yù:

**TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN QUYEÅN 40**

Phaàn thieän tri thöùc cuûa ñòa möôøi moät. Phaàn ñöùc thaêng tieán coù boán

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Nôi ôû.
3. Teân.
4. Leã taï ra ñi.

ÔÛ coõi naøy: caûnh giôùi Phaät. Vì sau khi gaëp Ma Da, Thieän Taøi ñaït

trí quaùn coõi Phaät. (Ma Da nhö tröôùc): haïnh Phoå Hieàn vaøo ñôøi ñoä sanh. (Naêm vò tröôùc cuõng theá). Vôùi loøng töø bi, vò naøy nöông nguyeän löïc, phaùt trí huyeån, thò hieän thaønh Phaät, ñoä voâ soá chuùng sanh. möôøi thieän tri thöùc:

* 1. Vôùi loøng töø bi, Ma Da phaùt trí huyeån thò hieän thaønh Phaät ñoä

sanh.

* 1. Coâng chuùa Thieân Chuû Quang- con vua Chaùnh Nieäm- cuûa coõi 35

hieåu roõ moïi phaùp.

* 1. Ñoàng töû, thaày cuûa theá gian.
	2. Thieän tri chuùng ngheä: thoâng ñaït moïi kyõ xaûo.
	3. Nöõ cö só Hieàn Thaéng ñoä sanh baèng moïi phöông tieän.
	4. tröôûng giaû Kieân Coá: ôû ñôøi nhöng khoâng ñaém nhieãm.
	5. Tröôûng giaû Dieäu Nguyeät: trí saùng trong ñôøi.
	6. Voâ Thaéng Quan: hieåu phaùp khoâng töôùng.
	7. Toái Tòch tònh nghóa la moân: thaønh töïu thieän ngöõ.
	8. Ñoàng töû Ñöùc Sanh, ñoàng nöõ Höõu Ñöùc: vieân maõn bi trí. Ñoaïn töø baáy giôø... coù 11 yù:
1. (1,5 haøng) Thieän Taøi tieán tu ñòa11.
2. (1,5 haøng) Thieän Taøi khen ngôïi thaân töôùng toát ñeïp cuûa Ma Da.
3. (36 haøng) thaàn chuû thaønh chæ nôi ôû.
4. (40,5 haøng) thaàn khen ngôïi Ma Da, Ma Da phoùng aùnh saùng töø khoen tai chieáu ñeán Thieän Taøi.
5. 10 caùch gaàn guõi thieän tri thöùc.
6. (11 haøng) tu möôøi ñònh ñeå ñöôïc gaàn guõi thieän tri thöùc.
7. (27 haøng) Thieän Taøi quaùn thaân nhö huyeãn neân gaëp Ma Da. (Ba phöông tieän ñaït 11 ñòa: giöõ taâm; hieåu tính cuøng khaép cuûa aâm thinh; 10 tam muoäi).
8. (31,5 haøng) Thieän Taøi thaáy roõ thaân huyeãn aûo cuûa Ma Da.
9. (37,5 haøng) Ma Da hieän voâ soá thaân, Thieän Taøi cuõng hieän voâ soá thaân ñeå caàu phaùp.
10. (107 haøng) Ma Da giaûng phaùp.
11. (27 haøng) thôøi gian ñaït phaùp. Ma Da coù ba phaùp:
12. Thoå töôùng thanh tònh bình ñaúng khoâng hình chaát cuûa Phaät vaø chuùng sanh.
13. Trí bình ñaúng khoâng nöông töïa, khoâng taïo taùc cuûa Phaät vaø chuùng sanh.
14. Che chôû chæ daïy chuùng sanh baèng trí khoâng taïo taùc aáy.

Chuùng sanh voán ñuû ba phaùp aáy nhöng vì meâ muoäi neân Boà-taùt möôïn möôøi phöông tieän nhaéc chuùng saùnh hieåu phaùp:

1. Nguyeän ñoä taát caû chuùng sanh thoaùt khoå ba coõi thaønh Phaät.
2. Nguyeän cuùng döôøng taát caû caùc ñöùc Phaät.
3. Nguyeän caàu hoïc vôùi caùc baäc taøi trí, tuy ñaït trí xaûo nhöng khoâng kieâu ngaïo, luoân giöõ taâm töø bi.
4. Ñoä sanh baèng boán nieäm xöù, boán chaùnh caàn, naêm caên naêm löïc;
5. Quaùn 12 duyeân baèng baûy phaàn giaùc.
6. Luoân soáng vôùi taùm chaùnh ñaïo.
7. Ñaõ ñaït ñaïo, vaøo saùu coõi ñoä sanh, khoâng rieâng höôûng phaùp laïc, hieåu roõ töôùng tònh nhieãm ñeàu khoâng.
8. Tu taäp thoâng ñaït phaùp naêm vò.
9. Nhôù haïnh nguyeän, haønh möôøi Ba-la-maät, tuøy thuaän hieän thaân ñoä sanh.

10. Vôùi thaân töø bi phaùt trí roäng lôùn chieáu soi khaép nôi, haønh haïnh Phoå Hieàn.

Ñoù laø haïnh thaønh Phaät, vaøo ñôøi ñoä sanh. Vaâng lôøi la saùt daïy, Thieän Taøi quaùn saùt khaép möôøi phöông, thaáy hoa sen xuaát hieän: ngoaøi thaân taâm khoâng coù caûnh giôùi naøo khaùc. Quaùn thaân taâm nhö moäng huyeãn: hieåu roõ taùnh töôùng cuûa caùc phaùp laø moät, trí huyeãn hieän tieàn laø gaëp Ma Da. Hoa sen xuaát hieän: phaùp thaân thanh tònh laø theå, voâ soá haïnh ñeàu töø phaùp thaân. Coäng sen baèng Kinh Cang: trí caên baûn, taát caû haïnh vaø trí sai bieät

ñeàu töø phaùp thaân trí caên baûn. Moïi söï trang nghieân cuûa coõi nöôùc cuõng laø nhaân quaû cuûa trí aáy. Dieäu baûo taïng: quaû cuûa haïnh töø bi. Caùnh sen baèng ma ni: quaû cuûa haïnh thanh tònh. Ñaøi sen baèng ngoïc baùu saùng: quaû cuûa coâng duïng trí caên baûn. Göông sen baèng ngoïc: quaû cuûa naêm phaàn höông. Löôùi baùu che beân treân: quaû cuûa haïnh thuyeát phaùp ñoä sanh. Laàu gaùc: quaû cuûa trí sai bieät. Dung nhieáp kho baùu möôøi phöông: quaû cuûa trí roäng lôùn. Trang söùc baèng ngoïc baùu: quaû cuûa haïnh vi dieäu. Ñaát baèng kim cang: quaû cuûa phaùp thaân. Haøng ngaøn truï: voâ soá haïnh. Truï baèng ma ni: quaû cuûa haïnh thanh tònh. Vaùch baèng vaøng dieâm phuø ñaøn: quaû cuûa haïnh nhu hoøa nhaãn nhuïc. Xung quanh raõ ngoïc anh laïc: quaû cuûa haïnh ñoä sanh baèng boán nhieáp phaùp. Thôøi gian ñaït phaùp, caùch voâ soá kieáp chæ Phaät bieát ñöôïc. Vì khoâng coù söï phaân bieät thôøi gian. Duøng trí Phaät, ñoaïn voïng chaáp môùi bieát ñöôïc. (kieáp soá nhö tröôùc). Kieáp Tònh Quang: theå cuûa keâ1p soá laø phaùp thaân. Coõi Tu Di ñöùc: Baát ñoäng laø theå cuûa coõi nöôùc. Tuy coù voâ soá coõi nöôùc nhöng coõi naøy khoâng tònh ueá: taâm tònh coõi nöôùc tònh, Vaïn phaùp khoâng nhô. Neáu phaân bieät tònh ueá, taâm baát ñònh: trí bi roäng lôùn. Coõi sö töû traøng: trí roäng lôùn. Thaønh Töï Taïi traøng: trí trong möôøi Ba-la-maät vaø taùm chaùnh ñaïo. Vua Ñaïi Oai Ñöùc: trí töï taïi vaøo ñôøi nhöng khoâng thoaùi chuyeån. Giaûng ñöôøng Maõn Nguyeät quang minh ôû phía baéc thaønh: ñoaïn tröø voïng chaáp. Thaàn Töø Ñöùc: ñoä sanh baèng trí bi. Boà-taùt ly caáu traøng: haïnh töø phaùp thaân khoâng nhieãm. AÙc ma Kim Saéc Quang cuøng quyeán thuoäc ñeán choã Boà-taùt, nhôø oai löïc vua Oai Ñöùc hoùa hieän voâ soá binh chuùng khieán aùc ma chaïy taùn loaïn: trong phaùp thaân, khoâng coù thaät giaû. Vì Boà-taùt chöa thaáy ñaït trí neân nöông trí nhöùt thieát ñeå hieåu taâm caûnh laø moät, tuøy thuaän huyeãn hoùa, aùc ma cuõng laø haïnh Phaät. Thaàn Töø bi hoan hyû: phaùp vui veû. Thaàn xem vua nhö con: ñoaïn voïng chaáp laø trí, haønh haïnh ñoä sanh laø bi. ÔÛ ñaây trí coù töø bi. Vua laø ñöùc Tyø-loâ-giaù-na. Thaàn laø thieän tri thöùc: möôïn ví duï ñeå chuùng sanh deã hieåu phaùp, kyø thaät khoâng coù aùc ma. Vì taâm khoâng trong ngoaøi, vaïn phaùp khoâng phaân bieät, moät nhieàu dung hôïp. Voâ soá ñöùc Phaät luùc saép thaønh ñaïo ñeàu phoùng aùnh saùng töø roán chieáu ñeán thaân ta vaø nhaø ta: bi: cung; trí: ñieän nuoâi döôõng: nhaø. Bieån sanh töû: nôi ôû. Roán ôû giöõa buïng, khi thoï sanh, thai nhi soáng baèng roán. Nhö maàm caây, phaàn phaùt trieån leân treân laø thaân caønh, phaàn aên saâu trong loøng ñaát laø reã. Cuõng theá, töø bi laø ñieàu kieän chuû yeáu sanh khôûi trí hueä. (Ba laàn tìm gaëp Phoå Hieàn nhö tröôùc). Vua Chaùnh Nieäm: trí thanh tònh khoâng voïng nieäm, töï taïi hieån hieän coâng duïng. Coâng chuùa Thieân Chuû Quang: töø bi thanh tònh, söï töï taïi ñoä sanh khoâng taïo taùc. Giaûi thoaùt voâ ngaïi nieäm, ñaït trí hieåu roõ ba ñôøi trong moät saùt na, dung nhieáp khoâng

ñan xen tröôùc sau. Ñoù laø thôøi gian ñaït phaùp. Thieän tri thöùc thöù hai cuûa ñòa möôøi moät cuõng hieån hieän trí roäng lôùn ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh khoâng ngaên ngaïi. ( thaønh Ca tyø la nhö tröôùc). Ñoàng töû sö: ñoä sanh baèng trung ñaïo nhö Khoång Töø- baäc thaày cuûa theá gian teân Khoång Thaâu, töï Troïng Ni: ñaïo Khieâm cung nhö nuùi Ni Khaâu. Hoï Khoång: ñöùc, caùc baäc Thaùnh khoâng coù hoï teân nhö theá gian. Khoång: cöùu; Khaâu: chæ daïy moïi ngöôøi. (sôn thuoäc queû vaán nhö tröôùc). Ñöùc hôn ngöôøi, kieân coá. Thieän Taøi ñeán nôi, Bieán Höõu khoâng daïy phaùp, baûo Thieän Taøi ñeán choã Thieän Tri Chuùng Ngheä; veà caùch daïy doã, khoâng daïy lyù thuyeát, chæ giuùp hoïc troø giaûi ñaùp nhöõng nghi vaán. Bieán Höõu laø thaày, ñoàng töû laø hoïc troø. Cuõng nhö Khoång Töû vaø Nhan Hoài... Thieän Taøi thaønh kính caàu phaùp, ñoàng töû daïy: ta ñaït giaûi thoaùt bieát roõ moïi kyõ xaûo, nhôù caùc chöõ cai ( nhö chöõ A: khoâng nhaäp Baùt-nhaõ Ba-la-maät: oai löïc Boà-taùt nhaäp caûnh giôùi khoâng sai bieät. Hieåu roõ caùc phaùp roãng laëng: oai löïc Boà-taùt, ñoaïn hoaëc chöôùng, nhaäp trí khoâng duïng coâng, hieän khaép moïi nôi. Chöõ Ña: nhaäp Baùt-nhaõ voâ bieân sai bieät moân caùc phaùp höõu vi laø trí sai bieät, haïnh Phoå Hieàn, hieåu roõ phaùp taéc, haïnh nghieäp, söï hieåu bieát cuûa chuùng sanh trong saùu coõi, tuøy thuaän hoùa ñoä. Cöù theá töø 42 Baùt-nhaõ Ba-la-maät nhaäp voâ soá Baùt-nhaõ Ba- la-maät. Nöõ cö só Hieàn Thaéng: hieåu roõ phaùp xuaát theá vaø kyõ xaûo theá gian, soáng trong sanh töû ñoä thoaùt chuùng sanh baèng nhieàu phöông tieän khaùc nhau. Song taát caû ñeàu töø phaùp thaân Vaên Thuø, trí Phoå Hieàn vaø quaû Phaät. Vò naøy chuyeân tu thieàn Ba-la-maät. Thaønh Baø Haèng Na (Hyû Ích Taêng): laøm lôïi ích cho chuùng sanh, chuùng sanh ñöôïc phaùp laïc. Ñaïo traøng khoâng nöông töïa: phaùp khoâng nöông döøng, thaân cuõng theá, haønh voâ soá haïnh nhöng haïnh khoâng theå taùnh. Thaønh naøy ôû phía nam AÁn. Thaønh Yeâu Ñieàn; ñöùc trí ñoä sanh cuûa thieän tri thöùc. Tröôûng giaû Kieân Coá giaûi Thoaùt: sieâng naêng caàu phaùp. Phaùp voâ tröôùc thanh tònh nieäm trang nhieâm: vò thöù saùu tu Baùt-nhaõ Ba-la-maät, hieåu phaùp khoâng töôùng neân khoâng voïng chaáp. Tröôûng giaû Dieäu Nguyeät: ñoä sanh baèng phöông tieän Ba-la-maät. Trí tòch dieät cuûa ñòa Ba-la-maät laø trí ôû trong theá gian, phöông tieän Ba- la-maät vaø töø bi laø moät. Vì trí coù töø bi. Giaûi thoaùt Tònh Trí Quang Minh: phaù tröø hoaëc chöôùng baèng aùnh saùng trí bi. Thaønh Xuaát Sanh: haïnh ñoä sanh töø nguyeân Ba-la-maät cuûa vò thöù taùm. Tröôûng giaû Voâ Thaéng Quaân chieán thaéng taát caû taø maïn sinh töû aùc ñoäc. Giaûi thoaùt Voâ Taän töôùng: taát caû caùc phaùp vaø noäi taâm ñeàu xuaát hieän töø töôùng Nhö Lai, Phaùt Khôûi töø trí huyeãn neân ñeàu khoâng coù töôùng. Xoùm phaùp: xoùm laøng khoâng theå taùnh. Baø-la-moân Toái tòch tònh: coâng duïng töï taïi cuûa löïc Ba-la-maät. Giaûi thoaùt Thaønh nguyeän ngöõ: lôøi leõ chôn thaät, hôïp taùnh chôn nhö. Thaønh Dieäu YÙ

hoa moân: vieân maõn trí haïnh. Ñoàng töû Ñöùc Sanh, ñoàng nöõ Höõu Ñöùc: trí bi quaân binh. Giaûi thoaùt huyeãn truï: coõi Phaät vaø chuùng sanh ñeàu töø trí huyeãn, khoâng phaûi thaät, khoâng phaûi hö, khoâng coù tình thöùc, khoâng taân caûnh, taùnh töôùng dung hôïp, moät nhieàu ñan xen khoâng tröôùc sau. Ñoaïn gaëp Töø Thò-Boà-taùt moät ñôøi thaønh Phaät coù 10 yù:

1. (Nöõa quyeån) ñoàng töû ñoàng nöõ khen ngôïi ñöùc cuûa Töø Thò ñeå Thieän Taøi tieán tu.
2. (30 haøng) nhôù laïi nhaân xöa, Thieän Taøi hoái haän, thaønh kính cuùng döôøng, sieâng naêng hoïc hoûi.
3. (32 haøng) Thieän Taøi thaønh kính ñaûnh leã, suy xeùt ñaït phaùp.
4. Chieâm ngöôõng laàu gaùc ñeïp, khen ngôïi ñöùc Töø Thò.
5. Thieän Taøi muoán gaëp Di Laëc.
6. Thieän Taøi trình baøy söï phaùt taâm, Töø Thò khen ngôïi.
7. Vaên laàu gaùc Töø Thò, Thieän Taøi bieát roõ nhaân quaû.
8. (5,5 haøng) Töø Thò daïy Thieän Taøi gaëp Vaên Thuø, nhaân quaû dung

hôïp.

1. Sau khi ñaït quaû 1 ñôøi thaønh Phaät, Thieän Taøi phaùt taâm roäng lôùn,

hieåu roõ phaùp cuûa 6 vò laø 1. ( vieäc Thieän Taøi gaëp Phoå Hieàn, hieåu roõ moïi phaùp nhö tröôùc).

1. Phoå Hieàn khen ngôïi coâng ñöùc ñoä sanh cuûa quaû Phaät. Coõi Haûi Ngaïn: tieán tu ñaït quaû 1 ñôøi thaønh Phaät. Coõi naøy ôû gaàn bieån: trí Phaät trong bieån sanh töû. Veà nôi ôû cuûa Töø Thò: vöôøn sanh töû, röøng vaïn haïnh, trang nghieâm bi trí. Laàu Tyø loâ gía na: quaû cuûa trí caên baûn vaø trí sai bieät. ( yù nghóa, coâng duïng theå taùnh cuûa laàu nhö tröôùc) . Phaàn 1 coù 5 yù:
2. (20,5 haøng) chæ nôi ôû cuûa Thieän tri thöùc vaø khuyeân Thieän Taøi caàu hoïc.
3. (14 haøng) ñoàng töû Ñöùc Sanh khen ngôïi ñöùc cuûa Töø Thò ñeå Thieän Taøi tieán tu.
4. (49,5 haøng) ñoàng töû khuyeân Thieän Taøi hoïc roäng.
5. (34 haøng) ñoàng töû khuyeân Thieän Taøi khoâng neân tìm loãi cuûa thieän tri thöùc, neân sieâng naêng tu hoïc ñeå ñaït phöôùc ñöùc.
6. Kính phaùp ñeå ñaït quaû Phaät.

Kinh daïy: khoâng neân phuïng söï thieän tri thöùc baèng saùu ñoä möôøi ñòa; vì thuoäc phaùp xuaát theá,c höa ñoaïn chaáp tònh, chöôùng ngaïi haïnh Phoå Hieàn, khoâng ñaït quaû tyø voâ giaù na, chæ ñaït thaân töôùng toát ñeïp cuûa hoùa Phaät. Söï trang nghieâm thaân phöôùc ñöùc khoâng phaûi laø vieäc boûtrang söùc chaùn sanh töû maø laø hieåu roõ voâ minh chính laø trí caên baûn, tu taäp haïnh phoå Hieàn. (Caùc yù 2-5 nhö kinh). Boà ñeà laø nguoàn goác cuûa haïnh nguyeän

thaàn thoâng Boà-taùt, dieät khoå sanh töû, thanh tònh phieàn naõo, thaønh töïu nhöùt thieát trí. Vì taâm boà ñeà khoâng nöông töïa neân khoâng sanh dieät,töï taïi voâ ngaïi, chuùng sanh vaø Phaät laø moät, khoâng phaân bieät. Di laëc buùng tay thaønh tieáng, cöûa laàu töï môû: tieáng; chaán ñoäng; buùng tay: ñoaïn tröø hoaëc chöôùng töï hieåu phaùp moân. Thieän Taøi vaøo trong, cöûa töï ñoùng: trí khoâng trong ngoaøi xuaát nhaäp meâ ngoä. Laàu gaùc roäng lôùn nhö hö khoâng: caûnh giôùi cuûa trí. Söï trang trí trong laàu gaùc laø quaû cuûa trí bi haïnh nguyeän. Boà-taùt Di Laëc cuõng töøng cuùng döôøng Phaät, thuyeát phaùp cho Thieän Taøi: vì taùnh cuûa trí xöa nay voán vaäy, dung hôïp ba ñôøi, vöôït treân thaàn thoâng. Daâu Suaát La Saéc: maùu cuûa söông tuyeát. Kinh daïy: thieän nam töû! luùc ta nguyeän ñaït trí thaønh töïu quaû boà ñeà ngöôi vaø Vaên Thuø ñeàu thaáy: trí dung hôïp ba ñôøi. Coù ba yù:

1. (9 trang) ñaït trí Phaät, quaùn quaû bieát nhaân, nhaân quaû laø 1.
2. (9,5haøng) Di Laëc thaâu thaàn, nhaéc Thieàn Taøi trôû veà hieän taïi.
3. (4 haøng) Thieän Taøi hoûi phaùp vaø xuaát xöù cuûa Di Laëc.
4. Phaùp:
5. Teân phaùp giaûi thoaùt trang nghieâm.
6. Nôi trôû veà.
7. Nôi xuaát phaùt.
8. Nôi thoï sanh.

Teân phaùp: nhaäp tam theá nhöùt thieát caûnh giôùi baát vong nieäm trí trang nghieâm taïng. Nôi veà: nôi ban ñaàu. Nôi xuaát phaùt: trí hueä thaàn löïc nôi Boà-taùt coù hai phöông dieän. Veà phaùp: caùc Boà-taùt khoâng ñeán ñi; veà söï: ñeán töø nöôùc Ma La ñeà: trí ñöùc sieâu vieät cuûa baäc Thaùnh. Cuø ba la con tröôûng giaû: soáng trong phaùp thanh tònh, Töø Thò daïy hoïc phaùp Phaät. Nôi thoï sanh: veà phaùp coù 10:

1. Taâm boà ñeà;
2. Thaâm taâm;
3. Thieän tri thöùc;
4. Ba-la-maät;
5. Ñaïi nguyeän;
6. Ñaïi bi;
7. Ñaïi töø;
8. Söï quaùn saùt ñuùng;
9. Ñaïi thöøa;
10. Giaùo hoùa chuùng sanh.

Trí hueä phöông tieän, Baùt-nhaõ laø meï, phöông tieän laø cha, boá thí laø vuù nuoâi, giôùi laø meï nuoâi, trang söùc baèng nhaãn nhuïc, nuoâi lôùn baèng tinh

taán, taém röûa baèng thieàn ñònh, thaày laø thieän höõu, baïn laø phaùp boà ñeà, baø con laø phaùp laønh, anh em laø Boà-taùt. Veà söï: sanh trong nhaø Baø-la-moân xoùm Caâu Saùch nöôùc Ba la ñeà coõi Dieâm phuø. Xoùm Caâu Saùch: (Da Gia) nhieàu nhaø ôû chung trong moät nhoùm. Baø-la-moân: doøng thanh tònh, trí khoâng ñaém nhieãm. Daïy phaùp tuøy sôû thích chuùng sanh: tuøy thuaän ñoä sanh baèng trí bi, bieåu hieän phöôùc trí vöôït treân theá gian cuûa Boà-taùt. Boà-taùt laø ngöôøi ñöôïc thoï kyù moät ñôøi thaønh Phaät, nhö tröôûng töû keá thöøa söï nghieäp cuûa cha, nhö thaùi töû keá thöøa ngoâi baùu. Cuõng theá, Boà-taùt ñuû coâng duïng ñoä sanh nhö Phaät. Voâ soá Boà-taùt Phoå Hieàn xoa ñaàu Thieän Taøi: vieân maõn haïnh roäng lôùn cuûa Phaät, dung hôïp nhaân quaû cuûa theá gian, coù 10 yù:

1. (33,5 haøng) söï dung hôïp ñan xen cuûa saùu vò.
2. (8 haøng) Thieän Taøi thoâng ñaït söï dung nhieáp nhaân quaû theå

duïng.

Taøi.

1. (11 haøng) Thieän Taøi thaáy möôøi töôùng trang nghieâm.
2. (17 haøng) Thieän Taøi thaáy möôøi aùnh saùng.
3. (57 haøng) haïnh nguyeän vaø thaân töôùng cuûa Phoå Hieàn.
4. (13 haøng) Thieän Taøi ñaït möôøi trí.
5. (14 haøng) voâ soá Boà-taùt Phoå Hieàn xoa ñaàu vaø khen ngôïi Thieän
6. (60 haøng) söï lôïi sanh cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn.
7. Thieän Taøi quaùn saùt voâ soá thaân töôùng vaø ñaït phaùp.

- Phaàn keä coù ba yù:

1. (8 haøng) Boà-taùt Phoå Hieàn khuyeân ñaïi chuùng nghe phaùp.
2. (6 haøng) ñaïi chuùng vui nghe.
3. Coâng ñöùc cuûa Nhö Lai.

Ñi qua 110 thaønh ñeán nöôùc Phoå Moân: Phaät vaø chuùng sanh cuøng

1 theå taùnh, moïi phaùp khoâng tröôùc sau, chuyeân taâm mong gaëp Vaên Thuø vaø thieän tri thöùc: taát caû ñeàu töø trí theå cuûa Vaên Thuø, dung hôïp ñan caøi, khoâng theå ño ñeám. Phaùt taâm roäng lôùn nhö hö khoâng: töø theå trí kim cang thanh tònh khôûi voâ soá haïnh Phoå Hieàn. Ñoù laø nhaân quaû tu taäp cuûa caùc vò. Ngöôøi tu haønh neân suy xeùt thaáu ñaït yù naøy. Vì phaùp khoâng tröôùc sau, dung nhieáp ñan caøi khoâng cuøng taän.

■