SOÁ 1739 - TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN, Quyeån 22 135

**TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN QUYEÅN 22**

- Ñoaïn 13 ñöôïc phaân thaønh naêm phaàn:

1. Caùc löïc cuûa Phaät caûm ñoäng trôøi ñaát.
2. Chö thieân cuùng döôøng.
3. möôøi phöông ñeàu nhö coõi Ñaâu suaát.
4. Caùc Boà-taùt cuøng teân ñeán chöùng minh.
5. Boà-taùt Kim Cang Traøng noùi keä.

Hoài höôùng ñaúng phaùp giôùi voâ löôïng: nhö phaùp giôùi khoâng trong ngoaøi, khoâng taïo taùc, khoâng xa gaàn, roãng laëng, khoâng theå ño löôøng, khoâng nöông töïa, laø nôi ôû cuûa caùc ñöùc Phaät, khoâng thuoäc ba ñôøi, khoâng thuoäc söï sanh dieät cuûa ba ñôøi, töï taïi tröôùc coù khoâng. Trí cuõng nhö phaùp giôùi, laøm cho ngöôøi phaùt taâm boà ñeà nhö phaùp giôùi, ñuû coâng duïng phöôùc ñöùc töï taïi khoâng ngaïi, khoâng lôùn nhoû, khoâng ño ñeám ñöôïc, ñuû moïi phaùp theá xuaát theá, bi trí. Neáu khoâng hoài höôùng nhö theá thì chæ laø haøng nhò thöøa thích truï Nieát-baøn tòch tònh, Boà-taùt thieát sanh veà coõi tònh, laø ba xe ngoaøi cöûa, khoâng ñöôïc xe traâu traéng ôû ñoàng troáng. möôøi hoài höôùng trong ba thöøa phaàn nhieàu laø tu taâm xuaát theá. Thoâng hieåu taùnh sanh töû cuûa theá gian vaø taùnh phaùp giôùi, phaùt khôûi taâm bi, daïy chuùng sanh thaáy ñöôïc baûn taùnh mình laø trí phaùp giôùi, ñaït phaùp töø bi bình ñaúng, vaøo nhaø trí saùng, khoâng ôû maõi trong thaønh aûo hoùa. Ñoù laø phaùp moân daïy ba thöøa boû xe traâu traéng veà baûo sôû cuûa sö só Duy-ma, laø vieân maõn quaû Phaät, haïnh Phoå Hieàn trong phaùp giôùi. möôøi hoài höôùng laø chuyeån taâm trí bi phaùp thaân muoân haïnh nhoû heïp coøn chöôùng ngaïi cuûa möôøi truïï, möôøi haïnh, thaønh töïu taâm trí roäng lôùn töï taïi nhö phaùp giôùi. Neáu khoâng, seõ thieân chaáp coõi tònh, khoâng nöông töïa phaùp giôùi bình ñaúng voâ ngaïi, khoâng thaønh quaû Phaät. möôøi hoài höôùng bao haøm phaùp möôøi tín ñòa möôøi moät. Vì theá teân cuûa

Phaät ôû möôøi ñòa vaø möôøi hoài höôùng laø dieäu, chæ khaùc nhau laø teân Boà-taùt möôøi ñòa laø Taïng, teân Boà-taùt möôøi hoài höôùng laø Traøng, vì phaùp laønh vaø dieäu duïng cuûa quaû Phaät khoâng khaùc, nhöng coâng ñöùc laïi coù khaùc. möôøi ñòa vieân maõn coâng ñöùc neân laø Taïng. Vì theá thieän tri thöùc cuûa möôøi hoài

2 BOÄ KINH SÔÙ 16

höôùng laø thieân thaàn, ñòa thaàn, ôû möôøi ñòa laø chín nöõ daï thaàn. möôøi truïï möôøi haïnh tu trí, möôøi hoài höôùng duøng nguyeän dung hôïp bi trí, möôøi ñòa thì trí bi saâu roäng hôn, ñòa möôøi moät troïn veïn haïnh Phoå Hieàn neân thieän tri thöùc laø Ma Da - meï Phaät. ñoù laø thöù töï tu taäp cuûa caùc vò. Neáu tu tieán cuøng luùc thì ñoù laø Tyø kheo Haûi Vaân nöôùc Haûi moân thaønh töïu bi trí cuûa truï thöù moät, möôøi vua A-tu-la... laø haïnh vaøo sanh töû. Haûi Vaân laø haïnh vaøo sanh töû cuûa möôøi hoài höôùng, bieån sanh töû chính laø coõi Phaät neân coù caâu: Phaät xuaát hieän trong bieån, noùi kinh Phoå Nhaõn. Thieän tri thöùc thöù baûy cuûa möôøi truïï cuõng theá. Ñoù laø caên cöù treân söï thaønh thuïc taêng tröôûng ñeå baøn. Song phaùp moân cuûa naêm vò laø moät Baûo Ña la hình baùn nguyeät. Taát caû ñeàu coù töø caên laønh cuûa Nhö Lai: duøng söùc caên laønh nhö Phaät trang nghieâm coõi Phaät. A-taêng-kyø baûo haûi phaùp thuûy danh maõn: tieáng nöôùc chaûy nhö tieáng phaùp; A-taêng-kyø phaân ñaø lôïi hoa xuaát tieáng phaùp: hoa sen traéng traêm caùnh phaùt ra traêm thöù aâm thinh; A-taêng-kyø baûo Tu di sôn, trí hueä sôn tuù xuaát thanh tònh: quaû cuûa trí nguyeän thuø thaéng. Tuù: ñeïp hôn caùc phaùp khaùc; thanh tònh: thanh tònh nghieäp; sôn: döøng; vöông: töï taïi; döøng taâm thì taâm tònh, trí hieän dieäu duïng. A-taêng-kyø doøng suoái baùu bao quanh: quaû cuûa taùm Thaùnh ñaïo. Suoái baùu: giaùo phaùp, thuyeát phaùp ñeå phaùp tröôøng toàn. Boà-taùt baûo: quaû cuûa haïnh Boà-taùt. A-taêng-kyø baùu vaät hieän trí nhaõn cuûa Boà-taùt: quaû cuûa trí voâ ngaïi, phaùp trong trí saâu xa voâ cuøng. A-taêng-kyø cung ñieän: söï trang nghieâm cuûa bi trí giaùm: chieáu soi; nuùi baùu laø töôøng raøo: quaû cuûa phaùp thieàn. A-taêng-kyø baùuvaät: duøng baùu vaät laøm vieäc Phaät, quaû cuûa trí haïnh. Kho baùu thò hieän chaùnh phaùp: quaû cuûa trí nhöùt thieát chuûng. Nhö Lai traøng töôùng hoài nhieân cao xuaát: hình dung baùu vaät nhö Phaät, quaû cuûa trí chôn nhö khoâng khuynh ñoäng. A-taêng-kyø hieàn ñaïi töôùng hieàn töôïng cuï tuùc: hình daïng baùu vaät nhö caùc hieàn Thaùnh, quaû cuûa haïnh Thaùnh hieàn. Vöôøn baùu ñuû dieäu laïc cuûa Boà-taùt: quaû cuûa ñònh; Baûo aâm: aâm thinh laø baùu vaät; Baûo hình: voâ soá baùu vaät ñuû caùc loaïi hình daïng; Baûo töôùng: töôùng toát laø baùu vaät; Baûo oai nghi: oai nghi cuûa Boà-taùt; Baûo tuï: ai thaáy cuõng phaùt trí, quaû cuûa trí; Baûo truï: caûnh giôùi trí hieän baùu vaät laø nghieäp, quaû cuûa nghieäp thöùc; Baûo voâ ngaïi tri kieán: baùu laø trí kieán khoâng ngaïi, ngöôøi thaáy ñaït phaùp nhaõn thanh tònh; Baûo Ña la thoï: caây baùu cöùng, laù sum sueâ, duø möa vaãn khoâ raùo. Thaønh quaùch: duøng nguyeän löïc trang nghieâm coõi Phaät. Baït ña la thoï: baäc Thaùnh ôû döôùi caây naøy, treân coù löôùi Ñeá Thích. Baûo Xuy: tieáng hay, troáng phaùt tieáng hay, aâm thinh hoøa nhaõ nhö tieáng nhaïc. A-taêng-kyø baûo sanh: voâ soá phaùp baûo, chuùng sanh phaùt taâm boà ñeà laø baûo. Baûo thaân: voâ soá thaân; Baûo khaåu: voâ soá aâm thinh; Baûo taâm: taâm ñuû nguyeän; moïi söï

SOÁ 1739 - TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN, Quyeån 22 137

trang nghieâm ñeàu töø haïnh nguyeän, thaân ngöõ yù thanh tònh, haïnh nghieäp thanh tònh.

Ñoaïn 23, 24 nhö kinh. Phaàn maët ñaát chaán ñoäng: oai ñöùc thuyeát phaùp caûm ñoäng, ñaïi chuùng nghe phaùp vui möøng, thaàn ñöùc cuûa Phaät. Chö thieân cuùng döôøng: thuyeát phaùp caûm öùng; chö thieân nghe phaùp vui möøng. Moãi coõi Phaät hieän voâ soá coõi Phaät, thaân Phaät xinh ñeïp hôn trôøi: coâng ñöùc cuûa thuyeát phaùp. Phaàn soá löôïng bieåu hieän söï taêng tieán. Boà-taùt cuøng teân ñeán chöùng minh laø trí dung hôïp xöa nay. Saùu haøng töø baáy giôø khen

coâng ñöùc Kim Cang Traøng. 94 haøng keä nhö kinh. Tuøy vò thoï kyù thaønh Phaät trong kieáp soá khaùc nhau: söï roäng heïp cuûa bi trí theo ñòa vò.

*25. Phaåm:* **MÖÔØI ÑÒA**

Phaåm naøy coù boán phaàn: taân phaåm; nghóa phaåm; thöù töï taêng tieán; nghóa vaên. Teân phaåm: möôøi ñòa, trí saùng Nhö Lai laø theå cuûa möôøi ñòa. möôøi truïï möôøi haïnh möôøi hoài höôùng tuy cuõng cuøng trí naøy nhöng chöa troïn veïn ñaïo löïc. möôøi ñòa tieán tu möôøi Ba-la-maät ñeå troïn veïn ñaïo löïc. möôøi ñòa: phaùp moân ñan caøi, bao haøm taát caû, laø vò taêng tieán cuûa möôøi tín... Phaät Baát Ñoäng Trí laø baûn theå cuûa caùc ñöùc Phaät, laø trí saùng khoâng nöông töïa, laø baûn theå cuûa chuùng sanh, nhö vieäc Thieän Taøi gaëp Di Laëc laïi gaëp Vaên Thuø. möôøi ñòa coù töø möôøi tín, khoâng coù tín taâm khoâng thaønh möôøi ñòa Phaät. möôøi ñòa laø coâng haïnh saâu roäng cuûa möôøi hoài höôùng. Nghóa phaåm: möôøi ñòa laø vò tu taäp saâu roäng vöõng chaéc phaùp möôøi hoài höôùng, troïn veïn bi trí. Chín nöõ daï thaàn laø thieän trí thöùc, 37 Boà-taùt teân Ta- ïng laø 37 phaåm trôï ñaïo. Boà-taùt Giaûi Thoaùt Nguyeät laø quaû thanh tònh trong 37 phaåm trôï ñaïo. Thöù töï taêng tieán: söï khaùc nhau cuûa möôøi ñòa trong ba thöøa vaø moät thöøa; thöù töï tieán tu; baûo toøa vaø nôi thuyeát phaùp. Trong ba thöøa, möôøi ñòa, kinh Nhaân Vöông phaân Boà-taùt noäi phaøm ngoaïi phaøm tu taäp saùu Ba-la-maät thaønh saùu vua. Thí laø vua nöôùc nhoû, giôùi laø vua Laät Taùn, nhaãn laø vua Thieát Luaân (vua moät coõi), tinh taán laø vua Ñoàng Luaân (vua hai coõi), thieàn laø vua Ngaân Luaân (vua ba coõi), Baùt-nhaõ laø vua Kim Luaân (vua boán coõi coù ngaøn con). Thí giôùi nhaãn laø Boà-taùt ngoaïi phaøm, ba Ba-la-maät sau laø Boà-taùt noäi phaøm (ba hieàn), möôøi ñòa laø 10 Thaùnh tu möôøi Ba-la-maät, laø möôøi vua. Ñao lôïi laø vua ñaàu. veà ñoaïn hoaëc thaáy ñaïo: ba hieàn tu saùu Ba-la-maät, quaùn phaùp khoâng, haøng phuïc söï hieän haønh cuûa naêm kieán, naêm ñoän söû. Thaønh töïu phaùp quaùn khoâng, taâm caûnh

138 BOÄ KINH SÔÙ 16

khoâng sanh laø kieán ñaïo. Veà tu ñaïo: tieåu thöøa quaùn phaùp khoâng, ñoaïn voïng tình, nhaäp tòch tònh, ñoaïn trí, Boà-taùt möôøi ñòa ñaït ba yù sanh thaân, khoâng ñoaïn trí, khoâng hieåu voâ minh chính laø trí Phaät, coøn bieán dòch sanh töû. Naêm kieán: naêm lôïi söû: phieàn naõo chöôùng ngaïi ñoái vôùi vieäc thaáy ñaïo, tieåu thöøa tu khoâng dieät trí, Boà-taùt hieåu phaùp khoâng ñuû trí bi, hoaëc sanh veà coõi tònh, hoaëc vaøo ñôøi ñoä sanh. Naêm ñoän söû: caûn trôû vieäc tu ñaïo, tuøy haïnh nhöng khoâng xöùng lyù. Tieåu thöøa naêm ñoaïn lôïi söû, naêm ñoän söû. Boà-taùt ñaïi thöøa hieåu roõ lyù chôn nhö, khoâng ñoaïn phieàn naõo, khoâng chöùng ñaïo. Boà-taùt ba thöøa chöa nghe hieåu phaùp nhöùt thöøa, duø nghe vaãn khoâng tin hieåu chöùng nhaäp vì coøn taâm chaùn khoå, thích sanh veà coõi tònh ôû phöông khaùc, cho raèng ba taêng kyø kieáp môùi thaønh Phaät, neân kinh Hoa Nghieâm coù nhöõng caâu: Boà-taùt duø traûi qua... (nhö tröôùc). Boà-taùt ba thöøa quaùn möôøi chôn nhö, hoaëc quaùn khoâng, khoâng thoaùi chuyeån, chöa hieåu voâ minh trí caên baûn. möôøi ñòa trong nhöùt thöøa: möôøi tín ñaõ tin voâ minh ñuû trí phaân bieät, laø Phaät Baát Ñoäng Trí Vaên Thuø laø lyù trí dieäu hueä nôi taâm; haïnh roäng lôùn Phoå Hieàn laø haïnh nôi taâm. Naêm möôi chuùng laø thò hieän quaû thaønh töïu loøng tin. Boà-taùt, thaàn, trôøi laø nhaäp phaùp ñaït lôïi ích, ngöôøi nhaäp phaùp laø Phaät vì tieán tu theå duïng cuûa trí Phaät. möôøi tín thaáy roõ chuùng sanh laø Phaät, phaøm Thaùnh cuøng moät theå, moät trí hueä. Nhö trong kinh Kim Quang Minh, thieân nöõ phaùt nguyeän: neáu söï chöùng ngoä naøy laø thaät thì taát caû chuùng sanh ñeàu ñöôïc thaân saéc vaøng ñuû töôùng toát laïi nhö trong phaåm Nhö Lai xuaát hieän cuûa kinh naøy daïy: an laïc vaø phöông tieän cuûa chuùng sanh ñeàu töø trí Phaät. neân tin raèng mình chính laø Phaät ra ñôøi thuyeát phaùp. Töø ñoù tu ñònh phaùt trí Phaät, sanh vaøo nhaø Phaät, laø ñeä töû chôn chaùnh cuûa Phaät. Truï thöù nhöùt an truï nôi Phaät an truï, ñuû taùnh Nhö Lai, ñaït trí thanh tònh (cöù theá trong moãi vò coù ngöôøi tu, phaùp tu, vaø quaû chöùng nhö tröôùc). Trong möôøi ñòa, ngöôøi tu laø 37 Boà-taùt. Giaûi Thoaùt Nguyeät laø ngöôøi thænh phaùp, quaû cuûa vò aáy khoâng phaûi laø vua, phaïm maø trí sanh thaân cuûa Nhö Lai, tuøy thuaän chuùng sanh hieän thaân ñoä thoaùt. Caên baûn voâ minh laø trí nhöùt thieát. Thaân hieän khaép nôi khoâng phaûi laø thaân bieán dòch sanh töû ngoaøi ba coõi. Thaân saéc vaøng ôû ñaây laø phöôùc cuûa möôøi tín vì tin tu haïnh trí cuûa Phaät. Nhö phaåm coâng ñöùc töôùng toát, troáng trôøi vang tieáng phaùp, ñoaïn tröø ba nghieäp cuûa chuùng sanh. Chö thieân hoûi nguyeân nhaân, Phaät ñaùp: vì nghieäp khoâng töø ñoâng taây nam baéc... taïo neân thaân taâm. Luùc aáy voâ soá thieân töû coõi Ñaâu suaát ñaït voâ sanh phaùp nhaãn, ñaït möôøi ñòa. Caùc thieân töû aáy ñeàu laø nhöõng ngöôøi töøng tu möôøi nghieäp thaéng giaûi cuûa möôøi tín. Trong ñoù, coù ngöôøi töøng laøm aùc ñoïa ñòa nguïc, ñöôïc Phaät Tyø loâ phoùng aùnh saùng chieáu ñeán thaân, sanh leân coõi Ñaâu suaát, nghe

SOÁ 1739 - TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN, Quyeån 22 139

tieáng phaùp töø troáng trôøi, ñaït tam muoäi ly caáu cuûa möôøi ñòa. Ñoù laø ba ñôøi ñaït quaû möôøi ñòa. Nhöõng ngöôøi tin hieåu, khoâng taïo nghieäp aùc thì moät ñôøi thaønh Phaät nhö Thieän Taøi. Giaùo phaùp ba thöøa khuùc chieát, khoù hieåu maø coøn thoâng ñaït, huoáng gì phaùp nhöùt thöøa roõ raøng: chæ caàn hieåu roõ voâ minh laø thaønh Phaät Baát Ñoäng Trí, ñoaïn tröø moïi nghieäp chöôùng, lôïi sanh baèng trí. Dung hôïp bi trí xöùng taùnh phaùp giôùi nhöng khoâng thaáy ngöôøi tu, phaùp chöùng, khoâng nöông töïa laø troïn veïn haïnh Phoå Hieàn. Vôùi ngöôøi trí maïnh meõ khoâng cho ñoù laø vieäc khoù thaønh, vôùi ngöôøi yeáu keùm, coøn voïng tình traûi qua nhieàu kieáp cuõng trôû veà nguoàn chôn. Nhö theá chæ phaùt loøng tin nhoû ñaõ ñöôïc lôïi ích lôùn. Phaàn naøy coù saùu phaùp:

1. Tu möôøi löïc thaéng giaûi cuûa möôøi tín, trong ñoù ngöôøi taïo nghieäp aùc ñoïa ñòa nguïc laø ngöôøi coù haït gioáng tin hieåu, Tyø-loâ-giaù-na phoùng aùnh saùng ñeán ñòa nguïc, chuùng sanh thoaùt khoå sanh leân trôøi, nghe tieáng phaùp töø troáng trôøi, ñaït möôøi ñòa, nhaäp ñònh ly vaán. Ñaây laø ba ñôøi ñaït quaû: (tu thaéng giaûi, ñoïa ñòa nguïc, sanh leân trôøi ñaït möôøi ñòa).
2. Chö thieân ñaït quaû raûi hoa cuùng Phaät, höông thôm ngaøo ngaït, chuùng sanh ngöûi höông aáy, ñoaïn tröø phieàn naõo nghieäp chöôùng, thaønh töïu caên laønh töï taïi.
3. Chuùng sanh thaáy long baùu laø gieo haït gioáng chuyeån luaân vöông, ñaït voâ soá phaùp laønh; giaùo hoùa chuùng sanh.
4. Chuùng sanh thaáy aùnh saùng ñaït ñòa thöù möôøi, thaønh töïu trí saùng, ñuû 10 maét thanh tònh, möôøi yù thanh tònh.
5. Neáu chuùng sanh nghe coù ngöôøi naâng voâ soá coõi nöôùc ñi khaép möôøi phöông nhöng coõi nöôùc khoâng vöôùng tay maø tin hieåu ñöôïc thì seõ thaønh töïu voâ thöôïng boà ñeà, ñaït trí Nhö Lai.
6. Neáu chuùng sanh thaáy ngöôøi naâng voâ soá coõi nöôùc ñi khaép möôøi phöông suoát 80 laàn thì thaønh töïu phöôùc ñöùc saâu roäng cuûa chuyeån luaân vöông. Ñoù laø söï roäng lôùn cuûa loøng tin, taâm thanh tònh, vieäc cuùng döôøng Phaät, ñem lôïi ích cho chuùng sanh. vì caên laønh ñöôïc phaùt sinh töø vieäc hieåu roõ voâ minh laø trí Phaät, chuùng sanh thaáy Phaät thoï sanh, xuaát gia...

Nieát-baøn laø chuùng sanh yeáu keùm, thuoäc quyeàn giaùo. Kinh Hoa Nghieâm daïy: “Chuùng sanh yeáu keùm thaáy Phaät thoï sanh töø thai meï, chuùng sanh trí lôùn thaáy Phaät thoï sanh töø hoa sen”. Kinh Hoa Nghieâm do Phaät Baát Ñoäng Trí thuyeát giaûng khoâng do Phaät thoï sanh Nieát-baøn giaûng. Ngöôøi hoïc ba

thöøa tuy daãn duï phaùp naøy nhöng taâm taùnh khoâng roäng lôùn, khoâng hieåu roõ phaùp naøy, chæ ngöôøi chuyeån quyeàn veà thaät môùi hieåu ñöôïc. Ngöôøi theo quyeàn phaùp khoâng hieåu Thaùnh phaùp, meâ môø traùi lyù, bieát bao giôø thaønh Phaät? Trong ba thöøa cuõng ñuû phaùp nhöùt thöøa, chæ vì ngöôøi laïc meâ môø

140 BOÄ KINH SÔÙ 16

neân khoâng thaáy ñöôïc. Nhö kinh Kim cang Baùt-nhaõ coù caâu: “Kinh naøy thuyeát giaûng cho baäc ñaïi thöøa, toái thöôïng thöøa”. Nhö vaäy quyeàn giaùo ba thöøa chính laø ñaïi thöøa, toái thöôïng thöøa laø nhöùt thöøa. Kinh Phaùp hoa thì ñöa ba veà moät. Long nöõ thaønh Phaät chính laø lyù trí chôn thaät, khoâng phaân bieät thôøi gian, ñoaïn tröø voïng chaáp cuûa ba thöøa. Kieáp soá trong ba thöøa cuõng laø chôn nhö, chæ vì meâ môø voïng chaáp, chuùng sanh ñi ngöôïc phaùp Phaät, boû göông saùng soi göông toái, chaáp dieâm phuø ñaøn laø vaøng. Ñoù khoâng phaûi loãi cuûa baùu vaät, coâng duïng cuûa chuùng khaùc nhau. Ngöôøi tu haønh neân hieåu roõ, ñoaïn tröø chaáp lôùn nhoû, laø ngöôøi, ñuû dieäu duïng. Thöù töï tieán tu: möôøi tín laø nhaân, möôøi Phaät laø quaû, Vaên Thuø, Giaùc Thuû... laø ngöôøi haønh phaùp, coõi kim saéc laø phaùp tu (roõ nhö phaàn möôøi tín). Töø tín vò sanh vaøo nhaø trí Phaät laø möôøi truïï, ñöôïc noùi ôû nuùi Tu di, möôøi ñöùc Phaät teân Nguyeät laø quaû, möôøi Boà-taùt Phaùp Hueä... laø ngöôøi haønh phaùp, möôøi coõi nöôùc teân Hoa laø phaùp tu (roõ nhö phaàn möôøi truïï). Sanh vaøo nhaø Phaät haønh haïnh laø möôøi haïnh, ñöôïc noùi ôû coõi Daï ma. Möôøi ñöùc Phaät teân Nhaõn laø quaû, möôøi Boà-taùt teân Laâm laø ngöôøi tu, möôøi coõi nöôùc teân Hueä laø phaùp tu (roõ nhö phaàn möôøi haïnh). Dung hôïp bi trí lyù söï laø möôøi hoài höôùng ñöôïc noùi ôû coõi Ñaâu suaát. möôøi ñöùc Phaät teân Dieäu laø quaû, möôøi Boà-taùt teân Traøng laø ngöôøi tu, möôøi coõi nöôùc teân Dieäu laø phaùp tu (roõ nhö phaàn möôøi hoài höôùng). Tích taäp troïn veïn coâng ñöùc laø möôøi ñòa, ñöôïc noùi ôû coõi Tha hoùa, laøm cho trí bi cuûa möôøi hoài höôùng theâm saâu roäng neân teân Phaät coõi nöôùc gioáng möôøi hoài höôùng. Khoâng coù nhöõng vieäc vua coõi Tha hoùa thaáy Phaät, trang nghieâm baûo toøa nghinh ñoùn Phaät. Vì phaùp möôøi ñòa cuõng laø phaùp cuûa möôøi hoài höôùng, chæ coù thaønh thuc hay chöa thaønh thuïc maø thoâi. Thieän tri thöùc cuûa möôøi ñòa nhö tröôùc. Troïn veïn haïnh ñöùc, töï taïi lôïi sanh laø ñòa möôøi moät, ñöôïc noùi ôû coõi Thieàn thöù ba (roõ nhö kinh Anh laïc). Trong kinh naøy, Phaät daïy chuùng sanh bieát Phaät noùi kinh Hoa Nghieâm ôû coäi boà ñeà luùc thaønh chaùnh giaùc. Ñòa möôøi moät laø vò Boà-taùt coøn moät ñôøi thaønh Phaät, vieân maõn haïnh Phoå Hieàn, ñòa 12 laø Nhö Lai. Ma Da laø thieän tri thöùc cuûa ñòa möôøi moät. möôøi ñòa duøng trí haønh bi vieân maõn haïnh nguyeän neân thieän tri thöùc laø nöõ daï thaàn. Ñòa möôøi moät töø bi haønh trí, taïo lôïi ích cho chuùng sanh neân gaëp meï Phaät. vieân maõn haïnh ñöùc, thaønh töïu quaû Phaät (11 phaåm töø phaåm möôøi ñònh...) Nhö Lai xuaát hieän laø vieäc Thieän Taøi gaëp Di Laëc. Boà-taùt moät ñôøi thaønh Phaät nhö Thieän Taøi. Trong laàu gaùc, Thieän Taøi thaáy roõ haïnh nguyeän ba ñôøi quaù khöù thaáy ñaïo tu haønh, hieän taïi ñaït quaû, töông lai thò hieän thaønh chaùnh giaùc. Boà-taùt khoâng boû töôùng ba ñôøi, hieåu roõ ba ñôøi laø moät, duøng trí tuøy thuaän theá tuïc, ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Trong phaùp chôn nhö

khoâng coù phaùt taâm, tu haønh kieán taïo, khoâng ñaït quaû hieän taïi, khoâng thò hieän thaønh chaùnh giaùc ôû ñôøi sau, vì ba ñôøi vaø taâm ñeàu khoâng. Khoâng an laäp, khoâng nöông töïa, khoâng nôi choán laø thôøi gian thaønh Phaät. Neáu thaáy coù phaùt taâm, thò hieän thaønh Phaät laø coøn tình thöùc sanh dieät, khoâng phaûi phaùt taâm. Vì theá tín taâm, quaû Phaät, haïnh Phoå Hieàn ñeàu khoâng ngoaøi ñieän Phoå Quang minh. Di Laëc cho Thieän Taøi gaëp Vaên Thuø laø quaû gioáng nhaân. Thieän Taøi nghó ñeán Vaên Thuø laïi nghe thaáy Phoå Hieàn vì nhaân chaùnh giaùc laø quaû haïnh. Trong caûnh giôùi trí ñuû voâ soá. Nhö phaàn keä cuûa Vaên Thuø: “Saùt na quaùn saùt voâ soá kieáp, khoâng ñeán khoâng ñi cuõng chaúng döøng, vì theá hieåu roõ vieäc ba ñôøi, vöôït treân phöông tieän ñuû möôøi löïc”. Haønh haïnh Phoå Hieàn, thöôøng ôû trong ñôøi ñm laïi lôïi ích cho chuùng sanh, khoâng bò voïng tình troùi buoäc. Ñoù laø vieäc Thieän Taøi nghó ñeán Vaên Thuø laïi nghe thaáy Phoå Hieàn, thaønh quaû Phaät, haønh haïnh Phoå Hieàn. Haïnh Phoå Hieàn cuõng khoâng ngoaøi trí saùng, khoâng nöông töïa, haøng môùi phaùt taâm, quaû Phaät, haïnh ñöùc ñeàu coù töø trí aáy. Nhö Lai khoâng ra khoûi, khoâng chìm ñaém: quaû Phaät trong phaùp giôùi. Phaùp moân cuûa saùu vò: Vaên Thuø vaø thieän tri thöùc. Baûo toøa vaø nôi thuyeát phaùp: coù ba yù: nôi thuyeát phaùp, nôi phoùng aùnh saùng, baûo toøa. Nôi thuyeát phaùp coù 11:

Döôùi coäi boà ñeà beân bôø soâng Hy lieân caùch Öu-laâu-taàn-loa-ca kieáp naêm daëm. Ñoù laø phaùp taéc hoùa ñoä chuùng sanh theo theá gian. Veà quaû Phaät, khoâng coù vieäc aáy. Nhö Lai laø trí theå cuøng khaép, khoâng ñeán ñi, tuøy thuaän hieän thaân. Ñaây laø phaàn Nhö Lai neân quaû khuyeân chuùng sanh tu taäp.

■