TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 8**

*Cuùi laïy chö Phaät khaép möôøi phöông Ñöùc Tyø Loâ Giaù - Baùo thaân Phaät*

*Boà-taùt tu taäp trong saùu vò*

*Vaên Thuø, Phoå Hieàn vaø ñaïi chuùng*

*Caùc ñaáng thanh tònh thuyeát Phaät phaùp Coâng ñöùc Vieân maõn, chí vöõng beàn Con nay giaûi thích nghóa kinh maàu Haàu ñem lôïi ích cho chuùng sanh*

*Thoâng hieåu phaùp Phaät khoâng chöôùng ngaïi Nhöõng ai nghe thaáy ñeàu lôïi laïc*

*Xin ñaáng töø bi ruû loøng thöông Ñaït söï thanh tònh nhö Loâ Giaù.*

Thoâng thöôøng, xieån döông kinh phaùp coù boán yù: 1) YÙ kinh; 2) Toâng chæ cuûa kinh; 3) Theå cuûa giaùo; 4) Soá laàn thuyeát giaûng.

- YÙ kinh: Taïm phaân möôøi ñoaïn: 1) Thaønh töïu chaùnh giaùc; 2) Neâu quaû khuyeân tu; 3) Neâu quaû ñeå thaønh töïu loøng tin; 4) Chöùng nhaäp chôn nhö; 5) Phaùt nguyeän tu taäp; 6) Trí bi dung hôïp; 7) Tích tu thaønh ñöùc; 8) Lôïi sanh khoâng ngaïi; 9) Tuøy vò Boà-taùt ñoä sanh; 10) Phaøm phu chöùng nhôn. Thaønh töïu chaùnh giaùc: Phaåm theá chuû Dieäu Nghieâm; Neâu quaû khuyeân tu: Naêm phaåm: Hieän töôùng... Tyø-loâ-giaù-na vaø quaû Phaät trong phaåm theá chuû Dieâu Nghieâm; Neâu quaû thaønh töïu loøng tin: saùu phaåm: Danh hieäu Nhö Lai... Hieàn Thuû vaø phaåm theá chuû Dieâu Nghieâm. Möôøi ñöùc Phaät coù teân Trí laø quaû töï taâm (töùc Baát Ñoäng Trí laø ñaàu). Trí vöõng chaûi tröôùc moïi söï sai khaùc; Chöùng nhaäp chôn nhö: saùu phaåm: Leân nuùi tu di... möôøi truï laø theå sanh trong nhaø Phaät; Phaùt nguyeän tu taäp: boán phaåm: Leân coõi Daï ma... möôøi haïnh laø theå haønh haïnh Phaät ; Bi trí dung hôïp: ba phaåm: Leân coõi ñaâu suaát... möôøi hoài höôùng laø theå dung nhieáp chôn tuïc, thaønh töïu töø bi; Tích taäp coâng ñöùc: Phaåm möôøi ñòa (ñöôïc noùi ôû coõi Tha Hoùa) sieâng tu thaønh töïu ñaày ñuû ba phaùp tröôùc; Lôïi sanh khoâng ngaïi: 11

phaåm: möôøi ñòa... haïnh Phoå Hieàn. möôøi ñòa tu taäp thaønh töïu coâng ñöùc, ñòa 11 vieân maõn haïnh ñoä sanh. Ñaây môùi laø troïn veïn phaùp Phaät, taùnh khoâng taïo taùc aáy khoâng heà thay ñoåi, laø taùnh trí roäng lôùn. Ngay truï thaáy ñaïo thöù nhöùt ñaõ khoâng phaân bieät thôøi gian, ba ñôøi coâng taùnh, chæ moät saùt na. Vieäc naøy khoâng theå bieát baèng thöùc, phaûi duøng trí ñeå hieåu; Tuøy vò Boà-taùt ñoä sanh: caùc Boà-taùt (trong 37 phaåm) vaø Phaät ra ñôøi ñeàu töø caûnh giôùi trí taùnh, phöông tieän hieän thaân; taïm neâu möôøi tín... Ñaúng Giaùc ñeå phaøm phu tin hoïc khoâng sai; Phaøm phu chöùng thaät: töø phaùp giôùi laäp ra saùu vò, möôøi tín... tu taäp phöông tieän, möôøi ñòa khoâng rôøi theå duïng, khoâng boû phöông tieän. Trí cao caû, haïnh roäng lôùn, tuøy caên taùnh, troïn veïn haïnh nguyeän laø tieán tu. Tuøy khaû naêng an laäp caùc vò, tuøy vò bieát haïnh, hieåu nhaân quaû, ñeå chuùng sanh bieát roõ töôùng chung rieâng, thaønh töïu coâng ñöùc, khoâng chaáp phaùp ban ñaàu, cuõng khoâng boû phaùp aáy. Vì theá, Thieän Taøi, öu baø taéc, öu baø di, ñoàng nam, ñoàng nöõ tieâu bieåu cho naêm vò: möôøi truï... ñòa 11. Moãi vò coù möôøi thoâng = 500. Saùu ngaøn Tyø kheo laø saùu vò moät vaïn roàng laø muoân haïnh. Taát caû ñeàu laø phaøm phu, ñeàu tin quaû Phaät roäng lôùn, ñaït möôøi truï... möôøi ñòa. Chæ moät phaåm phaùp giôùi bao quaùt caû möôøi phaåm; phaùp giôùi laø phaùp ba ñôøi. Phaån phaùp giôùi laø quaû cuûa Phaät, chuùng sanh. Vì theá kinh naøy coù naêm söï roäng lôùn: 1) Nhaân quaû thaønh töïu chaùnh giaùc (naêm phaåm Theá chuû dieäu nghieâm...); 2) Nhaân quaû möôøi tín vaø söï tieán tu (saùu phaåm danh hieäu Nhö Lai...) 3) Theå ñònh: möôøi ñònh, möôøi thoâng, möôøi nhaãn) 4) Haïnh nguyeän (haïnh Phoå Hieàn, lìa theá gian)

5) Trí phaùp giôùi (phaåm phaùp giôùi) vì naêm nghóa naøy neân naêm phaåm kinh ñeàu baét ñaàu baèng caâu: “Luùc aáy Theá Toân ôû nöôùc Ma Kieät Ñeà”. Vì naêm phaùp ñöôïc noùi trong moät thôøi gian, moät ñòa phaåm, moät theå duïng, laø phaùp cuûa caùc ñöùc Phaät, moät nhaân quaû, khoâng tröôùc sau, khoâng ngoaøi giaây phuùt nhaäp ñònh. Taùm töôùng thaønh ñaïo cuõng theá. Rieâng phaåm phaùp giôùi khaùc bieät vì neâu naêm söï roäng lôùn, trí caên baûn vieân maõn cuûa phaùp giôùi, vaø laø toâng chæ cuûa boä kinh naøy. Töø luùc phaùt loøng tin ñeán söï tieán tu, nhaân quaû tröôùc sau ñeàu khoâng ngoaøi theå ñònh. Vì khoâng phaân bieät thôøi gian, phaøm Thaùnh nhö nhau, xöa nay voán vaäy. Vì voïng tình raøng buoäc neân phaân bieät thôøi gian, coù sanh giaø beänh cheát, nhanh chaäm trong phaùp giôùi caên baûn. Vì khoâng hieåu lyù taùnh khoâng traùi vôùi thaät phaùp “khoâng phaân bieät thôøi gian”. Tuøy voïng tình thaáy coù nhanh chaäm neân khoâng gieo haït gioáng tin trong phaùp Phaät. Vò naøy duø tu haønh vöôït ba coõi vaãn khoâng coù haït gioáng thaønh Phaät. Ñoù chính laø Thanh Vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt saùu thoâng trong quyeàn giaùo. Boà-taùt khoâng thoaùi chuyeån trong Phaùp Hoa cuõng khoâng hieåu ñöôïc. Vì ñoù laø Boà-taùt khoâng thoaùi chuyeån ra khoûi theá

gian. Khoâng phaûi Boà-taùt khoâng thoaùi chuyeâûn trong sanh töû. Vaø chæ duøng phaùp quaùn khoâng chieát phuïc phieàn naõo hieän haønh, ñaït vò thaáy ñaïo-ñòa thöù nhöùt, chöa ñaït khoâng thoaùi chuyeån trong trí caên baûn vaø trong voâ minh caên baûn. Vieäc thaáy ñaïo cuûa ba thöøa chæ laø ba baäc yù sanh thaân, khoâng phaûi laø thoâng thaùi chuyeån trong trí caên baûn truï phaùt taâm thöù nhöùt ñoàng Phaät. Ba baäc yù sanh thaân: Boà-taùt ñòa 1, 2, 3 laø Tam-ma-baït ñeà laïc yù sanh thaân, Boà-taùt ñòa 4, 5, 6 laø Giaùc phaùp töï taùnh yù sanh thaân; Boà-taùt ñòa 7, 8, 9, 10 laø chuûng loaïi caâu sanh voâ haønh yù sanh thaân. Ba baäc naøy ñeàu ôû ngoaøi trí lôùn. Ba xe ngoaøi cöûa laø phöông tieän cöùu nhöõng ñöùa con thoaùt khoûi hoûa hoaïn. Kinh daïy: Thanh Vaên tuy ôû trong ñaïo traøng nhöng nhö ngöôøi ñieác, Boà-taùt saùu thoâng duø nghe vaãn khoâng tin. Duø ñaõ phaùt loøng tin töø laâu nhöng chæ laø loøng tin cuûa voïng tình, khoâng bieát trí mình, khoâng coù nieàm tin hôïp chôn nhö. Neáu khoâng chuyeån taâm thì vónh vieãn khoâng thaønh Phaät, duø coù giaùo hoùa chuùng sanh thì cuõng chæ gieo haït gioáng trôøi ngöôøi, ba thöøa, chæ ôû coõi tònh moät phöông, khoâng coù coâng duïng roäng lôùn cuûa trí lôùn, khoâng tuøy coõi nöôùc nôi möôøi phöông thò hieän thaân hình, khoâng tuøy caên taùnh chæ daïy chuùng sanh ba thöøa, chæ thaáy ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi; theá giôùi haûi, theá giôùi taùnh, theá giôùi chuûng cuûa kinh naøy saâu xa roäng lôùn. Ba thöøa duø thaáy Phaät ôû 32 töôùng toát 80 veû ñeïp hay taùm vaïn boán ngaøn veû ñeïp vaãn khoâng thaáy Phaät vôùi soá töôùng toát baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät. Ba thöøa chæ thaáy haïnh ñoä sanh trong ba ngaøn ñaïi thieân coõi nöôùc cuûa Phaät, khoâng thaáy haïnh roäng lôùn cuøng khaép cuûa Phaät. Nhöõng vieäc laøm cuûa ba thöøa coøn haïn cheá, khoâng bieát haïnh roäng lôùn khoâng ngaên ngaïi cuûa Phoå Hieàn.

2) Toâng chæ cuûa Kinh: coù saùu: 1) Toâng chæ Kinh; 2) Thuoäc taïng naøo; 3) Phaàn töïa; 4) Phaàn chính; 5) Phoù chuùc cho ai; 6) Löu truyeàn ôû ñaâu.

- Toâng chæ cuûa Kinh naøy: Laø trí lôùn Tyø-loâ-giaù-na ñuû theå duïng chôn

thaät, taùnh töôùng quaû ñöùc khoâng ngaên ngaïi. Phaät thöøa laø toâng. Kinh Phaùp Hoa coù caâu: “Ngoài xe baùu thaúng ñeán ñaïo traøng”. Kinh naøy coù caâu: “Ai mong ñaït quaû Phaät, noùi phaùp thuø thaéng, toái thöôïng, voâ thöôïng, khoâng theå nghó baøn laø laøm cho chuùng sanh phaùt taâm laäp chí lôùn, ñaït trí Phaät .” Trí Phaät nhö trí mình. Toâng chæ cuûa Kinh naøy saâu xa khoù tin. Coâng ñöùc cuûa ngöôøi tin Kinh naøy hôn coâng ñöùc ngöôøi phuïng söï voâ soá Phaät baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät. Coâng ñöùc ñaït trong moät kieáp khoâng baèng coâng ñöùc tin trí Phaät cuûa kinh naøy. Phaàn tuïng phaåm Hieàn Thuû daïy: “Coù ngöôøi tay naâng möôøi coõi Phaät ôû trong hö khoâng troïn moät kieáp, vieäc laøm ngöôøi aáy chöa phaûi laø khoù. Tin hieåu phaùp naøy moùi laø khoù; suoát

trong moät kieáp ñi khaép nôi, ñem laïi an laïc cho chuùng sanh trong möôøi phöông, phöôùc ñöùc ngöôøi naøy chöa thuø thaéng, tin hieåu kinh naøy môùi laø toái thaéng; coâng ñöùc phuïng Phaät trong moät kieáp, chaúng baèng coâng ñöùc ñoïc kinh naøy.” Laïi coù caâu: “Chuùng sanh trong khaép caùc coõi nöôùc, ít ai caàu hoïc phaùp Thanh Vaên, ngöôøi caàu Ñoäc giaùc laïi ít hôn, ngöôøi hoïc Ñaïi thöøa thaät khoù coù. Vì toâng chæ cuûa kinh naøy saâu xa khoù tin. Ngöôøi ta tu phaùp khoâng, döùt tröø voïng nieäm, ngöôøi tu thieàn ñònh vaãn coøn phaân bieät tònh ueá. Thanh Vaên, Ñoäc giaùc Boà-taùt saùu thoâng chöa chuyeån taâm neân khoâng hieåu ñöôïc. Phaàn sau kinh coù caâu: Boà-taùt duø traûi qua voâ soá kieáp haønh saùu ba-la-maät, ñaït saùu thoâng vaãn laø Boà-taùt giaû danh neân nghe kinh naøy khoâng tin khoâng chöùng nhaäp. Kinh Phaùp Hoa ñöa ba veà moät, ñoåi ba xe ngoaøi cöûa thaønh xe lôùn, phaù tröø chaáp phaùp, ñaït trí khoâng nöông töïa töï taïi cuûa Nhö Lai. Kinh Hoa Nghieâm ñöôïc noùi luùc thaønh chaùnh giaùc vaø noùi cho haønh thöôïng vaên, kinh Phaùp Hoa ñöôïc noùi sau naêm thaønh ñaïo vaø noùi ñeå chuyeån taâm ba thöøa. Phaät thöøa, ba thöøa ñeàu ñöôïc noùi trong moät thôøi gian. Vì vaên taùnh sai khaùc neân tuy cuøng moät phaùp moân, chuùng sanh hieåu khaùc nhau. Töø ñoù coù nghóa chung rieâng. Veà thaät theå thì khoâng coù thôøi gian, khoâng tröôùc sau. Kinh Phaùp Hoa daïy: trong coõi Phaät möôøi phöông chæ coù moät thöøa phaùp, khoâng coù hai, ba, tröø phi ñöùc Phaät, theo phöông dieän thuyeát giaûng, möôïn danh tuï chæ daïy chuùng sanh. Chæ moät vieäc thaät, dö nhò khoâng phaûi chôn. (Dö nhò laø ba thöøa, laø quyeàn phaùp) Vì theá duøng moät thaät phaùp ñoái trò caùc quyeàn phaùp. Kinh Phaùp Hoa, traùch Thanh Vaên Duyeân giaùc Boà-taùt baát thoaùi chöa tin phaùp nhöùt thöøa. Boà-taùt quyeàn phaùp tuy coù taâm caàu boà ñeà nhöng coøn sôï sanh töû, ñaït baát thoaùi lìa nhieãm, chöa ñaït baát thoaùi öùng hôïp taùnh chôn nhö bình ñaüng. Boà-taùt tu quaùn khoâng, thích phaùp khoâng, Boà-taùt quaùn chôn nhö giaû thoaùt khoûi söï raøng buoäc, coøn taâm yeâu gheùt, thích sanh veà coõi tònh. Caùc Boà-taùt aáy ñaït baát thoaùi ra khoûi sanh töû troùi buoäc, chöa ñaït phaùp giôùi chôn nhö khoâng thích chaùn. Veà Phaät thöøa, ngöôøi thích hay chaùn sanh töû ñeàu laø thoaùi chuyeån. Ngöôøi tu phaùp khoâng vaø chôn nhö giaû, haønh saùu Ba-la-maät, ñaït saùu thoâng, ñaït baát thoaùi ra khoûi sanh töû, chöa ñaït baát thoaùi trong sanh töû. (Nieát-baøn sanh töû cuøng moät theå). Kinh Hoa Nghieâm vaø Phaùp Hoa ñeàu daïy: Ngöôøi thoï trì 8400 taïng phaùp - 12 boä kinh, dieãn thuyeát cho chuùng sanh nghe phaùp ñeàu ñaït saùu thoâng vaãn chöa phaûi laø khoù. Ngöôøi nghe thoï kinh naøy môùi laø khoù. Söï tin hieåu cuûa ba thöøa laø tuøy söï vui thích cuûa voïng tình. Vì sao? Vì hoï cho raèng phaûi traûi qua ba A-taêng-kyø kieáp môùi ñaït quaû phaät, coõi tònh cuûa phaät ôû phöông khaùc, coõi Ta baø laø coõi ueá. Hoï gheùt coõi ueá, thích coõi tònh, mong sanh veà coõi tònh. Boà-taùt ôû ñôøi laø

giöõ hoaëc ñoä sanh, vì ñoä sanh khoâng phaûi laø söùc töï taïi cuûa trí caên baûn vaø phaùp roäng lôùn. Boà-taùt aáy haønh phaùp theo voïng tình neân laø phaùp deã tin. Kinh naøy khaùc, ngöôøi ñaït quaû Phaät khoâng qua moät saùt na, chæ coù meâ ngoä caùch bieät. Duø voâ soá kieáp vaãn laø moät saùt na. Phaøm phu vöøa thaáy ñaïo laø thaáy nhaân quaû cuøng thôøi, khoâng thaáy chöa hay ñaõ thaønh Phaät, khoâng thaáy ñoaïn tröø phieàn naõo chöùng boà ñeà. Taát caû khoâng ngoaøi moät saùt na. Söï tu taäp naêm vò, thaønh töïu nhöùt thieát chuûng trí, saùu töôùng chung rieâng gioáng khaùc thaønh hoaïi laø moät. Möôøi tín coù coõi kim saéc, Phaät Baát Ñoäng Trí, Boà-taùt ñeàu laø Vaên Thuø (Trung Hoa dòch laø Dieäu Ñöùc) Kim Saéc laø trong saïch khoâng nhô, laø lyù phaùp thaân; Phaät Baát Ñoäng Trí laø trí trong lyù, phaøm Thaùnh ñeàu coù. Nôi naøo cuõng laø Vaên Thuø, Phaät Baát Ñoäng Trí, coõi kim saéc. Ngöôøi tin hieåu taâm mình khoâng nöông töïa, laø trí hueä dieäu vi, laø giaûi thoaùt, laø Vaên Thuø. Töø ñoù töï taïi phaân bieät dieäu lyù taùnh khoâng. Khoâng gì lay chuyeån laø Phaät Baát Ñoäng Trí; lyù trí khoâng hai, dieäu duïng töï taïi laø Dieäu Ñöùc. Taát caû caùc ñöùc Phaät ñeàu coù töø tín vò neân noùi Vaên Thuø laø meï cuûa caùc ñöùc Phaät trong möôøi phöông. Vaên Thuø laø Boà-taùt cuûa ñoàng töû. Thaønh töïu loøng tin laø duøng söùc trí tueä aán ñònh. Saùt na Kheá hôïp chôn nhö laø truï thöù nhöùt thaønh töïu chaùnh giaùc. Haïnh nguyeän cuøng khaép laøPhoå Hieàn; trí khoâng nöông töïa laø Vaên Thuø. Trí phaân bieät caên taùnh laø Phaät Baát Ñoäng. Ñuû ba phaùp ñoù laø chaùnh giaùc. Hôn nöõa, khaû naêng tin laø loøng tin, hôïp chôn nhö laø truï taâm, vì an truï nôi Phaät an truï ñuû trí hueä vi dieäu, giaûi thoaùt, ñoaïn töôùng, khoâng vong nieäm. Neáu thaáy Phaät ngoaøi taâm thì khoâng phaûi laø tin; laø taø kieán. Taát caû caùc ñöùc Phaät ñeàu nhö taâm mình, chuùng sanh cuøng moät taùnh khoâng nöông töïa, theå khoâng sai khaùc, moät trí hueä, taâm Phaät vaø chuùng sanh laø moät. Haõy tin hieåu nhö vaäy, ñöøng töï löøa doái mình. Toâng chæ cuûa kinh naøy laø chuùng sanh taâm lôùn. Nhöõng phaùp dieäu duïng nhöùt thöøa ñeàu laø phaùp ñeå chuùng sanh taâm lôùn nhaäp trí Phaät, ñaït quaû Phaät, kheá hôïp chôn nhö laø hieån hieän cho lyù trí, laø Phaät. Trong ñaïo lyù phaùp giôùi khoâng coù tröôùc giöõa sau. ba thöøa vì hieåu bieát thoâ caïn neân thaáy traûi qua ba taêng kyø kieáp môùi thaønh Phaät, coõi tònh cuûa ñöùc Thích Ca ôû phöông khaùc, Ta baø laø coõi ueá. Trong Phaùp Hoa vì chuyeân taâm yeáu keùm nôi ba thöøa neân noùi long nöõ chæ tích taéc thaønh Phaät. Ñoù laø bieåu hieän cho loøng tin roäng lôùn, khoâng thuoäc quyeàn phaùp, laø thaät phaùp. Ngöôøi ta noùi thaät phaùp khoâng neân vöôùng chaáp. Long nöõ taùm tuoåi thaønh Phaät laø söï tu taäp thaønh töïu trong hieän taïi, khoâng phaûi tu hoïc trong quaù khöù. Vì phaùp khoâng ngaên ngaïi theå taùnh cuûa phaùp giôùi khoâng thuoäc ba ñôøi, saùt na hôïp chôn nhö, voïng tình ba ñôøi ñoaïn heát,trí khoâng ra khoûi. Khoâng chìm ñaém laø Phaät. Kinh daïy: Vì ñoä haøng chuùng sanh yeáu keùm neân hieän taùm töôùng

thaønh ñaïo. Chuùng sanh Ta baø thaáy long nöõ ñi veà phöông nam, thaønh Phaät ôû nöôùc Voâ Caáu. Nam laø saùng laø ñuùng, laø thuoäc queû ly. Ly laø saùng, laø maët trôøi, laø hö khoâng, khoâng nhô ueá (voâ caáu). Ñaïi chuùng thaáy töø xa laø vì ba thöøa quyeàn giaùo tin nhöng chöa chöùng phaùp giôùi chôn nhö dung nhieáp mình ngöôøi, töï chöùng ñaït laø thaáy töø xa. Thieän taøi moät ñôøi thaønh Phaät, moät ñôøi: Sau khi phaøm phu tin hieåu, ñaït truï phaùt taâm thöù nhöùt laø khoâng sanh. Vì sanh töø trí khoâng do nghieäp (sau seõ noùi, ôû ñaây chæ löôïc noùi toâng chæ kinh, mong nhöõng baäc thoâng ñaït suy xeùt kyõ).

* Kinh naøy thuoäc taïng naøo? Kinh naøy thuoäc taïng Tyø-loâ-giaù-na. Vì soi chieáu dung nhieáp taát caû caùc phaùp. Ba thöøa quyeàn giaùo khoâng theå tin hieåu phaùp chôn nhö cuûa baùo thaân Phaät, chæ bieát phaùp ba thöøa. Duø laø Boà- taùt cuõng chæ bieát ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi laø coõi baùo thaân Phaät, traêm ngaøn öùc thaân Ñöùc Thích Ca laø hoùa thaân. Kinh naøy laø quaû Phaät, trí caên baûn, khoâng thuoäc quyeàn giaùo ba thöøa vaø hoùa Phaät. Trong phaåm phaùp giôùi, laàu Boà-taùt ôû laø laàu Tyø-loâ-giaù-na trang nghieâm taïng. Vaøo ñoù Thieän Taøi chæ thaáy thaät phaùp, baùo thaân vôùi voâ soá phöôùc töôùng laø haønh phaùp cuûa Ñöùc Tyø Loâ, nhaân quaû coù töø phaùp giôùi, töôùng toát cuûa baùo thaân cuõng vaäy. Taïng: Dung nhieáp, dung nhieáp voâ soá nhaân quaû giaùo phaùp. Kinh ñieån ba thöøa phaàn nhieàu duøng soá caùt soâng Haèng ñeå neâu roõ haïn löôïng cuûa phaùp moân roäng lôùn. Kinh naøy phaàn nhieàu möôïn soá buïi trong moät coõi Phaät, hai coõi Phaät, voâ soá coõi Phaät ñeå laøm haïn löôïng. Phaùp töôùng trong ba thöøa laø l, 2, 3...10, kinh naøy moãi phaùp ñeàu coù möôøi, laø söï vieân maõn cuûa phaùp moân quaû Phaät. Teân, soá ñaõ khaùc thì taïng phaùp cuõng khaùc. Kinh naøy thöông neâu quaû Phaät laø muïc tieâu cuûa söï tu taäp. Töø trí caên baûn tu trí sai bieät. Neáu khaùc thì khoâng thaønh Phaät. Ba thöøa chæ tröø moät phaàn khoå sanh töû, khoâng phaûi nöông trí caên baûn tu Phaät thöøa.
* Neâu roõ veà phaàn töïa: Phaàn töïa coù hai: 1) Bao quaùt toaøn boä kinh,

2) Moãi phaàn ñeàu coù phaàn töïa. Bao quaùt toaøn boä kinh laø phaåm Theá chuû Dieäu nghieâm. Moãi phaåm ñeàu coù phaàn töïa vaø trong caùc phaåm ñeà coù caâu: luùc baáy giôø... Toaøn boä kinh naøy coù naêm phaàn töïa: Phaät ôû ñaïo traøng Boà ñeà. Vì sao? Töø quyeån moät: “Toâi nghe nhö vaày, baáy giôø Ñöùc Phaät ôû nöôùc Ma Kieät Ñeà” (thaønh töïu chaùnh giaùc ôû nôi tòch tónh). Laàn thöù hai coù caâu: Luùc baáy giôø Phaät ôû ñaïo traøng Boà ñeà nöôùc Ma Kieät Ñeà, thaønh töïu chaùnh giaùc (khoâng rôøi choã ngoài nhöng laïi ñeá Ñieän Phoå Quang) quaû aáy coù töø haïnh nôi lyù trí. Nghóa laø phaûi chöùng ñaït nôi tòch tònh roài môùi ñen caùc nôi khaùc (nhö quan ñieåm theá gian). Nhöõng vieäc leân coõi trôøi cuõng theá. Leân coõi trôøi laø söï tu tieán. Khoâng rôøi choã ngoài vì trong phaùp giôùi khoâng coù ñeán ñi, trong ngoaøi, trí theå cuøng khaép. Phaåm möôøi ñònh coù caâu: “Luùc baáy

giôø Phaät ôû ñaïo traøng Boà ñeà nöôùc Ma Kieät Ñeà thaønh töïu chaùnh giaùc, ñeán ñieän Phoå Quang nhaäp ñònh saùt na”. Theå cuûa ñònh laø phaùp thaân, phaùp giôùi khoâng coù ba ñôøi, taùm töông thaønh ñaïo ñeàu töø moät sat na. Ñònh naøy dung nhieáp taát caû, khoâng xöa nay, ba ñôøi. Nghóa laø caùc ñöùc Phaät quaù khöù vò lai ñeàu thaønh chaùnh giaùc trong moät saùt na, söï soáng cheát cuûa chuùng sanh cuõng theá. Chæ vì chuùng sanh meâ môø neân phaân bieät naêm thaùng nhanh chaäm. Ñöùc Phaät daïy: Soáng cheát ñeàu cuøng moät saùt na. Kinh daïy: Trong moät saùt na quaùn saùt voâ soá kieáp khoâng ñeán ñi, cuõng chaúng döøng truï. Cöù theá bieát roõ moïi vieäc trong ba ñôøi, vöôït leân moïi phöông tieän, thaønh töïu möôøi löïc. Chæ moät phaåm bao quaùt taát caû, khoâng tröôùc sau ñaàu cuoái. Nghóa laø phaøm phu phaùt taâm thaáy ñaïo, tieán tu caùc vò: Möôøi truï... Ñaúng giaùc, thaønh Phaät, thuyeát phaùp, Nieát-baøn ñeuø khoâng ngoaøi moät saùt na. Duøng phaùp giôùi khai ngoä chuùng sanh. Vì thaät phaùp laø vaäy, neân möôïn ñinh bieåu hieän. Chæ moät phaåm ñaõ ñuû taát caû theå duïng ñaàu cuoái cuûa phaùp nhaát thöøa, neân noù laø ñieàu kieän ñaàu tieân ñeû thaønh Phaät. Phaåm lìa theá gian keá ño cuõng vaäy. Töø ñaàu ñeán caâu ôû ñieän Phoå Quang laø Boà-taùt Phoå hieàn nhaäp ñònh Phaät hoa. Phaät hoa laø haïnh Phaät. Ñònh: Theå duïng khoâng ngaên ngaïi. Nôi choán gioáng phaàn töïa phaåm tröôùc, vì tu taäp haïnh Phaät, theå duïng vieân maõn, khoâng tröôùc sau ba ñôøi. Phaåm naøy neâu vieäc haønh haïnh Phoå Hieàn baèng trí lôùn, laøm ñuû moïi vieäc trong ba ñôøi nhöng khoâng rôøi moät saùt na, khoâng theâm bôùt ñeán ñi. Phaåm Nhaäp Phaùp Giôùi coù caâu: “Baáy giôø Theá toân ôû vöôøn Caáp Coâ Ñoäc, röøng Theä ña, nöôùc Thaát La Phieät”. Ñaây laø phaàn chính phaùp Nhö Lai thoâng suoát tröôùc sau, trôøi ngöôøi möôøi phöông ñeàu coù chung moät theå phaùp giôùi, khoâng hö doái. Vì meâ môø khoâng hieåu, neân phaåm naøy noùi trôøi ngöôøi möôøi phöông laø theå duïng töï taïi cuûa phaùp giôùi, ñeå chuùng sanh thoâng ñaït chöùng nhaäp. Vì vaäy phaåm naøy do Nhö Lai duøng söc thaàn thoâng thuyeát giaûng chöù khoâng möôïn ngoân ngöõ thoâng thöôøng. Vì theá gian laø chaân nhö, laø thaàn thoâng, khoâng coù söï ra khoûi hay chìm ñaém. Phaùp giôùi bao quaùt taát caû neân khoâng caàn ôû ñaïo traøng Boà ñeà nhö tröôùc. (Boà ñeà laø phaùp giôùi). Laàn tröôùc cuõng thuoäc phaùp giôùi neân coù phaàn töïa nhö theá. Theå duïng cuûa möôøi laàn thuyeát giaûng ñeàu goùi goïn trong phaåm naøy, cuøng moät theå taùnh thôøi gian trí hueä. Naêm phaàn töïa naøy ñeàu neâu phaùp giôùi khoâng tröôùc sau. Boán phaåm: Theá Chuû Dieäu Nghieâm, Danh hieäu Nhö Lai, Möôøi ñònh, Lìa Theá Gian coù chung moät phaàn töïa. Thaønh töï chaùnh giaùc, ôû ñieän Phoå Quang. Phaåm Nhaäp Phaùp giôùi laûi laø ôû vöôøn Caáp Coâ Ñoäc. Naêm phaåm naøy coù naêm söï roäng lôùn bao quaùt taát caû, thaønh trí lôùn phaùp giôùi, vì theá boán phaåm teân gaàn gioáng nhau, chæ phaåm Phaùp giôùi laø khaùc. Naêm söï roäng lôùn: 1) Phaåm Theá Chuû Dieäu Nghieâm:

Noùi vieäc thaønh Phaät (khoâng rôøi choã ngoài nhöng thaân hieän ôû khaép nôi).

1. Phaåm Danh Hieäu Nhö Lai: ÔÛ ñieän Phoå Quang noùi baùo thaân, coõi nöôùc, danh hieäu, phaùp moân, taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Laàn naøy giaûng saùu phaåm thaønh möôøi tín. Ñaây laø loøng tin roäng lôùn. 3) Phaåm Möôøi ñònh: Nhö Lai nhaäp ñònh saùt na. Vì ñònh naøy toùm thaâu caùc ñònh khaùc vaø soá kieáp taát caû ñeàu moät saùt na, khoâng xöa nay. Taùm töôùng thaønh ñaïo cuõng theá. Ñaây laø theå duïng roäng lôùn, tòch duïng töï taïi. 4) Phaåm Lìa Theá Gian: Duøng trí tòch tònh roäng lôùn laøm theå cuûa haïnh Phoå Hieàn. Ñaây laø haïnh giaùc ngoä roäng lôùn. Phaät Hoa laø haïnh giaùc ngoä. Ñònh laø theå baûn giaùc; 5) Phaåm nhaäp phaùp giôùi: phaùp giôùi trí caên baûn, quaû Phaät. Naêm söï roäng lôùn naøy ñeàu cuøng moät theå phaùp giôùi, laø phaùp roäng lôn bao quaùt taát caû. Chuùng sanh khoâng hieåu neân laøm sai leäch yù kinh. Naêm phaàn töïa naøy bao quaùt taát caû. Kinh naøy voán khoâng coù thöù töï, ñaàu cuoái giöõa beân daøi ngaén. Nhö aán vua ñoùng vaøo vaên baûn khoâng tröôùc sau. AÁn phaùp cuõng cuøng luùc aán ñònh caùc vò. Veà söï tu taäp nôi naêm vò khaùc nhau nhöng theå taùnh khoâng sai khaùc. Vì ñuû saùu töôùng vaø möôøi söï maàu nhieäm. Saùu töôùng naøy taïo thaønh ba caëp: chung rieâng, gioáng khaùc, thaønh hoaïi. Chuùng khoâng taùch rôøi nhau, khoâng theå boû hay giöõ moät hay hai caëp naøo. Nhöõng söï thöôøng ñoaïn, sanh dieät, giöõa beân ñeàu laø söï phaân bieät cuûa voïng tình, khoâng hieåu phaùp duyeân sanh. Phaûi duøng söùc cuûa trí hueä chôn chaùnh môùi hieåu ñöôïc dieàu naøy. Ngöôøi suy xeùt bieát ñöôïc, phaùt loøng tin laø Boà-taùt ñòa thöù nhöùt, quaùn theá gian do duyeân khôûi, tuy gioáng nhau nhöng khoâng töï coù, tuy khaùc nhöng ñeàu laø töï taùnh khoâng, khoâng phaûi laø cuøng khoâng, hai caëp kia cuõng vaäy. Taát caû ñeàu thuoäc söï phaân bieät coù khoâng, khoâng coù khoâng, ñuû, khoâng ñuû, thöôøng, voâ thöôøng cuûa voïng tình. Caùc phaùp do duyeân sanh, nhö tieáng vang trong hö khoâng voán khoâng, vì töông öùng vôùi vaät taïo thaønh aâm thanh. Nhö ngöôøi xem boùi khoâng suy xeùt, khoâng taïo taùc, khoâng phaûi quyû thaàn nhöng tuøy nhieân bieát moïi vieäc, roài noùi cho ngöôøi ñeán xem vieäc toát xaáu xöa nay. Taát caû ñeàu tuøy duyeân khoâng do suy xeùt, moät nhieàu dung hôïp, gioáng khaùc thaønh hoaïi khoâng tröôùc sau. Ñaïo lyù phaùp giôùi cuõng theá. Taát caû ñeàu tuøy taùnh haønh töø, tuøy nguyeän khoâng taïo taùc, tuøy duyeân hôïp trí khoâng taïo taùc, khoâng cuõ môùi, taùm töôùng thaønh ñaïo ñeàu khoâng coù ñeán ñi qua laïi, ñeàu cuøng söùc töï taïi cuûa trí khoâng sanh dieät. Nhò thöøa töï chuùng tòch tònh nhöng ñoïan voïng nieäm maø khoâng trí hueä. Nguyeän ñoä sanh maø khoâng voïng töôûng veà nguyeän, ñoä sanh baèng ñöùc töø bi nhöng khoâng tham aùi vaøo sanh töû maø khoâng ñaém nhieãm, soáng trong Nieát-baøn nhöng luoân ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Ñoù laø trí khoâng taïo taùc, khoâng nöông töïa cuûa Nhö Lai, khoâng theå phaân bieät quaù khöù, vò lai, hieän taïi.
	* Phaàn chính coù ba: Tuøy vò, tuøy phaåm, ñaïi theå. Tuøy vò: Möôøi tín... Ñaúng giaùc ñeàu coù phaàn chính. Möôøi tín laø Phaät Baát Ñoäng Trí; Möôøi truï laø trí hueä dieäu vi nôi quaû ñöùc Nhö Lai; Möôøi haïnh laø haïnh Phoå Hieàn dung hôïp trí caên baûn; Möôøi hoài höôùng: Phaùt nguyeän lôùn thaønh töïu bi trí baèng trí vieân dung chôn tuïc, bi trí quaân bình khoâng thieân tònh loaïn; Möôøi ñòa: Tu taäp bi trí ñoä sanh; Ñòa möôøi moät: Lôïi sanh baèng haïnh Phoå Hieàn vaø trí caên baûn. Tuøy phaåm: Toaøn boä kinh naøy coù boán möôi phaåm, moãi phaåm ñeàu coù phaàn chính (thoâng qua teân phaåm ta coù theå bieát ñöôïc). Ñaïi theå: Phaàn chính laø trí roäng lôùn, quaû Phaät nhöùt thöøa, ñuû theå duïng tònh tònh, thöôøng neâu quaû Phaät ñeå phoå ñoä chuùng sanh, tieán tu, daàn thaønh töïu. Trong boán möôi phaåm, phaåm phaùp giôùi laø phaàn chính, caùc phaåm khaùc laø phaàn phuï. Caùc ñöùc Phaät trong möôøi phöông töø phieàn naõo nôi taâm thaønh töïu nhaát thieát trí, nhaát thieát chuûng trí, theå duïng phaùp giôùi. Vì theá ba thöøa khoâng hieåu ñöôïc phieàn naõo caên baûn naøy. Nhò thöøa chæ ñieàu phuïc, khoâng cho phieån naõo sanh khôûi, Boà Taùt quaùn phaùp khoâng, cheá phuïc phieàn naõo hieän haønh (roõ nhö trong kinh Thaéng Man). Duøng paùp giôùi khai ngoä chuùng sanh: Trí caên baûn cuûa Nhö Lai laø taâm phaân bieät cuûa chuùng sanh, dung hôïp thaønh moät laø söï töï taïi cuûa phaùp giôùi. Vì theá nôi truï phaùt taâm thöù nhaát laø thaønh chính giaùc, möôøi haïnh... Ñaúng giaùc laø thaønh töïu bi trí. Song vaãn khoâng ngoaøi trí ban ñaàu. Theå duïng cuûa trí phaùp giôùi khoâng nöông töïa, ñoái trò hoaëc chöôùng baèng trí, hoaëc chöôùng caøng ít thì trí tueä caøng saùng. Chæ caàn duøng söùc cuûa ñònh hueä quaùn saùt seõ thaáy thaân taâm khoâng nöông töïa, khoâng nguoàn goác, tham saân si seõ ñoaïn tröø,trí Phaät hieån saùng vui vôùi phaùp, khoâng vui vôùi theá gian. Ñoù laø söï daàn tieán khoâng ñaàu cuoái cuûa phaùp giôùi.
	* Kinh naøy phoù chuùc cho ai? Cho haøng phaøm phu coù taâm roäng lôùn. Kinh daïy : Chuùng sanh khaùc khoâng hieåu kinh naøy, chuùng sanh khaùc laø ba thöøa, ngoaïi ñaïo - nhöõng keû thích söï vui söôùng nôi coõi trôøi ngöôøi vaø ra khoûi ñôøi. Vì sao? Keå caû Boà Tat ñaït saùu thoâng cuûa ba thöøa coøn chöa nghe tin kinh naøy huoáng gì nhò thöøa, ngoaïi ñaïo, trôøi ngöôøi? Chæ coù haøng ñeä töû chôn chaùnh cuûa Phaät, sanh trong nhaø Phaät môùi hieåu. Töùc laø phaøm phu coù taâm lôùn tin hieåu chöùng nhaäp, sanh trong nhaø Phaät, khoâng phaûi Boà Tat sanh trong nhaø Phaät. Caùc Boà-taùt lôùn thöôøng thuyeát phaùp cho chuùng sanh, nhöng khoâng coù phaøm phu taâm lôùn tin hieåu chuøng nhaäp thì khoâng laø phoù chuùc, truyeàn baù. Vì khoâng ai tin nhaäp. Neáu khoâng coù phaøm phu taâm lôùn thì kinh naøy bò ñoïan dieät. Neáu khoâng coù hoï, haõy coøn coù voâ soá Boà-taùt ñaõ sanh trong nhaø Phaät, sao Nhö Lai laïi lo kinh naøy ñoaïn dieät? Nhö Lai khoâng nghó veà Boà-taùt ñaõ sanh trong nhaø Phaät maø laø nghó veà

phaøm phu coù taâm roäng lôùn - nhöõng keû chöa ñaït vò Thaùnh.

* + Kinh naøy löu truyeàn ôû ñaâu? (Söï löu tryueàn ñöôïc ghi trong phaàn cuoái cuûa kinh nhö maët ñaát rung chuyeån, möa hoa, ruùng döôøng...) Phaåm Nhö Lai xuaát hieän ñöôïc ñaët cuoái kinh vì noù laø phaåm ba möôi baûy, ñuùc keát nhaân quaû nôi naêm vò cuûa Boà-taùt. Phaåm Hieän töôùng (quyeån 6) Nhö Lai phoùng AÙnh saùng töø raêng daïy Boà-taùt Phoå Hieàn noùi nhaân quaû cuûa Phaät, chuùng sanh vaø coõi Phaät. Phoùng AÙnh saùng töø giöõa chaëng naøy daïy Boà-taùt Vaên Thuø, Hieàn Thuû noùi phaùp möôøi tín. Keá ñeán noùi phaùp möôøi truï

... Ñaúng giaùc. Töø phaåm hieän töôùng ñeán phaåm xuaát hieän coù ba möôi saùu phaåm. Vò Ñaúng giaùc ñöôïc thuyeát ôû coõi thieàn thöù ba (moät phaåm nhöng chöa ñuû). Keå caû phaåm naøy thaønh ba möôi baûy phaåm. Boán möôi phaåm kinh, ñeán phaåm Nhö Lai xuaát hieän môùi ñaït troïn veïn naêm quaû nhaân vò. Vì theá Phaät phoùng AÙnh saùng giöõa chaëng naøy chieáu ñeán ñænh ñaàu Vaên Thuø, AÙnh saùng töø kim khaåu chieáu ñeán kim khaåu Phoå Hieàn ñeå hai vò hoûi ñaùp veà theå duïng nhaân quaû naêm vò. Vaên Thuû laø theå cuûa phaùp giôùi, Phoå Hieàn laø duïng cuûa phaùp giôùi. Vaên Thuø laø nhaân Phoå Hieàn laø quaû. Kinh hoa nghieâm thöôøng neâu hai vò naøy, bieåu hieän cho nhaân quaû theå duïng. Caùc ñöùc Phaät töø xöa ñeán nay ñeàu theá. Ñoù laø lôïi ích cuûa vieäc tieán tu nhaân quaû. Nhö Lai phoùng AÙnh saùng giöõa chaëng naøy vaø kim khaåu chieáu ñeán hai vò laø bieåu hieän cho nhaân quaû naêm vò troïn veïn. AÙnh saùng töø kim khaåu laø phoù chuùc löu truyeàn ñeå giaùo phaùp ñöôïc toàn taïi. AÙnh saùng giöõa chaëng naøy laø quaû. Phoùng AÙnh saùng quaû phoù chuùc Vaên Thuø ñeå Vaên Thuø hoûi quaû phaùp Phoå Hieàn traû lôøi, Phaät xuaát hieän laø löu truyeàn. Phaåm naøy ñuû caû phoù chuùc löu truyeàn, nhö thaùi töû cuûa chuyeån luaân ñuû töôùng vua coù khaû naêng noái ngoâi. Phaåm lìa theá gian: Sau khi thaønh thaïo Phaät haønh haïnh Phoå Hieàn ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Boà-taùt möôøi ñòa haønh haïnh Phoå Hieàn töï lôïi, lôïi ngöôøi. Boà-taùt möôøi moät haønh haïnh Phoå Hieàn, lôïi ngöôøi. Phaåm phaùp giôùi bao quaùt toaøn boä kinh, ñöôïc noùi ôû Kyø Vieân. Vì theá gian chuùng sanh laø phaùp giôùi; taùnh chuùng sanh laø phaùp khoâng theå nghó baøn, söï phaân bieät cuûa chuùng sanh laø trí Nhö Lai. Nghóa laø ôû ngay nôi theá gian nôi phaùp khoâng theå nghó baøn.

1. Neâu roõ veà giaùo theå: Theo söï giaûng thuyeát veà giaùo theå cuûa phaùp sö Thieäp: Taát caû Thaùnh giaùo, boán phaùp laø theå, caâu cuù laø taùnh. Thoâng thöôøng, coù boán ñieàu kieän ñeå nghe hieåu, thoï trì, truyeàn baù giaùo phaùp; nhöng kyø thaät coù saùu ñieàu kieän ñeå phaùp toàn taïi:1) thao phaùp(12 phaàn giaùo) 2) theo nghóa (tuøy haønh töôùng caùc vò); 3) theo caùc vieäc nôi mình, ngöôøi, ba ñôøi; 4) Theo nôi choán (ôû nôi naøo); 5) Theo soá (1, 10, 100, 1000, soá buïi), 6) Theo Boå-ñaëc-giaø-la (Phaät chöùng minh. Boå-ñaëc-giaø-la

Trung hoa dòch laø saùc thuû thuù). Theo Thoâng Huyeàn (taùc giaû) caên cöù nôi kinh Hoa Nghieâm taïm laäp möôøi giaùo theå. (Neáu roäng thì khoân löôøng):

1) Chuùng sanh (Phaät duøng moät tieáng phaùp, thuyeát giaûng trong moät thôøi gian) 2) Quaû baùo trang nghieâm cuûa caûnh giôùi Thaùnh phaøm (thaáy caûnh phaùt taâm khoâng caàn noùi, gheùt aùc,tu thieän, moïi vieäc ñeàu laø vieäc Phaät); 3) Töï taùnh caùc phaùp thanh tònh (duøng söùc quan saùt kheá hôïp, khoâng caàn noùi)

1. Ñi ñöùng naèm ngoài (ngöôøi thaáy kính troïng phaùt taâm, khoâng caàn noùi);
2. Söï ra ñôøi, Nieát-baøn cuûa Phaät, Boà Tat (chuùng sanh thaáy vaäy kính troïng phaùt taâm); 6) Ñaïo löïc thoâng cuûa Phaät, Boà Tat (hieän thaàn bieán, ngöôøi thaáy phaùt taâm, khoâng caàn noùi); 7) Voâ thöôøng,khoå, khoâng (quaùn saùt phaùt taâm, khoâng caàn noùi); 8) Khoâng noùi naêng (Söï traû lôøi baèng im laëng cuûa cö só Tònh Danh); 9) Danh cöù vaên thaân (möôïn ngoân ngöõ bieåu hieän); 10) Phaùp giôùi (caùc phaùp chôn nhö, thanh tònh). Noùi toùm laïi, taát caû phieàn naõo, chuùng sanh, trôøi ngöôøi, Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà Tat, Phaät, giaûi thoaùt, Nieát-baøn... ñeàu laø giaùo theå. Quaùn saùt baèng maét, nghe baèng tai, suy seùt, huaân tu, ñoaïn aùc, noùi, khoâng noùi... ñeàu laø giaùo theå. Neáu khoâng coù phieàn naõo thì khoâng coù giaùo theå

4) Soá laàn thuyeát phaùp: Coù ba yù. 1) Soá chung; 2) YÙ nghóa soá laàn; 3) Nguyeân nhaân Phaät ra ñôøi. Soá chung laø möôøi laàn.

- YÙ nghóa cuûa soá laàn: Laàn thöù nhöùt ôû ñaïo traøng boà ñeà thò hieän thaønh töïu chaùnh giaùc, giaùo hoùa chuùng sanh. Laàn thöù hai ôû ñieän Phoå quang noùi veà y baùo chaùnh baùo (ôû ñaây chæ noùi thaønh chaùnh giaùc), khoâng noùi ôû ñaïo traøng Boà ñeà, vì söï ñaït ñaïo khoâng ngoaøi theå ñoù. Ñaây laø lôøi ôû, nhö ngöôøi ñôøi quan nieäm, thaønh ñaïo ôû coõi tòch môùi thò hieän thuyeát phaùp, khoâng ñeán ñi qua laïi); Laàn thöù ba ôû cung Ñeáâ Thích treân nuùi Tu Di (tröôùc ôû ñieän Phoå Quang noùi phaùp möôøi tín, phaùt loøng tin ôû coõi ngöôøi, ôû cung Ñeá Thích laø bieåu hieän cho söï taêng tieán, möôøi truï ñöôïc noùi ôû ñaây, möôøi truï hôïp moät phaàn chôn nhö phaùp khoâng, ñaït coâng duïng töï taïi nhö trôøi. Nhö leân nuùi cao thaáy mình hö khoâng. Ñaây laø möôïn nôi choán ñeå tieâu bieåu cho söï thuø thaéng, khoâng phaûi laø leân coõi trôøi. Vì coâng duïng trí tueä khoâng hình töôùng, töï taïi nhö trôøi. Nuùi cao vöõng bieåu hieän cho söï khoâng thoaùi chuyeån cuûa möôøi truï, trí khoâng hình töôùng vöôït khoûi theá gian, phaù tröø hoaëcchöôùng) Laàn thöù boán ôû coõi Daï Ma (coõi Daï ma ôû giöõa hö khoâng, caùch maët ñaát, möôøi haïnh haønh phaùp khoâng tham aùi. Möôøi haïnh ñöôïc noùi ôû coõi naøy laø nhö vaäy, khoâng phaûi leân coõi trôøi thaät. Haïnh nguyeän troáng khoâng, khoâng nöông töïa). Laàn thöù naêm ôû coõi Ñaâu Suaát (vò naøy dung nhieáp lyù söï, ñuû bi trí, khoâng thieân leäch, khoâng tham ñaém duïc laïc theá gian, cuõng chaúng thích tòch tónh Nieát-baøn, khoâng vöôùng chaáp hay taùch rôøi bi nguyeän, ôû

trong ñôøi nhöng khoâng ñaém nhieãm nhö hoa sen. Coõi naøy ôû giöõa coõi Duïc, phía döôùi laø Ñao Lôïi, Daï ma, phía treân laø Tha Hoùa, Hoùa laïc. Möôøi hoài höôùng ñöôïc noùi ôû ñaây vì bi trí quaân bình, khoâng yeâu thöông nhö theá gian, khoâng ra khoûi ñôøi nhö ba thöøa, khoâng thích coõi tònh nhö nhò thöøa, khoâng giöõ laõi hoaëc ñoä sanh nhö Boà-taùt saùu thoâng. Vì vieäc ñoù khoâng hôïp vôùi thaät phaùp. Khoâng phaûi leân coõi trôøi naøy, maø laø ñöa chôn vaøo tuïc, bi trí ñoàng haønh). Laàn thöù saùu ôû coõi Tha Hoùa noùi möôøi ñòa (coõi trôøi naøy vui khi thaáy söï bieán hoùa cuûa keû khaùc, möôøi ñòa troïn veïn bi trí , vui vôùi vieäc ñoä sanh. Vì sao möôøi ñòa ñöôïc noùi ôû coõi Tha Hoùa maø khoâng noùi ôû coõi Hoùa Laïc? Vì möôøi hoài höôùng dung hôïp bi trí. Vò naøy nguyeän löïc thuø thaéng, khoâng caàn theo thöù töï nhö caùc vò tröôùc. Nhö theá gian coù möôøi ñoàng, lôïi möôøi ñoàng thaønh 20 ñoàng. Sau duøng 20 ñoàng thaønh lôïi 40 ñoàng, vöôït hai laàn lôïi. Möôøi ñòa ôû trong theá gian nhöng khoâng ñaém nhieãm, vöôït treân theá gian nhöng khoâng ra khoûi, khoâng bò duïc voïng troùi buoäc. Vì trôøi naøy cuøng soáng vôùi ma, phaïm ñeå giaùo hoùa ma ba tuaàn, soáng vôùi ma, giaùo hoùa quyeán thuoäc ma. Töï taïi hoùa giaùo neân ôû coõi naøy. Ñaïo löïc coâng haïnh cuûa Boà-taùt naøy hôïp nhaát, nhöng vì chöa ñoaïn heát voâ minh neân chöa troïn veïn. Ñòa11vaãn coøn hai ngu. Hai phaåm A-taêng-kyø, töôùng toát Nhö Lai coù caâu: “Ñaïi 11 chöa troïn veïn haïnh Phoå Hieàn ( phaåm naøy Nhö Lai noùi). Vì phaûi troïn veïn nhaân quaû môùi ñuû coâng ñöùc töôùng toát. Phaùp cuûa caùc vò tröôùc do Boà-taùt ñöông vò noùi. Phaät naøy duøng löïc noùi phaåm nhaäp phaùp giôùi vì trong phaùp giôùi, caùc phaùp ñeàu laø thaàn, chôn, khoâng theå nghó baøn, phaøm Thaùnh laø moät. Quaû Phaät môùi ñoaïn heát hai ngu. möôøi ñòa tuøy khaû naêng laõnh thoï neân ñeán coõi naøy. Söï tieán tu cuûa caùc vò tuy khaùc, nhöng trong phaùp giôùi taát caû ñeàu töø moät saùt na. Ñaït moät laø ñaït taát caû, phaùp giôùi khoâng coù söï tröôùc sau nhanh chaäm cuûa voïng tình. Haõy duøng söùc ñònh hueä quaùn chieáu ñeå bieát). Laàn thöù baûy ôû coõi thieàn thöù ba noùi traêm vaïn öùc baøi keä (sau khi giaùo hoùa ba thöøa Nhö Lai ñeán coäi Boà Ñeà noùi laïi vieäc thuyeát kinh Hoa Nghieâm keå caû laàn naøy thaønh möôøi laàn, möôøi nôi, 40 phaåm. Vì kinh naøy möôïn soá möôøi bieåu hieän cho söï vieân maõn. Trong ba coõi thieàn: coõi thöù nhöùt tröø aùi, thöù hai dieät khoå, thöù ba khoâng lo khoå, vui vôùi phaùp. Vì coøn vui neân coøn saéc. Saéc vui vôùi thieàn ñònh, khaùc vôùi saéc cuûa coõi duïc. Coøn vui thích thieàn ñònh, theo doõi hôi thôû, ñaït thanh tònh, thaân nhö tuyeát, y phuïc röïc saùng, ñi laïi trong hö khoâng, chaân khoâng böôùc. Coõi thöù nhöùt thaân cao 2,5 daëm; coõi thöù hai thaân cao naêm daëm, coõi thöù ba thaân cao möôøi daëm. Y phuïc hôn ñoù. Ñòa 11 ñöôïc noùi ôû coõi trôøi naøy vì vó naøy thuaän phaùp thaân haønh muoân haïnh, giaùo hoùa chuùng sanh, vui vôùi phaùp. Coõi thieàn thöù boán laø quaû Phaät, hôïp

chôn nhö, khoâng hôi thôû, tuøy lyù hieån hieän, ñoaïn heát chuûng töû meâ môø, tuøy thuaän chuùng sanh, thoâng ñaït moïi vieäc theá, xuaát theá. Ñoù laø AÙnh saùng cuøng khaép. Trí vieân maõn voán khoâng qua laïi leân xuoáng, duøng trí caên baûn tuøy chuùng sanh hieän thaân. Vò naøy hôn möôøi ñòa vöôït hai coõi thieàn, vì trí cuûa vò naøy thuø thaéng gaáp boäi. Leân coõi trôøi laø bieåu hieän cho söï thaêng tieán töï taïi, khoâng phaûi leân ñoù thaät, hieän coù khaép nôi). Laàn thöù taùm ôû ñieän Phoå Quang noùi möôøi ñònh nhaäp saùt na. (Trong ba thöøa, 80 laàn sanh dieät laø moät saùt na, 80 saùt na laø moät nieäm. Trong moät thöøa saùt na laø moät soá nhoû nhaát, khoâng sanh dieät. Vì söï ra ñôøi cuûa Nhö Lai tröôùc sau laø moät. Phaåm lìa theá gian, taùm töôùng thaønh ñaïo cuøng moät saùt na khoâng coù sanh dieät. Ñoù laø yù nghóa cuûa toaøn boä kinh naøy. Theo caùc baäc tieân ñöùc, laàn naøy laø laàn thöù hai ñeán ñieän Phoå Quang khoâng theå coù söï truøng laëp 2, 3. Neáu coù laø traùi chôn nhö khoâng ñeán ñi. Kinh naøy, taâm bi khoâng taïo taùc laø meï, nhöùt thieát chuûng trí laø Phaät phaùp khoâng taùnh khoâng nöông töïa laø thôøi gian, chuùng sanh laø göông saùng, töø taâm chuùng sanh Phaät ñaït ñaïo, daïy chuùng sanh höôùng thieän ñaït boà ñeà. Phaät khoâng ñeán ñi truøng laëp. Ñieän Phoå Quang laø theå cuûa nhöùt thieát chuûng trí, laø y baùo. Ñònh saùt na laø phaùp taùnh cuûa nhöùt thieát trí, laø toång theå cuûa caùc phaùp, vì khoâng muoán keû hoïc Phaät phaân bieät ñeán ñi mình ngöôøi. YÙ kinh khoâng coù söï phaân bieät, nhö aán vua). Laàn thöù chín ôû ñieän Phoå Quang (sau khi phaùt loøng tin, tu taäp möôøi truï... Ñaúng giaùc, möôøi ñònh, möôøi thoâng, möôøi nhaãn, quaû Phaät ñeàu laø haïnh Phoå Hieàn, laø 36 kinh tröôùc phaåm Nhö Lai xuaát hieän; vaø laø phaån Phoå Hieàn. Sau khi ñaït quaû Phaät troïn veïn haïnh ñoä sanh cuûa Phoå Hieàn neân sau phaåm xuaát hieän laø phaåm lìa theá gian. Töø luùc phaùt taâm ôû ñieän Phoå Quang trong laàn thöù hai ñeán luùc thaønh töïu troïn veïn nhaân quaû naêm vò ñeàu laø haïnh Phoå Hieàn cuûa quaû Phaät. Möôøi ñònh ñöôïc noùi ôû ñaây. Vì phaùp thaân theå ñònh laø moät. Taát caû ñeàu coù töø ñieän Phoå Quang, khoâng ñeán ñi. Thieän Taøisau khi gaëp Vaên Thuø ôû phía ñoâng thaønh Giaùc phaùt loøng tin, caàu hoïc 50 thieän tri thöùc, ñeán ñoàng Nöõ Höuõ Ñöùc, ñoàng töû Ñöùc Sanh vaãn chöa troïn veïn haïnh Phoå Hieàn, töï lôïi lôi tha cuûa quaû Phaät. Ñeán vò Dieäu Giaùc 12, gaëp töø thò môùi troïn veïn quaû Phaät. ÔÛ ñaây Thieän Taøi laïi gaëp Vaên Thuø vaø quaû tröôùc sau laø moät. Nghe tin Phoå Hieàn thaáy mình nhö Phoå Hieàn laø haïnh Phoå Hieàn sau khi ñaït ñaïo. Kinh coù caâu: “Nhaäp voâ soá ñònh laø hieåu roõ hai ngu cuûa quaû Phaät. Hai ngu: 1) Cho raèng A-taêng-kyø laø soá lôùn; 2) Cho raèng coâng ñöùc töôùng toát cuûa Phaät nhieàu. Chæ Phaät hieåu roõ hai ngu. Boà-taùt töï lôïi tu laäp naêm vò chöa ñoaïn heát hai ngu. Vì theá hai phaåm naøy do Phaät noùi. Nhö Lai duøng söùc thaàn thuyeát phaåm phaùp giôùi vì phaùp giôùi laø quaû roát raùo cuûa Phaät , laø söï khai ngoä chuùng sanh, 37 phaåm kia do

Boà-taùt ñöông vò noùi. Kinh Thaéng Man coù caâu: “Ñeán quaû Phaät môùi ñoaïn tröø voâ minh. Quaû vò maø traûi qua ba taêng kyø kieáp tu taäp cuûa ba thöøa, ngöôøi chaáp tònh ueá, Boà-taùt veà coõi mình ñeàu laø voïng tình. Nhaân quaû cuûa phaùp giôùi khoâng thay ñoåi, dung nhieáp chung rieâng moät nhieàu, nhöng phöông tieän hoaøn toaøn khaùc nhau. Phaåm lìa theá gian ñöôïc noùi ôû ñieän Phoå Quang vì haøng möôøi tín vaø quaû Phaät laø moät. Vieäc bieåu hieän trong laàu Töø Thò, caùc ñöùc Phaät ba ñôøi, Boà-taùt, chuùng sanh ñeàu töø moät saùt na, khoâng tröôùc sau xöa nay.

■