**Phaåm 6: BOÀ-TAÙT THUYEÁT MINH CAÂU HOÛI**

Baáy giôø, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Giaùc Thuû:

–Naøy Phaät töû! Taâm taùnh laø moät, taïi sao coù theå sinh caùc loaïi quaû baùo, hoaëc ñeán coõi thieän, hoaëc ñeán coõi aùc, hoaëc ñuû caùc caên hoaëc khieám khuyeát, hoaëc sinh choã thieän hoaëc sinh choã aùc, xinh ñeïp xaáu xí, vui khoå khoâng gioáng nhau?

Nghieäp khoâng bieát taâm, taâm chaúng bieát nghieäp. Thoï nhaän khoâng bieát quaû baùo, quaû baùo khoâng bieát thoï. Taâm khoâng bieát thoï, thoï khoâng bieát taâm. Nhaân khoâng bieát duyeân, duyeân khoâng bieát nhaân. Trí khoâng bieát phaùp, phaùp khoâng bieát trí?

Boà-taùt Giaùc Thuû noùi keä ñaùp:

*Vì giaùo hoùa chuùng sinh* Neân hoûi yù nghóa naøy Taùnh nhö thaät caùc phaùp Toâi noùi, ngaøi laéng nghe. Caùc phaùp khoâng töï taïi Tìm thaät khoâng theå ñöôïc Theá neân taát caû phaùp

*Caû hai chaúng bieát nhau,* Nhö doøng nöôùc chaûy maïnh Chaûy maõi khoâng giaùn ñoaïn Caû hai khoâng bieát nhau Caùc phaùp cuõng nhö vaäy.

*Nhö ngoïn löûa ñeøn saùng* Löûa chaùy maõi khoâng ngöøng Caû hai khoâng bieát nhau Caùc phaùp cuõng nhö vaäy.

*Cuõng nhö gioù thoåi maïnh* Ñaåy nhau sinh söùc ñoäng Caû hai khoâng bieát nhau Caùc phaùp cuõng nhö vaäy. Nhö maët ñaát roäng saâu Döïa nhau maø ñöùng vöõng Caû hai khoâng bieát nhau Caùc phaùp cuõng nhö vaäy. Maét tai muõi löôõi thaân Taâm yù caùc taùnh caên Nhaân ñoù chuyeån caùc khoå Maø thaät khoâng söï chuyeån

*Phaùp taùnh khoâng söï chuyeån* Bieåu hieän neân coù chuyeån Trong aáy khoâng bieåu hieän Bieåu hieän khoâng thaät coù Maét, tai, muõi, löôõi, thaân Taâm yù, caùc taùnh caên

*Taùnh noù ñeàu roãng khoâng* Hö voïng chaúng chaân thaät. Quaùn saùt taùnh tö duy

*Coù aáy, khoâng thaät coù* Laø thaáy khoâng ñieân ñaûo

*Ñöôïc maét phaùp thanh tònh* Hö voïng, chaúng hö voïng Duø thaät hay chaúng thaät Theá gian xuaát theá gian Chæ coù lôøi giaû noùi.

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Taøi Thuû:

–Naøy Phaät töû! Taát caû chuùng sinh chaúng phaûi chuùng sinh, vaäy Nhö Lai laøm theá naøo tuøy theo thôøi gian cuûa chuùng sinh, tuøy theo maïng soáng, tuøy theo thaân theå, tuøy theo haønh ñoäng, tuøy theo öa thích, tuøy theo theä nguyeän, tuøy theo yù muoán, tuøy theo phöông tieän, tuøy theo tö duy, tuøy theo söï truø tính, tuøy theo nhaän thöùc cuûa chuùng sinh maø giaùo hoùa hoï?

Boà-taùt Taøi Thuû noùi keä ñaùp:

*Thaáy roõ caûnh trí taâm* Thöôøng öa haïnh tòch dieät Toâi giaûng noùi söï thaät Nhaân giaû nghe cho roõ.

*Phaân bieät quaùn noäi taâm* Thaân ta naøo thaät coù

*Ai quaùn ñöôïc nhö vaäy* Roõ coù khoâng veà ngaõ Quaùn caùc phaàn cuûa thaân Chaúng thuoäc veà choã naøo Hieåu roõ veà thaân naøy

*Khoâng coøn leä thuoäc thaân.* Bieát nhö thaät veà thaân

*Thì hieåu heát caùc phaùp* Bieát phaùp ñeàu hö voïng Thì taâm khoâng bò nhieãm

*Thaân, maïng nöông töïa nhau* Laøm nhaân duyeân cho nhau Cuõng nhö voøng löûa quay Khoâng bieát ñieåm ñaàu cuoái. Ngöôøi trí thöôøng quaùn saùt Taát caû coõi voâ thöôøng

*Caùc phaùp khoâng, voâ ngaõ* Neân lìa taát caû töôùng, Nghieäp do nhaân duyeân sinh Voâ ngaõ cuõng nhö moäng Taùnh quaû baùo tòch dieät

*Töôùng tröôùc sau chaúng khaùc.* Taát caû phaùp theá gian

*Chæ laáy taâm laøm chuû* Theo yù thích laáy töôùng Ñeàu chính laø ñieân ñaûo. Caùc phaùp trong theá gian Taát caû ñeàu hö voïng

*Laøm sao hieåu caùc phaùp* Chaân thaät chaúng coù hai. Taát caû phaùp sinh dieät Ñeàu do nhaân duyeân sinh Töøng phuùt ñi veà dieät

*Ñaàu ñuoâi töôùng khoâng khaùc.*

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Baûo Thuû:

–Naøy Phaät töû! Taát caû boán ñaïi chuûng cuûa chuùng sinh ñeàu chaúng phaûi ngaõ hay ngaõ sôû. Taïi sao chuùng sinh laïi caûm thoï khoå hay vui, laøm aùc laøm thieän, hoaëc toát ñeïp beân trong hay beân ngoaøi, hoaëc chòu ít quaû baùo hoaëc chòu nhieàu quaû baùo, hoaëc coù hieän baùo hoaëc coù haäu baùo, nhöng taùnh caùc phaùp vaãn khoâng thieän, khoâng aùc?

Boà-taùt Baûo Thuû noùi keä ñaùp:

*Theo caùc nghieäp ñaõ laøm* Chòu quaû baùo töông xöùng Ngöôøi laøm khoâng thaät coù Chö Phaät daïy nhö vaäy.

*Nhö taám göông trong saùng* Tuøy maët, hình hieän ra Trong ngoaøi khoâng thaät coù Baûn taùnh nghieäp cuõng vaäy. Nhö haït gioáng trong ruoäng Chuùng ñeàu khoâng bieát nhau Töï laøm naêng taùc nhaân Taùnh nghieäp cuõng nhö vaäy. Nhö vò aûo thuaät gia

*Ngay ôû ngaõ tö ñöôøng* Hieän ra caùc hình saéc

*Taùnh nghieäp cuõng nhö vaäy.* Nhö thôï laøm ngöôøi goã Phaùt ra caùc tieáng noùi

*Noù hoaøn toaøn voâ ngaõ*

*Taùnh nghieäp cuõng nhö vaäy.* Cuõng nhö caùc loaïi chim Keâu hoùt chaúng gioáng nhau Phaùt ra nhieàu loaïi tieáng Taùnh nghieäp cuõng nhö vaäy. Do nhaân duyeân gaëp gôõ Thoï sinh chaúng ngöôøi ñeán Caùc caên cuõng khaùc nhau Taùnh nghieäp cuõng nhö vaäy.

*Nhö trong ñaïi ñòa nguïc* Chuùng sinh chòu khoå naõo Khoå aáy khoâng nôi ñeán Taùnh nghieäp cuõng nhö vaäy. Cuõng nhö vua Chuyeån luaân Coù baûy baùu hôn ngöôøi Chuùng chaúng töø ñaâu ñeán Taùnh nghieäp cuõng nhö vaäy. Cuõng nhö caùc theá giôùi

*Coù thaønh hoaëc coù hoaïi* Thaønh hoaïi khoâng ñeán ñi Taùnh nghieäp cuõng nhö vaäy.

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Ñöùc Thuû:

–Naøy Phaät töû! Nhö Lai chæ giaùc ngoä moät phaùp, taïi sao coù theå thuyeát giaûng voâ soá phaùp, aâm thanh vang khaép voâ löôïng theá giôùi, ñeàu coù theå giaùo hoùa voâ löôïng chuùng sinh, phaùt ra voâ soá aâm thanh, hieän ra voâ soá thaân, bieát roõ taâm yù voâ löôïng chuùng sinh, thò hieän voâ löôïng thaàn thoâng töï taïi, thò hieän khaép voâ löôïng, voâ bieân theá giôùi, thò hieän voâ soá söï trang nghieâm ñaëc bieät, thò hieän voâ löôïng caùc caûnh giôùi khaùc nhau maø söï phaân bieät phaùp taùnh aáy khoâng theå naém baét ñöôïc?

Baáy giôø, Boà-taùt Ñöùc Thuû noùi keä ñaùp:

*Phaät töû môùi hoûi nghóa* Saâu xa vi dieäu naøy Baäc Trí bieát vieäc naøy

*Thì thích caàu coâng ñöùc.* Nhö moät taùnh cuûa ñaát Laø naâng giöõ vaïn vaät

*Khoâng phaân bieät moät, khaùc* Phaùp chö Phaät cuõng vaäy.

*Nhö moät taùnh cuûa löûa* Laø thieâu vaät theá gian

*Taùnh löûa khoâng phaân bieät* Phaùp chö Phaät cuõng vaäy. Nhö nöôùc trong bieån lôùn Tuy traêm soâng chaûy vaøo Nhöng chæ moät vò maën Phaùp chö Phaät cuõng vaäy. Nhö moät taùnh cuûa gioù Thoåi ñoäng taát caû vaät Taùnh gioù khoâng phaân bieät Phaùp chö Phaät cuõng vaäy. Nhö roàng noåi saám chôùp Möa xuoáng khaép maët ñaát Gioït möa khoâng phaân bieät Phaùp chö Phaät cuõng vaäy. Nhö moät taùnh cuûa ñaát

*Laø sinh caùc maàm caây* Taùnh ñaát khoâng phaân bieät Phaùp chö Phaät cuõng vaäy. Maët trôøi khoâng maây che

*Chieáu saùng khaép möôøi phöông* AÙnh saùng khoâng khaùc taùnh Phaùp chö Phaät cuõng vaäy.

*Nhö traêng giöõa hö khoâng* Theá gian thaáy ñeàu roõ Traêng chaúng ñi ñaâu caû Phaùp chö Phaät cuõng vaäy. Cuõng nhö Ñaïi Phaïm Vöông Hieän khaép ba ngaøn coõi Nhöng thaân khoâng sai khaùc Phaùp chö Phaät cuõng vaäy.

Baáy giôø, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Muïc Thuû:

–Naøy Phaät töû! Ruoäng phöôùc cuûa Nhö Lai bình ñaúng khoâng khaùc nhau. Taïi sao quaû baùo cuûa boá thí khoâng ñoàng nhau? Coù khaùc nhau veà hình saéc, toäc hoï, gia ñình, giôùi taùnh, taøi saûn, söï ñaëc bieät, thaân quyeán, töï taïi, coâng ñöùc, trí tueä, Nhö Lai bình ñaúng chaúng coù oaùn vaø thaân?

Khi aáy, Boà-taùt Muïc Thuû noùi keä ñaùp:

*Ví nhö caû maët ñaát*

*Hay moïc caùc maàm caây*

*Ñaát chaúng gheùt thöông maàm* Ruoäng phöôùc Phaät cuõng vaäy. Nöôùc chæ coù moät vò

*Vaät ñöïng khaùc neân khaùc* Ruoäng phöôùc Phaät chæ moät Chuùng sinh neân coù khaùc. Nhö ñaïi aûo thuaät gia

*Laøm moïi ngöôøi hoan hyû* Ruoäng phöôùc Thaùnh chö Phaät Tuøy nguyeän khieán hoan hyû.

*Ví nhö vua Bieän Taøi* Laøm moïi ngöôøi hoan hyû

*Ruoäng phöôùc Thaùnh chö Phaät* Laøm chuùng sinh hoan hyû.

*Nhö taám göông trong saùng* Hieän ra nhieàu hình töôïng Ruoäng phöôùc Thaùnh chö Phaät Chuùng sinh neân coù khaùc.

*Ví nhö vua y döôïc* Dieät tröø taát caû ñoäc

*Ruoäng phöôùc Thaùnh chö Phaät* Hay dieät caùc phieàn naõo.

*Nhö khi maët trôøi moïc* Chieáu tan caùc boùng toái

*Ruoäng phöôùc Thaùnh chö Phaät* Chieáu caùc coõi möôøi phöông. Nhö maët traêng trong saùng Chieáu khaép boán thieân haï Ruoäng phöôùc Thaùnh chö Phaät Bình ñaúng khoâng thieân vò.

*Ví nhö traän cuoàng phong* Chaán ñoäng caû maët ñaát

*Ruoäng phöôùc Thaùnh chö Phaät* Chaán ñoäng nghieäp ba coõi.

*Nhö kieáp hoûa noåi leân* Chaùy khaép caû trôøi ñaát

*Ruoäng phöôùc Thaùnh chö Phaät* Thieâu chaùy taát caû nghieäp.

Baáy giôø, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Taán Thuû:

–Naøy Phaät töû! Chuùng sinh ñöôïc gaëp Nhö Lai daïy baûo neân ñoaïn tröø phieàn naõo phaûi khoâng? Vì bieát saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc, si aùi cuûa Duïc giôùi, Saéc giôùi, Voâ saéc giôùi maø ñoaïn phieàn naõo phaûi khoâng? Neáu bieát saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc, si aùi cuûa Duïc giôùi, Saéc giôùi, Voâ saéc giôùi maø ñoaïn caùc phieàn naõo thì giaùo phaùp cuûa Nhö Lai laøm cho taêng giaûm nhö theá naøo?

Luùc ñoù, Boà-taùt Taán Thuû noùi keä ñaùp:

*Phaät töû haõy laéng nghe* Ta noùi nghóa chaân thaät Coù ñöôøng mau giaûi thoaùt

*Cuõng coù chaäm giaûi thoaùt.* Neáu muoán caàu tröø dieät Voâ soá caùc loãi aùc

*Caàn phaûi trong moät luùc* Raát duõng maõnh tinh taán. Cuõng nhö ñoùm löûa nhoû Gaëp öôùt thì bò taét

*Trong giaùo phaùp cuûa Phaät* Keû bieáng nhaùc cuõng vaäy. Nhö ngöôøi duøi laáy löûa Chöa coù ñaõ ngöøng laïi

*Söùc noùng khoâng chaùy ñöôïc* Ngöôøi bieáng nhaùc cuõng vaäy. Duøng ngoïc trong laáy löûa Khoâng ñeå vaät daãn löûa

*Löûa khoâng theå phaùt sinh* Ngöôøi bieáng nhaùc cuõng vaäy. Nhö ôû giöõa ban ngaøy

*Nhaém maét muoán thaáy saéc*

*Trong giaùo phaùp cuûa Phaät* Ngöôøi bieáng nhaùc cuõng vaäy. Nhö ngöôøi khoâng tay chaân Muoán baén khoûi maët ñaát Chaúng bao giôø laøm ñöôïc Ngöôøi bieáng nhaùc cuõng vaäy. Nhö nöôùc trong bieån lôùn Muoán moät loâng taùt caïn Trong giaùo phaùp cuûa Phaät Ngöôøi bieáng nhaùc cuõng vaäy. Nhö kieáp löûa noåi leân

*Muoán dieät baèng ít nöôùc* Trong giaùo phaùp cuûa Phaät Bieáng nhaùc cuõng nhö vaäy. Nhö ngöôøi thaáy hö khoâng Noùi thaân ta ôû khaép

*Trong giaùo phaùp cuûa Phaät* Ngöôøi bieáng nhaùc cuõng vaäy.

Baáy giôø, Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Phaùp Thuû:

–Naøy Phaät töû! Nhö lôøi Phaät daïy, ngöôøi nghe vaø thoï trì phaùp thì coù theå ñoaïn tröø phieàn naõo.

Taïi sao chuùng sinh ñeàu nghe chaùnh phaùp, khoâng theå ñoaïn tröø maø coøn tuøy thuoäc daâm, noä, si, maïn, aùi, phaãn, keo kieät, ganh tî, haän, nònh bôï, nhöõng phaùp caáu baån naøy khoâng rôøi taâm. Taâm khoâng coù haønh ñoäng gì ñeå dieät tröø caùc keát söû aáy?

Luùc ñoù, Boà-taùt Phaùp Thuû noùi keä ñaùp:

*Phaät töû laéng nghe kyõ* Nghóa thaät cuûa caâu hoûi Chaúng phaûi chæ hoïc nhieàu Maø ñöôïc vaøo phaùp Phaät. Nhö ngöôøi troâi trong nöôùc Sôï chìm maø cheát khaùt Khoâng haønh ñuùng nhö hoïc Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy. Nhö ngöôøi boá thí nhieàu Caùc loaïi moùn aên ngon Nhöng khoâng aên, cheát ñoùi Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy. Cuõng nhö vò löông y

*Bieát heát caùc phöông thuoác* Khoâng theå cöùu beänh mình Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy. Cuõng nhö keû ngheøo cuøng Ngaøy ñeâm ñeám baùu ngöôøi Mình chaúng ñöôïc nöûa tieàn Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy.

*Cuõng nhö con Ñeá vöông* Ñaùng höôûng thuï cöïc laïc

*Nghieäp chöôùng neân ngheøo khoå* Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy.

*Nhö ngöôøi bò tai ñieác* Gioûi taáu caùc aâm thanh

*Ngöôøi vui, mình chaúng nghe* Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy.

*Nhö ngöôøi bò maét môø* Quen theo ngheà veõ ñöôïc

*Ngöôøi xem, mình chaúng thaáy* Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy.

*Cuõng nhö ngöôøi laùi thuyeàn* Coù theå cöùu nhieàu ngöôøi Vôùt ngöôøi, khoâng töï cöùu Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy. Nhö coù ngöôøi ôû ñôøi

*Noùi nhöõng ñieàu raát hay* Nhöng trong loøng thieáu ñöùc Hoïc nhieàu cuõng nhö vaäy.

Baáy giôø, Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Trí Thuû:

–Naøy Phaät töû! Trong Phaät phaùp, trí tueä ñi ñaàu. Taïi sao Nhö Lai coù khi vì chuùng sinh maø khen ngôïi caùc Ba-la-maät nhö Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh, Trí tueä, Töø, Bi, Hyû, Xaû? Bôûi töøng moãi phaùp naøy thì khoâng theå ñaéc Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Luùc ñoù, Boà-taùt Trí Thuû noùi keä ñaùp:

*Khoù bieát maø bieát ñöôïc* Tuøy thuaän taâm chuùng sinh YÙ nghóa Phaät töû hoûi

*Haõy nghe toâi trình baøy.* Caùc Ñaïo Sö quaù khöù Hieän taïi vaø töông lai Chöa töøng duøng moät phaùp Maø thaønh ñaïo Voâ thöôïng. Nhö Lai bieát caên cô

*Tu taäp cuûa chuùng sinh* Neân tuøy ngöôøi ñaùng ñoä Maø thuyeát phaùp tònh dieäu. Keo kieät, khen Boá thí

*Phaù giôùi, khen Trì giôùi* Saân haän, khen Nhaãn nhuïc Bieáng nhaùc, khen Tinh taán YÙ loaïn, khen Thieàn ñònh Ngu si, khen Trí tueä

*Baát nhaân, khen Töø maãn* Giaän haïi, khen ñaïi Bi

*Buoàn raàu, khen Hoan hyû* Yeâu, gheùt thì khen Xaû

*Ai tu taäp nhö vaäy*

*Tuaàn töï hieåu caùc phaùp.* Cuõng nhö xaây cung ñieän Laøm moùng phaûi kieân coá Thí, Giôùi cuõng nhö vaäy Haïnh goác cuûa Boà-taùt, Cuõng nhö thaønh kieân coá Phoøng veä caùc quaân ñòch Nhaãn, Tinh taán cuõng vaäy Baûo hoä caùc Boà-taùt, Cuõng nhö vua Ñaïi Löïc Uy ñöùc ñònh thieân haï Thieàn, Trí cuõng nhö vaäy An oån caùc Boà-taùt,

*Cuõng nhö vua Chuyeån luaân* Höôûng thuï taát caû laïc

*Nhö Töø, Bi, Hyû, Xaû* An laïc caùc Boà-taùt.

Baáy giôø, Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi Boà-taùt Hieàn Thuû:

–Naøy Phaät töû! Taát caû chö Phaät chæ nhôø moät thöøa maø ra khoûi sinh töû. Taïi sao hieän nay thaáy caùc coõi Phaät, caùc söï vieäc khoâng gioáng nhau?

Ñoù laø theá giôùi, chuùng sinh, thuyeát phaùp, giaùo hoùa, tuoåi thoï, haøo quang, thaàn löïc, chuùng hoäi, Phaät phaùp, phaùp truï? Taát caû caùc vieäc naøy ñeàu khoâng gioáng nhau, nhöng cuõng ñeàu ñaày ñuû taát caû Phaät phaùp ñeå thaønh töïu Voâ thöôïng Boà-ñeà?

Luùc ñoù, Boà-taùt Hieàn Thuû noùi keä ñaùp:

*Vaên-thuø, phaùp laø vaäy* Phaùp vöông chæ moät phaùp Taát caû Baäc Voâ Ngaïi

*Moät ñöôøng thoaùt sinh töû.* Taát caû thaân chö Phaät Chæ coù moät Phaùp thaân Moät taâm, moät trí tueä Löïc, Voâ uùy cuõng vaäy.

*Tuøy baûn haïnh chuùng sinh* Caàu Voâ thöôïng Boà-ñeà Coõi Phaät vaø chuùng hoäi

*Thuyeát phaùp ñeàu baát ñoàng.* Taát caû caùc coõi Phaät

*Ñeàu nghieâm tònh bình ñaúng* Chuùng sinh vì khaùc nghieäp Neân thaáy chaúng gioáng nhau. Chö Phaät vaø Phaät phaùp Chuùng sinh khoù thaáy ñöôïc

*Coõi Phaät vaø Phaùp thaân* Thuyeát phaùp cuõng nhö vaäy. Baûn haïnh roäng thanh tònh Ñaày ñuû taát caû nguyeän Ngöôøi naøo thaáy chaân thaät Laø ngöôøi bieát thoâng suoát. Tuøy yù muoán chuùng sinh Caùc nghieäp vaø quaû baùo Ñeàu cho thaáy Chaân ñeá

*Do Phaät löïc töï taïi*

*Töôùng coõi Phaät nhö nhau* Nhö Lai khoâng yeâu gheùt Tuøy nghieäp cuûa chuùng sinh Maø thaáy coù nhö vaäy.

*Chaúng phaûi taát caû Phaät* Hay Ñaïo Sö coù loãi

*Voâ löôïng caùc theá giôùi*

*Hieån baøy chaúng gioáng nhau,* Taát caû caùc theá giôùi

*ÖÙng hieän theo giaùo hoùa* Thaáy Baäc Huøng giöõa ñôøi Phaùp chö Phaät laø vaäy.

Baáy giôø, caùc vò Boà-taùt aáy noùi vôùi Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Naøy Phaät töû! Nhöõng ñieàu chuùng toâi hieåu, ñaõ tuaàn töï noùi ra. Nhaân giaû coù bieän taøi thaâm saâu, haõy tuaàn töï trình baøy.

Theá naøo laø caûnh giôùi cuûa Phaät?

Theá naøo laø nhaân cuûa caûnh giôùi Phaät?

Theá naøo laø söï nhaäp vaøo caûnh giôùi cuûa Phaät? Theá naøo laø söï vöôït qua caûnh giôùi Phaät?

Theá naøo laø bieát tuøy thuaän theo caûnh giôùi cuûa Phaät? Theá naøo laø phaùp tuøy thuaän caûnh giôùi cuûa Phaät?

Theá naøo laø bieát phaân bieät caûnh giôùi cuûa Phaät? Theá naøo laø kieán thöùc veà caûnh giôùi cuûa Phaät? Theá naøo laø bieát xaùc ñònh veà caûnh giôùi cuûa Phaät? Theá naøo laø söï chieáu saùng cuûa caûnh giôùi Phaät?

Theá naøo laø söï roäng cuûa caûnh giôùi Phaät? Luùc ñoù, Vaên-thuø-sö-lôïi noùi keä ñaùp:

*Caûnh giôùi cuûa Nhö Lai* Roäng lôùn nhö hö khoâng Chöùa taát caû chuùng sinh Thaät khoâng coù söï chöùa. Nhaân caûnh giôùi cuûa Phaät Chæ Nhö Lai bieát roõ

*Cho ñeán voâ löôïng kieáp* Noùi ra cuõng chaúng bieát.

*Tuøy thuaän theo chuùng sinh* Ñi vaøo caùc theá gian

*Trí tueä thöôøng tòch tónh* Khoâng nhö theá gian thaáy. Ñoä thoaùt caùc chuùng sinh Tuøy theo taâm trí hoï

*Thuyeát giaûng khoâng cuøng taän* Chæ laø caûnh giôùi Phaät.

*Nhaát thieát trí cuûa Phaät*

*Ba ñôøi khoâng chöôùng ngaïi* Caûnh giôùi cuûa chö Phaät Cuõng ñeàu nhö hö khoâng. Phaùp giôùi khoâng töôùng khaùc Noùi thuaän theo chuùng sinh Neáu muoán phaân bieät ñuû

*Chæ caûnh giôùi cuûa Phaät.* Taát caû caùc theá gian

*Voâ soá caùc aâm thanh* Tuøy luùc ñeàu hieän roõ

*Kyø thaät khoâng phaân bieät,* Chaúng phaûi bieát cuûa thöùc Chaúng phaûi caûnh giôùi taâm Töï taùnh chaân thanh tònh Chæ daãn caùc chuùng sinh.

*Chaúng nghieäp chaúng phieàn naõo* Tòch dieät khoâng söï truù

*Voâ minh khoâng söï haønh* Bình ñaúng ñi trong ñôøi, Taát caû taâm chuùng sinh ÔÛ trong caû ba ñôøi

*Nhö Lai trong moät nieäm* Ñeàu hieåu roõ taát caû.

Khi aáy, nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, taát caû chuùng sinh trong theá giôùi Ta-baø thaáy chuùng sinh trong theá giôùi cuûa Phaät naøy söï haønh theo phaùp, haønh theo nghieäp, haønh theo theá gian, haønh theo thaân, theo caên taùnh, tuøy theo quaû baùo, tuøy choã sinh ra, quaû baùo trì giôùi, phaù giôùi, thuyeát phaùp. Hoï thaáy taát caû söï vieäc hieän ra trong theá gian.

Nhö vaäy, ôû phöông Ñoâng traêm ngaøn öùc theá giôùi khoâng theå löôøng, khoâng theå ñeám, khoâng theå nghó baøn, khoâng theå neâu ra, voâ cuøng voâ bieân, khoâng haïn löôïng, khoâng theå neâu baøy taát caû caùc theá giôùi cuøng taän hö khoâng phaùp giôùi…, cho ñeán taát caû ñeàu thaáy roõ veà quaû baùo thuyeát phaùp…

Caùc phöông Nam, taây, Baéc, boán goùc, treân, döôùi cuõng vaäy.

