**SOÁ 1740**

ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH

*Löôïc thuaät ñaïi yù töøng quyeån trong kinh*

*Baéc kinh Lyù Thoâng Huyeàn ghi thuaät.*

Cuoán thöù nhaát: “Hoäi thöù nhaát taïi Boà ñeà ñaïo traøng thuyeát saùu phaåm kinh ñeán cuoán thöù naêm - phaåm thöù nhaát: Theá Chuû Dieäu Nghieâm”. Phaät thaønh ñaïo, ôû taïi nöôùc Ma Kieät Ñeà, thuyeát phaùp trong Boà ñeà ñaïo traøng, töø ñôøi kieáp tröôùc kia cuøng tu vôùi Phaät, nay khieán cho ñaïi chuùng vaân taäp.

Cuoán thö ùhai: Phaåm loaïi baøng sanh, chö thieân coõi phía treân,trong quûa haûi cuûa Nhö Lai, ñeàu phaàn chöùng giaûi thoaùt .

Cuoán thöù ba: Töù vöông baùt boä, caùc thaàn ñuû loaïi, ñeàu duøng ngoân töø tuyeät vôøi ñeå thænh caàu, ca tuïng ngaâm nga giaùo phaùp khoù nghó ñöôïc.

Cuoán thöù tö: Voâ soá chuûng loaïi hình saéc, ngaøn vaïn caùch thöùc tuyø thuoäc, ñeàu noùi veà phaùp moân giaûi thoaùt, duøng keä ca ngôïi coâng ñöùc cuûa Nhö Lai.

Cuoán thöù naêm: Nhôø uy löïc baát tö nghì cuûa Nhö Lai, Boà-taùt ñeàu töø choå ngoài ñöùng daäy,truyeàn ñi khaép trôøi ñaát, thò hieän nhöõng caûnh giôùi toát laønh cuûa haûi hoäi cuøng voâ bieân chö Phaät .

Cuoán thöù saùu: “Phaåm thöù hai: Nhö Lai hieän töôùng”. Ñaïi chuùng chung yù nghó thænh caàu, Nhö Lai hieän töôùng ñeå ñaùp laïi, aùnh saùng vaø aâm thanh trieäu taäp chuùng sanh coù duyeân ôû khaép möôøi phöông vaân taäp thaønh hoäi chuùng môùi.

Cuoán thöù baûy: “Phaåm thöù ba: Phoå Hieàn tam muoäi. Phaåm thöù tö: Theá giôùi thaønh töïu”. Phoå Hieàn ñi vaøo taïng thaân tam muoäi, Nhö Lai duøng Thaùnh löïc gia trì, rôøi ñònh thuyeát veà phaùp moân thaäp haûi, trình baøy roäng

298 BOÄ KINH SÔÙ 16

veà söï thaønh laäp theá giôùi.

Cuoán thöù taùm: Phong luaän ngöõ laáy thuyû ñaïi, bieån caû hieän ra hoa sen, an laäp phaân boá caùc loaïi soâng thôm, theá giôùi truøng ñieäp ôû giöõa bieån khôi.

Cuoán thöù chín: “Tieáp theo phaåm theá giôùi thaønh töïu. Phaåm thöù naêm: Hoa taïng theá giôùi”. Möôøi bieån xoay quanh veà beân phaûi, lieân tieáp nhau theo thöù töï, cuøng ñan xen truøng truøng gioáng nhö löôùi giaêng quyù baùu cuûa Ñeá Thích.

Cuoán thöù möôøi: “Ñeán cuoán thöù möôøi moät, laø phaåm thöù saùu: Tyø Loâ Xaù Na”. Nhöõng quoác ñoä bieån caû ñaõ phuï traùch, thuaän theo thaúng ñeán voøng quanh moïi phaùp giôùi, hoa taïng trang nghieâm tuyeät vôøi, neâu ra quaû khuyeán khích cuøng phaùt sinh nieàm tin an laïc.

Cuoán thöù möôøi moät: Tyø Loâ Xaù Na, kieáp tröôùc bieát laø thaùi töû Uy Quang, daâng cuùng 10 nuùi tu di leân vi traàn soá caùc Ñöùc Nhö Lai, khieán cho ñaït ñöôïc quaû haûi laø 10 lieân hoa taïng theá giôùi .

Cuoán thöù möôøi hai: “Hoäi thöù hai taïi cung ñieän Phoå Quang Minh thuyeát ra saùu phaåm kinh. Phaåm thöù baûy: Phaät Danh Hieäu. Phaåm thöù taùm: Töù Thaùnh Ñeá”. Danh hieäu cuûa Nhö Lai coù raát nhieàu loaïi, döïa theo caên khí cuûa chuùng sanh khaùc nhau, thieát laäp boán Thaùnh ñeá, thuaän theo xöù sôû ñeå laäp thaønh teân goïi, ñeàu laøm cho nghe phaùp maø chöùng ngoä.

Cuoán thöù möôøi ba: “Phaåm thöù chín: Quang Minh Giaùc. Phaåm thöù möôøi: Boà-taùt Vaán Minh”. Vaên Thuø Sö Lôïi cuøng vôùi chín vò Boà-taùt ñöùng ñaàu, hoûi ñeå saùng toû möôøi loaïi thaäm thaâm, ñeàu laø bieåu hieän taùnh töôùng dung thoâng, phaù tröø taát caû nghi ngôø chaáp tröôùc cuûa chuùng sanh.

Cuoán thöù möôøi boán: “Phaåm thöù möôøi moät: Tònh Haïnh . Phaåm thöù möôøi hai: Hieàn Thu”. Tònh haïnh phaùt khôûi ñaïi nguyeän voâ bieân, Vaên Thuø khieán cho kheùo duïng taâm ñoù, Hieàn Thuû laøm raïng rôõ ñöùc haïnh, ca ngôïi thu nhaän bieåu hieän nieàm tin coù ñaïi duïng bao la.

Cuoán thöù möôøi laêm: “Tieáp theo phaåm Hieàn Thuû”. Mao quang chieáu ích tam muoäi, neâu leân ví duï bieåu thò cho yù chæ saâu xa voâ cuøng khoù hieåu, ca ngôïi kinh giaùo khoù nghó ñöôïc maø khuyeán khích giöõ gìn, chö Phaät xoa ñaàu maø tuyø hyû hoä trì.

Cuoán thöù möôøi saùu: “Hoäi thöù ba taïi cung trôøi ñao lôïi thuyeát ra saùu phaåm kinh. Phaåm thöù möôøi ba: Thaêng tu di ñaûnh. Phaåm thöù möôøi boán: Keä taùn. Phaåm thöù möôøi laêm: Thaäp truù”. Tu di vaø keä taùn, laøm saùng toû Phaät ñöùc khoâng xa rôøi maø leân cao treân coõi trôøi. Thaäp truù hieåu roõ phaùp moân, phaân roõ toâng thuù böôùc vaøo ñòa vò cuûa Boà-taùt.

Cuoán thöù möôøi baûy: “Phaåm thöù möôøi saùu: Phaïm haïnh. Phaåm thöù

SOÁ 1740 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH 299

möôøi baûy: Sô phaùt taâm coâng ñöùc”. Phaïm haïnh khieán cho hieåu roõ caûnh giôùi khoâng tòch, taâm khoâng phaùt sinh hai loaïi kieán giaûi thieân leäch, phaùt taâm hieän coù saün coâng ñöùc voâ bieân, yù nieäm ban ñaàu seõ thaønh töïu chaùnh giaùc.

Cuoán thöù möôøi taùm: “Phaåm thöù möôøi taùm: Minh phaùp”.Saùng toû phaùp thuyeát veà Tam Baûo khoâng giaùn ñoaïn, veà sau coù theå an laïc maø nôi ñöôøng trôøi ngöôøi, möôøi loaïi phaùp moân cuûa thaäp haïnh, höôùng leân treân caàu ñòa vò tieán maõi leân cao.

Cuoán thöù möôøi chín: “Hoäi thöù tö taïi cung trôøi Daï Ma thuyeát ra boán phaåm kinh. Phaåm thöù möôøi chín: Thaêng Daï Ma thieân cung. Phaåm thöù hai möôi: Keä taùn. Phaåm thöù hai möôi moát : Thaäp Haïnh”. Hai phaåm Daï Ma vaø Keä Taùn laøm saùng toû coâng ñöùc cuûa Phaät laø khoâng cuøng taän; bao goàm bieåu hieän roõ phaùp moân cuûa thaäp haïnh, luaän baøn roäng raõi veà hoaït duïng kheùo leùo tuyeät vôøi cuûa Boà-taùt.

Cuoán thöù hai möôi: “Tieáp theo phaåm Thaäp Haïnh”. Boán haïnh voâ tröôùc ñaúng chaân, trình baøy veà hai phaàn töï lôïi vaø lôïi tha. Baét ñaàu chöùng ñaït ñeán nay thaät khoù nghó baøn, phaàn keä tuïng tieáp tuïc thu nhaän coâng ñöùc ôû tröôùc.

Cuoán thöù hai möôi moát: “Phaåm thöù hai möôi hai: Thaäp voâ taän taïng”. Möôøi kho taïng voâ taän, ba ñôøi chö Phaät cuøng tuaân theo, khoâng chæ laø nghóa veà phaùp moân cuûa thaäp haïnh, maø cuõng vöôït quaù söï thaúng tieán cuûa thaäp hoài höôùng.

Cuoán thöù hai möôi hai: “Hoäi thöù naêm taïi cung trôøi ñaâu suaát thuyeát ra ba phaåm kinh. Phaåm thöù hai möôi ba: Thaêng Ñaâu Suaát thieân cung”. Leân treân cung trôøi Ñaâu Suaát, hoaù chuû thuaän theo cô duyeân, nhìn thaáy Ñöùc Phaät hieän thaàn thoâng phoùng quang, Thieân Vöông ñaït ñöôïc lôïi ích .

Cuoán thöù hai möôi ba: “Phaåm thöù hai möôi boán: Keä Taùn”. Coõi trôøi tri tuùc duøng keä ca ngôïi, thöù nhaát laø thaäp hoài höôùng, bieåu hieän Boà-taùt bi, trí bao la, voâ soá kieáp cöùu hoä chuùng sinh ñau khoå.

Cuoán thöù hai möôi boán : “Ñeán cuoán ba möôi ba, phaåm thöù hai möôi laêm : Thaäp Hoài Höôùng”. Taâm kieân coá baát hoaïi, nhôø phaùp moân cuûa chö Phaät, haïnh nguyeän caøng beàn chaéc, hoài höôùng cho thôøi xöù thieän theä.

Cuoán thöù hai möôi laêm: Nhaân toát laønh chöùa ñöïng quaû, laäp thaønh teân goïi kho taïng voâ taän, thieän caên hôïp vôùi chaân nhö, töùc laø cuøng taùnh chaân nhö khoâng giôùi haïn.

Cuoán thöù hai möôi saùu: Baét ñaàu töø giuùp cho xe - ngöïa cho ñeán duøng thaân mình, nhaân toá vó ñaïi trong 10 ñoaïn vaên Tröôøng Haøng, trong ngoaøi taát caû ñeàu xoaù boû.

300 BOÄ KINH SÔÙ 16

Cuoán thöù hai möôi baûy: Boà-taùt xaû boû ngay caû thòt da ñaàu toùc, caû ñeán cöùu giuùp cho hình haøi coøn thöøa laïi, duøng vaïn haïnh trang nghieâm thaân theå aáy, thaønh töïu möôøi loaïi töôùng maïo tröôïng phu.

Cuoán thöù hai möôi taùm: Töø ñaàu ñeán cuoái nhìn thaáy Ñöùc Phaät xuaát hieän 60 loaïi phaùp moân ñaïi thí, vaên tröôøng haøng tröôùc sau ba cuoán, toaøn boä thaâu vaøo hoài höôùng kieân coá.

Cuoán thöù hai möôi chín: Ñaõ thuaän theo chuùng sinh voâ töôùng, luoân luoân tuyø thuaän taâm haønh, cuõng nhö hai phaùp ñaïi thí, roäng ra ñeán A-taêng- kyø kieáp, nguyeän chuùng sinh ñaày ñuû phaùp vaø taøi vaät.

Cuoán thöù ba möôi: Coâng ñöùc cuûa 100 phaùp moân, hoaøn toaøn gioáng nhö xuyeân suoát, haønh thieän ñoàng ñaúng vôùi hö khoâng, cuõng cuøng chung taùnh töôùng cuøng roäng lôùn.

Cuoán thöù ba möôi moát: Bôûi voâ töôùng neân meâ hoaëc raøng buoäc ñöôïc giaûi thoaùt goïi laø hoài höôùng, saùu loaïi phaùp moân veà trí vi teá, nguyeän chöùng ñöôïc coâng ñöùc cuûa Phoå Hieàn.

Cuoán thöù ba möôi hai: Baøy moät thaân höôùng veà phaùp giôùi, thaâu laáy moïi caûng töôïng vaøo ñaàu maûy loâng, hoài höôùng moïi thieän caên cho phaùp giôùi, thaønh töïu voâ löôïng ñaïi duïng cuûa Phoå Hieàn.

Cuoán thöù ba möôi ba: Hai quaû y baùo vaø chaùnh baùo, ñeàu duøng voâ soá vaät baùu trang nghieâm keát thaønh ñeå ca ngôïi, khuyeán khích tu taäp ñaày ñuû coâng haïnh cuûa ñòa vò Phoå Hieàn.

Cuoán thöù ba möôi boán: “Hoäi thöù saùu taïi cung trôøi Tha Hoaù thuyeát ra moät phaåm kinh, ñeán cuoán ba möôi chín. Phaåm thöù hai möôi saùu: Thaäp Ñòa”. Taïi Ma Ni baûo ñieän ôû cung trôøi tha hoa, baét ñaàu môû ra phaùp moân thaäp ñòa, ba laàn gia trì - naêm laàn thænh caàu, môùi trình baøy roõ raøng veà töôùng ñaàu tieân cuûa haøng sô ñòa.

Cuoán thöù ba möôi laêm: Ly Caáu Ñòa Boà-taùt, tu phaùp moân tam tuï thaäp thieän, taùm thieàn ñònh vaø naêm thaàn thoâng, phaùt ra voâ bieân töôùng röïc rôõ cuûa dieäu tueä.

Cuoán thöù ba möôi saùu: Coù naêng löïc chöùng ñöôïc tueä röïc rôõ cuûa trí, tieán leân tu taäp phaùp moân cuûa phaàn vò boà ñeà, nöông vaøo phaùp moân quaùn xeùt boán ñeá cuûa Thanh Vaên, bieåu hieän töôùng traïng thuø thaéng cuûa ñòa vò Boà-taùt.

Cuoán thöù ba möôi baûy: Baùt-nhaõ hieän tieàn coù möôøi loaïi phaùp quaùn veà duyeân khôûi, Vieã haønh ñòa thôøi gian coø daøi, baûy ñòa vöôït leân treân coâng lao cuûa ñaàu vaø cuoái.

Cuoán thö ba möôi taùm: Khoâng chöùng ñöôïc lyù voâ sanh, vì vaäy Ñöùc Phaät baûy laàn khuyeán khích daãn daét tieán leân, ñaïi bi quaùn saùt möôøi loaïi

SOÁ 1740 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH 301

chuùng sanh nhieàu nhö caây röøng, ñaïi trí löu thoâng Boà-taùt coù ñuû bieän taøi maø dieãn baøy giaùo phaùp.

Cuoán thöù ba möôi chín: Maây möa coâng ñöùc môû roäng hai haïnh Töï

- Tha, tieåu phaàn chöa saùnh baèng Nhö Lai, trong ñoù nhaân quaû ñan xen laãn nhau, nhieàu ví duï so saùnh khoâng theå dieãn taû ñöôïc. “Hoäi thöù baûy taïi coõi trôøi Tam Thieàn, vaên bò thaát laïc”.

Cuoán thöù boán möôi: “Hoäi thöù taùm laïi dieãn ra taïi Phoå Quang phaùp ñöôøng thuyeát ra 11 phaåm kinh, ñeán cuoán boán möôi ba. Phaåm thöù hai möôi baûy: Thaäp Ñònh”. Quaû vò cao nhaát chaéc chaén caên cöù vaøo Sô tín, vì vaäy phaùp hoäi laäp laïi ôû Phoå Quang phaùp ñöôøng, Phoå Hieàn vaâng theo lôøi daïy maø tuyeân döông, môùi nhaát ñònh baøy toû veà taùc duïng thuø thaéng cuûa thaäp ñònh.

Cuoán thöù boán möôi moát: Nhaäp ñònh an truù khaép quoác ñoä, lieàn ñaït ñeán möôøi loaïi trang nghieâm, thuyeát veà thaàn thoâng töï taïi cuûa Boà-taùt, hieån baøy coâng ñöùc voâ taän cuûa Phoå Hieàn.

Cuoán thöù boán möôi hai: Taùc duïng xuaát nhaäp cuûa tam moäi töï taïi khaùc nhau khoâng coù phaân chia gì khaùc. Mieäng coù boán nghieäp duïng maø taâm cuoän soùng traøo, boán bieän taøi löu thoâng ñeå dieãn thuyeát.

Cuoán thöù boán möôi ba : Voâ ngaïi ñaïi luaân tam muoäi, khaép nôi phaùp giôùi maø trôû thaønh coâng naêng thuø thaéng, nhö hoaù thaân thieân vöông cai quaûn thieân chuùng, gioáng nhö Ñaúng giaùc maø cuøng laø Dieäu giaùc.

Cuoán thöù boán möôi boán: “Phaåm thöù hai möôi taùm: Thaäp thoâng. Phaåm thöù hai möôi chín: Thaäp nhaãn”. Cuoäân vaøo taûn ra bieän taøi töï taïi, phaân roõ veà thaân töôùng cuûa möôøi loaïi, thaàn thoâng phaùp duï, caû hai trình baøy roõ raøng veà töôùng cuûa thaäp nhaãn.

Cuoán thöù boán möôi laêm: “Phaåm thöù ba möôi: A-taêng-kyø. Phaåm thöù ba möôi moát: Thoï löôïng. Phaåm thöù ba möôi hai: Boà-taùt truù xöù”. A- taêng-kyø vaø thoï löôïng, hai phaåm bieåu thò coâng ñöùc khoâng cuøng taän cuûa Phaät. Caûm öùng thuaän theo nôi choán, chæ ra truù xöù cuûa Boà-taùt.

Cuoán thöù boán möôi saùu: “Ñeán cuoán thöù boán möôi baûy, phaåm thöù ba möôi ba: Baát tö nghò phaùp”. Ñaïi chuùng hoaøi nghi neân nghó raèng phaûi thænh caàu, khoâng bieát ñöùc töôùng nhö theá naøo? Hoa sen xanh boãngnhieân hieän ra phaân roõ ñeå ñaùp laïi, baøn veà quaû phaùp baát tö nghì cuûa Phaät.

Cuoán thöù boán möôi baûy: Phaät söï roäng lôùn töø ñaàu ñeán cuoái, tu taäp phaùp moân ôû nôi giaûi thoaùt, neâu cao phaùp traøng haêng haùi hôn möùc bình thöôøng, tuyeân thuyeát thoâng suoát taän cuøng ñeán vieân aâm.

Cuoán thöù boán möôi taùm: “Phaåm thöù ba möôi tö: Nhö Lai thaäp thaân töôùng haûi. Phaåm thöù ba möôi laêm: Tuyø haûo quang minh coâng ñöùc”. Hai

302 BOÄ KINH SÔÙ 16

phaåm Thaäp thaân töôùng haûi vaø Tuyø haûo quang minh, ñeàu hieån baøy ñöùc duïng khoù nghó baøn cuûa nhaân quaû saâu xa.

Cuoán thöù boán möôi chín: “Phaåm thöù ba möôi saùu: Phoå Hieàn haïnh”. Phaåm Phoå Hieàn haïnh, chæ roõ moät nieäm meâ hoaëctrôû thaønh traêm vaïn cöûa ngoõ chöôùng ngaïi. Phaàn keä tuïng taùch bieät trình baøy veà thaäp haïnh, ñan xen maø khoâng laãn taïp.

Cuoán thöù naêm möôi: “Ñeán cuoán thöù naêm möôi hai, phaåm thöù ba möôi baûy: Nhö Lai xuaát hieän”. Nhö Lai xuaát hieän, phaùp vaø duï coù nhieàu moân, möôøi thaân thu nhaän kín ñaùo maø laïi dung thoâng, moät lyù bình ñaúng nhö nhau maø chieáu roïi xuyeân suoát.

Cuoán thöù naêm möôi moát: Mieäng bieän giaûi löu loaùt laø töôùng cuûa vieân aâm, ñaùp laïi roõ raøng laø maïch ngaàm cuûa doøng nöôùc trí, phaù saïch vi traàn maø loä roõ ñaïi kinh, phaân tích phaøm taâm hieän roõ ra thaønh trí.

Cuoán thöù naêm möôi hai: Caûnh giôùi thöïc haønh cuøng vôùi thaønh töïu ñaúng chaùnh giaùc, chuyeån phaùp luaân cho ñeán Nieát-baøn, thaân caän thaáy nghe khoâng troáng roãng, thaønh chuûng töû kieân coá baát hoaïi cuûa kim cang. Cuoán thöù naêm möôi ba: “Hoäi thöù chín, laàn thöù ba laïi ôû Phoå Quang

Phaùp ñöôøng thuyeát ra moät phaåm kinh ñeán cuoán thöù naêm möôi chín, phaåm thöù ba möôi taùm: Ly theá gian”. Boà-taùt ôû giöõa theá gian maø khoâng nhieãm, töùc laø phaåm ly theá gian, hieän roõ ra phoå tueä ngay luùc aáy, ñöa ra söï vieäc baét ñaàu thöa hoûi, Phoå Hieàn theo ñoùù traû lôøi töïa nhö nöôùc trong bình roùt ra.

Cuoán thöù naêm möôi tö: Baét ñaàu töø möôøi loaïi möøng vui thanh thaûn, cho ñeán phaùp moân voâ ñaúng truù, hôn 300 ñoaïn vaên tröôøng haøng, duøng ñeå traû lôøi veà töôùng cuûa thaäp haïnh.

Cuoán thöù naêm möôi laêm: Möôøi loaïi veà yù cuûa voâ thöôøng, veà sau laøm saùng toû caùc phaùp moân töï taïi. Chæ thuù trong ñoù khoâng giôùi haïn, thuaät veà ñòa vò hoài höôùng ôû tröôùc.

Cuoán thöù naêm möôi saùu: Ñaàu ñeà laø möôøi loaïi voâ ngaïi, ñeán vaên hieån baøy veà Ñaïi sö töû hoáng, coù voâ soá phaùp moân, môû roäng coâng ñöùc cuûa thaäp ñòa ôû tröôùc.

Cuoán thöù naêm möôi baûy: Ñoaïn tröø möôøi loaïi taäp khí coøn laïi, sau ñoù luaän veà taâm thaéng tieán, roäng ra coù 32 phaàn, trình baøy thoâng suoát veà caùc haïnh ly caáu.

Cuoán thöù naêm möôi taùm: Baét ñaàu töø caùc Boà-taùt haønh thí thanh tònh, xuoáng ñeán giaùng sinh coù möôøi phaàn. Haïnh nguyeän trong ñoù khoâng cuøng taän, töôùng nhaân quaû thöïc hieän ñaõ ñaày ñuû.

Cuoán thöù naêm möôi chín: Taùm töôùng töø luùc giaùng sinh vaøo thai

SOÁ 1740 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÕNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH 303

meï, laø keä khuyeán khích tu trì. Nhaát taâm thöïc haønh hai ngaøn phaùp moân xuaát ly, laø phaàn tu taäp thaønh töïu cuûa moät boä kinh.

Cuoán thöù saùu möôi: “Hoäi thöù möôøi taïi truøng caùc giaûng ñöôøng trong tinh xaù Kyø Hoaøn thuyeát ra moät phaåm kinh ñeán cuoán thöù taùm möôi, phaåm thöù ba möôi chín: Nhaäp phaùp giôùi”. Nhö Lai khoâng rôøi khoûi trong phaïm vi röøng Theä Ña, ñi vaøo Sö Töû Taàn Thaân tam muoäi, Boà-taùt nhìn thaáy söï thaàn bieán cuûa thaân phaùp giôùi, coøn Thanh Vaên nhö ngöôøi ñui ñieác chaúng bieát gì.

Cuoán thöù saùu möôi moát: Phoå Hieàn duøng naêng löïc môû ra 10 caâu, Nhö Lai phoùng ra moät aùnh saùng nôi töôùng loâng traéng, Vaên Thuø chæ coù thuaän theo maø ñi veà phía nam, ñeàu laø hieån baøy quaû ñöùc cuûa phaùp moân thieàn ñònh.

Cuoán thöù saùu möôi hai: Ñaïi Thaùnh khuyeân nhuû Thieän Taøi, caàu thieän höõu neân ñi veà phía nam, tìm hieåu veà hai thieän tri thöùc laø Ñöùc Vaân vaø Haûi Vaân, chæ baøy cho phaùp moân thieän truù, saâu xa khoù hieåu khoâng suy löôøng noåi.

Cuoán thöù saùu möôi ba: Gaëp ñöôïc Cuø Di Ca vaø tröôûng giaû Giaûi Thoaùt, chöùng ñöôïc phaùp moân vi dieäu cuûa Ñaø-la-ni; sau ñoù gaëp Tyø kheo Haûi Traøng, nhìn thaáy loâng treân thaân hieän roõ ra nhöõng vieäc thuø thaéng.

Cuoán thöù saùu möôi boán: Chaøo thieän höõu Höu Xaû Cuø Sa, môùi naém tay maø du laõm khaép möôøi phöông, khuyeán khích ñeán nuùi ñao Thaéng nhieät, lao vaøo ngoïn löõa maø ñaït ñöôïc tam muoäi.

Cuoán thöù saùu möôi laêm: Baét ñaàu töø Töø Haïnh ñoàng nöõ, sau ñoù ñeán Minh Trí cö só, boán ngöôøi ñoù cuøng laø thieän höõu, ñeàu nöông vaøo phaùp moân cuûa thaäp haïnh.

Cuoán thöù saùu möôi saùu: Tröôûng gæa Baûo Keá Khoå Nhaõn, quoác vöông Voâ Yeám Ñaïi Quang, baát ñoäng baøn veà nhaân duyeân tröôùc kiañaõ leã Phaät, yù saâu xa laø phaùp moân bao goàm thuaän nghòch.

Cuoán saùu möôi baûy: Ñi khaép nôi hoùa thaân trong hình töôùng chuûng loaïi cuûa saùu ñöôøng, chaùo thôm (chuùc höông) chuû yeáu laø phaùp moân cuûa Nguõ phaàn höông, toát ñeïp khoâng gì hôn laø ñem boán Thaùnh ñeá keïp chaët ñeå ñoä ngöôøi, Sö Töû Ni ôû nôi toøa kim cang baøn luaän veà giaùo phaùp.

Cuoán thöù saùu möôi taùm: Baø Tu vaø Boà-taùt Quaùn AÂm, Ñaïi thieân cuøng vôùi An Truù Ñòa Thaàn laøm thieän höõu, tu phaùp moân hoài höôùng, Baø San noùi laø Thaùnh vò cuûa sô ñòa.

Cuoán saùu möôi chín: Daï Thaàn Phoå Ñöùc, trao cho phaùp moân Du boä giaûi thoaùt, vui möøng maét thaáy thaân böôùc treân maây, cuùng döôøng nhieàu ñöùc Phaät maø uy theá caøng tieán xa.

304 BOÄ KINH SÔÙ 16

Cuoán thöù baûy möôi: Ñi khaép nôi cöùu giuùp töø tröôùc ñeán sau chæ moät ñaïo haøo quang, Thieän Taøi ñaït ñöôïc tam luaân thanh tònh, hoûi ñaùp trình baøy qua töøng söï vieäc moät vôùi nhieàu Toân giaû, töø ñôøi kieáp laâu xa gaëp ñöôïc baïn toát ñeå thoâng suoát.

Cuoán thöù baûy möôi moát: ÔÛ hai thaønh Tòch Tònh vaø Thuû Hoä, vì Thieän Taøi môû caùnh cöûa giaûi thoaùt, moãi moät thaønh ñeàu saâu roäng khoù nghó ñeán ñöôïc, lôùp lôùp chaát choàng ñeàu keát thaønh phaùp hoäi xöa nay.

Cuoán thöù baûy möôi hai: Thieän höõu laø hoa nôõ roä treân caây, thuyeát ra teân goïi giaûi thoaùt, Thaùi Hyû Quang Minh Luaân Vöông, thieát laäp ñaïo traøng thöïc hieän phaùp thí, Daï Thaàn cuøng tu maét nhìn thaáy chuyeän xöa .

Cuoán thöù baûy möôi ba: Ñaïi nguyeän phaùp moân, Thieän Taøi nhìn thaáy thaønh aáp thaéng dieäu; vua cha thaáy Phaät, Thaùi töû traùnh khoûi toäi loãi cuûa hình phaït cheùm ñaàu.

Cuoán thöù baûy möôi tö: Dieäu Ñöùc Linh Thaàn, ngöôøi chòu traùch nhieäm löu giöõ möôøi loaïi thoï sanh; trong buïng meï MaDa, hieän baøy ba ngaøn thaàn bieán kyø laï.

Cuoán thöù baûy möôi laêm: Thieän Taøi tìm hieåu töø Cuø Baø ñöùc thaàn, baøy toû nhaéc nhuû caàu tìm thieän höõu, gaëp Phaät laø nhaân duyeân cuûa vieäc ñaõ qua,cuøng tu taäp laø duyeân thuø thaéng cuûa haïnh nguyeän.

Cuoán thöù baûy möôi saùu: Ma Da laø maãu nghi cuûa chö Phaät, laø quyõ taéc möïc thöôùc cuûa ngoân haïnh nguyeän xöù, laø thieän höõu trong saùng chuaån möïc nhaát cuûa chuùng aáy, ñeàu laø nhöõng nguyeân do cuûa phaùp hoäi duyeân vaøo ñoù nhaäp ñònh.

Cuoán thöù baûy möôi baûy : Ñoàng Töû - Ñoàng Nöõ, khuyeân nhuû Thieän Taøi laøm baïn vôùi traêm loaïi phaùp moân quan troïng; Töø Thò - Töø Nieäm, duøng keä ca ngôïi khieán cho trôû veà vôùi Boån Sö.

Cuoán thöù baûy möôi taùm: Thieän Taøi caûm Ñoäng ñöôïc gaëp maø baét ñaàu baøy toû, Di Laëc coù ñuû coâng ñöùc neân luoân luoân dung naïp. Kinh coù hôn 300 ñoaïn, hieån baøy taâm boà ñeà thuø thaéng maø coâng lao to lôùn.

Cuoán thöù baûy möôi chín: Thieän Taøi böôùc vaøo trong caùnh cöûa laøu gaùc, troâng thaáy voâ bieân söï vieäc töø bao ñôøi kieáp cuûa voâ soá theá giôùi, phaùp duï hoûi ñaùp maø rôøi khoûi choå ngoài, seõ thaønh töïu ñaïo quaû ôû thôøi gian vò lai.

Cuoán thöù taùm möôi: Vaên Thuø Sö Lôïi duoãi tay ra maø gioáng nhö giöõ

laïi, coâng lao cuûa Thieän Taøi chöùng ñeán quaû cao nhaát, Phoå Hieàn xoa ñaàu roài duøng keä khuyeán khích, caån thaän ñöøng nghi ngôø ñoái vôùi kinh naøy!

ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH

Löôïc thuaät ñaïi yù töøng quyeån trong kinh

Ngaøy 18 thaùng 2 naêm Hôïi nieân hieäu Ñaïi Vónh thöù baûy vieát xong. Chí nguyeän cuûa ngöôøi vieát ñaõ hoaøn taát. Kinh Hoa Nghieâm laø phaùp luaân caên baûn cuûa moät ñôøi thuyeát phaùp, tröïc tieáp hieån baøy söï noäi chöùng cuûa Nhö Lai. Ngöôøi naøo ñaõ coù moät laàn nghe kinh naøy loït vaøo trong tai, seõ vónh vieãn xa rôøi khoå baùo cuûa sanh töû. Thoâng Huyeàn cö só laø toå sö cuûa Hoa nghieâm, giaûng kinh hôïp vôùi yù Phaät, cho neân töø trong mieäng phaùt ra aùnh saùng vaøng röïc, noùi theá naøy noùi theá kia, neáu khoâng tin thì khoâng theå naùo coù ñöôïc ñieàu ñoù. Nhöng maø ñaïi yù cuûa taùm möôi cuoán vöøa môùi laø möïc vieát treân giaáy keïp chaët taát caû trong tay, chính laø yeáu thuaät voâ cuøng vi dieäu. Hieán toâi töøng ngaøy ñoái vôùi taäp naøy raát toân kính, chaúng ñeå yù gì ñeán chuyeän giaáy möïc ít oûi hieám hoi, ñoäng vieân coá gaéng vieát ra taäp naøy. Nguyeän Tam Baûo töø bi gia hoä, thöông xoùt naïp thoï cho nhieàu choå toái taêm!

■