KINH ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM

**QUYEÅN 34**

**PHAÅM NHAÄP BAÁT TÖ NGHÌ GIAÛI THOAÙT CAÛNH GIÔÙI PHOÅ HIEÀN HAÏNH NGUYEÄN (Phaàn 34)**

Laïi nöõa, thieän nam! Neáu Boà-taùt ñaày ñuû möôøi phaùp sau ñaây thì ñöôïc thaønh töïu vieân maõn moät böõa aên. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Thaønh töïu khi aên, taùnh khoâng tham caàu.
2. Thaønh töïu khi aên, taùnh khoâng ñaém nhieãm.
3. Ñöôïc thöùc aên gì cuõng cho laø ñuû.
4. Thöôøng aên ñuùng giôø, khoâng aên phi thôøi.
5. Neáu vì lôïi döôõng, thì khoâng neân aên.
6. Neáu vì ñöôïc ñoà aên ngon cuõng khoâng neân aên.
7. Neáu thaáy ngöôøi khaùc aên, cuõng khoâng neân saân haän.
8. Neáu thaát ngöôøi khaùc aên, khoâng vì keo kieät maø ghen gheùt.
9. Cho ñeán troïn ñôøi, cuõng luoân luoân aên moät böõa.
10. Ñoái vôùi thöùc aên, töôûng nhö duøng thuoác

Naøy thieän nam! Neáu Boà-taùt ñaày ñuû möôøi phaùp sau ñaây thì ñöôïc phaùp A-lan-nhaõ vieân maõn. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Laø thaønh töïu ñöôïc vieäc tu phaïm haïnh laâu daøi.
2. Laø thaønh töïu ñöôïc luaät nghi thanh tònh.
3. Laø thaønh töïu ñöôïc caùc caên khoâng roái loaïn.
4. Laø thaønh töïu ñöôïc söï öa thích hoïc nhieàu.
5. Laø thaønh töïu ñöôïc naêng löïc cuûa taát caû caùc nôi
6. Laø thaønh töïu ñöôïc söï xa lìa chaáp ngaõ.
7. Laø thaønh töïu ñöôïc vieäc khoâng chaáp tröôùc vaøo thaân..
8. Laø thaønh töïu ñöôïc söï öa thích xa lìa.
9. Laø thaønh töïu ñöôïc chaùnh phaùp hieän tieàn.
10. Laø thaønh töïu vieäc öa thích ôû choã rieâng.

Naøy thieän nam! Boà-taùt laøm theá naøo ñeå tu phaïm haïnh ñöôïc laâu daøi cho ñeán thaønh töïu ñöôïc öa thích ôû choã rieâng?

Naøy thieän nam! Boà-taùt ñöôïc nhö theá naøo laø do ñaõ ñöôïc xuaát gia; ôû trong giaùo phaùp cuûa caùc Ñöùc Nhö Lai ñaõ noùi, phaûi ñaày ñuû tam luaân giôùi aán thanh tònh; ôû trong caùc giôùi, phaûi ñaït ñöôïc söï thoâng suoát, khoâng nhôø ngöôøi khaùc daïy vaø coù theå töï mình tìm hieåu roõ. Tuøy theo nghóa thoâng suoát maø tu haønh, tuøy theo vaên veû maø kheùo leùo thoï trì khoâng queân; ñoái vôùi ñaïo xuaát theá kheùo leùo tuøy thuaän; ñoái vôùi naêm nhoùm toäi ñaõ phaïm, kheùo leùo saùm hoái dieät tröø vaø tuøy theo söï ñi hay ôû maø xa lìa caùc caûnh toäi phaïm, ñoái vôùi caùc ngöôøi aùc taâm luoân luoân sôï seät, cho ñeán toäi nhoû cuõng khoâng neân che giaáu; ñoái vôùi caùc choã hoïc taäp, coù toäi hay khoâng toäi ñeàu coù theå bieát roõ raøng; bieát ñöôïc caùc nghieäp gaàn xa nhö vaäy thì khoûi ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, laïi ñöôïc sinh laøm ngöôøi, trôøi; Boà-taùt ñöôïc nhö vaäy, thì kheùo

ñieàu phuïc saùu caên, laøm cho khoâng ñoâng loaïn, duøng phöông tieän ñoù, truï nôi A-lan-nhaõ, ôû choã khoâng bò laøm haïi, khoâng ñi qua nôi naïn xöù, khoâng gaàn guõi choã ôû cuûa taát caû ngöôøi ñôøi, khoâng xa lìa thaønh aáp ñeå vieäc khaát thöïc deã daøng; coù coû caây töôi toát, suoái chaûy saïch trong vaø xa lìa thuù aùc, nôi hoaøn toaøn yeân tònh, neân ôû nôi nhö vaäy. Ñoái vôùi vieäc tu taäp, ñoïc tuïng, neân sieâng naêng, luùc ñoïc tuïng phaûi ñieàu hoøa hôi thôû, khoâng quaù cao hay quaù thaáp, taâm khoâng duyeân caûnh beân ngoaøi, chuyeân taâm chuù yù haønh trì, suy nghó vaên nghóa, xa lìa hoân traàm traïo cöû, chæ vaø quaùn töông öng. Neáu thaáy ñaïi thaàn, Baø-la-moân ñi ñeán choã mình, phaûi ñoái vôùi ngöôøi môùi ñeán taâm aùi kính, tröôùc heát phaûi aân caàn hoûi han söùc khoûe vaø môøi hoï ngoài, quaùn caên taùnh vaø noùi phaùp chaùnh cho hoï, laøm cho hoï ñeàu hoan hyû, tín thoï tu haønh. Neáu thaáy quoác vöông, phaûi kheùo leùo ngheânh ñoùn, taïo ñieàu kieän tuaân leänh vaø thöa theá naøy:

–Cuùi xin ñaïi vöông, an toïa vaøo choã naøy, sau khi an toïa, môùi trình baøy yù muoán cuûa mình ñeå xin cung caáp taát caû. Hoaëc ñoâi khi vua khoâng vui, thì neân duøng lôøi noùi kheùo leùo, hay ñeïp khen ngôïi ñöùc ñoä cuûa vua: “Toâi xem ñaïi vöông ñaõ ñöôïc vieäc thieän, lôïi ích troïn veïn; hieän nay, tong ñaát nöôùc cuûa vua, caùc Sa-moân, Baø-la-moân trì giôùi, hoïc roäng, laø baäc phöôùc ñieàn toát ñeïp, ñeán soáng ôû ñaây, nhôø oai löïc cuûa vua maø khoâng bò taát caû giaëc troäm ñeán chieám ñoaït vaø cuõng nhôø ñöùc giaùo hoùa cuûa vua, maø taát caû caùc thuù aùc ñeàu xa lìa “. Vua nghe lôøi aáy roài, vui möøng hôùn hôû, neân thaân theå ñöôïc thoaûi maùi, taâm vua ñöôïc yeân tònh, coù theå nhaän ñöôïc phaùp khí luùc naøy neân thuyeát caùc chaùnh phaùp, nhö laø giaûng noùi phaùp laøm cho nhaøm chaùn vieäc sinh töû; hoaëc giaûng noùi caùc dieäu phaùp veà coâng ñöùc roäng lôùn thaâm saâu, töï taïi, roäng lôùn cuûa Nhö Lai. Vôùi söï trình baøy nhö vaäy, seõ laøm cho vua ñöôïc hoan hyû. Boà-taùt naøo thaønh töïu ñöôïc ña vaên nhö vaäy, thì seõ ñöôïc naêng löïc laø ñoái vôùi taát caû nôi cuõng ñeàu tu taäp ñöôïc chaùnh haïnh.

Boà-taùt naøo thaønh töïu ñöôïc töï lôïi vaø lôïi tha, thì xa lìa ñöôïc taát caû phieàn naõo do chaáp

ngaõ.

Boà-taùt naøo thaønh töïu ñöôïc khoâng ñaém khoâng chaáp vaøo thaân, thì ôû nôi A-lan-nhaõ

taâm khoâng sôï seät.

Boà-taùt naøo thaønh töïu ñöôïc söï xa lìa thöôøng laïc thì ôû A-lan-nhaõ taâm vò aáy vaéng

laëng.

Boà-taùt naøo thaønh töïu ñöôïc chaùnh phaùp hieän tieàn, thì ñoái vôùi caùc theá gian thaûy ñeàu

lìa boû.

Boà-taùt naøo thaønh töïu ñöôïc söï an laïc nôi ôû moät mình, thì gioáng nhö höôu ôû ñoàng luùa khoâng lo sôï.

Naøy thieän nam! Ñaáy laø Boà-taùt ñaày ñuû vieân maõn möôøi phaùp vaø thaønh töïu ñöôïc coâng ñöùc dieäu haïnh ôû A-lan-nhaõ.

Lai nöõa, thieän nam! Boà-taùt naøo ñaày ñuû möôøi phaùp sau ñaây thì ñöôïc thaønh töïu ngoài vieäc ngoài döôùi caây, nhöõng gì laø möôøi?

1. Khoâng ñöôïc quaù gaàn thoân aáp, xoùm laøng.
2. Khoâng quaù xa thaønh aáp.
3. Khoâng ôû choã quaù nhieàu gai goác.
4. Khoâng nöông ôû nôi nhieàu coû ñoäc.
5. Khoâng ôû döôùi caây khoâng caønh laù.
6. Khoâng nöông ôû nôi coù nhieàu khæ vöôïn.
7. Khoâng nöông ôû nôi coù nhieàu chim tuï taäp.
8. Khoâng nöông ôû nôi coù aùc thuù.
9. Khoâng ôû gaàn nôi oaùn taëc.
10. Khoâng ôû vaøo nhöõng nôi taïo chuyeän phi phaùp vaø nhöõng keû aùc luaät nghi.

Khoâng ôû nhöõng choã nhö theá thì thaân taâm an oån, vui veû vaø coù theå tu taäp thieän haïnh, ñoù laø ñieàu Boà-taùt caàn an truï.

Naøy thieän nam! Boà-taùt naøo ñaày ñuû möôøi phaùp sau ñaây thì vieân maõn luùc ngoài nôi khoaûng ñaát troáng. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Tuøy theo laïnh, noùng, möa, khoâng choïn choã aám maùt.
2. Khoâng nöông nhôø töôøng vaùch.
3. Khoâng nöông nhôø röøng caây.
4. Khoâng nöông nhôø vaøo ñuïn rôm.
5. Khoâng nöông caäy nôi nguy hieåm.
6. Laïnh, khoâng ñöôïc ngaên che.
7. Möa, khoâng loïng che.
8. Naéng, khoâng che ngaên.
9. Gioù, khoâng ngaên che.
10. Neáu coù beänh khoå thì môùi ñöôïc ôû phoøng nhaø.

Boà-taùt phaûi neân nghóa nhö vaày: Neáu ngoài ôû ñaát troáng thì chaùnh nieäm ñöôïc hieän tieàn vaø tuøy theo phaùp tu haønh seõ mau choùng dieät tröø ñöôïc phieàn naõo. Laïi thuaän theo coâng ñöùc haïnh Ñaàu-ñaø cuûa Phaät daïy, neân mình phaûi sieâng naêng, caàn caàu ñeå ñöôïc vieân maõn, duø ôû trong phoøng nhaø cuõng khoâng sinh tham ñaém, cuõng khoâng neân noùi caùi naøy toát, caùi kia xaáu, phaûi neân suy nghó nhö vaày: Mình ôû nhaø chuøa tu taäp, ñeå laøm phöôùc ñieàn, lôïi ích cho taát caû chuùng sinh, ngoài ôû ñaát troáng khoâng theå laøm lôïi ích lôùn, maø ngoài ôû ñaát troáng chæ coù theå lôïi cho mình, khoâng theå lôïi cho ngöôøi khaùc. Nhö vaäy, Boà-taùt ñoù, tuy ôû trong phoøng nhaø, maø ngaøy ñeâm thöôøng töôûng nhö ôû ñaát troáng.

Naøy thieän nam! Ñoù laø Boà-taùt ñaày ñuû vieân maõn möôøi phaùp vaø thaønh töïu coâng ñöùc dieäu haïnh khi ngoài nôi khoaûng ñaát troáng.

Laïi nöõa, thieän nam! Boà-taùt naøo ñaày ñuû möôøi phaùp sau ñaây thì coù khaû naêng thaønh töïu ñöôïc ôû giöõa nghóa ñòa. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Töôûng nhaøm chaùn xa lìa theá gian.
2. Töôûng hình töôùng cheát tröôùc maét.
3. Töôûng luùc môùi cheát, thaây chöa huûy.
4. Töôûng maùu baàm xanh tröôùc maét.
5. Töôûng phuø thuûng tröông leân tröôùc maét.
6. Töôûng muû chaûy huûy naùt tröôùc maét.
7. Töôûng caàm thuù aên nuoát.
8. Töôûng löûa ñoát chaùy heát moät nöûa.
9. Töôûng caùc loùng ñoát phaân raõ.
10. Töôûng xöông vuïn vaët laãn loän tröôùc maét.

Naøy thieän nam! Neáu caùc Boà-taùt luùc ôû nghóa ñòa, ñoái vôùi caùc chuùng sinh luoân luoân giöõ taâm Töø, laøm lôïi ích vaø kieân trì tònh giôùi, gìn giöõ oai nghi, taém röûa saïch seõ, khoâng neân aên thòt. Vì sao? Vì ñeán ôû khu röøng laïnh phaûi neân ñeà phoøng hai loãi:

1. Xa lìa choã cheâ bai cuûa ngoaïi ñaïo.
2. Xa lìa nhöõng phöông tieän maø phi nhaân coù ñöôïc.

Naøy thieän nam! Neáu Boà-taùt aáy vaøo Taêng-giaø-lam, thì tröôùc tieân phaûi ñaûnh leã thaùp Phaät vaø caùc hình töôïng, ñoái vôùi toøa thöôïng, trung, haï phaûi tuøy theo ñoù maø leã baùi. Leã baùi

nhö vaäy xong roài, phaûi giöõ gìn oai nghi pheùp taéc. Vì vieäc ôû nghóa ñòa, caùc Boà-taùt phaûi soáng ngöôïc doøng sinh töû vaø thuaän theo phaùp cuûa baäc thaùnh.

Naøy thieän nam! Neáu Boà-taùt aáy vaøo Taêng-giaø-lam, thì vò cöïu Tyø-kheo neân ñan giöôøng toïa cuï vaø thöa thænh vò ngoài ñoù ngoài. Boà-taùt phaûi quaùn saùt kyõ, neáu coù naïn phoøng xöù thì theo vieäc maø nghó kyõ, neáu khoâng coù naïn veà phoøng xöù môùi coù theå ngoài, neân coù taâm khieâm nhöôøng nhö vaäy.

Naøy thieän nam! Ñoù laø Boà-taùt ñaày ñuû vieân maõn möôøi phaùp vaø thaønh töïu ñöôïc coâng ñöùc dieäu haïnh luùc ôû nghóa ñòa.

Laïi nöõa, thieän nam! Boà-taùt naøo ñaày ñuû möôøi phaùp sau ñaây thì ñöôïc thaønh töïu vieân maõn phaùp thöôøng ngoài. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Khoâng vì söï meät moûi cuûa thaân mình.
2. Khoâng vì phieàn naõo cuûa taâm mình.
3. Khoâng vì löôøi bieáng muoán nguû nghæ.
4. Khoâng vì ñöùng laâu khoâng an oån.
5. Laøm cho vieân maõn Boà-ñeà tuï phaùp.
6. Laøm cho söï tu taäp taùnh taâm chæ duyeân moät caûnh.
7. Caàu mong ñöôïc ñaïo chaân chaùnh hieän tieàn.
8. Vì muoán ñöôïc ngoài toøa Boà-ñeà ñaïo traøng.
9. Muoán laøm cho lôïi ích khaép chuùng sinh.
10. Muoán laøm dieät tröø heát phieàn naõo.

Naøy thieän nam! Ñaây laø ñaày ñuû möôøi phaùp, thaønh töïu coâng ñöùc dieäu haïnh thöôøng ngoài cuûa Boà-taùt.

Laïi nöõa, thieän nam! Boà-taùt naøo ñaày ñuû möôøi phaùp sau ñaây thì ñöôïc thaønh töïu vieân maõn tuøy theo choã ngoài. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Ngoài choã naøo thì taâm cuõng khoâng ñöôïc tham ñaém.
2. Ngoài choã ñaõ doïn saün, khoâng ñöôïc baøy theâm.
3. Cuõng khoâng daïy ngöôøi baøy theâm choã ngoài.
4. Khoâng taïo ñieàu kieän ñeå laøm ñoà naèm ngoài.
5. Gaëp caùc thöù coû laù thì phaûi tuøy theo luùc maø ngoài.
6. Nôi coù truøng ñoäc nhieàu phaûi neân xa laùnh.
7. Neáu luùc muoán naèm, phaûi naèm saùt ñaát, nghieâng beân phaûi.
8. Taâm khoâng ñöôïc buoâng lung, nghó khi thöùc daäy.
9. Buoäc tö töôûng ôû nôi aùnh saùng vaø nguû nghæ thuaän theo phaùp.
10. Vì muoán tu haønh laøm cho thaân taâm ñöôïc an vui.

Naøy thieän nam! Ñoù laø Boà-taùt thaønh töïu ñaày ñuû vieân maõn coâng ñöùc dieäu haïnh möôøi phaùp theo choã ngoài.

Naøy thieän nam! Ñaây laø coâng ñöùc cuûa möôøi hai haïnh Ñaàu-ñaø. Neáu Boà-taùt tu haønh ñaày ñuû ñöôïc thì coù theå laøm phaùp tu cho taát caû Thieän tri thöùc thanh tònh vieân maõn. Ñoái vôùi taát caû Thieän tri thöùc, ñoù laø phaùp vónh vieãn khoâng bò thoaùi chuyeån.

Luùc naøy, Ñoàng töû Thieän Taøi ñöôïc nghe coâng ñöùc cuûa haïnh Ñaàu-ñaø vi dieäu thanh tònh roài, ñöôïc nghe taát caû lôøi khen ngôïi caùc Thieän tri thöùc, ñöôïc thuaän theo ñuû caùc phaùp moân haïnh Boà-taùt vaø coù theå chæ baøy taát caû phaùp cuûa Phaät; cho neân thaân taâm thoaûi maùi, hôùn hôû, vui möøng, taâm yeâu kính taêng tröôûng nhanh choùng; beøn ñaûnh leã ñoàng töû vaø ñoàng nöõ saùt ñaát, nhieãu quanh voâ soá voøng, aân caàn chieâm ngöôõng, moät taâm löu luyeán, roài töø giaõ ra ñi.

Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi ñöôïc lôøi daïy cuûa baäc Thieän tri thöùc thaám nhuaàn vaøo taâm, neân chaùnh nieäm suy nghó veà caùc haïnh cuûa Boà-taùt, laàn löôït ñi ñeán nöôùc Haûi ngaïn; roài töï nhôù ñôøi tröôùc, nhieàu laàn traûi qua sinh töû, maø khoâng tu taäp, leã kính, neân lieàn khi aáy, phaùt taâm khaéc phuïc, traùch maéng mình thaäm teä phaûi gaéng söùc maø tu haønh.

Laïi nhôù ñeán ñôøi tröôùc, ôû maõi trong luaân hoài, thaân taâm baát tònh, lieàn khi aáy phaùt taâm chuyeân caàn söûa ñoåi giöõ gìn cho mình thanh tònh, ñeå caàu mong beán bôø giaûi thoaùt. Laïi nhôù ñeán thôøi tröôùc, chaïy theo theá gian, taïo caùc aùc nghieäp, lieàn khi aáy phaùt taâm chaùnh nieäm, quaùn saùt caùc haïnh Boà-taùt.

Laïi nhôù ñeán ñôøi tröôùc, taâm bò phieàn naõo che laáp, khôûi sinh caùc voïng töôûng, lieàn khi aáy phaùt taâm, phaûi luoân luoân suy nghó chaân chaùnh ñeán thaät taùnh cuûa caùc phaùp.

Laïi nhôù ñeán ñôøi tröôùc, ñaõ tu caùc haïnh chæ vì thaân mình, neân lieàn phaùt taâm, laøm cho taâm roäng lôùn cuøng caùc chuùng sinh.

Laïi nhôù ñeán ñôøi tröôùc, tìm toøi caûnh duïc, thöôøng laøm toån giaûm ñeán mình, neân lieàn phaùt taâm, tu haønh phaùp Phaät, ñeå nuoâi lôùn caùc caên.

Laïi nhôù ñeán ñôøi tröôùc, khôûi suy nghó sai laàm, töông öng vôùi ñieân ñaûo, neân lieàn phaùt taâm ñöôïc sinh taâm chaùnh kieán, phaùt nguyeän cuûa Boà-taùt.

Laïi nhôù ñeán ñôøi tröôùc, ngaøy ñeâm sieâng naêng laøm caùc vieäc aùc, lieàn khi aáy phaùt taâm ñaïi tinh taán ñeå thaønh töïu ñöôïc phaùp Phaät.

Laïi nhôù ñeán ñôøi tröôùc, thoï sinh vaøo naêm neûo, ñoái vôùi thaân mình vaø thaân ngöôøi khaùc ñeàu khoâng coù lôïi ích; lieàn khi aáy phaùt taâm nguyeän, cho thaân mình vaø thaân chuùng sinh ñöôïc nhieàu lôïi ích vaø thaønh töïu phaùp Phaät, phaùt sinh caên laønh cho taát caû chuùng sinh, phuïng söï taát caû caùc baäc Thieän tri thöùc, luoân luoân chaùnh nieäm cuøng vôùi taâm töông öng; suy nghó nhö vaäy roài sinh ra vui möøng hôùn hôû.

Laïi quaùn thaân naøy, töø voâ thæ ñeán nay, goác cuûa caùc khoå luoân luoân do taát caû sinh, laõo, beänh, töû, aân, aùi, bieät, ly maø ra; nguyeän cuøng taän ñôøi vò lai, tu haønh taát caû ñaïo cuûa Boà-taùt, giaùo hoùa thuaàn thuïc cho caùc chuùng sinh, gaëp ñöôïc caùc Ñöùc Nhö Lai, thaønh töïu phaùp Phaät, du haønh ñeán taát caû coõi nöôùc cuûa chö Phaät, phuïng söï taát caû vò Phaùp sö giaûng noùi thoâng suoát giöõ gìn taát caû giaùo phaùp chaân chaùnh cuûa Nhö Lai, tìm toøi vaø caàu cho chaùnh phaùp laø nhöõng baøn ñoàng haønh gaëp taát caû Thieän tri thöùc, thaâu gom taát caû phaùp cuûa chö Phaät cuøng vôùi thaân trí nguyeän cuûa taát caû Boà-taùt maø taïo nhaân duyeân. Khi suy nghæ voâ löôïng thieän caên taêng tröôûng mau choùng, khoâng theå nghó baøn, ôû taát caû moân di cuûa Boà-taùt, phaùt khôûi taâm toân troïng vaø nieàm tin saâu xa. Sinh ra nhöõng töôûng quyù hieám; töôûng nhö baäc thaày vó ñaïi, caùc caên thanh tònh, taêng tröôûng thieän phaùp, phaùp khôûi taâm cung kính, cuùng döôøng cho taát caû Boà-taùt. Laøm cho taát caû Boà-taùt cuùi mình chaép tay, sinh ra cho taát caû Boà-taùt con maét thaáy khaép theá gian, phaùt khôûi cho taát caû Boà-taùt nhôù töôûng cuøng khaép chuùng sinh, vaøo voâ löôïng phaùp moân bình ñaúng cuûa taát caû Boà-taùt, hieån hieän voâ löôïng nguyeän löïc vaø hoùa thaân cuûa taát caø Boà-taùt, sinh ra lôøi noùi vaø nguyeän löïc thanh tònh cuûa taát caû Boà-taùt.

Laïi muoán trang nghieâm taát caû coõi Phaät, töôûng thaát taát caû chö Phaät ôû quaù khöù vaø

hieän taïi cuøng oai ñöùc vieân maõn cuûa chö vò Boà-taùt, ôû taát caû moïi nôi, hieän roõ nhöõng thaàn thoâng bieán hoùa veà söï thaønh chaùnh quaû cho ñeán moãi sôïi loâng ngaén khoâng coù nôi naøo maø khoâng cuøng khaép chö Phaät vaø Boà-taùt.

Laïi ñöôïc con maét saùng trí tueä cuûa taát caû Boà-taùt thanh tònh, neân thaáy caûnh giôùi thöïc haønh cuûa taát caû Boà-taùt; taâm mình nhaäp vaøo löôùi coõi nöôùc khaép möôøi phöông vaø nguyeän cuûa mình seõ bieán khaép hö khoâng phaùp giôùi, tuøy thuaän taát caû khoâng soùt nôi naøo; tu heát

khaép caû haïnh nguyeän trong ba ñôøi bình ñaúng, khoâng phaân bieät haïnh naøo, lieân tieáp khoâng döùt, khoâng coù döøng nghæ, vaøo khaép taát caû caùc moân thaâm saâu. Cöù nhö vaäy ñeàu nghe ñöôïc heát thaûy lôøi daïy cuûa baäc Thieän tri thöùc vaø tín thoï. Ñoàng töû Thieän Taøi toân troïng nhö vaäy, cuùng döôøng nhö vaäy, khen ngôïi nhö vaäy, quaùn saùt nhö vaäy, gia trì nhö vaäy, nguyeän löïc nhö vaäy, nhôù töôûng nhö vaäy, tuøy thuaän nhö vaäy, suy nghó nhö vaäy, neân ñaõ sinh ra vaø bieán khaép ñaày ñuû voâ löôïng caûnh giôùi trí tueä nhö vaäy. ÔÛ tröôùc laàu ñaøi lôùn trang nghieâm cuûa Ñöùc Tyø-loâ-giaù-na, ñaûnh leã naêm voùc saùt ñaát, cung kính leã baùi; luùc naøy Thieän Taøi boãng nhieân nhôù laïi, suy nghó quaùn saùt, phaùt khôûi taâm tin hieåu thaâm saâu, nguyeän löïc roäng lôùn, thaân mình bieán hoùa khaép taát caû caùc nôi, vaøo thaân trí tueä vaø truï ôû phaùpmoân bình ñaúng, thaân ñoù hieän khaép ôû tröôùc taát caû chö Nhö Lai, tröôùc taát caû Boà-taùt, tröôùc taát caû Thieän tri thöùc, tröôùc taát caû thaùp, mieáu cuûa Nhö Lai, ñeán tröôùc hình töôïng cuûa taát caû Nhö Lai, ñeán tröôùc nôi ôû cuûa taát caû Nhö Lai, taát caû Boà-taùt, ñeán chính giöõa hieân cuûa ngoâi Phaùp baûo, tröôùc taát caû thaùp mieáu cuûa Thanh vaên, Bích-chi-phaät, tröôùc taát caû thaùnh chuùng phöôùc ñieàn, tröôùc taát caû cha meï vaø baäc toân tröôûng, tröôùc taát caû thaân cuûa chuùng sinh ôø möôøi phöông, bieán khaép taát caû nhöõng nôi ñeàu gioáng nhö nôi vöøa keå treân; toân troïng leã baùi, khen ngôïi ñaày ñuû nhö vaäy; trong taát caû duyeân thì nguyeän löïc laø khoâng cuøng taän, noù gia trì vaø bieán hoùa cuøng taän ñeán ñôøi vò lai, ñeán khaép taát caû nôi, khoâng coù ngöøng nghæ, nhieàu hö khoâng cuøng khaép voâ löôïng, voâ bieân, nhieàu phaùp giôùi ñeàu khoâng bò chöôùng ngaïi, nhieàu nhöõng thöïc teá ôû khaép taát caû, nhieàu Ñöùc Nhö Lai khoâng phaân bieät, gioáng nhö hình aûnh, tuøy theo trí töôûng töôïng maø hieän, gioáng nhö chieâm bao töøi nôi söï suy nghó maø phaùt sinh; gioáng nhö hình töôïng bieåu hieän cho taát caû, gioáng nhö aâm thanh do ñuû duyeân neân phaùt ra, caøng khoâng sinh söï thay ñoåi cuøng nhôø vaû, khoâng coù töông öng maø taâm bieán ñoåi, khoâng coù taùnh tuøy theo duyeân maø bieán chuyeån.

Laïi tin hieåu saâu xa nhaát ñònh bieát ñuùng nhö vaäy, nhö vaäy, tin hieåu thaâm saâu taát caû

quaû baùo ñeàu töø nghieäp löïc sinh ra nhö vaäy, nhö vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, taát caû caùc keát quaû, ñeàu töø nhaân maø phaùt sinh nhö vaäy, nhö

vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, taát caû caùc nghieäp, ñeàu töø thoùi quen maø phaùt sinh nhö vaäy,

nhö vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, vôùi taát caû Nhö Lai xuaát hieän ôï theá gian, ñeàu töø taâm tin maø sinh ra nhö vaäy, nhö vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, taát caû söï bieán hoùa, söï thò hieän caùc vieäc cuùng döôøng; nhaát ñònh töø nôi söï hieåu bieát maø sinh ra nhö vaäy, nhö vaäy.

Laïi tin hieåu saâu xa vôùi taát caû Ñöùc Phaät do Nhö Lai bieán hoùa ra ñeàu töø taâm toân troïng aùi kính sinh ra nhö vaäy, nhö vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, vôùi taát caû phaùp cuûa Phaät ñeàu töø thieän caên sinh ra nhö vaäy, nhö vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, taát caû söï bieán hoùa cuûa Phaät, ñeàu töø phöông tieän sinh ra nhö vaäy, nhö vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, taát caû caùc Phaät söï ñeàu töø nguyeän löïc lôùn lao sinh ra nhö vaäy, nhö vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, taát caû haïnh cuûa Boà-taùt ñaõ tu, ñeàu töø söï hoài höôùng maø sinh ra nhö vaäy, nhö vaäy.

Laïi tin hieåu thaâm saâu, taát caû phaùp giôùi roäng lôùn trang nghieâm, ñeàu töø nôi caûnh giôùi cuûa taát caû trí maø sinh ra; xa lìa phaùp ñoaïn kieán maø bieát hoài höôùng; xa lìa phaùp thöôøng

kieán laïi phaûi bieát voâ sinh; xa lìa voâ nhaân kieán maø bieát chaân chaùnh; xa lìa ñieân ñaûo kieán maø bieát lyù nhö thaät, xa lìa töï taïi kieán maø bieát khoâng do ngöôøi khaùc; xa lìa töï tha kieán maø bieát ñeàu töø duyeân sinh; xa lìa caùc taø kieán maø bieát ñöôïc naêng löïc cuûa nhaân quaû; xa lìa caùi thaáy vieäc chaáp chaët moät beân maø bieát phaùp giôùi voâ bieân; xa lìa caùi thaáy coù ñeán, coù ñi, maø bieát noù nhö aûnh töôïng; xa lìa caùi thaáy coù, khoâng, maø bieát noù khoâng coù sinh, khoâng coù dieät; xa lìa caùi thaáy cuûa taát caû phaùp, maø bieát khoâng laø voâ sinh; bieát khoâng töï taïi vaø bieát nguyeän löïc sinh ra; xa lìa taát caû töôùng thaáy vaø vaøo ngaèn meù voâ töôùng; maø bieát taát caû phaùp nhö haït gioáng naûy maàm khoâng maát, khoâng hoaïi, nhö daáu aán ñöôïc in, do noái tieáp neân hieän ra, bieát theå chaát nhö hình töôïng, bieát tieáng nhö aâm vang, bieát caûnh nhö moäng, bieát roõ nghieäp nhö huyeãn, bieát roõ theá gian do taâm hieän ra, bieát roõ quaû do nhaân phaùt sinh, bieát roõ quaû baùo do taäp khôûi cuûa nghieäp; bieát ñöôïc phaùp cuûa taát caû coâng ñöùc, ñeàu töø nôi löu chuyeån bôûi phöông tieän kheùo leùo cuûa Boà-taùt; bieát roõ taát caû phaùp hay phi phaùp, taùnh noù ñeàu bình ñaúng vaø hieän tieàn phaùp giôùi taêng tröôõng thaønh töïu thöïc söï.

Ñoàng töû Thieän Taøi vaøo ñöôïc trí nhö vaäy, suy tö nhö vaäy, taùc yù nhö vaäy, nhaát taâm buoäc nieäm, höôùng veà laâu ñaøi vó ñaïi tröôùc maét, toaøn thaân naèm saùt ñaát, aân caàn ñaûnh leã;

neân thieän caên ñöôïc mau choùng hieän tieàn khoâng theå nghó baøn, neân thaân taâm ñöôïc vui veû maùt meû roùt vaøo, moät luùc sau töø töø ñöùng daäy, moät taâm chieâm ngöôõng, maét khoâng rôøi boû, chaép tay, nhieãu quanh laàu ñaøi vó ñaïi trang nghieâm cuûa Ñöùc Tyø-loâ-giaù-na, traûi qua voâ soá voøng, khôûi yù suy nghó, phaùt khôûi thaân taâm cuùi mình cung kính nghó noùi nhö vaäy.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc hieåu bieát thaâm saâu veà ba giaûi thoaùt, Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñoái vôùi caùc phaùp, thaáu roõ phaùp taùnh khoâng coøn phaân bieät.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc bieát roõ raøng ñöôïc phaùp giôùi cuøng cöïc (baûn teá) bình ñaúng, khoâng coøn sai bieät.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc bieát taát caû caûnh giôùi cuûa chuùng sinh laø khoâng theå naém baét.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, bieát taát caû caùc phaùp khoâng sinh, truï, dieät. Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, khoâng ñaém chìm trong taát caû theá gian.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, khoâng ñaém chìm trong taát caû haàm nhaø. Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, khoâng öa thích taát caû xoùm laøng.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, khoâng nöông nhôø vaø ñaém chìm trong taát caû caûnh giôùi.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, xa lìa ñöôïc taát caû töôùng.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, coù theå laøm dieät tröø taát caû voïng töôûng. Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, bieát ñöôïc caùc phaùp voán khoâng töï taùnh. Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñoaïn dieät taát caû nghieäp phaân bieät.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, xa lìa ñöôïc taát caû töôûng, taâm, yù, thöùc.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñoái vôùui taát caû caùc phaùp, khoâng ñeán, khoâng ñi, khoâng ra, khoâng vaøo.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, nhaäp saâu vaøo taát caû Baùt-nhaõ ba-la-maät.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc coù khaû naêng duøng phöông tieän an truï khaép caùc phaùp moân trong taát caû phaùp giôùi.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc tòch tónh, coù theå dieät heát taát caû löûa phieàn naõo. Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, duøng trí tueä thuø thaéng, ñoaïn tröø heát taát caû caùc

kieán aùi kieâu maïn.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc sinh ra taát caû caùc Thieàn ñònh giaûi thoaùt, ñaúng trì, ñaúng chí Tam-muoäi thaàn thoâng aùnh saùng ñeå du hyù.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, quaùn saùt caûnh giôùi Tam-muoäi cuûa taát caû chö Ñaïi Boà-taùt.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñöôïc truï yeân oån vaø gaàn guõi vôùi taát caû chö Nhö Lai.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, duøng moät kieáp vaøo taát caû kieáp, duøng taát caû kieáp vaøo moät kieáp maø töôùng aáy khoâng hoaïi.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñem moät coõi nhaäp vaøo taát caû coõi, ñem taát caû coõi nhaäp vaøo moät coõi, maø khoâng huûy hoaïi töôùng cuûa noù.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñem moät phaùp vaøo taát caû phaùp, ñem taát caû phaùp nhaäp vaøo moät phaùp, maø khoâng coù töôùng laãn loän hoãn taïp.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñem moät chuùng sinh nhaäp vaøo taát caû chuùng sinh, ñem taát caû chuùng sinh nhaäp vaøo moät chuùng sinh, maø khoâng hö hoaïi töôùng cuûa noù.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñem moät Ñöùc Phaät nhaäp vaøo taát caû Ñöùc Phaät, ñem taát caû Ñöùc Phaät nhaäp vaøo moät Ñöùc Phaät, maø töôùng aáy khoâng hö hoaïi.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ñoái vôùi moät nieäm maø bieát ñöôïc taát caû ba ñôøi. Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ôû trong moät nieäm maø ñi ñeán ñöôïc taát caû coõi

nöôùc.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, ôû tröôùc taát caû chuùng sinh ñeàu hieån hieän thaân

mình.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, luoân luoân ñeå taâm vaøo vieäc laøm lôïi ích cho taát caû theá gian.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc ñöôïc söùc töï taïi, coù theå bieán khaép taát caû nôi.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc tuy ñaõ ra khoûi taát caû theá gian, nhöng vì muoán giaùo hoùa caùc chuùng sinh neân luoân luoân ôû khaép trong ñoù, hieån hieän thaân mình, khoâng lìa boû.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, khoâng nöông nhôø vaø ñaém vaøo taát caû coõi nöôùc, chæ muoán cuùng döôøng taát caû Ñöùc Phaät, neân du haønh taát caû coõi cuûa Nhö Lai.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, baát ñoäng baûn xöù vaø coù theå ñeán laøm trang nghieâm khaép coõi Phaät.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, coù theå gaàn guõi khaép taát caû chö Phaät maø khoâng khôûi töôûng Phaät.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, coù theå nöông töïa khaép taát caû Thieän tri thöùc, maø khoâng khoûi töôûng baäc Thieän tri thöùc.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, truï ôû taát caû cung ma maø khoâng bò chìm ñaém vaøo caûnh giôùi duïc.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, bieát ñöôïc taát caû phaùp cuûa taâm, yù thöùc maø vónh vieãn xa lìa ñöôïc taát caû söï töôûng thaáy cuûa taâm.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, tuy ôû trong taát caû chuùng sinh ñeå hieån hieän thaân mình, nhöng ôû nôi mình vaø ngöôøi khoâng sinh ra hai töôùng.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, coù theå vaøo khaép taát caû caùc theá giôùi, maø ñoái vôùi caùc phaùp giôùi khoâng coù töôùng sai khaùc.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, nguyeän ôû taát caû kieáp ñôøi vò lai, maø ñoái vôùi taát

caû kieáp khoâng töôûng daøi ngaén.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, khoâng lìa nôi ñaàu moät sôïi loâng, maø hieån hieän thaân khaép vaø tuøy thuaän ôû taát caû theá giôùi ôû möôøi phöông.

Laàu ñaøi vó ñaïi naøy, laø choã ôû cuûa baäc, kheùo giaûng noùi phaùp moân khoù gaëp, laø choã ôû cuûa baäc, coù theå an truï vaøo phaùp moân khoù hieåu; laø choã ôû cuûa baäc, coù theå an truï phaùp thaâm saâu; laø choã ôû cuûa baäc, coù theå an truï ôû phaùp moân khoâng hai; laø choã ôû cuûa baäc, coù theå an truï phaùp moân voâ töôùng; laø choã ôû cuûa baäc, coù theå an truï phaùp moân khoâng ñoái trò; laø choã ôû cuûa baäc, coù theå an truï phaùp moân voâ sôû ñaéc; laø choã ôû cuûa baäc, coù theå an truï ôû phaùp moân khoâng hyù luaän; laø choã ôû cuûa baäc, coù theå an truï ôû taâm ñaïi Töø bi; laø choã ôû cuûa baäc ñaõ giaûi thoaùt taát caû caûnh giôùi veà söï hieåu bieát cuûa haøng Nhò thöøa; laø choã ôû cuûa baäc, ñaõ vöôït thoaùt taát caû caûnh giôùi cuûa ma; laø choã ôû cuûa baäc, ñaõ ôû ñöôïc nôi taát caû phaùp theá gian maø khoâng bò oâ nhieãm; laø choã ôû cuûa baäc, ñaõ ñeán ñöôïc bôø giaûi thoaùt cuûa taát caû Boà-taùt; laø choã ôû cuûa baäc, ñaõ ñöôïc ôû choã cuûa taát caû Nhö Lai; laø choã ôû cuûa baäc, tuy ñaõ lìa caùc töôùng maø khoâng bò rôi vaøo ñòa vò Thanh vaên; laø choã ôû cuûa baäc, tuy ñaõ roõ raøng caùc phaùp voâ sinh maø cuõng khoâng truï vaøo phaùp taùnh voâ sinh; laø choã ôû cuûa baäc, tuy ñaõ quaùn chieáu tham duïc laø thöù baát tònh maø khoâng chuùng ñaéc phaùp ly tham cuõng khoâng chung cuøng vôùi phaùp tham duïc; laø choã ôû cuûa baäc, tuy tuï taäp taâm Töø maø khoâng chöùng phaùp ñeå lìa saân haän, cuõng khoâng chung cuøng saân haän nhô nhôùp; laø choã ôû cuûa baäc, tuy quaùn chieáu taát caû möôøi hai duyeân khôûi maø khoâng chöùng ñaéc phaùp ly si, laïi cuõng khoâng chung cuøng vôùi ngu si meâ hoaëc; laø choã ôû cuûa baäc, tuy truï ôû töù thieàn, duøng nguyeän löïc ñaïi Bi maø khoâng tuøy thuaän sinh töù thieàn; laø choã ôû cuûa baäc, tuy truï vaøo töù voâ löôïng ñeå daïy baûo chuùng sinh maø khoâng sinh ôû Saéc giôùi; laø choã ôû cuûa baäc, tuy tu töù ñònh ôû coõi Voâ saéc, duøng taâm ñaïi Töø maø vaãn khoâng truï ôû Voâ saéc giôùi; laø choã ôû cuûa baäc, tuy sieän naêng tu taäp chæ quaùn, ñeå daãn daét chuùng sinh aøm khoâng chöùng phaùp minh giaûi thoaùt; laø choã ôû cuûa baäc, tuy thöïc haønh vieäc xaû boû, nhöng vì taâm ñaïi Bi cuõng khoâng boû taát caû vieäc daïy doã chuùng sinh; laø choã ôû cuûa baäc, tuy quaùn chieáu vaøo phaùp khoâng nhöng khoâng khôûi thaáy khoâng; laø choã ôû cuûa baäc, tuy thöïc haønh voâ töôùng maø luoân luoân daïy doã daãn daét chuùng sinh chaáp töôùng; laø choã ôû cuûa baäc, tuy thöïc haønh voâ nguyeän maø khoâng boû Boà-ñeà vaø taát caû haïnh nguyeän; laø choã ôû cuûa baäc, tuy ôû trong taát caû nghieäp phieàn naõo maø vaãn ñöôïc töï taïi, ñeå giaùo hoùa thuaàn thuïc cho caùc chuùng sinh; maø laïi coøn hieån hieän vaø tuøy thuaän theo nghieäp phieàn naõo; laø choã ôû cuûa baäc, tuy khoâng coøn sinh töû maø vì giaùo hoùa chuùng sinh, neân thò hieän chòu sinh töû; tuy ñaõ lìa taát caû caùc neûo nhöng ñeå giaùo hoùa chuùng sinh laïi thò hieän vaøo caùc neûo; laø choã ôû cuûa baäc, tuy thöïc haønh taâm Töø nhöng ñoái vôùi caùc chuùng sinh cuõng khoâng coù luyeán aùi; laø choã ôû cuûa baäc, tuy thöïc haønh taâm bi maø ñoái vôùi caùc chuùng sinh cuõng khoâng coù chaáp tröôùc; laø choã ôû cuûa baäc, tuy thöïc haønh taâm hoan hyû nhöng vì quaùn chieáu khoå cuûa chuùng sinh, neân taâm thöôøng thöông xoùt; laø choã ôû cuûa baäc, tuy thöïc haønh phaùp xaû maø khoâng xaû boû vieäc lôïi ích cuûa ngöôøi; laø choã ôû cuûa baäc, tuy thöïc haønh chín thöù cuûa Thieàn ñònh maø khoâng nhaøm chaùn xa lìa vieäc thoï sinh ôû Duïc giôùi; laø choã ôû cuûa baäc, tuy bieát taát caû phaùp khoâng sinh, khoâng dieät, nhöng vôùi thöïc teá cuõng khoâng chöùng ñaéc; laø choã ôû cuûa baäc, tuy vaøo ñöôïc ba cöûa giaûi thoaùt maø khoâng chaáp thuû vaøo giaûi thoaùt cuûa haøng Thanh vaên; laø choã ôû cuûa baäc, tuy quaùn chieáu veà boán Thaùnh ñeá maø khoâng truï vaøo thaønh quaû tieåu thöøa; laø choã ôû cuûa baäc, tuy quaùn chieáu saâu xa vaøo phaùp duyeân khôûi maø khoâng truï vaøo söï roát raùo cuûa tòch dieät; laø choã ôû cuûa baäc, tuy tu taùm Chaùnh ñaïo maø khoâng xa lìa vónh vieãn theá gian; laø choã ôû cuûa baäc, tuy vöôït thoaùt khoûi ñòa vò phaøm phu maø khoâng rôi vaøo haøng Thanh vaên hay Bích-chi-phaät; laø choã ôû cuûa baäc, tuy quaùn chieáu vieäc oâm giöõ naêm uaån, maø khoâng

hoaøn toaøn tieâu dieät caùc uaån; laø choã ôû cuûa baäc, tuy ñaõ ra khoûi boán ma maø khoâng bieät caùc caûnh giôùi cuûa ma; laø choã ôû cuûa baäc, tuy khoâng ñaém chìm vaøo saùu xöù nhöng khoâng hoaøn toaøn huûy dieät saùu xöù, laø choã ôû cuûa baäc, tuy an truï vaøo chaân nhö maø khoâng rôi vaøo Nieát- baøn; laø choã ôû cuûa baäc, tuy giaûng noùi taát caû thöøa maø khoâng boû Ñaïi thöøa. Laâu ñaøi vó ñaïi naøy laø choã ôû cuûa baäc truï voâ löôïng caùc coâng ñöùc nhö vaäy.

Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi chaép tay chieâm ngöôõng, moät taâm cung kính, noùi keä

raèng:

*Ngaøi laø ñaïi Bi trí thanh tònh Ñaáng Töø Thò lôïi ích theá gian*

*Tröôûng töû cuûa Phaät, Baäc quaùn ñænh Thuaän theo suy nghó vaøo caûnh Phaät Taát caû con Phaät ñeàu nghe tieáng Truï caûnh ñaïi trí moân giaûi thoaùt*

*Du haønh phaùp giôùi taâm khoâng ñaém. Ñaây laø choã ôû baäc Toái thöôïng*

*Trí, Giôùi, Nhaãn, Taán, Thieàn, Trí tueä Phöông tieän, Nguyeän, Löïc vaø Thaàn thoâng Phaùp, caùc ñoä Ñaïi thöøa nhö vaäy.*

*Ñaây laø choã ôû baäc ñaày ñuû*

*Trí tueä roäng lôùn nhö hö khoâng Bieát taát caû phaùp trong ba ñôøi*

*Khoâng ngaïi, khoâng nöông, khoâng chaáp giöõ Choã ôû cuûa Phaät roõ caùc höõu*

*Bieát roõ hoaøn toaøn taát caû phaùp*

*Khoâng taùnh, khoâng sinh, khoâng choã nöông Chim bay treân khoâng ñöôïc töï taïi.*

*Ñaây laø choã ôû voâ sôû uùy*

*Bieát roõ ba ñoäc taùnh chaân thaät*

*Nhaân duyeân phaân bieät khôûi hö voïng Ñoù cuõng khoâng chaùn naø caàu ra Ñaây laø choã ôû ngöôøi thanh tònh*

*Ba cöûa giaûi thoaùt, taùm Thaùnh ñaïo Caùc uaån, xöù, giôùi vaø duyeân khôûi Ñeàu quaùn saùt ñöôïc khoâng coõi tòch Ñaây laø choã ôû ngöôøi khoân kheùo*

*Coõi nöôùc möôøi phöông vaø chuùng sinh Duøng trí voâ ngaïi quaùn saùt khaép*

*Roõ taùnh ñeàu khoâng khoâng phaân bieät Ñaây laø choã ôû ngöôøi tòch dieät*

*Ñi khaép phaùp giôùi ñeàu chaúng ngaïi Mong caàu taùnh haïnh baát khaû ñaéc Nhö gioù treân khoâng, khoâng choã ñi. Ñaây laø choã ôû baäc khoâng nöông Thaáy caùc chuùng sinh ôû ñöôøng aùc Chòu caùc khoå sôû khoâng choã veà*

*Chieáu aùnh ñaïi Töø laøm heát khoå. Ñaây laø choã ôû baäc thöông xoùt*

*Thaáy caùc chuùng sinh maát chaùnh ñaïo. Ví nhö maét muø ñi ñöôøng hieåm*

*Daãn hoï ñi vaøo thaønh giaûi thoaùt. Ñaây laø choã ôû ñaïi Ñaïo sö*

*Thaáy caùc chuùng sinh vaøo löôùi ma Sinh, laõo, beänh, töû luoân böùc baùch Khieán hoï giaûi thoaùt ñöôïc an oån. Ñaây laø choã ôû ngöôøi duõng maõnh Thaáy caùc chuùng sinh treû beänh meâ Neân phaùt roäng lôùn taâm thöông xoùt Thuoác trí cam loà ñeå tröø dieät.*

*Ñaây laø choã ôû Ñaïi Y vöông*

*Thaáy caùc chuùng sinh trong bieån höõu Ñaém chìm ñau ñôùn chòu caùc khoå Thuyeàn phaùp ñaïi Bi ñem cöùu hoï.*

*Ñaây laø choã ôû baäc thieän ñoä Thaáy caùc chuùng sinh ôû bieãn meâ Luoân phaùt taâm Boà-ñeà dieäu baûo Ñeå vaøo trong ñoù maø cöùu ñoä.*

*Ñaây laø choõ ôû ngöôøi ñaùnh baét Luoân duøng ñaïi nguyeän maét Töø bi Quaùn khaép taát caû caùc chuùng sinh Tuøy theo bieån höõu maø cöùu thoaùt. Ñaây laø choã ôû vua Dieäu Sí*

*Gioáng nhö nhaät nguyeät ôû hö khoâng Chieáu khaép theá gian khoâng boû soùt Trí nguyeän aùnh saùng cuõng nhö vaäy. Ñaây laø choã ôû baäc soi ñôøi*

*Boà-taùt vì daïy moät chuùng sinh Taän khaép vò lai voâ löôïng kieáp Khoâng chæ moät ngöôøi maø taát caû. Ñaây laø choã ôû baäc cöùu ñôøi*

*ÔÛ moät coõi nöôùc daïy chuùng sinh Taän kieáp vò lai khoâng ngöøng nghæ ÔÛ moät coõi nöôùc nhö möôøi phöông Ñaây laø choã ôû yù kieân coá*

*Giaùo phaùp cuûa Phaät khaép möôøi phöông Moät laàn ngoài nghe ghi nhaän heát*

*Taän kieáp vò lai chí khoâng chaùn. Ñaây laø choã ôû ngöôøi bieån trí*

*Ñi khaép taát caû bieån theá giôùi Vaøo khaép taát caû bieån ñaïo traøng*

*Cuùng döôøng taát caû bieån Nhö Lai.*

*Ñaây laø choã ôû baäc tu haønh*

*Tu haønh taát caû bieån dieäu haïnh Phaùt sinh voâ bieân bieån ñaïi nguyeän Nhö vaäy traûi qua bieån caùc kieáp.*

*Ñaây laø choã ôû baäc coâng ñöùc Ñaàu moät sôïi loâng voâ löôïng coõi*

*Kieáp Phaät chuùng sinh khoâng theå noùi Thaáy saùng nhö vaäy ñeàu cuøng khaép. Ñaây laø choã ôû maét voâ ngaïi*

*Moät nieäm bao goàm voâ bieân kieáp Coõi nöôùc chö Phaät vaø chuùng sinh Voâ ngaïi phöôùc trí Ba-la-maät.*

*Ñaây laø choã ôû baäc ñuû ñöùc*

*Möôøi phöông coõi Phaät nhö vi traàn Taát caû bieån lôùn, thaønh töøng gioït Boà-taùt phaùt nguyeän soá nhö vaäy.*

*Ñaây laø choã ôû baäc voâ ngaïi*

*Thaønh töïu Toång trì cuõa Tam-muoäi Ñaïi nguyeän caùc thieàn vaø giaûi thoaùt Moãi moãi ñeàu ôû voâ bieân kieáp.*

*Ñaây laø choã ôû chaân Phaät töû Voâ löôïng, voâ bieân chö Phaät töû*

*Thuyeát nhieàu loaïi phaùp ñoä chuùng sinh Cuõng noùi caùc ngheà ôû theá gian.*

*Ñaây laø choã ôû baäc tu haønh*

*Thaønh töïu thaàn thoâng trí phöông tieän Phaùp moân tu haønh nhö huyeãn dieäu Möôøi phöông naêm coõi ñeàu hieän sinh. Ñaây laø choã ôû baäc voâ ngaïi*

*Boà-taùt töø luùc môùi phaùt taâm Tu haønh ñaày ñuû taát caû haïnh*

*Hoùa thaân voâ löôïng khaép phaùp giôùi. Ñaây laø choã ôû baäc thaàn löïc*

*Moät nieänm thaønh töï ñaïo Boà-ñeà Taïo khaép voâ bieân nghieäp trí tueä Tình ñôøi lo nghó chaéc phaùt cuoàng. Ñaây laø choã ôû baäc khoù löôøng*

*Thaønh töïu thaàn thoâng khoâng chöôùng ngaïi Du haønh phaùp giôùi ñeàu cuøng khaép*

*Taâm kia chöa töøng coù sôû ñaéc. Ñaây laø choã ôû baäc tònh tueä*

*Boà-taùt tu haønh tueä voâ ngaïi Nhaäp vaøo caùc coõi khoâng bò ñaém*

*Duøng trí khoâng hai chieáu saùng khaép. Ñaây laø choã ôû baäc voâ ngaõ*

*Roõ taùnh hö khoâng trí bình ñaúng*

*Xöa nay vaéng laëng choã khoâng nöông Luoân ñi nhö vaäy trong caûnh giôùi.*

*Ñaây laø choã ôû ngöôøi Ly caáu*

*Thaáy khaép chuùng sinh thoï caùc khoå Phaùt taâm nhaân töø ñaïi trí tueä Nguyeän luoân lôïi ích caùc theá gian Ñaây laø choã ôû baäc thöông xoùt.*

*Phaät töû truï ôû ñaây*

*Hieän khaép tröôùc chuùng sinh Gioáng nhö vaàng nhaät nguyeät Tröø khaép toái sinh töû.*

*Phaät töû truï ôû ñaây*

*Thuaän khaép taâm chuùng sinh Bieán hieän voâ löôïng thaân Ñaày ñuû möôøi phöông coõi.*

*Phaät töû truï ôû ñaây*

*Ñi khaép caùc theá gian Taát caû choã Nhö Lai*

*Voâ löôïng, voâ bieân kieáp. Phaät töû truï ôû ñaây*

*Xöùng löôøng caûnh giôùi Phaät Voâ löôïng, voâ soá kieáp*

*Taâm kia khoâng nhaøm chaùn. Phaät töû truï ôû ñaây*

*Moãi nieäm vaøo Tam-muoäi Moåi moãi moân Tam-muoäi Khai saùng caùc caûnh Phaät. Phaät töû truï ôû ñaây*

*Ñeàu bieát taát caû coõi Voâ löôïng, voâ soá kieáp*

*Chuùng sinh danh hieäu Phaät Phaät töû truï ôû ñaây*

*Moät nieäm goàm caùc kieáp Xa lìa caùc voïng töôûng Tuøy thuaän vôùi chuùng sinh. Phaät töû truï ôû ñaây*

*Tuï taäp caùc Tam-muoäi Moãi moãi trong taâm nieäm Bieát roõ phaùp ba ñôøi.*

*Phaät töû truï ôû ñaây*

*Kieát giaø thaân baát ñoäng Hieän khaép coõi vaø neûo Ñem lôïi cho chuùng sinh Phaät töû truï ôû ñaây*

*Uoáng caùc bieån phaùp Phaät Vaøo saâu bieån trí tueä*

*Ñaày ñuû bieån coâng ñöùc Phaät töû truï ôû ñaây*

*Ñeàu bieát soá caùc coõi Soá ñôøi, soá chuùng sinh Soá Phaät baát tö nghì Phaät töû truï ôû ñaây*

*Moät nieäm ñeàu roõ ñöôïc Taát caû trong ba ñôøi Thaønh hoaïi cuûa caùc coõi. Phaät töû truï ôû ñaây*

*Bieát khaép haïnh nguyeän Phaät Choã tu haønh Boà-taùt*

*Caên taùnh chuùng sinh muoán. Phaät töû truï ôû ñaây*

*Thaáy trong moät cöïc vi Ñaïo traøng voâ löôïng coõi Chuùng sinh vaø caùc kieáp Nhö trong moät cöïc vi Caùc cöïc vi ñeàu vaäy*

*Heát thaûy ñeàu ñaày ñuû Nôi nôi ñeàu khoâng ngaïi. Phaät töû truï ôû ñaây*

*Thaáy khaép taát caû phaùp Ñôøi vaø coõi chuùng sinh Khoâng sinh khoâng choã coù Quaùn saùt caùc chuùng sinh Caùc phaùp, caùc Nhö Lai Caùc coõi, caùc sôû nguyeän Ba ñôøi ñeàu bình ñaúng.*

*Phaät töû truï ôû ñaây*

*Giaùo hoùa caùc chuùng sinh Cuùng döôøng chö Nhö Lai Suy nghó taùnh caùc phaùp Voâ löôïng ngaøn vaïn kieáp Choã tu haønh nguyeän trí Roäng lôùn khoâng theå löôøng Ca ngoäi chaúng theå taän Caùc ñaïi duõng maõnh kia*

*Thöïc haønh khoâng chöôùng ngaïi An truï ôû trong naøy.*

*Con chaép tay leã kính Tröôûng töû cuûa Nhö Lai Baäc töø thò thaùnh ñöùc*

*Con nay cung kính leã Nguyeän nhôù nghó tôùi con.*

