**TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN QUYEÅN 27**

Ñòa Baát ñoäng coù naêm phaàn nhö tröôùc.Teân: Baát ñoäng. Boà-taùt vaøo ñôøi baèng trí khoâng duïng coâng, khoâng laøm nhöng laøm taát caû. Phaùp tu ñòa naøy haønh nguyeän Ba-la-maät. Trí hueä taêng tröôûng. Vì theå trí voán thanh tònh vaø ñöôïc söï hoã trôï cuûa nguyeän neân caøng töï taïi. Neáu thieáu nguyeän, trí aáy laø trí cuûa nhò thöøa. Nhôø nguyeän löïc neân khoâng ñình treä. Vò naøy ñöôïc ba söï gia hoä, vaø baûy laàn khuyeân cuûa Phaät ñeå nhôù nguyeän xöa, phaùt huy coâng duïng cuûa trí, tuøy thuaän taâm bi, thaønh töïu trí bi khoâng taïo taùc. Ñòa baûy thaønh töïu trí vaøo ñôøi coøn duïng coâng. Vò naøy thaønh töïu trí vaøo ñôøi nhöng khoâng duïng coâng. Song trí vi dieäu aáy vaãn chöa ñöôïc töï taïi neân caàn taêng tröôûng. Bieåu phaùp: Thieän Taøi gaëp thieän tri thöùc trong ñaïo traøng naøy vì ñòa taùm töï taïi, töông hôïp trí chôn nhö khoâng taïo taùc. (Trung: Kheá hôïp lyù trí. Ñaïo Traøng: lyù khoâng phaân bieät trong ngoaøi, mình ngöôøi.) Thieân tri thöùc teân Ñaïi nguyeän tinh taán löïc cöùu hoä nhöùt thieát chuùng sanh, duøng nguyeän löïc ñoä thoaùt chuùng sanh. Ñòa baûy töø bi haønh trí neân khoù thaønh. Vò naøy töø trí haønh bi neân deã thaønh. Theå trí roäng lôùn tuøy caên hieän thaân nhö vang theo tieáng. Trí aáy tuy khoâng suy xeùt, khoâng taïo taùc, nhöng hôïp vôùi taâm mong muoán cuûa chuùng sanh. Toøa sö töû Phoå hieän... taâm bi ñoä sanh laø cung. Trí tuøy thuaän hieän thaân laø ñieän. Trí khoâng tònh nhieãm laø ma ni. Tuøy thuaän tònh nhieãm, khoâng duïng coâng nhöng cöùu hoä moïi loaøi laø vöông. Löôùi phuû treân toøa: Trí tuøy thuaän thuyeát giaûng laø löôùi. Trí khoâng theå taùnh hieän ñuû moïi phaùp khoâng duïng coâng laø ma ni. Ñoù laø möôïn quaû laøm nhaân khuyeân chuùng sanh bieát quaû. Giaùc phaùp ñòa taùm laø phaùp tu haønh. Daï thieân laø ngöôøi tu. Ñaïi naøy ñaït giaûi thoaùt töï taïi baèng trí khoâng duïng coâng. Baûy ñòa tröôùc tu taäp caû phaùp höõu vi, voâ vi. Vò naày vieân maõn caû hai phaùp aáy. Ñòa 10 troïn veïn möôøi löïc, 18 phaùp baát roäng. Nghóa Vaên: Nghóa phaåm: 11 ñoaïn.

1. (22 haøng Keä) nghe phaùp, chö thieân vui veû cuùng döôøng, khen

ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät.

1. (2 haøng Keä) thænh thuyeát phaùp ñòa taùm.
2. (10 haøng) tu pheùp ñòa taùm nhaäp voâ sanh nhaãn.
3. (17 haøng) Boà-taùt ñaït trí khoâng duïng coâng.
4. (40.5 haøng) Phaät baûy laàn khuyeân Boà-taùt.
5. (59 haøng) Boà-taùt bieát roõ caùc phaùp, töï taïi ñoä sanh.
6. (7 haøng) Ñaït möôøi phaùp töï taïi khoâng loãi laàm.
7. (6.5 haøng) ñuû 10 teân.
8. (10.5 haøng) Vaøo caûnh giôùi Phaät, ñöôïc Phaät uûng hoä, phaïm Vöông.

Ñeá Thích, Töù Thieân Vöông haàu haï, haøng phuïc ma quaân.

1. (32.5 haøng) söï hieåu bieát vaø thoï chöùc cuûa Boà-taùt.
2. (44 haøng Keä) nhaéc laïi phaùp treân. Nghóa Vaên: hieåu roõ taùnh caùc phaùp laø roãng laëng, ñaït voâ thanh nhaãn (baûy ñòa tröôïc ñaït thuaän nhaãn).

Ñoaïn boán phaân thaønh boán phaàn:

1. (5.5 haøng) Boà-taùt ñoaïn voïng töôûng, luoân tònh tònh, ñònh nhò thöøa khoâng saùnh ñöôïc;
2. (8 haøng) baûy ñòa tröôùc chöa ñaït trí khoâng duïng coâng;
3. (2 haøng) duï leân coõi phaïm thieân khoâng coøn phieàn naõo coõi duïc;
4. (1.5 haøng) Taâm Boà-taùt, Phaät, Boà Ñeà, Nieát-baøn chöa hieån hieän. Thinh Vaên, bích chi Phaät khoâng sanh ñöôïc vì haøng nhò thöøa chaùn coù chöùng khoâng. Boà-taùt naøy troïn veïn hai haïnh coù khoâng, töï taïi khoâng duïng coâng, khoâng tranh luaän, luoân tòch dieät. Ñòa naêm troïn veïn hai haïnh coù khoâng, ñòa saùu thaønh töïu trí ba khoâng; ñòa baûy vieân maõn haïnh töø bi, ñòa taùm ñaït trí khoâng duïng coâng, töï taïi ñoä sanh. Nhö Tyø kheo ñaït thaàn thoâng töï taïi: ñaït ñònh vöôùt khoûi ba coõi, khoâng phaân bieät töø ñònh vi dieäu hieän saùu thoâng. Teân saùu thoâng naøy tuy gioáng vôùi saùu thoâng Boà-taùt coõi ñònh ôû phöông khaùc. Boà-taùt nhöùt thöøa bieát moïi caûnh giôùi töø moät loã chaân loâng. ba thöøa chöùng laäu taän thoâng thöôøng. Boà-taùt nhöùt thöøa ñoaïn duïc, khoâng chöùng laäu taän thoâng. Saùu thoâng cuûa ba thöøa coøn haïn cheá, möôøi thoâng cuûa nhöùt thöøa laø voâ haïn (roõ nhö phaåm möôøi thoâng). Kinh Tònh Danh cheùp: Tuy haønh saùu thoâng nhöng khoâng ñoaïn laäu hoaëc vì trí töï taïi. Thaàn thoâng ba thöøa coøn ñeán ñi nhö caâu: muoán trôû veà boån quoác. Thaàn thoâng cuûa nhöùt thöøa thuoäc lyù trí cuõng khaép caùc coõi, tuøy vaät öùng hieän khoâng ñeán ñi qua laïi. Boà-taùt naøy khoâng chöùng laäu taän thoâng vì soáng trong caûnh giôùi trí khoâng thaáy hoaëc hay khoâng laäu hoaëc, khoâng laáy boû, töï taïi nhö phaùp giôùi, haønh moïi haïnh. Ba thöøa coøn chaùn thích laáy boû. Baûy ñòa tröôùc coøn tu hoïc nhö ngöôøi chöa tænh moäng. Ñòa taùm nhö ngöôøi tænh moäng neân taát caû ñeàu khoâng, töï taïi vôùi trí. Ñoaïn naêm phaân thaønh 12 phaàn:
5. Phaät töû... phaùp nhaãn: caùc ñöùc Phaät xuaát hieän, khuyeân tu 18 phaùp

baát roäng cuûa Phaät.

1. Thieän nam töû... chuùng sanh: caùc ñöùc Phaät khen ngôïi söï ñaït phaùp voâ sanh nhaãn thoä ñoä chuùng sanh cuûa Boà-taùt.
2. (2 haøng) caùc ñöùc Phaät khuyeân Boà-taùt nhôù laïi boån nguyeän ñoä

sanh.

1. (2,5 haøng) caùc ñöùc Phaät khuyeân Boà-taùt an truï nôi phaùp taùnh.
2. (2,5 haøng) Phaät khuyeân Boà-taùt tu taäp phöôùc hueä, thuyeát giaûng

caùc phaùp.

1. (3,5 haøng) Phaät khuyeân Boà-taùt tu voâ soá phaùp.
2. (1,5 haøng) Phaät khuyeân Boà-taùt thoâng ñaït caùc phaùp. 22,5 haøng keä tröôùc ñuû 3 phaùp gia hoä vaø 7 laàn khuyeân (nhö tröôùc).
3. (2 haøng) Phaät gia hoä ñeå Boà-taùt haønh voâ soá haïnh.
4. (7 haøng) ñaït trí vi dieäu.
5. (5 haøng) thaønh töïu voâ soá haïnh cuûa thaân ngöõ yù.
6. (3 haøng) Duï vöôït bieån baèng thuyeàn lôùn.
7. (4 haøng) vöôït bieån baèng thuyeàn lôùn khoâng duïng coâng. Trang naêm vò, vò naøo cuõng ñöôïc sö gia hoä vaø khuyeân nhuû cuûa Phaät. ÔÛ ñaây, Phaät khuyeân Boà-taùt tu taäp, thaønh töu trí khoâng duïng coâng, laõnh thoï phaùp Phaät. Nhö ôû ñôøi vua hieàn, roàng phöôïng xuaát hieän. Boà-taùt naøy ñuû trí khoâng duïng coâng neân caûm öùng ñeán caùc ñöùc Phaät. Thieän nam töû! Nhaãn naøy thuaän phaùp Phaät: nhaãn naøy laø taùnh trí cuûa caùc ñöùc Phaät. Thieän nam töû! Ta ñuû möôøi löïc, boán voâ uùy, oâng chöa ñaït 18 phaùp baát roäng. Khuyeân Boà-taùt tieán tu ñaït trí Nhö Lai khoâng chaáp. (18 phaùp baát roäng, boán voâ uùy... nhö tröôùc). Ca la phaàn: moãi sôïi loâng treân ngöôøi laø moät phaàn trong traêm phaàn hoaëc laø moät phaàn trong 16 phaàn. ÔÛ AÁn, 16 phaàn laø moät thaêng. Vì theá trí cuûa caùc vò tröôùc khoâng saùnh ñöôïc moät phaàn nhoû nôi theá cuûa vò naøy. Öu ba ni sa ñaø phaàn: öu ba: caän; sa ñaø: ñoái. Söï lôïi sanh cuûa ñòa naøy thì caùc ñòa tröôùc khoâng saùnh ñöôïc moät phaàn nhoû veà theå taùnh, giaùo phaùp caùc vò laø moät, nhöng veà söï tu taäp phaûi coù thöù töï ñeå keû haäu hoïc bieát ñöôïc höôùng ñi. Ñoaïn saùu phaân thaønh taùm phaàn.
8. (4 haøng) duøng trí vi dieäu quaùn saùt nhaân cuûa söï thaønh hoaïi theá-

gian.

thaân.

1. (2 haøng) töôùng cuûa boán ñaïi.
2. (7 haøng) töôùng sai khaùc.
3. (2,5 haøng) töôùng thaønh hoaïi cuûa ba coõi.
4. (7,5 haøng) quaùn söï sai khaùc cuûa chuùng sanh, tuøy thuaän hieän
5. (12 haøng) hieän thaân ñoä sanh.
6. (10,5 haøng) töï taïi ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh.
7. (12,5 haøng) thaân töôùng sai khaùc.

Sôû haønh caûnh: trí sai bieät. Töø trí caên baûn quaùn töôùng theá gian: quaùn töôùng thaønh hoaïi cuûa trôøi ngöôøi, ñeàu do nghieäp, khoâng thöôøng coøn. Töø söï khoâng phaân bieät, chuùng sanh thaáy coù thoï, yeåu, nhanh, chaäm. Taát caû ñeàu khoâng thaät. Töôùng cuûa ñaát: töôùng nhoû: moät haït buïi; töôùng lôùn: cuõng laø moät haït buïi. Vì haït buïi khoâng theå taùnh neân lôùn nhoû laø moät, nhö trong moät loã chaân loâng coù ñuû voâ soá caûnh giôùi. Töôùng cuûa nöôùc, gioù, löûa: theo luaän Caâu Xaù: veà khí theá gian, phong luaân ôû döôùi cuøng, roäng lôùn khoâng theå ño löôøng ñöôïc. Beà daøy baèng 16 öùc do tuaàn, treân phong luaân laø thuûy luaân daøy baèng 11 öùc hai vaïn ba ngaøn boán traêm naêm möôi do tuaàn, nöôùc keát thaønh kim loaïi. Treân ñoù laø nôi ôû. Kinh Laêng Giaø cheùp: huaân taäp voïng töôûng sanh trong coõi nöôùc, thaáy bieát voïng töôûng sanh trong coõi löûa, ñoaïn tröø voïng töôûng sanh trong coõi ñaát, chaïy theo voïng tuoång sanh trong coõi gioù. Ñoaïn aùi khoâng bò naïn nöôùc, ñoaïn chaáp khoâng bò naïn löûa, ñoaïn phaân bieät khoâng bò naïn gioù. Coõi thieàn thöù hai khoâng bò naïn nöôùc... nhö tröôùc. Boà-taùt bieát roõ taát caû. Trong moãi ñaïi coù bao nhieâu vi traàn? Ngöôøi ñôøi duøng laân hö traàn... ñeå ño löôøng. Boà-taùt naøy duøng maét trí ñeå ño neân bieát töôùng lôùn nhoû thaønh hoaïi cuûa coõi nöôùc. Boán chuùng Baø-la- moân... nhö tröôùc. Boà-taùt bieát thaân chuùng sanh laø bieát thaân nghieäp baùo. Thaân coõi nöôùc. Thaân chuùng sanh laø coõi nöôùc. Thaân ngöôøi laø coõi nöôùc cuûa voâ soá vi truøng. Thaân taäp nghieäp: thaân do nghieäp taïo. Thaân phieàn naõo: thaân chuùng sanh trong ba coõi. Saéc thaân: chuùng sanh coõi saéc. Thaân Nhö Lai ñuû möôøi thaân boà ñeà: Nguyeän thaân: thaân do nguyeän löïc; Hoùa thaân: thaân tuøy thuaän chuùng sanh; Löïc thaân: thaân cuûa möôøi löïc; Töôùng haûo thaân: thaân do phöôùc ñöùc; Oai theá thaân: thaân haøng phuïc keû ngaïo ma- ïng; YÙ sanh thaân: thaân tuøy söï mong muoán cuûa chuùng sanh; Trí thaân: thaân bieát caùc phaùp; Tri trí thaân: hieåu roõ trí mình ngöôøi. Thieän tö löôïng töôùng: bieát baèng trí, khoâng tình thöùc. Nhö thaät quyeát traïch töôùng: töø trí caên baûn khôûi trí sai bieät. Quaû haønh sôû nhieáp töôùng: töø trí caên baûn haønh haïnh Phoå Hieàn. Theá gian xuaát theá gian sai bieät töôùng. Hieån hieän trí chôn tuïc. Tam thöøa sai bieát töôùng: nhò thöøa thích tònh tòch, Boà-taùt sanh veà coõi tònh, Boà- taùt giöõ hoaëc ñoä sanh. Coäng töôùng: töôùng khoâng sanh cuûa ba thöøa. Baát coäng töôùng: ñuû hay khoâng ñuû töø bi. Coäng töôùng: trí Nhö Lai maø phaøm Thaùnh ñeàu coù. Baát coäng töôùng: meâ ngoä. Xuaát ly töôùng: Ba thöøa. Phi xuaát ly töôùng: phaøm phu. Nhöùt thöøa khoâng thuoäc hai töôùng treân. Höõu hoïc töôùng: Boà-taùt töø ñòa baûy trôû veà tröôùc. Voâ hoïc töôùng: Boà-taùt ñòa taùm trôû veà sau. Phaùp thaân bình ñaúng töôùng: caùc phaùp khoâng töï taùnh. Baát

hoaïi töôùng: caûnh giôùi cuûa trí. Tuøy thôøi tuøy tuïc giaû danh sai bieät töôùng: hoùa thaân tuøy sôû thích chuùng sanh. Chuùng sanh phi chuùng sanh phaùp sai bieät töôùng:höõu tình, voâ tình. Phaät phaùp taêng sai bieät töôùng: Thanh Vaên, Duyeân Giaùc, Boà-taùt coõi tònh, Boà-taùt nhöùt thöøa, töôùng Phaät tuøy khaû naêng chuùng sanh. Xöù khoâng thaân voâ löôïng töôùng: töø phaùp thaân khôûi trí haønh moïi haïnh. Chu bieán töôùng: phaùp thaân, trí thaân, haïnh, saéc töôùng. Voâ hình voâ dò töôùng: cuøng theå taùnh. Voâ bieán töôùng: phaùp thaân trí thaân vöôït treân söï hieåu bieát cuûa voïng tình. Hieån hieän saéc thaân töôùng: saéc thaân khoâng theå taùnh, töï taïi hieän khôûi baèng trí khoâng nöông töïa. Taát caû ñeàu laø coâng duïng töï taïi cuûa trí Boà-taùt.

Ñoaïn baûy phaân thaønh ba phaàn:

1. (2,5 haøng) Boà-taùt thaønh töïu trí thaân, ñaït möôøi phaùp töï taïi;
2. (1,5 haøng) ñaït boán trí töï taïi;
3. (6,5 haøng) Boà-taùt tu taäp phaùp Phaät baèng söï thanh tònh cuûa ba ngjieäp tuøy trí Baùt-nhaõ. Maïng töï taïi: töï taïi vaøo sanh töû baèng trí khoâng sanh dieät. Taâm töï taïi: laøm moïi vieäc baèng trí khoâng voïng nieäm. Ñoaïn taùm nhö Kinh Nhöùt thieát chuûng: trí tu taäp gia haïnh. Trí caên baûn khoâng duïng coâng vaø trí duïng coâng laø moät. Trí hieän tieàn: trí töï taïi hieån hieän. Töø caâu Boà-taùt naøy... trí khoâng duïng coâng: laøm moïi vieäc mhöng khoâng loãi laàm vì trí khoâng phaân bieát chuû theå ñoái töôïng. Ñoaïn chín nhö Kinh Ñoàng chôn ñòa: theá gian khoâng löôøng bieát ñöôïc. Baûy ñòa tröôùc coù tu haønh coù giaùo hoùa, thuoäc trí theá gian. Ñòa taùm hieän trí khoâng duïng coâng laø trí nhaäp chôn nhö cuûa keû sô hoïc. Vì sanh ñòa: khoâng loãi laàm, ñoaïn tröø giaùc quaùn baèng khoâng giaùc quaùn, sanh trong trí khoâng duïng coâng. Ñoaïn 10 phaân thaønh hai phaàn:
4. (5, 5 haøng) Boà-taùt nhaäp caûnh giôùi Phaät, caûm ñoäng chö thieân.
5. (5 haøng) nhaäp trí khoâng duïng coâng cuûa nhöùt thöøa, ñaït thaàn thoâng töï taïi. Thöôøng ñöôïc Nhö Lai uûng hoä. Chö Phaät luoân hoä nieäm chuùng sanh. Hoä nieäm coù ba: hoä nieäm chuùng sanh coõi khoå chöa phaùt taâm, hoä nieäm chuùng sanh ñang phaùt taâm tu hoïc, hoä nieäm Boà-taùt ñaït trí khoâng duïng coâng ñeå Boà-taùt töï taïi. Ñeá Thích Phaïm Vöông haàu haï coù ba yù: hoä veä chuùng sanh, hoä veä ngöôøi phaùt taâm, hoä veä baäc ñaït trí khoâng duïng coâng vaø Phaät. Hoä veä coù hai caùnh: töø bi che chôû, toân kính. Moãi thaân ñuû voâ soá thaàn thoâng: Baûy ñòa tröôùc chöa ñuû thaàn thoâng, vò naøy ñuû thaàn thoâng töï taïi. Thaàn thoâng cuûa baûy ñòa tröôùc coù töø nguyeän. Thaàn thoâng vò naøy coù töø trí khoâng taïo taùc. Khoâng tu taäp. Khoâng taïo taùc neân phoùng aùnh saùng: ñoaïn tröø hoaëc chöôùng saùng suoát, töï taïi. Nhaäp phaùp giôùi voâ ngaïi: khoâng chaáp, tuøy trí khoâng chöôùng ngaïi. Ñoaïn 11 phaân thaønh boán phaàn:
6. (13,5 haøng) vieäc gaëp Phaät cuûa Boà-taùt vaø döï luyeän vaøng.
7. (6,5 haøng) Boà-taùt phoùng aùnh saùng haønh moïi haïnh, taêng tröôûng nguyeän Ba-la-maät.
8. (7 haøng) Boà-taùt laõnh thoï chöùc vò, haønh caùc phaùp Ba-la-maät ñeàu vì Tam baûo.
9. (5,5 haøng) Boà-taùt duøng trí khoâng duïng coâng tinh taán tu taäp ñònh nguyeän, hieän voâ soá Boà-taùt baïn. Ñoaïn 12 nhö Kinh.

Ñòa Thieän Hueä cuõng coù naêm phaàn. Teân: Thieän Hueä: haïnh nguyeän cuûa vò naøy nhö truï thöù chín. Caùc vò thöù chín ñeàu laø phaùp sö, bieát roõ caùc phaùp. Boà-taùt naøy chyeân tu löïc Ba-la-maät. Bieåu phaùp: Thieän Taøi gaëp thaàn Dieäu Ñöùc vieân maõn trong röøng Laâm tyø ni coõi Dieâm Phuø ñeà. Boà-taùt thuyeát giaûng voâ soá giaùo phaùp baèng trí vi dieäu nhö röøng che maùt. Vöôøn röøng: trí hieåu bieát khoâng ngaên ngaïi. Laâm tyø ni: löu di ni: laïc thaéng vieân quang: trí hueä phaùp laïc cuûa vò naøy thanh tònh, saùng suoát. Duøng trí tröø phieàn naõo ñaït phaùp laïc Dieäu Ñöùc vieân maõn: trí vieân maõn cuûa phaùp sö. Baûo thoï: haïnh cuûa phaùp sö. Laâu caùc: trí hueä cao sieâu, chieáu soi khoâng ngaên ngaïi, trang nghieâm trí hueä baèng haïnh thuyeát phaùp ñoä sanh. Boà- taùt naøy ñaït giaûi thoaùt trí hueä vieân maõn. Nghóa Vaên. Nghóa phaåm: Baûy ñoaïn:

1. (26 haønh keä) nghe phaùp ñòa 8 ñaïi chuùng vui veû cuùng döôøng khen ngôïi thænh thuyeát phaùp ñòa chín.
2. (62,5 haøng) tu phaùp ñòa chín höôùng taâm chaùnh truï, bieát moïi

phaùp. phaùp.

1. (36,5 haøng) Boà-taùt duøng boán trí voâ ngaïi thuyeát giaûng giaùo
2. (28,5 haøng) Boà-taùt ñaït voâ soá phaùp toång trì töï taïi.
3. (16,5 haøng) Boà-taùt duøng moät ngoân ngöõ thuyeát giaûng voâ soá phaùp

vui loøng chuùng sanh.

1. (29,5 haøng) Boà-taùt gaëp Phaät, cuùng döôøng, laõnh thoï chöùc vò.
2. (48 haøng keä) nhaéc laïi phaùp treân. Nghóa Vaên. Ñoaïn moät phaân thaønh hai phaàn:
3. (25 haøng keä) ñaïi chuùng nghe phaùp vui veû cuùng döôøng.
4. (coøn laïi) thænh thuyeát phaùp ñòa chín. Ñoaïn hai phaân thaønh 14 phaàn:
5. (6,5 haøng) höôùng nhaäp ñòa chín.
6. (4 haøng) Boà-taùt ñòa chín bieát möôøi phaùp cuûa chuùng sanh.
7. (3 haøng) Boà-taùt bieát 11 röøng phieàn naõo cuûa chuùng sanh.
8. (4 haøng) Boà-taùt bieát möôøi töôùng sai khaùc.
9. (4,5 haøng) Boà-taùt bieát roõ taùm vaïn boán ngaøn phieà naõo.
10. (5 haøng) bieát töôùng cuûa caùc nghieäp.
11. (4,5 haøng) töôùng sai khaùc cuûa chuùng sanh.
12. (1,5 haøng) Bieát phaùp giaûi thoaùt.
13. (6 haøng) töôùng tuøy mieân cuûa chuùng sanh.
14. (5 haøng) bieát töôùng thoï sanh.
15. (5 haøng) bieát taäp nhieãm.
16. (4 haøng) bieát ñuùng sai.
17. (2 haøng) bieát taát caû phaùp.
18. (4,5 haøng) Ñoä sang baèng 4 thöøa.

Phaàn moät: ñaïi taùm nhaäp lyù trí khoân duïng coâng, höôùng ñeán chöùng nhaäp möôøi löïc voâ uùy khoâng duïng coâng cuûa Phaät. Tu taäp trí Nhö Lai: ñòa taùm; chín chöa ñaït coâng duïng töï taïi cuûa Phaät. Nhaäp phaùp bí maät cuûa Nhö Lai: khoâng suy xeùt, tu taäp nhöng khoâng chaáp, öùng hôïp taát caû. Quaùn saùt taùnh cuûa trí vi dieäu: theå cuûa trí caên baûn saùng suoát, voán khoâng nöông döøng, tuøy chuùng sanh hieän coâng duïng. Thanh tònh caùc ñònh: trí khoâng nöông töïa tuøy vaät hieän coâng duïng. Ñuû thaàn thoâng trí hôïp caên taùnh: Thaàn; khoâng ñi laïi nhöng hieän khaép möôøi phöông: thoâng. Trí taùnh ñuû coâng duïng nhöng khoâng hình töôùng laø thaàn. Taùnh khoâng nhöng bieát taát caû laø thoâng. Ñuû trí nhöng khoâng sanh töû laø thaàn. Phaùp giôùi dung nhieáp moät nhieàu laø thoâng. Boà-taùt bieát phaùp thieän baát thieän voâ kyù: bieát haïnh nghieäp cuûa chuùng sanh. Phaùp thieän coù 13. Phaùp baát thieän coù boán, voâ kyù coù hai: naêm thöùc vaø thöùc taùm trong taùm thöùc thuoäc voâ phuù voâ kyù, thöùc saùu, baûy thuoäc höõu phuù voâ kyù: oai nghi, coâng xaûo, bieán hoùa, dò thöïc. Nhö vieäc coù oai nghi khoâng oai nghi, kheùo leùo khoâng kheùo leùo cuûa ñôøi thöôøng ñeàu do coù hay khoâng coù chaùnh nieäm. Bieán hoùa cuõng theá. Ñôøi naøy taïo nghieäp, thoï quaû ñôøi sau laø dò thuïc. Boán voâ kyù naøy thuoäc phaùp xuaát theá. Phaùp höõu laäu voâ laäu: ba coõi laø höõu laäu. Phaùp vöôït ba coõi laø voâ laäu. Phaùp vöôït ba coõi cuûa ba thöøa laø höõu laäu, Trí saùng cuûa Phaät thöøa laø voâ laäu. Phaùp theá xuaát theá: Ba thöøa laø phaùp xuaát theá. Phaøm phu laø phaùp theá gian. Nhöùt thöøa khoâng thuoäc theá xuaát theá. Vì tuøy thuaän theá gian nhöng ñuû haïnh Phoå Hieàn. Phaùp suy löôøng ñöôïc vaø phaùp khoângsuy löôøng ñöôïc. Ba coõi laø phaùp suy löôøng ñöôïc. Ba thöøa cuõng theá. Caûnh giôùi nhöùt thöøa laø phaùp khoâng suy löôøng ñöôïc, tòch duïng töï taïi. Phaùp ñònh baát ñònh: thieàn cuûa hai coõi treân khoâng phaûi laø ñònh chôn thaät vì coù sanh dieät. Ñònh tòch dieät cuûa ba thöøa cuõng vaäy vì coù laáy boû. Thieàn cuûa phaùp giôùi nhöùt thöøa tòch duïng töï taïi. Phaùp phaøm phu laø phaùp baát ñònh. Caùc ñöùc Phaät laø phaùp ñònh. Phaøm, Thaùnh ñeàu khoâng taùnh phaùp ñònh, khoâng

nöông töïa. Phaùp Thanh Vaên, Ñoäc Giaùc: gheùt khoå vaø nhaân cuûa khoå, tu ñaïo vaø Nieát-baøn, hieåu phaùp duyeân sanh, nhaäp taùnh khoâng sanh, ñoaïn bi trí, vöôït koûi söï troùi buoäc cuûa theá gian. Phaùp haïnh cuûa Boà-taùt: haønh saùu Ba-la-maät, giöõ hoaëc ñoä sanh hay sanh veà coõi tònh. Phaùp haïnh cuûa Nhö Lai: trí caên baûn maø taát caû chuùng sanh ñeàu ñuû. Phaùp höõu vi: trôøi ngöôøi ba coõi, ba thöøa, baäc ñaït voâ laäu ñeàu laø höõu vi, ñuû tònh ueá. Phaùp voâ vi: trí Nhö Lai. Boà-taùt bieát taâm chuùng sanh: taát caû phieàn naõo ñeàu do taâm sinh, khoâng taâm thì khoâng phieàn naõo. Trí lôùn nhö röøng che chôû chuùng sanh. Röøng raäm phieàn naõo: khoâng hieåu taùnh duyeân sanh cuûa phaùp giôùi neân taïo voâ soá phieàn naõo. Khi ñaït trí, taát caû phieàn naõo ñeàu thaønh röøng coâng ñöùc. Phieàn naõo tuøy mieân: duïc, saân, giaän, aùi, maïn, voâ minh, nghi, thuoäc kieán ñaïo. Baûy phieàn naõo naøy luoân che laáp taâm trí. Röøng thoï sanh: Moät saùt na soáng cheát taùm traêm laàn. Röøng taäp nhieãm: möôøi truïï... möôøi ñòa ñaït moät phaàn trí sanh trong nhaø Phaät, ñoaïn tröø phieàn naõo thoâ cuûa ba coõi. möôøi ñòa daàn ñoaïn chuûng töû nhieãm oâ. (möôøi ñòa quaùn phaùp ñoaïn phieàn naõo nhö tröôùc). Tam truï sai bieät: taát caû phieàn naõo cuûa ba caên baát thieän. Taïp khôûi töôùng: caûnh giôùi cuûa taâm; toác chuyeån töôùng: sanh dieät voâ thöôøng; Baát hoaïi töôùng: theá gian voâ thöôøng laø töôùng hoaïi, khoâng coù töôùng thaønh thì khoâng coù töôùng hoaïi. Ñoù laø töôùng bình ñaúng cuûa theá gian xuaát theá gian. Voâ hình chaát töôùng: töôùng khoâng cuûa caùc phaùp. Voâ bieân teá töôùng: voïng töôûng khoâng giôùi haïn. Cöõu vieãn tuøy haønh töôùng: phieàn naõo khoâng ñaàu cuoái, luoân chaïy theo voâ minh. Voâ bieân daãn khôûi töôùng: 12 duyeân nhö tröôùc. Mieân phieàn naõo: Baûy phieàn naõo nhö tröôùc. Khôûi phieàn naõo: möôøi söû 10 trieàn. ( vieäc ñoaïn phieàn naõo cuûa caùc vò nhö tröôùc). Mieân khôûi nhöùt nghóa töôùng: theå khoâng hai. Khoâng hieåu trí chôn thaät neân taïo voâ soá phieàn naõo, taát caû ñeàu moät theå. Töông öng khoâng töông öng vôùi taâm: taâm caûnh hoøa hôïp laø töông öng. Tuøy thuù thoï sanh nhi truï töôùng: thoï sanh theo phieàn naõo. Töôùng sai bieät cuûa ba coõi: chuùng sanh ba coõi chaáp caûnh giôùi cuûa mình. Taát caû ñeàu do aùi. Quaù hoaïn töôùng: söï thoï sanh ba coõi ñeàu do boán phieàn naõo. (möôøi söû 5 uaån ñan caøi nhö tröôùc). Höõu bieåu thò töôùng: coù nghieäp nhaân. Sanh laø nhaân, taâm chaáp caùc phaùp thaáy nghe... taïo nghieäp, hoaëc coù ngoaøi nghieäp nhaân. Voâ bieåu thò töôùng: nghieäp cuûa taâm. Töôùng sanh khôûi cuøng taâm: nghieäp do taâm khôûi, taâm laø nghieäp. Quaû cuûa nghieäp laø aûnh töôïng cuûa taâm. Taâm khoâng, caûnh maát, nhaân hoaïi. Thöù ñeä taäp quaû baát thaát töôùng: khoâng hieåu töï taùnh neân taïo nghieäp, tuy ngöôøi taïo nghieäp khoâng nhôù nhöng quaû cuûa nghieäp khoâng maát. Khi chaùnh trí hieån hieän, bieán nghueäp thaønh coâng duïng cuûa trí thì khoâng coøn quaû cuûa nghieäp. Höõu baùo voâ baùo töôùng: chuùng sanh ba coõi, nhò thöøa, Boà-

taùt coõi tònh ñeàu laø töôùng coù baùo. Quaû Phaät cuûa nhöùt thöøa khoâng thuoäc tònh nhieãm neân laø voâ baùo, chæ tuøy sôû thích cuûa chuùng sanh hieän thaân ñoä thoaùt, nhö ngoïc Nhö yù, khoâng bieát taùnh mình ngöôøi. Taát caû chuùng sanh ñeàu ñuû taâm aáy. Vôùi ngöôøi hieåu bieát, caùc phaùp voán vaäy, khoâng ñeán ñi. Thoï quaû cuûa haéc nghieäp: töø voâ minh taïo voâ soá nghieäp aùc, trí taïo nghieäp laø baïch nghieäp, thöùc taïo nghieäp laø haéc nghieäp. Nhö töôùng roäng lôùn cuûa ruoäng: nghieäp nhieàu nhö coû luùa trong ruoäng.Phaøm Thaùnh sai bieät töôùng: Boán Thaùnh, saùu phaøm. Thöøa phi thöøa, ñònh baát ñònh: töôùng ngoaïi ñaïo, ba thöøa, xuaát theá phi xuaát theá. Thöôïng trung haï töôùng: töôùng sai bieät ba ñôøi cuûa chuùng sanh. Phieàn naõo caâu sanh...nhö tröôùp. Tuøy caên voõng kh- inh chuyeån hoaïi töôùng: tuøy khaû naêng thuyeát giaùo; tuøy phieàn naõo chæ daïy. Taêng thöôïng voâ naêng hoaïi töôùng: thöôïng caên khoâng thoaùi chuyeån. Vieãn tuøy coäng sanh baát ñoàng töôùng chuùng sanh ñeàu cuøng moät taùnh nhöng vì caên sai bieät neân taùnh sai khaùc.

■