TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 10**

1. Chuùng löu quang trong hoäi boà ñeà laø chuùng maø Phaät ñoä thoaùt töø söï tu taäp naêm vò, laäp haïnh lôïi sanh, thaønh töïu quaû baùo, hieåu roõ nhaân.
2. Chuùng ôû trong cung ñieän laø chuùng hình thaønh töø haïnh bi vieän maõn ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh cuûa Phaät.
3. Voâ soá chuùng baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät nhö möôøi Boà-taùt coù teân Phoå... Vì taát caû caùc Ñöùc Phaät töø xöa ñeán nay ñeàu haønh haïnh Phoå Hieàn. Ba chuùng treân laø ñaïo Phoå Hieàn. Haïnh töï lôïi lôïi tha cuûa naêm vò baèng bi trí, möôøi Ba-la-maät, boán nhieáp phaùp, boán voâ löôïng taâm laø Phoå. Taát caû caùc Boà-taùt laø phaùp ñeá phaøm phu tu taäp nhö ñöôøng quoác loä. Phaùp voán vaäy, haønh hay khoâng haønh khoâng phaûi do söï khaùc bieät cuûa ñaïo. Töø möôøi chuùng Phoå Hieàn ñeán chuùng thöù boán, töø vua coõi trôøi 33 ñeán vua coõi Ñaïi töï taïi ñeàu tuøy ñòa vò phaân thaønh naêm:

Töø “baáy giôø Theá Toân... möôøi chuùng Phoå Hieàn: neâu quaû ñeå taïo nhaân phaùt loøng tin. Vì sao? Nhö Lai laø chaùnh giaùc, chuùng Phoå Hieàn laø haïnh Phaät, coõi Hoa Taïng thanh tònh cuûa Nhö Lai laø y baùo. Chuùng sanh tuøy theo khaû naêng cuûa mình quaùn saùt ba loaïi nhaân quaû vaø haïnh Phoå Hieàn phaùt loøng tin. Neáu khoâng, chuùng seõ khoâng bieát tin phaùp gì. Vì theá, Nhö Lai neâu ba loaïi nhaân quaû naøy ñeå chuùng sanh phaùt loøng tin. 12 phaåm töø laàn thöù nhöùt ôû ñieän Phoå Quang ñeán Phaåm Hieàn Thuû ñeàu laø neâu quaû khuyeân tu.

Töø Boà-taùt Haûi Nguyeät Quang Ñaïi Minh vaø chín chuùng nhö thaàn chaáp kim cang... neâu nhaân quaû möôøi truï vì sao? Boà-taùt Haûi Nguyeät cuõng laø chuùng Phoå Hieàn nhöng teân khaùc. Vì duøng haïnh Phoå Hieàn trong quaû Phaät vaøo ñôøi ñoä sanh, tuøy haïnh nguyeän, teân goïi khaùc nhau. Neáu ñaõ duøng haïnh Phoå Hieàn trong quaû Phaät - haïnh maø taát caû caùc ñöùc Phaät ñeàu haønh

- ñeå vaøo ñôøi ñoä sanh thì theå hieän ñaït phaùp voán coù khoâng ngoaøi haïnh voán coù. Boà-taùt Haûi Nguyeät Quang... laø haïnh möôøi truï. Phaøm phu tu hoïc möôøi tín, tin quaû Phaät khoâng ngoaøi taâm mình, baûn taùnh mình thanh tònh nhö taùnh Phaät. Trí hieåu bieát taùnh thanh tònh laø trí khoâng nöông döøng. Trí caên

baûn cuûa Phaät voán coù töø thieàn Ba-la-maät, töï nhieân töông xöùng vôùi taùnh phaùp giôùi, haønh moïi haïnh ñeàu laø haïnh Phoå Hieàn, ñoäng tònh laø moät, phaùp thuyeát giaûng chính laø phaùp cuûa caùc ñöùc Phaät, duø ñeán khi thaønh chaùnh giaùc, trí aáy vaãn khoâng thay ñoåi. Taát caû laø moät, ñuû trí hieåu bieát nhö Phaät, ñuû haïnh Phoå Hieàn. Möôøi chuùng Phoå Hieàn, Boà-taùt Haûi Nguyeät Quang... laø möôøi truï. Vì möôøi truï khoâng ngoaøi trí phaùp. Vaên sau coù caâu: “Vöøa phaùt taâm laø thaønh chaùnh giaùc”. Phaàn Boà-taùt Haûi Nguyeät Quang... ñaït quaû khen ñöùc coù caâu: Boà-taùt Haûi Nguyeät Quang ñaït Ba-la-maät cuûa caùc ñòa Boà-taùt, giaùo hoùa chuùng sanh vaø laøm trang nghieâm coõi Phaät. Nghóa laø duøng haïnh Phoå Hieàn ñoä sanh, ñaït trí haïnh cuûa Phaät vaø naêm vò. Duøng haïnh Phoå Hieàn vaøo ñôøi ñoä sanh laø Haûi Nguyeät Quang. Coäng chín chuùng ôû sau thaønh phaùp möôøi truï. Chín chuùng: thaàn thuoác... laø quaû haïnh möôøi truï. Vaø möôøi truï hôïp chôn nhö, che chôû cho chuùng sanh baèng trí laø thaàn. (Khoâng phaûi quæ thaàn cuûa theá gian). Caùc vò trôøi ôû sau bieåu hieän cho söï tieán tu naêm vò, daàn ñaït töï taïi. Caùc Boà-taùt möôøi truï ñeàu tuøy ñòa vò mình giaùo hoùa chuùng sanh, nhaân quaû töï taïi. Thoâng ñaït lyù taùnh, khoâng doái traù, khoâng taïo taùc, khoâng suy xeùt nhöng hieåu thaáu moïi leõ laø thaàn. Caùc vò naøy ñeàu laø chuùng maø Nhö Lai duøng naêm vò ñoä thoaùt, laø taám göông ñeå keû haäu hoïc noi theo, bieát roõ nhaân quaû. Töø thaàn luùa ñeán thaàn ngaøy... möôøi chuùng laø nhaân quaû lôïi sanh cuûa möôøi haïnh. Töø vua A-tu-la ñeán thieân töû Nhöït... möôøi chuùng laø nhaân quaû lôïi sanh cuûa möôøi hoài höôùng. Töø trôøi 33 ñeán trôøi Ñaïi Töï Taïi... Möôøi chuùng laø nhaân quaû lôïi sanh cuûa möôøi ñòa. Ñaây laø möôïn vò ñeå bieåu hieän phaùp nhaèm ñem laïi lôïi tích cho chuùng sanh, khieán chuùng an nhaäp tu taäp chöùng ñaït. Töø chuùng trong hoäi Phaät ñeán chuùng xuaát hieän trong AÙnh saùng giöõa chaëng maøy coù boán: chuùng trong hoäi Phaät bieåu hieän nhaân quaû cuûa Phaät vaø chuùng sanh gioáng nhau. Chuùng Boà-taùt ñeán töø möôøi phöông; chuùng xuaát hieän töø AÙnh saùng ôû loã chaân loâng cuûa caùc Boà-taùt. (Taùnh phaùp giôùi dung hôïp taát caû, taâm bi roäng lôùn, phaùp theåå voán vaäy, y baùo chaùnh baùo ñan caøi khoâng ngaên ngaïi); chuùng xuaát hieän töø loâng traéng giöõa chaëng maøy (neâu quaû taïo nhaân phaùt loøng tin). Ñoù laø chuùng möôøi tín, möôøi haïnh... ñòa 11. Sau khi thaønh chaùnh giaùc, Phaät neâu nhaân quaû aáy ñeå keû haäu hoïc noi theo. Nhöõng chuùng naøy, chuùng löu quang ôû coäi Boà ñeà, chuùng ôû laàu giaùc cung ñieän, coäng thaønh 11 chuùng, tuøy ñòa vò, maø söï phoái hôïp coù khaùc nhau. 47 chuùng laø: Moät chuùng Phoå Hieàn... möôøi vò trong naêm vò, möôøi truï... möôøi ñòa moãi vò ñeàu coù möôøi, coäng thaønh 40 chuùng, chuùng löu quang, chuùng trong laàu gaùc, chuùng trong ñaïo traøng, chuùng xuaát hieän töø AÙnh saùng giöõa chaëng maøy, chuùng ñeán töø möôøi phöông, chuùng xuaát hieän töø AÙnh saùng ôû loã chaân loâng. Neáu neâu rieâng

möôøi chuùng Phoå Hieàn seõ thaønh 56 chuùng, thuoäc phaàn: Ñaïi chuùng vaây quanh. Ba möôi haøng kinh ñaàu cuûa phaàn naøy phaân thaønh ba ñoaïn:

1. (7,5 haøng) chuùng Boà-taùt vaø nhöõng vò cuøng teân Phoå.
2. (7,5 haøng, Boà-taùt Haûi Nguyeät... voâ soá Boà-taùt) teân caùc Boà-taùt vaø toång keát soá Boà-taùt.
3. (15 haøng Boà-taùt... voâ soá coâng ñöùc) Nhaân tu taäp vaø coâng ñöùc cuûa ñaïi chuùng.

Ñoaïn moät laïi chia thaønh ba:

1. Giaûi thích teân Boà-taùt.
2. Giaûi thích söï gioáng nhau veà teân cuûa Boà-taùt.
3. Nguyeân nhaân.

Giaûi thích teân Boà-taùt (giaûi thích teân Phoå Hieàn, nhöõng teân khaùc chuaån theo ñaây): Haïnh lyù gioáng nhau, ñem laïi lôïi ích cho taát caû chuùng sanh laø Phoå; bieát caên taùnh ñoä sanh laø Hieàn. Boà laø giaùc; taùt laø chuùng sanh. Coù khaû naêng giaùc ngoä chuùng sanh laø Boà-taùt. (Noùi ñuû laø ma-ha- boà-ñeà-taùt-ñoûa: giaùc ngoä chuùng sanh) thöôøng ôû trong bieån sanh töû, giaùc ngoä voâ soá chuùng sanh. Chín Boà-taùt sau ñeàu coù teân Phoå. Vì moãi Boà-taùt ñeàu coù möôøi ñöùc haïnh vieân maõn. Danh hieäu cuûa Boà-taùt tuøy theo haïnh nguyeän lôùn lao, theå Ba-la-maät. Giaûi thích söï gioáng nhau veà teân cuûa Boà- taùt: möôøi vò coù teân Phoå vì moãi vò ñuû möôøi haïnh roäng lôùn. Nhöõng vò sau teân khaùc, bieåu hieän töø haïnh roäng lôùn thöïc haønh voâ soá haïnh khaùc bieät. Roäng lôùn vì taát caû caùc ñöùc Phaät ñeàu haønh, ví nhö ñi treân quoác loä. moät saùt na tu taäp phaùp laønh laø thaáy moät phaàn baûn taùnh, trí hueä bieåu hieän laø trí caên baûn cuûa Phaät, laø haïnh Phoå Hieàn. Ngöôøi coù moät phaàn taâm laønh trong haïnh Phoå Hieàn laø ñaõ vaøo doøng phaùp. Vaên sau cheùp: Nghe teân Phaät, phaùp Phaät tuy khoâng tin nhöng chaéc chaén seõ ñaït trí kim cang huoáng gì tin töôûng tu taäp. Nguyeân nhaân: y baùo chaùnh baùo cuûa Phaät laø do tu haïnh Phoå Hieàn. Chuùng sanh thaáy vaäy phaùt loøng tin. Nhö Lai laø quaû trí caên baûn cuûa caùc ñöùc Phaät khaép möôøi phöông. Boà-taùt Phoå Hieàn... möôøi vò laø trí sai bieät cuûa caùc ñaáng chaùnh giaùc. Neâu hai quaû naøy ñeå chuùng sanh tin thích tu taäp vaø chöùng nhaäp. Ba laàn thuyeát phaùp:

1. Thò hieän taùm töôùng thaønh ñaïo;
2. Khuyeân tu, quaùn saùt quaû baùo, bieát nghieäp nhaân, khuyeân trôøi ngöôøi tu hoïc;
3. Chöùng nhaäp phaùp ba thöøa, moät thöøa.

ÔÛ ñaây neâu quaû trí caên baûn cuûa Phaät vaø haïnh roäng lôùn cuûa Phoå Hieàn, khuyeân chuùng sanh thaønh thuïc phaùt loøng tin tuï taäp. Ñaây laø vò Ñaúng giaùc ñòa 11 haønh haïnh Phoå Hieàn. Caùc ñöùc Phaät sau khi thaønh

chaùnh giaùc cuõng haønh haïnh aáy. Ngöôøi vöøa phaùt taâm boà ñeà cuõng theá. Luaän naøy möôïn haïnh Phoå Hieàn laøm phaùp tu taäp. Neáu khoâng, chuùng sanh khoâng bieát tin tu phaùp gì. Vì theá haïnh Phoå Hieàn sau khi thaønh Phaät laø haïnh lôïi sanh haïnh Phoå Hieàn töø luùc phaùt taâm trôû veà sau laø haïnh töï lôïi. Vì lôïi sanh neân neâu quaû Phaät ñeå chuùng phaùt loøng tin tu taäp chöùng nhaäp. Ñaïi yù cuûa kinh laø theá. Caùc chuùng Boà-taùt Haûi Nguyeät, trôøi, thaàn... laø quaû tieán tu cuûa chuùng troïn veïn möôøi tín nhaäp möôøi truï... möôøi ñòa. Tuøy moãi vò neâu nhaân quaû khaùc nhau ñeå chuùng sanh tin tu. Neáu khoâng, chuùng seõ vöôùng maéc trong moät phaùp, khoâng phaùt trieån trí hueä. Ñoaïn naøy neâu söï thaønh ñaïo cuûa Phaät, quaû Phaät, söï tu taäp chuùng nhaäp phaùp naêm vò. Khi ñaõ chöùng nhaäp, chuùng sanh laø Phaät, trí hueä nhö Phaät. Neáu tin Phaät nhö theá, Boà-taùt vöøa phaùt taâm khoâng nhö vaäy thì chöa tin mình laø Phaät. Ngöôøi thaáy caûnh giôùi trí laø phaùp thaân Phaät chính laø ngöôøi coù khaû naêng haønh haïnh Phoå hieàn. Coõi kim saéc... trong phaåm Quang minh giaùc cuûa laàn thuyeát giaûng thöù hai laø phaùp taùnh trong saïch khoâng oâ nhieãm nôi taâm. Phaät Baát Ñoäng Trí laø töï taâm. Veà thaät taùnh, trí phaân bieät khoâng vöõng chaéc. Boà-taùt Vaên Thuø laø trí hueä vi dieäu coù khaû naêng phaân bieät caùc phaùp taâm khoâng taùnh. Boà-taùt Giaùc Thuû laø ñieàu kieän ñaàu tieân cuûa loøng tin chaân thaät, Boà-taùt Muïc Thuû laø töï taâm. (Tin taâm caûnh laø Phaät, mình laø Phaät, Phaät töø taâm. Neáu thaáy Phaät ngoaøi taâm, khoâng phaûi laø tín vò). Giaûi thích teân khaùc nhau cuûa caùc Boà-taùt (7,5 haøng) coù boán yù:

1. YÙ nghóa cuûa söï khaùc nhau.
2. Teân cuûa Boà-taùt.
3. Toång soá.
4. Khen ñöùc.

Nhöõng vò naøy vaøo ñôøi ñoä sanh baèng haïnh Phoå Hieàn, tuøy haïnh nguyeän sai khaùc, danh hieäu khaùc nhau. Phoå laø ñaày ñuû, cuøng khaép. Vaøo ñôøi ñoä sanh, daïy chuùng sanh ñaït phaùp. Vì theá möôøi truï ñeààu tu taäp phaùp cuûa caùc ñöùc Phaät. Ví nhö ñöôøng lôùn, ngöôøi xöa ngöôøi nay ñeàu ñi. Töø phaùp Phaät, vaøo ñôøi ñoä sanh neân haïnh Phoå Hieàn sau quaû Phaät cuõng laø phaùp möôøi truï. Vì söï giaùc ngoä sau tröôùc gioáng nhau. Quaû Phaät, haïnh Phoå Hieàn laø phaùp maø caùc ñöùc Phaät xöa nay ñeàu tu, laø phaùp tin. Nhöõng Boà-taùt vaøo ñôøi ñoä sanh bieåu hieän ñaïo maø chuùng sanh ñöôïc giaùo hoùa chöùng nhaäp gioáng phaùp cuûa caùc ñöùc Phaät. Nhöõng keû haäu hoïc neân duøng söùc ñònh hueä chính mình ñeå xem xeùt, khoâng neân tin töôûng baèng voïng tình. Bieát khaû naêng laõnh thoï cuûa mình khoâng phaûi do caên laønh töø tröôùc. Duø laø ba thöøa, Boà-taùt saùu thoâng vaãn coøn hoaøi nghi. Phaùp phaøm phu laø taùnh nhöùt thöøa, tuy ôû trong sanh töû nhöng tin hieåu ñöôïc. Vì ba thöøa yeáu keùm

neân Phaät taïm noùi: Coõi ta Baø laø coõi ñuû naêm söï nhô ueá, coõi tònh ôû nôi khaùc. Hoaêïc noùi: coõi naøy nhô ueá, treân coõi töù thieàn coù coõi tònh, phaûi tu ba taêng kyø kieáp môùi ñaït quaû Phaät. Phaät khoâng noùi tònh ueá dung hôïp, phaøm Thaùnh laø moät, khoâng ngaên ngaïi. Ba thöøa chaáp quyeàn phaùp laø thaät phaùp, khoâng tin phaùp nhöùt thöøa. Vì duøng phaùp giaû, söï quaùn xeùt hö aûo, phaù tröø voâ minh thoâ, haønh moät phaàn Ba-la-maät, ñaït ba baäc yù sanh thaân, thaáy coù coõi Phaät cuûa mình, cuûa ngöôøi, coù tònh ueá, thích coõi xöa, gheùt coõi ñaây, tu taäp haïnh thanh tònh, quaùn khoâng, chôn nhö giaû, ñaït moät phaàn thaàn thoâng, quaû baùo hôn trôøi, taâm yeâu gheùt cuõng hôn, khoâng sanh vaøo coõi aùc nhô ueá. Vì nguyeän löïc, ñeán caùc coõi Phaät, ba thöøa giaùo laø theá, ngöôøi chöa chuyeån taâm, luoân nhö vaäy. Ngöôøi hoïc quyeàn phaùp, caên taùnh yeáu keùm, khoâng nghe phaùp naøy, duø nghe vaãn khoâng tin. Kinh Duy Ma vaø Phaùp Hoa ñeàu neâu ra moät phaàn chôn nhö ñeå phaù tröø taâm yeáu keùm kia nhöng vaãn chöa neâu ñuû. Vì theá ngöôøi hoïc Phaät khoâng neân rieâng tu moät phaùp. Caùc kinh ñeàu coù yù nghóa saâu xa. Coù ngöôøi hoïc ñaïo caû moät ñôøi nhöng trí hueä khoâng phaùt trieån, cheâ thaät phaùp. Teân cuûa Boà-taùt naøy ñeàu goïi theo phaùp möôøi truï vaø phaùp Ba-la-maät. Moãi vò ñuû möôøi, tuøy haïnh nguyeän ñaët teân. Möôøi Ba-la-maät cuûa möôøi Boà-taùt naøy cuõng laø haïnh cuûa Boà-taùt naêm vò. Trong naêm vò, moãi vò ñuû möôøi, coäng thaønh 100 phaùp. Nghóa laø moãi Ba-la-maät ñuû möôøi phaùp. Möôøi Ba-la-maät thaønh 100 phaùp. Trong möôøi truï, moãi truï ñuû möôøi phaùp, coäng thaønh 100 phaùp. naêm vò thaønh 500 phaùp. Tuøy haïnh vò ñaït quaû baùo khaùc nhau nhöng ñeàu laø möôøi Boà-taùt naøy. Ñaïi Boà-taùt Haûi Nguyeät Quang Ñaïi Minh: haïnh nguyeän roäng lôùn ñoä thoaùt voâ soá chuùng sanh laø haûi. Chuùng sanh ñeàu thaáy baûn taùnh, ñaït thanh tònh laø Nguyeät Quang. Sau khi ñaït thanh tònh, trí thoâng taát caû laø ñaïi minh. Giaùc ngoä chuùng sanh trong taát caû caùc coõi nöôùc laø Ñaïi Boà-taùt. (Nghóa Boà-taùt nhö tröôùc). Nghóa laø sau khi thaáy ñaïo, khoâng ra khoûi sanh töû, giaùc ngoä voâ soá chuùng sanh. Vaû laïi söï sanh töû cuûa chuùng sanh cuõng chính laø söï giaùc ngoä cuûa Boà-taùt. Vì trong phaùp giôùi chôn nhö naøy khoâng coù gì khaùc. Vò naøy chuyeân tu thí Ba-la-maät, chín phaùp kia laø thöù yeáu. Töø phaùp giôùi, haønh haïnh boá thí ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh, ñoaïn phieàn naõo noùng böùc, ñaït thanh tònh. Danh hieäu cuûa Boà-taùt naøy laø haïnh nguyeän möôøi phaùp Ba-la-maät cuûa möôøi truï. Gioáng nhö danh hieäu Nguyeät cuûa caùc ñöùc Phaät maø Boà-taùt möôøi truï phuïng söï. Boá taùt Vaân AÂm Haûi Quang Voâ Caáu Taïng trong giôùi Ba-la-maät. Töø giôùi taùnh phaùt taâm töø, thuyeát phaùp. Taùnh giôùi khoâng nhieãm oâ nhö bieån khoâng chöùa xaùc cheát. Theå cuûa giôùi laø phaùp giôùi khoâng taùnh, caùc phaùp ñeàu thanh tònh, roäng lôùn nhö bieån. Trong theå giôùi taùnh taâm caûnh ñeàu laø chôn nhö, duøng trí thanh tònh soi xeùt theá gian laø

quang. Phaùp taùnh khoâng nhieãm oâ laø voâ caáu. Phaùp giôùi dung nhieáp moïi hieän töôïng, caùc phaùp voán thanh tònh, laø chôn nhö laø taïng. Boà-taùt Coâng Ñöùc Baûo Keá Trí sanh trong nhaãn Ba-la-maät, trang söùc thaân baèng phaùp nhaãn. Baûo Keá laø vaät trang söùc treân ñaàu. Vì nhaãn laø ñieàu kieän ñaàu tieân ñeå Boà-taùt phaùt taâm. Vì nhaãn naïi phaùt sanh trí hueä laø trí sanh. Nhaãn laø voøng hoa. Boà-taùt Coâng Ñöùc Töï Taïi Vöông Ñaïi Quang trong tinh taán Ba- la-maät. Sieâng naêng laøm moïi vieäc taïo lôïi ích cho chuùng sanh, töï taïi nhö vua (vöông). Soi chieáu khaép nôi laø Ñaïi Quang. Thöôøng ôû trong bieån sanh töû, duøng trí ñoä sanh, chuùng sanh toû ngoä. Boà-taùt Thieän Duõng Maõnh Lieân Hoa Keá trong thieàn Ba-la-maät. Phaùp giôùi laø theå cuûa thieàn, töø phaøm phu phaùt loøng tin tu taäp chöùng nhaäp. Saùt ma ñoaïn tröø voïng töôûng hôïp chôn trí laø Duõng Maõnh. Trí thoâng hieåu theá gian, ôû trong ñôøi nhöng khoâng ñaém nhieãm laø lieân hoa, trang söùc hoa sen laø keá. Vì theå cuûa thieàn khoâng nhieãm tònh. Boà-taùt Phoå Trí Vaân Nhöït Traøng trong Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Trí hueä cuûa Boà-taùt naøy roäng lôùn, thöôøng thuyeát phaùp cho chuùng sanh (nhö maây tuoân möa). AÙnh saùng trí hueä phaù tan boùng toái laø Nhöït, phaù taø hieån chaùnh laø traøng. Boà-taùt Ñaïi Tinh Taán Kim Cang Teà trong phöông tieän Ba-la-maät. Taát caû vò thöù baûy trong naêm vò ñeàu tu taâm bi. Lyù chôn nhö dung nhieáp nhieãm tònh laø phöông tieän. Nhö ví duï trong Boà-taùt ñòa thöù baûy: Moät nöôùc tònh, moät nöôùc ueá, khoù hieåu ñöôïc vieäc thieän aùc cuûa hai coõi naøy, hoaëc nhö truï thöù baûy: ñoàng töû Thieän Taøi gaëp nöõ cö só Höu Xaû, nöõ cö só baûo Thieän Taøi: ta coù taùm vaïn boán ngaøn quyeán thuoäc. Taùm vaïn boán ngaøn quyeán thuoäc laø thöïc haønh taùm vaïn boán ngaøn phaùp. Xem söï soáng cheát laø vöôøn caûnh. Ñaây laø Ba-la-maät thöù baûy trong möôøi Ba-la- maät cuûa truï phaùt taâm thöù nhöùt, khoâng phaûi laø Ba-la-maät thöù baûy cuûa truï thöù baûy. Taâm bi kieân coá, vaøo ñôøi ñoä sanh khoâng moûi meät laø tinh taán, phaù tröø caáu ueá cöùng chaéc cuûa chuùng sanh laø kim cang. ÔÛ trong söï troùi buoäc cuûa chuùng sanh nhöng vaãn luoân soáng vôùi trung ñaïo laø teà. Teà laø soáng vôùi bi trí. Nhö AÙnh saùng Thoï sanh phoùng töø roán Phaät laø bieåu hieän cho trí bi aáy. (Truï thöù nhaát laø vaäy truï Trò Ñòa, truï Tu Haønh cuõng theá). Boà-taùt Höông Dieäm Quang traøng trong nguyeän Ba-la-maät. Nguyeän roäng lôùn laø Höông. Trí tuøy caên taùnh phaù tröø hoaëc chöôùng cuûa chuùng sanh laø Quang. Vaøo trong taø ñaïo, ñoaïn dieät voâ minh laø Traøng. Vò thöù taùm cuûa moãi vò thöôøng hieän thaân ngoaïi ñaïo, soáng vôùi ngoaïi ñaïo phaù tröø taø phaùp nhö thieän tri thöùc Tyø Muïc Ña La trong truï thöù taùm cuûa Thieän Taøi. Vò trí thanh tònh phaù tröø taø phaùp. Boà-taùt Ñaïi Minh Ñöùc Thaâm Myõ AÂm trong löïc Ba-la-maät. Vôùi löïc Ba-la-maät, vò naøy luoân thuyeát giaûng giaùo phaùp. Boà-taùt Ñaïi Phöôùc Quang trí sanh trong trí Ba-la-maät, bieåu hieän trí caên

baûn. Möôøi Boà-taùt naøy bieåu tröng vieäc ñoaïn chöôùng thaønh töïu phaùp thaân bi trí baèng möôøi Ba-la-maät cuûa truï phaùt taâm thöù nhöùt. Cöù tu taäp moät phaùp laø kheá hôïp moät phaùp. Söï tu taäp khaùc nhau veà möôøi Ba-la-maät laø duøng phaùp ñoaïn tröø taäp nhieãm. Phaùp naøy laø phaùp voán coù, thôøi gian tu taäp laø moät. Vì thôøi gian khoâng baûn taùnh, khoâng coù söï ñeán ñi cuûa ba ñôøi. Ngay moãi phaùp ñuû theå duïng möôøi phaùp nhöng söï tu taäp thaønh thuïc chöa thaønh thuïc cuûa moãi vò khaùc nhau, söï theå nhaäp bi trí khaùc nhau vaø cuõng töø ñoù, ñòa vò khaùc nhau, khoâng phaûi phaùp khaùc nhau. (Haõy suy xeùt baèng saùu töôùng). Toång soá: trong kinh cheùp: voâ soá Boà-taùt nhieàu nhö soá buïi trong möôøi coõi Phaät. Khen ñöùc: (15 haøng roõ nhö trong kinh). Ñaïi chuùng aáy laø nhöõng ngöôøi ñuû haïnh Phoå Hieàn, vaøo ñôøi thuyeát phaùp, thaønh töïu phaùp möôøi truï... möôøi ñòa... tuaàn töï chæ daïy chuùng sanh ñeå chuùng ngoä nhaäp, luoân laø nôi nöông töïa cuûa chuùng sanh. Veà lôïi ích, caùc Boà-taùt naøy luoân duøng ñuû moïi phöông tieän daïy chuùng sanh chöùng nhaäp phaùp. Khi ñaõ chöùng nhaäp, trí hieåu bieát nhö Phaät, chæ daïy chuùng sanh. Meâ laø phaøm, ngoä laø Phaät. Söï hieåu bieát xöa nay voán saün. Ñaïi chuùng aáy laø chuùng toû ngoä. Trôøi thaàn cuõng vaäy, luoân uûng hoä phaùp Phaät, laøm cho giaùo phaùp toàn taïi, maõi ôû theá gian ñeå chuùng sanh ñöôïc lôïi ích.

Moät ñoaïn: (13,5 haøng) voâ soá thaàn chaáp kim cang baèng soá buïi trong moät coõi Phaät ñöôïc phaân thaønh boán:

1. Möôïn vò bieåu phaùp.
2. Giaûi thích danh hieäu haïnh nguyeän.
3. Toång soá.
4. Khen ñöùc.

Thaàn laø ngöôøi thaáy ñaïo, taùnh nhö Phaät, trí hôïp chaân lyù, tuøy thu- aän haïnh Phoå Hieàn vaøo ñôøi uûng hoä chaùnh phaùp. Truï thöù hai chuû yeáu tu giôùi Ba-la-maät (giôùi laø ngaên ngöøa giöõ gìn). Theå cuûa giôùi laø phaùp thaân. Hôïp chaân nhö khoâng hö hoaïi laø kim cang. Thaàn chuùng naøy bieåu hieän cho söï giöõ gìn tònh giôùi cuûa Boà-taùt neân teân laø Chaáp Kim Cang (chaáp: giöõ gìn khoâng phaïm). Trí hôïp chôn nhö laø thaàn. Danh hieäu laø haïnh nguyeân. möôøi vò thaàn naøy töø theå giôùi tu taäp möôøi Ba-la-maät, moãi vò tu moät haïnh.

Dieäu Saéc Na La Dieân: chuyeân tu thí Ba-la-maät. Vì töø giôùi taùnh tu taäp thí Ba-la-maät neân coù saéc ñeïp. Quaùn phaùp roãng laëng, ñoaïn tröø hoaëc chöôùng laø Na La Dieân. (Khoâng hoaïi dieät). Nhôø giöõ gìn giôùi taùnh neân phaùp thaân khoâng hoaïi.

Nhöït Luaân Toác Taät Traøng: chuyeân tu giôùi Ba-la-maät. Giôùi theå sang suoát troøn ñuû laø Nhöït Luaân. Hieåu thaáu hoøa hôïp chôn nhö laø Toác

Taët Ñoaïn tröø hoaëc chöôùng giaû mình ngöôøi laø Traøng. Taâm chuyeân nhöùt laø chaáp, taùnh vöõng chaéc laø kim cang, töï taïi dung hôïp chôn nhö laø thaàn. Trí laø thaàn.

Tu Di Hoa Quang: chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Ñöùc nhaãn thuø thaéng laø Tu Di, trang söùc baèng haïnh nhaãn, chuùng sanh thích nhìn ngaém laø Hoa. Gaàn guõi chuùng sanh ñoaïn tröø taâm cao ngaïo laø Quang, luoân haønh nhaãn laø chaáp, theå nhaãn laø phaùp taùnh, laø kim cang. Khoâng suy xeùt nhöng thoâng ñaït taát caû laø thaàn.

Thanh Tònh Vaân AÂm: chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät. Soáng trong theá tuïc nhöng luoân hôïp chôn nhö laø thanh tònh. Sieâng naêng giaûng phaùp lôïi sanh laø Vaân AÂm. Nghe phaùp ñoaïn hoaëc laø kim cang.

Chö Caên Myõ Dieäu: chuyeân tu thieàn Ba-la-maät. An truï thieàn ñònh khoâng loaïn töôûng, saùu giaùc quan ñeàu theå hieän coâng duïng cuûa trí laø Chö Caên Myõ Dieäu. Ñoäng nhöng luoân tònh laø chaáp, khoâng gì ñaùnh baïi laø kim cang. Trí khoâng loaïn töôûng, phaù tröø hoaëc chöôùng mình ngöôøi laø kim cang. Laøm moïi vieäc baèng trí tòch tònh khoâng khuynh ñoäng laø thaàn.

Khaû AÙi Laïc Quang Minh: chuyeân tu hueä phaù tröø hoân aùm.

Ñaïi Thoï Loâi AÂm: chuyeân tu taâm bi. Thoï laø che rôïp, duøng phöông tieän Ba-la-maät che chôû chuùng sanh.

Sö Töû Quang Vöông Minh: chuyeân tu nguyeän Ba-la-maät, phaùt trí khoâng duïng coâng, töï taïi nhö sö töû chuùa, ñaùnh baïi luaän thuyeát ngoaïi ñaïo.

Maët Dieäm Thaéng Muïc: chuyeân tu löïc Ba-la-maät. Oai löïc töï taïi soáng trong theá gian, coù khi soáng vôùi ngoaïi ñaïo ñeå ñoaïn tröø söï troùi buoäc cuûa chuùng. Vò naøy laø phaùp sö. Trong naêm vò naøy 600 phaùp Ba-la-maät, ngöôøi tu Ba-la-maät thöù chín ñeàu laø phaùp sö. Truï thöù chín laø truï phaùp vöông töû. Nhö thieän tri thöùc ôû truï thöù chín cuûa Thieän Taøi laø ba la moân Thaéng Nhieät. Soáng vôùi ngoaïi ñaïo, duøng naêm löûa ñoát thaân, leân nuùi dao, vaøo röøng löûa laø Maët Dieäm Thaéng Muïc. Soáng vôùi chuùng sanh, thuyeát phaùp phaù tröø ngu loái laø Maët Dieäm. Trí bieát caên taùnh chuùng sanh laø Thaéng Muïc.

Lieân Hoa Quang Ma Ni Keá: chuyeân tu trí Ba-la-maät nhö ñoàng nöõ Töø Haønh - thieän tri thöùc ôû truï Quaùn ñænh thöù möôøi cuûa Thieän Taøi. Khoâng soáng trong chôn nhö, vaøo ñôøi ñoä sanh, khoâng ñaém nhieãm laø Lieân Hoa. Trí bieát caên taùnh cuûa chuùng sanh laø Quang. Ñaït vò toái cao laø Ma Ni Keá. Ñoù laø möôøi chaáp kim cang tuøy thuaän haønh möôøi Ba-la-maät ôû truï thöù hai. Phaàn toång soá vaø khen ñöùc roõ nhö trong kinh. Truï tu haønh (6,5 haøng) ñöôïc phaân thaønh boán yù:

1. Neâu soá.
2. Möôïn vò bieåu phaùp.
3. Giaûi thích danh hieäu theo haïnh nguyeän.
4. Khen ñöùc.

Neâu soá nhö haøng ñaàu trong kinh. Möôïn vò bieåu phaùp, möôøi vò thaàn thaân chuùng töø theå nhaãn Ba-la-maät, tu taäp möôøi Ba-la-maät. Thaønh töïu haïnh nhaãn, vaøo ñôøi ñoä sanh laø thaàn. Khen ñöùc laø thaønh töïu nguyeän lôùn, phuïng söï taát caû caùc ñöùc Phaät, nhaãn naïi ñoä sanh khieán chuùng sanh thaønh Phaät. Vì theå taùnh cuûa chuùng sanh vaø Phaät laø moät.

Hoûi: ñaõ laø Phaät caàn gì söï cung phuïng baèng vaät chaát, luoân nuoâi döôõng chuùng sanh ñeå chuùng sanh thaønh Phaät? Vì taát caû ñeàu laø haïnh nhaãn. Giaûi thích danh hieäu theo haïnh nguyeän, töø taùnh nhaãn möôøi vò naøy tu möôøi Ba-la-maät. Vì moät laø taát caû.

Hoa Keá Trang Nghieâm chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Vì haïnh nhaãn laø hoa baùu trang söùc treân ñaàu. Thaân chuùng laø thöïc haønh phaùp thí, boá thí thaân theå taøi vaät, taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Trí tuøy thuaän haïnh nhaãn laø thaàn.

Quang Chieáu Thaäp Phöông chuyeân tu giôùi Ba-la-maät. Troïn veïn giôùi nhaãn, chuùng sanh vui thích laø Quang Chieáu Thaäp Phöông.

Haûi AÂm Ñieàu Phuïc chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Khoâng buoàn vui tröôùc nhöõng lôøi khen cheâ laø ñieàu phuïc. Duøng ngoân ngöõ giaùo hoùa chuùng sanh ñuùng thôøi cô laø Haûi AÂm.

Tònh Hoa Nghieâm Keá chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät. Haïnh nhaãn taêng tieán laø tònh, uy nghi ñónh ñaït laø Hoa. Töø haïnh nghieäp ñöôïc quaû baùo laø Nghieâm Keá. Tinh taán laø ñieàu kieän haøng ñaàu trong vieäc taêng tröôûng ñaïo haïnh nhö voøng hoa trang söùc treân ñaàu.

Voâ Löôïng Oai Nghi chuyeân tu thieàn Ba-la-maät. Tuøy caên taùnh cuûa chuùng sanh thuyeát giaûng giaùo phaùp laø voâ löôïng. Tôùi lui laøm nghæ ñeàu ñoan trang laø oai nghieâm. Ñi ñöùng naèm ngoài ñeàu soáng trong thieàn ñònh.

Toái Thöôïng Quang Nghieâm chuyeân tu trí hueä soi xeùt mình ngöôøi,

trang nghieâm thaân baèng ñònh hueä saùng toû.

Tònh Quang Höông Vaân tu taâm bi, duøng moïi phöông tieän ñoä sanh khoâng chaáp tònh nhieãm laø Tònh Quang, thöông yeâu che chôû chuùng sanh, thuyeát giaûng giaùo phaùp laøm vui loøng chuùng sanh laø Höông Vaân. Thuyeát phaùp lôïi sanh laø naêm phaàn höông.

Thuû Hoä Nhieáp Trì töø trí hueä tuøy thuaän haïnh nguyeân ñoä thoaùt chuùng sanh. Vò thöù taùm trong naêm vò thaønh töïu trí khoâng duïng coâng ñöôïc Phaät

xoa ñaàu cuõng laø nghóa naøy.

Phoå Hieàn Nhieáp Thuû vò phaùp vöông chuyeân tu Ba-la-maät, thuyeát giaûng giaùo phaùp, soáng vôùi 95 taø giaùo, laøm moïi vieäc nhö chuùng sanh laø Phoå Hieàn Nhieáp Thuû. (Laø Baø-la-moân Thaéng Nhieät).

Baát Ñoäng Quang Minh chuyeân tu trí Ba-la-maät laø vò quaùn ñænh. Phaàn neâu soá vaø khen ñöùc roõ nhö trong kinh. Theå cuûa möôøi Ba-la-maät naøy laø nhaãn, vì baát ñoäng tröôùc khen cheâ toát xaáu.

Ñoaïn thöù tö (6,5 haøng) ñöôïc phaân thaønh boán yù nhö treân. Neâu soá nhö haøng ñaàu trong kinh. Möôïn vò bieåu phaùp, möôøi vò thaàn tuùc haïnh naøy laø truï sanh quí thöù tö, töø theå tinh taán möôøi vò thaàn tu taäp möôøi Ba-la-maät. Nhö phaàn khen ñöùc: traûi qua voâ soá kieáp gaàn guõi Nhö Lai laø tinh taán. Vò naøy duøng phaùp taùnh chôn nhö laøm theå cuûa haïnh nguyeän, trang nghieâm thaân baèng haïnh nguyeän. Tuùc haïnh laø tinh taán, troïn veïn caùc haïnh. Thaàn laø trí tuøy thuaän haïnh nguyeän. Giaûi thích danh hieäu theo haïnh nguyeän:

Baûo AÁn Thuû chuyeân tu trí Ba-la-maät. Duøng trí thoâng hieåu phaùp sieâng naêng ñoä sanh. Thuû laø daét daãn.

Lieân Hoa Quang chuyeân tu giôùi Ba-la-maät. ÔÛ trong sanh töû nhöng khoâng ñaém nhieãm nhö hoa sen. Ngöôøi thaáy phaùt taâm tu laø quang. Tuùc haïnh laø sieâng naêng tu taäp.

Thanh Tònh Hoa Keá chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Nhaãn naïi khoâng ñaém nhieãm laø thanh tònh, töø haïnh nhaãn ñaït quaû baùo toát laø Hoa Keá.

Nhieáp Chö Thieän Kieán chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät. Sieâng naêng nhieáp phuïc taø kieán, haønh phaùp laønh.

Dieäu Baûo Tinh Traøng chuyeân tu thieàn Ba-la-maät. An truï nôi lyù maàu laø dieäu, Baûo laø ñaïo, tuøy haïnh nguyeän ñoaïn tröø hoaëc chöôùng laø tinh traøng. Haïnh nguyeän laø tinh. Töø theå ñònh soi xeùt hieåu roõ caên taùnh chuùng sanh phaù tröø voâ minh laø tinh. Töø ñònh phaùt hueä, trí hueä thoâng hieåu phaùp laø tinh, Traøng laø ñònh.

Nhaïo Thoå Dieäu AÂm chuyeân tu hueä Ba-la-maät. Vui veû giaûng phaùp cho moïi ngöôøi.

Chieân Daøn Thoï Quang chuyeân tu phöông tieän Ba-la-maät laø thöông yeâu che chôû. Quang laø soi saùng chuùng sanh.

Lieân Hoa Quang Minh chuyeân tu nguyeän Ba-la-maät, töø trí hueä tuøy thuaän haïnh nguyeän ñoä thoaùt chuùng sanh, khoâng ñaém nhieãm.

Vi Dieäu Quang Minh vò phaùp vöông chuyeân tu löïc Ba-la-maät, duøng phaùp maàu giaùo hoùa chuùng sanh.

Tích Taäp Dieäu Hoa chuyeân tu trí Ba-la-maät, duøng trí hueä toång hôïp caùc phaùp, giaùo hoùa chuùng sanh nhö keát hoa. Haõy suy xeùt kyõ ñeå bieát söï

khaùc bieät cuûa möôøi Ba-la-maät treân ñaây, khoâng neân nhìn moät caùch chung chung. Phaàn khen ñöùc roõ nhö trong kinh.

Ñoaïn thöù naêm (6,5 haøng) phaân thaønh boán yù nhö treân. Soá löôïng nhö haøng ñaàu cuûa kinh. Möôïn vò bieåu hieän phaùp. Truï cuï tuùc phöông tieän töø theå thieàn Ba-la-maät, möôøi vò ñaïo traøng thaàn tu taäp möôøi Ba-la- maät. (Ñaïo traøng thaàn laø phaù tröø maøn ñen). Thieàn coù khaû naêng phaù tröø söï che laáp. Thieàn ñònh laøm thanh tònh söï ñaém nhieãm cuûa hai thöùc saùu, baûy, bieåu hieän trí hueä, thoâng hieåu thaät theå lyù trí. Thieàn laø theå cuûa ñaïo traøng; trí hueä laø coâng duïng cuûa con ngöôøi. Töø haïnh Phoå Hieàn, chuyeân chôû chuùng sanh ñeán phaùp giôùi. Ñieän Phoå Quang Minh laø thuû ñoâ. Vì nhöùt thieát chuûng trí laø kho chöùa lôùn, moãi vò thaàn tu taäp moät Ba-la-maät ñeå ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh.

Giaûi thích danh hieäu theo haïnh nguyeän: Tònh Trang Nghieâm Traøng chuyeân tu thí Ba-la-maät. Theå ñònh laø coõi tònh cuûa thí. Töø theå ñònh tu taäp caùc haïnh laø traøng. Traøng laø theå ñònh khoâng khuynh ñoäng. Tu phaùp taùnh khoâng taùnh khoâng nöông töïa laø ñaïo. Ñoái trò söï che laáp yû laïi baèng thieàn khoâng taùnh laø traøng. Thaàn laø trí lôùn khoâng taùnh khoâng nöông töïa. Duø khoâng suy xeùt, khoâng taïo taùc, khoâng möôïn hình chaát nhöng nhaän bieát taát caû moïi hieän töôïng.

Tu Di Baûo Quang chuyeân tu giôùi Ba-la-maät. Tu Di laø cao lôùn, Baûo Quang laø khoâng nhoû. Soi xeùt theá gian baèng AÙnh saùng tònh giôùi, khieán chuùng sanh phaùt taâm tu taäp. Giôùi laø thieàn, vöôït treân voïng tình laø tu di. Ñònh taâm tröø voïng töôûng laø voâ caáu, töø ñònh phaùt hueä laø Baûo Quang.

Loâi AÂm Traøng Töôùng chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Tieáng khen cheâ nhö saám, nhaãn naïi khoâng khuynh ñoäng laø traøng töôùng.

Vuõ Hoa Dieäu Nhaõn chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät. Phaùp thaân laø theå cuûa ñònh, töø ñònh laøm moïi vieäc laø Vuõ Hoa, töø ñònh phaùt hueä laø Dieäu Nhaõn. Duøng maét hueä haønh moïi haïnh ñoä sanh khoâng moûi meät laø tinh taán.

Hoa Anh Quang Keá chuyeân tu thieàn Ba-la-maät. Töø phaùp giôùi tòch

tònh khoâng lay ñoäng möôïn vieäc tu thieàn ñeå ñoä chuùng sanh loaïn töôûng laø anh. Töø ñònh phaùt hueä laø Quang; töø haïnh ñaït quaû toát ñeïp laø Keá. Möôøi Ba-la-maät ñeàu laø phaùp toái thöôïng. Vì sao? Vì moãi phaùp Ba-la-maät ñeàu coù khaû naêng thaønh töïu quaû Phaät, nhö truï phaùt taâm thöù nhöùt laø Phaät, khoâng tröôùc giöõa sau. Song quaû Phaät coù voâ soá söï thuø thaéng.

Vuõ Baûo Trang Nghieâm chuyeân tu trí hueä Ba-la-maät vì vôùi trí hueä vò naøy thuyeát giaûng giaùo phaùp.

Duõng Maõnh Höông Nhaõn tu phöông tieän Ba-la-maät, vôùi taâm bi

vaøo ñôøi ñoä sanh laø Duõng Maõnh, quaùn saùt theá gian baèng maét töø bi laø Höông Nhaõn, ñoä sanh baèng naêm phaàn höông, ñoaïn khoå ñem vui laø höông nhaõn.

Kim Cang Thaùi Vaân chuyeân tu nguyeän Ba-la-maät, vôùi haïnh nguyeän che chôû chuùng sanh. Duøng trí khoâng duïng coâng phaù tröø ngoaïi ñaïo laø Kim Cang Thaùi Vaân (soáng vôùi ngoaïi ñaïo ñeå chæ daïy phaùp thaät).

Lieân Hoa Quang Minh chuyeân tu löïc Ba-la-maät laø vò phaùp vöông moät vaøo ñôøi nhöng khoâng ñaém nhieãm laø hoa sen. Thuyeát giaûng giaùo phaùp laø quang minh.

Dieäu Quang Chieáu Dieäu chuyeân tu trí Ba-la-maät. Trí bieát roõ caên taùnh laø dieäu quang, tuøy caên cô ñoaïn tröø hoaëc chöôùng laø chieáu dieäu phaàn khen ñöùc roõ nhö trong kinh.

Truï chaùnh taâm thöù saùu: Töø theå Baùt-nhaõ Ba-la-maät, möôøi vò thaàn chuû thaønh tu taäp möôøi Ba-la-maät. (6,5 haøng, ñöôïc phaân thaønh boán yù nhö treân). Soá löôïng nhö haøng ñaàu trong kinh, möôïn vò bieåu hieän phaùp. Nhöõng vò thaàn naøy bieåu hieän cho söï thaønh töïu phaùp quaùn khoâng cuûa truï chaùnh taâm. Nhö Tyø kheo Haûi Traøng - thieän tri thöùc truï thöù saùu cuûa Thieän Taøi - thieàn haønh nhaäp ñònh, khoâng theo doõi hôi thôû. Töø chaân xuaát hieän tröôûng giaû cö só, Baø-la-moân, treân ñænh ñaàu xuaát hieän Phaät, hoùa hieän ñuû loaïi thaân hình ñoä thoaùt chuùng sanh. Phaàn naøy trong kinh coù caâu: Boà-taùt nghe möôøi phaùp ñònh taâm khoâng khuynh ñoäng, giöõ vöõng yù chí. Giaûi thích danh hieäu theo haïnh nguyeän: Baûo Phong Quang Dieäu chu tu thí Ba-la-maät. Boá thí baèng trí vi dieäu khoâng taùnh laø Baûo Phong Quang Dieäu. Nhö leân ñeán ñænh nuùi chæ thaáy hö khoâng, trí hueä quaùn phaùp troáng khoâng, khoâng hình töôùng. Boá thí baèng trí vi dieäu khoâng hình töôùng laø chieáu dieäu. Trí quaùn khoâng töï taïi khoâng ngaïi laø chuû, thaûn nhieân tröôùc coù khoâng, khoâng vöôùng sanh töû. Neáu bieát laø thaønh, boá thí baèng trí khoâng voïng loaïi laø thaønh.

Dieäu Nghieâm Cung Ñieän. Theå cuûa giôùi laø lôïi sanh baèng trí hueä. Trí vi dieäu laø Cung, ñoä sanh laø Ñieän, haïnh nguyeän laø Nghieâm. Trí hieåu bieát thaät phaùp laø Dieäu Nghieâm. Töø bi laø cung ñieän. Taâm khoâng loaïn töôûng laø chuû thaønh. Trí vi dieäu khoâng hình töôùng, töï taïi hôïp thaät lyù laø thaàn, lôïi sanh baèng trí laø chuû. Che chôû chuùng sanh laø thaàn.

Thanh Tònh Hyû Baûo chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Thaønh töïu trí quaùn phaùp khoâng baèng haïnh nhaãn laø thanh tònh hyû. Nhaãn laø Hyû, vui vôùi phaùp laø Baûo, nhaãn naïi laø baûo.

Baûy vò sau chuaån theo ñaây, vaên nhieàu khoâng theå giaûi thích roõ, taïm neâu vaøi vò. Caùc vò thaàn aáy ñeàu laø nöõ thaàn, bieåu hieän haïnh töø bi. Nhöng

veà thaät theå thì khoâng coù nam nöõ, tuøy vieäc thò hieän chæ daïy.

Truï Baét Thoaùi thöù baûy, töø theå phöông tieän Ba-la-maät, möôøi vò thaàn chuû ñòa tu taäp möôøi Ba-la-maät. Danh hieäu cuûa caùc vò ñeàu tuøy theo haïnh nguyeän. Töø phaùp thaân thöïc haønh moïi haïnh laø ñòa. Ñuû lyù bi trí khoâng lay chuyeån, taâm bi nhö maët ñaát nuoâi lôùn muoân loaøi.

Truï Ñoàng Chôn thöù taùm, töø theå nguyeän Ba-la-maät, möôøi vò thaàn chuû sôn tu taäp möôøi Ba-la-maät. Sôn: khoâng lay ñoäng, cao lôùn. Thaàn: trí hôïp chôn nhö. Trí khoâng duïng coâng cuûa truï, haïnh, hoài höôùng, ñòa thöù taùm vöõng chaûi nhö nuùi. Trí vöôït treân theá gian, cao lôùn nhö nuùi.

Truï Phaùp Vöông thöù chín, töø theå löïc Ba-la-maät, möôøi vò thaàn chuû laâm tu taäp möôøi Ba-la-maät, phaùp sö naøy thuyeát phaùp ñoä sanh nhö röøng che muoân loaøi.

Truï quaùn ñænh thöù möôøi, töø theå trí Ba-la-maät, möôøi vò thaàn thuoác tu taäp möôøi Ba-la-maät. Trí hieåu bieát caên taùnh chuùng sanh, trao thuoác phaùp. Taát caû phaùp duï trong kinh naøy ñeàu laø phaùp lôïi sanh, khoâng coù phaùp naøo voâ ích. Moãi chöõ moãi vieäc ñeàu laø phaùp daïy chuùng sanh tin tu chöùng nhaäp, laø phöông tieän vaøo nhaø Phaät. Ñaây laø maãu ñaït phaùp ñoä sanh cuûa quaû Phaät, naêm vò. Ngöôøi chöùng nhaäp keát hôïp thaät trí laø thaàn, che chôû ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh cuõng laø thaàn. Tu haønh töï taïi nhö trôøi. Vì nhaèm ñem lôïi ích cho chö thieân neân thò hieän quaû baùo coõi trôøi, coù luùc laïi hieän thaân A-tu-la, quæ thaàn ñeå ñoä thoaùt chuùng sanh.

■