*Phaåm 29:* **NHÖ LAI TÖÔÙNG HAÛI**

1. **Giaûi thích teân goïi:** Nhö Lai laø neâu roõ con ngöôøi hieån baøy veà ñöùc, Töôùng Haûi laø döïa vaøo con ngöôøi hieån baøy veà töôùng. Phöôùc baùo hieám thaáy, thaân töôùng saùng ngôøi, danh töôùng vaø töôùng ñöùc roäng lôùn tích chöùa saâu thaúm nhö bieån. Ñoái chieáu baûn tieáng Phaïm goïi laø phaåm Nhö Lai Thaäp Thaân Töôùng Haûi phaåm, bôûi vì töôùng saâu roäng thuoäc veà möôøi thaân.
2. **YÙ ñöa ra:** Neáu döïa theo xa thì phaåm naøy vaø phaåm tröôùc gioáng nhau, giaûi ñaùp caâu hoûi sau veà quaû ñöùc cuûa Phaät trong hoäi Phoå Quang. Neáu döïa theo gaàn thì phaåm tröôùc toång quaùt trình baøy veà phaùp cuûa quaû, phaåm naøy rieâng bieät hieån baøy veà ñöùc cuûa töôùng, cho neân ñöa ra.

**C .Toâng thuù:** Chính thöùc phaân roõ veà voâ bieân Töôùng haûi cuûa quaû Phaät, laáy ñoù laøm Toâng. Giaûi thích rieâng bieät veà nghóa naøy sô löôïc ñöa ra taùm moân:

Moät: Giaûi thích teân goïi: Trí Luaän quyeån thöù naêm: “Hoûi: Nghóa veà töôùng theá naøo? Ñaùp: Deã daøng nhaän bieát cho neân goïi laø Töôùng, nhö nöôùc khaùc vôùi löûa, bôûi vì töôùng cho neân nhaän bieát.” Giaûi thích raèng: Nghóa veà saùng toû, nghóa veà roõ raøng, nghóa veà neâu ra taùch bieät laø nghóa cuûa Töôùng.

Hai: Theå taùnh: Ba möôi hai töôùng naøy, thì Tieåu thöøa ñeàu laáy saéc hình laøm Theå. Neáu nhö Ñaïi thöøa thì Sô giaùo döïa vaøo Du-giaø laáy boán caên ôû trong hai möôi hai caên laøm Theå: a) Nhaõn caên; b) Thieät caên; c) Nam caên; d) Thaân caên. Neáu döïa vaøo Chung giaùo thì theo luaän Ñoái Phaùp laáy Ñònh-Tueä laøm Theå. Laïi thaâu nhieáp töôùng ñöa veà goác chæ laø Thöùc thanh tònh laøm Theå. Laïi thaâu nhieáp duyeân ñöa veà thaät laø chæ laø Chaân Nhö laøm Taùnh. Neáu nhö Vieân giaùo thì Töôùng haûi laáy phaùp giôùi voâ taän laøm Taùnh.

Ba: Chuûng loaïi: Döïa vaøo kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi coù ba loaïi: 1) Noùi toùm löôïc trong toùm löôïc coù ba möôi hai töôùng; 2) Noùi toùm löôïc coù taùm vaïn boán ngaøn töôùng; 3) Noùi môû roäng coù voâ löôïng töôùng; nhö trong kinh Taïp Hoa vì Phoå Hieàn-Hieàn Thuû… maø noùi. Giaûi thích raèng: Taïp Hoa töùc laø teân goïi khaùc cuûa Hoa Nghieâm, töôùng nhö soá vi traàn cuûa möôøi theá giôùi Lieân Hoa Taïng trong phaåm naøy goïi laø voâ löôïng. Trong ba loaïi naøy, loaïi ñaàu chæ laø Tieåu thöøa, loaïi tieáp bao goàm loaïi tröôùc laø Tam thöøa, loaïi sau coù ñuû hai loaïi tröôùc laø Nhaát thöøa. Laïi loaïi ñaàu chæ rieâng Ñòa tieàn nhìn thaáy, loaïi tieáp chæ rieâng Ñòa thöôïng nhìn thaáy, loaïi sau bao goàm naêm phaàn vò nhìn thaáy. Laïi loaïi ñaàu chæ laø töôùng cuûa Hoùa thaân, loaïi tieáp

chæ laø töôùng cuûa Baùo thaân, loaïi sau laø töôùng cuûa möôøi thaân.

Boán: Ñöa ra nhaân: Sô löôïc trình baøy veà baûy loaïi: 1) Döïa vaøo Trí Luaän thì ba möôi hai töôùng naøy ñeàu laáy Boá thí laøm nhaân, trong luaän aáy moãi moät loaïi döïa theo Boá thí khaùc nhau ñeå taùch bieät giaûi thích ñöa ra. 2) Döïa vaøo luaän Du Giaø-Ñòa Trì thì ñeàu laáy Trì giôùi laøm nhaân. 3) Trong kinh coù nôi laáy Nhaãn nhuïc laøm nhaân. 4) Kinh Thieän Sinh laáy Ñaïi Bi laøm nhaân, kinh aáy noùi ba möôi hai töôùng naøy chính laø quaû baùo cuûa Ñaïi Bi. 5) Kinh Laêng Giaø vaø kinh Nhö Lai Taïng, ñeàu noùi haèng sa coâng ñöùc trong Nhö Lai Taïng ñaày ñuû ba möôi hai töôùng, töùc laø laáy Taïng taùnh laøm nhaân. 6) Döïa vaøo kinh Nieát Baøn thì laáy möôøi thieän laøm nhaân. 7) Döïa vaøo kinh Ñaïi Taäp quyeån thöù baûy thì ba möôi hai töôùng, nhaân sinh ra moãi moät töôùng khaùc nhau. Giaûi thích raèng: Bôûi vì vaïn ñöùc vieân dung cuûa quaû Phaät, hoaëc laø moät haïnh bao goàm caûm ñöôïc nhieàu töôùng, hoaëc laø vaïn haïnh cuøng thaønh töïu moät töôùng, hoaëc laø taùnh caàn ñeán Lieãu nhaân maø chæ noùi laø haïnh, hoaëc laø haïnh chöùng lyù, thaønh töïu chæ döïa theo Taùnh ñaày ñuû.

Naêm: Tích luõy maø thaønh: Trí Luaän quyeån thöù naêm noùi: “Moãi moät töôùng ñeàu laø do traêm phöôùc maø thaønh töïu. Traêm phöôùc aáy, hoaëc laø duøng phöôùc cuûa moät Chuyeån Luaân Thaùnh Vöông laøm moät, nhö vaäy ñeám ñeán soá traêm. Hoaëc laø duøng phöôùc cuûa moät Ñeá Thích laøm moät. Hoaëc laø duøng phöôùc cuûa moät Thieân Vöông Tha Hoùa laøm moät. Hoaëc laø noùi tröø ra Boà- taùt Boå xöù, coøn laïi phöôùc cuûa taát caû chuùng sinh laøm moät. Hoaëc laø noùi cuøng caûm ñöôïc phöôùc cuûa moät Tam thieân Ñaïi thieân theá giôùi laøm moät. Hoaëc laø noùi nhö taát caû chuùng sinh trong Ñaïi thieân theá giôùi ñeàu muø maét, moät ngöôøi chöõa laønh; taát caû moïi ngöôøi bò thuoác ñoäc, moät ngöôøi chöõa laønh; taát caû moïi ngöôøi phaûi cheát, moät ngöôøi cöùu thoaùt; taát caû moïi ngöôøi phaù giôùi-phaù kieán, moät ngöôøi daïy cho Tònh giôùi-Chaùnh kieán; nhö vaäy ñeàu laøm moät phöôùc, ñeám ñeán soá traêm... Hoaëc laø noùi phöôùc ñöùc khoâng theå naøo löôøng tính-khoâng theå naøo ví duï… laøm moät, cho ñeán soá traêm.” Giaûi thích raèng: Luaän aáy döïa theo Tieåu thöøa vaø Sô giaùo… maø noùi. Neáu döïa theo Töôùng haûi naøy thì do phöôùc voâ taän maø thaønh töïu. Vaên treân noùi: Caàu tìm giôùi haïn cuûa hö khoâng haõy coøn coù theå ñaït ñöôïc, moät loã chaân loâng cuûa Phaät khoâng coù beán bôø giôùi haïn, vaäy thì hoaëc laø lôùn hay nhoû ñeàu ñaày ñuû phaùp giôùi, ñeàu khoâng coù haïn löôïng.

Saùu: Thôøi gian tu taäp: Ba möôi hai töôùng, neáu Tieåu thöøa vaø Sô giaùo thì trong traêm kieáp sau ba Taêng-kyø tu nghieäp rieâng bieät veà töôùng toát, neáu nhö raát chaäm thì traêm kieáp, hoaëc laø vöôït leân treân chín kieáp…, nhö Trí Luaän quyeån thöù naêm noùi. Neáu nhö Chung giaùo trôû ñi, töø luùc môùi

phaùt taâm tu nhaân-ñaày ñuû quaû, thì ngay luùc aáy hoaëc laø do Tu maø sinh ra, hoaëc laø do Tu maø hieån baøy. Neáu nhö Nhaát thöøa thì Töôùng haûi tu taäp traûi qua voâ löôïng kieáp.

Baûy: Kieán laäp: Trí Luaän quyeån thöù naêm noùi: “Hoûi: Töôùng cuûa Boà-taùt vì sao chæ laø ba möôi hai töôùng chöù khoâng nhieàu-khoâng ít? Ñaùp: Coù ngöôøi noùi bôûi vì ñoan chaùnh khoâng taïp loaïn, neáu ít thì khoâng ñoan chaùnh, neáu nhieàu thì thaân töôùng taïp loaïn.” Laïi trong kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi noùi: “Phaät xuaát hieän ôû theá gian neâu ra gioáng nhö moïi ngöôøi, cho neân noùi ba möôi hai töôùng; vì hôn haún chö Thieân, cho neân noùi taùm möôi veû ñeïp; vì caùc Boà-taùt, cho neân noùi taùm vaïn boán ngaøn töôùng; bôûi vì Boà-taùt voán tu taùm vaïn boán ngaøn caùc Ñoä haïnh.” Treân ñaây laø döïa theo Tam thöøa… maø noùi; neáu Nhaát thöøa thì töôùng nhö soá vi traàn cuûa möôøi Lieân Hoa Taïng naøy, laø thuyeát giaûng cho Phoå Hieàn…, bôûi vì tu voâ taän Haïnh haûi cuûa Phoå Hieàn.

Taùm: Trình baøy veà nghieäp duïng: Nhaát thöøa thì nghieäp duïng noùi nhö phaåm Tieåu Töôùng, Thöøa khaùc thì töôùng duïng nhö noùi rieâng bieät.

**D. Giaûi thích vaên:** Trình baøy veà Töôùng haûi cuûa Phaät roäng khaép phaùp giôùi, voán laø Phoå Hieàn thuyeát giaûng. Trong vaên coù ba: Moät, Nhaän lôøi thuyeát giaûng khuyeân nhuû laéng nghe; Hai, Sô löôïc thuyeát giaûng veà chín möôi boán töôùng; Ba, Môû roäng keát luaän veà soá vi traàn trong möôøi Lieân Hoa Taïng.

Ngay trong phaàn hai laø sô löôïc thuyeát giaûng, töôùng Ñaïi coù chín möôi boán loaïi, trình baøy veà choã döïa cuûa töôùng coù möôøi chín nôi, nhöng trong moãi moät töôùng ñeàu coù boán nghóa: 1) Neâu ra teân goïi cuûa töôùng; 2) Hieån baøy veà Theå trang nghieâm cuûa töôùng; 3) Trình baøy veà nghieäp duïng aùnh saùng cuûa töôùng; 4) Phaân roõ veà nghieäp duïng thaønh töïu lôïi ích. Cuõng coù töôùng khoâng ñaày ñuû boán nghóa, ñeán vaên seõ bieát.

Ñaàu tieân trình baøy veà töôùng treân ñænh ñaàu, cuoái cuøng trình baøy veà töôùng döôùi chaân. Döïa vaøo kinh Quaùn Phaät coù quaùn thuaän-quaùn ngöôïc, töø ñænh ñaàu daàn daàn xuoáng phía döôùi laø trình baøy veà quaùn thuaän, töø döôùi chaân daàn daàn leân phía treân laø trình baøy veà quaùn ngöôïc; nay voán laø hieån baøy veà quaùn thuaän.

**Thöù nhaát:** Töôùng ñænh ñaàu coù ba möôi hai loaïi töôùng, vì sao trong naøy sô löôïc trình baøy veà töôùng ôû möôøi chín nôi, nhieàu ít khoâng gioáng nhau, laø giaûi thích veà töôùng naøy ñeàu voâ taän, chæ tuøy theo noùi ít nhieàu chöù khoâng quyeát ñònh bôûi nhieàu ít.

Hoûi: Ñaõ ñeàu laø voâ taän, vì sao töôùng ñænh ñaàu nhieàu nhaát?

Ñaùp: Bôûi vì thuø thaéng nhaát, cho neân kinh Thieän Sinh noùi: “Taát caû

phöôùc ñöùc voán coù ôû theá gian khoâng baèng coâng ñöùc moät sôïi loâng cuûa Nhö Lai, coâng ñöùc taát caû caùc sôïi loâng cuûa Nhö Lai khoâng baèng coâng ñöùc cuûa moät veû ñeïp, tuï hoäi coâng ñöùc cuûa taùm möôi veû ñeïp khoâng baèng coâng ñöùc cuûa moät töôùng toát, coâng ñöùc cuûa taát caû töôùng toát khoâng baèng coâng ñöùc cuûa moät töôùng Baïch haøo, coâng ñöùc cuûa töôùng Baïch haøo laïi khoâng baèng coâng ñöùc cuûa töôùng Voâ kieán ñaûnh.”

Trong töôùng ñænh ñaàu, ñaàu laø baûy töôùng chính thöùc trình baøy veà töôùng ñænh ñaàu, sau laø hai möôi laêm töôùng rieâng bieät hieån baøy veà trang nghieâm.

***Trong moân moät:*** 1) Goïi laø Minh tònh, ñoái chieáu baûn tieáng Phaïm goïi laø Tyø-loâ-giaù-na, phieân dòch ñaày ñuû goïi laø Quang minh bieán chieáu trang nghieâm. 2) Ba möôi hai loaïi quyù baùu duøng ñeå trang nghieâm, laø chính thöùc hieån baøy veà Theå cuûa töôùng ñaày ñuû ñöùc; trong giaûi thích teân goïi, chöõ Tònh töùc laø nghóa veà Trang nghieâm. 3) Phaùt ra khaép nôi… laø phaân roõ veà nghieäp duïng cuûa aùnh saùng phaùt ra, ñaây laø giaûi thích veà chöõ Minh, töùc laø nghóa cuûa Quang minh. 4) Soi chieáu khaép nôi… laø trình baøy veà töôùng thaønh töïu lôïi ích cuûa nghieäp duïng, töùc laø giaûi thích veà nghóa cuûa Bieán chieáu. Moät moân naøy cuõng laø toång quaùt-cuõng laø rieâng bieät, bôûi vì neâu ra ba möôi hai töôùng voán laø toång quaùt, bôûi vì trong ba möôi hai töôùng laø moân thöù nhaát cho neân cuõng laø rieâng bieät.

***Trong moân hai:*** Töø “Vieân maõn…” trôû xuoáng laø trình baøy veà Theå cuûa töôùng ñaày ñuû ñöùc. 3) Töø “Kim cang…” trôû xuoáng laø hieån baøy veà nghieäp duïng cuûa aùnh saùng, khôûi leân aùnh saùng naøy ôû theá giôùi kia, cho neân noùi laø ñaõ khôûi leân, ñaây laø giaûi thích teân goïi veà voâ löôïng phöông tieän cuûa Phaät. 4) Soi chieáu khaép nôi phaùp giôùi laø hieån baøy veà nghieäp duïng thaønh töïu lôïi ích, bôûi vì chöùng ñöôïc Lyù thuoäc phaùp giôùi, bôûi vì soi chieáu Söï thuoäc phaùp giôùi.

***Trong moân ba:*** Ñaàu laø taän cuøng Söï khaép nôi Lyù, ñaày ñuû Quaû bao goàm Nhaân, cho neân goïi laø ñaày khaép phaùp giôùi. Maây laø nghóa veà roäng khaép, nghóa veà laøm cho lôïi ích, nghóa veà khoâng coù nguoàn goác, nghóa veà khoâng coù ngaên ngaïi, nghóa veà hieän roõ töôùng, nghóa veà tuoân möa, laø nghóa cuûa maây. Sau ñeàu döïa theo ñaây.

***Trong moân boán:*** Goïi laø soi chieáu khaép nôi coù hai nghóa: a) Trong töôùng hieän roõ coõi Phaät khoù nghó baøn, goïi laø soi chieáu khaép nôi; b) AÙnh saùng cuûa Phaät soi chieáu roõ raøng phaùp giôùi, goïi laø soi chieáu khaép nôi.

***Trong moân naêm:*** Töø “Ma-ni baûo vöông…” trôû xuoáng laø trình baøy nghóa thöù hai veà Theå cuûa töôùng ñaày ñuû ñöùc, trong giaûi thích teân goïi laø vaät baùu Löu ly. 3) Töø “Phoå chieáu…” trôû xuoáng laø phaân roõ veà nghieäp

duïng cuûa töôùng aùnh saùng, trong giaûi thích teân goïi laø soi chieáu khaép nôi, ca ngôïi Phaät… laø toùm löôïc ñöa ra nhaân ñôøi tröôùc. 4) Töø “Taát phoùng…” trôû xuoáng laø chính thöùc hieån baøy veà thaønh töïu lôïi ích, trong giaûi thích teân goïi laø nghóa veà vaàng maây Ñaïi töï taïi.

***Trong moân saùu:*** 1) Teân goïi vaø Theå hôïp laïi neâu ra. 2) Töø “Phoùng chö quang minh…” trôû xuoáng laø nghieäp vaø lôïi ích saùng ngôøi nhö nhau, nghóa laø bôûi vì bình ñaúng soi chieáu khaép nôi phaùp giôùi, ñeàu duøng ngoïn ñeøn chaùnh phaùp vaø aâm thanh giaùo phaùp, khieán cho coâng ñöùc cuûa Boà-taùt quyeát ñònh bôûi voâ löôïng traøng baùu thuoäc töôùng ly caáu cuûa Phaät.

***Trong moân baûy:*** Töø “Y na…” trôû xuoáng laø hieån baøy veà Theå cuûa töôùng ñaày ñuû ñöùc. Y-na-la, Trung Hoa noùi laø Chuû, töùc laø Thieân chuû quyù baùu, ñeàu laø nghóa veà ñaùng quyù… ñaày ñuû saùu loaïi nghóa cho neân goïi laø Baûo, nghóa veà töï taïi… cho neân goïi laø Vöông, ñeàu laø ñöùc voâ chöôùng ngaïi cuûa quaû Phaät; ñaây laø giaûi thích veà aùnh saùng cuûa Phaät. 3) Töø “Phoå chieáu…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp, giaûi thích veà nghóa vaàng maây roäng lôùn coù theå bieát.

Töø ñaây trôû xuoáng coù hai möôi laêm loaïi töôùng trang nghieâm ñænh ñaàu. Trong ñoù:

***Trong moân moät:*** Töø “Löu-ly, Ma-ni…” trôû xuoáng laø trình baøy veà nghieäp duïng vaø lôïi ích, giaûi thích veà nghóa cuûa aùnh saùng thaønh töïu vieân maõn, coù theå bieát.

***Trong moân hai:*** 1) Teân goïi vaø Theå cuøng neâu ra. 2) Töø “Voâ löôïng theá giôùi…” trôû xuoáng laø hieån baøy veà nghieäp duïng, giaûi thích veà vaàng maây aùnh saùng. 3) Töø “Xuaát sinh voâ löôïng…” trôû xuoáng laø trình baøy veà töôùng thaønh töïu lôïi ích, thuyeát giaûng veà Ñaïi phaùp saâu xa, giaûi thích veà kho taøng cuûa haïnh Boà-taùt.

***Trong moân ba:*** Phaùt ra maøu saéc Löu-ly… laø trình baøy nghóa thöù ba veà nghieäp duïng, trình baøy veà aùnh saùng nôi thaân-aâm thanh-trí tueä laø giaûi thích veà vaàng maây soi chieáu khaép nôi.

***Trong moân boán:*** Töø “Ö nhaát thieát…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, coù môû thoâng giaùc ngoä-loaïi tröø chöôùng ngaïi, giaûi thích veà nghóa cuûa vaàng maây giaùc ngoä.

***Trong moân naêm:*** Nghieäp duïng nuoâi lôùn Trí thaân, laø giaûi thích veà Taâm haûi vöông trong Theå; nuoâi lôùn Phaùp thaân laø giaûi thích veà Phaùp baûo Nhö yù, khieán cho thaân aáy ñaày ñuû Töôùng haûi cuûa Nhö Lai.

***Trong moân saùu:*** Ñaàu laø hoa quyù baùu trang nghieâm quoác ñoä, sau laø boán haïnh trang nghieâm con ngöôøi, hoaëc laø boán Nhieáp, hoaëc laø boán Voâ löôïng… cuõng thích hôïp. Ñaàu laø töôùng trang nghieâm thuoäc Söï phaùp giôùi,

sau laø haïnh trang nghieâm thuoäc Lyù phaùp giôùi, cho neân goïi laø taát caû ñeàu trang nghieâm.

***Trong moân baûy:*** Trình baøy veà Phaät ñoái vôùi Tam-muoäi trong töøng nieäm nieäm hieän roõ Phaät, khieán cho caên cô coù theå nhìn thaáy, duøng ñieàu naøy laøm töôùng.

***Trong moân taùm:*** Töø trong yù nghieäp voâ chöôùng ngaïi cuûa Phaät maø phaùt sinh taát caû taùc duïng giaùo hoùa cuûa Y-Chaùnh, cho neân goïi laø Hoùa haûi.

***Trong moân chín:*** ÔÛ trong phaùp toøa aáy hieän roõ hình töôïng cuûa chö Phaät, goïi laø giaûi thoaùt; aùnh saùng dieãn thuyeát veà phaùp laøm trang nghieâm quoác ñoä goïi laø vaàng maây.

***Trong moân möôøi:*** Vaàng maây aùnh saùng cuûa Chaùnh phaùp trong nghieäp duïng laøm trang nghieâm thanh tònh taát caû, laø khai môû giaùc ngoä Boà-taùt khieán cho nhôø vaøo chuûng taùnh taêng theâm tu taäp Chaùnh haïnh, cho neân goïi laø trang nghieâm thanh tònh, töùc laø giaûi thích veà giaùc ngoä chuûng taùnh cuûa Phaät, nhöõng moân coøn laïi cuõng gioáng nhö vaäy.

***Trong moân möôøi moät:*** Töôùng cuûa phöôùc trí quaù khöù nhö voøng troøn hieån baøy roõ raøng, cho neân laáy laøm teân goïi.

***Trong moân möôøi hai:*** Taän cuøng phaùp giôùi trong ñænh cuûa hoa quyù baùu, Y-Chaùnh cuûa chö Phaät ñeàu hieän roõ trong ñoù, cho neân goïi laø vaàng maây töï taïi soi chieáu khaép nôi.

***Trong moân möôøi ba:*** Soi chieáu roäng khaép taát caû… goïi laø tieán vaøo taát caû.

***Trong moân möôøi boán:*** Goïi laø Minh tònh, neáu ñaày ñuû thì cuõng goïi laø Bieán chieáu trang nghieâm, trong Theå-Duïng giaûi thích ñaày ñuû veà teân goïi naøy coù theå bieát.

***Trong moân möôøi laêm:*** Duøng aùnh saùng cuûa Phaùp luaân khai môû giaùc ngoä taát caû, cho neân laáy laøm teân goïi.

***Trong moân möôøi saùu:*** Coù theå hieän roõ Boà-taùt ôû ñaïo traøng thaønh Phaät, goïi laø taát caû ñeàu trang nghieâm.

***Trong moân möôøi baûy:*** Hieän roõ nghieäp baùo cuûa chuùng sinh goïi laø nhaân cuûa phaùp giôùi, nhöng hieän roõ nhaân chaéc chaén keøm theo quaû, cho neân cuõng coù baùo.

***Trong moân möôøi taùm:*** Duøng Phaùp luaân che phuû khaép nôi taát caû theá giôùi goïi laø soi chieáu roäng khaép, laøm trang nghieâm khieán cho hieåu bieát saâu xa veà phaùp giôùi, cho neân noùi laø vaàng maây Phaùp luaân thanh tònh.

***Trong moân möôøi chín:*** Neâu ra vaø giaûi thích coù theå bieát.

***Trong moân hai möôi:*** Kheùo leùo tieán vaøo nhöõng phaàn vò nhö chuùng

sinh… soi chieáu hieän roõ phaùp giôùi, goïi laø vaàng maây ngoïn ñeøn thanh tònh.

***Trong moân hai möôi moát:*** Trí soi chieáu voâ löôïng caùc Tam Baûo haûi goïi laø phaân bieät phaùp giôùi, khieán cho taát caû chuùng sinh ñeàu phaân bieät roõ raøng veà söï vieäc ñaõ laøm, coù theå bieát.

***Trong moân hai möôi hai:*** AÙnh saùng trí tueä ngöng laïi khaép nôi phaùp giôùi hö khoâng, hieän roõ taát caû coâng ñöùc cuûa chö Phaät Boà-taùt, khieán cho ngöôøi ngaém nhìn khoâng heà thoûa maõn.

***Trong moân hai möôi ba:*** ÔÛ giöõa chaëng maøy phaùt ra aùnh saùng quyù baùu…, coå nhaân ñem ba töôùng sau cuoái naøy ñöa vaøo töôùng giöõa chaëng maøy, nay bôûi vì hai töôùng sau cuoái tieáp theo ñeàu laø töôùng ñænh ñaàu, moät loaïi sau cuøng laïi laø töôùng giöõa chaëng maøy. Moät töôùng naøy hoaëc laø ñan xen vôùi nhau, hoaëc laø cuõng duøng töôùng naøy ñeå trang nghieâm cho töôùng ñænh ñaàu, thuoäc veà töôùng ñænh ñaàu. Bôûi vì aùnh saùng soi chieáu khaép nôi thaønh töïu lôïi ích thuø thaéng, cho neân goïi laø vaàng maây röïc rôõ aùnh saùng quyù baùu.

***Trong moân hai möôi boán:*** Treân ñænh ñaàu theo thöù töï khôûi leân nhöõng söï trang nghieâm, nghóa laø trang nghieâm hieän roõ thaân Phaät, trang nghieâm hieän roõ coõi Phaät, trang nghieâm hieän roõ Boà-taùt, cho neân goïi laø vaàng maây trang nghieâm taát caû phaùp giôùi.

***Trong moân hai möôi laêm:*** Töôùng ñænh ñaàu cuûa Nhö Lai ñeàu coù naêng löïc nhö nhau.

Trong phaàn toång quaùt keát luaän: Tröôùc laø sô löôïc keát luaän veà ba möôi hai loaïi töôùng quyù baùu trang nghieâm, sau laø töôøng taän keát luaän veà trang nghieâm taát caû phaùp giôùi. Trí Luaän quyeån thöù naêm noùi ñænh ñaàu coù xöông troøn nhö cuoän troøn ôû treân ñænh ñaàu, kinh Quaùn Phaät Tam Muoäi noùi nhö töôùng cuoän troøn hôïp laïi. Treân ñaây laø ba möôi hai moân trình baøy veà töôùng ñænh ñaàu, xong.

**Thöù hai:** Trình baøy veà töôùng loâng maøy, trong ñoù coù moät töôùng. Trong giaûi thích coù hai: Tröôùc laø giaûi thích veà soi chieáu khaép nôi phaùp giôùi; sau töø “Xuaát sinh…” trôû xuoáng laø giaûi thích veà vaàng maây aùnh saùng roäng khaép. Trí Luaän noùi töôùng loâng traéng giöõa chaëng maøy sinh ra khoâng cao-khoâng thaáp, traéng ngaàn xoaùy troøn veà beân phaûi, duoãi ra daøi naêm thöôùc.

**Thöù ba:** Töôùng maét cuõng coù moät töôùng, trong giaûi thích: Tröôùc laø ñaõ nhìn thaáy khoâng heà ngaên ngaïi cho neân goïi laø töï taïi; sau laø aùnh maét hieän roõ Phaät cuõng goïi laø vaàng maây töï taïi. Trí Luaän noùi töôùng maét chaân thaät nhö hoa sen xanh töôi ñeïp, laïi nhö maét traâu chuùa loâng mi daøi ñeïp

khoâng roái loaïn.

**Thöù tö:** Töôùng muõi coù moät töôùng, coù theå bieát.

**Thöù naêm:** Töôùng löôõi coù boán töôùng. Trong töôùng moät trình baøy veà töôùng roäng vaø daøi: Tröôùc laø neâu ra teân goïi vaø Theå cuøng vôùi nhaân; tieáp ñeán soi chieáu khaép nôi… laø hieån baøy veà nghieäp duïng cuûa töôùng aáy; sau laø sinh ra… trình baøy veà töôùng cuûa lôïi ích. Trong töôùng hai giaûi thích veà töôùng naém giöõ cuûa löôõi, nghóa laø ôû beân trong löôõi naém giöõ, duøng caùc vaät baùu ñeå trang nghieâm cho neân noùi laø an truù, ñaây laø trình baøy veà ñaày ñuû ñöùc thuø thaéng. An truù taát caû caùc phaùp, laø trình baøy veà taát caû phaùp moân ñaõ noùi, ñeàu an truù naém giöõ ôû beân trong löôõi, ñaây laø trình baøy veà ñaày ñuû Ñaïi trí, cho neân löôõi naém giöõ goïi laø phaùp giôùi ñòa. Trong töôùng ba laø trình baøy veà töôùng cuûa ñaàu löôõi, trong ñoù töø “Xuaát sinh voâ löôïng…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, nghóa laø aùnh saùng soi chieáu Phaät haûi goïi laø thuaän vôùi phaùp giôùi; laïi dieäu aâm ñeán khaép moïi nôi cuõng goïi laø thuaän vôùi phaùp; laïi khieán cho chuùng sinh vui thích laéng nghe, thuaän theo tieán vaøo phaùp giôùi, cho neân thieát laäp teân goïi naøy. Trong töôùng boán cuõng laø töôùng cuûa ñaàu löôõi, töø “Xuaát sinh…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng: 1) AÂm thanh vi dieäu… laø ca ngôïi; 2) Ñöùc vi dieäu… laø che phuû; 3) Trí vi dieäu… laø tieán vaøo; 4) Quoác ñoä vi dieäu… laø hieän baøy cho neân goïi laø phaùp moân bình ñaúng. Trí Luaän noùi töôùng löôõi che kín maët ñeán chaân toùc ñöa vaøo mieäng cuõng khoâng ñaày.

**Thöù saùu:** Töôùng lôïi raêng. Trong Theå cuûa ñöùc: 1) Ñöùc thuø thaéng

trang nghieâm beân ngoaøi, Y-ñaø-ni-la, Trung Hoa noùi laø Ñeá thanh baûo. 2) Phaùp giôùi ñaày ñuû beân trong. 3) Ñaïi chuùng ñeàu ñaày ñuû, bôûi vì trong voøm raêng cuûa Phaät ñaõ ñaày ñuû, caùc phaùp giôùi ñòa ñeàu ôû trong ñoù, cho neân vaàng maây cuûa caùc Boà-taùt cuõng ñeàu ñaày ñuû ôû trong voøm raêng cuûa Phaät. Töø “Xuaát sinh…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, trong ñoù ñaõ soi chieáu möôøi phöông vaãn ôû trong voøm raêng, bôûi vì caùc phaùp giôùi khoâng chæ rieâng Lyù, vì vaäy chæ trong voøm raêng naøy ñaõ thaâu nhieáp toaøn boä phaùp giôùi, ñaàu-löng-tay-chaân cuõng ôû trong ñoù, möôøi phöông theá giôùi vaø caùc chuùng sinh, Boà-taùt, chö Phaät, taát caû ñeàu ôû trong naøy. Moân coøn laïi nhö hö khoâng, khoâng heà coù gì, nhöng töôùng cuûa voøm raêng khoâng lôùn, phaùp giôùi khoâng nhoû, toaøn boä ôû trong ñoù, töôùng beân ngoaøi roõ raøng, hö khoâng theá giôùi voâ bieân khoâng ra ngoaøi voøm raêng, ñoù goïi laø töôùng thuø thaéng cuûa Nhö Lai, khoâng phaûi laø caûnh giôùi suy nghó cuûa taâm thöùc. Moät töôùng naøy ñaõ nhö vaäy, töôùng coøn laïi ñeàu ví duï nhö vaäy.

**Thöù baûy:** Töôùng raêng cöûa coù boán, ñoù laø boán raêng cöûa: 1) Raêng cöûa

phía döôùi beân phaûi, caùc vaät baùu trang nghieâm laø trình baøy veà Theå ñaày ñuû

ñöùc, phaùt ra aùnh saùng roäng lôùn… laø trình baøy veà nghieäp duïng roäng lôùn, phaùt ra aùnh saùng roäng khaép… laø hieån baøy veà töôùng cuûa lôïi ích, ñaây laø do thaân Phaät ñaõ soi chieáu, laïi phaùt ra aùnh saùng laøm lôïi ích. 2) Trong Duïng cuûa raêng cöûa phía treân beân phaûi, beân trong moãi moät aùnh saùng hieän roõ Y- Chaùnh cuûa Phaät, cho neân goïi laø Taïng. 3) Trong Duïng cuûa raêng cöûa phía döôùi beân traùi, soi chieáu hieän roõ taát caû chö Phaät vaø quyeán thuoäc, cho neân goïi laø vaàng maây ngoïn ñeøn. 4) Raêng cöûa phía treân beân traùi, trong ñoù töø “Xuaát sinh…” trôû xuoáng laø trình baøy veà nghieäp duïng, nghóa laø nhôø vaøo raêng cöûa naøy phaùt ra nhieàu aâm thanh vi dieäu hieän roõ veà phaùp nhaân quaû… cuûa Phaät. Trí Luaän noùi raêng traéng ngaàn hôn haún nuùi Tuyeát chuùa.

**Thöù taùm:** Raêng coù moät töôùng, tieáng Phaïm noùi laø Kim-moä-kyø-baø, Trung Hoa noùi laø Caûnh Toaøn Loa Vaên(xoaùy troøn nhö hình troân oác), laø hình daùng raêng cuûa Phaät. Töø “Phoùng ñaïi quang…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng. Trí Luaän noùi raêng coù boán möôi chieác, khoâng nhieàu-khoâng ít, ñeàu ñaën kín chaët khoâng coù thoâ-teá, moïi ngöôøi khoâng bieát ñöôïc, nghóa laø bôûi vì giöõa moãi moät chieác raêng khoâng coù keõ hôû chöùa ñöôïc moät maûy loâng.

**Thöù chín:** Töôùng vai coù naêm: 1) Töôùng vai phaûi goïi laø Nhaát thieát baûo ñòa, laø töø ñöùc Theå laøm teân goïi, aùnh saùng röïc rôõ soi chieáu khaép nôi… laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, coù theå bieát. 2) Töôùng baèng phaúng ñaày ñaën cuûa vai phaûi soi chieáu khaép nôi laø trình baøy veà nghieäp duïng. 3) Trong töôùng vai traùi phaùt ra aùnh saùng soi chieáu khaép nôi… laø trình baøy beân trong nghieäp duïng hieän roõ taát caû thaàn löïc cuûa chö Phaät khaép phaùp giôùi. 4) Trong Duïng cuûa töôùng vai traùi soi chieáu khaép nôi, phaùt ra aùnh saùng hieän roõ baùo thuoäc Y-Chaùnh cuûa Phaät khaép phaùp giôùi.

5) Trong töôùng vai phaûi khoâng coù gì lay ñoäng, töø “Xuaát sinh…” trôû xuoáng laø trình baøy veà nghieäp duïng soi chieáu phaùp giôùi thuoäc Lyù-Söï, Nhaân- Phaùp, Nhaân-Quaû. Trí Luaän noùi töôùng vai troøn ñeïp, taát caû moïi ngöôøi khoâng coù ai coù töôùng vai nhö vaäy.

**Thöù möôøi:** Töôùng ngöïc coù moät töôùng, noùi ngöïc coù Töôùng haûi thuø thaéng vi dieäu, ñaây laø töôùng cuûa chöõ Ñöùc, coù theå phaù tan oaùn ñòch, töø “Chaâu bieán…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng.

**Thöù möôøi moät:** Töôùng hoâng coù moät töôùng, trong ñoù töø “Xuaát sinh…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, ñaây laø cuøng phaân roõ veà hai hoâng. Trí Luaän noùi töø hai naùch trôû xuoáng coù töôùng baèng phaúng ñaày ñaën, khoâng cao-khoâng saâu.

**Thöù möôøi hai:** Töôùng buïng coù baûy: Trong töôùng moät, töø “Boà-taùt coâng ñöùc…” trôû xuoáng laø trình baøy veà Theå ñaày ñuû ñöùc, töø “Phoå hieän…”

trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, giaûi thích veà nghóa thaønh töïu vaàng maây Nhö Lai hieän roõ khaép nôi. Trong töôùng hai, moät laø neâu ra teân goïi, hai töø “Nhö Lai…” trôû xuoáng laø giaûi thích veà nghóa cuûa Hoa, ba töø “Phoùng höông vieâm…” trôû xuoáng laø giaûi thích veà nghóa cuûa nôû roä. Trong töôùng ba, nieàm vui tuyeät dieäu traøn ñaày trong taâm goïi laø ñaùng vui möøng..., ñaây laø Taâm taïng trong naêm taïng cuûa ngöôøi theá gian. Vì sao khoâng noùi nhöõng taïng khaùc nhö Gan-Phoåi…? Bôûi vì thaân Kim cang cuûa Phaät khoâng coù nhöõng taïng khaùc. Vì sao chæ coù Taâm taïng? Bôûi vì thuø thaéng nhaát, khieán cho ngöôøi khaùc coù luùc nhìn thaáy, phaùt ra aùnh saùng maøu saéc Ma-ni… laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng. Trong töôùng boán, ñöùc thuø thaéng saâu roäng troøn ñaày cho neân goïi laø Thaéng haûi, giaûi thích veà töôùng coù theå bieát. Trong töôùng naêm, aùnh saùng soi chieáu phaùp giôùi goïi laø aùnh saùng cuûa tia chôùp, laø töôùng cuûa Ñòa bình ñaúng thuoäc veà coâng ñöùc thuø thaéng thöù hai, hoaëc laø trong naêm taïng thuoäc veà taïng thöù hai…, hoaëc laø trong phaàn thaân höôùng veà loaïi thöù hai ôû sau…, ñaõ khoâng ñích thöïc chæ ra rieâng bieät, vì theá cho neân khoù maø xaùc ñònh. Loaïi thöù ba… ôû vaên sau döïa theo ñaây. Trong töôùng saùu, soi chieáu hieän roõ phaùp giôùi cuûa voâ löôïng Boà-taùt, cho neân laáy laøm teân goïi. Trong töôùng baûy, soi chieáu hieän roõ phaùp giôùi thanh tònh nhaát vaø töôùng cuûa ba theá gian thuoäc veà Y-Chaùnh cuûa quaû cao nhaát, cho neân goïi laø soi chieáu vaàng maây cao nhaát.

**Thöù möôøi ba:** Trình baøy veà töôùng thuoäc phaàn döôùi coù hai: 1)

Töôùng dieäu aâm chuyeån phaùp luaân, lìa xa caáu nhieãm thanh tònh laø bôûi vì khoâng gioáng nhö ueá taïp cuûa ngöôøi khaùc, con ñöôøng Chaùnh phaùp bôûi vì khoâng phaûi con ñöôøng ueá taïp, höông thôm ngaøo ngaït… laø trình baøy veà nghieäp duïng soi chieáu hieän roõ noäi taâm cuûa Phaät vaø phaùp giôùi maø Phaät ñaõ chöùng. 2) Tuyeân thuyeát roäng raõi veà trí thuoäc nhaân cuûa Phaät trang nghieâm quoác ñoä, cho neân goïi laø trang nghieâm.

**Thöù möôøi boán:** Töôùng tay coù möôøi hai loaïi: 1) Trong töôùng baøn tay, phaùt ra aùnh saùng roäng lôùn… laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, chuyeån phaùp luaân soi chieáu Phaät haûi, laøm trang nghieâm phaùp giôùi. 2) Trong töôùng tay quyù baùu, Theå ñaày ñuû caùc ñöùc goïi laø Haûi, Duïng saùng ngôøi höôùng vaøo vaät goïi laø Chieáu. 3) Trong töôùng tay vi dieäu, bôûi vì thöôøng duøng vaät baùu Löu-ly saéc xanh ñeå trang nghieâm baøn tay goïi laø Phoå trang nghieâm, cuõng goïi laø baøn tay vi dieäu, töø “Phoå chieáu nhaát thieát…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng. 4) Töôùng baøn tay ngoïn ñeøn soi chieáu lìa xa caáu ueá, cuõng laø trong Duïng cuûa töôùng baøn tay coù maøng da mòn daãn daét Boà-taùt khieán cho ñeán bôø giaûi thoaùt. 5)

Töôùng baøn tay hieän roõ vaät baùu, nghóa laø hoa sen quyù baùu saùng ngôøi soi chieáu phaùp giôùi, cho neân laáy laøm teân goïi. 6) Trong Duïng cuûa töôùng baøn tay soi chieáu saùng ngôøi, aùnh saùng quyù baùu soi chieáu phaùp giôùi, aùnh saùng thôm ngaùt trang nghieâm voâ löôïng quoác ñoä. 7) Trong töôùng cuûa baøn tay ngoïn ñeøn Löu-ly, Theå ñaày ñuû ñöùc cuûa Löu-ly, aùnh saùng duøng vaàng maây cuûa ngoïn ñeøn soi chieáu. 8) Trong töôùng cuûa baøn tay ngoïn ñeøn trí tueä, aùnh saùng vaøng roøng soi chieáu khaép nôi töùc laø ngoïn ñeøn trí tueä. 9) Trong töôùng cuûa baøn tay hoa sen, Theå ñaày ñuû hoa quyù baùu goïi laø aùnh saùng cuûa hoa sen, che phuû theá giôùi maø an truù. 10) Trong Duïng cuûa töôùng baøn tay ñaày ñuû phaùp giôùi: Ñaàu laø aùnh saùng soi chieáu hieän roõ Nhö Lai vaø phaùp giôùi ñaày ñuû; sau töø “Nhö Lai dieäu thuû…” trôû xuoáng laø trình baøy veà baøn tay ñaày ñuû ñöùc vaø Duïng ñaày khaép voâ löôïng theá giôùi. Trí Luaän noùi ñöùng thaúng tay xoa ñaàu goái. 11) Trong Duïng cuûa töôùng ngoùn tay phaûi, hoa quyù baùu vaø aâm thanh vi dieäu trang nghieâm hieän roõ voâ löôïng theá giôùi, cho neân goïi laø thaønh töïu… 12) Töôùng cuûa ñaàu ngoùn tay phaùt ra vaät baùu, bôûi vì coù theå soi chieáu phaùp giôùi Baûo taïng cuûa Phaät, cho neân goïi laø an truù taát caû vaät baùu, töø ñöùc laøm teân goïi; phaùt ra aùnh saùng roäng lôùn… laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, tröôùc laø soi chieáu hieän roõ Tam Baûo haûi, sau töø “Xuaát sinh…” trôû xuoáng laø trình baøy veà phaùt ra aâm thanh giaùc ngoä khaép nôi taêng tröôûng nguyeän haïnh.

**Thöù möôøi laêm:** Töôùng maõ vöông taøng coù ba loaïi: 1) Trong Duïng

cuûa töôùng giaáu kín, soi chieáu phaùp giôùi laø chöùng Lyù saâu xa, soi chieáu hö khoâng giôùi laø chieáu Söï roäng raõi, vaät baùu trang nghieâm phaùp giôùi laø haïnh trang nghieâm chaân taùnh sinh ra quaû vi dieäu. 2) Trong Duïng cuûa moät töôùng hieän roõ taát caû Töôùng haûi, giaûi thích hieån baøy veà teân goïi naøy, laïi soi chieáu hieän roõ thaàn löïc cuûa taát caû chö Phaät khaùc. 3) Trong töôùng cuûa Phaùp giôùi haûi, Theå coù naêng löïc soi chieáu hieän roõ chö Phaät möôøi phöông vaø Phaùp luaân haûi, Duïng coù naêng löïc thò hieän töôùng nhö soá vi traàn cuûa mình. Treân ñaây laø töôùng cuûa möôøi thaân, neáu nhö töôùng cuûa Hoùa thaân thì Trí Luaän noùi laø töôùng Maõ aâm taøng, Phaät khieán cho ñeä töû thaáy töôùng AÂm taøng laø bôûi vì quyeát ñònh veà nghi ngôø. Laïi coù ngöôøi noùi hoùa laøm ngöïa quyù baùu-voi quyù baùu ñeå chæ roõ cho caùc ñeä töû, töôùng AÂm taøng cuûa Ta cuõng nhö vaäy.

**Thöù möôøi saùu:** Töôùng baép ñuøi coù hai: 1) Töôùng baép ñuøi beân phaûi

goïi laø vaàng maây thò hieän soi chieáu khaép nôi, voán laø caùc vaät baùu hieän roõ trang nghieâm, aùnh saùng cuûa phaùp vi dieäu hieän roõ, phaùt ra aâm thanh quyù baùu trang nghieâm, nieäm nieäm neâu roõ Taâm haûi. 2) Töôùng baép ñuøi beân traùi goïi laø vaàng maây soi chieáu khaép nôi taát caû Hoài höôùng haûi, trong

SOÁ 1733 - HOA NGHIEÂM KINH THAÙM HUYEÀN KYÙ, Quyeån 9 45

Duïng phaùt ra aùnh saùng soi chieáu khaép nôi taát caû chuùng sinh, khieán cho höôùng veà Phaät haûi, cho neân laáy laøm teân goïi.

**Thöù möôøi baûy:** Töôùng ngoài xoåm coù hai: 1) Töôùng ngoài xoåm beân phaûi, Y-ni-dieân thì ñaây laø teân goïi cuûa loaøi nai, bôûi vì ngoài xoåm töïa nhö Phaät, cho neân laáy laøm duï. Trí Luaän quyeån thöù naêm noùi: “Töôùng ngoài xoåm nhö nai chuùa Y-ni-dieân, thuaän theo thöù töï thon nhoû.” Trong lôïi ích cuûa nghieäp duïng: Ñaàu laø aùnh saùng soi chieáu laøm chaán ñoäng, tieáp laø aâm thanh cuûa Phaät nghe khaép moïi nôi, tieáp laø Hoùa thaân ñaày khaép moïi nôi, tieáp laø aùnh saùng nôi thaân laøm thanh tònh quoác ñoä, sau laø hoùa hieän ñaày khaép phaùp giôùi, vaên hôïp laïi coù theå thaáy. 2) Trong Duïng cuûa töôùng ngoài xoåm beân traùi, aùnh saùng voâ löôïng khaép nôi, khai hoùa veà Phaùp haûi.

**Thöù möôøi taùm:** Töôùng ñaàu sôïi loâng coù moät, ñaàu laø trong sôïi loâng hieän roõ quoác ñoä, laø neâu ra teân goïi; ôû trong moät loã chaân loâng ñeàu phaùt ra… laø hieån baøy veà ñöùc, moät loã chaân loâng thò hieän… laø trình baøy veà Duïng thuø thaéng. Trí Luaän noùi trong moãi moät loã chaân loâng coù moät sôïi loâng moïc ra, töôùng cuûa loâng khoâng roái loaïn, loâng maøu Löu-ly xanh, ngaû veà beân phaûi vaø höôùng leân phía treân.

**Thöù möôøi chín:** Töôùng chaân coù möôøi ba loaïi: 1) Töôùng Kim Cang döôùi chaân goïi laø Boà-taùt haûi trang nghieâm, trong Duïng giaûi thích hieån baøy, nghóa laø aùnh saùng soi chieáu môû ra phaùp cuûa Boà-taùt, sinh ra hoùa Boà- taùt, aùnh saùng truù vaøo Boà-taùt haûi, cho neân laáy laøm teân goïi. Trí Luaän noùi töôùng döôùi baøn chaân baèng phaúng, döôùi baøn chaân ñeàu chaïm ñaát, khoâng heà coù keõ hôû, khoâng chöùa ñöôïc duø moät caây kim.

2) Töôùng treân mu baøn chaân goïi laø vaàng maây trong saùng, caùc vaät baùu trang nghieâm laø Theå thaâu nhieáp caùc ñöùc. Trí Luaän noùi treân mu baøn chaân saéc vaøng roøng, loâng treân mu baøn chaân maøu Löu-ly xanh, baøn chaân trang nghieâm ñeïp ñeõ, nhö caùc loaïi vaät baùu xen laãn trang nghieâm chieác giaày. Töø “Phoùng dieäu…” trôû xuoáng laø trình baøy veà lôïi ích cuûa nghieäp duïng, giaûi thích teân goïi coù theå bieát. 3) Töôùng giöõa caùc ngoùn chaân goïi laø vaàng maây giaùc ngoä, trong Duïng: Ñaàu laø neâu ra töôùng giaùc ngoä; tieáp laø do soi chieáu maø giaùc ngoä veà phaùp; tieáp laø hieän roõ veà phaùp giaùc ngoä; tieáp laø hieän roõ veà nôi giaùc ngoä; sau laø soi chieáu vaøo luùc Duïng cuûa giaùc ngoä, vò lai chöa coù, neáu laø soi chieáu thì bôûi vì döïa vaøo chín ñôøi, voán nhö theá maø hieän roõ. Trí Luaän noùi giöõa caùc ngoùn chaân coù maøng da mòn, nhoû daøi ngay thaúng, theo thöù töï thon ñeïp, loùng ngoùn chaân so le, moùng ngoùn chaân nhö ñoàng ñoû saïch seõ. 4) Töôùng voøng troøn ngaøn tia, goïi laø soi chieáu Phaùp giôùi haûi, trong Duïng: Ñaàu laø trang nghieâm soi chieáu Theá giôùi haûi; tieáp laø trang nghieâm soi chieáu Phaät haûi; sau laø soi chieáu laøm thanh tònh Phaùp giôùi haûi, cho neân laáy laøm teân goïi. Trí Luaän noùi truïc-vaønh-ngaøn nan hoa, caû ba söï ñaày ñuû, töï nhieân thaønh töïu khoâng caàn ñeán coâng ngöôøi, thôï gioûi cuûa chö Thieân tuy laø Tyø-thuû-kieät-ma maø khoâng coù theå hoùa ra. 5) Töôùng chaân goïi laø vaàng maây thò hieän taát caû chö Phaät haûi, trong Duïng: Ñaàu laø vaàng maây Phaùt haønh, vaàng maây Thanh giaùo, vaàng maây Hoa nghieâm, thò hieän phaùp giôùi cho neân laáy laøm teân goïi. 6) Töôùng chaân goïi laø vaàng maây aùnh saùng töï taïi, thò hieän aùnh saùng cuûa Phaät cho neân noùi laø töï taïi thöôøng phaùt ra…, hieån baøy veà nghieäp duïng coù theå bieát. 7) Phaàn sau döôùi baøn chaân laø töôùng goùt chaân, töø “Phoå chieáu…” trôû xuoáng laø trình baøy trong Duïng: Ñaàu laø soi chieáu phaùp giôùi hieän roõ Hoùa thaân che phuû khaép nôi, sau laø moãi moät thaân phaùt ra AÂm thanh haûi, ñaày khaép phaùp giôùi cho neân laáy laøm teân goïi. Trí Luaän noùi töôùng goùt chaân roäng vaø baèng phaúng. 8) Töôùng cuoái baøn chaân goïi laø nguoàn goác vaät baùu saâu xa, Theå ñaày ñuû vaät baùu trang nghieâm, Duïng taän cuøng nguoàn goác saâu xa, nhö vaên coù theå bieát. 9) Tröôùc laø taát caû vaät baùu… teân goïi vaø Theå hôïp laïi neâu ra, sau töø “Ö nieäm nieäm…” trôû xuoáng laø lôïi ích cuûa nghieäp duïng ñeàu trình baøy roõ raøng, coù theå bieát. 10) Goïi laø vaàng maây tích giöõ roäng khaép, Theå ñaày ñuû vaàng maây roäng khaép, aùnh saùng soi chieáu tích giöõ. 11) Goïi laø vaàng maây aùnh saùng bình ñaúng, töø “Xuaát sinh…” trôû xuoáng laø trình baøy trong nghieäp duïng, aâm thanh xöùng vôùi phaùp giôùi cho neân noùi laø bình ñaúng, tieáp töø “Nhaát nhaát töôùng…” trôû xuoáng laø aùnh saùng xöùng vôùi phaùp giôùi cho neân noùi laø aùnh saùng bình ñaúng. 12) Goïi laø vaàng maây thò hieän trang nghieâm: Ñaàu laø Theå ñaày ñuû ñöùc trang nghieâm; tieáp laø Duïng trang nghieâm coõi Phaät; tieáp laø vaàng maây cuûa Phaät ñaày khaép theá giôùi; tieáp laø trang nghieâm Nhaân cuûa Phaùp haûi; sau laø soi chieáu Nhaân thuoäc phaùp cuûa quaû, cuøng trang nghieâm phaùp giôùi cho neân laáy laøm teân goïi. 13) Goïi laø vaàng maây thò hieän chö Phaät töï taïi khaép nôi, töø “Phoùng baát tö…” trôû xuoáng laø trình baøy trong nghieäp duïng: Ñaàu laø hieän roõ aùnh saùng cuûa Phaät töï taïi, sau laø hieån baøy veà vaàng maây töï taïi thuoäc aâm thanh cuûa Phaät, coù theå bieát. Treân ñaây laø toång quaùt veà möôøi chín nôi, sô löôïc trình baøy veà chín möôi boán loaïi töôùng Ñaïi, xong.

Töø “Phaät töû…” trôû xuoáng laø phaàn ba môû roäng keát luaän veà töôùng Ñaïi, bôûi vì noùi rieâng bieät khoù

maø heát ñöôïc, cho neân toång quaùt keát luaän; khoâng phaûi sô löôïc coù theå heát ñöôïc, vì vaäy caàn phaûi hieån baøySOrÁo1ä7n3g3 -rHa.OANNhöGnHgIEÂMmoKätINLHieTâHnAHÙMoHaUTYaEÀïNngKYgÙ,iôQùiuyñeaånõ 9roäng khaép phaùp giôùi,45huoáng laø noùi ñeán möôøi Lieân Hoa Taïng giôùi? Laïi hieån baøy veà voâ taän, vaäy thì voâ taän ñeán voâ taän, khoâng phaûi Phoå Nhaõn thì khoâng nhìn thaáy.

■