TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 17**

Phaàn Boà-taùt Nhöùt Thieát Hueä, coõi Ba Ñaàu Ma hoa, Phaät Voâ Taän Nguyeät... coù naêm yù:

1. Teân Boà-taùt.
2. Teân coõi nöôùc.
3. Teân Phaät tuøy söï tu taäp.
4. Theå cuûa Toøa ngoài.
5. Phöông höôùng.

Teân Boà-taùt Nhöùt Thieát Hueä, Boà-taùt naøy tu taäp ñaït theå taùnh roãng taëng khoâng meâ chaáp cuûa taát caû caùc phaùp. Vò naøy chuyeân tu giôùi Ba- la-maät, theå cuûa giôùi laø khoâng taùnh, khoâng saïch nhô. Teân coõi nöôùc: Ba Ñaàu Ma hoa: hoa sen ñoû, bieåu hieän cho giôùi töôùng thanh tònh. Vaøo ñôøi ñoä sanh baèng giôùi neân ñöôïc quaû baùo toát ñeïp. Teân Phaät Boà-taùt teân Nhöùt Thieát Hueä, Phaät teân Voâ Taän Nguyeät bieåu hieän cho söï töông xöùng cuûa nhaân quaû. Boà-taùt Nhöùt Thieát Hueä laø ngöôøi tu haønh ñaït trí hueä cuûa taát caû caùc ñöùc Phaät, coõi nöôùc laø phaùp tu taäp. Phaät laø quaû tu chöùng cuûa truï Trò Ñòa, thanh tònh heát phieàn naõo. Theå toøa nhö tröôùc, phöông höôùng: nam, phöông nam thuoäc queû ly, maøu ñoû, roõ raøng nhö maët trôøi chieáu soi vaïn vaät. Ñaây laø vieäc Ñoàng töû Thieän taøi gaëp Tyø kheo Haûi Vaân, nghe Phaät giaûng kinh Thoå Nhaõn.

Phaàn Boà-taùt thaéng Hueä coù boán yù: 1) Teân Boà-taùt; 2) Teân coõi nöôùc;

1. Teân Phaät; 4) Phöông höôùng.

Teân Boà-taùt: Thaéng Hueä tuøy vò tu taäp thanh tònh, tuy cuõng moät phaùp nhöng vò sau hôn vò tröôùc. Coõi nöôùc: Baûo hoa. Vò naøy tu taäp nhaãn Ba-la-maät ñaït hueä cuûa caùc ñöùc Phaät, haønh haïnh nhaãn baèng thoå cuûa ñaïo, trang nghieâm phaùp thaân hueä maïng baèng haïnh nhaãn. Teân Phaät: Baát Ñoàng Nguyeät: ñaït lyù, thaønh töïu haïnh nguyeän, taâm caûnh nhö nhö, töï taïi (Nguyeät: thanh tònh, trong maùt). Phöông höôùng: taây, phöông taây laø muøa thu, thuoäc hình phaùp gieát, tröø laø Khoå Ñeá. Ñaây laø vò töø bi, cuõng nhö trong phaùp möôøi hoài höôùng, ñoàng töû thieän taøi gaëp Boà-taùt Quan aâm ôû phía Taây

nuùi Kim Cang, haønh haïnh töø bi, nhaãn nhuïc trong coõi khoå. Vì theá, Boà-taùt Thaéng Nguyeät, coõi Baõo Hoa, Phaät Baát Ñoäng Nguyeät ñeàu laø coâng duïng cuûa vieäc tu taäp haïnh nhaãn. (Baûo Hoa laø nhaãn; Nhaãn laø phaùp tu taäp cuûa truï Tu Haønh). Ñoù laø vieäc Thieän Taøi gaëp Tyø kheo Thieän Truï ñaït phaùp Voâ ngaïi.

Phaàn Boà-taùt Coâng Ñöùc Hueä... coù boán yù nhö tröôùc. Teân Boà-taùt: Coâng Ñöùc Hueä. Vò naøy tu haïnh tinh taán Ba-la-maät, ñem lôïi Öu-baùt-la hoa; hoa sen xanh, trong caùc ao sen, hoa naøy ñeïp nhöùt. Trong caùc haïnh, tinh taán laø haïnh cap quí; taát caû haïnh nguyeän ñeàu baét nguoàn töø haïnh tinh taán. Teân Phaät: Phong Nguyeät. haïnh tinh taán Ba-la-maät tröø taâm kieâu ngaïo, bieáng löôøi, trong tích taéc laø thaønh Phaät. Tinh taán quaùn saùt soi chieáu ñònh hueä, ñoaïn tröø traàn caáu voâ minh, tònh nhieãm, xua tan muøi xuù ueá. Phöông höôùng: Baéc, phöông baéc thuoäc queû Khaûm, maøu ñen, ngu toäi, troäm cöôùp nguy hieåm, thaàn, vua. Nghóa laø töø haïnh tinh taán ñem lôïi ích moïi loaøi, phaù tröø hoân aùm, sôùm thaønh quaû Phaät. Nhö gioù coù theå xua tan moïi nhô ueá. Tinh taán laø phaùp tu taäp cuûa truï sanh quí laø phaùp Luaân töï maø vò thieän tri thöùc thöù tö cuûa Thieän taøi laø Tröôûng giaû Di Giaõ thuyeát giaûng, laøm cho ngöôøi ngu hieåu roõ phaùp theá tuïc, ñaït phaùp laïc.

Phaàn Boà-taùt tinh taán Hueä... coù boán yù nhö tröôùc. Teân Boà-taùt: Tinh Taán Hueä. Vò naøy tu taäp ñònh Ba-la-maät, ñaït trí saâu xa, tu moàt haïnh laø ñuû voâ soá haïnh. töø ñònh coù tinh taán, töø tinh taán coù coâng ñöùc. Ñoù laø coâng duïng ñan xen cuûa caùc haïnh, moàt laø taát caû. Teân coõi nöôùc: Kim Cang hoa, töø theå thieàn ñònh cuûa phaùp taùnh phaùt khôûi trí hueä phaân bieät ñuùng sai (Kim cang phaù tröø). Ñoù laø coâng duïng vi dieäu cuûa ñònh hueä. Teân Phaät: Thuûy Nguyeät, theå ñònh coù khaû naêng laøm thanh tònh moïi phaùp nhö nöôùc, saïch trong soi roõ moïi vaät. Phöông höôùng: Ñoâng Baéc thuoàc queû Caán: nuùi ñaù, cöûa, thieáu nhi, aùnh saùng buoåi sôùm soi roõ, tòch tònh, döøng truï. Töø theå ñònh tu taäp moïi haïnh, taïo lôïi ích cho keû sô hoïc, laø moác thôøi gian. Boà-taùt Tinh Taán, coõi nöôùc Kim Cang, Phaät Thuûy Nguyeät, voâ soá coõi nöôùc hieän trong thaân luùc thieän tri thöùc thöù naêm cuûa Thieän Taøi - tröôûng giaû Giaûi Thoaùt

- nhaäp thieàn ñònh laø coâng duïng cuûa Thieàn ñònh.

Phaàn Boà-taùt Thieän Hueä... coù boán yù nhö röôùc. Teân Boà-taùt: Thieän Hueä. Vò naøy tu Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Teân coõi nöôùc: Dieäu Höông hoa: trí hueä nôû hoa Phaät (töø trí hueä thuyeát giaûng giaùo phaùp). Teân Phaät: Giaûi Thoaùt Nguyeät: trí hueä phaân bieät taâm caûnh, ñaït giaûi thoaùt. Phöông höôùng: Ñoâng nam thuoäc queû Toán: phong giaùo, ngoân luaän, vò naøy ñuû trí hueä thuyeát giaûng giaoù phaùp, hoùa ñoà chuùng sanh, ñaït giaûi thoaùt. Ñaây laø vieäc Tyø kheo Haûi Traøng - thieän tri thöùc thöù saùu cuûa Thieän Taøi - tòch tònh thaân

taâm, vöôït treân pheùp quaùn hôi thôû, hoùa hieän voâ soá hoùa thaân, ñaït töï taïi khoâng ngaïi.

Phaàn Boà-taùt Trí Hueä... coù boán yù nhö tröôùc. Teân Boà-taùt: Trí Hueä, truï Baát Thoaùt nhôø trí hueä tu taäp haïnh töø bi, vaøo ñôøi ñoà sanh. Teân coõi nöôùc: Quyeät yù hoa. Boà-taùt duøng trí hueä vaøo saùu neûo ñoà sanh, bieát roõ caên taùnh cuûa chuùng sanh neân tuøy thuaän hoùa ñoà khieán chuùng sanh thoaùt khoå ñöôïc vui. Teân Phaät: Voâ Thöôïng Nguyeät. Töø bi laø haïnh ñaàu trong caùc haïnh, laø haïnh hoùa ñoä chuùng sanh. Phöông höôùng: Taây Nam, thuoäc queû Khoân: tin thuaän, meï, ñaát, chuùng. Töø bi laø meï cuûa phaùp phöông tieän Ba-la-maät. Töø ñoù, Boà-taùt vaøo coõi sanh töû soáng vôùi chuùng sanh, chæ daïy chuùng sanh tu taäp chaùnh phaùp. Ñoù laø vieäc nöõ cö só Höu Xaû - thieän tri thöùc thöù baûy cuûa Thieän Taøi - lôïi sanh baèng haïnh töø bi.

Phaàn Boà-taùt Chôn Thaät Hueä... coù boán yù nhö tröôùc. Teân Boà-taùt: Chôn Thaät Hueä. Boà-taùt truï Ñoàng chôn tu taäp nguyeän Ba-la-maät, duøng trí hueä ñoà sanh. Teân coõi nöôùc: A-lö-na-hoa: hoa sen hoàng. Hoa naøy do hai maøu traéng ñoû hình thaønh. Nghóa laø nhôø haïnh nguyeän töø bi neân trí hueä vieân maõn, nhö nhôø maøu traéng, maøu ñoû pha laãn thaønh maøu hoàng. Maøu traéng laø trí, maøu ñoû laø bi. Vò naøy vaøo ñôøi baèng trí chôn thaät neân khoâng ñaém nhieãm, nhö hoa sen trong buøn. Teân Phaät: Tinh Tuù Nguyeät. Trí saùng hieåu roõ caên taùnh sai khaùc cuûa chuùng sanh. Phöông höôùng: Taây Baéc, thuoàc queû Caøn: cha, kieân coä, trôøi, troøn, thanh tònh, haøm chöùa taát caû. Ñoù laø bieåu hieän cho trí saùng tuøy thuaän hieän thaân ñoä sanh nhö vaïn vaät trong trôøi ñaát. Ñaây laø vieäc tieân nhôn Tyø Muïc Cuø Sa - thieän tri thöùc thöù taùm cuûa Thieän taøi - duøng trí saùng thuyeát giaûng, khieán taø giaùo kinh sôï. Tieân nhôn laø trí khoâng ñaém nhieãm, ñaït trí ngay trong taø kieán.

Phaàn Boà-taùt Voâ Thöôïng Hueä... coù boán yù nhö tröôùc. Teân Boà-taùt: Voâ Thöôïng Hueä. Boà-taùt truï Phaùp Vöông Töû tu taäp löïc Ba-la-maät, thuyeát giaûng giaùo phaùp. Teân coõi nöôùc: Na-la-ña-hoa. Na la: ngöôøi, ñaø: laáy. Vì hoa naøy raát thôm neân ngöôì ñôøi thöôøng duøng laøm ñoà trang söùc. Nghóa laø Boà-taùt thuyeát giaûng phaùp vi dieäu, chuùng sanh nghe phaùp ñaït naêm phaàn phaùp thaân. Teân Phaät: Thanh Tònh Nguyeät, Boà-taùt thuyeát giaûng giaoù phaùp laøm pheùp taéc theá gian ñeå chuùng sanh tu hoïc theo. Ñaây laø vieäc Baø-la-moân Thaéng Nhieät - thieän tri thöùc thöù chín cuûa Thieän Taøi - leân nuùi dao, vaøo ñoáng löïa, trôøi ngöôøi thaáy ñöôïc ñeàu ñaït ñaïo. Boà-taùt coù troïn veïn trí hueä, soáng trong taø ñaïo, ñoà thoaùt chuùng sanh, an nhaäp chaùnh ñaïo.

Phaàn Boà-taùt Kieân coá Hueä... coù boán yù nhö tröôùc. Teân Boà-taùt: Kieân Coä Hueä. Boà-taùt truï quaùn ñænh haønh trí Ba-la-maät, kieân trì taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Teân coõi nöôùc: Hö khoâng hoa. Trí hueä soi roõ theá gian, xuaát

theá gian ñeàu khoâng nöông döøng. Teân Phaät: Minh Lieãu Nguyeät, duøng trí hueä soi roõ theá gian. Phöông höôùng: treân hö khoâng chaáp phaùp coù khoâng nhö maët traêng, maët trôøi, sao. Ñoù laø Ñoàng nöõ Töø Haønh, con vua Sö Töï Traøng - thieän tri thöùc thöù 10 cuûa Thieän Taøi. Truï thöù 10 sanh trong nhaø Phaät, troïn veïn trí bi. möôøi truïï tu trí bi laø Ñoàng nöõ Töø Haønh, möôøi ñòa troïn veïn taâm bi, ñòa möôøi moät töø bi tu trí laø Ma Da - meï cuûa caùc Ñöùc Phaät. möôøi Boà-taùt, möôøi coõi nöôùc, möôøi ñöùc Phaät laø nhaân quaû cuûa möôøi truïï, tuøy phöông höôùng bieåu hieän phaùp, tuøy phaùp thaønh teân goïi.

***----------------------***

1. *Phaåm:* **MÖÔØI TRUÏ**

Phaåm naøy coù naêm phaàn:

* 1. Teân phaåm.
	2. YÙ nghóa.
	3. Toâng chæ.
	4. Thöù töï ñoaïn hoaëc.
	5. Nghóa vaên.

Teân phaåm: möôøi truï: phaùp möôøi truï; YÙ nghóa: Phaåm tröôùc khen ngôïi söï sieâng naêng tu taäp, phaåm naøy neâu haïnh tu cuûa möôøi truï. Möôøi truï laø vò sanh trong nhaø Phaät, khoâng thoaùi chuyeån. Toâng chæ: 20 phaùp tinh taán cuûa möôøi truïï, an truï nôi Phaät an truï. möôøi truïï, moãi truï coù hai nhaân quaû, möôøi phaùp tröôùc laø ñieàu kieän taêng tieán; möôøi phaùp sau laø quaû tu hoïc. Thöù töï ñoaïn hoaëc: Ba truï 1,2,3 tu taäp phaùp xuaát theá, ñoaïn tröø phieàn naõo troùi buoàc cuûa theá gian. Phieàn naõo goàm coù möôøi phieàn naõo caên baûn (duïc, saéc, voâ saéc, kieâu maïn, caùc coõi, aùi, ngu, tham, saân, taâm ma) vaø saùu phieàn naõo phuï (doái, nònh, nghi, tham tieác; ganh gheùt, kieâu ngaïo). Phaàn keä cuûa Thieän Taøi coù cheùp: “Ba coõi laø thaønh quaùch, kieâu maïn laø raøo töôøng, caùc coõi laø cöûa ngoõ, soâng aùi laø hoà ao, ngu si luoân che laáp, löûa tham saân höøng höïc, taâm ma laø vua chuùa, keû sô hoïc nöông töïa. Tham aùi laø daây troùi, doái nònh luoân raøng buoàc, nghi hoaëc che maét saùng, rôi vaø coõi taø ngu. Vì keo kieát kieâu ngaïo ñoïa trong ba ñöôøng aùc”. Ñaáy laø caên cöù vaøo söï höôùng ñeán cuûa taâm, khoâng caên cöù naêm kieán: thaân, bieân, kieán thuû, giôùi thuû, taø kieán. Khi taâm thaønh trí, caùc kieán hoaëc laø ñieàu kieän giaûi thoaùt. Vì theá theo phaùp nhöùt thöøa, hieåu roõ voâ minh laø thaønh töïu trí, töï taïi laøm moïi vieäc baèng caùc kieán. Trong möôøi tín, Boà-taùt Vaên Thuø hoûi Boà-taùt Phaùp Thuû veà möôøi moät phieàn naõo (tham, saân, si, kieâu maïn, ghe giaáu, giaän, haän, ganh gheùt, keo, doái, nònh). Ba truï ñaàu ñoaïn tröø phieàn naõo, thaønh töïu tí caên baûn, nhö vieäc Thieän Taøi leân nuùi Dieäu Phong gaëp Tyø

kheo Ñöùc Vaân, ñaït trí saùng cuûa Phaät, ñoaïn tröø phieàn naõo chöôùng hoaëc cuûa theá gian. ÔÛ ñaây, Thieän Taøi ñeán nöôùc Haûi Moân gaëp Tyø kheo Haûi Vaân, tröø taâm meâ hoaëc, hieåu roõ 12 duyeân, thaáy Phaät trong bieån, thuyeát kinh Phoå Nhaõn (thaáy roõ 12 duyeân, thaønh töïu trí hueä laø Phaät, taâm caûnh laø kinh. nghóa laø ñaït trí Phaät, quaùn 12 duyeân, thaønh töïu trí lôùn, thaáy roõ moïi coõi). Ñaây laø vieäc quaùn 12 duyeân, thaønh töïu trí Phaät cuûa truï Trò Ñòa. Truï thöù ba, Thieän Taøi ñeán nöôùc Haûi Ngaïn gaëp Tyø kheo Thieän Truï, ñoaõn tröø chöôùng hoaëc, ñaït giaûi thoaùt khoâng ngaïi cuûa Boà-taùt, thaáy roõ kieáp soá soáng cheát cuûa chuùng sanh. Ba truï naøy ñoaïn tröø phieàn naõo troùi buoäc, töï taïi. Ñoù cuõng laøvieäc möôøi tín tin hieåu roõ voâ minh cuûa ba coõi laø Phaät Baát Ñoàng Trí. Truï thöù moät, duøng söùc tin hieåu, trí thanh tònh soi roõ ba coõi, ñoaïn tröø hoaëc chöôùng, nhaäp möôøi truïï. Ba truï tröôùc phaàn nhieàu laø tu taäp phaùp xuaát theá neân ba thieân tri thöùc cuûa Thieän Taøi ñeàu laø Tyø kheo. Ñoù laø hình töôùng cuûa ba truï ñaàu. Truï Sanh Quí thöù tö töï taïi tröôùc phieàn naõo troùi buoäc, phaùp taéc goø boù cuûa theá gian. ñoù laø vieäc Thieän Taøi ñeán chôï gaëp tröôûng giaû Di Giaø thuyeát Kinh Luaân töï. Vì ngay trong sanh töï oàn naùo laø tòch tònh. Moãi chöõ nhö baùnh xe, moät nhieàu ñan xen, theå töôùng dung hôïp, laïi nhö aûnh töôïng trong löôùi Ñeá Thích. Trong moãi chöõ ñuû nghóa cuûa voâ soá caâu chöõ, danh töø cuûa theá gian. ñoù laø phaùp taéc chæ daïy keû sô hoïc, tu taäp ñaït taâm thanh tònh vaø cuõng laø taùnh khoâng dieät goàm ñuû taát caû caùc phaùp theá gian. Truï Cuï Tuùc thöù naêm ñoäi trò hai kieán thaân - bieân, ñaït trí, ñoaïn tröø chöôùng hoaëc nhö vieäc Thieän Taøi gaëp tröôûng giaû Giaûi Thoaùi nhaäp ñònh: “Phoå Nhieáp nhöùt thieát Phaät saùt”, hieän voâ soá coõi nöôùc, baèng voâ soá buïi trong möôøi coõi Phaät. Vì thaân chuùng sanh ñuû voâ soá coõi nöôùc, saéc töôùng chôn tuïc dung hôïp nhö hình vôùi boùng khoâng trong ngoaøi, tho- aùt khoûi moïi söï raøng buoäc cuûa 62 taø kieán. truï Chaùnh Taâm thöù saùu ñoäi trò chöôùng hoaëc giöõa tòch duïng cuûa trí, nhö vieäc Thieän Taøi gaëp Tyø kheo Haûi Traøng toïa thieàn beân ñöôøng ñi, khoâng theo doõi hôi thôû. Khoâng phaân bieät suy xeùt, treân thaân hoùa hieän voâ soá thaân, tuøy caên taùnh, chuùng sanh ñeàu thaáy. Ñoù laø söï khoâng ngaên ngaïi cuûa tòch duïng, söï thöïc haønh taâm bi. Truï Baát Thoaùi thöù baûy ñoaïn tröø chöôùng hoaëc, thaønh töïu vieân maõn taâm bi, ñoä sanh töï taïi nhö vieäc Thieän Taøi gaëp nöõ cö só Höu Xaû trong vöôøn Phoå Trang Nghieâm. Nöõ cö só noùi vôùi Thieän Taøi: “Ta coù taùm vaïn boán ngaøn Na du tha quyeán thuoäc. Nghóa laø vaøo ñôøi baèng taâm bi, haønh phöông tieän Ba-la-maät, ñoaïn tröø taùm vaïn boán ngaøn phieàn naõo cuûa chuùng sanh, giaùo hoùa ñe, laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Caâu: caùc quyeán thuoäc ñeàu ñaït baát thoaùi nghóa laø ngöôøi thöïc haønh bi trí ñeàu ñaït baát thoaùi. Truï Ñoàng Chôn thöù taùm ñoaïn tröø hoaëc chöôùng, ñaït trì thanh tònh trong coõi tuïc, nhö vieäc

Thieän Taøi gaëp tieân nhôn Tyø-muïc-cuø-la. Vì trí saùng khoâng ñaém nhieãm. Teân coõi nöôùc cuûa nöõ cö só Höu Xaû vaø tieân nhôn naøy gioäng nhau, bieåu hieän cho trí vaø phaùp nhieãm laø moät. Vieäc tuøy thuaän taâm bi haønh trí nhöng coøn taâm nhieãm oâ laø söï dung hôïp cuûa hai truï 1,8; tuøy thuaän trí haønh bi, khoâng coøn taâm nhieãm oâ laø haïnh cuûa ñoàng nöõ Töø Haønh, con vua Söû Töû Traøng. Truï Phaùp Vöông thöù chín ñoái trò chöôøng ngaïi, töï taò thuyeát giaûng, nhö vieäc Thieän Taøi haëp Baø-la-moân Thaéng Nhieät, leân nuùi dao, vaøo ñoáng löïa, trôøi ngöôøi thaàn roàng thaáy vaäy ñeàu ñaït lôïi ích. Truï Quaùn ñænh thöù 10 ñoái trò hoaëc chöôùng, thaønh töïu trí bi thanh tònh, nhö vieäc Thieän Taøi gaëp ñoàng nöõ Töø Haønh - con vua Sö Töû Traøng, troïn veïn trí bi, ôû trong theá gian nhöng khoâng ñaém nhieãm. möôøi phaùp ñoái trò cuûa möôøi truïï cuõng chæ laø moät, khoâng tröôùc giöõa sau. cuøng moät phaùp moân ñoái trò moät chöôùng ngaïi, ñaït moät trí hueä. Cöù theá dung hôïp ñan xen khoâng cuøng. Theå cuûa phaùp aáy laø Phaät Baát Ñoàng Trí. Trong vieäc haønh phaùp, moät nhieàu gioäng khaùc ñan caøi töï nhieân. Trong ba thöøa giaùo, traûi qua ba-taêng-kyø kieáp môùi tu taäp thaønh Phaät. ÔÛ ñaây, taâm Voâ Minh caên baûn laø Phaät Baát Ñoäng Trí. Theå duïng cuûa phaùp giôùi laø phaùp tu taäp ngoä nhaäp, töø möôøi tín ñeán möôøi truïï... ñòa möôøi moät ñeàu cuøng luùc thaønh Phaät Baát Ñoäng Trí. Trong moät phaùp coù voâ soá phaùp. Vì tu taäp ngoä nhaäp trong trí Baát Ñoäng cuûa Phaùp giôùi neân caùc phaùp nhö theá. Nhö vieäc Long Nöõ chæ trong tích taéc laø thaøh Phaät, Thieän Taøi moät ñôøi thaøh Phaät. Phaùp voán khoâng taùnh, moät ñôøi khoâng daøi ngaén... Haõy tin hieåu nhö vaäy. Ñöùc Phaät hieän taïi cuõng laø ñöùc Phaät ôû quaù khöù, vò lai nhö gioït nöôùc vaø bieån caû laø moät. Ñoù laø söï hieåu bieát vöôït ngoaøi voïng tình. Trong ba thöøa, Boà-taùt möôøi truïï coøn phaàn ñoaïn sanh töû, quaùn phaùp khoâng, ñoaïn tröø hoaëc chöôùng “Khoâng tin” cuûa haøng Vieãn ñeà. Möôøi haïnh quaùn töøng phaàn phaùp khoâng, tu haïnh töï lôïi, lôïi ngöôøi, ñoái trò chöôùng hoaëc töï lôïi cuûa Thanh Vaên. möôøi hoài höôùng quaùn phaùp khoâng, phaùt taâm bi, duøng nguyeän löïc vaøo ñôøi ñoä sanh ñoái trò hoaëc chöôùng töï ñoä cuûa haøng Ñoäc giaùc. Ñoù laø söï ñoaïn tröø ba chöôùng cuûa caùc vò tröôùc möôøi ñòa cuûa ba thöøa giaùc. Song caùc vò aáy chæ ñoaïn tröø kieát söû, nhöng chöa ñoaïn heát chuûng töï. Boà-taùt möôøi ñòa ñoaïn tröø heát chuûng töû. Boà-taùt ñòa thöù moät thaáy thaân mình laø chôn nhö, ñuû tính Phaät, laø vò kieán ñaïo. Töø ñòa thöù ba ñeán ñòa thöù baûy laø vò tu haønh (coøn duïng coâng tu taäp). Töø ñòa thöù taùm ñeán ñòa thöù möôøi laø vò cöùu caùnh, khoâng caàn duïng coâng, töï taïi thaønh Phaät. Trong ba thöøa giaùo coù 12 truï ñòa:

1. Chuùng taùnh truï: möôøi giaùo haïnh.
2. Giaûi haønh truï: möôøi hoài höôùng.
3. Hoan hæ truï: ñòa moät.
4. Taêng thöôïng giôùi truï: ñòa hai.
5. Taêng thöôïng yù truï: ñòa ba.
6. Ñaïo phaåm töông öng taêng thöông hueä truï: ñòa boán.
7. Ñeá töông öng taêng thöôïng hueä truï: ñòa naêm.
8. Duyeân khôûi töông öng taêng thöôïng hueä truï: ñòa saùu.
9. Höõu haønh höõu khai phaùt voâ töôùng truï: ñòa baûy.
10. Voâ haønh voâ khai phaùt voâ töôùng truï: ñòa taùm.
11. Voâ ngaïi hueä truï: ñòa chín.
12. Toái thöôïng Boà-taùt truï: ñòa möôøi.

Boà-taùt ba hieàn ñaït phuïc nhaãn, möôøi ñòa vaø Phaät ñaït tòch dieät nhaãn. Kinh Thaéng man daïy: La Haùn, Bích Chi Phaät, Boà-taùt coõi tònh ñeàu ñaït phuïc nhaãn, quaùn phaùp khoâng, khoâng phieàn naõo, ñaït ba yù sanh thaân, coøn bieán dòch sanh töû. Ñoù laø Boà-taùt haønh saùu Ba-la-maät, ñaït saùu thoâng cuûa trôøi ngöôøi, khoâng ñaït quaû Phaät, laø ba xe ngoaøi cöûa. Vì naøy khaùc vôùi ba thöøa, teân goïi cuûa saùu thoâng tuy gioáng nhau nhöng quaû baùo khaùc nhau: ba thöøa khoâng nghe, khoâng tin Kinh Hoa Nghieâm. Kinh daïy: Boà-taùt duø traûi qua voâ soá kieáp tu saùu Ba-la-maät, ñaït saùu thoâng nhöng khoâng nghe hieåu Kinh Hoa Nghieâm, vaãn laø Boà-taùt giaû danh, duø nghe vaãn khoâng chöùng nhaäp. Ba yù sanh thaân cuûa ba thöøa:

1. Ñòa 1, 2, 3 ñaït Tam ma baït ñeà nhaïo phaùp yù sanh thaân.
2. Ñòa 4, 5, 6 ñaït Giaùc phaùp töï taùnh yù sanh thaân.
3. Ñòa 7, 8, 9 ñaït chuûng loaïi caâu sanh voâ haønh taùt yù sanh thaân.

Phaùp nhöùt thöøa khaùc ba thöøa vì caên baûn voâ minh, phieàn naõo chính laø Phaät baát ñoäng trí; taát caû chuùng sanh ñeàu nhö theá. Theå cuûa trí khoâng taùnh, khoâng nöông töïa, khoâng töïa bieát, do duyeân sanh, vì sao? Vì gaëp khoå môùi phaùt taâm, ñaït vui trôøi ngöôøi nhöng vì thaáy sanh töû voâ thöôøng neân caàn phao chôn thaät; gaëp Phaät vaø Boà-taùt nhöùt thöøa neân phaùt taâm caàu trí Phaät. Ba thöøa cuõng theá nhöng söï hieåu bieát saâu caïn khaùc nhau. Song taát caû ñeàu nöông trí caên baûn phaùt taâm ngoä nhaäp, truï thöù moät cuõng laø naêm vò. Tuy neâu phaùp moân tu taäp tuaàn töï cuûa naêm vò nhöng taát caû laø moät. Nhö AÁn cuûa vua ñoùng vaøo vaên baûn. Trí hueä aáy khoâng tröôùc sau, ñuû voâ soá trí, nhö trí Phaät, taâm chuùng sanh, caùc phaùp. khoâng tröôùc sau daøi ngaén, nhö hö khoâng, khoâng phaân bieät nhöng bieát roõ taát caû. Vì theá kinh daïy: “Hö khoâng coù theå löôøng, coõi Phaät khoâng theå noùi”. Voâ minh caên baûn chính laø trí Baát Ñoäng cuûa Phaät vaø cuõng laø taâm cuûa chuùng sanh, vöøa phaùt taâm laø thaønh Phaät. truï phaùt taâm thöù moät ñaït trí bi nhö Phaät. Naêm vò cuõng theá, taát caû ñeàu khoâng ngoaøi trí Phaät. song vì söï tu taäp thuaàn thuïc hay chöa thuaàn thuïc neân coù teân goïi khaùc nhau. Trong theå cuûa trí khoâng coù söï

phaân bieät cuûa voïng tình, nhö Long Nöõ chæ tích taéc laø thaønh Phaät, troïn veïn haïnh Phoå Hieàn. Phaàn keä cuûa Vaên Thuø coù lôøi daïy: “Saùt na quaùn saùt voâ soá kieáp, khoâng ñeán khoâng ñi cuõng chaúng döøng, bieát roõ moïi vieäc trong ba ñôøi. Vöôït treân phöông tieän, ñuû möôøi löïc”. Do vaäy, vieäc bA- taêng-kyø kieáp thaønh Phaät cuûa Ñaïi thöøa chæ laø quyeàn giaùo. Kinh naøy laø thaät giaùo, khoâng coù vieäc duøng nguyeän thaønh Phaät. duø phaùt nguyeän haønh haïnh cuõng phaûi döïa treân thaät, phaùp thaønh Phaät, khoâng coù do nguyeän thaønh Phaät. vì theá phaùp moân cuûa truï thöù nhöùt cuõng laø phaùp cuûa naêm vò. Nhö hai truï baûy, taùm tu taäp bi trí, truï phaùp sö thöù chín troïn veïn bi trí. Vì vaäy haønh töôùng cuûa naêm vò gioáng nhau. Caûnh giôùi trí hueä nôi caùc thieän tri thöùc cuûa Thieän Taøi khoâng coù giôùi haïn. haønh töôøng naêm vò ñöôïc taïo do bi trí trong phaùp thaân, laø moät trí, moät taâm, moät thôøi ñieåm, cuøng khaép. Haønh giaûi neân hieåu raèng trong caûnh giôùi trí hueä khoâng coù söï nhanh chaäm cuûa ba ñôøi. Neáu thaáy coù nhanh chaäm laø traùi vôùi thaät lyù, thuoäc voïng tình, thay ñoåi theo hình töôùng, söï ñoaïn tröø hoaëc chöôùng cuûa naêm vò nhö hö khoâng, khoâng thôøi löôïng, nhö göông saùng chieáu soi, nhö ngoïc ma ni ñuû maøu saéc, nhö gioït nöôùc vaø bieån caû. Neáu soi chieáu caùc phaùp baèng trí hueä vieân maõn thì taát caû ñeàu laø coïng duïng lôùn, khoâng phaân bieät. Nghóa vaên: coù saùu ñoaïn:

1. (19,5 haøng) Boà-taùt Phaùp Hueä nhaäp ñònh, caùc ñöùc Phaät uûng hoä;
2. Sau khi xuaát ñònh, Boà-taùt Phaùp Hueä noùi teân möôøi truïï.
3. Nguyeân nhaân phaùt taâm.
4. Möôøi trí thuø thaéng cuûa Nhö Lai maø ngöôøi phaùt taâm nöông töïa.
5. Maët ñaát chaán ñoäng bì oai löïc cuûa phaùp Phaät.
6. Noùi keä khen ngôïi.

- Ñoaïn moät coù 10 yù:

1. Teân Boà-taùt.
2. YÙ nghóa cuûa vieäc nhaäp ñònh.
3. Oai löïc cuûa ñònh.
4. Caùc ñöùc Phaät Phaùp Hueä xuaát hieän tröôùc Boà-taùt.
5. Caùc ñöùc Phaät trong möôøi phöông ñeàu gia hoä Boà-taùt.
6. Nhôø nguyeän löïc cuûa ñöùc Tyø-loâ-giaù-na neân coù nhöõng vieäc aáy;
7. Nhôø söùc nôi caên laønh cuûa Boà-taùt Phaùp Hueä nhaäp ñònh.
8. Nguyeân nhaân nhaäp ñònh.
9. Caùc ñöùc Phaät nôi möôøi phöông trao trí.
10. Boà-taùt Phaùp Hueä xuaát ñònh, noùi phaùp möôøi truïï.

Teân Boà-taùt: ÔÛ möôøi tín, caùc Boà-taùt ñeàu coù teân Thuû. Vì loøng tin laø ñieàu kieän ñaàu cuûa söï phaùt taâm. ÔÛ möôøi truïï, vieäc sanh vaøo nhaø trí

Phaät laø ñieàu kieän tieân quyeát neân caùc Boà-taùt ñeàu coù teân Hueä. Hieåu phaùp Phaät, ñaït trí Phaät, phaân bieät ñuùng sai laø Phaùp Hueä. Neáu mình khoâng coù söï hieåu bieát nhö Phaät thì khoâng theå phaân bieät phaùp ñuùng sai cuûa mình, ngöôøi. Vui coù söï hieåu bieát nhö Phaät neân caùc ñöùc Phaät Phaùp Hueä ôû möôøi phöông xuaát hieän tröôùc Boà-taùt ñeå chöùng minh vaø trao trí.

YÙ nghóa cuûa vieäc nhaäp ñònh: ôû möôøi tín, tuy tin taâm phaân bieät cuûa mình laø Phaät Baát Ñoäng Trí nhöng loøng tin aáy chöa vöõng, chöa duøng tam muoäi dung hôïp theå, duïng. Vì vaäy, möôøi coõi nöôùc ôû möôøi tín ñeà coù hình saéc, möôøi tín chöa soáng trong phaùp taùnh, tin hieåu baèng taâm sanh dieät. Ngöôøi tu, tröôùc laø nghe hieåu, tin töôûng, thaâm nhaäp, sau laø thaâm nhaäp baèng taâm khoâng suy xeùt, nhöng trí khoâng taïo taùc. Nhôø nhaäp ñònh, Boà- taùt laøm thanh tònh caùc taäp nhieãm, hieån hieän trí chôn thaät. Chaùnh ñònh laø caûnh giôùi giaùc ngoä, khoâng suy xeùt, khoâng hoân traàm traïo cöû, khoâng sanh dieät, khoâng chaùn thích, töï taïi hôïp lyù taùnh, töï khoâng ñaït. ñoù laø phöông tieän, laø voâ löôïng, ñoaïn tröø voïng töôûng, khoâng suy xeùt baèng voïng tình, tình thöùc toäi taêm, trí hueä saùng suoát. Ñònh cuûa ba coõi ñeàu do ñoaïn tröø voïng töôûng; ñònh cuûa Thanh Vaên, Duyeân giaùc do taâm chaùn gheùt, quaùn phaùp khoâng, dieät bi trí, vui vôùi söï tòch tònh; Boà-taùt quyeàn giaùo thích quaùn phaùp khoâng, haønh saùu ñoà, ñoaïn khoå, sanh veà coõi tònh. Neáu ôû trong sanh töû thì cho laø giöõ hoaëc ñoà sanh. khoâng hieåu quy luaät töï nhieân cuûa caùc phaùp laø khoâng sa khoûi hay chìm ñaém. vì vaäy ñònh naøy laø phöông tieän ñoäi trí taâm khoâng hieåu theå duïng cuûa phaùp giôùi, tham ñaém naêm duïc cuûa chuùng sanh, duøng taâm khoâng taïo taùc hieän trí caên baûn, duøng theå ñònh laøm thanh tònh caùc voïng tình. tuy laø phöông tieän nhöng khoâng coù phöông tieän giaû ngoaøi phaùp chôn. Ví nhö duøng thuûy tinh laøm saïch nöôùc. nhôø söï trong saïch cuûa thuûy tinh bieåu hieän theå saïch cuûa nöôùc, khoâng phaûi thuûy tinh laøm nöôùc saïch. Ñònh phöông tieän cuõng theá, duøng söï thanh tònh khoâng taïo taùc cuûa caùc phaùp bieåu hieän trí khoâng taïo taùc, nhaân quaû cuûa ba thöøa, trôøi, ngöôøi ngoaïi ñaïo ñeàu laø nhaân quaû coù taïo taùc. Vì vaäy. coõi nöôùc thoï sanh cuûa hoï ñeàu khoâng coù hình töôùng roäng heïp, saïch nhô. Trong phaùp nhöùt thöøa, caùc phaùp khoâng döøng truï, khoâng taïo taùc, töï taïi, thoï sanh baèng trí khoâng nöông töïa, xöùng hôïp chôn nhö. Tuy tuøy thuaän chuùng sanh hieän thaân nhöng veà theå töôùng khoâng coù söï ñeán ñi, khoâng coù thaàn thoâng bieán hoùa, nghieäp quaû ba ñôøi hieän trong moät saùt na nhöng khoâng nhanh chaäm, trí hueä haïnh nguyeân cuûa kinh naøy ñeàu thuoäc lyù trí, khoâng coù söï chaùn thích. Oai löïc cuûa ñònh: ñònh coù khaû naêng laøm thanh tònh moïi duïc voïng, hieän thaân hình, danh hieäu nhö Phaät, hieän trí hueä oai löïc nhö Phaät, ñaït söï hieåu bieát nhö Phaät vaø ñöôïc Phaät gia hoä, giuùp ngöôøi tu haønh sanh vaøo nhaø

Phaät, laø ñeä töû chôn chaùnh cuûa Phaät, ñònh laøm thanh tònh caùc duïc voïng vì theå ñònh khoâng taïo taùc, thaân taâm nhö hö khoâng, hieän khaép phaùp giôùi. Ñònh hieån hieän trí Phaät vì dònh khoâng taïo taùc, hieän trí khoâng taïo taùc. taát caû chuùng sanh ñeàu ñuû trí Nhö Lai, vì voïng tình tham ñaém naêm duïc neân duøng ñònh khoâng taïo taùc laøm phöông tieän hieän trí Phaät. Ñònh giuùp ngöôøi tu haønh coù thaân töôøng danh hieäu nhö Phaät vì töø ñònh khoâng taïo taùc ñaït trí thaân, phaùp thaân thanh tònh cuûa caùc ñöùc Phaät. vì vaäy voâ soá Phaät Phaùp hueä xuaát hieän tröôùc Boà-taùt, Boà-taùt ñaït söï hieåu bieát nhö Phaät. soá löôïng Phaät tieåu bieåu cho söï tieán tu cuûa Boà-taùt, söï roäng lôùn cuûa trí hueä. Vôùi keû ngu, coù voâ soá phieàn naõo, vôùi ngöôøi trí, coù voâ soá Phaät. ñònh coù khaû naêng ñaït trí Phaät, ñöôïc Phaät gia hoä. Coù baûy söï gia hoä:

1. Caùc ñöùc Phaät cuøng teân xuaát hieän.
2. Ñöùc Phaät khen ngôïi.
3. Ñöôïc ñöùc Tyø loâ gia hoä.
4. Phaät duøng thaàn löïc gia hoä.
5. Nhôø söùc caên laønh tu ñònh hieän trí.
6. Caùc ñöùc Phaät nôi möôøi phöông trao möôøi trí, ñaït bieän taøi thuyeát giaûng nhö Phaät.
7. Caùc ñöùc Phaät ñöa tay xoa ñaàu, ñaït trí Phaät.

Nhôø ñònh, ngöôøi tu haønh sanh trong nhaø Phaät, ñaït trí hueä giaûi thoaùt nhö Phaät. phaàn sau khi xuaát ñònh, Boà-taùt Phaùp Hueä noùi teân möôøi truïï coù ba yù:

1. Nhaân phaùt taâm, thaáy thaân töôùng trang nghieâm cuûa Phaät, nghe phaùp Phaät.
2. Möôøi trí thuø thaéng cuûa Nhö Lai maø ngöôøi phaùt taâm nöông töïa.
3. Tu haønh theo ñòa vò. Phaàn maët ñaát chaán ñoäng vì oai löïc cuûa phaùp Phaät coù baûy yù:
4. Saùu thöù möôøi taùm töôùng chaán ñoäng.
5. Möôøi phaùp cuùng döôøng cuûa chö thieân.
6. Möôøi phöông ñeàu vang tieáng phaùp.
7. Ñaïi ñöùc caûm ñoäng khaép möôøi phöông.
8. Boà-taùt trong möôøi phöông ñeàu ñeán chöng minh.
9. Quaû Phaät dieäu phaùp: trí vi dieäu thuyeát phaùp vi dieäu.
10. Boà-taùt Phaùp Hueä nöông oai thaàn cuûa Phaät noùi keä.

200 haøng khen ngôïi 200 phaùp möôøi truïï nhö töôùi nöôùc treân ñænh ñaàu... bieåu hieän cho trí phaùp giôùi khoâng trong ngoaøi. Vì ñoä sanh neân hieän thaân thuyeát phaùp. ngöôøi ñaït ñòa vò naøy ñöôïc caùc ñöùc Phaät ñöa tay xoa ñaàu.

1. *Phaåm:* **PHAÏM HAÏNH**

Phaåm naøy cuõng coù ba phaàn: Teân phaåm: Phaïm: tònh, duøng haïnh thanh tònh, ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Vaøo ñôøi laøm moïi vieäc ñoà sanh nhöng khoâng chöùng saéc, moïi haïnh ñeàu thanh tònh phaïm haïnh laø chaùnh nieäm, voâ nieäm, haønh nhöng khoâng chaáp, vì taïo lôïi ích cho cuùng sanh neân coøn goïi laø Ñeä nhöùt nghóa thieân. Chö thieân coù loøng töø laø thieân töû, coøn goïi laø Phaùp Hueä, haønh nhöng khoâng chaáp laø phaùp, duøng phaùp ñeå phaân bieät voïng tình laø hueä. Neáu phaân bieät baèng voïng tình thì traùi vôùi thaät lyù, khoâng phaûi laø phaùp hueä. Caên cöù theo phaùp nhôn, tònh haïnh ñuû caû lyù, giaùo.

Nghóa phaåm: phaåm tröôùc neâu vieäc an truï nôi khoâng truï cuûa Phaät, haønh haïnh khoâng haønh, ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh nhöng khoâng thaáy chuùng sanh laø tònh haïnh cuûa phaåm naøy. Nghóa vaên: coù baûy yù:

1. (3 haøng) thieân töû chaùnh nieäm thænh phaùp.
2. (2,5 haøng) möôøi phaùp quaùn.
3. (26,5 haøng) quaùn phaùp.
4. (10 haøng) quaùn thaân thoï taâm thöùc vaø quaùn phaùp Phaät bình

ñaúng.

1. (3,5 haøng) neâu möôøi trí Phaät ñeå tu taäp.
2. (3 haøng) hoûi möôøi löïc, phaùt taâm bi.
3. (4 haøng) hieåu roõ caùc phaùp huyeãn, ñaït lôïi ích, thaønh Phaät.

Quaùn phaùp nhö theá seõ ñoaïn tröø hai kieán thaân, bieân vaø söï phaân bieät

ba ñôøi, laøm thanh tònh ba nghieäp, khoâng phaân bieät ngöôøi quaùn vaø phaùp quaùn, khoâng hoân traàm, traïo cöû, khoâng sanh dieät, töï taïi hôïp lyù, khoâng suy xeùt, hieån baøy möôøi cöïc Phaät. Trí Phaät saùng suoát, vì meâ môø neân chuùng sanh khoâng hieåu roõ. Trí tuy hieän nhöng theå taùnh khoâng thay ñoåi. Trí hieän ñoaïn tröø voïng tình, hoaëc chöôùng, ñöôïc töï taïi, ôû trong haït buïi khoâng nhoû, ôû trong hö khoâng khoâng lôùn, hieän ñuû coâng duïng lôùn nhöng khoâng ngoaøi moät saùt na, phaùp thaân roàng lôùn khoâng cuøng. Neáu thaáy doù thì coù voâ soá, neáu thaáy khoâng thì khoâng maåy traàn, baûn theå khoâng suy xeùt, khoâng taïo taùc nhöng hieåu roõ, sanh töï khoâng thay ñoåi yù chí, khoå vui khoâng naûn loøng. Ngöôøi khoâng ñaït thaät lyù khoâng theå löôøng bieát ñöôïc, khoâng do ñoaïn taâm. vì theá, Nhö Lai thuyeát phaåm Tònh Haïnh: “Hieåu roõ caùc phaùp, chaùnh phaùp höng thònh, ñoaïn tröø voïng kieán, trí Phaät hieän khôûi”. Ñoù laø yù nghóa cuûa caâu: vöøa phaùt taâm laø thaønh töïu chaùnh giaùc, hueä thaân, khoâng do ngöôøi khaùc chæ daïy. Vì vaäy, keû haäu hoïc neân tu haønh ñuùng phaùp, khoâng neân chaïy theo voïng caûnh meâ môø, troâi laên maõi (muoán giaûi roõ nghóa treân nhöng sôï duøng ngoân ngöõ laøm chöôøng ngaïi thaät lyù, roái loaïn

keû haäu hoïc. Cöù theo lôøi treân seõ hôïp ñöôïc thaät lyù). Tònh haïnh cuûa möôøi tín laø ñoä thoaùt chuùng sanh, hieåu roõ vaïn phaùp: möôøi truïï, haønh haïnh voâ vi laø tònh haïnh, töø coâng duïng cuûa tònh haïnh trôû thaønh coâng duïng cuûa trí. Phaåm tònh haïnh khoâng phaûi chæ noùi veà coâng duïng thaønh Phaät cuûa möôøi haïnh... möôøi ñòa. Töø haïnh khoâng taùnh thöïc haønh haïnh thanh tònh neân taát caû haïnh ñeàu thanh tònh, haïnh thanh tònh neân trí thanh tònh, taâm thanh tònh, phaùp thanh tònh, phaùp giôùi thanh tònh, chuùng sanh thanh tònh, coõi Phaät thanh tònh. Haønh haïnh bình ñaúng laø tònh haïnh.

1. *Phaåm****:* COÂNG ÑÖÙC PHAÙT TAÂM**

Coâng ñöùc cuûa ngöôøi phaùt taâm nhö hö khoâng khoù löôøng. Hö khoâng chæ bieåu hieän cho söï roäng lôùn, khoâng hình töôùng, khoâng ngaên ngaïi töông xöùng vôùi phöôùc trí cuûa taâm boà ñeà. Trí hueä cuûa vò naøy vi dieäu, hieän voâ soá thaân nhö maây, nhö löôùi Ñeá Thích duøng moàt ngoân ngöõ thuyeát giaûng cho taát caû chuùng sanh khaép phaùp giôùi, chuùng sanh ñeàu ñaït phaùp laïc. Phöôùc ñöùc cuûa vò naøy bieåu hieän baèng hình töôùng trang nghieäm nhö theå taùnh cuûa coõi Hoa Taïng. Ngöôøi vöøa phaùt taâm laø nhö Phaät. nhö doøng soâng chaûy veà bieån theå taùnh cuûa nöôùc laø moät. Cuõng theá, Boà-taùt vöøa phaùt taâm laø vaøo doøng Phaät, coâng ñöùc nhö Phaät vì thôøi gian cuûa ngöôøi phaùt taâm vaø ngöôøi thaønh Phaät nhö nhau, trí hueä laø moät. Vì theá coù caâu: “Ñoä tho- aùt chuùng sanh thaønh töïu quaû Phaät, haïnh nguyeän nhö Phaät, trí thaân boà ñeà roäng lôùn, moät saùt na cuùng döôøng voâ soá Phaät, giaoù hoùa voâ soá chuùng sanh”. Ñoù laø söùc cuøng khaép cuûa trí hueä, khoâng do thaàn thoâng bieán hoùa. Haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt phaùt taâm, quaû Phaät, chuùng sanh ñeàu roäng lôùn khoân löôøng. Phaåm naøy neáu möôøi coâng ñöùc khoân löôøng cuûa Boà-taùt phaùt taâm. Ngöôøi phaùt taâm tu hoïc trong phaùp trí Baát Ñoäng nhö Thaùi töû vöøa sinh ra ñuû töôùng vua, nhö sö töû con ñuû löïc cuûa sö töû chuùa. Trí hieåu bieát cuûa Boà-taùt phaùt taâm sanh vaøo nhaø Phaät nhö trí hueä cuûa Phaät, hieåu roõ ba ñôøi khoâng daøi ngaén, vui veû giaùo hoùa chuùng sanh, vöøa phaùt taâm laø ngoài nôi xe trí Nhö Lai, tích taéc thaønh Phaät, ñoà thoaùt chuùng sanh. ngöôøi tuøy thuaän chuùng sanh, traûi qua ba-taêng-kyø kieáp tu taäp cuûa ba thöøa, muoán thaønh Phaät phaûi chuyeån taâm, thaâm nhaäp nhöùt thieát trí cuûa nhöùt thöøa nhö vieäc Long Nöõ thaønh Phaät trong kinh Phaùp Hoa. Taát caû chuùng sanh phaûi hieåu roõ phaùp naøy môùi thaønh Phaät, khoâng theå caên cöù nôi ngoân ngöõ giaû taïm cuûa ba thöøa. Vì caùc phaùp voán vaäy. Phaàn sau cuûa phaåm naøy coù caâu: “Boà-taùt cöøa phaùt taâm, voâ soá Phaät khen ngôïi, ñuû naêng löïc thuyeát giaûng,

ñieàu phuïc chuùng sanh, thò hieän thaønh Phaät”. Phaåm naøy coù 40 ñoaïn, 242 haøng keä ñeàu khen ngôïi coâng ñöùc phaùt taâm. Phaåm naøy cuõng coù ba phaàn: Teân phaåm: coâng ñöùc phaùt taâm. Vöøa phaùt taâm laø hieåu khoâng coù söï phaân bieät xöa nay. Phaùt: taâm troáng roãng, trí hieån hieän. Taâm: ñoaïn tröø hai kieán thaân, bieân. Coâng: khoâng taïo taùc nhöng thaønh töïu quaù lôùn. Ñöùc: giaùo hoùa khoâng caàn quaû baùo, töôùng trang nghieâm. Phöôùc trí roàng lôùn laø coâng, thoâng ñaït moïi leõ laø ñöùc. Nghóa phaåm: phaåm tröôùc neâu coâng ñöùc cuûa haïnh thanh tònh. Phaåm naøy neâu coâng ñöùc phaùt taâm. Nghóa vaên coù hai: yù kinh, yù vaên. YÙ kinh: 40 ñoaïn:

* 1. (1,5 haøng) Ñeá Thích hoûi veà coâng ñöùc phaùt taâm.
	2. (3,5 haøng) möôøi coâng ñöùc saâu roàng cuûa ngöôøi phaùt taâm.
	3. (5 haøng) coâng ñöùc chæ daïy chuùng sanh giöõ naêm giôùi trong moät taêng kyø kieáp.
	4. (5 haøng) coâng ñöùc phuïng söï chuùng sanh khoâng baèng coâng ñöùc phaùt taâm.
	5. (10 haøng) coâng ñöùc phaùt taâm.
	6. (2,5 haøng) caùc coâng ñöùc khaùc khoâng baèng coâng ñöùc phaùt taâm.
	7. (15 haøng) ngöôûi phaùt taâm giaùo hoùa chuùng sanh khoâng ñoaïn haït gioáng Phaät.
	8. (7 haøng) tích taéc thoâng ñaït taát caû.
	9. (15 haøng) caûnh giôùi hieåu bieát cuûa ngöôøi phaùt taâm khoù löôøng.
	10. (6,5 haøng) bieát roõ kieáp soá thaønh hoaïi.
	11. (16 haøng) Boà-taùt phaùt taâm hieåu roõ söï thaønh hoaït cuûa kieáp soá.
	12. (6 haøng) söï hieåu bieát roäng lôùn.
	13. (22 haøng) söï hieåu bieát cuûa Boà-taùt phaùt taâm.
	14. (6 haøng) bieát caên taùnh chuùng sanh.
	15. (5,5 haøng) Boà-taùt phaùt taâm bieát caên taùnh chuùng sanh.
	16. (4 haøng) taâm ham muoán cuûa chuùng sanh.
	17. (6 haøng) Boà-taùt phaùt taâm bieát söï ham muoán cuûa chuùng sanh.
	18. (4 haøng) phöông tieän roäng lôùn.
	19. (6 haøng) Boà-taùt phaùt taâm bieát roõ phöông tieän ñoä sanh.
	20. (3 haøng) taâm roäng lôùn cuûa chuùng sanh.
	21. (5,5 haøng) Boà-taùt phaùt taâm bieát taâm nieäm sai khaùc cuûa chuùng

sanh.

* 1. (4 haøng) nghieäp roäng lôùn.
	2. (3 haøng) Boà-taùt bieát roõ nghieäp cuûa chuùng sanh.
	3. (7 haøng) phieàn naõo cuûa chuùng sanh.
	4. (16 haøng) Boà-taùt bieát roõ phieàn naõo cuûa chuùng sanh.
	5. (9,5 haøng) söï cuùng döôøng roàng lôùn.
	6. (3 haøng) coâng ñöùc cuùng döôøng cuûa Boà-taùt phaùt taâm.
	7. (10,5 haøng) xaây thaùp cuùng döôøng.
	8. (6,5 haøng) söï cuùng döôøng thuyeát phaùp cuûa Boà-taùt phaùt taâm.
	9. (4 haøng) vöøa phaùt taâm vöøa thaønh Phaät, bieát caùc ñöùc Phaät trong ba ñôøi thaønh Phaät... Nieát-baøn, ñaït trí nhö Phaät.
	10. (9 haøng) chí nguyeän saâu roàng cuûa Boà-taùt phaùt taâm.
	11. (6 haøng) Boà-taùt phaùt taâm coù trí nhôù nhö Phaät, gaëp Phaät giaûng phaùp, tính taán tu taäp, hieåu roõ nhaân quaû thaønh Phaät.
	12. (10,5 haøng) Boà-taùt vöøa phaùt taâm laø thaønh Phaät ñoä sanh nhö caùc ñöùc Phaät trong 3 ñôøi.
	13. (4,5 haøng) Boà-taùt phaùt taâm hieåu roõ phaùp theá, xuaát theá khoâng ñaém nhieãm.
	14. (3,5 haøng) maët ñaát chaán ñoäng.
	15. (2 haøng) chö thieân cuùng döôøng.
	16. (4,5 haøng) caùc ñöùc Phaät cuøng teân xuaát hieän, khen ngôïi.
	17. (5 haøng) voâ soá Boà-taùt phaùt taâm.
	18. (9,5 haøng) möôøi phöông ñeàu vang tieáng phaùp.
	19. (6,5 haøng) Boà-taùt Phaùp Hueä quaùn saùt caùc phaùp, noùi keä khen

ngôïi.

242 haøng keä, 60 caâu coù 240 haøng, hai haøng sau: toång keát.

168 haøng: khen ngôïi quaû Phaät vaø phaùp saùu vò, trí hueä coâng ñöùc cuûa ngöôøi phaùt taâm nhö Phaät, troïn veïn theå duïng. Caûnh giôùi cuûa ngöôøi phaùt taâm vaø taâm gioáng nhau. neáu chí nguyeän bi trí khoâng nhö Phaät thì khoâng goïi laø Boà-taùt phaùt taâm. 74 haøng sau: toùm taét veà 40 ñoaïn kinh treân, neâu coâng ñöùc roäng lôùn cuûa ngöôøi phaùt taâm.

■