***Muïc 4:* GAÏN HOÛI ÑAÏI CHUÙNG VEÀ VIEÂN THOÂNG**

***Ñoaïn 1:* Trình Baøy Choã Ngoä, Xin Chæ Daïy Caên Taùnh Vieân**

**Thoâng**

***Chaùnh vaên:***

A-nan vaø caû ñaïi chuùng, nhôø Phaät khai thò, tueä nhaõn ñöôïc vieân dung thoâng suoát, khoâng coøn ñieàu gì nghi hoaëc, ñoàng thôøi chaép tay, ñaûnh leã nôi hai chaân Phaät, baïch:

- Ngaøy nay, chuùng con thaân taâm saùng suoát, choùng ñöôïc voâ ngaïi, song tuy ngoä ñöôïc caùi nghóa moät vaø saùu ñeàu khoâng coøn, nhöng coøn chöa roõ caên taùnh baûn lai vieân thoâng. Thöa Theá Toân! Chuùng con phieâu daït bô vô nhieàu kieáp, ngôø ñaâu laïi ñöôïc döï vaøo doøng gioáng cuûa Phaät, nhö ñöùa con maát söõa boãng nhieân gaëp ñöôïc töø maãu. Neáu nhaân cô hoäi naày maø ñöôïc thaønh ñaïo, choã baûn ngoä phuø hôïp vôùi ñaïo lyù vi dieäu ñaõ ñöôïc nghe, thì cuøng vôùi nhöõng ngöôøi chöa nghe, khoâng coù sai khaùc. Xin Phaät ruû loøng ñaïi bi ban cho chuùng con nhöõng phaùp bí maät trang nghieâm, thaønh töïu lôøi chæ daïy cuoái cuøng cuûa Nhö Lai.

Noùi lôøi aáy roài, naêm voùc gieo xuoáng ñaát, lui veà an truï nôi cô caûm saâu nhieäm, troâng mong Phaät taâm truyeàn cho.

***\* Chuù thích:***

Toân giaû A-nan vaø caû ñaïi chuùng, nhôø Phaät khai thò, trí tueä ñöôïc vieân thoâng, khoâng coøn nghi hoaëc, nhöng coøn chöa roõ trong saùu caên, caên naøo thích hôïp hôn heát vôùi caên cô cuûa ñaïi chuùng vaø taát caû chuùng sinh ôû coõi Ta-baø, neân caàu Phaät chæ daïy nhöõng phöông tieän nhieäm maàu nhaát ñeå hoùa ñoä quaàn sinh, trang nghieâm quoác ñoä. Toân giaû A-nan ñaõ ngoä ñöôïc phaùp giôùi taùnh nhö nhö bình ñaúng, neân ñaõ nhaän roõ ñeán khi thaønh ñaïo, giaùc ngoä baûn taùnh, thì baûn taùnh aáy bình ñaúng vôùi baûn taùnh taát caû chuùng sinh, khoâng coù theâm bôùt, khoâng coù sai khaùc. Toân giaû A-nan ñaõ giaùc ngoä ñöôïc phaùp giôùi taùnh baát tö nghì, tuyeät ñöôøng phoâ baøy, ra ngoaøi ñoái ñaõi, neân troâng mong Phaät laáy taâm maø truyeàn taâm, ñeå cho söï giaùc ngoä ñöôïc theâm vieân maõn.

***Ñoaïn 2:* Gaïn Hoûi Trong Ñaïi Chuùng**

***Chaùnh vaên:***

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo khaép caùc vò Ñaïi Boà-taùt vaø caùc vò Ñaïi A-la-haùn döùt saïch caùc laäu trong chuùng:

- Caùc oâng laø nhöõng vò Boà-taùt vaø A-la-haùn sinh tröôûng trong phaùp Phaät, ñaõ chöùng quaû voâ hoïc, nay Nhö Lai hoûi caùc oâng: Luùc ban ñaàu môùi phaùt taâm, trong möôøi taùm giôùi, ngoä ñöôïc vieân thoâng ôû giôùi naøo vaø do

phöông tieän gì ñöôïc Tam-ma-ñeà?

***\* Chuù thích:***

Ñeå chæ roõ caên naøo laø thích hôïp hôn, Phaät baûo caùc vò Ñaïi Boà- taùt vaø caùc vò Ñaïi A-la-haùn trong chuùng trình baøy ñöôøng loái tu taäp cuûa mình, töø luùc môùi phaùt taâm cho ñeán khi ñöôïc thaønh chaùnh quaû. Ñaïi Boà-taùt laø caùc vò ñaõ chöùng ñöôïc thöôøng truï phaùp thaân, vaøo kim cöông ñòa, Ñaïi A-la- haùn laø caùc vò A-la-haùn Ñaïi thöøa ñaõ dieät tröø ngaõ chaáp vaø phaùp chaáp, leân ñeä baùt ñòa. Caùc vò ñeàu trình baøy ñaõ giaùc ngoä taùnh vieân thoâng ôû giôùi möôøi taùm giôùi, tu veà giôùi naøo cuõng coù theå ñöôïc vieân thoâng caû, nhöng ñoàng thôøi cuõng ñeå cho ñaïi chuùng thaáy roõ choã khoù, choã deã, löïa choïn ñöôøng tu cho ñuùng vôùi caên cô cuûa mình. Trong luùc trình baøy, caùc vò thöôøng noùi ñeán hai chöõ vieân thoâng. Vieân thoâng nghóa laø vieân maõn, dung hoøa, thoâng suoát vaøo dieäu chaân nhö taùnh, noùi moät caùch khaùc laø töøng phaàn chöùng nhaäp taâm taùnh, chöùng nhaäp phaùp giôùi taùnh.

***Ñoaïn 3:* Vieân Thoâng Veà Thanh Traàn**

***Chaùnh vaên:***

Ñaùm oâng Kieàu-traàn-na goàm naêm vò Tyø-kheo, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- ÔÛ Loäc uyeån vaø Keâ vieân, chuùng con ñöôïc xem thaáy Ñöùc Nhö Lai khi môùi thaønh ñaïo. Chuùng con do tieáng noùi cuûa Phaät, toû ngoä ñöôïc boán Ñeá. Phaät hoûi trong haøng Tyø-kheo, thì tröôùc tieân con thöa ñaõ hieåu. Nhö Lai aán chöùng cho con teân laø A-nhaõ-ña. Ñi saâu vaøo baûn taùnh nhieäm maàu, thì aâm thanh thaät laø vieân dung, con do aâm thanh maø ñöôïc quaû A-la-haùn. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con, thì do aâm thanh laø hôn caû.

***\* Chuù thích:***

Toân giaû Kieàu-traàn-na laø moät trong naêm vò Tyø-kheo ñöôïc nghe Phaät thuyeát phaùp laàn ñaàu tieân taïi Loäc uyeån. OÂng ñöôïc nghe Phaät daïy veà boán Ñeá, baûo theá naày laø khoå, caàn phaûi bieát; theá naày laø taäp, nguyeân nhaân cuûa khoå, caàn phaûi ñoaïn; theá naày laø dieät, tröø heát caùc khoå, caàn phaûi chöùng; theá naày laø ñaïo, ñöôøng tu dieät tröø caùc khoå, caàn phaûi tu. Nhoùm Toân giaû Kieàu-traàn-na nhaân tieáng noùi cuûa Phaät maø ngoä ñaïo. Toân giaû laïi quaùn caùc aâm thanh ñeàu duyeân khôûi nhö huyeãn, khoâng coù töï taùnh, thaät chaát laø taùnh dieäu chaân nhö, neân chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng nôi thanh traàn, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 4:* Vieân Thoâng Veà Saéc Traàn**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Öu-ba-ni-sa-ñaø lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Con cuõng ñöôïc thaáy Phaät trong luùc môùi thaønh ñaïo, con quaùn töôùng baát tònh, sinh loøng nhaøm chaùn rôøi boû toät baäc, ngoä caùi taùnh cuûa caùc saéc, töø töôùng baát tònh ñeán töôùng xöông traéng, töôùng vi traàn, roài tan veà hö khoâng, caû hai caùi khoâng vaø caùi saéc ñeàu khoâng, thaønh ñaïo voâ hoïc. Ñöùc Nhö Lai aán chöùng cho con caùi teân Ni-sa-ñaø, saéc cuûa traàn caûnh ñaõ heát, saéc cuûa taùnh dieäu ñöôïc maät vieân. Con do saéc töôùng maø chöùng quaû A-la-haùn. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con, thì do saéc traàn laø hôn caû.

***\* Chuù thích:***

Toân giaû Öu-ba-ni-sa-ñaø tu phaùp quaùn baát tònh, quaùn thaân theå con ngöôøi nhô nhôùp khoâng coù gì ñaùng öa thích. OÂng quaùn caùi thaân aáy, beân ngoaøi ñaày moà hoâi gheùt baån, beân trong chöùa ñöïng nhöõng ñoà oâ ueá, ñeán khi cheát roài, thì tröông phình hoâi thoái, tan raõ ra nöôùc, chæ coøn xöông traéng, xöông traéng muïc naùt ra buïi, gaëp luoàng gioù tan maát trong hö khoâng, khoâng coøn gì caû. OÂng quaùn caùi saéc thaân ñaõ thaønh hö khoâng, thì caùi ñoái ñaõi giöõa saéc vaø khoâng cuõng khoâng coøn, vì ngoaøi saéc thì khoâng coù khoâng, ngoaøi khoâng thì khoâng coù saéc, do ñoù, nhaän ñöôïc saéc vaø khoâng khoâng phaûi hai, saéc vaø khoâng ñeàu duyeân khôûi nhö huyeãn, khoâng coù töï taùnh vaø chöùng nhaäp taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 5:* Vieân Thoâng Veà Höông Traàn**

***Chaùnh vaên:***

Ñoàng töû Höông Nghieâm lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Con nghe Ñöùc Nhö Lai daïy con quan saùt chín chaén caùc töôùng höõu vi. Khi aáy, con töø giaû Phaät, ñaàu hoâm veà tónh toïa trong nhaø thanh trai, thaáy caùc Tyø-kheo ñoát höông vaéng laëng bay vaøo trong muõi con. Con quaùn caùi hôi aáy, khoâng phaûi laø caây, khoâng phaûi laø khoâng, khoâng phaûi laø khoùi, khoâng phaûi laø löûa, ñi ra khoâng dính vaøo ñaâu, ñeán nôi cuõng khoâng do ñaâu, do ñoù moïi yù nieäm phaân bieät tieâu dieät, phaùt minh taùnh voâ laäu. Ñöùc Nhö Lai aán chöùng cho con hieäu laø Höông Nghieâm. Töôùng höông tieàn traàn boãng dieät, thì dieäu taùnh cuûa höông laø maät vieân. Con do höông nghieâm maø chöùng quaû A-la-haùn. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con, thì do höông traàn laø hôn caû.

***\* Chuù thích:***

Ñoàng töû Höông Nghieâm trình baøy choã giaùc ngoä veà höông traàn. Trong luùc Ñoàng töû tònh toïa, quaùn caùc phaùp theá gian ñeàu duyeân sinh nhö huyeãn, thì caùc vò Tyø-kheo ñoát höông traàm thuûy, hôi höông bay ñeán nôi Ñoàng töû, Ñoàng töû quaùn caùi muøi höông aáy do caùc nhaân duyeân caây höông, hö khoâng, löûa khoùi vaân vaân… hôïp laïi maø thaønh, thaät laø duyeân khôûi nhö huyeãn, khoâng coù töï taùnh, khoâng coù gì ñaùng phaân bieät, do ñoù Ñoàng töû chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng cuûa höông traàn, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 6:* Vieân Thoâng Veà Vò Traàn**

***Chaùnh vaên:***

Hai vò Phaùp vöông töû Döôïc Vöông, Döôïc Thöôïng, cuøng vôùi naêm traêm Phaïm thieân trong chuùng hoäi, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Töø kieáp voâ thæ, chuùng con laøm löông y nôi theá gian, trong mieäng thöôøng neám nhöõng coû caây, kim thaïch trong theá giôùi Ta-baø naày, soá muïc leân ñeán möôøi vaïn taùm ngaøn, bieát heát caùc vò ñaéng, chua, maën, nhaït, ngoït, cay v.v... cuøng vôùi caùc vò bieán ñoåi, do caùc vò kia hoøa hôïp cuøng sinh ra, thöù naøo laø laïnh, thöù naøo laø noùng, thöù naøo coù ñoäc, thöù naøo khoâng ñoäc, chuùng con bieát caû. Ñöôïc thöøa söï caùc Ñöùc Nhö Lai, roõ bieát baûn taùnh cuûa vò traàn, khoâng phaûi khoâng, khoâng phaûi coù, khoâng phaûi töùc laø thaân taâm, khoâng phaûi thoaùt ly thaân taâm, do phaân bieät ñuùng baûn taùnh cuûa vò traàn maø ñöôïc khai ngoä. Nhôø Phaät aán chöùng cho anh em chuùng con danh hieäu laø Boà-taùt Döôïc Vöông, Boà-taùt Döôïc Thöôïng, nay ôû trong hoäi naày laøm vò Phaùp vöông töû. Chuùng con nhaân vò traàn maø giaùc ngoä leân baäc Boà-taùt, Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöôùng cuûa chuùng con thì do vò traàn laø hôn caû.

***\* Chuù thích:***

Boà-taùt Döôïc Vöông, Döôïc Thöôïng trình baøy choã giaùc ngoä veà vò traàn. Hai vò Boà-taùt laø nhöõng vò löông y trong theá gian, ñaõ töøng neám voâ soá caùc thöù coû caây, kim thaïch, bieát ñuû caùc thöù vò, bieát tính chaát cuûa moãi thöù, laø laïnh hay laø noùng, laø coù ñoäc hay khoâng ñoäc. Ñöôïc thöøa söï chö Phaät, hai Boà-taùt quaùn baûn taùnh cuûa caùc vò laø duyeân khôûi nhö huyeãn maø giaùc ngoä leân baäc Boà-taùt.

***Ñoaïn 7:* Vieân Thoâng Veà Xuùc Traàn**

***Chaùnh vaên:***

Baït-ñaø-baø-la vôùi möôøi saùu vò Khai só ñoàng baïn, lieàn töø choã

ngoài

ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Chuùng con tröôùc kia ôû nôi Ñöùc Phaät Uy AÂm Vöông, nghe phaùp xuaát gia. Trong luùc chö Taêng taém, con theo thöù lôùp vaøo phoøng taém, boãng nhieân ngoä ñöôïc chaân taùnh cuûa nöôùc, ñaõ khoâng röûa buïi, cuõng khoâng röûa mình, chaëng giöõa yeân laëng, ñöôïc choã khoâng coù gì. Choã tu taäp töø tröôùc khoâng queân, neân ñeán ngaøy nay theo Phaät xuaát gia, ñöôïc thaønh quaû voâ hoïc. Ñöùc Phaät kia goïi teân laø Baït-ñaø-baø-la. Do phaùt minh dieäu taùnh cuûa xuùc traàn, thaønh töïu ñöôïc baäc Phaät töû truï, Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con thì do xuùc traàn laø hôn caû.

***\* Chuù thích:***

Boà-taùt Baït-ñaø-baø-la vôùi möôøi saùu vò Khai só ñoàng baïn, trình baøy choã ngoä veà xuùc traàn. Caùc vò ñang quaùn caùc phaùp voâ vi chæ ñoái vôùi höõu vi maø coù, chöù khoâng phaûi thaät coù, thì trong luùc ñi taém, lieàn giaùc ngoä ñöôïc chaân taùnh, vì nhaän phaùp Phaät cuõng nhö nöôùc taém, ñaõ röûa buïi, cuõng khoâng röûa mình, noù chæ laøm taùch rôøi buïi ra khoûi mình, chöù khoâng theâm bôùt chuùt gì caû. Phaùp Phaät cuõng vaäy, taâm taùnh baûn nhieân thanh tònh, khoâng coù gì phaûi dieät tröø, ñoái vôùi taâm taùnh, meâ laàm phieàn naõo ñeàu laø nhö huyeãn, hieån loä taâm taùnh baûn lai thanh tònh, thöïc teá khoâng theâm bôùt gì nôi baûn lai taâm taùnh, do ñoù, Toân giaû ngoä ñöôïc taùnh vieân thoâng maø chöùng quaû.

***Ñoaïn 8:* Vieân Thoâng Veà Phaùp Traàn**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Ma ha Ca-dieáp vaø Tyø-kheo ni Töû Kim Quang v.v... lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Kieáp xöa, trong coõi naày, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi, teân laø Nhöït Nguyeät Ñaêng dieät ñoä roài, chuùng con ñaõ thaép ñeøn maõi cuùng döôøng xaù lôïi, laïi laáy vaøng thaém theáp hình töôïng Phaät. Töø ñoù ñeán nay, ñôøi naøo ñôøi naøo, thaân theå thöôøng vieân maõn, saùng ngôøi nhö vaøng thaém. Nhoùm Tyø-kheo ni Töû Kim Quang naày, töùc laø quyeán thuoäc cuûa con luùc ñoù, cuõng ñoàng moät thôøi phaùt taâm nhö con. Con quaùn trong theá gian, saùu traàn ñeàu dôøi ñoåi tan hoaïi, chæ duøng phaùp khoâng tòch, tu ñònh dieät taän, thì thaân taâm môùi coù theå traûi qua traêm ngaøn kieáp nhö moät thôøi gian gaûy ngoùn tay. Con do quaùn ñöôïc caùc phaùp laø roãng laëng, maø thaønh quaû A-la-haùn, Ñöùc Theá Toân baûo con tu haïnh Ñaàu Ñaø baäc nhaát. Dieäu taùnh cuûa caùc phaùp ñöôïc khai ngoä, thì tieâu dieät caùc laäu. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con, thì do phaùp traàn laø hôn caû.
	+ ***Chuù thích:***

Toân giaû Ma ha Ca-dieáp laø vò ñaïi ñeä töû cuûa Phaät, veà sau ñöôïc truyeàn y baùt, laøm toå thöù nhaát cuûa Thieàn toâng, Tyø-kheo ni Töû Kim Quang laø vôï cuûa Toân giaû trong luùc coøn taïi gia. Hai chöõ “vaân vaân…” chæ choã caùc quyeán thuoäc cuûa Toân giaû ñaõ ñoàng thôøi xuaát gia theo Phaät. OÂng nhaân quaùn caùc phaùp traàn maø ngoä ñaïo. Phaùp traàn laø caùi caûnh danh töôùng lôøi noùi ñoái vôùi yù thöùc. Caûnh naày cuõng goïi laø ñoäc aûnh caûnh, nghóa laø caûnh do moät mình yù thöùc, duøng caùc ñieàu nhôù bieát hoïc taäp maø hieän ra, chöù khoâng phaûi laø caûnh ôû ngoaøi. Ñoái vôùi moät em beù sô sinh, caûnh danh töôùng lôøi noùi naày gaàn nhö khoâng coù, veà sau, nhôø nhöõng söï nhôù bieát hoïc taäp haèng ngaøy, em beù môùi bieát nhìn meï, nhìn cha, nhìn nhöõng ngöôøi thaân thuoäc, roài ñi ñeán bieát teân goïi cuûa caùc söï vaät, ñoù laø caûnh danh töôùng, coøn caûnh lôøi noùi, thì ai noùi gì, em beù sô sinh cuõng khoâng hieåu, ñeán khi lôùn theâm moät ít, thì bieát phaân bieät tieáng noùi dòu, tieáng noùi xaüng, nhöng vaãn chöa hieåu lôøi noùi, vì theá, khi ngöôøi ta noùi vôùi em, moät caùch dòu ngoït, raèng maøy laø con choù con, em vaãn vui cöôøi, ngöôïc laïi, neáu noùi em deã thöông laém, maø noùi xaüng, thì em beù baät khoùc, ñeán khi lôùn leân, em beù hoïc taäp, hieåu ñöôïc caùc lôøi noùi, thì daàu nghe noùi moät caùch xaüng, raèng em deã thöông laém, em vaãn hieåu vaø vaãn vui veû, ñoù laø caûnh lôøi noùi. Ngöôøi lôùn, thì thöôøng soáng vôùi caûnh danh töôùng lôøi noùi, hôn laø soáng hieän thaät. Ngöôøi lôùn, vöøa thaáy caùi gì, thì ñaõ ñaët teân cho caùi aáy roài, daàu ñoái vôùi nhöõng vaät chöa heà thaáy, cuõng ñem so saùnh vôùi nhöõng vaät ñaõ thaáy, ñeå ñaët cho noù moät caùi teân, chæ tröø nhöõng vaät khoâng quan taâm ñeán, môùi chòu boû qua maø thoâi. Do ngöôøi lôùn thöôøng soáng trong caûnh danh töôùng lôøi noùi, neân chæ nghe noùi mô chua ñaõ chaûy nöôùc boït. AÛnh höôûng cuûa danh töôùng lôøi noùi raát lôùn ñoái vôùi tö töôûng con ngöôøi, phaàn nhieàu nhöõng taâm nieäm tham, saân, si khoâng phaûi do hieän vaät, maø laïi do nghó ñieàu naày, nhôù ñieàu khaùc maø phaùt khôûi. Vì theá, neân giaùc ngoä caûnh danh töôùng lôøi noùi, ñeàu do yù thöùc cuûa mình hieän ra, laø moät ñieàu quan troïng ñeå dieät tröø phieàn naõo. Toân giaû Ma ha Ca-dieáp quaùn caùc phaùp traàn, töùc laø caùi caûnh danh töôùng lôøi noùi, ñeàu do töôûng nieäm maø thaønh, nhö caûnh chieâm bao khoâng coù thaät taùnh, neân dieät ñöôïc phaân bieät, tröø caùi meâ laàm phieàn naõo, ñi ñeán dieät caû caùi khoâng phaân bieät, chöùng vaøo taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 9:* Vieân Thoâng Veà Nhaõn Caên.**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû A-na-luaät-ñaø lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Luùc con môùi xuaát gia thöôøng thích naèm nguû, neân Ñöùc Nhö Lai

quôû laø loaøi suùc sinh. Nghe lôøi Phaät quôû, con khoùc loùc töï traùch, suoát baûy ngaøy khoâng nguû, hö caû hai con maét. Ñöùc Theá Toân daïy con tu phaùp Tam muoäi Laïc kieán chieáu minh kim cöông. Con khoâng do con maét, xem thaáy möôøi phöông roãng suoát tinh töôøng nhö xem caùi quaû trong baøn tay, Ñöùc Nhö Lai aán chöùng cho con thaønh quaû A-la-haùn. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con, thì xoay caùi thaáy trôû veà baûn taùnh, ñoù laø thöù nhaát.

* + ***Chuù thích:***

Toân giaû A-na-luaät ñaø laø con vua Baïch Phaïn, em thuùc baù cuûa Phaät. Luùc Toân giaû môùi xuaát gia thöôøng thích naèm nguû neân bò Phaät quôû. OÂng töï traùch mình suoát baûy ngaøy khoâng nguû, hö caû hai con maét. Phaät daïy quaùn nhaõn caên, baûn taùnh laø vieân thoâng, daàu tieàn traàn coù thay ñoåi cuõng khoâng heà vì theá maø khieám khuyeát maø sinh dieät. OÂng ñi saâu vaøo baûn taùnh cuûa nhaõn caên, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng, thì caùi saùng suoát cuûa töï taâm xuaát hieän, roãng thaáu möôøi phöông khoâng coù gì ngaên ngaïi ñöôïc, ñoù laø tam muoäi Laïc kieán chieáu minh kim cöông. Toân giaû A-na-luaät ñaø nhaän roõ taùnh dieäu chaân nhö cuûa caùi thaáy maø chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 10:* Vieân Thoâng Veà Tyû Caên**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Chu-lôïi-baøn-ñaëc-ca lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Con thieáu tuïng trì, khoâng coù tueä ña vaên. Khi môùi gaëp Phaät, nghe phaùp vaø xuaát gia, con coá nhôù moät caâu keä cuûa Nhö Lai, song trong moät traêm ngaøy, heã nhôù tröôùc thì queân sau, maø nhôù sau thì queân tröôùc. Phaät thöông con ngu muoäi, daïy phaùp an cö, ñieàu hoøa hôi thôû ra vaøo. Con quaùn hôi thôû, cuøng toät caùc töôùng sinh, truï, dò, dieät, nhoû nhieäm ñeán töøng saùt na, taâm con roãng suoát, ñöôïc ñaïi voâ ngaïi, cho ñeán heát caùc laäu, thaønh quaû A- la-haùn, tröôùc phaùp toïa cuûa Phaät, ñöôïc aán chöùng thaønh quaû voâ hoïc. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con thì xoay hôi thôû veà taùnh roãng laëng ñoù laø thöù nhaát.
	+ ***Chuù thích:***

Toân giaû Baøn-ñaëc-ca coù oâng anh teân laø Chu-lôïi, baø meï cuûa oâng ñeû rôi ngöôøi anh beân ñöôøng lôùn, neân ñaët teân laø Chu-lôïi, veà sau, ñeû rôi oâng ôû beân ñöôøng nhoû, neân ñaët teân laø Baøn-ñaëc-ca. Ñaây noùi Chu-lôïi-baøn-ñaëc- ca laø noùi veà oâng Baøn-ñaëc-ca, em oâng Chu- lôïi ñeå phaân bieät vôùi caùc oâng Baøn-ñaëc-ca khaùc. OÂng trình baøy choã chöùng ngoä veà tyû caên. Kieáp xöa, oâng laø moät vò Ñaïi phaùp sö, vì boûn seûn phaùp Phaät, giöõ kín khoâng chòu

hoaèng döông, neân veà sau bò quaû baùo ngu meâ, hoïc moät caâu keä trong moät traêm ngaøy, maø vaãn nhôù tröôùc queân sau, nhôù sau queân tröôùc. Phaät töø bi thöông xoùt, daïy cho oâng thaâu giöõ taâm ñieàu hoøa hôi thôû ra vaøo. OÂng quaùn hôi thôû, thaáy ñöôïc caùi töôùng sinh, truï, dò, dieät, taâm nieäm thanh tònh saùng suoát, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 11:* Vieân Thoâng Veà Thieät Caên**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Kieàu-phaïm-baùt-ñeà lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Con maéc khaåu nghieäp, khinh reû, cheá gieãu vò Sa-moân trong kieáp quaù khöù, neân ñôøi ñôøi maéc beänh nhai laïi nhö traâu. Ñöùc Nhö Lai chæ daïy cho con phaùp moân “Nhaát vò thanh tònh taâm ñòa”, nhôø vaäy dieät ñöôïc phaân bieät maø vaøo Tam-ma-ñeà, con quaùn taùnh bieát vò, khoâng phaûi thaân theå, khoâng phaûi ngoaïi vaät, lieàn do vöôït khoûi caùc laäu theá gian, beân trong giaûi thoaùt thaân taâm, beân ngoaøi rôøi boû theá giôùi, xa rôøi ba coõi nhö chim soå loàng, rôøi heát caáu nhieãm, tieâu dieät traàn töôùng, neân phaùp nhaõn ñöôïc thanh tònh, thaønh quaû A-la- haùn. Ñöùc Nhö Lai aán chöùng cho con leân baäc voâ hoïc. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con, traû caùc vò veà phaân bieät, xoay caùi bieát veà töï taùnh, ñoù laø thöù nhaát.
	+ ***Chuù thích:***

Toân giaû Kieàu-phaïm-baùt-ñeà quaùn taùnh bieát vò duyeân khôûi nhö huyeãn, khoâng coù töï taùnh, maø chöùng nhaäp taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 12:* Vieân Thoâng Veà Thaân Caên**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Taát-laêng-giaø-baø-ta lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Con luùc môùi phaùt taâm theo Phaät nhaäp ñaïo, thöôøng nghe Ñöùc Nhö Lai daïy veà nhöõng vieäc khoâng vui ñöôïc trong theá gian. Luùc ñi khaát thöïc trong thaønh, taâm con ñang suy nghó phaùp moân Phaät daïy, giöõa ñöôøng, khoâng ngôø bò gai ñoäc ñaâm vaøo chaân, caû mình ñau ñôùn. Taâm nieäm con coù bieát caùi ñau ñôùn aáy, tuy bieát ñau ñôùn nhöng ñoàng thôøi nhaän bieát nôi taâm thanh tònh, khoâng coù caùi ñau vaø caùi bieát ñau. Con laïi suy nghó: Moät thaân theå naày, leõ ñaâu coù hai taùnh bieát. Thaâu nieäm chöa bao laâu, thì thaân taâm boãng nhieân roãng khoâng, trong voøng hai möôi moát ngaøy, caùc laäu ñeàu tieâu heát, thaønh quaû A-la-haùn, ñöôïc Phaät aán chöùng leân baäc voâ

hoïc. Phaät

hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con thì thuaàn moät giaùc taùnh, rôøi boû thaân theå, ñoù laø thöù nhaát.

* + ***Chuù thích:***

Toân giaû Taát-laêng-giaø-baø-ta nhaân tu veà thaân caên maø ngoä ñaïo. Trong luùc khaát thöïc, oâng ñang chuyeân taâm quaùn saùt nhöõng söï thoáng khoå treân ñôøi, thì bò gai ñoäc ñaâm vaøo chaân, caû mình ñau ñôùn. Thaân Toân giaû tuy bieát ñau ñôùn, nhöng yù thöùc trong quaùn cuûa Toân giaû vaãn thanh tònh, khoâng thaáy caùi gì laø caùi ñau vaø caùi bieát ñau. Toân giaû töï xeùt moät thaân theå leõ ñaâu coù hai taùnh bieát, neân thaâu nieäm quaùn saùt thaân caên, thaáy thaân caên laø duyeân khôûi nhö huyeãn, khoâng coù töï taùnh, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng, vaø thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 13:* Vieân Thoâng Veà YÙ Caên**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Tu-boà-ñeà lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Töø nhieàu kieáp ñeán nay, taâm con ñöôïc voâ ngaïi, töï nhôù thoï sinh nhieàu ñôøi nhö soá caùt soâng Haèng, luùc coøn trong thai meï, cuõng lieàn bieát taùnh khoâng tòch, nhö theá cho ñeán möôøi phöông ñeàu thaønh roãng laëng vaø cuõng khieán cho chuùng sinh chöùng ñöôïc taùnh khoâng, nhôù Ñöùc Nhö Lai phaùt minh taùnh giaùc laø chaân khoâng, neân taùnh khoâng ñöôïc vieân maõn saùng suoát, chöùng quaû A-la-haùn, lieàn vaøo bieån baûo minh khoâng cuûa Nhö Lai, tri kieán ñoàng nhö Phaät, ñöôïc aán chöùng thaønh quaû voâ hoïc, taùnh giaûi thoaùt roãng khoâng, con laø hôn caû. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con. Caùc töôùng ñeàu xoay vaøo phi töôùng, chuû theå phi vaø ñoái töôïng ñöôïc phi ñeàu heát, xoay caùc phaùp trôû veà choã khoâng coù gì, ñoù laø thöù nhaát.
	+ ***Chuù thích:***

Toân giaû Tu-boà-ñeà nhaân yù caên maø chöùng taùnh vieân thoâng, Toân giaû tu phaùp quaùn khoâng, quaùn taát caû söï söï vaät vaät ñeàu khoâng thaät coù. Veà sau, nhôø Phaät chæ daïy taùnh giaùc laø chaân khoâng, taùnh khoâng laø chaân giaùc, söï vaät voán chöa heà sinh, laøm gì coù dieät, neân Toân giaû chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng vaø thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 14:* Vieân Thoâng Veà Nhaõn Thöùc**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Töø nhieàu kieáp ñeán nay, choã nhaän thaáy cuûa con ñöôïc thanh tònh,

tuy con thoï sinh nhieàu ñôøi nhö soá caùt soâng Haèng nhö vaäy, maø ñoái vôùi caùc phaùp bieán hoùa nôi theá gian vaø xuaát theá gian, heã thaáy ñöôïc ñeàu thoâng suoát, khoâng coù ngaên ngaïi. Con ôû giöõa ñöôøng, gaëp anh em oâng Ca-dieáp- ba theo doõi, noùi phaùp nhaân duyeân, thì ngoä ñöôïc taâm khoâng coù bôø beán. Con theo Phaät xuaát gia, choã nhaän thaáy saùng suoát vieân maõn, ñöôïc phaùp ñaïi voâ uùy, thaønh quaû A-la- haùn, laøm tröôûng töû cuûa Phaät, töø mieäng Phaät sinh ra, do phaùp Phaät maø hoùa sinh. Phaät hoûi veà vieân thoâng, nhö choã chöùng cuûa con, thì taùnh thaáy cuûa taâm theå phaùt ra saùng suoát, cuøng toät nôi caùc tri kieán, ñoù laø thöù nhaát.

* + ***Chuù thích:***

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát trình baøy choã giaùc ngoä veà nhaõn thöùc. Toân giaû laø baäc ñaïi trí tueä, ñoái vôùi caùc phaùp theá gian vaø xuaát theá gian, heã thaáy ñöôïc thì thoâng suoát, khoâng coù ngaên ngaïi. Toân giaû ôû giöõa ñöôøng, nghe caâu keä nhaân duyeân cuûa Phaät nhö sau:

*Caùc phaùp nhaân duyeân sinh Ta noùi, töùc laø khoâng*

*Cuõng goïi laø giaû danh Cuõng goïi laø trung ñaïo.*

Thì Toân giaû lieàn ngoä ñöôïc nhö huyeãn Tam-ma-ñeà, chöùng taùnh vieân thoâng vaø thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 15:* Vieân Thoâng Veà Nhó Thöùc**

***Chaùnh vaên:***

Boà-taùt Phoå Hieàn lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Con ñaõ töøng laøm Phaùp vöông töû cho caùc Ñöùc Nhö Lai nhö soá caùt soâng Haèng, möôøi phöông Nhö Lai daïy caùc ñeä töû coù caên cô Boà-taùt, tu haïnh Phoå Hieàn, haïnh ñoù, do con maø ñaët teân nhö vaäy. Thöa Ñöùc Theá Toân! Con duøng taùnh nghe cuûa taâm theå phaân bieät taát caû tri kieán cuûa chuùng sinh. Neáu ôû phöông khaùc, caùch ngoaøi haèng sa theá giôùi, coù moät chuùng sinh, trong taâm phaùt ñöôïc haïnh nguyeän Phoå Hieàn, thì lieàn luùc aáy, con cöôõi voi saùu ngaø, phaân thaønh traêm ngaøn, ñeán choã ngöôøi aáy. Daàu cho ngöôøi aáy nghieäp chöôùng coøn saâu, chöa thaáy ñöôïc con, con cuõng thaàm kín xoa ñaûnh ñaàu ngöôøi aáy, uûng hoä an uûi, khieán cho ñöôïc thaønh töïu. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con noùi choã baûn nhaân cuûa mình laø phaùt minh taùnh nghe cuûa taâm theå, phaân bieät ñöôïc töï taïi, ñoù laø thöù nhaát.
	+ ***Chuù thích:***

Boà-taùt Phoå Hieàn trình baøy choã tu chöùng veà nhó thöùc. Boà-taùt duøng

taùnh nghe cuûa taâm theå, phaân bieät taát caû tö töôûng cuûa chuùng sinh, roài theo duyeân maø cöùu ñoä. Boà-taùt phaùt nguyeän ñoä taát caû chuùng sinh ñoàng thaønh Phaät ñaïo, neân ñöôïc danh hieäu laø Phoå Hieàn. Veà sau, taát caû nhöõng ngöôøi tu haønh theo caùi nguyeän to lôùn aáy ñeàu goïi laø tu haïnh Phoå Hieàn. Boà-taùt Phoå Hieàn do phaùt minh ñöôïc taùnh dieäu minh cuûa chaân taâm, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng, phaân bieät ñöôïc töï taïi cuøng khaép maø thaønh chaùnh quaû.

***Ñoaïn 16:* Vieân Thoâng Veà Tyû Thöùc**

***Chaùnh vaên:***

Toân-ñaø-la-nan-ñaø lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Luùc con môùi xuaát gia theo Phaät nhaäp ñaïo, tuy giöõ ñuû giôùi luaät, nhöng trong luùc tu Tam-ma-ñeà, taâm thöôøng taùn loaïn, chöa ñöôïc quaû voâ laäu. Ñöùc Theá Toân daïy con vaø Toân giaû Caâu-hy-la quaùn ñaàu loã muõi traéng. Luùc con baét ñaàu tu quaùn aáy, traûi qua hai möôi moát ngaøy, thaáy hôi thôû trong muõi ra vaøo nhö khoùi, thaân taâm beân trong saùng soi thoâng suoát theá giôùi, khaép nôi thaønh roãng laëng thanh tònh, nhö ngoïc löu ly, töôùng khoùi laàn laàn tieâu maát, hôi thôû hoùa thaønh traéng, ñeán khi taâm ñöôïc khai ngoä, caùc laäu heát saïch, thì nhöõng hôi thôû ra vaøo hoùa thaønh haøo quang, soi khaép möôøi phöông theá giôùi, ñöôïc quaû A-la-haùn. Ñöùc Theá Toân thoï kyù cho con seõ ñöôïc quaû Boà-ñeà. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con duøng phaùp thaâu giöõ yù nieäm nôi hôi thôû, yeân laëng laâu ngaøy, phaùt ra saùng suoát vieân maõn, dieät heát caùc laäu, ñoù laø thöù nhaát.
	+ ***Chuù thích:***

Toân giaû Nan-ñaø coù ngöôøi vôï teân laø Toân-ñaø-la, nay goïi laø Toân-ñaø- la-nan-ñaø coát ñeå phaân bieät vôùi caùc Toân giaû Nan-ñaø khaùc. Toân giaû Toân- ñaø-la-nan-ñaø trình baøy choã giaùc ngoä taùnh vieân thoâng cuûa tyû thöùc. OÂng tuy raát thoâng minh, thaáu hieåu phaùp Phaät, giöõ ñuû giôùi luaät, nhöng vì thænh thoaûng laïi nhôù ñeán ngöôøi vôï ñep, neân taâm thöôøng taùn loaïn, tu caùc phaùp quaùn khaùc khoâng coù keát quaû. Phaät daïy oâng thaâu nieäm quaùn ñaàu loã muõi traéng, oâng tinh tieán tu phaùp quaùn aáy, ñöôïc thieàn ñònh, roài ñöa taâm theo hôi thôû ra vaøo. Taâm theo hôi thôû ra, thì hieän thaønh theá giôùi, taâm theo hôi thôû vaøo, thì taát caû ñeàu khoâng, laàn löôït hôi thôû thaønh nhö khoùi, thaønh nhö saéc traéng, cho ñeán hoùa thaønh haøo quang, soi khaép möôøi phöông theá giôùi, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la- haùn.

***Ñoaïn 17:* Vieân Thoâng Veà Thieät Thöùc**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Phuù-laâu-na Di-ña-la-ni-töû lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Con töø nhieàu kieáp ñeán nay, taøi bieän thuyeát ñöôïc voâ ngaïi, tuyeân döông caùc phaùp khoå, khoâng, thaáu suoát töôùng chaân thaät, nhö theá cho ñeán caùc phaùp moân bí maät cuûa haèng sa Nhö Lai, con ñeàu theo phöông tieän chæ baøy trong chuùng, ñöôïc söùc voâ uùy. Ñöùc Theá Toân bieát con coù taøi bieän thuyeát lôùn, neân duøng phaùp luaân aâm thanh, daïy con tuyeân döông chaùnh phaùp. Con ôû tröôùc Phaät, giuùp Phaät chuyeån phaùp luaân, nhaân noùi chaùnh phaùp, thaønh quaû A-la- haùn. Ñöùc Theá Toân aán chöùng cho con thuyeát phaùp hôn caû. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con duøng phaùp aâm haøng phuïc taø ma ngoaïi ñaïo tieâu dieät caùc laäu, ñoù laø thöù nhaát.
	+ ***Chuù thích:***

Toân giaû Phuù-laâu-na Di-ña-la-ni-töû, töùc laø Toân giaû Maõn-töø töû trình baøy choã tu chöùng veà thieän thöùc. Toân giaû töø nhieàu kieáp ñaõ coù taøi bieän thuyeát tuyeân döông phaùp Phaät, ñöôïc töï taïi voâ ngaïi. Trong luùcchæ daïy caùc phaùp Tieåu thöøa (voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ) Toân giaû vaãn khoâng rôøi phaùp giôùi taùnh cuûa Ñaïi thöøa. Phaät bieát Toân giaû coù taøi bieän thuyeát lôùn lao, neân daïy Toân giaû tu haïnh thuyeát phaùp. Do thuyeát phaùp ñuùng ñaén, Toân giaû chöùng taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 18:* Vieân Thoâng Veà Thaân Thöùc**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Öu-ba-ly lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Chính con ñöôïc theo Phaät vöôït thaønh xuaát gia, xem thaáy Ñöùc Nhö Lai saùu naêm sieâng tu khoå haïnh, thaáy Ñöùc Nhö Lai haøng phuïc taø ma, ñoái trò caùc ngoaïi ñaïo, giaûi thoaùt caùc laäu tham duïc nôi theá gian, con ñöôïc nhôø Phaät daïy giöõ giôùi, cho ñeán ba ngaøn uy nghi, taùm vaïn haïnh vi teá, caùc taùnh nghieäp vaø giaù nghieäp thaûy ñeàu thanh tònh, do ñoù, thaân taâm ñöôïc tòch dieät, thaønh quaû A-la-haùn, nay laøm vò cöông kyû trong chuùng cuûa Nhö Lai, Phaät aán chöùng cho con giöõ giôùi tu thaân hôn caû trong chuùng. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con do chaáp trì caùi thaân maø thaân ñöôïc töï taïi, laàn ñeán chaáp trì caùi taâm maø taâm ñöôïc thoâng suoát, veà sau caû thaân vaø taâm taát caû ñeàu vieân thoâng, töï taïi, ñoù laø thöù nhaát.
	+ ***Chuù thích:***

Toân giaû Öu-ba-ly trình baøy choã tu chöùng veà thaân thöùc. Toân

giaû tu

phaùp trì giôùi, cho ñeán ba ngaøn uy nghi, taùm vaïn haïnh vi teá, Toân giaû ñeàu giöõ ñöôïc thanh tònh töø trong ñeán ngoaøi. Giôùi cuûa Phaät laø giôùi giaûi thoaùt, do Toân giaû giöõ ñöôïc troïn veïn, neân thaân ñöôïc töï taïi, taâm ñöôïc thoâng suoát. Thaân vaø taâm ñeàu vaéng laëng trong suoát, neân chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 19:* Vieân Thoâng Veà YÙ Thöùc**

***Chaùnh vaên:***

Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

* Luùc tröôùc con ñang khaát thöïc giöõa ñöôøng, gaëp ba anh em hoï Ca- dieáp-ba vaø Toân giaû Öu-laâu-taàn-loa, Toân giaû Giaø-da vaø Toân giaû Na-ñeà, giaûng noùi veà nghóa lyù nhaân duyeân saâu xa cuûa Nhö Lai, con lieàn phaùt taâm raát thoâng suoát, Nhö Lai ban cho aùo caø sa ñaép treân mình, raâu toùc töï ruïng. Con ñi khaép möôøi phöông ñöôïc khoâng ngaên ngaïi, phaùt minh thaàn thoâng, ñöôïc trong chuùng suy toân laø voâ thöôïng, thaønh quaû A-la-haùn. Khoâng nhöõng rieâng Ñöùc Theá Toân, maø möôøi phöông Nhö Lai ñeàu khen söùc thaàn thoâng cuûa con thanh tònh troøn saùng, töï taïi khoâng e sôï. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con do xoay yù nieäm trôû veà taùnh troøn laëng neân taâm trí môû baøy, nhö laéng nöôùc ñuïc, laâu thaønh trong saùng, ñoù laø thöù nhaát.
	+ ***Chuù thích:***

Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân trình baøy choã tu chöùng veà yù thöùc. Trong luùc ñi khaát thöïc, Toân giaû gaëp ba anh em hoï Ca-dieáp-ba noùi cho nghe ñaïo lyù nhaân duyeân cuûa Phaät. Toân giaû lieàn khai ngoä, nhaän roõ nhaân duyeân nhö huyeãn, hình nhö sinh, maø thaät khoâng coù sinh, hình nhö dieät maø thaät khoâng coù dieät, do ñoù, khoâng coøn phaân bieät, chöùng ñöôïc dieäu chaân nhö taùnh. Dieäu duïng cuûa baûn taùnh chaân nhö taùnh voâ löôïng voâ bieân, neân oâng Muïc-kieàn-lieân thaàn thoâng töï taïi, bieán hoùa voâ bieân, nhöng daàu bieán hoùa ñeán ñaâu cuõng khoâng ra ngoaøi dieäu chaân nhö taùnh. Do oâng chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng nhö vaäy, maø thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 20:* Vieân Thoâng Veà Hoûa Ñaïi**

***Chaùnh vaên:***

Phaät:

Toân giaû OÂ-soâ-saét-ma ôû tröôùc Nhö Lai, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch

- Con thöôøng nhôù tröôùc kia, trong kieáp xa xoâi, taùnh coù nhieàu tham

duïc, luùc aáy coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Khoâng Vöông, baûo ngöôøi

ña daâm nhö ñoáng löûa hoàng vaø daïy con quaùn khaép nhöõng hôi noùng laïnh nôi traêm

voùc töù chi, con nhôø quaùn nhö vaäy maø ñöôïc giaùc taùnh saùng suoát laëng ñöùng beân trong, hoùa taâm ña daâm thaønh löûa trí tueä. Töø aáy, caùc Ñöùc Phaät ñeàu goïi teân con laø Hoûa ñaàu. Con duøng söùc dieäu cuûa tam muoâi hoûa quang maø thaønh quaû A-la-haùn, trong taâm phaùt ñaïi nguyeän, khi caùc Ñöùc Phaät thaønh ñaïo, thì laøm löïc só, thaân ôû beân Phaät, uoán deïp boïn taø ma quaáy phaù. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con do quaùn caùc hôi aám nôi thaân taâm ñeàu löu thoâng khoâng ngaên ngaïi maø caùc laäu ñaõ tieâu, sinh ra ngoïn löûa ñaïi trí quyù baùu, leân baäc Voâ thöôïng giaùc, ñoù laø thöù nhaát.

***\* Chuù thích:***

Toân giaû OÂ-soâ-saét-ma trình baøy choã tu chöùng veà hoûa ñaïi. Trong kieáp xa xoâi veà tröôùc, Toân giaû coù nhieàu tham duïc, nhôø gaëp Ñöùc Phaät Khoâng Vöông daïy cho Toân giaû bieát con ngöôøi ña daâm nhö ñoáng löûa hoàng vaø baûo Toân giaû tu taäp phaùp quaùn hoûa ñaïi cuøng khaép, töø trong thaân theå ñeán ngoaøi caûnh giôùi, ñaâu ñaâu cuõng laø hoûa ñaïi, khoâng coù sai khaùc, Hoûa ñaïi, theo taâm chuùng sinh maø duyeân khôûi nhö huyeãn, nhöng vaãn baûn nhieân thanh tònh, nhö nhö bình ñaúng. Toân giaû do quaùn hoûa ñaïi maø chöùng taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 21:* Vieân Thoâng Veà Ñòa Ñaïi**

***Chaùnh vaên:***

Boà-taùt Trì Ñòa lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Con nhôù kieáp xöa, khi Ñöùc Phaät Phoå Quang ra ñôøi, con laø Tyø- kheo, thöôøng ôû nôi caùc neûo ñöôøng beán ñoø, ñaát ñai hieåm trôû nhoû heïp, khoâng ñuùng qui caùch, coù theå laøm toån haïi ñeán xe ngöïa, thì con ñeàu ñaép baèng, hoaëc laøm caàu coáng, hoaëc gaùnh ñaát caùt, sieâng naêng khoù nhoïc nhö vaäy trong suoát thôøi gian voâ löôïng Phaät ra ñôøi. Hoaëc coù chuùng sinh, ôû nôi chôï buùa, caàn ngöôøi mang ñoà vaät, tröôùc tieân con mang hoä ñeán nôi, ñeán choán, ñeå ñoà vaät xuoáng, lieàn ñi ngay, khoâng laáy tieàn thueâ.

Khi Ñöùc Phaät Tyø-xaù-phuø ra ñôøi, theá gian phaàn nhieàu ñoùi keùm, con luoân giuùp ngöôøi, khoâng keå gaàn xa, chæ laáy moät ñoàng tieàn, hoaëc coù xe boø sa xuoáng buøn laày, con beøn duøng söùc maïnh ñaåy baùnh xe leân cho khoûi khoå naõo. OÂng vua trong nöôùc thuôû ñoù thieát trai môøi Phaät, luùc aáy con lieàn söûa sang ñöôøng ñaát baèng phaúng, ñôïi Phaät ñi qua. Ñöùc Tyø-xaù Nhö Lai xoa ñaûnh ñaàu con baûo: “Neân bình taâm ñòa, thì taát caû ñaát ñai treân theá giôùi ñeàu bình”. Con khai ngoä, thaáy vi traàn nôi thaân theå cuøng vôùi taát caû vi traàn taïo thaønh theá giôùi ñeàu bình ñaúng khoâng sai khaùc, töï taùnh cuûa vi traàn

khoâng chaïm xaùt nhau cho ñeán caùc thöù ñaïo binh cuõng khoâng ñuïng chaïm gì, con

do nôi phaùp taùnh ngoä ñöôïc nhaãn voâ sinh, thaønh quaû cuûa A-la- haùn, xoay taâm veà Ñaïi thöøa, neân hieän nay, ôû trong haøng Boà-taùt, khi nghe caùc Ñöùc Nhö Lai daïy veà choã tri kieán cuûa Phaät nhö Dieäu lieân hoa, thì con chöùng toû ñaàu tieân, laøm vò thöôïng thuû. Phaät hoûi veà vieân thoâng, do con quaùn kyõ hai thöù traàn nôi caên thaân vaø khí theá giôùi ñeàu bình ñaúng khoâng sai khaùc, voán laø Nhö Lai taïng giaû doái phaùt ra traàn töôùng, traàn töôùng ñaõ tieâu dieät, thì trí tueä ñöôïc vieân maõn, thaønh ñaïo voâ thöôïng, ñoù laø thöù nhaát.

***\* Chuù thích:***

Boà-taùt Trì Ñòa trình baøy choã tu chöùng veà ñòa ñaïi. Boà-taùt quaùn nhöõng vi traàn taïo ra thaân theå, vaø nhöõng vi traàn taïo ra moïi söï, moïi vaät ñeàu khoâng hai, khoâng khaùc. Boà-taùt phaùt taâm Boà-ñeà, laøm nhieàu vieäc lôïi ích cho ñôøi. Boà-taùt laøm vò Tyø-kheo, khi naøo thaáy nhöõng neûo ñöôøng, beán ñoø, ñaát ñai hieåm trôû chaät heïp, khoâng ñuùng qui caùch, thì Boà-taùt ñeàu môû ra cho roäng, ñaép laïi cho baèng, hoaëc laøm caàu coáng, hoaëc gaùnh ñaát caùt ñeå cho ngöôøi ñi khoûi bò toån haïi. Trong voâ löôïng kieáp, Boà-taùt luoân luoân giuùp ñôõ moïi ngöôøi, cho ñeán xe traâu bò laày, Boà-taùt cuõng ñaåy hoä baùnh xe leân, cho khoûi khoå naõo. Do caùi haïnh vò tha nhö theá, neân ñeán khi Ñöùc Phaät Tyø- xaù-phuø ra ñôøi, trong luùc söûa ñöôøng baèng phaúng, ñôïi Phaät ñi qua, Boà-taùt ñöôïc Phaät daïy baûo moät caâu laø neân bình caùi taâm ñòa, thì taát caû ñaát ñai treân theá giôùi ñeàu bình. Taâm ñòa nghóa laø taâm duyeân ra ñòa, ñòa duyeân ra taâm, taâm töùc laø ñòa, ñòa töùc laø taâm. Nghe ñöôïc caâu aáy, Boà-taùt lieàn chöùng ngoä, xoùa boû ñöôïc söï sai khaùc cuoái cuøng giöõa thaân taâm vaø caûnh giôùi, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng, thaønh quaû A-la-haùn.

***Ñoaïn 22:* Vieân Thoâng Veà Thuûy Ñaïi**

***Chaùnh vaên:***

Ñoàng töû Nguyeät Quang lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Con nhôù haèng sa kieáp veà tröôùc, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi, hieäu laø Thuûy Thieân, daïy haøng Boà-taùt tu taäp phaùp quaùn nöôùc ñeå vaøo Tam-ma-ñeà, ng- hóa laø quaùn ôû trong thaân, taùnh nöôùc khoâng gì ngaên ngaïi, quaùn töø nöôùc muõi, nöôùc boït, cho ñeán taát caû caùc thöù taân, dòch tinh, huyeát, ñaïi tieân, tieåu tieän, xoay vaàn trong thaân ñeàu ñoàng moät taùnh nöôùc, quaùn thaáy nöôùc trong thaân cuøng nöôùc caùc beå höông thuûy cuûa coõi Phuø traøng vöông ôû ngoaøi theá giôùi, ñeàu bình ñaúng khoâng sai khaùc.

Luùc aáy, con môùi thaønh töïu phaùp quaùn naày, chæ thaáy ñöôïc nöôùc, chöa ñöôïc khoâng coù thaân, luùc ñang laø Tyø-kheo, toïa thieàn

trong phoøng, ngöôøi ñeä töû con doøm cöûa soå troâng vaøo phoøng chæ thaáy nöôùc trong, ñaày

khaép phoøng, chöù khoâng coù gì, noù nhoû daïi khoâng bieát, lieàn laáy moät mieáng ngoùi neùm vaøo ñaáy, ñaäp vaøo nöôùc phaùt ra tieáng, ngoù quanh roài boû ñi, veà sau, con xuaát ñònh, lieàn thaáy ñau tim nhö Toân giaû Xaù-lôïi-phaát bò quyû Vi haïi ñaäp. Con suy nghó: Nay con ñaõ ñöôïc ñaïo A-la-haùn, ñaõ laâu khoâng coøn nhaân duyeân maéc beänh ñöôïc nöõa, laøm sao ngaøy nay laïi sinh ra ñau tim, khoâng leõ bò thoaùi thaát roài chaêng? Khi aáy, ñeä töû cuûa con ñi ñeán, keå laïi nhöõng vieäc nhö tröôùc, con môùi baûo noù, sau naày, neáu laïi thaáy nöôùc, thì neân môû cöûa, vaøo laáy vieân ngoùi trong nöôùc aáy ñi. Ñeä töû vaâng lôøi, veà sau khi con nhaäp ñònh, noù laïi thaáy nöôùc vôùi vieân ngoùi roõ raøng, lieàn môû cöûa, laáy vieân ngoùi ra. Sau ñoù, con xuaát ñònh thì thaân theå ñöôïc nhö cuõ.

Con ñaõ ñöôïc voâ löôïng Phaät, ñeán Ñöùc Nhö Lai Sôn Haûi Töï Taïi Thoâng Vöông Nhö Lai, thì con môùi ñöôïc khoâng coøn thaân rieâng vaø cuøng vôùi beå nöôùc höông thuûy nôi möôøi phöông theá giôùi, ñoàng moät taùnh chaân khoâng, khoâng hai khoâng khaùc, hieän nay ôû nôi Ñöùc Nhö Lai, ñöôïc danh hieäu laø Ñoàng Chaân, döï hoäi Boà-taùt. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con do quaùn taùnh nöôùc moät möïc löu thoâng, ñöôïc phaùp nhaãn voâ sinh, vieân maõn ñaïo Boà-ñeà, ñoù laø thöù nhaát.

***\* Chuù thích:***

Ñoàng töû Nguyeät quang trình baøy choã tu chöùng veà thuûy ñaïi. Trong kieáp xa xoâi veà tröôùc, Ñoàng töû ñöôïc gaëp Ñöùc Phaät Thuûy Thieân, daïy phaùp quaùn veà thuûy ñaïi. Ñoàng töû quaùn trong thaân, ñaâu ñaâu cuõng laø thuûy ñaïi löu haønh vaø caùi taùnh thuûy ñaïi trong thaân theå vôùi caùi taùnh thuûy ñaïi trong voâ löôïng voâ bieân theá giôùi ñeàu bình ñaúng khoâng sai khaùc. Trong luùc ban ñaàu quaùn thuûy, tuy thaáy ñöôïc caùi thaân nöôùc gioáng nhö caùc thöù nöôùc khaùc, nhöng chöa queân ñöôïc caùi thaân, vaãn coøn thaáy phaàn nöôùc naøo ñoù, laø phaàn nöôùc cuûa thaân theå. Ñoàng töû tu haønh trong voâ löôïng lieáp, ñeán Ñöùc Phaät Sôn Haûi Töï Taïi Thoâng Vöông, môùi ngoä ñöôïc phaùp giôùi taùnh nhö nhö bình ñaúng, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng maø thaønh Thaùnh quaû. Trong ñoaïn naày, Ñoàng töû coù keå laïi vieäc Toân giaû Xaù-lôïi-phaát bò con quyû Vi haïi ñaäp. Trong Kinh Taêng Nhaát noùi: Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ngoài trong nuùi Kyø-xaø-quaät, vaøo tam muoäi Kim cöông. Coù hai con quyû ñi qua, moät con toát, moät con xaáu. Con quyû xaáu teân laø Vi haïi muoán laáy naém tay ñaäp vaøo ñaàu Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, con quyû toát ngaên caûn khoâng ñöôïc, boû ñi. Con quyû xaáu lieàn ñaäp. Veà sau, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát xuaát ñònh, baïch vôùi Phaât raèng thaân theå khoâng vieäc gì, chæ nghe caùi ñaàu ñau. Phaät baûo: Coù con quyû Vi haïi laáy naém tay ñaäp ñaàu oâng, con

quyû aáy söùc maïnh voâ cuøng, neáu noù laáy tay ñaäp nuùi Tu di, thì nuùi cuõng vôõ ñoâi, hieän nay noù bò quaû baùo toaøn thaân vaøo nguïc A-tyø. Phaät laïi baûo caùc vò Tyø-kheo: Söùc tam muoäi

Kim cöông thaät laø kyø laï ñaëc bieät, daàu cho ñem nuùi Tu di maø ñaäp treân ñaàu, cuõng khoâng ñoäng ñöôïc sôïi loâng.

Ñieàu naày chöùng toû söùc maïnh lôùn lao cuûa tam muoäi Kim cöông, nhöng ñoàng thôøi cuõng chöùng toû khi chöa queân ñöôïc caùi thaân rieâng, chöa chöùng nhaäp phaùp giôùi taùnh, thì do nhöõng nhaân duyeân ñaëc bieät, cuõng coøn coù theå bò ñau.

***Ñoaïn 23:* Vieân Thoâng Veà Phong Ñaïi**

***Chaùnh vaên:***

Phaùp vöông töû Löu ly Quang lieàn töû choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Con nhôù haèng sa kieáp veà tröôùc, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi, goïi laø Voâ Löôïng Thanh. Ngaøi khai thò taùnh baûn giaùc dieäu minh cho caùc haøng Boà- taùt, daïy phaùp quaùn theá giôùi vaø thaân chuùng sinh naày ñeàu do söùc lay ñoäng cuûa voïng duyeân chuyeån bieán ra. Con luùc baáy giôø quaùn caùi khoâng gian an laäp, quaùn caùi thôøi gian thieân löu, quaùn caùi thaân theå khi ñoäng, khi yeân, quaùn caùi thöùc taâm nieäm nieäm sinh dieät, taát caû ñeàu lay ñoäng nhö nhau, bình ñaúng khoâng sai khaùc. Khi aáy, con giaùc ngoä caùi taùnh caùc thöù ñoäng aáy, ñeán khoâng do ñaâu, ñi khoâng tôùi ñaâu, taát caû chuùng sinh ñieân ñaûo, soá nhö vi traàn, trong möôøi phöông ñeàu ñoàng moät hö voïng, nhö vaäy cho ñeán taát caû chuùng sinh trong moät tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, cuõng nhö haøng traêm loaøi muoãi moøng ñöïng trong moät ñoà ñöïng, vo vo keâu aàm, ôû trong gang taác, oàn aøo roái rít. Con gaëp Phaät chöa bao laâu, thì ñöôïc phaùp nhaãn voâ sinh, baáy giôø, taâm ñaõ khai ngoä, môùi thaáy coõi Phaät Baát Ñoäng nôi phöông Ñoâng, laøm vò Phaùp vöông töû. Con thöøa söï möôøi phöông Phaät, thaân taâm phaùt ra saùng suoát, roãng thaáu khoâng ngaên ngaïi, Phaät hoûi veà vieân thoâng, con do quaùn saùt söùc lay ñoäng khoâng nöông vaøo ñaâu, ngoä ñöôïc taâm Boà- ñeà, vaøo ñöôïc Tam-ma- ñòa, hôïp vôùi nhaát dieäu taâm maø möôøi phöông Phaät truyeàn daïy, ñoù laø thöù nhaát.

***\* Chuù thích:***

Phaùp vöông töû Löu Ly Quang trình baøy choã tu chöùng veà phong ñaïi. Haèng sa kieáp veà tröôùc, Ngaøi ñöôïc gaëp Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thanh chæ daïy cho bieát taùnh baûn giaùc thöôøng dieäu, thöôøng minh, khoâng coù lay ñoäng. Ngaøi quaùn theá giôùi vaø thaân theå ñeàu do söùc lay ñoäng giaû doái chuyeån bieán maø phaùt hieän. Ngaøi quaùn khoâng gian coù thaønh, truï, hoaïi, khoâng, thôøi gian coù quaù khöù, vò lai, hieän lai, thaân theå lay ñoäng coù caùc ñoäng taùc, taâm thöùc coù lay ñoäng coù caùc suy nghó, hình thöùc coù khaùc, nhöng baûn chaát ñeàu laø lay ñoäng, khoâng coù sai khaùc. Ngaøi quaùn nhö vaäy, roõ ñöôïc taát caû

caùc caùi lay ñoäng ñeàu do voïng töôûng bieán hieän, ñeàu nhö huyeãn, nhö hoùa, khoâng coù töï taùnh, do ñoù, ngoä ñöôïc baûn taùnh baát ñoäng, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng maø thaønh Thaùnh quaû.

***Ñoaïn 24:* Vieân Thoâng Veà Khoâng Ñaïi**

***Chaùnh vaên:***

Boà-taùt Hö Khoâng Taïng lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch:

- Con cuøng Ñöùc Nhö Lai chöùng ñöôïc thaân voâ bieân nôi Ñöùc Phaät Ñònh Quang, luùc aáy tay con caàm boán haït chaâu baùu lôùn, soi toû coõi Phaät khaép möôøi phöông, soá nhö vi traàn, ñeàu hoùa thaønh hö khoâng, laïi ôû nôi töï taâm hieän ra trí Ñaïi vieân caûnh, trong aáy phoùng ra möôøi thöù haøo quang, vi dieäu quyù baùu, soi khaép caùc coõi Phuø traøng vöông, cuøng toät hö khoâng nôi möôøi phöông, ñeàu vaøo trong vieân kính aáy, nhaäp vôùi thaân con vaø thaân con ñoàng nhö hö khoâng, khoâng coù ngaên ngaïi laãn nhau, thaân con laïi kheùo vaøo voâ soá voâ löôïng quoác ñoä, roäng laøm vieäc Phaät, ñöôïc ñaïi tuøy thuaän. Thaàn löïc lôùn ñoù laø do con quaùn kyõ veà ñaïi khoâng nöông vaøo ñaâu, do voïng töôûng maø coù sinh dieät, hö khoâng khoâng coù hai vaø coõi Phaät voán laø ñoàng, do phaùt minh ñöôïc taùnh ñoàng maø chöùng nhaãn voâ sinh. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con quaùn saùt hö khoâng khoâng bôø beán, vaøo Tam-ma-ñeà, dieäu löïc vieân maõn saùng suoát, ñoù laø thöù nhaát.

***\* Chuù thích:***

Boà-taùt Hö Khoâng Taïng trình baøy choã tu chöùng veà khoâng ñaïi. Nôi Ñöùc Phaät Ñònh Quang, Boà-taùt cuøng Ñöùc Phaät Thích-ca ñeàu ñöôïc phaùp thaân voâ bieân. Boà-taùt caàm boán haït chaâu lôùn (laø khoâng, voâ sinh, nhò sinh, voâ töï taùnh) soi khaép theá giôùi chö Phaät ñeàu hoùa thaønh hö khoâng, laïi duøng ñaïi vieân caûnh trí cuûa taâm theå hieän ra voâ löôïng voâ bieân Phaät saùt. Thaân caên vaø khí giôùi, töï taâm vaø ngoaïi caûnh ñeàu nhaäp moät vôùi nhau, khoâng coù ngaên ngaïi, caùi taùnh rieâng ñaõ khoâng coøn, thì caùi taùnh chung ñöôïc xuaát hieän, do ñoù, Boà-taùt hieän ñöôïc voâ löôïng thaân nhö huyeãn vaøo voâ löôïng theá giôùi nhö huyeãn, tuøy thuaän voâ löôïng chuùng sinh nhö huyeãn maø laøm voâ löôïng Phaät söï nhö huyeãn, do Ngaøi chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng nhö vaäy, neân thaønh Thaùnh quaû.

***Ñoaïn 25:* Vieân Thoâng Veà Thöùc Ñaïi**

***Chaùnh vaên:***

Boà-taùt Di-laëc lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Con nhôù vi traàn kieáp veà tröôùc, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi teân laø Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh, con ñöôïc xuaát gia theo Ñöùc Phaät aáy, nhöng taâm coøn trong hö danh theá gian, öa giao du vôùi caùc voïng toäc. Luùc naày, Ñöùc Theá Toân daïy con tu taäp ñònh duy taâm thöùc, con ñöôïc vaøo Tam-ma-ñòa, traûi qua nhieàu kieáp ñeán nay, duøng phaùp Tam muoäi aáy phuïng söï haèng sa Phaät, taâm caàu hö danh theá gian dieät heát khoâng coøn. Ñeán khi Ñöùc Phaät Nhieân Ñaêng ra ñôøi, con môùi ñöôïc thaønh töïu Tam muoäi Voâ thöôïng dieäu vieân thöùc taâm. Taát caû coõi nöôùc cuûa Nhö Lai toät bôø beán hö khoâng cho ñeán nhöõng ñieàu tònh, ueá, coù, khoâng, ñeàu do taâm con bieán hoùa hieän ra. Baïch Theá Toân! Do con roõ ñöôïc taùnh duy taâm thöùc nhö vaäy, neân nôi thöùc taùnh xuaát hieän voâ löôïng Nhö Lai, vaø hieän nay con ñöôïc thoï kyù, lieàn sau ñaây, boå xöù thaønh Phaät nôi coõi naày. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con duøng phaùp quaùn möôøi phöông ñeàu duy thöùc, thöùc taâm ñöôïc troøn saùng, chöùng nhaäp taùnh vieân thaønh thaät, xa rôøi taùnh y tha khôûi vaø taùnh bieán keá chaáp, ñöôïc phaùp nhaãn voâ sinh, ñoù laø thöù nhaát.

***\* Chuù thích:***

Boà-taùt Di-laëc trình baøy choã tu chöùng veà thöùc ñaïi. Trong luùc Ñöùc Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh ra ñôøi, Boà-taùt ñöôïc xuaát gia vaø ñöôïc Ñöùc Thích-ca chæ daïy tu taäp phaùp quaùn duy thöùc, quaùn taát caû söï söï vaät vaät ñeàu baät tö nghì, chæ do thöùc taâm bieán hieän môùi thaønh coù tính caùch sai khaùc. Söï vaät sôû tri laø töôùng phaàn, taùnh naêng tri laø kieán phaàn, ngoaøi töôùng phaàn khoâng coù kieán phaàn, neân tuy hình nhö chia ra coù kieán phaàn, töôùng phaàn, nhöng hai phaàn ñeàu ñoàng moät thöùc theå, khoâng coù sai khaùc. Tu ñöôïc ñònh duy thöùc, thì ngoaøi taâm khoâng coù caûnh, ngoaøi caûnh khoâng coù taâm, ñeán khi chöùng ñöôïc tam muoäi Voâ thöôïng dieäu vieân thöùc taâm, thì nhaän thaáy taát caû söï söï vaät vaät, daàu taâm, daàu caûnh, daàu höõu tình, daàu voâ tình, daàu Thaùnh, daàu phaøm, ñeàu do taùnh duy thöùc bieán hieän, khoâng coù sai khaùc, do ñoù, rôøi ñöôïc taùnh bieán keá chaáp vaø taùnh y tha khôûi, chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng maø thaønh Thaùnh quaû.

***Ñoaïn 26:* Vieân Thoâng Veà Kieán Ñaïi**

***Chaùnh vaên:***

Phaùp vöông töû Ñaïi Theá Chí cuøng vôùi naêm möôi hai vò Boà-taùt ñoàng tu moät phaùp moân, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, baïch Phaät:

- Con nhôù haèng sa kieáp veà tröôùc, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi teân laø Voâ Löôïng Quang, luùc aáy möôøi hai Ñöùc Nhö Lai keá nhau thaønh Phaät trong moät kieáp, Ñöùc Phaät sau heát, hieäu laø Sieâu Nhaät Nguyeät Quang, daïy cho

con phaùp Tam muoäi nieäm Phaät. Ví nhö coù hai ngöôøi, moät ñaèng chuyeân nhôù, moät ñaèng chuyeân queân, thì hai ngöôøi aáy, daàu gaëp cuõng khoâng laø gaëp, daàu thaáy cuõng khoâng laø thaáy, neáu caû hai ngöôøi ñeàu nhôù nhau, hai beân nhôù maõi, khaéc saâu vaøo taâm nieäm, thì ñoàng nhö hình vôùi boùng, cho ñeán töø ñôøi naày sang ñôøi khaùc, khoâng bao giôø caùch xa nhau. Möôøi phöông Nhö Lai thöông töôûng chuùng sinh nhö meï nhôù con, nhöng neáu con troán traùnh, thì tuy meï nhôù con naøo coù ích gì. Neáu con nhôù meï nhö meï nhôù con, thì ñôøi ñôøi meï con khoâng caùch xa nhau. Neáu taâm chuùng sinh nhôù Phaät, töôûng Phaät thì hieän nay hay veà sau, nhaát ñònh thaáy Phaät, caùch Phaät khoâng xa thì khoâng caàn phöông tieän, taâm tö ñöôïc khai ngoä nhö ngöôøi öôùp höông thì thaân theå coù muøi thôm, aáy goïi laø höông quang trang ng- hieâm. Baûn nhaân cuûa con laø duøng taâm nieäm Phaät maø vaøo phaùp nhaãn voâ sinh, nay ôû coõi naày tieáp daãn nhöõng ngöôøi nieäm Phaät veà coõi Tònh ñoä. Phaät hoûi veà vieân thoâng, con do thaâu giöõ taát caû saùu caên, khoâng coù löïa choïn, tònh nieäm keá tieáp, ñöôïc vaøo Tam-

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

ma-ñeà, ñoù laø thöù nhaát.

***\* Chuù thích:***

Boà-taùt Ñaïi Theá Chí vaø caùc ñoàng baïn trình baøy choã tu chöùng veà kieán ñaïi. Boà-taùt duøng phöông phaùp nieäm Phaät, thaâu giöõ taát caû saùu caên veà dieäu chaân nhö taùnh. Phaùp giôùi taùnh luoân luoân hieän tieàn nhö meï nhôù con, nhöng neáu chuùng sinh rôøi boû phaùp giôùi taùnh maø theo voïng töôûng, khoâng chòu xoay veà nhaän laáy phaùp giôùi taùnh, thì daàu phaùp giôùi taùnh coù hieän tieàn maõi maõi cuõng khoâng ích gì, ngöôïc laïi, neáu coá gaéng hoïc taäp, nhaän bieát mình coù phaùp giôùi taùnh, suy nghó maø tu haønh, thì sôùm hay muoän, nhaát ñònh seõ chöùng vaøo phaùp giôùi taùnh, dieäu duïng töï taïi, coøn chuùng sinh meâ môø phaùp giôùi taùnh phaûi chòu luaân hoài. Neáu chuùng sinh haèng ngaøy töôûng nhôù ñeán Phaät, ñoåi caùi nhaän thöùc meâ laàm cuûa chuùng sinh thaønh caùi nhaän thöùc ñuùng ñaén cuûa Phaät thì phaùp giôùi taùnh vaãn hieän tieàn, khoâng tìm ñaâu xa nöõa. Nhöng, muoán ñoåi thoùi quen meâ laàm thaønh thoùi quen giaùc ngoä, luoân luoân phaùt ra nhöõng taâm nieäm giaùc ngoä, duøng taâm nieäm giaùc ngoä ñoaïn tröø taát caû nhöõng taâm nieäm meâ laàm phieàn naõo, huaân taäp maõi ñeä baùt thöùc baèng nhöõng taâm nieäm giaùc ngoä thì môùi thaønh coâng ñöôïc. Boà-taùt Ñaïi Theá Chí duøng taâm nieäm giaùc ngoä huaân taäp ñeä baùt thöùc, neân chöùng ñöôïc taùnh vieân thoâng vaø thaønh chaùnh quaû.

■

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)