TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 7**

* Caûnh giôùi hoùa ñoä: Caûnh giôùi cuûa Phaät khoân löôøng. Vì tuyø thuoäc cô cuûa chuùng sanh neân coù sai khaùc, khoâng phaûi do Nhö Lai phaân chia haïn löôïng. Caên taùnh nhoû thì caûnh giôùi heïp. Caên taùnh roäng thì caûnh giôùi roäng. Neáu trí hôïp vôùi chôn nhö thì caûnh giôùi Phaät cuøng khaép. Coù ngöôøi thaáy coõi Dieâm-phuø-ñeà laø caûnh giôùi hoùa ñoä, cuõng coù ngöôøi thaáy boán chaâu laø caûnh giôùi hoùa ñoä; coù ngöôøi thaây thaân Phaät to lôùn nhö ñaïi thieân theá giôùi. Cuõng coù ngöôøi thaáy baoù thaân Phaät baèng möôøi bieån lôùn, vì söï thaáy bieát sai khaùc nhö theá neân phaùp Phaät cuõng coù ngaøn vaïn moân. Song vì muoán cho keû sô hoïc coù nôi nöông töïa neân taïm ñöa ra naêm moân ñeå bieát quyeàt thaät, boû ngoïn laáy goác, sôùm ñaït boà ñeà khoâng chöôùng ngaïi. 1) Caûnh giôùi Phaät; 2) Coõi trôøi thaáy; 3) La-haùn trong nhò thöøa thaáy; 4) Boà-taùt trong Quyeàn giaùo thaáy; 5) Boà-taùt trong Thaät giaùo thaáy.

1. Caûnh giôùi Phaät maø coõi nhöôøi thaáy laø coõi Dieâm Phuø Ñeà.
2. Caûnh giôùi Phaät maø coõi trôøi thaáy, tyuø caûn Phaät giôùi maø mình, chö thieân thaáy caûnh giôùi Phaät khaùc nhau. Nhö Ñeá Thích, PhaïmVöông caùc thieân vöông thuoäc vò Boà-taùt. Töø coõi ñoù hoï thaáy caûnh Phaät lôùn nhoû; khoâng thaáy bieát theo vò phaøm phu trôøi ngöôøi. Ñeá Thích laø Boà-taùt ñòa thöù hai, Phaïm Thieân laø Boà-taùt ñòa thöù möôøi, nhöng vò naøt coù luùc duøng thaàn thoâng hoùa ñoä chuùng sanh laøm cho trôøi ngöôøi, phaøm phu, nhò thöøa, Boà-taùt nhoû ñeàu ñöôïc thaáy thaät baùo cuûa Phaät, nhö coõi tònh maø Phaät duøng ngoùn chaân aán vaøo maét ñaát trong kinh Duy-ma. Coù luùc hoï nhôø thaàn löïc Phaät laøm cho trôøi ngöôøi thaáy nhau, nhö coõi Baûo Phöôøng naèm giöõa coõi Duïc vaø coõi Saéc trong kinh Ñaïi-taäp, trôøi ngöôøi ñeàu ôû trng aáy.
3. Caûnh giôùi Phaät maø haøng La-haùn trong Nhò thöøa thaáy laø ba ngaøn ñaïi thieân caûnh giôùi hoùa ñoä cuûa Phaät. Caùc ñaïi La-haùn duøng söùc thieân nhaõn thaáy ñöôïn, nhö toân giaû A Na Luaät noùi ta duøng thieân nhaõn thaáy ba gnaøn ñaïi thieân maø Phaät hoùa ñoä roõ nhö nhìn traùi Am La trong loøng baøn tay, caùc baäc La-haùn keùm hôn chöa haün nhö theá, coù vò thaáy Phaät hoùa ñoä moät coõi Dieâm Phuø Ñeà, ñoù laø ngöôøi duøng söùc nhaãn nhuïc ñoaïn tröø kieát

söû, chöa coù dieäu löïc cuûa ñònh. Tuy goïi laø ñoaïn tröø kieát söû nhöng chöa coù thaàn thong bieán hoùa; coù vò thaáy Phaät hoùa ñoä boán chaâu, ba coõi (ñaõ noùi roõ trong caù boä Tieåu thöøa).

1. Caûnh giôùi hoùa ñoä cuûa Phaät maø Quyeàn giaùo thaáy. Ñòa thöù nhöùt thaáy traêm Phaät, ñòa thöù hai thaáy ngaøn Phaät; ñòa thöù ba thaáy vaïn Phaät... cöù theá taêng daàn nhö trong ba thöøa, Ñaïi thöøa giaùo.
2. Caûnh giôùi hoùa ñoä cuûa Phaät maø Boà-taùt Thaát giaùo thaáy, Boà-taùt ñòa thöù nhöùt thaáy traêm Phaät Nhö Lai höng khoâng phaûi laø moät traêm maø laø voâ soá laàn moät traêm; Boà-taùt ñòa thöù hai thaáy ngaøn Phaät... nhöng ñeàu laø voâ soá laàn ngaøn vaïn. Song söï thaät thì Boà-taùt caùc ñòa ñeàu thaáy coù caûnh giôùi Phaät nhö nhau, nhö aûnh töôïng trong löôùi Ñeá Thích. Boà-taùt ba hieàn cuõng theá khoâng phaûi laø voâ soá coõi Hoa Taïng baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät laø caûnh giôùi hoùa ñoä cuûa Phaät, maø laø phaùp giôùi hö khoâng bình ñaúng. Ngay truï phaùp taâm thöù nhöùt khoâng thaáy coù lôùn nhoû. Taát caû ñeàu thaáy caûnh giôùi hoùa ñoä cuûa Phaät nhö phpaùp giôùi khoâng lôùn nhoû, nhöng tuyø theo haïnh nguyeän maø phaân thöù lôùp. Nhö treân noùi, Boà-taùt ñòa thöù nhöùt thaáy traêm Phaät laø soá troøn chöù khoâng phaûi 100 nhö ba thöøa, soá traêm ôû ñaây laø soá khoâng cuøng. Trong ba thöøa giaùo ñöùc hoùa Phaät hoùa ñoä moät coõi nöôùc, ñöùc baùo Phaät hoùa ñoä traêm ngaøn öùc coõi nöôùc. Ñoù laø caûnh giôùi thaät baùo cuûa ñöùc Thích Ca (nhö kinh Phaïm-voõng). Theo kinh Hoa-nghieâm, caûnh giôùi hoùa ñoä chuùng sanh cuûa döùc Tyø-loâ-giaù-na, heïp thì baèng moät coõi Lieân Hoa taïng, roäng thì khoâng ranh giôùi, nhö hö khoâng, nhö phaùp giôùi. Chæ vì hoùa ñoä chuùng sanh neân ñöa ra hình töôùng ñeå chuùng môû roäng taâm yù. Nhöng coõi Lieân Hoa taïng aáy cuõng coù möôøi söï khoân löôøng. Vì vaên töï giôùi haïn neân laäp ra 11 theá giôùi chuûng, treân döôùi coù 20 taàng coõi Lieân Hoa taïng trong 121 theá giôùi chuûng. Phía döôùi nhöùt, soá coõi nöôùc baèng soá buïi trong moät coõi Phaät, keá ñeán soá coõi nöôùc baèng soá buïi trong hai coõi Phaät... cöù theá taêng daàn, taàng treân cuøng coù soá coõi nöôùc baèng soá buïi trong 20 coõi Phaät. Moãi coõi nöôùc lôùn coù voâ soá coõi nöôùc nhoû vaây quanh. Beân ngoaøi 20 taàng coõi nöôùc cuûa 11 theá giôùi chuûng kia, coù moät taàng coõi nöôùc trong 100 theá giôùi gaàn nuùi Kim Cang. ÔÛ ñoù coù voâ soá coõi nöôùc nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Caùc coõi nöôùc xung quang nuùi Kim Cang nhö aûnh töôïng trong nuùi Ñeá Thích. Nhö Lai hoùa ñoä khaép coõi nöôùc aáy, ñuû caû tònh ueá thuaàn taïp. Coõi nöôùc trong ba thöøa baèng moät tam thieân ñaïi thieân hay baèng soá caùt trong soâng Haèng laø moät theá giôùi taùnh, voâ soá theá giôùi taùnh laø moät theá giôùi haûi, voâ soá theá giôùi haûi laø moät theá giôùi chuûng. Theo kinh naøy toång coäng soá soá coõi nöôùc baèng soá buïi 2möôøi coõi Phaät môùi thaønh moät theá giôùi chuûng, chaúng phaûi laø moät soá caùt trong soâng Haèng. Trong ba thöøa thöôøng möôïn

soá caùt trong soâng Haèng laøm haïng löôïng. ÔÛ ñaây thöôøng möôïn soù buïi trong moät coõi Phaät, hai coõi Phaät töôïng tröng cho söï haïn löôïng. Ñieàu ñoù chæ vì giaùo hoùa chuùng sanh bieát caûnh giôùi hoùa ñoä cuûa Phaät ñeå phaùt taâm boà ñeà. Caûnh giôùi hoùa ñoä cuûa Phaät nhö hö khoâng, nhö phaùp giôùi, khoâng phaûi laø ba ngaøn ñaïi thieân coõi nöôùc.

* Nhaân quaû nhanh chaäm: Phaùp giôùi vieân tòch khoâng ñaàu cuoái, yl1 trí roãng laëng chaúng nhaân quaû. Vì chuùng sanh coøn phaân bieät thôøi löôïng neân taïm ñaët teân, khi voïng tình ñeàu ñoaïn thì khoâng coøn teân ñeå ñaët, teân voán khoâng töï coù, do söï phaân bieät, voïng tình phaân bieät khoâng coøn thì teân chôn nhö. ÔÛ ñaây möôïn teân thaät quaû cuûa phaùp khoâng quaû; möôïn ngoân ngöõ thaät cuûa khoâng ngoân ngöõ ñeå noùi chôn thaät cuûa khoâng nhaân, mong keû sô hoïc khoâng neân vöôùng chaáp, boû ngoân ngöõ. Chaáp teân thì thaáy coù teân, boû ngoân ngöõ thì thaáy coù ngoân ngöõ . Phaùp coù töø chuùng sanh, khoâng chuùng sanh thì khoâng coù phaùp, coù phaùp laø do khoâng hieåu bieát. Söï nhanh chaäm cuûa nhaân quaû ôû ñaây gioáng nhö daáu chim ôû trong hö khoâng con cuûa Thaïch Nöõ. Vì chuùng sanh coù keû ngu ngöôøi trí neân phaân chia nhanh chaäm. Ví nhö maët traêng, maët trôøi khoâng töï phaân chia thôøi gian, giaùo phaùp cuõng khoâng coù maø laø tuyø caên cô. Xin taïm tuyø caên taùnh laäp ra möôøi söï nhanh chaäm cuûa nhaân quaû, ñeå keû haäu hoïc khoâng nghi. 1) Trong Tieåu thöøa, ngöôøi ñaït quaû A-la-haùn khi ñöôïc nghe Phaät noùi caâu: “Laønh thay! OÂng ñeán ñaây”;

2) Haïng ngöôøi moät ñôøi ñaït quaû A-la-haùn; 3) Haïng ngöôøi ba ñôøi ñaït quaû A-la-haùn; 4) Haïng ngöôøi 60 kieáp ñaït quaû A-la-haùn; 5) Haïng ngöôøi boán ñôøi ñaït quaû Duyeân giaùc; 6) Haïng ngöôøi 100 kieáp ñaït quaû Duyeân giaùc;

1. Boà-taùt traûi qua ba taêng kyø kieáp ñaït quaû Phaät trong Quyeàn giaùo; Long nöï tích taéc thaønh Phaät trong kinh Phaùp-hoa, ñöa ba veà moät, phaù tröø chaáp ba taêng kyø kieáp môùi thaønh Phaät cuûa ba thöøa. kinh Hoa-nghieâm thieân töû Ñaâu Suaát ba ñôøi ñaït ñòa thöù möôøi; 10) Ñoàng töû Thieän Taøi moät ñôøi thaønh Phaät. Treân ñaây laø ba thöøa vaø moät thöøa giaùo, tuyø caên taùnh neân noùi phaùp khaùc nhau, nhöng veà Thaùnh giaùo taát caû ñeàu gioáng nhau. (ÔÛ ñaây vó vaên nhieàu neân khoâng noùi). Taïm neân möôøi yù lôùn veà söï ñaït quaû nhanh chaäm mong keû tu haønh bieát quyeàn tu thaät, boû giaû nhaäp chôn, sôùm thaønh töïu ñaïo giaùc. Nhö vieäc Long nöõ thaønh Phaät phaù tröø söï phaân ñònh kieáp soá cuûa ba thöøa, laäp neân saùt na trong Thaät giaùo. Kinh Nieát-baøn, ñoà teå ñöôïc thoï kyù thaønh Phaät trong hieän taïi laø phaù tröø chaáp. “Xieån ñeà khoâng coù Phaät taùnh” vöôït treân ba taêng kyø kieáp. Thieân töû Ñaâu Suaát töôïng tröng cho söï thuø thaéng cuûa nhöùt thöøa giaùo. Ngöôøi nghe phaùt loøng tin nhöng khoâng tu taäp neân noùi chuùng sanh ôû ñòa nguïc cuõng coù Phaät taùnh, nhôø AÙnh saùng chieáu ñeán thaân sanh leân coõi Ñaâu Suaát, ñaït ñöôïc thöù möôøi. Neâu vieäc naøy

ñeå chuùng sanh tin Phaät thöøa. Vì ñoù laø ñieàu khoù tin, ngöôøi tin ñöôïc laø ñaõ gieo haït gioáng, khi huaân taäp tin hieåu seõ thaønh Phaät. Vì chuùng sanh thích vui neân gaëp khoå laø do tu taäp, ñaït truï thöù nhöùt ñoàng duøng möôøi ñòa khoâng thoaùi chuyeån. Thieän Taøi moät ñôøi thaønh Phaät. Boà-taùt truï thöù nhöùt ñoaïn tröø voïng töôûng, khoâng phaân bieät ba ñôøi laø moät ñôøi, khoâng phaûi moät ñôøi theo söï phaân chia cuûa voïng tình. Nhö theá khoâng sanh laø thaønh Phaät, baûn sanh laø moät ñôøi, nhö Long nöõ tích taéc thaønh Phaät.

- Hôïp nhaäp phaùp tröôùc sau: Maët trôøi trí tueä cuûa Theá Toân nhö phaùp giôùi, soi hcieáu khaép nôi, ñoàng phaøm Thaùnh, lyù söï dung nhieáp, theå duïng ñan caøi, 40 phaåm thaâu toùm taát caû, traêm vaïn baøi keä bao quaùt tröôùc sau, möôøi nôi, möôøi laàn dung hôïp nhö löôùi Ñeá Thích, möôøi coõi, möôøi thaân nhö hình töôïng tröôùc göông, neáu moät laø bao haøm taát caû. Giaây phuùt thaønh ñaïo ôû coäi boà ñeà cuõng laø luùc ôû chín coõi trôøi; laàn thuyeát ôû ñieän Phoå Quang cuõng laø laàn thuyeát ôû möôøi coõi, xöa nay khoâng khaùc, cuõ môùi laø moät. Töø moät vò phaân ra naêm vò, moät haïnh ñuû muoân haïnh. Töø theå phaùp giôùi neâu phaùp ñoä sanh, töø taùnh quaû nhö nhö laäp giaùo lôïi vaät. Vaên Thuø laø phaùp theå, Phoå Hieàn laø haïnh nguyeän, hai vò bi trí hôïp dung thaám nhuaàn taát caû. Trong phaàn Phaùp-giôùi Thieän Taøi tu taäp theo thieän tri thöùc, toaøn boä kinh naøy moãi haønh töôùng haïnh nguyeän laø phaùp ñoä sanh cuûa Boà-taùt. Cöù theá tuaàn töï phaùt taâm caàu tieán. Ñoù laø mong keû sô hoïc hieåu roõ khoâng uoång coâng lao, moät saùt na töông öng vôùi ñaïo laø vöôït kieáp soá. Xin neâu möôøi phaùp chuaån ñeå bieát söï sai khaùc. 1) Ñöùc Tyø-loâ-giaù-na thaønh töïu chaùnh giaùc; 2) Neâu quaû khuyeân tu; 3) Thaønh töïu tín taâm; 4) Chöùng nhaäp chôn thaät; 5) Tu taäp haïnh nguyeän; 6) Lyù söï dung nhieáp; 7) Tu taäp Thaùnh quaû;

1. Tuyø duyeân khoâng ngaïi; 9) Nhaân quaû troïn veïn; 10) Phaøm phu chöùng thaät.
   1. Ñöùc Tyø-loâ-giaù-na thaønh töïu chaùnh giaùc: Chính laø phaåm Theá- chuû-dieäu-nghieâm. Thaønh töïu chaùnh giaùc laø tích taéc ñaït phaùp ba ñôøi, khoâng nhanh chaäm, tuy trong moät saùt na, nhöng vaãn ñuû söï hieåu bieát veà naêm ñôøi sai khaùc cuûa chuùng sanh. Nhö kinh cheùp: Hieåu ba ñôøi nhöng khoâng ñeán ñi (ñuû möôøi trí nhö trong kinh) 40 phaåm ñeàu nhö vaäy ngay luùc thaønh chaùnh giaùc, ngay trong moät saùt na, doøng ñònh phaùp giôùi haûi trí thaáu roõ taát caû. Moïi vieäc thaønh Phaät, Nieát-baøn... ñeàu coù trong moät saùt na aáy. Vì theá Phaät quaù khöù, vò lai ñeàu nhö nhau, tuyø thuaän chuùng sanh thuyeát phaùp sai khaùc. Xöa nay dung hôïp laø thæ, kheá hôïp laø thaønh; phaùp voán khoâng do taâm taïo laø chaùnh; trí hieåu thaät lyù laø giaùc. Vaøo thôøi Taán kinh naøy dòch thaønh ba, boán phaåm. Thôøi Ñöôøng dòch thaønh 39 phaåm. Xeùt trong kinh Boån-nghieäp-anh-laïc coù ñoaïn: Phaät töû! tröôùc tieân ta ôû

coõi thieàn thöù saùu thuyeát phaùp möôøi ñòa, hoùa ñoä trôøi ngöôøi. Giôø ñaây vì nhaèm hoùa ñoä chuùng sanh, caùc ngöôi neân phuïng haønh. Phaät töû! ñòa 11 laø nhaäp phaùp giôùi. Phaät töû! luùc ñaàu ta ôû coõi thieàn thöù ba, taäp hôïp taùm chuùng thuyeát phaùp, Boà-taùt moät ñôøi thaønh Phaät nhaäp ñònh Phaät hoa, noùi traêm vaïn baøi keä. Nay xin neâu yù nghóa moät baøi keä ñeå daïy chuùng sanh thoï trì. Phaåm naøy sau phaåm möôøi ñòa, thuoäc vò Ñaúng giaùc - ñòa 11. Phaåm naøy coøn coù teân laø Phaät Hoa. Ñoù laø ñaët teân theo phaùp. Vaên sau coù caâu: Phaät töû! luùc ta thuyeát phaùp döôùi coäi boà ñeà coù taùm vaïn Boà-taùt voâ caáu ñaït quaû Phaät. Nay ta chæ löôïc noùi haïnh quaû caùc oâng neân laõnh thoï. (Theo kinh Anh Laïc Boån hieäp) sau khi noùi xong kinh Hoa Nghieâm, hoùa ñoä ba thöøa chuùng sanh, ñeán coäi boà ñeà noùi laïi Phaùp moân naêm vò cuûa kinh Hoa Nghieâm ñöôïc giaûng ngay luùc thaønh chaùnh giaùo. Vì kinh Hoa Nghieâm thieáu phaåm ñòa 11, do so saùnh vôùi kinh Anh Laïc neân bieát ñöôïc thöù töï. Sau naøy nhöõng ai nghe thaáy khoâng neân nghi ngôø, chæ caàn ñoái chieáu vôùi kinh aáy seõ bieát. Hôïp caû phaåm Phaät Hoa - ñòa 11 ñöôïc thuyeát ôû coõi thieàn thöù ba thaønh 40 phaåm möôøi nôi möôøi laàn. Song taát caû ñeàu ñöôïc noùi ngay luùc thaønh chaùnh giaùo vì ñeàu cuøng saùt na khoâng tröôùc sau. Phaùp voán vaäy. Duøng thaân trí chôn thaät noùi phaùp chôn thaät, khoâng coù caùc vieäc nhö laàn thöù ba, hai laàn ôû ñieän Phoå Quang. Neáu coù söï truøng laëp thì khoâng coù laàn thöù ba. Phaùp moân roäng lôùn bao quaùt ba ñôøi, khoâng tröôùc sau ñeán ñi qua laïi. Nhö Lai duøng trí vaên baûn tuøy thuaän chuùng sanh hieän thaân chæ daïy. Vieäc ñeán ñieän Phoå Quang ba laàn khoâng phaûi vaäy maø chæ laø moät saùt na. Kinh daïy: Töø moät ngoân ngöõ Nhö Lai dieãn noùi voâ soá Kinh ñieån, tuy phaùp moân tieâu bieåu cho hieän töôïng, Boà-taùt khaùc nhau nhöng khoâng phaûi coù keû ñeán tröôùc ngöôøi ñeán sau. Trong phaùp giôùi khoâng coù söï phaân bieät voïng tình tröôùc sau, neáu coù laø traùi vôùi thaät phaùp. Trong moät saùt na hieän ñuû vieäc ba ñôøi laø vì chuùng sanh, thaät phaùp khoâng coù ba ñôøi. Thaät phaùp khoâng phaûi laø quyeàn phaùp. Xe tröôùc ñaõ maát xe sau phaûi ñoåi höôùng ñi, khoâng neân cöù theo caùc baäc tieân ñöùc. Xeùt yù kinh hoaøn toøa khoâng coù söï truøng laëp. Vì möôïn vaên töï trình baøy neân phaùp döôøng nhö truøng laëp, laïi khoâng xeùt yù kinh. Taát caû ñeàu trong moät saùt na khoâng tröôùc sau. Nhö caùc phaåm möôøi ñònh, lìa theá gian ñeàu coù cheùp: luùc aáy Theá Toân ôû ñieän Phoå Quang thuoäc ñaïo traøng Boà ñeà nöôùc Ma Kieät Ñeà thaønh töïu chaùnh giaùc nhaäp ñònh saùt na. Chæ phaùp vò cuûa Boà-taùt khaùc nhau, kyø thaät Nhö Lai khoâng ñeán ñi. Vì ñieän Phoå Quang laø töù theå phaùp giôùi, trong moät saùt na ñuû caû lyù söï, khoâng ngoaøi ñònh khoâng taïo taùc. möôøi ñònh laø theå cuûa phaùp giôùi, haïnh Phoå Hieàn laø coâng duïng cuûa phaùp giôùi. Ñoù laø phaåm lìa theá gian. Hai phaåm naøy khoâng ngoaøi baûo thaønh trí ñöùc ñieän Phoå Quang.

Giaùo phaùp ba thôøi laø giaùo phaùp moät thôøi, moät nôi, moät phaùp giôùi, khoâng coù söï ñeán ñi qua laïi nhö söï hieåu bieát thöôøng tình. Chín laàn thuyeát phaùp kia cuõng theá, trong moät saùt na khoâng chöôùng ngaïi. Töø moät phaùp giôùi tuøy thuaän haønh töôùng phöông tieän tieán tu, möôïn nôi choán tieâu bieåu cho phaùp neân phaân möôøi nôi möôøi laàn:

1. Ñaïo traøng Boà ñeà

* 1. Ñieän Phoå Quang
  2. Nuùi Tu Di
  3. Coõi Daï Ma
  4. Coõi Ñaâu Suaát
  5. Coõi Tha Hoùa
  6. Coõi thieàn thöù ba
  7. Vöôøn Caáp coâ ñoäc
  8. Thaùp lôùn ôû phía ñoâng thaønh Giaùc.
  9. Khaép moïi nôi trong phaùp giôùi hö khoâng.

Trong ñieän Phoå Quang ñuû phaùp moân naêm vò, saùu vò, dieäu lyù möôøi ñònh, haïnh Phoå Hieàn, theå duïng, nhaân quaû vieân maõn, phaùp giôùi chôn nhö, coõi nöôùc möôøi phöông. Taát caû ñeàu cuøng moät thaät phaùp, khoâng coù tröôùc sau qua laïi, khoâng neân ñeå voïng tình che laáp chôn giaùo. Hôn nöõa toaøn boä kinh naøy ñeàu möôïn soá möôøi laøm soá troøn khoâng neân noùi baûy nôi, chín laàn.

Hoûi: Vì sao laàn thöù baûy leân coõi thieàn thöù ba taäp hôïp taùm chuùng noùi ñòa 11 maø khoâng leân coõi thieån thöù boán?

Ñaùp: Vì theo thöù töï coõi thieàn thöù boán laø quaû Phaät. Ñaïo traøng boà ñeà maø Phaät thaønh chaùnh giaùc ñaõ bao haøm coõi thieàn thöù boán vaø coõi nöôùc trong möôøi phöông. Taát caû ñeàu trong ñieän Phoå Quang, khoâng tröôùc sau qua laïi treân döôùi. Coõi thieàn thöù boán cuûa quaû Phaät khoâng coù nöông töïa, khoâng tieán tu neân khoâng coù söï ñi ñeán, khoâng voïng tình, hôïp chôn nhö, nhö phaùp giôùi. Coõi thieàn thöù boán, coäi Boà ñeà ñeàu laø tòch tònh, ñieän Phoå Quang laø coäi goác. Nhaân quaû trong ba ñôøi ñeàu coù trong saùt na thaønh Phaät. Thôøi gian tröôùc sau ñoù khoâng ngoaøi trí caên baûn, theå Boà ñeà toùm thaâu taát caû. Trong phaàn naøy coù saùu nôi, hai nôi chæ quaû khuyeân tu, boán nôi noùi veà phaùp tu. Laàn thuyeát phaùp thöù nhöùt, Boà-taùt Phoå Hieàn nhaäp ñònh Nhö Lai taïng thaân, duøng phaùp moân roäng lôùn chæ roõ nhaân quaû baùo öùng cuûa möôøi coõi lieân Hoa taïng. Boà-taùt Phoå Hieàn laø haïnh, Nhö Lai taïng thaân laø theå vì theå duïng dung nhieáp. Söï trang söùc nôi toøa ñöùc Tyø-loâ-giaù-na cuõng bieåu hieän cho theå duïng nhaân quaû vieân dung. Phaät Giaù Na laø theå; trí caên baûn, phaùp khoâng laø theå cuûa toøa, muoân haïnh Phoå Hieàn laø coâng duïng trang

nghieâm. Trong ñoù coù voâ soá Boà-taùt baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät raõi hoa baùu cuùng döôøng. Quaû Nhö Lai laø toaø phaùp khoâng, haïnh Phoå Hieàn laø söï trang nghieâm, nhaân quaû lyù söï dung nhieáp nhau. Phaùp ñöôïc noùi ôû boán nôi kia cuõng dung nhieáp nhaân quaû. Ba thôøi giaùo ñöôïc giaûng ôû ñieän Phoå Quang luùc thaønh chaùnh giaùc laø ñöa ngoïn veà goác, cuøng moät phaùp giôùi. Ñoù laø laàn thuyeát thöù nhöùt. Laàn thöù hai noùi phaåm Nhö Lai xuaát hieän (phaåm 37) Nhö Lai phoùng AÙnh saùng giöõa chaëng maøy chieáu ñeán ñaàu Vaên Thuø, phoùng AÙnh saùng töø kim khaåu chieáu ñeán Kim Khaåu Phoå Hieàn ñeå hai vò cuøng nhau hoûi ñaùp quaû Phaät. Vaên Thuø laø phaùp theå, laø trí caên baûn. Phoå Hieàn laø haïnh, dung nhieáp theå duïng, ñuû hai phaùp ñoù laø Phaät. Ñöùc Phaät trong laàn thuyeát thöù nhöùt laø ñöùc Phaät töï thaønh; ñöùc phaät trong quaû 37 laø Boà-taùt ñaït quaû. Nhôø ñöùc Phaät ban ñaàu, phaùt loøng tin, tieán tu, duøng söùc mình thaønh Phaät. Quaû Phaät naøy chính laø ñöùc Phaät phaùt loøng tin tröôùc kia. Trong vöôøn Kyø Thoï, Nhö Lai duøng ñònh sö töû taàn thaân neâu nhaân quaû naêm vò, ñem laïi lôïi ích cho trôøi ngöôøi. Trong laàu Di Laëc, ñoàng töû Thieän taøi dung hôïp nhaân quaû Vaên Thuø, Phoå Hieàn, Di Laëc, trong moät saùt na ñuû caû ba theå duïng. Hôïp caû Boà-taùt Phoå Hieàn, Tyø-loâ-giaù-na ôû tröôùc, phaåm Nhö Lai xuaát hieän, ñieän Phoå Quang, Vöôøn Caáp coâ ñoäc, Laàu Di Laëc laø saùu laàn nhöng theå duïng nhaân quaû khoâng hai. Vì theá teân Tyø-loâ-giaù-na trang nghieâm taïng cuûa laàu Di Laëc vaø ñònh Nhö Lai taïng cuûa Phoå Hieàn trong laàn thöù nhöùt gaàn gioáng nhau. (Töø yù vaên, caûnh huoáng seõ bieát ñöôïc). Taát caû phaùp Nhö Lai ñeàu ñöôïc noùi trong moät thôøi gian. Taùm töôùng thaønh ñaïo cuõng theá. Kinh neâu: Töù thoâng ba ñôøi khoâng ñeán ñi. Kinh naøy coù 40 phaåm noùi möôøi laàn ôû möôøi nôi, trong chín laàn coù 342 hoäi chuùng (keå caû taùm chuùng trong coõi thieàn thöù ba) Hoäi chuùng aáy ñeàu möôïn soá buïi trong coõi Phaät ñeå laøm haïn löôïng nhöng taát caû khoâng ngoaøi saùt na thaønh Phaät roäng nhö bieån lôùn, cuøng khaép möôøi phöông khoâng chöôùng ngaïi. Keå caû coõi nöôùc, moïi vieäc trong laàn thöù möôøi thì lôùp lôùp ñan caøi khoâng cuøng taän. Boà-taùt Phaät luoân nhö vaäy, ba ñôøi xöa nay ñeàu töø moät saùt na, ñuû quaù khöù vò lai voâ soá kieáp. Söï thaønh Phaät, khoâng thaønh Phaät, giaùc ngoä, khoâng giaùc ngoä ñeàu laø vaäy.

1. Neâu quaû khuyeân tu: Laø caùc phaåm: Nhö Lai hieän töôùng, Ñònh

Phoå Hieàn, söï thaønh töïu cuûa theá giôùi; coõi Hoa Taïng, Tyø-loâ-giaù-na. Phaåm hieän töôùng, Nhö Lai phoùng AÙnh saùng giöõa raêng, baûo ñaïi chuùng möôøi phöông taäp hôïp, Boà-taùt Phoå Hieàn laø ñeä töû lôùn. Thoï trì phaùp Phaät, nhaäp ñònh Phaät neân quaû phaät ñeå moïi ngöôøi tin thích tu taäp. Töø thaân ñeán toøa ngoài cuûa Nhö Lai ñeàu bieåu hieän cho nhaân quaû theå duïng ñeå ñaïi chuùng cuøng bieát. Thaân Phaät laø trí thaân phaùp giôùi, moïi söï trang nghieâm laø quaû

baùo cuûa coâng duïng Phoå Hieàn toøa ngoài laø phaùp khoâng, vì ba phaùp naøy goàm ñuû bi trí, khoâng tröôùc sau chæ daïy chuùng sanh laø Phaät. Töø giöõa chaëng maøy Nhö Lai phoùng AÙnh saùng chieáu khaép möôøi phöông (AÙnh saùng ñoù nhö maøu saéc caùc baùu vaät vaø aùnh saùnh cuûa ñeøn. Sau khi chieáu soi caùc coõi nöôùc, AÙnh saùng xoay quanh Phaät, nhaäp vaøo chaân Phaät. Töø AÙnh saùng ñoù coù voâ soá Boà-taùt baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät ngoài treân toøa sen, ñeán tröôùc Phaät, khen ngôïi caûnh giôùi maàu nhieäm cuûa Phaät. Ñoù laø bieåu hieän cho nhaân quaû gioáng nhau. AÙnh saùng vaøo chaân laø duøng quaû laøm nhaân. Möôøi tín coù töø tröôùng baùnh xe döôùi chaân; möôøi truï coù töø AÙnh saùng nôi ñaàu ngoùn chaân; möôøi haïnh coù töø AÙnh saùng nôi goùt chaân; möôøi hoài höôùng coù töø AÙnh saùng nôi ñaàu goái, möôøi ñòa coù töø AÙnh saùng nôi giöõa chaëng maøy (cuoái gioáng ñaàu). AÙnh saùng möôøi ñòa laø nhaân, nhaân coù töø quaû. Naêm phaåm treân ñeàu neâu quaû Phaät ñeå ñaïi chuùng tin tu.

1. Thaønh töïu tín taâm: Laø caùc phaåm: Danh hieäu Nhö Lai, Töù Ñeá, Quang minh giaùc, Boà-taùt hoûi ñaùp, Tònh haïnh, Hieàn thuû - laàn thuyeát thöù hai. Saùu phaåm naøy laø phaùp möôøi tín. Phaåm danh hieäu Nhö Lai: Tin danh hieäu Nhö Lai tuøy chuùng sanh noùi phöông tieän neân coù khaùc. Phaåm Töù Ñeá: tin caùc phaùp ñeàu coù töø boán ñeá; phaåm Quang minh giaùc: tin bieát AÙnh saùng quaû ñöùc vaøo chaân Phaät, töø chaân Phaät phoùng AÙnh saùng quaû ñöùc. laäp thaønh tín vò. Phaåm Boà-taùt hoûi ñaùp: tin phaùp Boà-taùt hoûi ñaùp; phaåm Tònh Haïnh: tin haïnh thanh tònh cuûa Boà-taùt coù töø nguyeän löïc. Phaåm Hieàn Thuû: tin söï thaønh Phaät baét nguoàn töø loøng tin. Saùu phaåm naøy ñöôïc thuyeát ôû ñieän Phoå Quang vì ñoù laø nôi ñuû theå duïng trí Phaät. möôøi tín thuyeát ôû ñaây tieâu bieåu cho vieäc nhôø quaû thaønh töïu ñöôïc loøng tin. Töø ñaây ñeán möôøi ñòa, ñòa 11 phaåm Phaät Hoa môùi noùi veà thöù töï tu taäp naêm vò. Moät laø taát caû, nhaân quaû khoâng coù khoaûng caùch. Möôøi Phaät baát ñoäng trí... laø phaùp tin, nhôø ñoù hoäi nhaäp theå duïng baát ñoäng trí nôi mình.
2. Chöùng ñaït chôn nhö: Nhö Lai leân nuùi Tu Di, phoùng AÙnh saùng töø ñaàu ngoùn chaân noùi saùu phaåm: Leân nuùi Tu Di; noùi keä khen ngôïi; möôøi truï; Phaïm haïnh; Coâng ñöùc phaùt taâm; Minh phaùp. Hai phaåm tröôùc laø Ñeá Thích khen ngôïi veà coâng ñöùc vaø coõi nöôùc thuø thaéng cuûa Phaät; Boán phaåm sau laø chöùng ñaït phaùp, ôû nôi Phaät sanh vaøo nhaø Phaät, ñuû trí Phaät, haønh giaûi nhö Phaät, vöøa phaùt taâm laø thaønh chaùnh giaùc. Laàn naøy AÙnh saùng phoùng töø ñaàu ngoùn chaân bieàu hieän cho phaùp chöùng ñaït ban ñaàu laø nguoàn goác tieán tu. Leân nuùi Tu Di: Möôøi tín ñaït möôøi truï, trí hueä soi chieáu khoâng ngaên ngaïi nhö leân nôi cao nhöùt cuûa nuùi. Nuùi laø töø ñònh phaùt hueä, tuøy duyeân hoùa ñoä khoâng caàn duïng coâng, tröôùc sau nhö Phaät, khoâng phaûi ñeán ñòa thöù taùm môùi khoâng duïng coâng. Kinh Anh Laïc cheùp: Boà-taùt ba

hieàn vaøo doøng nöôùc Phaùp töï taïi ñaïi quaû Phaät, taùnh cuûa doøng nöôùc tröôùc sau khoâng ñoåi, nhaân quaû laø moät taùnh, khoâng tröôùc giöõa sau, cuõng khoâng coù khoaûng caùch vì ñeàu laø thaät phaùp, nhaân quaû vieân maõn, moät giaây öùng hôïp laø thaønh Phaät, (khoâng noùi veà töôùng toát thaàn thoâng, vì ñieàu ñoù coù khi Phaät thaønh caùnh giaùc). Khi ñaït chaùnh giaùc luoân soáng vôùi ñaïo giaùc, thaàn thoâng töôùng toát khoâng mong nhöng töï coù. Duø ñeán luùc troïn veïn phöôùc trí ba ñôøi vaãn khoâng ñoåi khaùc.

1. Phaùt taâm tu taäp: laø boán phaåm: Leân coõi Daï ma, noùi keä khen ngôïi; möôøi haïnh; möôøi voâ taän taïng (Phaät leân coõi Daï ma phoùng AÙnh saùng töø goùt chaân noùi boán phaåm treân). Hai phaåm tröôùc: chö thieân nghinh ñoùn Phaät vaø khen ngôïi coâng ñöùc caûnh giôùi Phaät. Hai phaåm sau: trí thaân ñuû haïnh Phoå Hieàn, bi trí, y baùo, chaùnh baùo. Phaät phoùng AÙnh saùng töø hai chaân leân coõi Daï ma laø bieåu hieän cho vieäc sau khi ñaït trí thaân treân ñænh Tu Di, leân coõi Daï ma ñaït ñaày ñuû haïnh Phoå Hieàn (möôïn nôi choán tieâu bieåu cho phaùp ñeå deã hieåu). Coõi Daï ma ôû giöõa hö khoâng caùch maët ñaát laø möôøi haïnh coù töø phaùp thaân.
2. Lyù söï dung nhieáp: Nhö Lai leân coõi Ñaâu Xuaát, phoùng AÙnh saùng töø hai ñaàu goái noùi möôøi hoài höôùng coù ba phaåm: leân coõi Ñaâu Xuaát, noùi keä khen ngôïi, möôøi hoài höôùng. Hai phaåm tröôùc laø chö thieân nghinh ñoùn Phaät vaø khen ngôïi coâng ñöùc Phaät. Phaåm sau laø phaùp möôøi hoài höôùng. Hoài höôùng laø ñöa söï veà lyù, ñöa möôøi haïnh veà möôøi truï, lyù söï khoâng ngaïi. Möôøi truï laø trí caên baûn, laø phaùp thaân vaên thuø, möôøi haïnh laø haïnh Phoå Hieàn. Theå duïng nôi hai vò dung nhieáp nhau laø hoài höôùng. AÙnh saùng phoùng töø ñaàu goái laø söï dung hôïp töï taïi cuûa lyù söï, nhö ñaàu goái co duoãi töï taïi. Vì sao möôøi hoài höôùng ñöôïc noùi ôû coõi Ñaâu Xuaát? Vì coõi trôøi naøy ôû giöõa coõi duïc, laø vò thöù ba (giöõa naêm vò), laàn thuyeát thöù naêm, nôi thöù naêm (giöõa möôøi). Döôùi coõi naøy coù hai: coõi Ñeá Thích, Daï ma; treân coõi naøy coù hai: Tha Hoùa, coõi thieàn thöù ba. Hoøa hôïp lyù söï khoâng ngaïi, trí caên baûn, trí sai bieät, bi trí ñeàu laø trung ñaïo.
3. Tu taäp thaønh quaû: Nhö Lai leân coõi Tha Hoùa, phoùng AÙnh saùng giöõa chaëng maøy noùi möôøi ñòa coù moät phaåm. Khoâng coù hai phaåm leân coõi Tha Hoùa vaø noùi Keä Khen ngôïi. Vì möôøi ñòa ñaõ troïn veïn coâng ñöùc, an truï nôi phaùp thaät, khoâng taêng tieán. Duø laø coõi thieàn thöù ba hay coõi trong möôøi phöông ñeàu vaäy. Möôøi ñòa troïn veïn trí ñöùc, khoâng tieán tu, luoân ôû choã Phaät, khoâng phaûi môùi ñeán neân khoâng Khen ngôïi. möôøi ñòa coù töø söï tu taäp trong möôøi truï, möôøi haïnh, möôøi hoài höôùng, khoâng an truï nôi naøo, töï taïi thaønh töïu, ñuû caùc phaùp. Vì sao möôøi ñòa ñöôïc noùi ôû coõi Tha Hoùa? Vì coõi trôøi naøy vui vôùi söï bieán hoùa cuûa ngöôøi khaùc, Boà-taùt ñòa naøy

vui vôùi haïnh ñoä sanh, tuøy thuaän chuùng sanh laøm moïi vieäc. Theo phaùp sö Taïng luùc noùi phaåm naøy coù ba söï gia hoä vaø naêm laàn thænh caàu. Xeùt yù kinh, phaät gia hoä baèng 1ba phaùp, Boà-taùt Giaûi Thoaùt Nguyeät vaø caùc Boà-taùt khaùc boán laàn thænh Boà-taùt Kim Cang Taïng. Möôøi ba phaùp gia hoä: Möôøi hai phaùp gia hoä cuûa caùc ñöùc Phaät trong möôøi phöông vaø Phaät Tyø-loâ-giaù-na phoùng AÙnh saùng chieáu thaân Boà-taùt Kim Cang Taïng, noùi keä khuyeân Boà-taùt thuyeát giaûng. Möôøi hai phaùp gia hoä cuûa caùc ñöùc Phaät trong möôøi phöông : caùc ñöùc Phaät hieän ra tröôùc Boà-taùt; trao möôøi trí; ñöa tay xoa ñaàu (khen ngôïi laø ngöõ nghieäp; trao möôøi trí laø yù nghieäp, xoa ñaàu laø thaân nghieäp). Ñöùc Tyø-loâ-giaù-na phoùng AÙnh saùng noùi Keä laø phaùp löïc. Boán laàn thænh caàu: Boà-taùt Giaûi Thoaùt Nguyeät neâu söï nghi ngôø cuûa ñaïi chuùng; thænh Boà-taùt Kim Cang Taïng thuyeát phaùp; thænh moät laàn nöõa: caùc Boà-taùt cuøng thænh. Khoâng bieát ba söï gia hoä vaø naêm laàn thænh caàu caên cöù töø ñaâu. Neáu cho raèng söï gia hoä baèng thaân ngöõ yù laø ba thì trao möôøi trí, phoùng AÙnh saùng laø dö, neáu tính caû söï Khen ngôïi cuûa caùc ñöùc Phaät trong möôøi phöông laø naêm laàn thænh caàu thì Phaät vaø vò toái toân khoâng theà coù söï thænh caàu. Vì theá coù 13 söï gia hoä vaø boán laàn thænh caàu. Trao möôøi trí tuy trí theå khoâng khaùc nhöng vì khoâng chaáp phaùp töôùng, thaønh töïu trí sai bieät, coâng duïng coù khaùc, khoâng phaûi chæ gioáng nhau. Töø söï gioáng nhau coù 1ba phaùp gia hoä vaø boán laàn thænh caàu khaùc nhau.

1. Tuøy duyeân khoâng ngaïi: Leân coõi thieàn thöù ba, taäp hôïp taùm chuùng, Nhö Lai noùi phaùp Boà-taùt moät ñôøi thaønh Phaät, nhaäp ñònh Phaät Hoa noùi haïnh Phoå Hieàn trong ñòa ñaúng giaùc 11. Vaøo ñôøi, ñi khaép caùc giôùi, ñuû muoân haïnh, nhö hö khoâng, khoâng ngaên ngaïi laø vò Phoå Hieàn trong vò Ñaúng giaùc. Ñònh Phaät Hoa, Hoa laø haïnh, coù theå ñaït quaû nhö hoa keát traùi. Ñoù laø haïnh Phaät. Phaät laø hieåu bieát, laø coâng duïng cuûa vò Ñaúng Giaùc. Sau khi troïn haïnh möôøi ñòa, tu haïnh Ñaúng Giaùc. Ñònh laø phaùp tòch tónh, laø theå cuûa phaùp giôùi. Ñoaïn tröø phaân bieät ñònh loaïn laø tòch tónh. Töø ñònh naøy haønh haïnh Phoå Hieàn. Trong taát caû caùc ñònh, ñònh naøy laø baûn theå. ÔÛ coõi thieàn thöù ba noùi phaùp Boà-taùt moät ñôøi thaønh Phaät, nhaäp ñònh Phaät Hoa vôùi traêm vaïn baøi keä cho taùm chuùng nôi coõi duïc, coõi saéc. Vì Boà-taùt nhaäp dònh naøy töï taïi lôïi sanh neân laø tuøy duyeân khoâng ngaïi.Vò naøy ñuû muoân haïnh cuøng khaép phaùp phaùp giôùi. Vì sao vò Ñaúng giaùc ñöôïc noùi ôû coõi naøy? Vì coõi naøu khoâng coøn söï lo khoå cuûa voïng tình, chæ coù phaùp laïc. Boà-taùt naøy khoâng voïng tình, vui vôùi phaùp, duøng trí bi ñem laïi lôïi ích cho sanh (haønh töôùng cuûa vò naøy ñöôïc noùi trong kinh Anh Laïc, kinh Hoa Nghieâm khoâng ñuû).
2. Troïn veïn nhaân quaû: 12 phaåm: möôøi ñònh; möôøi thoâng; möôøi

nhaãn; A-la-haùn Taêng Kyø; Truï xöù cuûa Boà-taùt; phaùp maàu cuûa Phaät; tuoåi thoï; möôøi thaân phaät; coâng ñöùc töôùng toát cuûa Phaät; haïnh Phoå Hieàn, Nhö Lai xuaát hieän; lìa theá gian. 12 phaåm naøy neâu baøy troïn veïn nhaân quaû nôi möôøi ñòa, quaû Phaät, haïnh Phoå Hieàn. Hai phaãm möôøi ñònh, lìa theá gian ñöôïc noùi ôû laàn moät, hai. (Phaät ôû ñieän Phoå Quang sau khi thaønh chaùnh giaùc nôi coäi boà ñeà nöôùc Ma Kieät Ñeà nhaäp ñònh saùt na) khoâng phaûi laø ñeán hai laàn. Vì möôøi ñònh vaø lìa theá gian bao quaùt caû theå duïng neân ñöôïc noùi ôû ñieän Phoå Quang. Teân cuûa caùc Boà-taùt ôû hai laàn ñoù tuy khaùc nhöng khoâng coù ñeán ñi. Caùc Boà-taùt trong möôøi truï... Ñaúng giaùc ñeàu laø moät. Hai phaåm ñoù ñaày ñuû theå duïng nhaân quaû. Möôøi ñònh laø theå Vaên Thuø, lìa theá gian laø haïnh Phoå Hieàn. Phaåm Nhö Lai xuaát hieän, phoùng AÙnh saùng chieáu ñeán hai vò laø söï dung hôïp cuûa nhaân quaû, lyù söï, laø quaû Phaät. Quaû Phaät laø söï dung hôïp cuûa trí caên baûn vaø trí sai bieät. (Haõy duøng söùc ñònh hueä suy xeùt seõ thaáy). Möôøi hai phaåm naøy, saùu vò ñeàu coù töø ñieän Phoå Quang. Ví nhö ñaët traêm ngaøn chieác göông trong hö khoâng, treân maët ñaát ñeå moät töôïng Phaät vaø Boà-taùt thì moãi göông ñeàu hieån hieän hình töôïng aáy, khoâng ñeán ñi sai khaùc. Cuõng theá, Nhö Lai thaønh töïu chaùnh giaùc hieän khaép möôøi phöông khoâng ñeán ñi. Vì theá phaùp Phaät dung hôïp nhau. Khoâng neân caên cöù theo söï hieåu bieát thöôøng tình maø cho raèng coù ñeán ñi qua laïi. Kính naøy, tröôùc sau laø moät, ngay phaåm Nhö Lai xuaát hieän ñaõ ñuû saùu vò, phaåm naøo cuõng vaäy ñuû caû phaàn di chuùc löu truyeàn. Caùc phaåm tröôùc phaåm xuaát hieän, lìa theá gian laø haïnh ñoä sanh sau khi thaønh Phaät. Nghóa laø sau khi thaønh Phaät duøng trí haønh bi, ñoaïn tröø taäp khí. Tuy haønh haïnh Phoå Hieàn nhöng khoâng nhieãm theá gian laø lìa theá gian. Töï tu thaønh Phaät laø khuyeân ngöôøi tu hoïc quaû Phaät. Haønh haïnh Phoå Hieàn laø sau khi thaønh Phaät ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Coù nhö vaäy Tam Baûo khoâng ñoaïn tuyeät, möôøi thoâng, möôøi nhaãn cuõng nhö möôøi ñònh, ñuû theå daïng cuûa naêm vò. Thoâng laø thoâng ñaït taát caû; nhaãn laø phaùp nhaãn, A-taêng-kyø laø soá löôïng; tuoåi thoï laø maïng soáng Phaät tuøy chuùng sanh; Truï xöù Boà-taùt laø haïnh lôïi sanh cuûa Boà-taùt; phaùp maàu cuûa Phaät laø phaùp giaùo hoùa cuûa Phaät khoâng thuoäc söï hieåu bieát cuûa nhò thöøa, Ba thöøa; möôøi thaân Phaät laø möôøi thaân Tyø-loâ-giaù-na trong möôøi coõi nöôùc vôùi 97 töôùng toát vaø voâ soá coõi Hoa Taïng; coâng ñöùc töôùng toát cuûa Phaät laø AÙnh saùng lôïi sanh, haïnh Phoå Hieàn laø haïnh tu taäp ñaït quaû; Nhö Lai xuaát thieän laø nhaân quaû vieân maõn cuûa naêm; lìa theá gian laø sau khi thaønh Phaät taïo lôïi ích cho chuùng sanh. 39 phaåm kinh treân troïn veïn nhaân quaû nôi saùu vò, laøm lôïi ích cho trôøi ngöôøi. Phaåm nhaäp phaùp giôùi: Nhö Lai nhaäp ñònh sö töû taàn thaân noùi nhaân quaû nôi naêm vò vaø quaû Phaät, ñem laïi lôïi ích cho haøng trôøi ngöôøi.

1. Phaøm phu chöùng thaät phaùp: Laàn thöù taùm ôû Kì Vieân, Nhö Lai nhaäp ñònh sö töû taàn thaân, hieän khaép caùc coõi ñeå chuùng sanh tin thích nghe thaät töôùng Phaät. 500 thanh vaên nhö Muïc Lieân, Xaù Lôïi ñeàu khoâng nghe. Vì laø nhò thöøa coù ngöôøi tin, coù ngöôøi khoâng tin. Laàn thöù baûy coù 50 chuùng: Möôøi Boà-taùt coù teân Thuû nhö Giaùo Thuû; möôøi Boà-taùt coù teân Laâm nhö Coâng Ñöùc Laâm, möôøi Boà-taùt coù teân Traøng nhö Kim Cang Traøng; 37 Boà-taùt coù teân Taïng nhö Kim Cang Taïng, vaø voâ soá Boà-taùt. Tuøy ñòa vò soá Boà-taùt taêng leân, ñeå phaøm phu, trôøi ngöôøi ñaït phaùp. Saùu ngaøn Tyø kheo laø phaøm phu hoïc ñaïo vôùi Boà-taùt Vaên Thuø ñaït möôøi maét, möôøi tai. Tuy laø chuùng ñöôïc ñoä treân ñöôøng Vaên Thuø ñeán phía ñoâng thaønh Giaùc nhöng hoï vaãn ôû trong hoäi Phaät. Moät vaïn roàng, 500 öu baø taéc, 500 öu baø di, 500 ñoàng nam, 500 ñoàng nöõ ñöôïc ñoä ôû phía ñoâng thaønh Giaùc ñeàu bieåu hieän cho vieäc phaøm phu chöùng quaû Phaät. (ÔÛ thaùp Phaät phía ñoâng thaønh Giaùc, Boà-taùt Vaên Thuø thuyeát phaùp, voâ soá roàng ñöôïc sanh vaøo coõi ngöôøi, moät vaïn roàng phaùt taâm boà ñeà) naêm chuùng ñeàu ñaït quaû Phaät nhöng chæ neâu Thieän Taøi vaø soá 500. 500 laø naêm vò, saùu ngaøn laø saùu vò, moät vaïn roàng laø muoân haïnh, khoâng coù vieäc gì khoâng töôïng tröng cho phaùp. Thuyeát giaûng ôû thaùp Phaät quaù khöù laø bieåu hieän cho söï gioáng nhau cuûa phaùp Phaät xöa nay. Hoäi chuùng ôû ñoù gioáng hoäi chuùng trong ñaïo traøng Phaät. Thieän Taøi ñi veà phía nam caàu hoïc thieän tri thöùc laø söï tieán tu vaø haønh töôùng ñoä sanh cuûa Boà-taùt. Laàn thöù möôøi ôû khaép caùc coõi nöôùc trong möôøi phöông. Nhö sö töû con, luùc môùi sinh ra, tuy chöa coù theá löïc töï taïi nhö sö töû chuùa, nhöng hình töôùng noù gioáng, khieán taát caû loaøi thuù ñeàu sôï. Cuõng vaäy, ngöôøi tin hieåu quaû Phaät vaø ngöôøi phaùt taâm chöùng nhaäp, thaân taâm taùnh töôùng nhö Phaät, ñeàu coù töø trí chôn thaät, khoâng do tu taäp, töï theå laø Phaät, vì theá tuy tu taäp muoân haïnh nhöng khoâng coù tröôùc sau ñeàu ñaït quaû ñöùc chaân thaät, tuy khaû naêng chöa baèng Phaät nhöng ñaõ gieo haït gioáng Phaät. Tín laø ñieàu thieän ñaàu, ñònh hueä laø ñieàu kieän chöùng nhaäp. Truï phaùt taâm thöù nhöùt nhaäp trí hueä Phaät, sanh trong nhaø Phaät, laø ñeä töû chôn thaät cuûa Phaät, cuøng trí Phaät, ñuû caên laønh Nhö Lai, vöôït treân ba thöøa ñaït söï thaáy bieát vaø thaàn thoâng cuûa Boà-taùt chín ñòa, trí cuûa trôøi ngöôøi, ngoaïi ñaïo, ba thöøa khoâng saùnh baèng. Vì theá caùc vò haõy laõnh thoï phuïng haønh.

■