# TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN QUYEÅN 18

Nghóa vaên:

1. Ñeá thích hoûi veà coâng ñöùc phaùt taâm.
2. Möôøi pheùp phaùt taâm roàng lôùn.
3. Söï cuùng döôøng roàng lôùn.
4. Söï cuùng döôøng cuûa ngöôøi thöôøng khoâng theå so saùnh vôùi söï cuùng döôøng cuûa Boà-taùt. Coâng ñöùc cuùng döôøng cuûa ngöôøi tröôùc khoâng baèng moät phaàn trong traêm ngaøn coâng ñöùc cuûa ngöôøi naøy. Phaùp laønh voâ haïn khoâng theå so saùnh baèng söï höõu haïn.
5. Möôøi phaùp laønh laø phaùp ngöôøi coõi duïc sanh leân coõi trôøi, boán thieàn laø haïnh nghieäp cuûa coõi saéc. Thieàn thöù moät ñoaïn lo, thöù hai ñoaïn khoå, thöù ba ñoaïn vui, thöù tö ñoaïn tòch tònh. Boán voâ löôïng taâm thuoäc phaùp höõu vi. Boán ñònh cuûa coõi voâ saéc. Ñoù laø haïnh nghieäp cuûa ba coõi. Tu-ñaø- hoaøn ñoaïn tröø kieán hoaëc vaø söï thoï sanh coõi ñôøi, thoï sanh ôû coõi Thaùnh, vaøo doøng Thaùnh. Tö-Ñaø-haøm ñoaïn tröø saùu hoaëc coõi duïc, coøn moät laàn sanh vaøo coõi duïc. A-na-haøm ñoaïn tröø chín hoaëc cuûa coõi duïc, sanh vaøo coõi saéc, khoâng thoï sanh coõi duïc. Vò naøy chöa ñoaïn nghi trong möôøi söû neân chöa ñaït quaû A-la-haùn. möôøi söû: thaân, bieân, kieán thuû, giôùi thöû, taø kieán (naêm phieàn naõo deã ñoaïn, chæ caàn hieåu thaät ñeá laø ñoaïn ñöôïc), tham, saân, si, maïn, nghi (naêm phieàn naõo sai söû chuùng sanh, khoù ñoaïn tröø). Trong möôøi söï, Tu-ñaø-hoaøn sai khi hieåu thaät ñeá, nhieáp phuïc naêm söï tröôùc. Tö-ñaø-haøm ñoaïn saùu hoaëc cuûa coõi duïc, ba hoaëc tham, si, maïn tuy khoâng hieän khôûi nhöng chöa ñoaïn heát. Vì vaäy hai coõi saéc, voâ saéc tu ñònh saân khoâng khôûi. Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm vì chaùn gheùt khoâng ñeå phieàn naõo taêng tröôûng, luoân caàu hoïc phaùp xuaát theá, khoâng taïo nhaân sanh trong ba coõi. A-na- haøm vónh vieãn ñoaïn tröø chín hoaëc, coøn phieàn naõo nghi, vì chöa phaân bieät roõ veà kieán ñaïo, chöa thoaùt nghieäp ba coõi. A-la-haùn ñoaïn tröø phieàn naõo nghi. Ba vò tröôùc duø ñoaïn tröø chín phieàn naõo vaãn chöa ñöôïc xem laø ñoaõn phieàn naõo, tuy thaáy thaät ñeá nhöng chöa phaân bieät roõ voâ minh neân chæ laø nhieáp phuïc phieàn naõo. A-la-haùn vaø Bích Chi Phaät chæ

thích phaùp xuaát theá. Boà-taùt coõi tònh vaø Boà-taùt quaùn phaùp khoâng tuy haønh saùu Ba-la-maät cuõng chæ thích phaùp xuaát theá, neân chæ nhieáp phuïc voâ minh phieàn naõo maø khoâng hieåui voâ minh voän laø Phaät Baát Ñoäng Trí, chæ duøng phaùp quaùn khoâng ñeå nhieáp phuïc phieàn naõo. Duø laø möôøi ñòa cuõng chæ ñaït yù sanh thaân, chöa ñaït nhöùt thiueát trí sanh thaân cuûa Nhö Lai. Quaùn möôøi chôn nhö... ñoaïn tröø möôøi phieàn naõo thoâ, khoâng hieåu voâ minh voán laø trí caên baûn cuûa Nhö Lai ñuû coâng duïng nhöng luoân tòch tònh. Trong giaùo phaùp nhöùt thöøa, caên cöù quaû Phaät, chuùng sanh vöøa phaùt taâm, hieåu roõ voâ minh voán laø trí khoâng phaân bieät, ñaït coâng duïng cuûa trí sai bieät, troïn veïn phaùp cuûa taát caû caùc ñöùc Phaät, laø ngöôøi ngoài xe nhöùt thieát trí, neáu trí bi nguyeän haïnh khoâng gioáng Phaät thì khoâng thaønh töïu loøng tin, laøm sao an truï nôi Phaät an truï, sanh trong nhaø nhöùt thieát chuûng trí cuûa Nhö Lai, laø ñeä töû chôn chaùnh cuûa Phaät, laøm moïi vieäc nhö Phaät? Vì trí bi nguyeän ha- ïnh bình ñaúng, caûnh giôùi khoâng sai khaùc, ba ñôøi khoâng ngoaøi moät saùt na, duøng ñònh hueä quaùn saùt seõ thaáy ñöôïc. Ñoù laø hoïc hoûi vôùi baäc thaày chôn chaùnh, nöông trí caên baûn ñeå phaùt taâm. Nhö vaên sau coù caâu: “Boà-taùt vöøa phaùt taâm thò hieän thaønh Phaät ôû khaép möôøi phöông, laø ngöôøi ngoài xe nhöùt thieát trí cuûa Nhö Lai, ñaït trí Phaät, sanh trong nhaø Phaät. Ngöôøi ñaït moät phaàn bi trí cuûa Phaät laø thò hieän thaønh Phaät. Nhö phaàn keä veà möôøi löïc cuûa Phaät, Boà-taùt tuy chöa chöùng ñaït nhöng khoâng nghi, töø moãi loã chaân loâng, Boà-taùt thò hieän voâ soá coõi nöôùc. Ñoù laø coâng ñöùc cuûa Boà-taùt phaùt taâm, ñaït moät phaàn trí hueä cuûa Phaät nhö thaùi töû ñöôïc moät phaàn quyeàn haønh cuûa vua cha. Maët ñaát chaán ñoäng, trôøi ngöôøi cuùng döôøng laø theå hieän cho oai löïc cuûa phaùp. Ñaïi chuùng vui möøng, trôøi ñaát caûm ñoäng vì theå taùnh cuûa taâm caûnh laø moät, caûnh coù töø taâm. Voâ soá Phaät Phaùp Hueä xuaát hieän laø söï dung hôïp trí hueä cuûa caùc ñöùc Phaät möôøi phöông. Voâ soá Phaät laø söï tieán tu tieán tu ñoaïn hoaëc, ngoä phaùp. Vieäc Boà-taùt phaùt taâm ñöôïc thoï kyù thaønh Phaät Thanh Tònh Taâm ôû phaàn sa laø bieåu hieän cho caùc phaùp ñeà thanh tònh. Song kieáp soá khoâng nhanh chaäm, ñoù laø laø danh töø noùi veà söï ngoä phaùp cuûa caùc vò. Toaøn phaåm naøy khen ngôïi coâng ñöùc phaùt taâm, coâng ñöùc cuûa ngöôøi ban boá taát caû cho chuùng sanh, chuùng sanh ñöôïc dieäu laïc thuø thaéng cuûa trôøi ngöôøi, chæ daïy chuùng sanh tu hoïc ñaït boán quaû sa moân, Bích Chi Phaät, quaû boà ñeà xuaát theá cuûa ba thöøa, khoâng baèng coâng ñöùc cuûa ngöôøi phaùt taâm thaønh haïnh Phaät, vì theá caûnh giôùi chuùng sanh thaønh Phaät cuûa hai phaùp hoaøn toaøn khaùc nhau. Vaên sau cuûa phaåm naøy coù caâu: “Boà-taùt vöøa phaùt taâm khoâng phaân bieät ba ñôøi, khoâng thaáy coù söï chöùng ñaït quaû phaùp Phaät, Boà-taùt, ñoäc giaùc, Thanh Vaên, chæ phaùt taâm trong trí nhöùt thieát, khoâng tham chaáp. Phaùp boà ñeà coù boán: Thanh Vaên, Duyeân

Giaùc, Boà-taùt quyeàn giaùo; Boà-taùt, Phaät nhöùt thöøa ba phaùp boà ñeà tröôùc laø phaùp xuaát theá, phaùp sau laø phaùp boà ñeà troïn veïn bi trí muoân haïnh, khoâng ra khoûi, khoâng chìm ñaém. Ngöôøi hoïc ba thöøa tuy quaùn boán ñeá, 12 duyeân, nhöng chöa hieåu thaät theå cuûa caùc phaùp aáy. Khoâng phaûi chæ haøng nhò thöøa khoâng hieåu, ngay caû möôøi ñòa cuõng chöa hieåu. Chæ Boà-taùt nhöùt thöøa duøng trí quaùn saùt bieát roõ. Coù theå noùi, ba thöøa tuy quaùn boán ñeá, 12 duyeân, haønh saùu Ba-la-maät nhöng luoân gheùt khoå, thích phaùp vui, caàu phaùp xuaát theá, Boà-taùt phaùt taâm bi laïi laø giöõ hoaëc ñoä sanh. Boà-taùt nhöùt thöøa duøng trí quaùn boán ñeá 12 duyeân, khoâng phaân bieät troùi buoäc, giaûi thoaùt trong sanh töï Nieát-baøn. vì vaäy kinh naøy noùi möôøi ñeá, 12 duyeân laø Voâ minh, laø Khoå ñeá. Taát caû ñeàu laø phaùp duyeân sanh trong phaùp giôùi nhöùt thöøa. Maét tai muõi löôõi, oai löïc thaàn thoâng ñeàu khoâng ngoaøi phaùp giôùi, ñeàu nhôø söùc quaùn chieáu ñònh hueä bieåu hieän. Vì vaäy, ngöôøi tu neân thöïc haønh chöùng ñaït nhö theá.

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

* 1. *Phaåm:* **MINH PHAÙP**

Phaåm naøy cuõng coù ba phaàn: Teân phaåm: minh phaùp, noùi roõ coâng ñöùc roäng lôùn cuûa naêm phaåm: leân nuùi tu di, noùi keä khen ngôïi, möôøi truïï, phaïm ngôïi, coâng ñöùc phaùt taâm. caâu hoûi cuûa Boà-taùt tinh taán Hueä coù hai yù:

1. Ñeå ñaïi chuùng hieåu roõ phaùp cuûa naêm phaåm tröôùc.
2. Ñeå hieåu roõ phaùp sau, troïn veïn nguyeän lôùn, hieåu taïng Boà-taùt. Töùc laø hoûi veà phöông phaùp tu haønh möôøi haïnh, tröôûng döôõng phaùp möôøi truïï. Nghóa phaåm nhö teân phaåm. Nghóa vaên coù hai: yù kinh, nghóa vaên.
* YÙ kinh: ba ñoaïn:
1. (33,5 haøng vaên xuoâi, 55 haøng keä), Boà-taùt Tinh Taán Hueä hoûi

phaùp.

1. (6 haøng) Boà-taùt Phaùp Hueä nhaän lôøi dieãn giaûi.
2. (phaàn coøn laïi) Boà-taùt Phaùp Hueä giaûi thích. Ñoaïn Boà-taùt Tinh

Taán Hueä hoûi phaùp coù hai phaàn: 1) YÙ ñoaïn vaên; 2) Nghóa vaên.

* YÙ vaên coù ba:
1. (12 haøng) Boà-taùt Tinh Taán Hueä hoûi.
2. (21 haøng) Boà-taùt Tinh Taán Hueä neâu phaùp tu taäp vaø lôïi ích cuûa möôøi truïï, thænh Boà-taùt Phaùp Hueä noùi phaùp tu taäp.
3. (1 haøng) Boà-taùt Tinh Taán Hueä noùi keä.

Nghóa vaên: Nhó thôøi: luùc thuyeát phaùp. Boà-taùt Tinh Taán Hueä sieâng

naêng trong tu taäp. Hueä: soi chieáu. Tinh taán: khoâng voïng töôûng. Duøng ñuoác hueä khoâng voïng töôûng soi roïi bieát roõ caùc phaùp voán khoâng taïo taùc, khoâng duïng coâng, tòch tònh. Caùc phaùp tòch tònh laø Tinh, trí khoâng duïng coâng bieát roõ caên taùnh taïo lôïi ích cho chuùng sanh laø Taán. Hoûi Boà-taùt Phaùp Hueä: Hoûi veà caâu cuù vaên nghóa. Ngoài xe nhöùt thieát trí nhaäp möôøi truïï. Boà- taùt ngoài xe nhöùt thieát trí, sanh trong nhaø Phaät, laø ñeä töû Phaät, ñöôïc Phaät uûng hoä. Ñaït taïng coâng ñöùc cuûa Boà-taùt laø ñaït möôøi taïng trí bi cuûa möôøi hoài höôùng. Caâu: duøng phöông tieän gì... noùi 100 phaùp. Saùu thoâng: thaàn thoâng (trí hieän voâ soá saéc thaân taïo lôïi ích cho chuùng sanh trong tích taéc), Thieân nhó thoâng (tai nghe roõ tieáng cuûa moïi loaøi trong möôøi phöông), thieân nhaõn thoâng (maét thaáy roõ moïi saéc töôùng), tuùc maïng thoâng (bieát ng- hieäp quaû sanh töû cuûa chuùng sanh trong ba ñôøi), Tha taâm thoâng (hieåu roõ taâm nieäm cuûa chuùng sanh trong ba ñôøi), laäu taän thoâng (bieát roõ caùc phaùp, ñoaïn tröø duïc aùi). Ba minh: tuùc maïng, thieân nhaõn, laäu taän. Boán voâ uùy nhö tröôùc. Töôùng toát: möôøi thaân cao lôùn, luïc voâ sôû uùy: möôøi löïc (nhö phaàn tröôùc). Taùc giaû noùi keä: bieát roõ nhaân quaû cuûa chuùng sanh, ñònh taâm kieân coá nhö daõy nuùi, caên taùnh chuùng sanh thöôïng trung haï, cho neân tham duïc nhieàu voâ keå. Caùc phaùp theá gian phaùp xuaát theá, taát caû ñeàu coù söï sai khaùc, tuùc maïng bieát roõ nghieäp ba ñôøi, thieân nhaõn thaáy bieát caùc hình saéc, phaân bieät thoâng hieåu phaùp möôøi phöông taâm khoâng ñaém nhieãm khoâng tham tröôùc, möôøi phaùp töï taïi voâ ngaïi aáy, laø möôøi oai löïc cuûa Nhö Lai. 18 phaùp baát coäng nhö tröôùc. Nhöùt thieát trí laø chuûng chuûng voâ taän trí, trí sai bieät khoâng cuøng. Phaàn thoï trì phaùp coù hai: Boà-taùt phaùt taâm thoï trì taïng phaùp cuûa taát caû caùc ñöùc Phaät, dieãn thuyeát cho chuùng sanh, ñöôïc trôøi thaàn, Nhö Lai uûng hoä. Phaàn keä coù 22 haøng, hai haøng khen ngôïi ngöôøi thuyeát phaùp; hai haøng khen ngôïi trí hueä phöôùc ñöùc vöôït treân theá gian cuûa ngöôøi phaùt taâm; hai haøng noùi veà haïnh taêng tieán; hai haøng trí ñoä sanh khoâng ñaém tröôùc; hai haøng ñoà sanh ñeû phaùp Phaät khoâng maát; hai haøng thaønh töïu phaùp giaûi thoaùt thuø thaéng neân thænh Boà-taùt thuyeát giaûng, phaù tröø u aùm, haøng phuïc ma chöôùng; hai haøng: phaùp hö lai ñaït; hai haøng: vì sao giaûng phaùp Nhö Lai; hai haøng cuoái: ngöôøi phaùp taâm khoâng sôï, khoâng ñaém tröôùc nhö sö töû, hoa sen. phaàn nhaän lôøi thuyeát phaùp: Boà-taùt Phaùp Hueä khen ngôïi ngöôøi hoûi. Phaàn giaûng thuyeát coù hai: YÙ kinh, nghóa vaên. YÙ kinh: toaøn phaåm ñöôïc chia thaønh 20 ñoaïn:

1. (10 haøng) möôøi phaùp khoâng phoùng daät cuûa möôøi truïï.
2. (10,5 haøng) an truï phaùp khoâng phoùng daät, ñaït phaùp thanh tònh.
3. (11 haøng) thöïc haønh möôøi phaùp, caùc ñöùc Phaät vui veû.
4. (6 haøng) an truï möôøi phaùp.
5. (8 haøng) thöïc haønh möôøi phaùp laø an truï caùc ñòa.
6. (10 haøng) taêng tieán trong caùc ñòa.
7. (8 haøng) haïnh thanh tònh.
8. (8 haøng) söï taêng tieán.
9. (7 haøng) haïnh nuyeän ñoà sanh roäng lôùn.
10. (7 haøng) haønh möôøi phaùp troïn veïn haïnh nguyeän.
11. (8 haøng) möôøi voâ taän taïng.
12. (16 haøng) Boà-taùt bieát caên taùnh taïo lôïi ích cho chuùng sanh.
13. (52,5 haøng) thöïc haønh möôøi phaùp Ba-la-maät ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh.
14. (18 haøng) laøm cho ngoâi tam baûo tröôøng toàn.
15. (30 haøng) thò hieän möôøi phaùp trang nghieâm ñeå ngöôøi thaáy phaùt taâm, tröø loãi chaáp khoâng.
16. (23 haøng) Boà-taùt vöøa phaùt taâm ñaït phaùp bình ñaê3ng nhö Phaät, giaûng thuyeát phaùp Phaät.
17. (13,5 haøng) soáng trong ñaïi chuùng nhöng khoâng lo sôï, töï taïi giaûng thuyeát, khoâng bò raøng buoàc.
18. (1 haøng) Boà-taùt Phaùp Hueä noùi keä khen ngôïi.
19. 20 haøng keä.
20. Ngöôøi nghe phaùp vui veû thöïc haønh.

Nghóa vaên: giaûi thích phaàn khoù hieåu cuûa vaên kinh: caâu: truï ñònh khoâng hoân traàm traïo cöû: khoâng soáng trong ñònh dieät taän cuûa Thanh Vaên, khoâng soáng trong ñònh cuûa hai coõi saéc, voâ saéc (thieàn thöù moät cuûa coõi saéc ñoaïn lo buoàn cuûa coõi duïc, thích soáng tòch tònh, bò naïn nöôùc, kinh Laêng Giaø cheùp: maûi meâ voïng töôûng sanh trong kieáp coù naïn nöôùc; thieàn thöù hai ñoaïn khoå coõi duïc khinh an tòch tònh, coù giaùc quaùn, coøn thích coõi tònh, bò naïn löûa; thieàn thöù ba khoâng giaùc quaùn nhöng coøn vui vôùi nieàm vui thieàn ñònh, bò naïn gioù; thieàn thöù boán thaân taâm tòch tònh ñoaïn hôi thôû, khoâng vui buoàn, khoâng bò ba naïn, saéc thaân tòch dònh, y phuïc vaøng aùnh, thaân cao 20 daëm, aùo daøi 40 daëm, caùc thieàn tröôùc baèng moät nöûa. Boán thieàn ñeàu tòch tònh taâm yù. Boán ñònh cuûa coõi voâ saéc ñoaïn tröø taâm mong caàu an truï ñöôïc tòch tònh. Ñoaïn saéc tònh coõi saéc, thaønh töïu ñònh khoâng xöù; ñoaïn tröø thöùc thaáy khoâng, thaønh töïu ñònh thöùc xöù; ñoaïn tröø taâm khoâng sôû höõu vaø voïng töôûng veà khoâng, thaønh töïu ñònh phi töôûng phi phi töôûng xöù. Nhö vaäy caùc ñònh aáy ñeàu coøn söï phaân bieät, chöa ñaït töï taïi. Khoâng hoân traàm, traïo cöû, xöùng hôïp chôn lyù, ñuû tònh duïng, khoâng taïo taùc nhöng luoân ñem laïi lôïi ích môùi cho chaùnh ñònh. Tham naêm duïc nôi coõi duïc laø traïo cöû, chaáp tröôùc nôi ñònh coõi saéc, voâ saéc laø hoân traàm. Ñònh cuûa

Thanh vaên, Duyeân giaùc laø hoân traàm, ñònh cuûa Boà-taùt quaùn khoâng, haønh saùu Ba-la-maät sanh veà coõi tònh laø traïo cöû. Nhö vaäy ñònh cuûa ba thöøa giaùo ñeàu laø ñònh coøn hoân traàm, traïo cöû, vì coøn phaân bieät tònh nhieãm, khoâng thaáy chôn lyù cuûa ñaïo, coøn yeâu gheùt. Ñònh cuûa nhò thöøa tuy khoâng coøn meâ hoaëc cuûa ba coõi nhöng ñeàu haøng phuïc meâ hoaëc baèng taâm chaùn gheùt, khoâng chaáp ngaõ nhöng khoâng coù bi trí. Ngöôøi an truï dieät taän ñònh tuy goõ troáng beân tai cuõng khoâng nghe thaáy, duøng löûa bieán hoùa thieâu thaân phaàn ñoaïn sanh töû. Vieäc ñoaïn tröø hoaëc chöôùng cuûa ba thöøa gaàn gioáng nhau. Vì theá ba thöøa coù theå phaân tích thaønh chín thöøa. Nhö kinh Thaéng man coù caâu: “Haøng phuïc phieàn naõo ba coõi ñaït yù sanh thaân, khoâng coù thaân phaàn ñoaïn sanh töû, coøn bieán dòch sanh töû, khoâng töï taïi ñoä sanh, chöa hôïp chôn phaùp”. Trong ñaïi thöøa, Boà-taùt giöõ hoaëc ñoä sanh coù (30?) taâm: taäp chuûng taùnh, taùnh chuûng taùnh, ñaïo chuûng taùnh. Sau ñoù Boà-taùt nhaäp Thaùnh chuûng taùnh, quaùn 37 phaåm trôï ñaïo, haønh möôøi Ba-la-maät. Vieäc aáy tuy gioáng nhau nhöng caên cöù treân caûnh giôùi ñoä sanh, soá löôïng Phaät vò aáy phuïng söï, ñaït yù sanh thaân, trí sanh thaân, ñuû nhaân quaû thaønh Phaät thì coù söï khaùc nhau. Vì theá ñònh cuûa Boà-taùt giöõ hoaëc ñoä sanh cuõng coøn hoân traàm, traïo cöû, chæ ñaït ba yù sanh thaân, chöa ñaït trí sanh thaân cuûa Nhö Lai. Duø laø Boà- taùt ñòa 8, 9, 10 ñaït ba yù sanh thaân, quaùn phaùp khoâng, khoâng khôûi phieàn naõo, töï taïi vôùi yù sanh thaân, vaãn khoâng ñöôïc sanh trong nhaø nhöùt thieát trí cuûa Nhö Lai. Khoâng coù nhaân aáy neân töï cho raèng bA-taêng-kyø kieáp môùi thaønh Phaät. Boà-taùt ñòa thöù moät cuùng döôøng 100 ñöùc Phaät, hoùa ñoà chuùng sanh trong traêm coõi Phaät, ñaït traêm phaùp. Trong kinh Hoa Nghieâm, Boà- taùt phaùt taâm nhöùt thieát chuûng trí cuûa Nhö Lai laø phaùt taâm boà ñeà. Sanh trong nhaø nhöùt thieát trí cuûa Phaät, vöøa phaùt taâm laø thaønh Phaät, ñuû trí Phaät. Vì trong caûnh giôùi trí khoâng coù söï nhanh chaäm. Cöù theá, soá Phaät, soá caûnh giôùi hoùa ñoä tuaàn töï taêng daàn laø theå hieän cho söï taêng tieán, nhöng veà theå taùnh moät laø taát caû, khoâng theå haïn löôïng. Caùc phaùp boán nieäm xöù, boán taâm voâ löôïng, möôøi Ba-la-maät... ñeàu khoâng theå haïn löôïng. Vì vaäy ñònh cuûa truï thöù nhöùt khoâng phaûi laø ñònh coøn hoân traàm, traïo cöû cuûa theá, xuaát theá gian. Caâu: nhaäp thieàn ñònh ñaït thaàn thoâng cuûa Phaät: thaàn thoâng cuûa coõi voâ saéc, voâ saéc laø ñoaïn voïng töôûng, tòch tònh; thaàn thoâng cuûa nhò thöøa coù töø ñònh; thaàn thoâng cuûa Boà-taùt coõi tònh laø ñaït tòch tònh yù laïc... ba yù sanh thaân. Nghóa cuûa caâu treân laø taâm hieåu thaät lyù, khoâng ra vaøo, khoâng tòch loaïn, khoâng taïo taùc, töï taïi hôïp chôn nhö, khoâng sanh khôûi, khoâng nhieáp phuïc, hôïp lyù trí chôn thaät, hieän khaép möôøi phöông ba coõi, tuùy thuaän chuùng sanh hieän thaân ñoä thoaùt nhöng khoâng ñeán ñi, khoâng bieán hoùa, trí khoâng nöông töïa, theå khoâng hình saéc, taùnh khoâng ñeán ñi, töï taïi

roäng lôùn, khoâng thuoäc ba ñôøi nhöng coù trong ba ñôøi. Kinh daïy: trí hieåu roõ ba ñôøi nhöng khoâng ñeán ñi. Ba ñôøi laø voïng töôûng cuûa chuùng sanh, khoâng thaät coù. Thaàn: trí khoâng hình saéc, khoâng taïo taùc, tuøy thuaän hoùa ñoà chuùng sanh. Thoâng: ñi khaép möôøi phöông, bieát taát caû phaùp, hieåu caên taùnh chuùng sanh. Caâu: tu haïnh thanh tònh baèng phaùp khoâng taïo taùc: töø phaùp khoâng taïo taùc, bieát caên taùnh tuøy ñònh ñoä sanh, moïi haïnh ñeàu laø haïnh ñoä sanh, khoâng taïo taùc khoâng sanh khôûi, luoân ôû trong möôøi phöông ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh nhöng khoâng ñaém nhieãm. Caâu: cuøng moät theå taùnh nhö caùc ñöùc Phaät ba ñôøi: cuøng moät phaùp thaân trí hueä, voâ soá kieáp laø moät saùt na, troïn veïn bi trí nhö Phaät. Caâu: nhaäp thieàn ñònh ñaït thaàn thoâng cuûa Phaät: thaàn thoâng cuûa coõi voâ saéc, voâ saéc laø ñoaïn voïng töôûng, tòch tònh; thaàn thoâng cuûa nhò thöøa coù töø ñònh; thaàn thoâng cuûa Boà-taùt coõi tònh laø ñaït tòch tònh yù laïc... ba yù sanh thaân. Nghóa cuûa caâu treân laø taâm hieåu thaät yù, khoâng ra vaøo, khoâng tònh loaïn, khoâng taïo taùc, töï taïi hôïp chôn nhö, khoâng sanh khôûi, khoâng nhieáp phuïc, hôïp lyù trí chôn thaät, hieän khaép möôøi phöông ba coõi, tuøy thuaän chuùng sanh hieän thaân ñoä thoaùt nhöng khoâng ñeán ñi, khoâng bieán hoùa, trí khoâng nöông töïa, theå khoâng hình saéc, taùnh khoâng ñeán ñi, töï taïi roäng lôùn, khoâng thuoäc ba ñôøi nhöng coù trong ba ñôøi. Kinh daïy: trí hieåu roõ ba ñôøi nhöng khoâng ñeán ñi. Ba ñôøi laø voïng töôûng cuûa chuùng sanh, khoâng thaät coù. Thaàn: trí khoâng hình saéc, khoâng taïo taùc, tuøy thuaän hoùa ñoä chuùng sanh. Thoâng: ñi khaép möôøi phöông, bieát taát caû phaùp, hieåu caên laønh chuùng sanh. Caâu: tu haïnh thanh tònh baèng phaùp khoâng taïo taùc: töø phaùp khoâng taïo taùc haønh voâ soá haïnh, ôû ñaâu cuõng thanh tònh, trí khoâng taïo taùc, bieát caên taùnh tuøy thuaän ñoä sanh, moïi haïnh ñeàu laø haïnh ñoä sanh, khoâng taïo taùc khoâng sanh khôûi, luoân ôû trong möôøi phöông ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh nhöng khoâng ñaém nhieãm. Caâu: cuøng moät theå taùnh nhö caùc ñöùc Phaät ba ñôøi: cuøng moät phaùp thaân trí hueä, voâ soá kieáp laø moät saùt ma, troïn veïn bi trí nhö Phaät. Caâu: möôøi phaùp ñeå Boà-taùt an nha an nhaäp caùc ñòa: Boà-taùt truï thöù nhöùt bieát roõ phaùp cuûa caùc truï, haïnh, hoài höôùng ñòa... vì moät laø taát caû, taát caû laø moät, ngay nhaân laø quaû, ngay quaû laø nhaân. Nhö ñoàng töû Thieän Taøi gaëp Boà-taùt Di Laëc, Boà-taùt Di Laëc laïi laøm cho Thieän Taøi thaáy Boà-taùt Vaên Thuø vì nhaân quaû gioáng nhau khoâng taùch rôøi. Boà-taùt vöøa phaùt taâm laø thaønh Phaät ñuû haïnh Boà-taùt, ñuû nhaân quaû Phaät. Vì vaäy moät ñôøi ba ñôøi thaønh Phaät laø moät. Moät ñôøi thaønh Phaät: ngay “Thaân phaàn ñoaïn sanh töû” do cha meï sanh ra, phaùt loøng thaáy ñaïo, tu taäp boû thaân naøy nhaäp “Thaân bieán dòch sanh töû”. Khoaûng thôøi gian aáy khoâng ngoaøi moät saùt na, khoâng phaân bieät xöa nay, khoâng coù taùnh phaàn ñoaïn hay bieán dòch, caùc phaùp ñeàu huyeãn

khoâng sanh dieät, khoâng ba ñôøi. Vì vaäy Boà-taùt truï thöù nhöùt hieåu roõ phaùp cuûa caùc vò khaùc, khoâng phaân bieät nhanh chaäm. Haõy suy xeùt baèng trí seõ bieát ñöôïc. Caâu: bieát chuùng sanh vaø Phaät cuøng moät theå taùnh: Boà-taùt nôi ba thöøa bieát chuùng sanh coù Phaät taùnh. ÔÛ ñaây, Boà-taùt bieát roõ chuùng sanh vaø Phaät cuøng moät taùnh nhöùt thieát trí. Phaàn sau cuûa kinh coù caâu: ba ngaøn ñaïi thieân coõi nöôùc naèm trong thaân chuùng sanh ñaït trí aáy. Trí thoâng ñaït lyù taùnh laø nhöùt thieát trí. Trí sai bieät laø nhöùt thieát chuûng trí. Caâu: nghe noùi coõi Phaät, nguyeän sanh veà coõi Phaät: tích taéc ñi khaép möôøi phöông, cuùng döôøng caùc ñöùc Phaät nhöng khoâng thaáy coù ñeán ñi. Caùc ñònh thöù ñeä: Boà- taùt tuaàn töï nhaäp boán ñònh coõi saéc, tuøy thuaän nhaäp boán thieàn coõi voâ saéc, hoaëc ra vaøo töï taïi vöôït treân thöù töï. Nhö phaàn Xaø Duy trong kinh Nieát- baøn daïy: nhaäp thieàn thöù moät, xuaát thieàn thöù ba; nhaäp ñònh khoâng xöù, xuaát ñònh voâ sôû höõu xöù; nhaäp ñònh phi töôûng xöù, xuaát ñònh khoâng xöù. Nhö ñònh Phöông Voõng trong kinh naøy daïy: nhaäp ñònh ôû moät phöông, xuaát ñònh ôû möôøi phöông vaø ngöôïc laïi. Trí aán Tam-ma- baùt-ñeå: ñuû tòch duïng, aán ñònh caùc phaùp nhö moïi hieän töôïng hieän trong nöôùc saïch. Trí thanh tònh aán ñònh caùc phaùp, khoâng phaân bieät chuû theå khaùch theå, khoâng ngöôøi taïo taùc. Caâu: quaùn saùt caùc phaùp hieåu thaät töôùng: hieåu roõ caùc phaùp baèng trí khoâng taïo taùc, khoâng nöông töïa, khoâng voïng töôûng, khoâng chaáp tröôùc phaân bieät ba ñôøi baèng voâ minh. Nhaäp ñònh chôn thaät: nhaäp ñònh khoâng phaân bieät ba coõi, khoâng hoân traàm traïo cöû, nhieãm tònh cuûa ba thöøa. Ñoaïn tröø voïng kieán: ñoaïn tröø phaân bieät coù, khoâng vaø 62 kieán chaáp (ñoái vôùi caùc phaùp chaáp thöôøng, voâ thöôøng, vöøa thöôøng, vöøa voâ thöôøng, khoâng phaûi thöôøng, khoâng phaûi voâ thöôøng. Naêm aám coù 20 kieán, keát hôïp ba ñôøi thaønh 60 kieán theâm hai kieán treân thaønh 62 kieán). Phoå moân hueä: trí hieåu bieát caên taùnh cuûa taát caû chuùng sanh vaø caùc phaùp. Vôùi chuùng sanh an truï ñònh coõi saéc, Boà-taùt daïy chuùng quaùn ñònh; vôùi chuùng sanh an truï ñònh khoâng töôùng cuûa coõi voâ saéc, Boà-taùt daïy quaùn trí vi dieäu, ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh khoâng voïng töôûng. 6 phaùp hoøa kính: thaân, khaåu, yù, giôùi, thí kieán. Gieo haït gioáng Phaät vaøo ruoäng chuùng sanh: chæ daïy trí boà ñeà cho chuùng sanh. Phaùp laønh: phaùp thuø thaéng. Haøng keä cuoái laø phaàn ñaïi chuùng nghe phaùp vui veû phuïng haønh. Leân coõi Ñao lôïi laø phaàn töïa, noùi keä khen ngôïi laø phaàn chính, maët ñaát chaán ñoäng trôøi ngöôøi cuùng döôøng laø phaàn keát.

* 1. *Phaåm:* **LEÂN COÕI DAÏ MA**

Phaåm naøy cuõng coù ba phaàn: Teân phaåm: leân coõi Daï ma. Daï ma: thôøi phaàn. Coõi naøy khoâng tính thôøi gian theo maët trôøi maët traêng maø tính baèng söï nôû kheùp cuûa hoa sen. möôøi haïnh bieát roõ thôøi cô hoùa ñoä chuùng sanh, bieát duøng phaùp laønh hôïp vôùi trôøi, ngöôøi, nhò thöøa, ba thöøa, nhöùt thöøa. möôøi truïï noùi ôû nuùi Tu Di vì möôøi tín vöôït treân phaøm phu, möôøi truïï ñoaïn tröø chaáp töôùng (nuùi Tu Di nhö tröôùc ñaõ giaûi thích) khoâng theå duøng taâm mong caàu ñeå ñaït phaùp möôøi truïï. Boà-taùt khoâng mong caàu, khoâng taïo taùc, töï taïi hôïp moïi phaùp laø ñaït phaùp möôøi truïï. möôøi haïnh ñöôïc noùi ôû coõi Daï ma. Coõi naøy truï trong hö khoâng, khoâng giao tieáp vôùi ngöôøi. Cuõng theá, möôøi haïnh tu haønh phaùp khoâng, bieát thôøi cô taïo lôïi ích cho chuùng sanh. möôøi hoài höôùng ñöôïc noùi ôû Ñaâu suaát. Coõi naøy ôû giöõa coõi duïc, vui vôùi haïnh bieát ñuû. möôøi hoài höôùng chuyeån trí vaøo ñôøi ñoä sanh nhöng khoâng mong caàu. möôøi ñòa ñöôïc noùi ôû coõi Tha hoùa (boû coõi Hoùa laïc vöôït treân coõi duïc) Boà-taùt möôøi ñòa vöôït treân duïc voïng, giaùo hoùa ma vöông. Leân coõi thieàn thöù ba noùi phaùp Phaät hoalaø vieân maõn haïnh Phoå Hieàn, thuyeát phaùp laøm vui loøng chuùng sanh. Thieàn thöù tö laø quaû Phaät. Ñoù laø thöù töï tu taäp cuûa caùc vò. Song veà thaät lyù, caùc phaùp laø moät, khoâng ñeán ñi. Vì theá coù caâu: “Khoâng rôøi ñieän Phoå Quang Minh, ñaïo traøng boà ñeà, leân coõi Ñao lôïi...”. Phaùp noùi ôû coõi thieàn thöù ba laø Nhö Lai ñöa haøng Boà-taùt Thanh Vaên ra khoûi chaáp tröôùc: Nhö Lai thaønh Phaät ôû coäi boà ñeà, thuyeát giaûng giaùo phaùp... Nghóa kinh: söï taêng tieán cuûa möôøi haïnh. Nghóa vaên cuõng coù hai phaàn: yù kinh: 49 haøng phaân thaønh 10 ñoaïn:

1. (3,5 haøng) chuùng sanh möôøi phöông ñeàu thaáy Nhö Lai.
2. (2 haøng) khoâng rôøi ñieän Phoå Quang, ñaïo traøng boà ñeà... leân coõi Daï ma.
3. (14 haøng) vua coõi Daï ma thaáy Phaät ñeán, hoùa hieän baûo toøa vaø cung kính ñoùn Phaät.
4. (2,5 haøng) vua coõi Daï ma thænh Phaät vaøo cung.
5. (1 haøng) Nhö Lai nhaän lôøi, möôøi phöông ñeàu nhö vaäy.
6. (1,5 haøng) nhôù laïi nhaân xöa, vua noùi keä khen Phaät.
7. (20 haøng) möôøi ñöùc Nhö Lai ñeán coõi naøy.
8. (2,5 haøng) möôøi phöông cuøng khen Phaät.
9. (2 haøng) Nhö Lai vaøo ñieän, cung ñieän töï nhieân roäng ra.
10. Coõi nöôùc trong möôøi phöông ñeàu nhö vaäy.

YÙ vaên: caâu: baáy giôø... ñoái dieän vôùi Phaät: Phaät hieän khaép möôøi phöông. Khoâng rôøi boà ñeà, nuùi Tu Di... leân coõi Daï ma: trí hieåu roõ, hieän thaân ñoä sanh, khoâng ñeán ñi. Vua thaáy Phaät ñeán: möôøi truïï höôùng ñeán

möôøi haïnh. Duøng thaàn löïc hoùa hieän baûo toøa: haïnh coù töø trí roãng laëng khoâng phaân bieät chuû theå khaùch theå. Toøa Lieân hoa: thaønh töïu haïnh khoâng taïo taùc, khoâng nhieãm tröôùc. Taïng: haïnh khoâng haønh, haøm taøng moïi phaùp laønh. Sö töû: khoâng sôï, duøng trí voâ vi vaøo sanh töû neân khoâng sôï. Traêm vaïn baäc caáp: söï taêng tieán cuûa caùc vò. Löôùi vaøng bao quanh: quaû ñoä sanh cuûa haïnh. Voøng hoa, traøng phan... ñoä sanh baèng boán nhieáp phaùp. Baûo caùi: ñoä sanh baèng boán voâ löôïng taâm. Traêm vaïn aùnh saùng: duøng maét trí quaùn saùt caên taùnh, hoùa ñoä chuùng sanh. Cung kính ñaûnh leã: khoâng cao ngaïo Phaïm Vöông vui möøng: vui veû ñoä sanh. Traêm vaïn Boà- taùt khen ngôïi: hieàn Thaùnh khen haïnh ñoä sanh. Troãi nhaïc trôøi: quaû cuûa haïnh thuyeát phaùp ñoä sanh. Boán maây: haïnh töø bi ñoä sanh. Baûo caùi, maây: tuøy caên taùnh ñoä sanh. Coù töø traêm vaïn caên laønh: töø caên laønh coù ñöôïc söï trang nghieâm. Thieän lai thieän theä: ñoaïn tröø tai naïn aùc ñoä. Theä: ñoä tho- aùt chuùng sanh nhöng khoâng bò raøng buoäc. Phaät nhaän lôøi: tinh taán nhaäp möôøi haïnh. Coâng ñöùc khaép möôøi phöông: söï thaêng tieán. möôøi Phaät ñeán döï: lyù trí hôïp vôùi Phaät. teân Phaät: phaùp cuûa möôøi haïnh vaø Phaät gioáng nhau. trong möôøi truïï, Ñeá Thích thaáy Phaät, vaøo cung trang nghieâm toøa sö töû Phoå Quang Minh töøng laø nhaäp trí Phaät baèng ñònh. Phoå Quang Minh taøng: trí chieáu khaép phaùp giôùi. ÔÛ ñaây, vua coõi Daï ma thaáy Phaät. baøy toøa sen laø duøng haïnh ñoä sanh, ñöa chuùng sanh vaøo caûnh trí Phaät. Hoùa hieän baûo toøa: theå taùnh cuûa haïnh nöông trí tieáng khoâng cuûa möôøi truïï, khoâng phaùp thaân, khoâng an laäp, moïi vieäc nhö bieán hoùa. Naêm haøng sau cuõng laø phaàn möôøi phöông khen ngôïi Phaät. Nhö Lai vaøo ñieän, ñieän töï nhieân roäng ra: ñaït möôøi haïnh, trí roäng môû, bieát caûnh giôùi Phaät.

# *Phaåm:* ÔÛ COÕI DAÏ MA NOÙI KEÄ KHEN GÔÏI

Phaåm naøy cuõng coù ba phaàn: Teân phaåm: leân coõi Daï ma noùi phaùp möôøi haïnh, möôøi Boà-taùt Coâng Ñöùc Laâm... noùi keä khen ngôïi phaùp möôøi haïnh. Nghóa phaåm: tröôùc khi noùi phaùp möôøi haïnh phaûi noùi keä khen ngôïi nhaân quaû cuûa möôøi haïnh. Neáu khoâng thì khoâng theå noùi phaùp möôøi haïnh. Nghóa vaên coù hai: yù kinh, nghóa vaên. YÙ kinh: coù naêm ñoaïn:

1. (13,5 haøng) möôøi Boà-taùt trình baøy vieäc tu haønh nhaân quaû Phaät.
2. (2 haøng) Boà-taùt möôøi phöông ñeán ñoù.
3. (2 haøng) nôi phoùng aùnh saùng.
4. (1 haøng) quaùn phaùp noùi keä.
5. (10 ñoaïn keä) nhaân quaû moãi haïnh trong möôøi haïnh. Nghóa vaên: 13/5 haøng ñaàu phaân thaønh ba phaàn:
6. Nhaân quaû cuûa teân Boà-taùt.
7. Khoaûng caùch coõi nöôùc.
8. Boà-taùt cuøng teân hieän khaép moïi nôi.

Nhaân quaû cuûa teân Boà-taùt: Boà-taùt Coâng Ñöùc Laâm: (trong möôøi truïï, Boà-taùt vöøa sanh trong nhaø Phaät neân coù teân Hueä) vò naøy phöôùc trí roäng lôùn neân laø Laâm (röøng: roäng lôùn, che chôû, trang nghieâm, sum sueâ) Boà-taùt möôøi haïnh trang nghieâm haïnh nguyeän baèng trí khoâng taùnh, che chôû giaùo hoùa taát caû chuùng sanh, nôû hoa boà ñeà cho mình, ngöôøi. Nhö soâng coù röøng, caùc loaøi chim tuï veà, Boà-taùt laø nôi chuùng sanh nöông töïa. Haïnh thöù moät tu thí Ba-la-maät nhö thieän tri thöùc Thieän Kieán ôû nöôùc Tam nhaõn, coõi nöôùc teân Thaân hueä. möôøi haïnh sanh töø trí Phaät, gaàn guõi taát caû chuùng sanh, Phaät teân Thöôøng Truï Nhaõn: thoï sanh baèng trí Phaät, bieát caên taùnh, ñoä thoaùt chuùng sanh, an truï trong maét trí, daïy chuùng sanh ñaït maét trí. Coâng Ñöùc Laâm laø ngöôøi haønh phaùp, coõi Thaân hueä laø nhaân tu, Phaät Thöôøng Truï Nhaõn laø quaû. Boà-taùt Hueä Laâm: trí hueä roäng lôùn, laø haïnh nhieâu ích, duøng trí hueä ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh, daïy chuùng sanh khoâng meâ hoaëc, thöïc haønh giôùi Ba-la-maät. Trí hueä laø theå cuûa giôùi, nhö thieän tri thöùc Thieân chuû haønh giôùi Ba-la-maät, xem vieäc toát xaáu trong xoùm laøng baèng phaùp töôùng phaùp aán, phaùp töùc (möôøi truïï duøng phaùp thaân laøm theå cuûa giôùi). Boà-taùt Hueä Laâm laø ngöôøi haønh phaùp, coõi Traøng Hueä laø tu nhaân (duøng trí laøm theå cuûa giôùi neân vaøo sanh töû nhöng khoâng khuynh ñoäng) Phaät Voâ Thaéng Nhaõn laø quaû (duøng maét trí bieát caên taùnh chuùng sanh). Boà-taùt Thaéng Laâm laø haïnh Voâ Vi Nghòch (luoân thuaän hôïp), chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Trong caùc haïnh, nhaãn laø haïnh cao thöôïng, khoâng nhaãn naïi thì khoâng thaønh töïu haïnh nguyeän. Thieän tri thöùc laø nöõ cö só Cuï Tuùc. Nhaãn Ba-la-maät bao haøm taát caû haïnh töø bi hyû xaû, y traéng phuû toùc... laø töôùng cuûa giôùi nhaãn. Nhaø cuûa nöõ cö só coù boán cöûa laø boán nhieáp phaùp. 10 ngaøn ngöôøi haàu laø haïnh nguyeän. Cöùu chuùng sanh baèng moät phaùp nhoû laø ñoaïn tröø cao ngaïo, ñoä sanh baèng boán nhieáp phaùp. Boà-taùt Thaéng Laâm laø ngöôøi tu, coõi Baûo Hueä laø phaùp tu (nhaãn laø baùu vaät) Phaät Voâ Truï Nhaõn laø quaû (tu taäp nhöng khoâng chaáp). Boà-taùt Voâ UÙy Laâm chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät, vaøo ñôøi ñoä sanh nhöng khoâng sôï, laø haïnh Voâ Khuaát Nhieãu. Vò naøy duøng trí bieát thôøi cô, phaùp taéc, caên taùnh cuûa chuùng sanh ñeå ñoä thoaùt maø khoâng chaáp coâng vieäc. Thieän tri thöùc ôû haïnh naøy laø cö só Minh Trí (duøng trí saùng ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh) ôû thaønh Ñaïi höng laø tinh taán, ôû ngaõ tö ñöôøng laø lôïi ích roäng raõi. Bieát taâm nieäm cuûa chuùng sanh, nhìn leân hö khoâng. Hö khoâng laø nguoàn goác cuûa caùc phaùp. Cuõng theá, moïi coâng ñöùc ñeàu coù töø trí roãng laëng. Boà-taùt Voâ UÙy Laâm laø ngöôøi

haønh phaùp, coõi Thaéng Hueä laø phaùp tu, Phaät Baát Ñoäng Nhaõn laø quaû (söï tinh taán khoâng bò thay ñoåi theo hoaøn caûnh). Boà-taùt Taâm Quí Laâm laø ha- ïnh Voâ si loaïn, chuyeân tu thieàn Ba-la-maät, haønh thieàn baèng taâm hoå theïn. Töø thieàn ñònh, trí hueä phaùt sanh, haønh haïnh khoâng si loaïn. Tröôûng giaû Baûo Keá laø thieän tri thöùc cuûa haïnh naøy. ÔÛ trong chôï: theå cuûa thieàn laø tòch tònh ngay trong naùo loaïn. Ñöa Thieän Taøi veà choã ôû: chæ daïy, vaøo sanh töû, ñöa chuùng sanh ñeán quaû trí, quaùn quaû bieát nhaân. nhaø coù möôøi taàng taùm cöûa: taùm cöûa laø taùm Thaùnh ñaïo, möôøi taàng laø quaû cuûa möôøi Ba-la-maät. Theå cuûa ñònh bao goàm muoân haïnh. Boà-taùt Taâm Quí Laâm laø ngöôøi haønh phaùp, coõi ñaêng hueä laø phaùp tu. Phaät Thieân Nhaõn laø quaû (ñònh thanh tònh caùc caên). Boà-taùt Tinh Taán Laâm laø haïnh Thieän Hieän, chuyeân tu Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Duøng trí haïnh ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Tröôûng giaû Phoå Nhaõn laø thieän tri thöùc ôû haïnh naøy. Tröôùc cöùu maïng chuùng sanh, cho chuùng sanh aên uoáng, sau thuyeát phaùp chæ daïy. Taát caû ñeàu thuaän caên taùnh cuûa chuùng sanh. Ñoù laø söï thaønh töïu cuûa trí hueä. Boà-taùt Tinh Taán Laâm laø ngöôøi haønh phaùp, coõi Kim Cang Hueä laø phaùp tu (trí hueä phaù tröø phieàn naõo) Phaät Giaûi Thoaùt Nhaõn laø quaû. Boà-taùt Löïc Laâm laø haïnh Voâ tröôùc, chuyeân tu phöông tieän Ba-la-maät. Duøng phöông tieän vaøo ñôøi ñoä, nhöng khoâng tham ñaém, thaønh töïu töø bi. Vua Voâ Yeåm Tuùc laø thieän tri thöùc cuûa haïnh naøy. Vì loøng vua hoùa thaân laøm vieäc aùc, laïi hoùa ngöôøi truy baét tröøng phaït ñeå chuùng sanh kinh sôï, khoâng laøm aùc. Boà-taùt Löïc Laâm laø ngöôøi haønh phaùp, coõi An Laïc Hueä laø phaùp tu (thaønh töïu töø bi) Phaät Thaåm Ñeá Nhaõn laø quaû (bieát caên taùnh chuùng sanh hoùa ñoä hôïp cô). Boà-taùt Haïnh Laâm laø haïnh Nan Ñaéc, chuyeân tu nguyeän Ba-la-maät, ñaït haïnh khoù ñaït. Ñaïi Quang laø thieän tri thöùc ôû haïnh naøy. Haïnh thöù taùm duøng trí tuøy haïnh nguyeän ñem lôïi ích cho chuùng sanh. Boà-taùt Haïnh Laâm laø ngöôøi tu, coõi Nhöït Hueä laø phaùp tu (trí saùng nhö maët trôøi) Phaät Minh Töôùng Nhaõn laø quaû. Boà-taùt Giaùc Laâm laø haïnh Thieän Phaùp chuyeân tu löïc Ba-la-maät. Nöõ cö só Baát Ñoäng laø thieän tri thöùc ôû haïnh naøy. Vì sao laø nöõ? Vì phaùp sö laø ngöôøi thuaàn khieát, töø bi nhu hoøa, traûi qua voâ soá kieáp phaùt taâm tu taäp, khoâng ñaém nhieãm. Boà-taùt Giaùc Laâm laø ngöôøi tu, coõi Tònh Hueä laø phaùp tu, Phaät Toái Thöôïng Nhaõn laø quaû (trí hueä thanh tònh). Boà-taùt Trí Laâm laø haïnh chôn thaät, chuyeân tu trí Ba-la-maät. Ngoaïi ñaïo bieán Haønh laø thieän tri thöùc ôû haïnh naøy, ñaït trí töï taïi, soáng vôùi ngoaïi ñaïo ñeå nhieáp phuïc taø kieán. Caâu: “Ta ñaõ töøng soáng vôùi 96 ngoaïi ñaïo trong ba ngaøn coõi” laø bieåu hieän yù treân. Boà-taùt Trí Laâm laø ngöôøi tu, coõi Phaïm Hueä laø phaùp tu, Phaät Haùm Thanh Nhaõn laø quaû (trí laø ñuoác saùng soi chieáu taát caû).

Khoaûng caùch coõi nöôùc: möôøi phöông ñeàu coù moät Boà-taùt lôùn, moãi

Boà-taùt coù voâ soá Boà-taùt baïn töø caùc coõi ñeán döï ñaïi hoäi naøy. soá löôïng laø söï taêng tieán cuûa trí. Vì meâ taâm caûnh neân möôïn voâ soá buïi ñeå tính, meâ chaáp chaïy theo caûnh laø caùch voâ soá coõi; ñoaïn chaáp trí hieän laø ñeán döï ñaïi hoäi. Boà-taùt cuøng teân laø trí saùng hieän khaép. Taâm meâ traàn caûnh laø voâ minh, taâm ngoä trí hieän laø thoâng ñaït, ñuû trí nhöùt thieát chuûng. Khi meâ, moïi caûnh ñeàu laø hoaëc chöôùng; khi ngoä, moïi caûnh ñeàu laø trí saùng. Boà-taùt laïy Phaät laø cung kính, leân toøa Ma-ni tuïng: möôøi haïnh vaøo ñôøi ñoä sanh, nhöng khoâng nhieãm. Haïnh nghieäp phaøm phu nhieãm oâ, haïnh nguyeän Boà-taùt thanh tònh. ngöôøi tu duøng trí laøm theå. Caâu: Baáy giôø, töø hai chaân, Phaät phoùng ra voâ soá aùnh saùng: taêng tieán trong tu taäp. 10 ñoaïn sau laø phaàn keä noùi veà phaùp tu haønh cuûa möôøi Boà-taùt, moãi haïnh ñeàu ñuû möôøi haïnh. haõy suy xeùt roõ.

■