*Phaåm*: **COÕI HOA TAÏNG**

Phaåm naøy goàm 10 yù:

1. YÙ nghóa cuûa phaåm.
2. Teân phaåm.
3. Nguyeân nhaân hình thaønh coõi Hoa taïng.
4. Hình töôùng cuûa coõi Hoa Taïng.
5. Nhaân duyeân vaø söï hình thaønh coõi Hoa Taïng.
6. Söï dung nhieáp cuûa coõi coõi Hoa Taïng.
7. Coõi Hoa Taïng bao haøm moïi vieäc trong ba ñôøi.
8. Coõi Phaät voán troáng khoâng, vì sao coù coõi coõi Hoa Taïng?
9. Söï aån hieän töï taïi cuûa coõi Hoa Taïng.
10. Nghóa cuûa vaên. YÙ nghóa cuûa phaåm: phaàn naøy traû lôøi nhöõng caâu hoûi: coõi Phaät, chuùng sanh, Ba-la-maät vaø haïnh nghieäp quûa cuûa naêm vò. Teân phaåm: coõi naøy ñöôïc hình thaønh baèng hoa sen vôùi voâ soá coõi nöôùc tònh, nhieãm. Nguyeân nhaân hình thaønh coõi Hoa Taïng: töø tín thöù moät ñeán ñòa thöù taùm, Boà-taùt naøy luoân giöõ vöõng yù chí nguyeän, tu taäp caùc Ba-la- maät ñoä thoaùt chuùng sanh. Coõi nöôùc naøy ñöôïc hình thaønh töø nguyeän Ba- la-maät, coõi nöôùc cuûa chuùng sanh coù töø nghieäp. Coõi Phaät ñöôïc hình thaønh töø trí nguyeän, trí nguyeän hoã trôï cho nhau. Neáu khoâng nöông trí phaùp thaân, taát caû haïnh nguyeän ñeàu thuoäc höõu vi. Neáu khoâng coù nguyeän löïc thì khoâng hieåu taùnh khoâng cuûa phaùp thaân, laøm sao ñoä thoaùt chuùng sanh? Vì ñoä sanh baèng trí nguyeän phaùp thaân neân khoâng vöôùng coù khoâng, tu taäp thaønh thuïc, töï taïi taïo lôïi ích cho moïi loaøi. Vì theá phaàn sau coù caâu: hoa thôm ngoïc baùu khaép nôi laø nhôø nguyeän löïc töø xa xöa. Töø nguyeän Ba-la- maät thaønh töïu caùc Ba-la-maät khaùc. Möôøi Ba-la-maät cuûa Boà-taùt töø luùc phaùt taâm ñeán ñòa thöù taùm taïo thaønh möôøi phong luaân vôùi voâ soá quaû baùo sai khaùc. Nhö phong luaân döôùi cuõng ñöôïc hiình thaønh töø thí Ba-la-maät trong theå nguyeän Ba-la-maät. Taát caû ñeàu coù nhaân quaû töông xöùng. Cöù theá phoái hôïp möôøi Ba-la-maät vôùi möôøi phong luaân. Coõi chuùng sanh ñöôïc toàn taïi töø phong luaân voïng töôûng nghieäp, laø phaàn nuùi kim cang treân maët nöôùc, nhö sao choåi (veà thieân vaên) nhôø aùnh saùng ñi laïi khoâng rôi. Coõi Hoa Taïng laø quaû baùo cuûa trí khoâng nöông töïa tuøy thuaän haïnh nguyeän. Cung ñieän laø quaû cuûa ñöùc töø bi ñoä sanh, laàu gaùc laø quaû cuûa trí bi quaùn saùt caên taùnh, tuøy thuaän ñoä sanh. Maët ñaát baèng kim cang laø quaû cuûa phaùp thaân töï taùnh bình ñaúng. Taát caû nhöõng vaät trang trí baèng kim cöông laø quaû cuûa haïnh tuøy thuaän ñoä sanh cuûa phaùp thaân. Nhöõng vaät trang trí baèng ma ni laø quaû cuûa ñöùc ñoä sanh baèng giôùi theå. Nuùi kim cang bao quanh laø quaû cuûa taâm bi ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Hoa thôm vöôøn ñeïp laø quaû cuûa haïnh laønh, caây baùu laø quaû cuûa haïnh che chôû chuùng sanh. Toøa sö töû laø quaû phaùp thaân tuøy thuaän trí hueä thuyeát giaûng giaùo phaùp. Taát caû quaû ñeàu

coù töø nhaân. Neáu khoâng bieát nhaân thì khoâng tu quaû. Phaàn ñaàu cuûa phaåm naøy laø coõi Hoa Taïng ñöôïc hình thaønh töï nguyeän lôùn maø ñöùc Tyø- loâ-giaù-na phaùt theä tröôùc caùc Ñöùc Phaät. Nguyeän coù töø haïnh. Phaàn sau cheùp: töø haïnh Phoå Hieàn coù voâ soá söï trang nghieâm. Nhö bieån nöôùc thôm laø quaû cuûa haïnh töø bi, soâng nöôùc thôm laø quaû cuûa haïnh tinh taán. Teân cuûa ñaïi chuùng cuõng ñaàu theå hieän haïnh nguyeän. Thaáy coõi Hoa Taïng, chuùng ta bieát ñöôïc nhaân taïo neân. Khoâng neân daãn nhöõng kinh khaùc ñeå chöùng minh vieäc cuûa kinh naøy ôû kinh naøy, qua teân goïi chuùng ta bieát ñöôïc noäi dung, thaáy quaû bieát nhaân. Coù nhö vaäy chuùng ta môùi hieåu thaät nghóa cuûa kinh naøy. Veà phaùp töôùng, caùc kinh khaùc khoâng gioáng kinh naøy. Nhö khoå ñeá cuûa caùc kinh laø Thaùnh ñeá cuûa kinh naøy. Kinh khaùc coù boán ñeá, kinh naøy coù möôøi Thaùnh ñeá vaø möôøi taàng möôøi hai duyeân. Vì theá, khoâng theå so saùnh kinh naøy vôùi kinh khaùc. Nhö caùc thaàn: phöông höôùng (coi veà nghi caùch cuûa phöông); ñeâm (ñoaïn tröø voâ minh ñen toái); ngaøy (ñoaïn taâm löôøi bieáng, xieån döông Phaät phaùp). Theå cuûa coõi Hoa Taïng laø naêm söï vieân maõn: nguyeän, trí, haïnh, bi, phaùp thaân, cuøng toät phaùp giôùi hö khoâng, taát caû chuùng sanh ñeàu ñöôïc lôïi ích. Ñòa thöù taùm töï taïi ñoä sanh baèng trí khoâng duïng coâng, khoâng phaûi laø caûnh giôùi an laïc tòch tinh hay coõi vui söôùng cuûa trôøi ngöôøi vaø caûnh giôùi cuûa Boà taù thích sanh veà coõi tònh. Boà- taùt naøy duø haønh saùu Ba-la- maät, ñaït saùu thaàn thoâng vaãn khoâng phaùt loøng tin vì khoâng tin tu baèng trí caên baûn vaø trí sai bieät. Hình töôùng cuûa coõi Hoa Taïng: phong luaân Ñaïi nguyeän naâng giöõ coõi Ñaïi bi, nôû hoa Ñaïi ha- ïnh. Vì taùnh phaùp troáng khoâng dung hôïp taát caû khoâng ngaên ngaïi. Treân maët nöôùc coù moät hoa sen lôùn baèng hö khoâng teân chuûng chuûng nhò höông traøng. Nghóa laø töø trí caên baûn phaùt trí sai bieät thöïc haønh voâ soá haïnh. Treân ngoïc Nhöït chaâu trong hoa sen laø nuùi Ñaïi luaân vi. Treân hoa sen coù ñuû caùc thöù trang trí: röøng baùu, nöôùc thôm, hoa ñeïp, maët ñaát baèng kim cang vaø taïp baûo. Treân ñaát coù voâ soá soâng thôm, ñaùy soâng baèng baùu vaät. Moãi moät soâng nöôùc thôm coù voâ soá soâng con bao quanh theo höôùng nam - ñoâng. Trong moãi soâng aáy coù moät theá giôùi chuûng. Theo caùc baäc tieân ñöùc, ba ngaøn ñaïi thieân coõi nöôùc hay voâ soá coõi nöôùc baèng soá caùt soâng Haèng laø moät theá giôùi haûi, voâ soá theá giôùi haûi laø moät theá giôùi taùnh, voâ soá theá giôùi taùnh laø moät theá giôùi chuûng. Trong moät theá giôùi chuûng coù voâ soá coõi nöôùc. Nôi gaàn trung taâm soâng nöôùc thôm teân Voâ bieân dieäu hoa quang minh (laø coâng duïng cuûa bi trí trung ñaïo). Ñoù laø soâng nöôùc thôm trong hoa sen chuûng chuûng nhò höông traøng. Trong soâng ñoù laïi coù hoa sen teân Nhöùt thieát höông ma ni vöông trang nghieâm, coù theá giôùi chuûng teân Phoå chieáu thaäp phöông xí nhieân baøo quang minh. Treân döôùi theá giôùi chuûng naøy coù 20 taàng coõi nöôùc, caùch nhau voâ soá coõi. Coõi ta baø laø taàng 13. Taàng döôùi cuøng coù soá coõi nöôùc baèng soá buïi trong moät coõi Phaät bao quanh. Taàng thöù hai, soá coõi nöôùc gaáp hai taàng moät vaø cöù theá ñeán taàng thöù 20. Coù 11 theá giôùi chuûng thoâng vôùi trung taâm, moãi theá giôùi chuûng naøy cuõng coù 20 taàng nhö treân. Ngoaøi ra coøn coù 100 theá giôùi chuûng saép xeáp töông xöùng nhö treân. Gaàn nuùi luaân vi coù möôøi theá giôùi chuûng, moãi

theá giôùi chuûng coù boán taàng. Soá taàng tuy ít nhöng khoaûng caùch giöõa caùc taàng raát xa. Caùc taàng thöù 13 ñeàu gioáng coõi Ta baø naøy. Boán taàng naøy gioáng vôùi 20 taàng cuûa 11

theá giôùi chuûng. 90 theá giôùi chuûng khaùc khoâng noùi soá taàng. Taát caû goàm 111 theá giôùi chuûng toàn taïi nhö hình aûnh trong löôùi Ñeá Thích, vaø ñeàu ôû treân hoa cuûa hoa sen lôùn. Taàng cuoái cuøng coù voâ soá phong luaân, voâ soá coõi nöôùc gioáng nhö maët traêng maët trôøi vaø voâ soá ngoâi sao treân trôøi. Nguyeân nhaân vaø söï hình thaønh cuûa coõi Hoa Taïng: thoâng thöôøng quaû coù töø nhaân. Kinh daïy: phaùt voâ soá nguyeän lôùn, qua nhieàu kieáp ñoä sanh, thaønh töï haïnh Phoå Hieàn, ñaït quaû baùo toát. Voâ soá theá giôùi chuûng trong kinh laø haïnh lôùn cuûa Phoå Hieàn. Ñoù cuõng laø chuùng xuaát hieän töø toøa ngoài vaø töø aùnh saùng giöõa chaëng maøy. Voâ soá chæ laø soá toång quaùt nhö noùi vaïn haïnh cuûa Phoå Hieàn nhöng haïnh nguyeän aáy thaät khoâng theå suy löôøng ñöôïc. Haïnh Phoå Hieàn nhieàu nhö chuùng treân, coõi Hoa Taïng laø voâ soá coõi nöôùc kia. 11 theá giôùi chuûng gaàn trung taâm laø haïnh nguyeän ñòa möôøi moät. Söï taêng daàn veà soá coõi nöôùc cuûa 11 theá giôùi chuûng laø hai taàng nhaân quaû cuûa moãi ñòa, töùc laø moät chaùnh, moät höôùng, soá Ñöùc Phaät ôû 20 taàng coõi nöôùc laø Phaät trong nhaân quaû thuø thaéng. Coõi nöôùc laø coõi hoùa ñoä cuûa caùc vò. Vì söï giaùo hoùa cuûa ñòa möôøi moät thaáp hôn quaû Phaät. 100 theá giôùi chuûng bao quanh 11 theá giôùi chuûng trung taâm laø möôøi Ba-la-maät ñoä sanh cuûa 11 ñòa. Möôøi theá giôùi chuûng vôùi boán taàng coõi nöôùc bao quanh laø boán nhieáp nhaùp cuûa 11 ñòa. 90 theá giôùi chuûng khoâng phaân bieät soá taàng laø caûnh giôùi hoùa ñoä baèng 100 Ba-la-maät. Trong möôøi truï... ñòa möôøi moät ñeàu coù 100 nhaân quaû, trong naêm vò ñeàu coù möôøi nhaân quaû chính, hai nhaân quaû höôùng, coäng thaønh 100 nhaân quaû. Moät theá giôùi chuûng khaùc laø quaû Phaät. Ñoù laø moät trong taát caû, neáu khoâng coù moät thì khoâng coù taát caû. Veà phaùp duyeân sanh, phaûi coù moät môùi coù taát caû. Nhö söï phoái hôïp cuûa caùc soá 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10 thaønh soá troøn khoâng theå theâm bôùt. Ñoù laø söï gioáng nhau giöõa phaùp Phaät vaø phaùp theá gian. Soá moät aáy khoâng phaûi laø cuøng moät luùc, cuõng khoâng phaûi laø tröôùc sau. Soá moät voán khoâng töï laø moät maø phaûi lieân heä vôùi soá khaùc. Caùc phaùp voán khoâng phaûi laø nhieàu maø nhieàu laø do so vôùi moät. Töø ñoù coù phaùp duyeân sanh dung hôïp taát caû. Ngöôøi ñôøi thöôøng cho raèng moät laø döông, hai laø aâm, döông aâm keát hôïp nhau khoâng taùch bieät, neáu taùch bieät thì trôøi ñaát choáng traùi nhau khoâng coù maây möa... Taát caû ñeàu ñöôïc xeùt töï söï taùc ñoäng qua laïi cuûa aâm döông. Neáu caû hai ñeàu cöùng thì khoâng hôïp, caû hai ñeàu meàm thì taùch rôøi. Vieäc ñoä sanh cuûa Theá Toân cuõng theá, neáu khoâng ñöa chôn vaøo tuïc thì khoâng ñoä sanh ñöôïc, nghóa laø Phaät laø Phaät, chuùng sanh laø chuùng sanh. Trong vieäc lôïi sanh, Phaät laø döông, phaùp laø aâm neân kinh naøy thuoäc vieân giaùo. Ñöùc Phaät töø moät laäp thaønh 10. Phoå Hieàn laø haïnh lôïi sanh töï taïi khoâng vöôùng phaùp duyeân sanh. 110 theá giôùi chuûng laø 1möôøi haïnh cuûa naêm vò. Moät theá giôùi chuûng

laø söï phoái hôïp quaû Phaät vaø naêm vò. Vì theá coù vieäc Boà-taùt Thaéng AÂm ngoài treân ñaøi sen, caùc Boà-taùt khaùc ngoài treân caùnh sen, chöõ thaäp vaø chöõ nhöùt taïo thaønh chöõ só, laø pheùp taéc cuûa ngöôøi nhan. Coõi Hoa Taïng laø quaû cuûa haïnh nguyeän naêm vò. Coõi nöôùc khaùc bieät trong coõi Hoa Taïng laø söï khaùc nhau veà y baùo cuûa moãi chuùng sanh trong moät coõi nöôùc. Song veà phaùp giôùi, taát caû laø moät. Ñoù laø söï ñan xen thuaàn taïp khoâng ngaên ngaïi cuûa coõi Hoa Taïng, haïnh nguyeän ñoä sanh vaø quaû baùo roäng lôùn cuûa Phaät. Song Phaät khaùc vôùi chuùng sanh. Nghóa laø cuøng ôû moät nôi nhöng söï hieåu bieát khaùc nhau. Nhö thaàn quæ ôû chung vôùi ngöôøi maø ngöôøi khoâng thaáy. Trong kinh coù caâu: moãi ngöôøi luoân coù hai vò trôøi ôû beân caïnh. Vò trôøi thaáy ngöôøi nhöng ngöôøi khoâng thaáy vò trôøi. Cuõng theá, haïnh nguyeän, y baùo chaùnh baùo cuûa Phaät tuy cuøng khaép nhöng ba thöøa ñeàu cho raèng coõi tònh ôû phöông khaùc, coõi naøy khaùc coõi kia. Ñoù laø söï hieåu bieát cuûa hoï keùm coûi. Vaø cuõng töø ñoù quyeàn giaùo ñöôïc hình thaønh. Ngöôøi phaùt taâm boà ñeà haõy nöông phaùt nhöùt thöøa tu taäp voâ soá haïnh nguyeän. Coõi Hoa Taïng dung nhieáp ba ñôøi: nghóa laø moät saùt na ñuû ba ñôøi. Moät saùt na laø khoâng voïng nieäm, khoâng voïng nieäm thì khoâng coù phaùp xöa nay ba ñôøi. Phaùp thaân laø phaùp khoâng suy nieäm ñöôïc. Caùc phaùp: chuùng sanh... ba ñôøi ñeàu coù trong phaùp thaân. Vì theá söï trang nghieâm cuûa coõi Hoa Taïng theå hieän taát caû haïnh nguyeän cuûa Phaät vaø nghieäp löïc cuûa chuùng sanh. Nguyeän ng- hieäp aáy ñan caøi nhau nhö aûnh töôïng tröôùc göông saùng. Theå taùnh cuûa phaùp giôùi khoâng phaân bieät thôøi gian, chæ vì voïng nieäm neân coù ba ñôøi. Kinh daïy: trí thoâng hieåu ba ñôøi nhöng khoâng ñeán ñi. Phaät töû! Haõy quan saùt coõi nöôùc, thaàn löïc... ñeàu laø moäng huyeãn. Taùc giaû noùi keä: ba ñôøi voán khoâng coù, coù laø vì voïng nieäm; chôn nhö khoâng voïng töôûng, moät saùt na ñuû ba. Ba ñôøi voán khoâng coù, moät saùt na cuõng khoâng; taát caû phaùp ba ñôøi, ñeàu töø khoâng phaân bieät, hieåu roõ thôøi gian aáy, tích taéc thaønh chaùnh giaùc. Coõi Phaät voán troáng khoâng, vì sao coù coõi Hoa Taïng? Vì boán nguyeân nhaân:

1. Nhò thöøa tuy thoaùt nghieäp thoâ cuûa ba coõi nhöng khoâng phöôùc trí, khoâng taïo lôïi ích cho chuùng sanh, chaáp Nieát-baøn.
2. Boà-taùt ba thöøa luoân thích sanh veà coõi tònh, khoâng hieåu lyù chôn nhö, luoân phaân bieät nhieãm tònh, khoâng töï taïi tröôùc moïi phaùp, vì lôïi sanh neân thò hieän phöôùc ñöùc thuø thaéng thaáy mình laø ngöôøi ñoä sanh, theá gian laø huyeãn aûo.
3. Ngöôøi sôï phaùp khoâng, khoâng hình töôùng, theo hoï phaùp khoâng laø ñoaïn kieám, laø khoâng phöôùc trí, luoân raøng buoäc, khoâng giaûi thoaùt. Hoï khoâng hieåu raèng phöôùc ñöùc hieån hieän aáy laø y baùo chaùnh baùo cuûa söï thaáy

phaùp khoâng, tröø voâ minh.

1. Vì ba thöøa vaø phaøm phu hieän coõi nöôùc vôùi ñuû phöôùc trí ñeå chuùng tu taäp maø khoâng thieân chaáp. Kinh coù caâu: coõi Phaät nhö hö khoâng, khoâng hình töôùng, khoâng sanh dieät. Vì nhaèm ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh neân Phaät thò hieän coõi nöôùc. Vì sao coõi Hoa Taïng aån hieän töï taïi? Vì sao coõi aáy coù töø phaùp khoâng vaø trí caên baûn. Loaøi quæ roàng ñuû ba ñoäc cuûa theá gian coøn coù khaû naêng aån hieän huoáng gì phaùp khoâng, trí thuaàn tònh! Nhö Thieän Taøi vaøo laàu Di laëc, nhôø söùc ñònh thaáy taát caû hieän töôïng, nhöng khi ra khoûi ñònh thì khoâng thaáy gì caû. Thieän Taøi hoûi: taát caû hieän töôïng ñaâu roài? Di laëc ñaùp: trôû veà choã cuû. Hoûi: ôû ñaâu? Ñaùp: töø trí hueä cuûa Boà-taùt, an truï trong thaàn löïc trí hueä, khoâng töø ñaâu ñeán, cuõng chaúng an truï ôû ñaâu, khoâng laø gì caû. Nhö nhaø aûo thuaät vaø nhöõng vaät aûo tuy khoâng hình thaønh vaø bieán maát nhöng do aûo thuaät chuùng ta thaáy ñöôïc. Taát caû hieän töôïng kia cuõng theá, tuy khoâng ñeán ñi nhöng töø söùc trí aûo vaø nguyeân löïc saün coù, chuùng ta thaáy ñöôïc. Nhôø söùc trí nguyeän troáng khoâng cuûa Nhö Lai, coõi Hoa Taïng aån hieän töï taïi. Trong phaùp taùnh, taát caû ñeàu khoâng, töø trí nguyeän taát caû hieån hieän. AÅn hieän laø do duyeân ñuû lyù trí nhöng khoâng coù ngöôøi taïo taùc. Phaøm phu vì voâ minh neân chaáp chaët, khoâng coù trí hueä töï taïi. Vì loøng ñaïi bi Phaät ôû trong sanh töû nhöng sanh töû chính laø chôn nhö. Vì theá taát caû söï bieán hoùa kia khoâng ngoaøi trí chôn nhö. Nghóa cuûa vaên: phaåm naøy coù 14 ñoaïn:
2. (24 haøng vaên xuoâi, 20 caâu keä ñaàu) coõi Hoa Taïng hình thaønh töø haïnh ñoä sanh cuûa Phaät.
3. (8 haøng vaên xuoâi 20 caâu keä) nuùi Baûo luaân vi treân hoa sen coù töø thaàn löïc cuûa Phaät.
4. (10, 5 haøng vaên xuoâi, 20 caâu keä) söï trang nghieâm treân maët ñaát kim cang cuûa nuùi luaân vi.
5. (16 haøng vaên xuoâi, 20 caâu keä) soâng nöôùc thôm vôùi caùc söï trang trí treân maët ñaát kim cang.
6. (15 haøng vaên xuoâi, 20 caâu keä) caùc soâng xung quanh soâng nöôùc

thôm.

1. (15, 5 haøng vaên xuoâi, 20 caâu keä) hoa thôm coû laï treân hai bôø

soâng nöôùc thôm.

1. (5 haøng vaên xuoâi, 20 caâu keä) coõi nöôùc vôùi voâ soá coâng ñöùc cuûa Nhö Lai.
2. (38 haøng vaên xuoâi, 20 caâu keä) hình töôùng cuûa coõi nöôùc.
3. (Phaàn cuoái quyeån) coõi nöôùc treân hoa sen lôùn.
4. (Quyeån 9) 10 theá giôùi chuûng vôùi 20 taàng xung quanh trung

taâm. kia.

1. (Quyeån 10) 100 theá giôùi chuûng xoay quanh 11 theá giôùi chuûng
2. (Phaàn keä cuoái quyeån 10) caùc coõi nöôùc tònh ueá trong hö khoâng

laø do nghieäp löïc. Kinh naøy khaùc vôùi nhöõng boä kinh cuûa tieåu thöøa, vì kinh tieåu thöøa phaàn nhieàu daãn vaên cuûa nhöõng boä kinh khaùc. Möôøi quyeån kinh treân neâu ba nhaân quaû:

* 1. Nhö Lai thaønh chaùnh giaùc vaø ñaïi chuùng xuaát hieän töø toøa (töï ñaït quaû Phaät).
  2. Chuùng xuaát hieän töø töôùng loâng traéng giöõa chaëng maøy (neâu quaû khuyeân tu).
  3. Coõi Hoa Taïng (quaû cuûa haïnh). Ñaây laø phaàn traû lôøi caâu hoûi tröôùc ñeå keû haäu hoïc noi theo.