boà-taùt thöïc haønh theo phöông tieän voâ soá bieän thuyeát, tuyeân giaûng caùc phaùp thanh tònh, ñaït ñeán roát raùo caùc phaùp haønh.

Naøy chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Boà-taùt Ñaïi só ôû nôi phaùp giôùi ñaït ñöôïc

moïi trang nghieâm cuûa Baäc toái toân toái ñaïi.

M