TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 32**

Möôøi phaùp roäng lôùn veà söï xuaát hieän cuûa Nhö Lai, moãi phaùp ñeàu coù möôøi ví duï roõ nhö trong Kinh. Khö-ñaø-la: teân caây. Vi daân ñaø la: nuùi Trì bieân. Muïc chôn laân ñaø: nuùi Giaûi thoaùt, nôi ôû cuûa roàng Giaûi thoaùt. Maâu taùt la :ngoïc ñoû. möôøi phaùp roâng lôùn veà söï xuaát hieän cuûa Nhö Lai khoâng phaûi laø nhöõng ví duï aáy. Ví duï chæ ñeå giaûi thích moät phaàn naøo veà yù nghóa ñoù thoâi. Vì phaùp aáy vöôït treân söï suy xeùt cuûa taâm thöùc, khoâng do taïo taùc, töï taïi ñuû voâ soá coâng duïng, khoâng theå noùi naêng ví duï ñöôïc. Caùc vò khaùc khoâng hieåu ñöôïc phaùp naøy: haøng Thanh Vaên Ñoäc Giaùc Boà-taùt sanh veà coõi tònh cuûa ba thöøa, tieåu thöøa, chöa chuyeån taâm an truï bieán dòch sanh töû. Neáu phaøm phu vaø ba thöøa chuyeån taâm thì ñöùc Phaät phoù chuùc phaùp naøy cho hoï. Neáu phaùp cuûa baäc Thaùnh dieãn thuyeát maø khoâng coù chuùng sanh tu taäp thì khoâng goïi laø löu truyeàn phoù chuùc. Kinh nay phoù chuùc cho haøng phaøm phu vaø ba thöøa chuyeån taâm ñeå hoï tu hoïc, ngoä nhaäp goïi laø löu truyeàn. Khoâng phoù chuùc cho Boà-taùt ñaõ sanh trong nhaø Phaät. Nôi naøy coù voâ soá Boà-taùt ñaït möôøi ñòa, vì sao Nhö Lai lo sôï khoâng coù ngöôøi tin hieåu, khoâng theå truyeàn baù phaùp naøy? (Nhö tröôùc ñaõ noùi) Chæ haøng ñeä töû chôn chaùnh cuûa Phaät, sanh trong nhaø Phaät, troàng caên laønh trong phaùp Nhö Lai trí hueä giaûi thoaùt laø nhaø, ñoaïn tröø voïng kieán sanh trong nhaø trí hueä khoâng taïo taùc khoâng taùnh cuûa Nhö Lai. Truï phaùt taâm thöù nhöùt, ñòa boán khoâng ñaït phaùp giôùi, ñòa taùm ñaït moät phaàn voâ coâng duïng ñeàu laø ngöôøi sanh trong nhaø Phaät, troàng caên laønh trong phaùp Nhö Lai. Nhö Lai thaáy caùc phaùp khoâng taùnh khoâng töôùng, khoâng laáy boû vì töôùng caûnh trí voán laø chôn nhö khoâng sanh dieät. Trí Phaät, trí chuùng sanh vaø trí mình ñeàu laø khoâng taùnh khoâng töôùng, khoâng trong ngoaøi, nhö hö khoâng, nhöng ñuû khaû naêng tuøy thuaän hieän thaân ñoä thoaùt chuùng sanh, khoâng töø ñaâu ñeán, khoâng ñi veà ñaâu, taâm caûnh laø huyeãn aûo. Ngöôøi thoâng hieåu nhö vaäy laø ngöôøi sanh trong nhaø Phaät, troàng caên laønh trong phaùp Nhö Lai. Troàng: tu hoïc trí hueä chôn nhö cuûa Nhö Lai phaøm phu tu hoïc trí hueä chôn chaùnh cuûa Nhö Lai laø laøm cho haït gioáng Phaät

khoâng maát. Vaø nhö theá thì phaùp ñöôïc phoù chuùc löu truyeàn. Kinh daïy Boà-taùt tu saùu Ba-la-maät nhöng khoâng nghe hieåu phaùp naøy thì chöa phaûi laø Boà-taùt chôn Phaät, khoâng sanh trong nhaø Phaät, laø Boà-taùt quyeàn giaùo quaù khoâng voâ ngaõ, thích phaùp xuaát theá. Tuy haønh saùu Ba-la-maät nhöng chaùn khoå thích sanh veà coõi tònh, chöa hieåu voâ minh voán laø trí caên baûn, coøn voïng chaáp, khoâng phaûi laø Boà-taùt nöôùng trí hueä tu taäp, khoâng chaùn thích caûnh giôùi chuùng sanh laø caûnh giôùi Nhö Lai, taâm chuùng sanh laø taâm Nhö Lai. Luùc thuyeát phaåm naøy coù 18 töôùng chaán ñoäng. Luùc thuyeát phaåm Phoå Hieàn coù saùu caùch chaán ñoäng. Vì tröïc tieáp noùi veà theå taùnh cuûa haïnh nguyeän. Phaåm naøy noùi veà söï vieân maõn cuûa bi trí, haïnh Phoå Hieàn, lyù trí phaùp thaân, caûm ñoäng coõi nöôùc möôøi phöông, chö thieân cuùng döôøng, voâ soá traêm ngaøn ñöùc Phaät xuaát hieän chöùng minh khen ngôïi. Phaät Phoå Hieàn, taùm Thaùnh ñaïo laø haïnh Phaät haønh.

Taùm Thaùnh ñaïo vieân maõn cuøng khaép möôøi phöông. Voâ soá Boà-taùt ñöôïc thoï kyù moät ñôøi thaønh Phaät: töï tu taäp haïnh ñaït quaû, ñoù laø chuùng hoùa ñoä. Moät ñôøi: Khoâng thaáy coù ba ñôøi, phaøm Thaùnh cuøng moät theå. Moät saùt na ñaït vò naøy laø moät ñôøi, khoâng thaáy taùnh ba ñôøi. Phaùp voán nhö theá. Neáu thaáy khaùc laø sai laàm.Voâ soá chuùng phaùt taâm boà ñeà cuõng ñöôïc thoï kyù trong voâ soá kieáp seõ thaønh Phaät teân Thuø Thaéng caûnh giôùi: Moät saùt na chaùnh trí hieån hieän, ñoaïn tröø meâ hoaëc trong voâ soá kieáp, ñaït giaûi thoaùt. Ñoù khoâng phaûi laø con soá thaät. Neáu thaáy thaät thì coøn voïng töôûng, khoâng thaønh Phaät. Trong phaùp chôn nhö khoâng coù soá kieáp daøi ngaén. Chuùng sanh ñöôïc ñoä thoaùt ôû moät phöông, möôøi phöông cuõng theá. Voâ soá Boà-taùt töø caùc coõi ñeán ñaây: haïnh Phoå Hieàn roäng lôùn, caùc Boà-taùt ñeán chöùng minh phaùp Phoå Hieàn. Caùc Boà-taùt ñeán töø coõi Phaät Phoå Traøng Töï Taïi nöôùc Phoå Quang minh: töø trí caên baûn phaùp thaân vi dieäu Töø trí phaùt khôûi voâ soá haïnh nguyeän nhö hö khoâng phaùp giôùi haønh haïnh Phoå Hieàn. Trí caên baûn laø coõi nöôùc, trí sai bieät laø haïnh Phoå Hieàn, vieân maõn trí bi. Phaùp moân cuûa phaåm naøy laø theá; töø trí caên baûn cuûa Nhö Lai, haønh trí sai bieät Phoå Hieàn neân Phaät teân Phoå Hieàn laø bieåu hieän cho vieäc töø trí Phaät haønh haïnh Phoå Hieàn. Vì taùm Thaùnh ñaïo, möôøi Ba-la-maät khoâng ngoaøi trí caên baûn. Phaùp naøy ñöôïc thuyeát giaûng cho chuùng sanh lieãu ngoä, chuùng sanh keùm coõi khoâng theå hieåu ñöôïc. Vieäc naøy neân hieåu yù chung rieâng gioáng khaùc cuûa caùc vò trong toaøn boä Kinh. Phaåm naøy neâu quaû vieân maõn sau khi traûi qua naêm vò, laø haïnh xuaát theá ñoä sanh cuûa ñöùc Nhö Lai nôi mình. Phaåm naøy nhö bieån lôùn, soâng naêm vò ñeàu chaûy veà. Nhö nuùi Tu di, caùc nuùi khaùc khoâng cao baèng, nhö maët ñaát nuoâi lôùn vaïn loaøi, nhö hö khoâng vieân maõn trí thaân phaùp thaân, nhö göông saùng lôùn chieáu soi vaïn töôïng. Phaùp moân

xuaát hieän cuûa ñöùc Nhö Lai laø duøng göông trí vieân maõn thanh tònh khoâng hình saéc hieån hieän voâ soá haïnh Phoå Hieàn ñoä thoaùt chuùng sanh. Vì vaäy, ngöôøi phaùt taâm boà ñeà neân tin raèng mình, chuùng sanh ñeàu coù ñuû trí ñöùc töï taïi nhö Phaät, seõ nhö Phaät. Vì theá Kinh daïy: Ba ngaøn ñaïi thieân caûnh giôùi naèm trong moät haït buïi vaø ngöôïc laïi. Nghóa laø chuùng sanh ñuû boán trí nhö Phaät. phaù tröø voïng chaáp: Boà-taùt ñaït phaùp naøy thaáy roõ chuùng sanh cuõng theá, duøng trí phöông tieän vaøo sanh töû ñoä sanh, khai ngoä chuùng sanh ñaït trí Phaät. Kinh daïy: nhö nöôùc bieån thaém nhuaàn khaép 80 öùc thaân trong coõi Dieâm Phuø: nôi naøo cuõng coù nöôùc, taát caû chuùng sanh ñeàu ñuû khaû naêng quan saùt ñaït trí nhö Phaät. Ñaïi Boà-taùt neân bieát mình ñuû khaû naêng thaønh chaùnh giaùc. Vì caùc ñöùc Phaät cuõng thaønh chaùnh giaùc nhö theá. Chuùng sanh ñuû khaû naêng thaønh chaùnh giaùc nhö Phaät. Vì theå taùnh cuûa taâm phaøm Thaùnh voán thanh tònh, chæ vì meâ mgoä neân khaùc nhau. Khi ñoaïn tröø voïng taâm thì ñaït tö taùnh khoâng sanh dieät khoâng chöùng ñaéc, thaønh chaùnh giaùc, ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Ñoù laø haïnh Phoå Hieàn. Trí vi dieäu laø Vaên Thuø; nghieäp baùo cuûa trôøi ngöôøi, ñòa nguïc... haønh trí sai bieät bieát khaû naêng taïo lôïi ích cho chuùng sanh laø Phoå Hieàn; duøng taâm bi ñoä snah laø Quan aâm. Tu hoïc ba taâm aáy laø Tyø-loâ-giaù-na. Tu taäp thuaàn thuïc laø töï taïi, thoâng ñaït moïi phaùp laø trí voâ ngaïi. Tuøy thuaän hieän khaép möôøi phöông nhöng khoâng ñeán ñi laø thaàn thoâng. Trí saùng aáy ôû trong voïng nghieäp vaãn khoâng thay ñoåi, coù gì laø tu hoïc chöùng ñaéc, ñoaïn khoå? Vieäc xuaát hieän cuûa Nhö Lai bieåu hieän cho chuùng sanh voán ñuû trí vi dieäu Vaên Thuø vaø haïnh Phoå Hieàn, naøo coù phaân bieät xöa nay, voán cuøng moät theå taùnh. Ñoù laø daïy keû haäu hoïc, tieán tu, khoâng neân thaáy khoù khaên laâu xa. Kinh daïy: nhö haûi aán hieän thaân chuùng sanh: quaû boà ñeà nhay trong taâm haïnh. Ñoù laø chaùnh giaùc. Vì boà ñeà laø dieäu lyù khoâng theå töôùng, khoâng chöùng ñaéc. Trí thoâng ñaït phaùp naøy laø trí vi dieäu. Töø trí vi dieäu naøy soi chieáu muoân haïnh, khoâng voïng chaáp laø chaùnh giaùc. Taùc giaû noùi keä: “Caûnh giôùi boà ñeà cuûa chuùng sanh, thanh tònh saùng suoát trí khoâng hoaïi, trong aùo saün coù ngoïc trí saùng, côù sao lang thang khaép moïi nôi, xe baùu roäng ñeïp ôû ngaõ tö, Vaên Thuø daét daãn Phoå Hieàn hoä, traâu traéng khoûe maïnh ñuû söùc löïc, tích taéc ñi khaép khoâng moûi meät, vì sao khoâng ñi xe baùu aáy, lang thang khoå nhoïc trong nhieàu kieáp, khoâng bieát töï thaân ñuû trí saùng, cöù maõi cho raèng mình phaøm phu, “Nghóa laø tin mình ñuû caûnh trí haïnh nguyeän nhö Phaät, khoâng theå taùnh, khoâng ta ngöôøi, phaùp giôùi duyeân sanh khoâng taïo taùc, khoâng chöùng ñaéc, khoâng trong ngoaøi. Neân quaùn saùt bieát mình ngöôøi ñeàu nhö vaäy, ñuû trí Vaên Thuø vaø haïnh Phoå Hieàn...”

*Phaåm:* **LÌA THEÁ GIAN**

Coù naêm phaàn: Teân: nghóa, nguyeân nhaân thaønh chaùnh giaùc, ngöôøi thuyeát, nghóa Vaên. Teân: lìa theá gian, ñöùc Nhö Lai thuyeát phaùp ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh, vaøo ñôøi nhöng khoâng ñaém nhieãm laø lìa theá gian. Phaåm naøy laø haïnh thöôøng cuûa Phoå Hieàn, keå roõ vieäc töø luùc Nhö Lai thaønh chaùnh giaùc ñeán luùc thuyeát Kinh; laø haïnh cuûa caùc ñöùc Phaät, laø 40 phaåm Kinh, trôøi ngöôøi khoâng ngoaøi moät saùt na, duøng trí saùng aán ñònh taát caû, troïn veïn moïi phaùp. Nguyeân nhaân thaønh chaùnh giaùc: Phaät thaønh quaû boà ñeà ôû ñieän Phoå Quang ñaïo traøng boà ñeà nöôùc Ma Kieät ñeà: haïnh nguyeän cuûa naêm vò ñeàu töø theå haïnh Phoå Hieàn. YÙ nghóa cuûa 40 phaåm kinh tuy khaùc nhöng ñeàu töø theå trí, ñöôïc giaøng nôi trong moät saùt na khoâng tröôùc sau, möôøi phöông ñeàu nhö theá. Ngöôøi thuyeát: Boà-taùt Phoå Hieàn: Hai ngaøn phaùp moân naøy laø haïnh thöôøng cuûa Phoå Hieàn, Phoå Hieàn giaûng noùi ñeå keû haäu hoïc noi theo, taùm töôùng thaønh ñaïo ñeàu töø haïnh Phoå Hieàn. Töø möôøi truïï ñeán möôøi hoài höôùng duøng moät phaàn taâm giaùc ngoä ñoaïn moät phaàn phieàn naõo thoâ, haønh moät phaàn bi trí nhöng chöa vieân maõn haïnh Phoå Hieàn. Vì theá quaû Phaät laø Nguyeät, Nhaõn, dieäu. ÔÛ ñaây, Phaät teân Phoå Hieàn. Vì trí caên baûn ñuû coâng duïng trí sai bieät, ñem lôïi ích cho chuùng sanh laø Phoå Hieàn cuûa möôøi ñònh vaø cuûa phaåm naøy. (Boà-taùt ba laàn tìm khoâng gaëp Phoå Hieàn nhö tröôùc). Vì vaäy töø phaåm möôøi ñònh ñeán phaåm naøy laø toùm thaâu goác ngoïn, troïn veïn vieäc thaønh chaùnh giaùc. Ngöôøi phaùt taâm neân hieåu yù naøy ñeå tu taäp. Neáu thaáy coù tröôùc sau thì khoâng kheá hôïp yù Kinh. Haõy duøng phaùp bình ñaúng cuûa theå duïng lyù trí ñoaïn tröø voïng chaáp. Chuùng sanh taùn loaïn thì duøng ñònh ñeå ñieàu phuïc, chuùng sanh thích tònh tònh thì duøng bi trí, ñaïi nguyeän, phaùp thaân bình ñaúng ñeå ñieàu phuïc. Phaùp cuûa naêm vò ñieàu phuïc taát caû. Ngöôøi thuyeát phaùp naøy laø ngöôøi thaønh töïu quaû Phaät. Hai ngaøn phaùp naøy toùm thaâu voâ soá haïnh Phoå Hieàn. Ñòa taùm boû chaáp cuûa ñòa baûy ñaït voâ coâng duïng. Ñòa 10 boû chaáp Nieát-baøn, thaønh töïu haïnh Phoå Hieàn, vaøo sanh töû ñoä sanh, töï taïi vieân maõn. Nghóa Vaên: möôøi ñoaïn:

1. (8 haøng) khen ngôïi phaùp thaønh ñaïo( phaàn töïa cuûa phaåm naøy).
2. (21 haøng) khen ngôïi chí ñöùc vieân maõn cuûa Boà-taùt.
3. (10 haøng) teân vaø chí ñöùc cuûa Boà-taùt.
4. (3,5 haøng) Phoå Hieàn nhaäp ñònh, 18 töôùng chaán ñoäng, Phoå Hieàn xuaát ñònh.
5. (72,5 haøng) 2000 caâu hoûi veà haønh töôùng phaùp moân töø luùc phaùt taâm ñeán quaû Phaät cuûa Phoå Hieàn.
6. (töø baây giôø ñeán 2000 caâu traû lôøi) Nhö Lai quaùn möôøi phaùp thò hieän Nieát-baøn, moãi caâu traû lôøi goàm möôøi phaùp (nhö kinh) (ñaây laø phaàn chaùnh).
7. (12,5 haøng) phoù chuùc löu truyeàn phaùp naøy.
8. (11 haøng) nhôø oai löïc cuûa phaùp caùc ñöùc Phaät möôøi phöông ñeàu xuaát hieän khen ngôïi, uûng hoä.
9. (16 haøng) coâng ñöùc cuûa ngöôøi phaùt taâm boà ñeà.
10. (207,5 haøng keä) caùc ví duï bieåu hieän haïnh nguyeän ñaïi bi lôïi ích vaø phaùp tu cuûa Boà-taùt. Ngöôøi phaùt taâm boà ñeà neân cung kính thoï trì trang nghieâm ba nghieäp thaønh phaùt thaân trí bi roäng lôùn, thaønh töïu quaû Phaät, coâng duïng Phoå Hieàn, ñaït lyù trí voâ coâng duïng vieân maõn, ñoaïn tröø voïng chaáp ñoaïn thöôøng coù khoâng, hieåu phaùp khoâng töôùng, trí caûnh nhö huyeãn, taâm caûnh khoâng chuû theå. Ngöôøi an truï phaùp Phaät hieåu Phaät khoâng an truï nôi naøo. Ngöôøi ñaït phaùp bình ñaúng cuûa Phaät ñuû trí lôùn tuøy thuaän lôïi ích moïi loaøi. Ngöôøi ñaït söï khoâng chöôùng ngaïi: hieåu roõ phaøm Thaùnh cuøng moät theå taùnh, töï taïi tröôùc rieâng chung. Ngöôøi ñaït phaùp baát thoaùi: hieåu roõ theå duïng khoâng taùnh; haïnh nguyeän khoâng ngaïi: trí duïng cuøng khaép khoâng vöôùng maéc; an laäp phaùp vi dieäu: ñoaïn meâ soáng trong trí. Ba ñôøi Phoå Hieàn: trí aán xöa nay khoâng nhanh chaäm. Hieän thaân khaép caùc coõi: ñoaïn tröø voïng tình trong ngoaøi lôùn nhoû, taâm nhö hö khoâng, theå trí cuøng khaép, tuøy thuaän hieän thaân khoâng ñeán ñi. Thoâng ñaït taát caû phaùp: vieân maõn trí sai bieät cuûa Nhö Lai, ñoaïn tröø nghi hoaëc. Thaân vi dieäu,trí vieân maõn maø Boà-taùt caàu hoïc: coâng duïng cuûa thaân sau cuøng cuûa Nhö Lai. Hieåu moïi nghóa lyù, haïnh roäng lôùn, thaân cuøng khaép, hieåu bieát taát caû, trí vieân maõn, töï taïi khoâng duïng coâng khoâng moûi meät, öùng hieän khaép möôøi phöông, khoâng voïng thöùc, töï taïi tröôùc moïi vieäc, khoâng nöông töïa, duøng moät tieáng phaùp daïy chuùng sanh, tuøy khaû naêg chuùng sanh ñeàu toû ngoä. Phaåm naøy laø haïnh roäng lôùn cuûa quaû Phaät nhö vieäc Thieän Taøi gaëp Töø Thò, Töø Thò daïy gaëp Vaên Thuø, thaáy Phoå Hieàn.

*Phaåm:* **NHAÄP PHAÙP GIÔÙI**

Coù saùu phaàn: Teân: nhaäp phaùp giôùi, ngöôøi tin hieåu, ñoaïn meâ hoaëc thoâng ñaït phaùp: nhaäp; taùnh cuûa thaân taâm caûnh giôùi khoâng nöông töïa: phaùp; thoâng hieåu moät nhieàu, ñoaïn tröø phaân bieät chôn giaû: giôùi. Soáng trong trí hueä khoâng voïng thöùc: phaùp giôùi; ñaït voâ minh, bieán chuùng thaønh coâng duïng cuûa trí, khoâng soáng trong meâ hoaëc laø trí khoâng nöông töïa. Trí theå roäng lôùn hieän khaép möôøi phöông chôn tuïc ñeàu vi dieäu, ngay moãi loã chaân loâng hieän ñuû moïi aûnh töôïng thaân hình, moät haït buïi goàm ñuû voâ soá coïi nöôùc, dung nhieáp ñan caøi, moät tieáng noùi vang khaép moïi nôi, khoâng phaân bieät lôùn nhoû, trí hieän tình ñoaïn. Nghóa phaåm: phaùp giôùi laø caûnh giôùi khoâng hö voïng, laø quaû trí thaønh ñaïo khoâng tröôùc sau cuûa Nhö Lai, laø theå tieán tu cuûa naêm vò, vieân maõn töï taïi. Nôi Phaät an truï: Nhö lai an truï nôi vöôøn caáp coâ ñoäc röøng Theä Ña nöôùc Thaát La Phieät: troïn veïn quaû vò haïnh ñoä sanh trong coõi ñôøi sau khi thaønh Phaät. Duøng phaùp giôùi laøm theå ñoä nhò thöøa, Boà-taùt coõi tònh, khoâng laäp phaùp moân naêm vò, khoâng trí sai bieät, haïnh Phoå Hieàn töï taïi ñoä sanh nhö caùc doøng soâng chaûy veà bieån khoâng coøn teân soâng. Thaát La Phieät: Hieáu ñaïo, Vaên Vaät, ñaïo ñöùc con ngöôøi. Röøng Theä Ña: Theä: ñi, qua, nhanh. Phaät an truï nôi naøy, chuùng sanh ñeán nghe phaùp ñöôïc giaûi thoaùt. Röøng haïnh ñoä sanh cuûa Phaät nhö phaùp giôùi roäng lôùn che chôû chuùng sanh. Trí caûnh roäng lôùn voâ haïn cuûa phaùp giôùi. Ngöôøi thuyeát phaùp: Ñöùc Tyø-loâ-giaù-na, laø Phaät cuûa naêm vò, laø Phaät Di Laëc trong töông lai. Laø Phaät cuûa ba ñôøi. Vì trong theå cuûa phaùp giôùi khoâng coù söï phaân bieät xöa nay, nhanh chaäm, cuõ môùi, thaønh hoaïi, ñoä sanh thaønh Phaät nhöng khoâng thaáy coù chuùng sanh ñöôïc ñoä. Veà voïng thöùc chuùng sanh khaùc Phaät. Veà theå taùnh taát caû laø moät. Ngöôøi thoâng ñaït nhu vaäy laø ngöôøi ñaït söï hieåu bieát cuûa Phaät, an truï trí Nhö Lai, laø coâng duïng cuûa theå trí roäng lôùn, thaáy roõ mình ngöôøi thaàn taâm laø phaùp giôùi. Coù möôøi phaùp:

1. Thaàn löïc Nhö Lai: phaùp ñöôïc hieåu baèng thaàn löïc Phaät.
2. Phaùp vi dieäu: phaùp moân khoâng theå noùi naêng.
3. Hö khoâng: caùc phaùp nhö hö khoâng.
4. AÙnh saùng: aùnh saùng hieän phaùp phoùng töø töôùng loâng maøy.
5. Caûnh giôùi: caûnh giôùi dung nhieáp.
6. Quaû Phaät: söï trang nghieâm cuûa phaùp ba ñôøi.
7. Phaùp taùnh: khoâng chöùng ñaéc tu taäp.
8. Danh hieäu Boà-taùt: coù töø haïnh nguyeän.
9. Soá löôïng 500 Boà-taùt cuûa naêm vò.
10. Trí saùng: ñoä sanh trong möôøi coõi.

Ngöôøi nghe phaùp vaø thoï trì phaùp khoâng phaûi chæ baèng tö maø laø caû saùu caên ñeàu nghe. Ñaïi chuùng taäp hôïp: Phoå Hieàn Vaên Thuø laø tröôûng töû 500 Boà-taùt cuûa naêm vò. Caùc Boà-taùt naøy ñeàu thaønh töïu haïnh Phoå Hieàn. Vaên Thuø laø phaùp thaân, laø theå cuûa trí caên baûn; Phoå Hieàn laø coâng duïng cuûa trí sai bieät. Vì sao 142 Boà-taùt thaønh 500 Boà-taùt? 100 Boà-taùt laø möôøi Ba-la-maät trong theå phaùp giôùi. Moãi Ba-la-maät ñuû möôøi Ba-la-maät. möôøi Boà-taùt laø haïnh quaû trong phaùp giôùi. 40 Boà-taùt cuøng teân cuûa boán vò, moãi vò ñuû möôøi Ba-la-maät, coäng thaønh 400. Coäng caû 100 Ba-la-maät treân thaønh 500. Ñoù laø söï dung nhieáp ñan caøi trong phaùp giôùi. Quan laø muõ, trang söùc treân ñaàu. Cuõng theá, phaùp giôùi laø ñænh cuûa muoân haïnh trong quaû Phaät. Kinh naøy laø phaùp moân chung cho moïi phaùp khaùc. 500 Thanh Vaên laø ngöôøi nghe phaùp. Caùc Boà-taùt, ñaïi chuùng möôøi phöông: nhaân quaû trong phaùp giôùi. Nghóa Vaên: coù hai phaàn:

1. Töø baáy giôø Theá Toân... röøng Theä Ña. (1,5 quyeån) Nhö Lai nhaäp ñònh sö töû taàn thaân, phoùng aùnh saùng hieån hieän phaùp giôùi ñeå caùc Boà-taùt ñoaïn chaáp naêm vò ñaït quaû Phaät töï taïi khoâng chöùng ñaéc trong phaùp giôùi.
2. Töø baáy giôø Vaên Thuø... cuoái Kinh: nghe lôøi Vaên Thuø, ñoàng töû Thieän taøi ñi veà phía ñoâng, tuøy caên taùnh ñoä sanh, thaønh töïu haïnh nguyeän ñeå keû phaùt taâm hieåu ñöôïc haïnh nguyeän.

Phaàn moät goàm 27 ñoaïn:

1. (1,5 haøng) phaàn töïa.
2. (49,5 haøng) soá ñaïi chuùng.
3. (8,5 haøng) khen ngôïi chí ñöùc cuûa Boà-taùt.
4. (3,5 haøng) khen ngôïi chuùng Thanh Vaên;
5. (4 haøng) khen ngôïi chí ñöùc cuûa ñöùc Theá Toân.
6. (3 haøng) ñaïi chuùng cuøng thænh Nhö Lai thuyeát möôøi phaùp.
7. (6,5 haøng) ngöôøi tin ngoä phaùp naøy khoâng nöông töïa ngöôøi

khaùc.

1. (12,5 haøng) Ñaïi chuùng neâu 30 caâu hoûi veà haïnh ñoä sanh cuûa Phaät

vaø Boà-taùt.

1. (13 haøng) Nhôø söùc tam muoäi Nhö Lai thò hieän haïnh nguyeän trang nghieâm ngaøy xöa.
2. (16 haøng) nhôø söùc ñònh cuûa Phaät, röøng Theä Ña töï nhieân trang nghieâm xinh ñeïp roäng lôùn khaép möôøi phöông.
3. (7 haøng) söï trang nghieâm baèng söùc ñònh vaø caên laønh cuûa Nhö

Lai.

1. (14 haøng) thaàn löïc trang nghieâm töï taïi cuûa Phaät ñaïi chuùng

möôøi phöông ñeàu nhö vaäy.

1. (11 haøng) hö khoâng trang nghieâm baùu vaät.
2. (10 ñoaïn) Boà-taùt möôøi phöông ñeán ñaïi hoäi. Saùu ñoaïn treân laø phaàn traû lôøi 40 caâu hoûi, naêm caâu hoûi sau traû lôøi veà thaàn löïc vaø caûnh giôùi Phaät. Ñaïi chuùng taäp hôïp laø söï tu taäp möôøi Ba-la-maät, trang nghieâm thaân baèng haïnh nguyeän vieân maõn. möôøi Phaät möôøi coõi nöôùc laø nhaân quaû cuûa haïnh. möôøi Phaät taâm vöông laø trí töï taïi cuûa Phaät. Boà-taùt trang nghieâm laø haïnh thuyeát phaùp ñoä sanh.
3. (25 haøng) khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Boà-taùt.
4. (50 haøng) Thanh Vaên khoâng ñaït nhöõng phaùp treân, chuùng sanh khoâng coù caên laønh thì khoâng thaáy söï trang nghieâm baèng thaàn löïc Phaät.
5. (10 ví duï) Thanh vaên khoâng coù caên laønh roäng lôùn nhö Boà- taùt neân tuy ôû trong ñaïi hoäi nhöng khoâng thaáy thaàn löïc Phaät. Thaàn löïc cuûa Phaät khieán haøng thanh vaên chuyeån taâm haønh töø bi, vaøo sanh töû ñoä sanh.
6. möôøi Boà-taùt noùi keä, caùc Boà-taùt ôû möôøi phöông ñeàu noùi keä, khen ngôïi phaùp mình tu taäp. Aùnh saùng nguyeän cuûa Boà-taùt Tyø-loâ-giaù- na bieåu hieän quaû Phaät, laø haïnh Boà-taùt cuûa quaû Phaät. Ñoù laø khen ngôïi chung ñeå Boà-taùt quan saùt caûnh röøng Theä Ña, chín Boà-taùt sau laø khen ngôïi rieâng.
7. (6 haøng) Boà-taùt Phoå Hieàn duøng möôøi phaùp phöông tieän thuyeát giaûng ñònh sö töû taàn thaân.
8. (töø möôøi phaùp... phaùp ñaàu) möôøi phaùp vi dieäu.
9. (6 haøng) Boà-taùt Phoå Hieàn quaùn saùt caûnh giôùi Phaät, noùi keä. 10 haøng keä nhaéc laïi möôøi phaùp vi dieäu. Vì theå taùnh phaùp khoâng ngaên ngaïi, dung nhieáp moät nhieàu lôùn nhoû. Moãi loã chaân loâng ñuû voâ soá phaùp: moãi loã chaân loâng ñuû voâ soá coõi nöôùc, nôi naøo cuõng coù Phaät vaø caùc Boà-taùt. 21 ñoaïn treân: Nhö Lai duøng söùc ñònh khen Boà-taùt naêm vò tieán tu haïnh Phoå Hieàn nhaäp phaùp giôùi vieân maõn. Phaàn sau laø phaànNhö Lai phoùng aùnh saùng ñeå caùc Boà-taùt an truï nôi ñònh sö töû taàn thaân 21 ñoaïn treân laø haïnh voâ ngaïi cuûa trí sai bieät. Phaàn phoùng aùnh saùng laø haïnh töï taïi cuûa trí caên baûn phaùp thaân khoâng ngaïi. Lyù trí theå duïng dung hôïp neân vaên Thuø cuõng noùi keä khen ngôïi. Vì hai Boà-taùt laø phaùp bình ñaúng trong phaùp giôùi, laø theå duïng cuûa phaùp giôùi. Thieáu Phoå Hieàn laø thieáu haïnh cuûa trí sai bieät, chæ laø trí an truï tòch tònh. Thieáu Vaên Thuø, haïnh Phoå Hieàn laø haïnh höõu vi, voâ thöôøng. Ñoù laø phaùp cuûa caùc ñöùc Phaät. An truï nôi Phaät an truï: Phaät an truï phaùp khoâng truï, trí khoâng truï trong theå duïng lyù trí Vaên Thuø Phoå Hieàn. Phoå Hieàn laø töø haïnh hieån lyù, Vaên Thuø laø duøng lyù hieån haïnh. Veà

caùch thuyeát giaùo, caùc phaùp coù tröôùc sau nhöng trong phaùp giôùi khoâng coù tröôùc sau. Ñoù chæ laø caùch bieåu hieän phaùp. Ñònh sö töû taàn thaân laø phaùp Phoå Hieàn. AÙnh saùng töø loâng maøy laø phaùp Vaên Thuø. AÙnh saùng thuoäc phaùp thaân trí vi dieäu. Ñònh sö töû töø trí caên baûn laø haïnh trong trí sai bieät. hai phaùp hoøa hôïp môùi laø söï töï taïi cuûa phaùp giôùi. Töï taùnh cuûa trí caên baûn khoâng noùi naêng, nhöõng gì noùi naêng ñöôïc ñeàu thuoäc haïnh Phoå Hieàn. Neáu khoâng hoøa hôïp thì thuoäc sanh töû cuûa trôøi ngöôøi, ngöôøi ñaït ñaïo chæ laø nhöõng keû heïp hoøi, laø keû ôû thaûo am, khoâng an truï nhaø phaùp giôùi. Ñònh sö töû taàn thaân laø trí trí dung hôïp cuûa naêm vò, ñuû phaùp laïc, laø thaàn thoâng bieán hoùa cuøng khaép cuûa trí, khoâng laøm nhöng ñuû coâng duïng, coõi Phaät ñan xen, raát nhoû nhöng gaàn ñuû voâ soá coõi, raát lôùn nhöng coù ngay trong moät haït buïi. Taàn thaân: vui veû thoaûi maùi. Söï tieán tu cuûa naêm vò laø söï meät moûi, ôû ñaây laø söï vui veû sau khi thaønh töïu vieân maõn naêm vò. Vì theá aùnh saùng phoùng töø loâng maøy laø hieån hieän haïnh cuûa trí caên baûn. Vaên Thuø Phoå Hieàn laø theå duïng hoøa hôïp cuûa phaùp giôùi, khoâng theå noùi naêng ghi cheùp. Song vì chæ daïy keû meâ neân caàn phaûi neâu thöù lôùp, neâu phöông tieän tu taäp ñeå hieån baøy lyù trí. Trong möôøi Ba-la-maät, chín Ba-la-maät laø phaùp tu, trí ba-la-maät laø quaû. 21 ñoaïn treân laø söï hoøa hôïp cuûa theå duïng. Veà voâ tröôùc moân, Phoå Hieàn laø chuû, Vaên Thuø laø khaùch. Veà voâ ngaïi moân, Vaên Thuø laø chuû, Phoå Hieàn laø khaùch. Chuû khaùch hoøa hôïp töï taïi. Ñoaïn töø baáy giôø... voâ ngaïi ñöôïc phaân thaønh saùu phaàn:

1. (43 haøng) nhôø aùnh saùng Phaät, caùc Boà-taùt ñaït voâ soá thaàn bieán.
2. (66 haøng) teân ñònh.
3. (53,5 haøng) coâng ñöùc maø Boà-taùt ñaït ñöôïc nhôø aùnh saùng Phaät.
4. (20,5 haøng) thaàn thoâng bieán hoùa trang nghieâm röøng Theä Ña vaø möôøi phöông cuûa caùc Boà-taùt.
5. (26 haøng keä) Vaên Thuø noùi keä nhaéc laïi phaùp treân.
6. (63 haøng) nhôø aùnh saùng cuûa ñònh Phaät caùc Boà-taùt ñaït töø bi ñoä sanh vaø thaàn thoâng voâ haïn.

■