**PHAÀN B**

2) Truï tu haønh: chuû yeáu tu nhaãn Ba-la-maät, chín Ba-la-maät kia laø thöù yeáu (nghóa phöông nam nhö tröôùc). Töø ñaây ñi veà phía nam saùu möôi do tuaàn. Nghóa laø sau khi thaønh töïu phaùp quaùn möôøi hai duyeân sanh, quaùn saùt söï hieän haønh sai khaùc cuûa saùu caên maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù, ra khoûi söï hieän haønh aáy. Vì vò nöôùc quaùn möôøi haiduyeân sanh, quaùn saùu caên, danh saéc, thöùc thaønh töïu trí. Vò naøy ra khoûi söï hieän haønh cuûa saùu caên baèng trí. Caâu töø ñaây ñi veà phía nam saùu möôi do tuaàn, ñaïo Laêng Giaø. Nghóa laø nuùi Laêng Giaø ôû trong bieån lôùn, boán beân ñeàu laø bieån. Nuùi naøy cao vuùt khoâng cöûa ngoû, khoù leân ñeán. Treân nuùi naày coù ñaïo. Ñieàu ñoù muoán noùi töø trong möôøi hai chi, naêm uaån, saùu caên ñaït ñaïo lôùn, vöôït khoûi sanh töû, sau caên trôû thaønh trí caûnh, caên caûnh khoâng oâ nhieãm. Vöôït bieån sanh töû laø bieåu hieän cho söï khoù leân nuùi aáy, nay ñaõ leân ñöôïc neân goïi laø ñaïo Laêng Giaø. Tyø kheo thieàn haønh trong hö khoâng, bieåu hieän cho vieäc muoán leân nuùi Laêng Giaø phaûi ñi töø choã troáng khoâng. Ñieàu ñoù coù nghóa laø trong möôøi hai chi, ba phaùp, saùu caên, danh saéc, thöùc hieän khôûi thì khoù qua ñöôïc bieån lôùn, sanh töû voâ minh, nuùi cao ngaõ maïn saân si, nay duøng thieàn ñònh soi roïi, duøng söùc töø phöông tieän bieát caên caûnh troáng khoâng. Voâ minh dieät, bieån sanh töû caïn, nuùi ngaõ maïn ñoå. Trí thanh tònh saùu traàn nhö maët traêng troøn neân noùi beân ñaïo Laêng Giaø coù xoùm teân Haûi Ngaïn. Nay saùu caên trôû thaønh bieån trí, naêm uaån, möôøi hai duyeân, saùu caên, caûnh giôùi ñeàu laø phaùp giôùi, laø xoùm trí hueä saùng suoát roäng lôùn. Thieän taøi ñeán ñaïo Laêng Giaø xoùm Haûi Ngaïn quaùn saùt möôøi phöông, caàn hoïc nôi Tyø kheo Thieân Truï, nghóa laø quaùn saùt bieát taäp khí cuûa saùu caên troáng khoâng. Caûnh giôùi trong saùu caên vaø chuùng sanh nôi möôøi phöông ñeàu troáng khoâng, töø ñoù daãn ñeán söï thaáy nghe tieáp xuùc ñeàu troáng khoâng, taïo nghieäp baèng trí hueä. Xoùm Laêng Giaø laø phaùp giôùi, thaáy nghe caûm nhaän tieáp xuùc ñeàu laø phaùp giôùi. Tyø kheo Thieän Truï laø kheùo leùo an truï nôi phaùp troáng khoâng, luoân taïo lôïi ích cho moïi ngöôøi. Khoâng rôøi phaùp troáng khoâng neân ñi laïi trong hö khoâng. Thieän Truï ôû luoân trong bieån sanh töû, laøm moïi vieäc. Bieån sanh töû vaø söï lôïi ích cho chuùng sanh ñeàu khoâng ngoaøi söï troáng khoâng, vì khoâng ñaém nhieãm. Phaàn sau coù caâu: “Thieân vöông, Long vöông, Thaäp vöông cung kính” coù hai nghóa: 1) Söï chieâu caûm cuûa ñaïo. 2) Thöïa haønh möôøi Ba-la-maät töï taïi nhö vua (roõ nhö trong kinh). Ba thieän tri thöùc treân:

1. Tyø kheo Ñöùc Vaân ôû nuùi Dieäu Phong tieâu bieåu cho söï ñaït ñöôïc ñoaïn

tröø hình töôùng, trí hueä saùng soát cao toät, vöôït khoûi theá gian. 2) Tyø kheo Haûi Vaân nöôùc Haûi Moân tieâu bieåu cho söï ñaït ñöôïc lôùn caùc töôùng duøng trí

saùng cuûa Phaät quaùn saùt taùc duïng hieän haønh cuûa saùu caên, danh saéc, thöùc, möôøi hai duyeân, mình ngöôøi trong bieån lôùn sanh töû, thaønh töïu trí caên baûn saùng suoát, ñaïo phaùp Phoå Nhaõn. 3) Tyø kheo Thieän Truï ôû xoùm Haûi Ngaïn beân ñaïo Laêng Giaø, nhanh choùng cuùng döôøng caùc ñöùc Phaät thaønh töïu phaùp giaûi thoaùt khoâng ngaïi, taïo lôïi ích cho chuùng sanh cuûa Boà-taùt, tieâu bieåu cho söï quaùn saùt chuûng töû cuûa saùu caên neân vöôït bieån sanh töû, ñaït trí hueä troáng khoâng, ôû trong sanh töû ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh nhöng vaãn töï taïi. Ba vò naøy ñaõ töï laøm thanh tònh phieàn naõo cuûa saùu caên, möôøi hai chi, naêm uaån, thaønh töïu trí hueä, haïnh nghieäp giaûi thoaùt xuaát theá. Tuy chæ laøm vieäc ñoä sanh nhöng vaãn thöïc haønh ñaïo xuaát theá. Vì hoøa nhaäp nhö vaäy neân tieâu bieåu baèng Tyø kheo. Vì Tyø kheo laø haïnh xuaát tuïc neân Thieän Taøi ñeán choã vò naøy hoûi: Theá naøo laø tu phaùp Phaät luoân sieâng naêng tu taäp ñaïo Boà-taùt? (Roõ nhö trong kinh) Ñoù laø hoûi caû hai, dung hôïp ñaïo Boà-taùt vaø phaùp Phaät, laø thaønh töïu trí xuaát theá. Boà-taùt mang hình töôùng theá gian ôû phaàn sau tieâu bieåu cho vieäc khoâng rôøi thí thanh tònh caên baûn nôi theá gian hoïc trí theá gian cuûa Boà-taùt. Ñieàu ñoù coù nghóa laø nhöõng thieän tri thöùc sau neáu laø ngöôøi theá tuïc nhö Di Giaø ôû chôï giaûng phaùp noùi veà phaùp: Luaän töï trang nghieâm, tröôûng giaû giaûi thoaùt... töùc laø nôi oàn aøo cuûa theá gian chính laø nôi giaûi thoaùt. Khoâng caàn phaûi ôû trong nuùi, trong hö khoâng chæ caàn chuyeån taâm seõ thaønh töïu ñaïo. Ñoù laø söï thaêng tieán: Tröôûng giaû Di Giaø, Giaûi thoaùt vaø Tyø kheo Haûi Traøng ñaõ thaønh töïu phaùp theá gian khoâng ngoaøi phaùp xuaát theá gian. Vì theá neân ngöôøi theá tuïc vaø Tyø kheo ñeå bieåu hieän.

* 1. Truï sanh qui, chuû yeáu laø tu tinh taán Ba-la-maät, chín Ba-la-maät kia laø thöù yeáu (nghóa phöông nam cuõng nhö tröôùc). Coù nöôùc teân Ñaït Lyù Ty Traø, nöôùc naøy ôû phía nam AÁn Ñoä (chöa dòch nghóa teân aáy), thuû ñoâ teân Töï Taïi. Vì thieän tri thöùc naøy ñaït trí xuaát theá, hieåu roõ tuïc ñeá, thoâng caû hai ñeá chôn tuïc neân thuû ñoâ teân Töï Taïi. Trong nöôùc ñoù coù moät ngöôøi teân Di Giaø, voán laø ngöôøi theá tuïc, laïi ôû trong chôï, moät maët vì gioáng töôùng theá tuïc neân goïi ngöôøi. Maët khaùc vì ôû trong chôï neân khoâng theå goïi laø Tröôûng giaû hay cö só maø phaûi goïi laø ngöôøi. Di Giaø Trung Hoa dòch laø haøng phuïc taø luaän. Vì theá Di Giaø hoûi Thieän Taøi raèng: Ngöôøi ñaõ phaùt taâm Boà Ñeà chöa? Thieän Taøi thöa: Ñaõ phaùt taâm Boà Ñeà. Di Giaø böôùc xuoáng, thaønh kính laïy Thieän Taøi, raûi hoa, baùu vaät, höông thôm cuùng döôøng Thieäntaøi, sau ñoù môùi giaûng phaùp: Luaân töï Trang nghieâm. Nghóa laø Boà-taùt toân kính taâm Boà Ñeà maø Thieän Taøi ñaõ ñaït trí caên baûn saùng suoát cuûa Phaät. Di Giaø laø haïnh nghieäp trong trí caên baûn, tieâu bieåu cho söï toân kính voán coù. Theá gian kính trí xuaát theá gian. Nghóa laø Boà-taùt ôû trong theá gian haønh ñaïo

Boà-taùt. Khoâng ra khoûi, khoâng chìm ñaém, ôû trong bieån sanh töû, ñaït voâ soá coâng ñöùc, laø nguoàn goác ra khoûi bieån sanh töû, thöïc haønh töø saùu möôi moát lôùn, laø cung dieän cuûa Haïnh Phoå Hieàn, laø meï cuûa chuùng sanh, laø y phuïc, côm chaùo nuoâi lôùn chuùng sanh, laø bieån baùu lôùn, laø caên laønh cuûa ngöôøi trôøi. Vì kính ngöôøi ñaõ phaùt taâm nhö Phaät neân Di Giaø nghe Thieän Taøi ñaõ phaùt taâm Boà Ñeà lieàn cuùi laïy, raûi hoa cuùng döôøng y phuïc höông thôm baùu vaät, cung kính leã laïy sau môùi thuyeát phaùp. Ñaây laø vieäc khoâng xem thöôøng ngöôøi chöa hoïc, kính ngöôøi hoïc hoûi nhö Phaät. Vì Thieän taøi, töø mieäng phoùng aùnh saùng laø bieåu hieän cho giaùo phaùp. Giaûng phaùp Luaân töï, Luaân laø vieân maõn, duøng töø ngöõ cuûa theá tuïc ñeå thuyeát phaùp vieân maõn thanh tònh, phaù tröø nghieäp aùc sanh töû, tuaàn töï thuyeát giaûng vaên nghóa troïn veïn. Nhöõng ai thaáy nghe thoï trì seõ ñaït trí nghieäp thanh tònh phaù nghieäp sanh töû, laáp bieån baát thieän, thaønh bieån thieän lôùn, laáp bieån ngu si thaønh bieån trí hueä, laáp bieån ngheøo khoå thaønh bieån phöôùc ñöùc, moãi caâu ñuû caû chuû theå khaùch theå, khoâng maát yù ñaïo. Moãi vaên nghóa ñöôïc thuyeát giaûng nhö löôùi Nhaân Ñaø La cuøng hoã töông soi saùng laãn nhau. Töø moãi chöõ moãi lôùi, tuøy khaû naêng cuûa chuùng sanh maø giaûng voâ soá phaùp. Möôïn ngoân ngöõ cuûa theá gian ñeå thaønh töïu phaùp ra khoûi sanh töû, thy phaùp theá gian baèng phaùp Phaät, bieán ngu si cuûa theá gian thaønh trí hueä, bieán aâm thanh nôi theá gian thaønh aâm thanh cuûa caùc ñöùc Phaät, laøm voâ soá lôïi ích. Xin trình baøy sô löôïc, haõy suy xeùt seõ thaáy ñöôïc. Töø caâu “Chæ laø bieát phaùp dieäu aâm Ñaø- la-ni saùng suoát cuûa Boà-taùt” trôû veà sau laø noùi söï thaêng tieán.

* 1. Truï Cuï Tuùc Phöông tieän: Chuû yeáu laø tu thieàn Ba-la-maät, chín Ba-la-maät kia laø thöù yeáu (nghóa phöông nam cuõng gioáng nhö tröôùc). Töø ñaây ñi veà phöông nam coù moät xoùm teân laø Truï Laâm. ÔÛ vò naøy khoâng noùi coõi nöôùc, thuû ñoâ, chæ noùi töø ñaây ñi veà phía nam. Nghóa laø Di Giaø ôû choã oàn aøo maø laïi laø choã tòch tónh, taát caû traàn lao, bieån lôùn sanh töû cuûa theá gian an truï trong thieàn ñònh. Xoùm laøng laø nôi ngöôøi ôû, nôi oàn aøo. Cuøng moät nôi aáy, chuùng sanh ôû laïi laø nôi oàn aøo, ngöôøi trí ôû laïi laø röøng thieàn, vò tröôùc teân Di Giaø, vò naøy laø Tröôûng giaû Giaûi thoaùt. Hoï ñeàu laø nhöõng ngöôøi ôû trong nôi oàn aøo sanh töû, phieàn naõo cuûa theá gian nhöng vaãn tòch tónh. Noùi ñi veà phía nam thì khoâng noùi nôi naøo, nöôùc naøo, thaønh naøo vì Nam laø ñuùng ñaén, ñi laø söï thaêng tieán, laø chaùnh phaùp, laø thaêng tieán. Noùi: Töø ñaây ñi veà phía nam vì taát caû coõi buïi nhô sanh töû cuûa theá gian ñeàu laø nôi chaùnh phaùp, laø röøng thieàn neân coù teân laø Truï Laâm. Vì vaäy laø theå cuûa thieàn thöù naêm. Caûnh giôùi cuûa taát caû chuùng sanh voán laø thieàn neân tieâu bieåu baèng tröôûng giaû Giaûi thoaùt, ngöôøi theá tuïc. Chuyeån taâm ra khoûi ñôøi cuûa ba vò Tyø kheo tröôùc ñeå ñi vaøo xoùm laøng sanh töû cuûa chuùng sanh vaãn

thaáy ñoù laø xoùm laøng thieàn tònh. Thieän Taøi hoïc phaùp ôû tröôûng giaû Giaûi thoaùt. Tröôûng giaû Giaûi thoaùt voán coù ñuû söùc töø caên laønh, oai thaàn cuûa Phaät, khaû naêng ghi nhôù cuûa Vaên Thuø Sö Lôïi. Trí saún coù, theå phaùp thaân thanh tònh laø söùc töø caên laønh. Trí caên baûn voán luoân tòch tónh, coù ñuû coâng duïng, ôû khaép möôøi phöông laø oai löïc cuûa Phaät. Trí thanh tònh hieån hieän luùc ñaàu ñöôïc phaùt khôûi töø trí hueä troáng roãng, phaùp thaân khoâng töôùng laø khaû naêng ghi nhôù cuûa Vaên Thuø Sö Lôïi. Laïi nöõa, trí voán thanh tònh naøy laø phaùp thieàn, baûn taùnh trong saïch, toång hôïp thaønh moät thaân, taát caû coõi Phaät dung nhieáp laãn nhau nhö nhöõng aûnh töôïng cuûa aùnh saùng. Tuøy moãi phöông hieän maø ñöa ra voâ soá coõi nöôùc cuûa caùc ñöùc Phaät ôû möôøi phöông, thaân trang nghieâm thanh tònh gioáng nhö göông saùng, chieáu soi caùc aûnh töôïng, saéc töôùng khoâng bò chöôùng ngaïi. Töø thaân naøy bieåu hieän voâ soá Phaät ra ñôøi, nhaäp dieät, hieån hieän nghieäp quaû ba ñôøi khoâng cuøng taän cuûa chuùng sanh vaø Phaät, laø bieåu hieän cho baûn taùnh voán trong saïch, taùnh thieàn voán coù khaép, khoâng nôi naøo khoâng coù. Bao quaùt taát caû, trí thanh tònh khoâng taïo taùc voán nhö vaäy, phaùp thaân quaû ba ñôøi troøn ñuû voán nhö vaäy, khoâng coù taùnh daøi ngaén, khoâng phaûi do tu taäp ñaït ñöôïc. Ñoù laø töï taùnh thieàn cuûa taát caû phaùp theá gian. Taát caû caûnh giôùi xöa nay voán tòch tónh. Tieâu bieåu baèng tröôûng giaû Giaûi thoaùt, ngöôøi theá tuïc, nghóa laø khoâng mong caàu nhöõng gì ngoaøi theá gian. Ngöôøi tu haønh phaûi tin hieåu nhö vaäy. Ngöôøi tu nhö theá, thaáy taát caû caûnh giôùi tröôùc maét ñeàu laø röøng an truï, röøng thieàn. Chæ vì ngöôøi ñôøi naém baét noù chaáp vaøo ñuùng sai, töï phaân chia coõi ngöôøi, coõi mình. Töø taâm ñaõ taïo ra caùc nghieäp phaûi coù quaû khoå, bieát laøm sao ñöôïc? Töø caâu: Chæ ta bieát phaùp Giaûi thoaùt Trang nghieâm khoâng chöôùng ngaïi cuûa Nhö Lai” trôû veà sau laø noùi söï thaêng tieán. Hai vò naøy bieåu hieän cho thoå cuûa theá tuïc laø chaân nhö, nôi oàn aøo theá gian laø nôi thanh tònh. Taát caû caûnh vaät, taát caû chuùng sanh ñeàu laø phaùp thieàn.

* 1. Truï Chaùnh Taâm: chuû yeáu laø tu phaùp Baùt-nhaõ Ba-la-maät, chín

Ba-la-maät kia laø thöù yeáu. Töø ñaây ñi veà phía nam, ñeán bieân giôùi Dieâm Phuø Ñeà nghóa laø ngöôøi tu haønh ñaõ ñaït choã cuøng toät cuûa theá gian, xuaát theá gian neân noùi ñeán bieân giôùi. Ba vò Tyø kheo tröôùc bieåu hieän cho söï giaûi thoaùt vaø trí hueä xuaát theá gian. Töø Tröôûng giaû Di Giaø ñeán Tyø kheo Haûi Traøng laø bieåu hieän cho söï Giaûi thoaùt vaø trí hueä xuaát theá gian ngay trong theá gian, neân tieâu bieåu baèng moät vò Tyø kheo, hai ngöôøi theá tuïc. Coù nöôùc teân Ma Lôïi Giaø La (chöa dòch nghóa). ÔÛ ñoù coù Tyø kheo teân Haûi Traøng nghóa laø truï thöù saùu thaønh töïu ñaïo Baùt-nhaõ, yù töôûng thaân taâm vaéng laëng khoâng sanh khôûi, khoâng coøn chuyeân chuù nôi hôi thôû. Töø möôøi ba phaàn cuûa thaân bieán hoùa voâ soá thaân khaùc nhau, ñi khaép möôøi phöông, taïo lôïi

ích cho moïi vaät, trí hueä nhö bieån, thaân taâm tòch tónh, bieát heát taát caû neân goïi laø Traøng. Thieän taøi thaáy Tyø kheo Haûi Traøng ñang thieàn haønh beân ñöôøng, sau ñoù toïa thieàn, boû phaùp quaùn hôi thôû. Thieàn haønh laø coâng duïng. Toïa thieàn boû phaùp theo doõi hôi thôû laø tòch tónh. Ñieàu ñoù coù nghóa laø tòch duïng khoâng ngaên ngaïi. Döôùi chaân uaát hieän voâ soá tröôûng giaû, cö só, Baø-la-moân taïo lôïi ích khaép möôøi phöông, tieâu bieåu cho haïnh nghieäp cuûa tröôûng giaû, cö só, Baø-la-moân luoân khieâm toân. Vì khoâng ngaõ maïn töï cao neân xuaát hieän döôùi chaân. Hai goái xuaát hieän voâ soá Saùt lôïi ñeá Baø-la- moân. Saùt lôïi ñeá laø giai caáp vua chuùa. Ñaàu goái laø söï co duoãi töï taïi. Vua laø ngöôøi töï taïi ñuû quyeàn löïc trong theá gian, cuõng nhö Boà-taùt ôû trong sanh töû vaãn töï taïi. Töø eo xuaát hieän voâ soá tieân nhôn chuùng sanh. Eo laø nôi haønh naêm duïc, tieân nhôn xa lìa naêm duïc, nghóa laø Boà-taùt ôû trong caûnh duïc nhöng khoâng ñaém nhieãm, khoâng ñaém nhieãm cuõng khoâng ra khoûi, luoân thanh tònh neân tieâu bieåu baèng tieân nhôn. Hai beân hoâng xuaát hieän voâ soá roàng vaø roàng caùi (long nöõ) taïo lôïi ích khaép möôøi phöông. Hai beân hoâng laø söï giöõ gìn che chôû, laø taâm bi trí lôùn neân tieâu bieåu baèng roàng vaø roàng caùi. Roàng tieâu bieåu cho trí, roàng caùi tieâu bieåu cho bi. Nhö Boà-taùt luoân luoân ôû trong phaùp troáng khoâng, luoân ñaày ñuû bi trí, tuoân möa phaùp che

chôû, baûo veä chuùng sanh. töø chöû Vaïn ôû tröôùc ngöïc xuaát hieän voâ soá A-tu- la.  laø chöõ Vaïn. Nghóa laø Boà-taùt ôû trong sanh töû thöïc haønh muoân haïnh nhöng khoâng chìm ñaém neân tieâu bieåu baèng A-tu-la. Vì A-tu-la ôû trong bieån lôùn, ñöùng saùt ñaùy bieån nhöng nöôùc chæ ñeán nöõa thaân. Treân löng xuaát hieän voâ soá Thanh vaên, Ñoäc giaùc. Vì Nhò thöøa quay löng vôùi sanh töû,

quay löng vôùi trí tueä neân xuaát hieän töø treân löng. Hai vai xuaát hieän voâ soá Daï Xoa, La saùt. Hai vai laø nôi gaùnh vaùc maïnh meû. Vì Daï xoa La saùt ñeàu coù khaû naêng bay leân hö khoâng. Löïc duïng töï taïi laø hoä trì che chôû. Nghóa laø Boà-taùt duøng oai löïc che chôû cho chuùng Taêng vaø ngöôøi laønh. Töø buïng xuaát hieän voâ soá Khaån na la vaø Khaån na la nöõ. Buïng laø söï bao haøm. Nghóa laø Khaån na la laø thaàn ca nhaïc, Khaån na la nöõ tieâu bieåu cho töø bi. Nhö bi trí lôùn cuûa Boà-taùt bao haøm muoân ñöùc, thöôøng ñi laïi trong saùu coõi möôøi phöông, duøng phaùp laïc laøm vui chuùng sanh, tröø heát khoå ñau phieàn naõo neân tieâu bieåu baèng Khaån na la vöông, Khaån nhieàu la nöõ. Vöông laø söï töï taïi. Töø giöõa buïng xuaát hieän voâ soá Caøn thaùt baø, Caøn thaùt baø nöõ. Ñaây laø thaàn nhaïc. Ví nhö ñoaøn haùt ôû trong nuùi Thaäp Baûo, luùc chö thieân caàn nghe nhaïc thì ñeán ñoù troåi nhaïc. Ñaây cuõng nhaèm bieåu döông cho bi trí cuûa Boà-taùt bao haøm muoân ñöùc vaø phaùp laïc ñeå laøm vui chuùng sanh, tröø heát khoå naõo. Töø mieäng xuaát hieän voâ soá Chuyeån luaân Vöông. Mieäng laø nôi thuyeát giaûng chaùnh phaùp, cuõng nhö Boà-taùt thöôøng duøng boán Thieän

Taøi khoâng ngaïi laøm boán binh, baûy phaàn Boà Ñeà laøm baûy baùu. Vì khoâng noùi nhöõng lôøi voâ nghóa theâu deät, neân töø mieäng xuaát hieän Chuyeån luaân vöông. Taát caû ngoân ngöõ ñeàu thaønh giaùo phaùp. Hai maét xuaát hieän voâ soá maët trôøi, chieáu soi taát caû coõi aùc ñòa nguïc (muïc laø maét, laø troøng maét cuûa ngöôøi) gioáng nhö Boà-taùt thöôøng duøng maét trí bi quan saùt taát caû chuùng sanh, tuøy khaû naêng maø thuyeát giaûng giaùo phaùp ñeå dieät tröø nghieäp aùc. Töø töôùng loâng traéng xuaát hieän voâ soá Ñeá Thích (Ñeá Thích, Trung Hoa dòch laø Naêng Chuû, nghóa laø ngöôøi laøm chuû, cai quaûn chö thieân). Töôùng loâng traéng giöõa chaân maøy laø nôi phoùng aùnh saùng trí bi vieân maõn theo neûo Trung ñaïo, chæ daïy chuùng sanh trong möôøi phöông. Treân ñaàu xuaát hieän voâ soá Boà-taùt. Ñaàu laø nôi cao nhaát. Ñaày ñuû haïnh bi trí môùi ñaït ñeán choã cuøng toät, neân neâu soá buïi trong voâ soá coõi Phaät. Ñænh ñaàu laø nôi cao quí thuø thaéng neân xuaát hieän caùc ñöùc Phaät, bieåu tröng cho trí caên baûn. Möôøi hai nôi bieán hoùa sau ñeàu töø ñænh ñaàu, keå caû laàn naøy thaønh möôøi ba nôi. Vò naøy ñaõ an truï nôi taâm chôn chaùnh, boû phaùp theo doõi hôi thôû, tòch, duïng khoâng ngaên ngaïi. Ñòa thöù saùu cuûa möôøi ñòa gioáng vò naøy, ñaït thaàn thoâng tòch tónh nhöng bi trí saâu roäng khaùc nhau. Möôøi Ñòa tieâu bieåu baèng trôøi Daï Ma. Vò naøy tieâu bieåu baèng Tyø kheo. Suy kyû seõ thaáy ñöôïc Thieän Taøi an truï, suy xeùt, quaùn saùt suoát moät ngaøy moät ñeâm nghóa laø thaønh töïu vieân maõn taâm boá thí Ba-la-maät. Baûy ngaøy baûy ñeâm laø laøm vieân maõn baûy phaàn giôùi. Nöõa thaùng laø laøm vieân maõn Nhaãn Ba-la-maät. Moät thaùng laø laøm vieân maõn tinh taán Ba-la-maät, ñuû töï lôïi, lôïi ngöôøi neân moät thaùng. Saùu thaùng laø thaønh töïu caùc haïnh Ba-la-maät. Saùu ngaøy laø laøm vieân maõn saùu trí. Tyø kheo Haûi Traøng noùi: Tam muoäi naøy teân laø Phoå Nhaõn xa ñaéc, vì maét trí nhö hö khoâng, chieáu khaép möôøi phöông. Trí troáng roãng khoâng theå taùnh, moïi vaät cuõng voán khoâng, giaùc quan, ngoaïi caûnh luoân troáng khoâng neân soi thaáu moïi nôi. Khoâng ñaém nhieãm ngoaïi caûnh neân goïi laø Phoå Nhaõn xaû ñaéc, vì khoâng laáy boû neân chaùnh trí hieån hieän. Ñoù laø tri kieán Phaät, coøn goïi laø Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Caûnh giôùi thanh tònh saùng suoát coøn goïi laø Phoå Trang nghieâm thanh tònh. Nghóa laø duøng trí hueä troáng khoâng, töø möôøi ba choã cuûa thaân naøy hoùa hieän voâ soá thaân nhö maây, ñaày daãy trong taát caû coõi Phaät chuùng sanh, thaønh töïu söï nghieäp hoùa ñoä taát caû chuùng sanh vaø töï hieåu roõ thaân taâm. Ñoù laø thaàn thoâng vi dieäu khoâng taïo taùc, vöôït ngoaøi haïn löôïng cuûa tình thöùc, taùnh nhö hö khoâng, coâng duïng töï taïi. Töø caâu: “Chæ ta bieát ñöôïc Tam muoäi saùng suoát Baùt-nhaõ Ba-la- maät” trôû veà sau laø noí veà söï thaêng tieán. Saùu Ba-la-maät treân laø ñaày ñuû taâm xuaát theá gian vaø ñoaïn heát taâm theá gian, nöõ cö só Höõu Xaû tieâu bieåu cho söï thaønh töïu töø bi lôùn, duøng phöông tieän Ba-la-maät vaøo trong sanh

töû, cuøng soáng vôùi chuùng sanh. Nhöõng leû ñuû voâ soá phieàn naõo. Vò sau laø nhö vaäy (vaên sau seõ noùi roõ). Neáu khoâng nhö vaäy seõ thieân naëng veà giaûi thoaùt xuaát theá, khoâng ñuû töø bi lôùn. Töø truï thöù nhöùt ôû nuùi Dieäu Phong, truï ñòa ôû Haûi Moân, truï Tu Haønh ôû Haûi Ngaïn, truï sanh lyù ôû nöôùc Ñaït Lyù Tyø Traø, tröôûng giaû Di Giaø, ñeán truï Cuï tuùc phöông tieän ôû xoùm Truï Laâm vaø truï chaùnh taâm thöù saùu ñeàu cuøng moät giaûi thoaùt. Töø truï Baát thoaùi thöù baûy, truï thöù taùm, thöù chín, ñeán truï Quaùn ñaûnh, neáu khoâng thaønh töïu laãn nhau thì ngöôøi tu haønh ñaït ñöôïc moät phaùp töï cho laø ñuû, khoâng bieát caàu tieán, chöa ñaït cho laø ñaït, chöa ñuû cho laø ñuû. Vì vaäy coù giaùo phaùp gioáng khaùc cuûa naêm vò. Hieåu ñuùng lyù trí, haïnh giaûi, töø bi, thaàn thoâng, löïc duïng thì khoâng vöoùng maéc. Maø phaùt taâm ñaõ thaønh chaùnh giaùc. Vì nhôø chaùnh giaùc môùi ñoaïn tröø taäp khí, coâng ñöùc môùi coù dieäu duïng, thaønh töïu ñaïo Phoå Hieàn vaø moïi haïnh nghieäp. Töø trí khoâng ñaàu cuoái, khoâng xöa nay, khoâng ba ñôøi. Thaønh töïu caùc ñöùc ñeå troïn veïn trí saùng, ñaày ñuû haïnh nguyeän Phoå Hieàn. Khoâng theå xem ngöôøi chæ hieåu moät lyù khoâng taïo taùc, khoâng hieåu moïi vieäc laø Phaät. Ñoù laø ñaïo Thanh vaên, Ñoäc giaùc, khoâng phaûi laø Phaät.

* 1. Truï Baát Thoaùi: Chuû yeáu tu Phaät Ba-la-maät, chín Ba-la-maät kia laø thöù yeáu. Töø ñaây ñi veà phía nam, nghóa laø töø Tyø kheo Haûi Traøng ôû trong theá gian thöïc haønh trí saùng xuaát theá gian, vaøo trong sanh töû, soáng vôùi chuùng sanh, nhöõng keû ñuû voâ soá phieàn naõo, kheùo leùo duøng boán nhieáp phaùp tuøy thôøi cô chæ daãn chuùng sanh, ñeå chuùng giaûi thoaùt (nghóa phöông nam nhö tröôùc). Truï xöù teân Haûi Trieàu tieâu bieåu cho haïnh Phöông tieän cuûa truï thöù baûy. Duøng Thaùnh trí saùng suoát vaøo bieån sanh töû, soi chieáu taùm vaïn boán ngaøn soùng phieàn naõo cuûa chuùng sanh, tuøy lôùn nhoû maø chæ daïy. Truï xöù teân Haûi Trieàu laø bieåu hieän cho vieäc Boà-taùt bieát khaû naêng vaø thôøi cô ñeå ñoä chuùng sanh, khoâng traùi thôøi cô. Vöôøn teân Phoå Trang nghieâm tieâu bieåu cho haïnh Phöông tieän ôû trong sanh töû, ñi laïi trong ñoù, xem nieàm vui cuûa chuùng sanh laø nieàm vui cuûa mình, neân goïi laø vöôøn. Duøng voâ soá haïnh nguyeän, hieåu taâm taùnh cuûa taát caû chuùng sanh, laøm cho chuùng vui veû phaùt taâm Boà Ñeà, ñöôïc nieàm vui cuûa coõi ngöôøi, coõi trôøi neân goïi laø Phoå Trang nghieâm. Trong vöôøn coù nöõ Phaät töû teân Höõu Xaû (Trung Hoa dòch laø ñaày ñuû haïnh nguyeän), nghóa laø haïnh nguyeän laønh, thoaû maõn moïi yù nguyeän cuûa chuùng sanh, thaønh töïu phaùp laønh, ôû trong sanh töû luoân hoùa ñoä chuùng. Coøn goïi laø yù laïc vì thoûa maõn sôû thích cuûa chuùng sanh, hoài höôùng veå taát caû phaùp laønh. Nôi nöõ cö só ôû, töôøng raøo baèng phaúng, caây coái trang trí baèng baùu vaät, traêm vaïn gian nhaø (roõ nhö trong kinh, khoâng theå noùi heát) ñoù ñeàu laø do söùc tö bi saâu roäng cuûa nöõ Phaät töû. Nôi ôû xinh ñeïp tieâu bieåu quaû khoâng töï nhieân coù, quaû coù töø nhaân, xeùt quaû seõ bieát nhaân,

nhaân quaû töông xöùng, bieát ñöôïc haïnh nghieäp. Thaân laø chaùnh baùo. Thaân saùng röïc, toùc oùng möôït, vöông mieän baèng ngoïc Haûi Taïng, hôn caû voøng vaøng baùu vaät coõi ñôøi, khoen tai baèng ngoïc Ma Ni trong mieäng Sö töû, chuoãi baùu baèng ngoïc nhö yù, toaøn thaân ñöôïc bao boïc baèng löôùi baùu, ngoài toøa vaøng roøng. Ñoù laø quaû baùo cuûa thaân. Trong vöôøn luoân coù voâ soá ngöôøi haàu haï laø tieâu bieåu cho haïnh töø bi lôùn, trong moãi haïnh coù voâ soá haïnh, hoä trì taát caû chuùng sanh. Thaân theå vaø hoaøn caûnh ñeàu töø haïnh nghieäp töø bi. Thieän Taøi hoûi nöõ Phaät töû phaùt taâm ñaõ bao laâu. Noùi sô löôïc baèng soá buïi trong moät coõi Phaät. Trong luùc kinh ñaàu cheùp: Ñaõ tu taäp phaïm haïnh ôû choã voâ soá Phaät baèng soá caùt cuûa ba möôi saùu soâng Haèng (vieäc ñoù chæ duøng trí Phaät môùi bieát ñöôïc). nghóa laø töø Tyø kheo Haûi Traøng ñuû trí ba khoâng, saùu Ba-la-maät. Trí ba khoâng soi roïi phaù tröø phieàn naõo saùu caên, saùu traàn, thaønh töïu trí saùng cuûa Phaät. Haøng Thaäp ñòa ñaõ tu taäp ñaày ñuû ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo nhö ba khoâng, saùu ñoä, baûy phaàn giaùc, boán nhieáp phaùp, boán taâm voâ löôïng. Sau khi thaønh töïu quaû Phaät seõ thaønh töïu haïng Phoå Hieàn, töï taïi laøm moïi vieäc môùi ñöôïc ngöøng nghó. Vì trí bi voâ coâng, laøm maõi khoâng ngöøng. Haønh saùu Ba-la-maät, truï taâm xuaát theá ñaït trí ba khoâng, troïn veïn ñaïo xuaát theá, nhöõng vò tröôùc tuy coù töø bi giaùo hoùa chuùng sanh nhöng trí troáng khoâng chöa saùng, chöa chieáu soi heát, thöôøng thích ñaïo xuaát theá. Ñeán truï Chaùnh taâm thöù saùu, Tyø kheo Haûi Traøng troïn veïn haïnh ñöùc, boû phaùp theo doõi hôi thôû, trí hueä thaàn thoâng töï taïi (nhö tröôùc ñaõ noùi). Duøng trí ba khoâng vaøo trong sanh töû thaønh töïu töø bi lôùn, soáng chung vôùi chuùng sanh, nhöõng keû ñuû voâ soá phieàn naõo. Töø truï Quaùn ñaûnh trôû veà sau laøm vieân maõn trí bi (sau seõ tuaàn töï neâu ra). Neáu khoâng nhö theá ñeán truï chaùnh taâm thöù saùu, thaønh töïu ñoä sanh baèng trí xuaát theá seõ khoâng coù truï thöù baûy. Nghóa laø ñoaïn döùt haïnh vaøo sanh töû baèng töø bi lôùn, seõ khoâng thaønh töïu coâng duïng lôùn cuûa ba vò sau. Vì theá ñeán truï baát thoaùi thöù baûy, nöõ Phaät töû Maõn Nguyeän noùi raèng: “Töø luùc phaùt taâm, tañaõ traûi qua voâ soá coõi Phaät baèng soá caùt trong ba möôi saùu soâng Haèng tònh tu phaïm haïnh”. Tröôùc tieân neâu ra möôøi ñöùc Phaät nhö Phaät Thieân Ñaêng. Sau ñoù chæ ñöa ra soá löôïng baèng soá caùt trong ba möôi saùu soâng Haèng. Nghóa laø ba ñôøi caùc ñöùc Phaät ñeàu coù ñuû trí tueä ba khoâng vaø giaûi thoaùt neân neâu ra tröôùc. Vì töø trí ba khoâng, duøng saùu Ba-la-maät vaøo bieån sanh töû thaønh töïu ba vò sau, laøm cho trí hueä vieân maõn, thaønh töïu haïnh Phoå Hieàn. Vò tröôùc tieâu bieåu baèng Tyø kheo. Vò naøy tieâu bieåu baèng nöõ Phaät töû. Ñoù laø moät phaàn theo nghóa töø bi cuûa theá gian. Chuû yeáu laø noùi ngöôøi tu haønh duø nam hay nöõ ñeàu phaûi ñaày ñuû töø bi nhö hoøa nhaãn nhuïc, khoâng boû chuùng sanh. Thaùnh giaùo saâu maàu, ngoân töø khoù taû heát neân tieâu bieåu

baèng Tyø kheo, cö só, tröôûng giaû, ngöôøi nöõ. Töø hình töôïng hieåu ñöôïc yù, ñaõ hieåu ñöôïc yù thì khoâng caàn hình töôïng, khoâng taïo taùc. Töø ba khoâng naøy paùt khôûi haïnh nguyeän lôùn, ñi vaøo trong neûo cuûa ba coõi khaép möôøi phöông, ñoä thoaùt taát caû chuùng sanh. Neáu chöa ñoä thoaùt heát thaûy chuùng sanh thì haïnh Phoå Hieàn khoâng bao giôø heát. Möôøi ñòa cuõng nhö ñaây. Duøng haïnh nguyeän cuûa ñòa thöù baûy thaønh töïu ba ñòa taùm, chín, möôøi, haïnh Phoå Hieàn vaø söï nghieäp nhö phaùp giôùi, möôøi löïc, boán voâ uùy cuûa Nhö Lai. Neáu khoâng coù haïnh lôùn vaøo sanh töû cuûa ñòa thöù baûy thì chæ ñeán ñòa thöù saùu, haønh Ba-la-maät, ñaït thaàn thoâng xuaát theá ñaõ cho laø ñaày ñuû, khoâng bieát haïnh nguyeän khaùc, ñoaïn döùt ñòa baûy, taùm, chín. Dieäu giaùc, ñaúng giaùc, quaû Phaät vaø haïnh nguyeän Phoå Hieàn. Phaùp cuûa möôøi ñòa gioáng nhö vò naøy nhöng trí bi roäng hôn, taäp khí nhaân quaû khaùc nhau. Tyø kheo, cö só, tröôûng giaû, nöõ Phaät töû, tieân, Baø-la-moân, Vua, ngöôøi nöõ, cuûa möôøi truï gioáng nhö chín vò thaàn nôi coõi trôøi Daï Ma, moät ngöôøi nöõ teân Nhö Lai Theâ Cuø Ba cuûa möôøi ñòa. Duøng thaàn thoâng phaù tröø ñeâm daøi sanh töû nhöng coâng haïnh coù hôn keùm khaùc, suy xeùt seõ bieát ñöôïc. Thieän Taøi hoûi: Thaùnh giaû! Ngaøi ñaõ thaønh töïu voâ thöôïng Boà Ñeà bao laâu? Nöõ Phaät töû ñaùp: Ta thaønh Phaät khoâng vì giaùo hoùa moät chuùng sanh. Laïi noùi: Giaùo hoùa heát thaûy taát caû chuùng sanh, nguyeän ta môùi heát. Chuùng sanh taát caû Phaät, trang nghieâm taát caû ñaïo traøng nguyeän ta môùi heát. Nghóa laø quaû Phaät Boà Ñeà khoâng coù ñaàu cuoái, haïnh Phoå Hieàn khoâng coù ñaàu cuoái. Töø caâu: “Chæ ta bieát ñöôïc phaùp giaûi thoaùt an oån khoâng coøn lo buoàn” trôû veà sau laø noùi veà söï thaêng tieán. Bieåu hieän cho vò naøy vaøo bieån sanh töû, thaønh töïu töø bi lôùn, khoâng laùnh nôi oàn aøo vì taâm khoâng phieàn naõo. Cho duø coù voâ soá chuùng sanh cuøng luùc naõo haïi vaãn luoân vui veû neân goïi laø giaûi thoaùt an oån khoâng lo buoàn.

* 1. Truï Ñoàng Chôn: Chuû yeáu tu nguyeän Ba-la-maät, chín Ba-la-maät

kia laø thöù yeáu. ÔÛ phía nam coõi naøy coù nöôùc teân Na La Toá (Trung Hoa dòch laø khoâng löôøi moõi). Nghóa laø Boà-taùt naøy ñaït moät phaàn trí voâ coâng, nhôù laïi haïnh nguyeän cuûa mình, thöïc haønh haïnh töø bi, khoâng löôøi moõi, sieâng naêng gaáp boäi. Teân khoâng löôøi moõi gioáng teân Haûi Trieàu, vò tröôùc laø nuoâi lôùn töø bi, vò naøy trí hueä daàn saùng, nghóa laø bi trí ñoàng moät theå. Vì töø truï thöù baûy nhaäp truï naøy laø töø bi khôûi trí. Truï Quaùn ñaûnh thöù möôøi laø töø trí thöïc haønh bi neân bieåu tröng baèng Töø Haønh. Con gaùi vua Sö töû Traøng. Coõi ñoù coù tieân nhôn teân laø Tyø Muïc Cuø Sa (Trung Hoa dòch laø tieáng noùi coù huøng löïc laøm ngöôøi khaùc kinh sôï). Truï ñoàng chôn thöù taùm daàn ñaït moät phaàn chaùnh trí, noùi raèng laøm cho ma kinh sôï. Vì sao vò naøy laïi tieâu bieåu baèng tieân nhôn? Coù hai lyù do: 1) Trí thanh tònh nhö tieân khoâng coøn

naêm duïc; 2) Daàn ñaït trí saùng, tuøy thuaän giaùo hoùa keû taø kieán, khuyeân hoï tu tieân laø khieán hoï nhaäp chaùnh trí. Tieân nhôn xoa ñaàu Thieän Taøi laø thoï kyù seõ ñaït trí naøy. Caàm tay Thieän Taøi laø bieåu hieän cho söï chæ daãn. Luùc aáy Thieän Taøi thaáy mình ñi qua voâ soá coõi nöôùc baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät ôû möôøi phöông, ñeán voâ soá coõi Phaät baèng soá buïi trong möôøi coõi Phaät. Thaáy coõi Phaät vaø Ñaïi chuùng (roõ nhö trong kinh). Nghóa laø daàn ñaït trí saùng, söï thaáy bieát vaø söï giaûng thuyeát töï taïi nhö Phaät. Vì trí nhö hö khoâng neân thaáy Phaät vaø caûnh giôùi nhö hö khoâng. Khoâng ñaâu laø khoâng thaáy. Chæ giaây phuùt duøng dieäu löïc cuûa Tam muoäi, thaáy roõ voâ soá kieáp. Tieân nhôn thaû tay Thieän Taøi trôû laïi nhö cuõ. Nghóa laø Truõ Ñoàng Chôn vöøa ñaït moät phaàn trí saùng, nhôø söï chæ daïy daãn daét gia hoä cuûa baäc Thaùnh môùi thaáy caûnh giôùi Phaät. Neáu thaønh töïu quaû Phaät, möôøi phöông luoân hieån hieän, khoâng caàn nhoïc söùc. Töø caâu: “Chæ tu ñaït phaùp Giaûi thoaùt khoâng gì hôn cuûa Boà-taùt” trôû veà sau laø noùi söï thaêng tieán.

* 1. Truï Phaùp Vöông Töû: Chuû yeáu laø tu löïc Ba-la-maät, chín Ba-la- maät kia laø thöù yeáu. Caâu ôû phía nam coõi naøy coù nghóa laø vò tröôùc tieáp nhaän vò truï (nghóa phía nam nhö tröôùc) vì vò naøy thaønh töïu trí ngay thaät, thuyeát giaûng taïo lôïi ích cho chuùng sanh gioûi hôn vò tröôùc, tuøy thuaän khaû naêng cuûa chuùng sanh nhöng khoâng taø vaïy neân goïi laø tröôûng Tröïc. Ñoù laø noùi taâm caûnh ñeàu laø phaùp giôùi. Xoùm ñoù coù Ba-la-maät Thaéng Nhieät. Löûa theá gian sanh töø phieàn naõo, trí hueä maùt tònh vöôït qua phieàn naõo. Vì vöôït qua löûa phieàn naõo neân löûa khoâng ñoát ñöôïc. Trí naøy hoøa nhaäp vôùi coâng duïng thaàn dieäu chaúng do taâm taïo neân. Vò naøy leân nuùi cao cao toät, vaøo ñoáng löûa lôùn trong chaát ñaày cuûa caûi, chaùy nguùt leân trôøi, nghóa laø ngöôøi tu haønh ñaït ñeán vò naøy, nghieäp phieàn naõo heát, coù trí hueä, haøng phuïc keû taø kieán laøm cho chuùng trôû veà chaùnh kieán. Khuyeân Thieän Taøi leân nuùi dao, Thieän Taøi nghi ngôø, chö thieân an uûi ñeå deïp taâm nghi. Nghóa laø ñònh kim caùng saùng choùi, thieâu chaùy cuõi phieàn naõo, caét ñöùt löôùi taø kieán, quay veà vôùi chaùnh phaùp. Ngöôøi nhaäp ñònh Kim cang phieàn naõo ñoaïn tröø heát nhö ao nöôùc maùt trong chaùnh phaùp trí trí hueä khoâng hình töôùng laø nuùi dao, aùnh saùng maàu nhieäm khoâng taùnh phaù tröø hoaëc chöôùng laø ñònh Kim cang naøy. Neáu coøn thaáy coù moät tia nhoû Kim cang, thì khoâng theå phaù tröø traàn lao chaáp tröôùc. Taùc giaû noùi keä: Trí saùng caên baûn khaép hö khoâng, sanh trí maàu nhieäm dao Kim cang, phaù tröø nghieäp chaáp cuûa chuùng sanh, thaønh töïu baûn trí saùng vi dieäu. Nghóa laø trí caên baûn taïo ra voâ minh, töø truï thöù nhöùt cuûa möôøi truï ñaõ hieån hieän trí khoâng hình töôùng, ñeán vò phaùp vöông thöù chín töø trí caên baûn khôûi coâng duïng, trí hueä maàu nhieäm taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Ñoù laø löûa cuûa ñònh Kim cang. Khôûi voâ soá nuùi dao trí hueä,

chieáu soi caét ñöùt phieàn naõo nôi ñeâm daøi sanh töû cuûa taát caû chuùng sanh vaø duøng phöông tieän chæ daãn nhöõng keû meâ laàm khoå haïnh, bò naêm ngoïn löûa ñoát thaân.

* 1. Truï Quaùn Ñaûnh: Chuû yeáu laø tu trí Ba-la-maät, chín Ba-la-maät kia laø thöù yeáu. ÔÛ phía nam coù nöôùc teân Sö töû Phaán Taán, nghóa laø ñaït truï quaùn ñaûnh trí Ba-la-maät caøng saùng. Vò naøy thöïc haønh bi baèng trí, ôû trong bieån sanh töû hieån roõ theå cuûa taâm caûnh. Trí caên baûn voán khoâng sanh dieät, khoâng sôï sanh töû. Vua teân Sö töû Traøng nghóa laø töø moät trí, cuøng luùc ñi khaép möôøi phöông, hieän thaân tröôùc chuùng sanh nhö tieáng vang voïng khaép. Laïi nhö Sö töû nhanh maïnh, cuøng luùc toaøn thaân rung ñoäng. Coõi aáy coù ñoàng nöõ teân Töø Haønh laø con gaùi vua Sö töû Traøng. Vua Sö töû Traøng laø trí, ñoàng nöõ Töø Haønh laø haïnh töø bi. Nghóa laø vò naøy thöïc haønh bi baèng trí, cuøng laøm moïi vieäc nhö theá gain, nhöng khoâng ñaém nhieãm neân tieâu bieåu baèng ñoàng nöõ. Nhö nöõ Phaät töû Höu Xaû ôû truï thöù baûy, töø haïnh töø bi thaønh haïnh trí hueä. Nghóa laø vì coøn chuûng töû nhieãm oâ neân tieâu bieåu baèng nöõ Phaät töû nhôø hình töôïng bieát ñöôïc phaùp, ñaït phaùp boû hình töôïng suy xeùt seõ thaáy ñöôïc. Naêm traêm ñoàng nöõ haàu haï tieâu bieåu cho phieàn naõo trong naêm uaån. Trong kinh daïy: Moãi uaån coù naêm traêm phieàn naõo. Naêm uaån coù hai ngaøn naêm traêm phieàn naõo. Vì haïnh naøy bao quaùt naêm traêm haïnh Ba-la-maät cuûa naêm vò. Cuøng soáng vôùi chuùng sanh. Nhöõng keû ñaày phieàn naõo. Laø ngöôøi ñöùng ñaàu trong taùm möôi boán ngaøn naêm traêm ngöôøi, ôû trong ñieän Tyø-loâ-giaù-na, nghóa laø haïnh töø bi lôùn ôû trong taïng trí caên baûn saùng suoát. Ñoù laø theå cuûa cung ñieän. Ngoài treân toøa ñöôïc bao boïc baèng löôùi baùu, thuyeát giaûng dieäu phaùp. Nghóa laø töø trí caên baûn Sö töû Traøng Vöông sanh khôûi trí hueä vi dieäu. Roàng möa phaùp lôùn ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Chieân Ñaøn laø teân loaïi höông. Höông naøy tröø raén ñoäc nhieät naõo. Vaøo muøa noùng, vì noùng nöïc raén quaán vaøo caây. Noùng maùt tieâu bieåu cho thieän tri thöùc naøy thuyeát phaùp, raén voâ minh ñöôïc maùt meû. Toøa bao boïc baèng löôùi baùu. Tuyeán laø xaâu keát, voõng laø löôùi phaùp, laø che chôû. Nghóa laø xaâu keát löôùi phaùp che chôû chuùng sanh neân ñöôïc quaû baùu ngoài treân toøa naøy. Thieän Taøi ñeán cung ñieän caàu hoïc vôùi ñoàng nöõ aáy. Trí laø vua, bi laø cung ñieän, laø nôi caàu hoïc. Xeùt quaû baùo, taát caû moïi nôi ñeàu coù voâ soá Nhö Lai phaùt taâm hoïc ñaïo, thaønh ñaïo thuyeát phaùp, Nhö Lai nhö aùnh saùng aûnh hieän trong löôùi Ñeá Thích. Duøng aán Ba-la-maät in vaøo nghieäp ba ñôøi, cuøng toät taát caû caûnh giôùi. Ñoàng nöõ baûo Thieän Taøi: Thieän nam töû! Ñaây laø phaùp Phoå Trang nghieâm Ba-la-maät, ta ôû choã voâ soá Phaät baèng soá caùt ba möôi saùu soâng Haèng caàu ñaït phaùp naøy. Ba khoâng, saùu ñoä trí hueä laø soá Phaät. Phaùp maø ñöùc Phaät naøy giaûng thì ñöùc Phaät khoâng

giaûng laïi. Nghóa laø töø trí caên baûn phaùt khôûi ba khoâng trí hueä ñeàu laø trí Phaät. Vaø cuõng laø trí trong khoâng, khoâng töôùng, khoâng taïo taùc, vôùi saùu Phaät Ba-la-maät, bieán traàn lao trong ngoaøi saùu caên cuûa chuùng sanh thaønh thanh tònh. Trang nghieâm phaùp giôùi chuùng sanh baèng trí Phaät: nhö Phaät sau coù cheùp: Voâ soá Baùt-nhaõ Ba-la-maät ñeàu laáy trí caên baûn ba khoâng laøm theå taïo thanh tònh cho taát caû chuùng sanh, ñeå chuùng sanh thaønh töïu trí hueä Nhö Lai ñeàu laáy trí ba khoâng laøm theå (roõ nhö trong kinh). Töø caâu: “Chæ ta bieát ñöôïc phaùp Baùt-nhaõ trang nghieâm naøy” trôû veà sau laø noùi söï thaêng tieán. Nghóa laø töø truï thöù baûy vaøo bieån sanh töû, cuøng soáng vôùi chuùng sanh, nhöõng keû ñaày voâ soá phieàn naõo, ñeán truï thöù möôøi moïi haønh ñeàu vieân maõn, trí hueä vieân maõn. Töø trí caên baûn khôûi oâ soá trí duøng bieát khoâng laøm theå, phaù tröø phieàn naõo, trí hueä cuõng chaúng coù. Vì phieàn naõo cuûa chuùng sanh nhieàu neân trí Baùt-nhaõ cuõng nhieàu. Nhö Lai hoùa hieän thaân hình cuõng nhieàu. Nghóa laø phöôùc ñöùc trí hueä thaàn thoâng dieäu duïng maø möôøi truï tu taäp ñeàu trôû thaønh haïnh ñaïo lôïi ích cho chuùng sanh cuûa möôøi haïnh. Coøn laøm cho nhöõng keû ôû trong hoaëc chöôùng taäp khí saâu daøy, töï ñieàu phuïc mình, thaønh töïu Giaûi thoaùt.

Treân ñaây neâu möôøi thieän tri thöùc ñuû caû phaøm tuïc, xuaát theá gian, ôû theá gian. Nhöõng ngöôøi ñaõ duøng trí troáng khoâng, Giaûi thoaùt, töø bi, tuøy thuaän chuùng sanh chæ daïy lôïi ích, ñeå bieåu hieän cho chaùnh phaùp. Trong naêm vò coù nhöõng choã khaùc bieät tröôùc sau nhöng söï tu haønh khoâng ngoaøi moät thôøi, moät phaùp, moät vò. Toùm thaâu taát caû thôøi, phaùp tröôùc sau vì trong caûnh trí khoâng coù xöa nay.

■