**Phaåm 9: BOÀ-TAÙT ÑAÚNG MUÏC NOÙI VEÀ SÖÏ HÖNG KHÔÛI, HIEÅN LOÄ**

Laïi nöõa, chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Boà-taùt Ñaïi só coù phaùp Tam-muoäi goïi laø: “Chö Phaät laøm saùng roõ coõi nöôùc thanh tònh”. Naøy chö vò! Chö Boà-taùt laøm theá naøo ñeå coù theå thöïc hieän nhaäp Chaùnh thoï phaùp Tam-muoäi chö Phaät laøm saùng roõ coõi nöôùc thanh tònh aáy? Luùc ñaàu Boà-taùt nhaäp ôû theá giôùi phöông Ñoâng, töø moät coõi nöôùc naøy sang moät coõi nöôùc khaùc. Ñoái vôùi caùc phöông Taây, Nam, Baéc boán phöông vaø hai phöông treân döôùi, cuõng töø coõi nöôùc naøy ñeán coõi nöôùc khaùc. ÔÛ nôi caùc coõi nöôùc ñoù, chö Boà-taùt laøm cho moïi Phaät söï daáy khôûi hieän dieän khaép coõi, kính leã ñoái vôùi chö Nhö Lai, chö Boà-taùt hieän ra nhöõng caûm öùng lôùn cuûa Phaät, hieän ra söï vui thích an laïc cuûa chö Phaät, hieän roõ söï toân quyù hôn heát cuøng caùc caûnh giôùi nôi söï töï taïi cuûa chö Phaät. Hieän roõ tieáng Sö töû gaàm cuûa Phaät. Hieän roõ moïi haïnh nguyeän, tính chaát trang nghieâm cuøng dieäu löïc thaàn thoâng cuûa Phaät. Cuõng hieän roõ caùc chuùng hoäi cuûa chö Phaät, hieän nhöõng chuùng hoäi thanh tònh, hieän caùc chuùng bình ñaúng, caùc chuùng nhö nhaát, caùc chuùng ñoâng ñuùc lôùn lao, caùc chuùng nöông töïa hoã trôï, caùc chuùng yeân tónh döùt moïi loaïn ñoäng, caùc chuùng giaùo hoùa, caùc chuùng öùng hôïp, caùc chuùng duõng maõnh to taùt. Cuõng hieän ra caùc chuùng hoäi ôû khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà. Boán coõi cuõng ñeàu nhö theá. ÔÛ nôi ngaøn coõi nöôùc, hai ngaøn coõi nöôùc, cuõng ñeàu nhö vaäy. ÔÛ nôi tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc cuõng hieän ra nhö theá. Nôi öùc na-thuaät traêm ngaøn coõi nöôùc cuõng hieän ra ñaày ñuû tính chaát ñoâng ñaûo cuûa caùc chuùng hoäi. ÔÛ nôi voâ taän soá caùc coõi nöôùc, hieän ra ñaày ñuû caùc chuùng hoäi ñoâng ñuùc. Cuõng nhö nôi traêm ngaøn coõi Phaät vôùi soá löôïng caùc coõi nöôùc nhö vi traàn ñeàu hieän ñoâng ñuû caùc chuùng hoäi. Noùi toùm laïi: Cho ñeán voâ soá, voâ löôïng coõi Phaät vôùi caùc coõi nöôùc soá löôïng nhö vi traàn, cuõng ñeàøu hieän khaép caùc chuùng hoäi ñoâng ñaûo heát möïc. Ñoái vôùi caùc chuùng hoäi ñoâng ñaûo toân nghieâm aáy maø hieän ra lôùp lôùp chö Phaät ñöôïc troâng thaáy, chieâm ngöôõng. Hieän ra loaïi loaïi thaân töôùng cuûa chö Phaät, hieän ra lôùp lôùp chö Phaät trong moïi thôøi, moïi nôi choán, vôùi voâ vaøn söï bieán hoùa, caûm öùng lôùn lao, vôùi muoân ngaøn veû trang nghieâm, veû uy nghi cuøng moïi hình saéc aûnh töôïng töùc laø hieän ra ñaày ñuû lôùp lôùp söï vieäc cuûa chö Phaät.

Chö Boà-taùt ôû nhöõng nôi aáy, nôi caùc chuùng hoäi ñoù, töï mình troâng thaáy maø cuøng hieän

khaép, cuõng töï mình troâng thaáy ôû nôi ñoù maø thuyeát giaûng khaép choán. Cuõng töï mình xem thaáy vieäc phuïng trì caùc phaùp ôû moïi nôi. Cuõng töï bieát veà caùc phöông tieän quyeàn xaûo ñeå theå hieän caùc phaùp. Cuõng töï bieát vieäc laõnh hoäi veà moïi nghóa lyù cuûa caùc phaùp. Cuõng töï bieát vieäc laõnh hoäi thaáu ñaït veà hö khoâng, laõnh hoäi thoâng toû veà Phaùp thaân, veà vieäc döùt moïi moái sôï haõi. Cuõng töï bieát laø moïi nôi choán ñeàu laø voâ thöôøng, chaúng coù nôi choán naøo coù caùc töôûng nieäm baát bieán. Cuõng töï nhaän thöùc maø döùt boû voïng töôûng, nhaän roõ caùc tueä, laõnh hoäi caùc nghóa, nhôù nghó caùc haønh ñòa, nhôù nghó veà caùc yù nghóa haøm suùc, ña daïng. Cuõng töï nhaän thöùc ñeå laïi thoâng toû laø voâ sôû nieäm, ñeå chuyeân taâm nhôù nghó ñeán chö Phaät, nhôù nghó ñeán caùc löïc, nhôù nghó ñeán caùc tình *(caùc caên)*, nhôù nghó ñeán khoâng haønh, thaáu ñaït veà söï nhaøn tónh. Naém vöõng söï nhaän thöùc nhö theá, chö Boà-taùt chaúng nieäm veà coõi nöôùc, chaúng nieäm laø coù ngöôøi, chaúng nieäm veà dieäu nghóa cuûa Phaät. Cuõng chaúng taïo phaùp, khoâng hoaïi thaân maïng, chaúng huûy thaân haønh. cuõng khoâng daáu yù nieäm, khoâng nhaäp taâm haønh, chaúng daáy nieäm veà thoï maïng, veà ta ngöôøi, nôi choán. Ví nhö duøng phaùp ñeå bieát phaùp. Cuõng khoâng khôûi yù nieäm coù khoâng veà haïnh Boà-taùt, cuõng voâ nieäm, cuõng khoâng daáy nieäm veà vieäc ñi ñeán khaép caùc coõi.

Chö Boà-taùt aáy coù theå hieän ra voâ soá maøu saéc hình töôïng cuûa Phaät, ñaày ñuû caùc haønh,

coù theå taïo ra moïi söï thanh tònh theå hieän khaép choán. Coù theå hieän ra ñaày ñuû moïi saéc töôùng cuûa Phaät, cuõng nhö hieän ra aùnh haøo quang cuûa Ñöùc Theá Toân. Moïi nôi choán hieän ra ñeàu bình ñaúng, thanh tònh heát möïc, noùi chung laø thaûy ñeàu thích öùng, thaønh töïu. Coù theå hieän ra ñaày ñuû hình töôïng maøu saéc nhö Phaät, ñaày ñuû aùnh haøo quang töôi saùng nhö Phaät. Cuõng hieän ra hình töôïng mang taâm yù nhö Phaät. Cuõng hieän ra thaân töôùng Phaät vôùi ñaày ñuû caùc töôùng toát sieâu vieät. Cuõng hieän ra aùnh saùng toûa chieáu theå hieän uy thaàn toái thöôïng cuûa Phaät.

Cuõng hieän ra nhöõng veû ñeïp nôi thaân töôùng toái toân cuûa Phaät. Cuõng hieän ra thaân töôùng Phaät oùng aùnh maøu saéc kim cöông. Cuõng hieän ra thaân töôùng Phaät vôùi maøu saéc vaø hình töôïng thanh tònh. Cuõng hieän ra thaân töôùng Phaät vôùi voâ löôïng hình töôïng vaø maøu saéc. Cuõng hieän ra thaân töôùng Phaät lôùn lao thanh tònh ñöôïc caáu taïo baèng ngoïc ma-ni. Cuõng hieän ra thaân töôùng Nhö Lai cao baûy nhaän, taùm nhaän, möôøi nhaän. Cuõng hieän ra thaân töôùng Nhö Lai cao hai möôi nhaän, ba möôi nhaän, boán möôi nhaän, naêm möôi nhaän, saùu möôi nhaän, baûy möôi nhaän, taùm möôi nhaän, chín möôi nhaän, moät traêm nhaän. Cuõng hieän ra thaân töôùng Nhö Lai cao ñeán moät daëm, cao ñeán nöûa duï-tuaàn, moät duï-tuaàn, möôøi duï-tuaàn, traêm duï-tuaàn, ngaøn duï-tuaàn. Cuõng hieän ra thaân töôùng Nhö Lai nhö moät Dieâm- phuø-lôïi. Cuõng hieän ra thaân töôùng Nhö Lai nhö boán coõi thieân haï, nhö ngaøn coõi thieân haï, nhö tam thieân ñaïi thieân coõi thieân haï.

Hoaëc laø hieän ra thaân töôùng Nhö Lai nhö traêm coõi Phaät, nhö ngaøn coõi Phaät, nhö traêm ngaøn coõi Phaät, nhö öùc na-thuaät coõi Phaät, nhö voâ löôïng coõi Phaät, nhö voâ haïn coõi Phaät, nhö a-taêng-kyø soá coõi Phaät, nhö voâ bieân coõi Phaät, nhö voâ teá coõi Phaät, nhö voâ tö nghì coõi Phaät, nhö voâ xöng coõi Phaät, nhö vöôït quaù taâm yù tö duy coõi Phaät. Hoaëc laïi hieän ra thaân töôùng Nhö Lai nhö voâ xöù sôû coõi Phaät, nhö khoâng theå nghó baøn löôøng tính coõi Phaät, nhö voâ voïng quaù voïng coõi Phaät.

Nhö theá ñaáy, chö Boà-taùt ñaõ hieän ra thaân töôùng Nhö Lai vôùi voâ soá hình saéc, voâ soá hình töôùng nhö vaäy. Hieän ra voâ soá veû ñeïp, voâ soá aùnh saùng, voâ soá maøn löôùi.

Cuõng hieän ra voâ soá phaùp coäi nguoàn laø khoâng, voâ soá phaùp goác khoâng coù toâi ta. Hieän ra caùc phaùp laø goác cuûa trí tueä, nôi choán töø ñoù trí tueä daáy khôûi. Hieän ra voâ taän thaân töôùng. Hieän ra moïi veû thanh tònh cuûa dieäu lyù voâ haønh.

Chö vò Boà-taùt nhö vaäy laø ñaõ hieän ra voâ vaøn chö Nhö Lai, ôû nôi thaân töôùng cuûa chö Nhö Lai aáy khoâng taêng cuõng khoâng giaûm.

Ví nhö hö khoâng, khoâng coù söï meät moûi chaùn naûn, cuõng nhö coù söï phaân bieät lôùn nhoû. ÔÛ nôi voâ soá coõi, caùc coõi coù nhöõng nôi choán saâu xa meânh moâng, khoâng vì nôi choán meânh moâng maø hieän ra to lôùn hay ngöôïc laïi. Thaân töôùng cuûa Nhö Lai cuõng nhö theá, do nôi choán coù choã lôùn lao nhoû heïp nhöng söï thò hieän thì khoâng lôùn nhoû.

Ví nhö hình töôïng maët traêng chieáu saùng nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà cuõng khoâng coù lôùn nhoû. Hình töôïng maët traêng aáy truï nôi aùnh saùng maø khoâng coù dôøi ñoåi. Chö Boà-taùt aáy cuõng nhö theá. Ñaït ñeán söï hoùa hieän nhö Phaät an truï phaùp Tam-muoäi aáy. Cuõng chaúng daáy voïng töôûng veà söï hoaïi dieät ñoái vôùi maøu saéc, hình töôïng cuûa Nhö Lai, vì nôi choán hoùa hieän cuûa chö Phaät cuõng gioáng nhö caûnh trong moäng. ÔÛ nôi ñoù laø khoâng choã thaáy maø coù thaáy, maø hieän ra aâm thanh cuûa chö Phaät, Nhö Lai. Nôi choán hieän ra aâm thanh cuûa chö Phaät, Nhö Lai aáy laø ôû nôi phaùp khoâng, laø voâ sôû höõu. Nhöng töø ñoù maø ñeàu thoï nhaän caùc phaùp, neâu baøy, truyeàn baù, thaûy ñeàu ôû nôi caùc phaùp khoâng coøn meâ laàm. Ví nhö chuùng sinh, sau khi maïng chung, nôi choán höôùng veà, taâm do ñaáy maø coù söï chuyeån ñoåi. Chö Boà-taùt cuõng vaäy. ÔÛ nôi phaùp Tam-muoäi aáy maø an truï thì caùc coõi thaûy ñeàu ñöôïc trang nghieâm, duøng trí tueä

Phaät maø ñoä maø ñoä thoaùt, ñaït ñöôïc thanh tònh. Boà-taùt duøng möôøi thöù mau choùng ñeå öùng hôïp vôùi khaép choán khaép loaïi.

Nhöõng gì laø möôøi?

1. Mau choùng thöïc hieän ñaày ñuû vieân maõn caùc haïnh nguyeän.
2. Mau ñem aùnh saùng cuûa Phaät phaùp chieáu soi khaép caùc coõi.
3. Mau duøng trí tueä phöông tieän chuyeån phaùp luaân hoùa ñoä chuùng sinh.
4. Mau tuøy thuaän taát caû caùc haønh thích hôïp ñeå taïo neân caùc coõi thanh tònh.
5. Mau thaønh töïu ñöôïc trí tueä goàm ñuû möôøi Löïc.
6. Mau choùng thaønh töïu söï bình ñaúng hoäi nhaäp cuøng chö Nhö Lai.
7. Mau choùng duøng dieäu löïc ñaïi Töø bi ñeå haøng phuïc caùc thöù ma oaùn.
8. Mau choùng giuùp cho chuùng sinh döùt tröø moïi nghi hoaëc ñaït ñöôïc an vui.
9. Mau choùng thò hieän moïi caûm öùng lôùn lao, tuøy thuaän nôi choán maø hoùa ñoä.
10. Mau choùng duøng loaïi loaïi aâm thanh höôùng ñeán caùc phaùp moân, taïo neân caùc coõi thanh tònh.

Chö Boà-taùt laïi coù ñöôïc möôøi thöù phaùp aán, duøng caùc phaùp maø aán chöùng cho quaù trình tu taäp cuûa chö vò Boà-taùt aáy. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Boà-taùt ñoù cuøng vôùi chö Phaät ba ñôøi cuøng thöïc hieän töø moät coäi nguoàn ñöùc lôùn.
2. Boà-taùt ñoù hoäi nhaäp laøm moät thaân, xem Phaùp thaân laø khoâng coù gì hôn ñöôïc.
3. Boà-taùt aáy haønh theo neûo voâ nhò cuûa Nhö Lai.
4. Boà-taùt aáy taïo ra voâ soá ñaïo traøng, ñeàu töø neûo voâ nhò maø sinh khôûi.
5. Boà-taùt aáy thöïc hieän voâ haïn haïnh nguyeän, cuøng vôùi Phaùp thaân hoäi nhaäp.
6. Boà-taùt aáy haønh hoùa ñeàu voâ ngaïi, ñoái vôùi theá gian ñaït ñöôïc ñaày ñuû möôøi Löïc.
7. Boà-taùt ñoù haønh theo phaùp khoâng, thanh tònh, töùc haønh theo neûo voâ nhò.
8. Boà-taùt ñoù ñaït ñöôïc caùc phaùp voâ laäu, vì theá gian maø heát söùc hoùa ñoä.
9. Boà-taùt aáy taâm yù khoâng coøn vöôùng trong ngoaøi, ñaït ñöôïc trí roäng khaép thoâng qua caùc tueä phöông tieän quyeàn xaûo.
10. Boà-taùt aáy luoân ñöôïc coù chö Phaät doác taâm hoä nieäm.

Naøy chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Boà-taùt Ñaïi só coù ñöôïc ñònh ñaïi tueä, goïi laø AÂm thanh chö Phaät soi khaép coõi nöôùc. Chö Boà-taùt ñoù thöïc hieän phaùp Tam-muoäi Chaùnh thoï aáy thì seõ laø baäc khoâng coøn ai coù theå laøm thaày mình nöõa vì hoäi nhaäp caùc phaùp cuûa chö Phaät khoâng coøn coù söï nghi hoaëc. Laø baäc tröôïng phu coù trí tueä hôn ñôøi vì ñaõ ñaït ñöôïc söï thanh tònh giaûi thoaùt. Do ñaõ ñaït ñöôïc coäi nguoàn trong saùng thanh tònh cuûa taâm neân ñöôïc xem laø baäc toái toân, vó ñaïi. Laø baäc heát taâm vì ñôøi maø chæ daïy, daãn daét, neân baûn thaân luoân ñöôïc toân quyù kính troïng. Laø baäc daáy khôûi, kieán laäp söï duõng maõnh toái thöôïng cuûa chö Phaät ñôøi vò lai vì ñaõ ñaït ñeán coäi nguoàn chuûng loaïi cuûa trí tueä giaùc ngoä. Laø baäc tu taäp trí tueä, taønh töïu caùc thöù tín, ngoân töø luoân nhö nhaát. Laø baäc ñaïi trí tueä, quaù khöù khoâng heà bò ngaên ngaïi vì ñaõ taïo neân phaùp taïng. Laø baäc luoân ñem phaùp cuûa chö Phaät ñeå daáy leân caùc traän möa phaùp thuaän hôïp vôùi moïi haønh cuûa chuùng sinh.

Naøy chö vò! Ví nhö Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, nhôø coù ngoïc ma-ni maø nôi choán cuûa vò

Thieân vöông naøy ñöôïc toân quyù heát möïc. Ngoïc ma-ni ñoù ñaõ laøm taêng uy quang, taïo neân uy thaàn. Do ñoù ñöôïc ngoïc baùu ma-ni aáy neân uy danh cuûa Thích Thieân vöông caøng ntheâm lôùn lao. Duøng möôøi söï vieäc, ôû nôi coõi trôøi Ñao-lôïi nhôø ñoù maø ñaït ñöôïc söï toân kính. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Duøng saéc töôûng hôn heát cuûa baäc Thieân vöông ñeå baûo ban ñoái vôùi caùc vò Thieân

töû.

neân.

1. Duøng hình töôïng hôn haún cuûa baäc Thieân vöông.
2. Duøng hình töôùng cuûa baäc Thieân vöông ñeå thò hieän.
3. Duøng quyeán thuoäc heát möïc ñoâng ñaûo cuûa baäc Thieân vöông.
4. Duøng moïi ham muoán heát möïc cuûa haøng Thieân vöông.
5. Duøng söï an laïc toät baäc cuûa haøng Thieân vöông.
6. Duøng y phuïc cuûa baäc Thieân vöông ñeå taïo söï tin töôûng.
7. Duøng söï töï taïi hôn heát cuûa baäc Thieân vöông.
8. Duøng taâm yù cao xa cuûa baäc Thieân vöông.
9. Duøng trí tueä lôùn lao cuûa baäc Thieân vöông, do coâng ñöùc cuûa ngoïc baùu ma-ni taïo

Do söû duïng ñaày ñuû möôøi söï vieäc ñoù maø ñaït ñöôïc toân troïng hôn heát ñoái vôùi caùc baäc

Thieân vöông.

Chö Boà-taùt cuõng vaäy. Do thöïc hieän ñöôïc phaùp Tam-muoäi Chaùnh thoï ñoù maø lieàn ñaït ñöôïc möôøi thöù trí tueä roäng lôùn voâ bôø. Nhöõng gì laø möôøi?

* 1. ÔÛ nôi coõi Phaät ñaït ñöôïc trí tueä voâ ngaïi.
  2. ÔÛ nôi moïi chuùng sinh, ñaït ñöôïc goác laøm daáy khôûi tueä haïnh.
  3. Nöông vaøo ba ñôøi ñaït ñöôïc trí tueä thích öùng.
  4. ÔÛ nôi thaân töôùng cuûa chö Phaät ñaït ñöôïc nôi choán nöông töïa cuûa trí tueä.
  5. ÔÛ nôi caùc phaùp cuûa chö Phaät ñaït ñöôïc tueä haïnh.
  6. ÔÛ nôi taát caû caùc phaùp maø ñaït ñöôïc moät phaùp tueä haïnh.
  7. ÔÛ nôi taát caû moïi neûo taän cuøng cuûa theá gian ñaït ñöôïc söï hoäi nhaäp vaøo trí tueä cuûa Phaùp thaân.
  8. ÔÛ nôi coäi nguoàn cuûa heát thaûy caùc phaùp maø ñaït ñöôïc tueä haïnh bình ñaúng.
  9. ÔÛ nôi taát caû moïi töï taïi ñaït ñöôïc nôi choán nöông döïa cuûa trí tueä.
  10. ÔÛ nôi taát caû caùc phaùp ñaït ñeán coõi an laïc cuûa trí tueä.

Ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi ñoù thì duøng aâm thanh cuûa chö Phaät, ôû nôi caùc theá giôùi luoân taïo ñöôïc söï thanh tònh.

Boà-taùt laïi coù möôøi söï vieäc, nhôø ñoù maø coù ñöôïc thaân töôùng uy nghi thanh tònh.

Nhöõng gì laø möôøi?

1. Duøng caùi ñaéc cuûa voâ ñaéc, caùi haønh cuûa voâ haïn maø chaúng truï ôû coõi naøo.
2. Duøng caùi troâng mong cuûa söï khoâng troâng mong.
3. Duøng moïi thöù saéc töôùng, hình töôïng ôû nôi caùc coõi nöôùc maø an truï thanh tònh.
4. Duøng caùi yù nguyeän cuûa voâ nguyeän maø phoùng ra vuøng aùnh saùng lôùn laøm choã an truï ñeå hoùa ñoä chuùng sinh.
5. Duøng caùi töôûng cuûa voâ töôûng khieán cho thaân ñöôïc an truï, ñeå taïo söï höng khôûi cuûa chö Phaät.
6. Duøng caùi mong caàu cuûa söï voâ caàu maø tuoân xuoáng nhö möa voâ soá caùc thöù hoa höông ñeå cuùng döôøng chö Phaät.
7. Duøng caùi nieäm cuûa voâ nieäm nhaèm baøy bieän söï cuùng döôøng cuûa chö Phaät vôùi ñuû loaïi aâm nhaïc, ñeå hoùa ñoä chuùng sinh.
8. Duøng caùi phuïc söùc cuûa söï khoâng phuïc söùc, taïo ñöôïc moïi vieäc thanh tònh cuõng nhö voâ soá caùc thöù trang söùc ñeå cuùng döôøng chö Phaät, öùng vôùi nôi choán hoùa ñoä chuùng sinh.
9. Duøng caùi haønh cuûa voâ haønh, hieän ra lôùp lôùp saéc töôùng, ñaït ñöôïc thaân thanh tònh, döùt heát moïi meâ laàm khieán cho chuùng sinh cuøng ñöôïc nhaän bieát.
10. Duøng caùi coù cuûa caùi khoâng thaät coù, phaùt ra ñuû loaïi aâm thanh trong laønh vi dieäu, khieán cho chuùng sinh ñöôïc bieát roõ muoân ngaøn caùc thöù ngoân ngöõ khaùc.

Chö Boà-taùt cuõng nhö vaäy! Ñaït ñöôïc möôøi phaàn thanh tònh ñoù, caùc vò Boà-taùt kia cuõng coù ñöôïc ñaày ñuû nôi choán. Theá naøo laø möôøi nôi choán daãn daét chuùng sinh ñöôïc thaáy caùc Phaät söï?

1. Nôi choán laøm cho chuùng sinh ñöôïc an truï, ñaït nieàm tin höôùng veà chö Phaät.
2. Nôi laøm cho chuùng sinh ñöôïc an oån nhôø aâm thanh Phaät phaùp.
3. Choán hoùa ñoä chuùng sinh khieán hoï ñöôïc sinh ôû nôi coù coõi Phaät.
4. Nôi choán cöùu giuùp chuùng sinh khieán hoï tin töôûng nôi chö Phaät.
5. Nôi choán daãn daét chuùng sinh ñeán nhöõng lôïi laïc khieán hoï ñöôïc nghe phaùp aâm cuûa chö Phaät.
6. Nôi choán teá ñoä chuùng sinh thoâng qua vieäc hoùa hieän caùc caûm öùng cuûa Phaät.
7. Nôi choán taïo söï yeân laønh cho chuùng sinh khieán hoï nhôù nghó, gioáng nhö caùc haønh ñoäng thích öùng, bao goàm ñaày ñuû söï nhaát taâm.
8. Nôi choán laøm cho chuùng sinh ñöôïc thuaän hôïp, an ñònh ñeå ñeán nôi caûnh giôùi trang nghieâm cuûa Phaät.
9. Nôi choán ñem laïi söï lôïi laïc an oån cho chuùng sinh, khieán hoï phaùt taâm Boà-taùt.
10. Nôi choán taïo ñöôïc söï an laïc vöõng chaéc cho chuùng sinh, khieán hoï ñöôïc ñaày ñuû trí tueä cuûa Phaät.

Do vaäy, naøy chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Caùc vò Boà-taùt aáy duøng möôøi söï vieäc keå treân ñeå ñem laïi ñaày ñuû söï an oån lôïi laïc cho chuùng sinh.

Chö Boà-taùt kia, nhö theá laø ñaõ thöïc hieän vieân maõn möôøi Ñoä, khieán cho chuùng sinh ñöôïc an laønh, laïi vì chuùng sinh khaép caùc coõi maø laøm möôøi thöù Phaät söï. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Baäc Boà-taùt duøng aâm thanh vì chuùng sinh maø laøm Phaät söï ñeå hoùa ñoä caùc chuùng

hoäi.

1. Thaáy baäc Boà-taùt duøng söï tuøy thuaän ñeå daãn daét chuùng sinh maø laøm cho Phaät söï

höng khôûi.

1. Baäc Boà-taùt ñoù chæ trong khaûnh khoaéc cuûa haønh ñoäng maø thöïc hieän Phaät söï, khieán cho taâm chuùng sinh ñaït ñöôïc thanh tònh.
2. Baäc Boà-taùt ñoù duøng söï chaán ñoäng khaép caùc coõi nöôùc maø laøm Phaät söï, khieán cho chuùng sinh cuøng lìa khoûi ba neûo aùc.
3. Baäc Boà-taùt aáy duøng moïi nôi choán trong cuoäc soáng ñeå laø Phaät söï, nhaèm ñem laïi cho chuùng sinh taâm yù ñöôïc an laïc chính ñaùng.
4. Baäc Boà-taùt aáy duøng caùc choán haønh ñoäng thích hôïp ñeå laøm Phaät söï, nhaèm ñöa chuùng sinh ñeán choã lôïi laïc, khieán taâm yù hoï döùt heát moïi söï meâ laàm.
5. Baäc Boà-taùt ñoù duøng phöông tieän phoùng ra aùnh saùng maø laøm Phaät söï, nhaèm thu giöõ giaùo hoùa voâ soá chuùng sinh.
6. Baäc Boà-taùt ñoù duøng coâng vieäc tu taäp caùc ñöùc maø laøm Phaät söï, khieán cho chuùng sinh taïo ñöôïc voâ soá caùc coâng ñöùc.
7. Baäc Boà-taùt aáy duøng söï thaønh töïu quaû vò Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc maø laøm Phaät söï, khieán cho moïi chuùng sinh laõnh hoäi ñöôïc heát thaûy caùc phaùp ñeàu nhö huyeãn moäng.
8. Baäc Boà-taùt aáy duøng phöông tieän chuyeån phaùp luaân ñeå laø Phaät söï, vì chuùng sinh khaép theá gian maø thuyeát phaùp khieán cho phaùp baûo cuûa caùc baäc Thaùnh hieàn ñöôïc an truï laâu beàn.

Naøy chö vò! Chö Boà-taùt Ñaïi só ñoù ñaõ hoaøn thaønh möôøi thöù Phaät söï, duøng ñeå giaùo hoùa voâ soá ngöôøi, cöùu ñoä voâ soá chuùng sinh, thaønh töïu vieân maõn voâ löôïng haïnh nguyeän cuûa mình heát thaûy moïi yù nguyeän vaø haønh ñoäng ñeàu ñöôïc an laäp, khieán cho Phaät söï luoân ñöôïc toàn taïi.

M