**Phaåm 10: BOÀ-TAÙT ÑAÚNG MUÏC BAØY BIEÄN SÖÏ BIEÁN HOÙA NGOAÏI THAÂN**

Laïi nöõa, chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Boà-taùt Ñaïi só coù ñöôïc phaùp Tam-muoäi Chaùnh thoï goïi laø: “Voâ Thaân Hyû”. Thöïc haønh Phaùp Tam-muoäi aáy seõ khieán cho Boà-taùt taâm yù ñöôïc an truï ñoù maø thaân khoâng bò huûy hoaïi, laïi ñöôïc ñaày ñuû möôøi thöù khoâng mong caàu tham ñaém. Nhöõng gì laø möôøi?

1. ÔÛ nôi caùc coõi nöôùc maø khoâng tham caàu.
2. ÔÛ khaép caùc nôi choán maø khoâng tham caàu, chaáp tröôùc.
3. ÔÛ moïi nôi töôûng nieäm maø khoâng daáy tham caàu, vöôùng maéc.
4. Ñoái vôùi chuùng sinh maø khoâng tham caàu, ñaém nhieãm.
5. Ñoái vôùi caùc phaùp ñeàu khoâng tham caàu, vöôùng maéc.
6. Ñoái vôùi caùc haïnh cuûa Boà-taùt cuõng khoâng chaáp baùm, vöôùng

maéc.

1. Ñoái vôùi nhöõng sôû nguyeän cuûa Boà-taùt cuõng khoâng tham caàu.
2. Ñoái vôùi caùc phaùp Tam-muoäi cuõng khoâng chaáp vöôùng.
3. Ñoái vôùi moïi hình töôïng Phaät maø khoâng tham caàu.
4. Ñoái vôùi caùc haønh ñòa cuõng khoâng vöôùng chaáp.

Boà-taùt ñaït ñöôïc möôøi thöù khoâng mong caàu tham ñaém aáy thì lieàn

ñaït ñöôïc söï an truï trong khi thöïc haønh phaùp Tam-muoäi vaø heát thaûy thaân töôùng khoâng bò huûy hoaïi. Laøm theá naøo, chö Boà-taùt vaãn coøn mang thaân chuùng sinh maø khoâng bò huûy hoaïi trong khi thöïc hieän phaùp Tam-muoäi aáy?

Naøy chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Boà-taùt thöïc haønh phaùp Tam-muoäi naøy, noäi thaân nhaäp Chaùnh thoï thì ngoaïi thaân giaùc ngoä, ngoaïi thaân nhaäp Chaùnh thoï thì noäi thaân giaùc ngoä. Duøng moät thaân nhaäp Chaùnh thoï thì duøng nhieàu thaân maø giaùc ngoä. Duøng nhieàu thaân nhaäp Chaùnh thoï thì moät thaân giaùc ngoä. Duøng thaân ngöôøi nhaäp Chaùnh thoï thì duøng thaân quyû thaàn maø giaùc ngoä. Duøng thaân quyû thaàn nhaäp Chaùnh thoï thì duøng thaân Roàng maø giaùc ngoä. Duøng thaân Roàng nhaäp Chaùnh thoï thì duøng thaân Chaát löôïng thaàn maø giaùc ngoä. Duøng thaân Chaát löôïng thaàn nhaäp Chaùnh thoï thì duøng thaân chö Thieân maø giaùc ngoä. Hoaëc duøng thaân chö Thieân nhaäp Chaùnh thoï thì duøng thaân Phaïm vöông maø giaùc ngoä. Hoaëc duøng thaân Phaïm vöông nhaäp Chaùnh

thoï thì duøng thaân ôû coõi Duïc maø giaùc ngoä. Hoaëc duøng thaân ôû coõi Duïc nhaäp Chaùnh thoï thì duøng thaân ôû coõi Saéc maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi coõi Saéc nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi Voâ saéc maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi Voâ saéc nhaäp Chaùnh thoï thì hieän thaân ôû nôi Ñòa nguïc maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi Ñòa nguïc nhaäp Chaùnh thoï thì hieän thaân nôi Ngaï quyû maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi Ngaï quyû nhaäp Chaùnh thoï thì hieän thaân Suùc sinh maø giaùc ngoä.

Hoaëc ôû nôi tòch tónh maø nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi ñoâng ñaûo maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi ngaøn thaân maø nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi voâ thaân maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi höõu thaân maø nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi voâ soá thaân maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi voâ soá öùc na-thuaät thaân nhaäp Chaùnh thoï thì hoùa hieän ôû nôi “khoâng thaân” maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi coõi Dieâm- phuø-lôïi nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi coõi Cuø-da-naëc maø giaùc ngoä. hoaëc ôû nôi coõi Cuø-da-naëc nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi coõi Uaát-ñan-vieät maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi coõi Uaát-ñan-vieät nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi coõi Phaát- vu-ñaõi maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi coõi Phaát-vu-ñaõi nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi Tam Thieân haï maø giaùc ngoä.

Hoaëc ôû nôi Tam thieân haï nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi Töù Thieân haï maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi Töù Thieân haï nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi khaép ba xöù chuùng sinh maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi moïi caûnh giôùi cuûa bieån caû nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng ôû nôi taän cuøng moïi caûnh giôùi cuûa bieån caû cuøng vôùi chuùng sinh maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi ñænh nuùi Tu-di nhaäp Chaùnh thoï, thì cuõng laïi ôû nôi chaân nuùi Tu-di maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi chaân nuùi Tu-di nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi ôû ñænh nuùi Tu-di maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû trong khoaûng nuùi Thaát baûo nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi ôû nôi ñænh nuùi aáy maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi ñuû caùc gioáng caùc loaøi nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng ôû nôi lôùp lôùp taïp loaïi maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi choán thanh tònh trong aáy coù lôùp lôùp hoa höông cuøng caùc thöù vaät baùu laøm cho trang nghieâm,… nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng hieän thaân ôû nôi thanh tònh vôùi voâ soá hoa höông, caùc thöù vaät baùu maø giaùc ngoä.

Cho ñeán taän cuøng caùc caûnh giôùi cuûa Töù Thieân haï cuøng vôùi moïi chuùng sinh thuaän theo taâm yù cuûa hoï maø nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi

hieän ôû nôi moïi caûnh giôùi cuûa Töù Thieân haï, cuøng vôùi moïi chuùng sinh theo taâm yù cuûa hoï maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi ngaøn coõi nöôùc, taän cuøng moïi caûnh giôùi cuûa coõi aáy nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi hieän ôû nôi ngaøn coõi

nöôùc maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc, taän cuøng caûnh giôùi cuûa coõi ñoù nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi hieän ôû nôi tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi öùc na-thuaät traêm ngaøn coõi nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi hieän ôû nôi öùc na-thuaät traêm ngaøn coõi maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi voâ soá coõi nöôùc nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi hieän ôû voâ soá saùt ñoä maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi a-taêng-kyø coõi nöôùc nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi hieän ôû nôi a-taêng-kyø coõi nöôùc maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi löôïng cuûa voâ löôïng, haïn cuûa voâ haïn coõi Phaät nhaäp Chaùnh thoï, noùi toùm laïi, thì cuõng töøng aáy coõi nöôùc ôû khaép trong caùc caûnh giôùi ñoù maø giaùc ngoä.

Töø moät Thieân haï, soá löôïng coõi nöôùc nhö vi traàn, ñeán Töù thieân haï, laïi ngaøn Thieân haï, laïi ñeán tam thieân ñaïi thieân thieân haï, laïi ñeán öùc na-thuaät coõi nöôùc, laïi ñeán a-taêng-kyø coõi nöôùc, cho ñeán voâ haïn voâ soá, laïi vöôït quaù voâ haïn voâ soá caùc coõi nöôùc soá löôïng nhö theá, ôû khaép nôi trong caùc coõi aáy nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng ôû trong töøng aáy coõi maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi trong moät vi traàn nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng laïi hieän ôû nôi nhö theá, trong moät vi traàn treân coõi nöôùc maø giaùc ngoä.

Töø soá löôïng vi traàn nhö theá treân moät coõi nöôùc maø nhaäp Chaùnh thoï thì laïi hieän moät vi traàn maø giaùc ngoä. ÔÛ trong moät thaân Thanh vaên nhaäp Chaùnh thoï thì laïi hieän voâ soá thaân Thanh vaên maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi trong moät thaân Bích-chi-phaät nhaäp Chaùnh thoï thì laïi hieän voâ soá thaân Bích-chi-phaät maø giaùc ngoä. ÔÛ trong töï thaân nhaäp Chaùnh thoï thì laïi hieän ôû trong voâ soá thaân Phaät maø giaùc ngoä. ÔÛ trong voâ soá thaân Phaät nhaäp Chaùnh thoï thì laïi hieän ôû trong töï thaân maø giaùc ngoä. ÔÛ trong khoaûnh khaéc moät nieäm cuûa nhaát taâm nhaäp Chaùnh thoï thì hieän ôû nôi öùc kieáp maø giaùc ngoä. ÔÛ trong öùc kieáp nhaäp Chaùnh thoï thì hieän ra trong khoaûnh khaéc moät nieäm khôûi nôi taâm maø giaùc ngoä.

Hoaëc coù luùc thì giaùc ngoä, coù luùc thì nhaäp Chaùnh thoï. Hoaëc ñoàng thôøi nhaäp Chaùnh thoï maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi goác tích chöùa nhaäp Chaùnh thoï thì hieän ôû nôi ngoïn tích chöùa maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi ngoïn tích chöùa nhaäp Chaùnh thoï thì hieän ôû nôi goác tích chöùa maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi hieän tích maø nhaäp Chaùnh thoï thì laïi ôû nôi hieän tích maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi goác tích chöùa nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi ba ñôøi maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi luùc tích chöùa maø giaùc ngoä thì ôû nôi luùc tích chöùa maø nhaäp Chaùnh thoï. ÔÛ nôi ba ñôøi nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi “goác khoâng” maø giaùc ngoä. Hoaëc ôû nôi goác Voâ kieán nhaäp Chaùnh thoï thì laïi ôû nôi

goác khoâng maø hoát nhieân giaùc ngoä.

Naøy chö vò! Ví nhö coù ngöôøi trong luùc bò quyû thaàn quaáy nhieãu, ñaõ bò quaáy nhieãu nhö vaäy thì ngöôøi ñoù duø coá giöõ cho khoûi bò xao ñoäng cuõng chaúng ñöôïc töï taïi, chæ theo söï taùc ñoäng cuûa quyû thaàn. ÔÛ nôi tha thaân thì thuaän theo söï taùc ñoäng kia, coøn nôi töï thaân thì chaúng ñöôïc töï taïi nhö tröôùc. Boà-taùt cuõng gioáng nhö vaäy, do ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi naøy thì hoaëc noäi thaân nhaäp Chaùnh thoï, ngoaïi thaân giaùc ngoä, hoaëc ngoaïi thaân nhaäp Chaùnh thoï thì noäi thaân giaùc ngoä.

Ví nhö ngöôøi cheát, töû thi aáy do “Tha thaàn” sai khieán, laøm cho troåi daäy, ñuoåi theo, quay trôû laïi, taát caû ñeàu nhö söï bieán hoùa, nhöng taùc nhaân cuûa söï vieäc ñoù laø duïng löïc cuûa tha thaàn.

Naøy chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Cuõng vaäy caùc vò Boà- taùt ñaõ ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi naøy, nhaèm daáy khôûi nhaäp Chaùnh thoï thì duøng söï phaân bieät ñeå nhaäp Chaùnh thoï, laïi duøng söï phaân bieät maø giaùc ngoä. Duøng söï phaân bieät bình ñaúng ñeå nhaäp Chaùnh thoï thì cuõng duøng söï phaân bieät bình ñaúng maø giaùc ngoä. Ví nhö coù vò A-la-haùn taâm ñöôïc töï taïi, theå hieän söï bieán hoùa töï taïi. Hoaëc hoùa laøm moät thaân, hoaëc laïi hoùa laøm nhieàu thaân, hoaëc hoùa laøm nhieàu thaân, hoaëc laïi hoùa laøm moät thaân. Chaúng do moät thaân maát ñi maø hieän ra nhieàu thaân, cuõng chaúng do nhieàu thaân maát ñi maø hieän ra moät thaân. ÔÛ vaøo luùc hieän ra moät thaân, cuõng chaúng phaûi laø coù moät thaân. Khoâng do bieát moät maø hieän nhieàu, cuõng chaúng phaûi do bieát nhieàu maø hieän moät. Cuøng moät cuøng nhieàu, töø moät maø höng leân. Boà-taùt cuõng nhö theá. ÔÛ nôi moät thaân nhaäp Chaùnh thoï thì nhieàu thaân maø giaùc ngoä. Hoaëc nhieàu thaân nhaäp Chaùnh thoï thì do moät thaân maø giaùc ngoä. Ví nhö chæ moät loaïi ñaát, ñaát aáy choã nöông döïa moät vò. Nhöng vôùi ñaát aáy, nôi caùc xoùm laøng huyeän aáp daân chuùng troàng troït nhöõng loaïi caây traùi khaùc nhau, vò cuûa chuùng cuõng chaúng ñoàng. Ñaát coù moät vò gioáng nhau nhöng caây troàng thì coù nhieàu vò khaùc nhau. Boà-taùt cuõng theá! Ñaõ an truï phaùp Tam-muoäi naøy, duøng moät thöù ñeå nhaäp Chaùnh thoï thì coù nhieàu thöù maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi nhieàu thöù nhaäp Chaùnh thoï thì coù moät thöù giaùc ngoä.

Naøy chö vò! Boà-taùt Ñaïi só, ñaây laø phaùp Tam-muoäi thöù taùm cuûa

baäc Boà-taùt teân laø Phaân bieät taát caû caùc thaân. Chö Boà-taùt aáy, ñaït ñöôïc nôi choán an truï yeân ñònh cuûa phaùp Tam-muoäi ñoù thì seõ coù ñöôïc möôøi phaùp danh döï luoân ñöôïc löu truyeàn. Nhöõng gì laø möôøi?

* 1. Ñaït ñeán caûnh giôùi ñöôïc Nhö Lai khen ngôïi.
	2. Ñaït ñöôïc uy löïc bình ñaúng cuûa Nhö Lai.
	3. Goïi laø Toái Toân vì ñaõ thoâng toû taát caû caùc phaùp khoâng chuùt ngaên ngaïi.
	4. Goïi laø Toái Toân vì ñöôïc moïi nôi choán trong khaép theá gian cuùng döôøng.
	5. Goïi laø baäc Hieåu bieát khaép vì ñaõ giaùc ngoä taát caû caùc phaùp.
	6. Goïi laø baäc Ñaïo sö vì laø choán nöông döïa cuûa moïi chuùng sinh trong caùc coõi.
	7. Goïi laø baäc neâu baøy daãn daét muoân loaøi vì ñaõ thaáu ñaït cuøng hoäi nhaäp ñöôïc theå taùnh cuûa caùc phaùp.
	8. Goïi laø baäc Voâ thöôïng sö vì ñaõ ñaït ñöôïc “Trí nhaän bieát khaép”, laõnh hoäi coäi nguoàn caùc phaùp cuûa chuùng sinh laø khoâng.
	9. Goïi laø baäc höng khôûi aùnh saùng cho ñôøi, vì ñaõ tuøy thuaän trí tueä cuûa taát caû muoân loaøi trong theá gian maø hieän baøy aùnh saùng vó ñaïi.
	10. Goïi laø baäc Möôøi löïc vì ñaõ ñaït ñeán söï hoaøn haûo toái thöôïng, moïi nôi choán taïo taùc, haønh hoùa ñeàu thaønh töïu troïn veïn.

Phaân bieät nhaän roõ caùc phaùp, duøng trí tueä aáy thoâng ñaït caùc nieäm, haïnh nguyeän ñaày ñuû khoâng chaáp vöôùng. Ñoù goïi laø laøm cho baùnh xe chaùnh phaùp coù maët khaép moïi nôi choán, ñaït töï taïi, laø nhôø ôû möôøi phaùp danh döï ñoù ñem laïi. Chö Boà-taùt do vaäy neân coù ñöôïc söï quy ngöôõng toân kính cuûa ñôøi.

Boà-taùt an truï phaùp Tam-muoäi naøy laïi coù ñöôïc möôøi thöù aùnh saùng hieån loä, heát möïc toân nghieâm, choùi loïi. Nhöõng gì laø möôøi?

1. AÙnh saùng aáy bình ñaúng cuûa chö Phaät.
2. ÔÛ nôi taän cuøng moãi choán trong theá gian, duøng aùnh saùng aáy soi khaép, neâu roõ coäi nguoàn caùc phaùp, taïo neân trí tueä saùng choùi laøm cho caùc phaùp ñöôïc hieån loä, noåi baät.
3. Nôi muoân loaøi, duøng aùnh saùng choùi loïi ñoù soi toû, neâu baøy cho lôùp lôùp chuùng sinh.
4. Ñem voâ soá aùnh saùng aáy daãn daét chuùng sinh ñi tôùi, laáy ñoù laø aùnh saùng cuûa phaùp traøng.
5. Ñem aùnh saùng aáy chieáu khaép phaùp giôùi khieán cho noù caøng theâm röïc rôõ, truyeàn tuïng.
6. Taïo ñöôïc söï caûm öùng lôùn lao ñoái vôùi caùc phaùp nhöng khoâng

huûy hoaïi aùnh saùng ñoù.

1. Ñaït ñöôïc tính chaát voâ duïc cuûa caùc phaùp, do naém ñöôïc dieäu lyù voâ sôû ñaéc neân aùnh saùng aáy luoân raïng rôõ.
2. Thaáu ñaït tính chaát voâ duïc cuûa chuùng sinh, nhôù nghó theá gian taïo neân heát thaûy moïi bieán hoùa khoâng heà bò ngaên ngaïi.
3. Kheùo ñem aùnh saùng ñoù chieáu soi khieán cho moïi nôi choán kieán laäp cuûa chö Phaät khoâng bò ñöùt ñoaïn.
4. Ñaït ñeán caûnh giôùi cuûa chö Phaät, giaùo hoùa chuùng sinh tu taäp caùc phaùp giaûi thoaùt, thaáu ñaït coäi nguoàn caùc phaùp laø khoâng, soi saùng taän cuøng caùc coõi trong theá gian, heát thaûy ñeàu khoâng bò huûy hoaïi.

Boà-taùt duøng möôøi thöù aùnh saùng hieån loä aáy an truï trong phaùp Tam-muoäi neân coù ñöôïc aùnh saùng choùi loïi.

Boà-taùt laïi coù möôøi söï, nhôø ñoù ñaït ñöôïc dieäu lyù “voâ sôû tröôùc” ñoái vôùi caâu, lôøi, söï nhaän thöùc, daãn tôùi neûo giaùc ngoä. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Ñoái vôùi nhöõng taïo taùc cuûa thaân, kheùo tu taäp ñieàu hoøa, uyeån chuyeån.
2. Veà moïi taïo taùc cuûa khaåu neân döùt boû thoâ aùc.
3. Taâm taùnh luoân nhu hoøa, dòu daøng.
4. An truï “khoâng choán truï”.
5. Moïi tình (caên) khoâng daáy.
6. Moïi haønh ñeàu haønh theo dieäu lyù “khoâng choán taïo taùc”.
7. Ñoái vôùi caùc phaùp laø “khoâng choán huûy hoaïi”.
8. Ñoái vôùi trí tueä laø “khoâng choán daáy khôûi”.
9. Ñoái vôùi caùc phaùp laø “khoâng choán nhaän bieát”.
10. Tuøy thuaän caùc leõ treân ñeå ñaït ñöôïc trí tueä.

Ñoù goïi laø phaùp Tam-muoäi maø Boà-taùt Ñaïi só duøng ñeå haøng phuïc chuùng ma, duøng caùc thöù aáy ñeå thöïc hieän söï haøng phuïc. Laáy moät laøm nhieàu. Nhaäp Chaùnh thoï maø giaùc ngoä. Haønh nôi voâ haønh. ÔÛ nôi haønh maø haønh. Ñoái vôùi töï thaân thì lôùn lao, toân quyù. Cuøng Phaät ñeàu bình ñaúng vó ñaïi. Duøng nhoû maø daãn ñeán roäng lôùn, ñem caùi roäng lôùn meânh moâng daãn veà caùi nhoû heïp. Nôi höôùng ñeán cuõng laø khoâng choán ñeán. Nôi ñi tôùi cuõng laø khoâng choán höôùng tôùi. Duøng voâ thaân laøm thaân. ÔÛ nôi coù thaân maø khoâng thaân. Duøng giaùc ngoä ñeå hoäi nhaäp

Chaùnh thoï. Ñem choã hoäi nhaäp Chaùnh thoï maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi thaáy maø khoâng thaáy. ÔÛ nôi khoâng thaáy maø coù thaáy. Ñoù goïi laø thöïc hieän ñaày ñuû möôøi phaùp.

Boà-taùt laïi coù möôøi söï, nhôø ñoù maø taïo neân moïi bieán hoùa. Nhöõng gì laø möôøi?

Ñoù laø, bieán hoùa taát caû caùc caûnh giôùi, ñeàu do töø phaùp Tam-muoäi. Ví nhö coù nhaø aûo thuaät söû duïng ñaïi thaàn chuù, ngoân ngöõ vaø haønh ñoäng ñeàu roõ raøng, hieän ra ñuû loaïi hình saéc, aùnh saùng, söï taïo döïng ñeàu thích hôïp. Caùc nôi choán ñöôïc hieän ra nhö taùch rôøi khoûi ngoân ngöõ cuûa thaàn chuù, tuøy thuoäc veà huyeãn söï, maø söï taïo döïng toân nghieâm ñoù ñeàu thích hôïp vôùi söï nhaän thöùc vaø ngoaïi caûnh, neân ñoái vôùi caûnh huyeãn cho laø nhö thaät. Phaûi hoïc hoûi, thöïc haønh thì môùi bieát ñöôïc tính chaát huyeãn thuaät, nhôø trí tueä maø thoâng ñaït. Boà-taùt cuõng vaäy, duøng bình ñaúng nhaäp Chaùnh thoï thì hieän ra vieäc duøng khoâng bình ñaúng maø giaùc ngoä. Duøng khoâng bình ñaúng nhaäp Chaùnh thoï thì duøng bình ñaúng maø giaùc ngoä. Ví nhö chö Thieân vôùi A-tu-luaân ñaùnh nhau, chö Thieân thaéng, A-tu-luaân thua. Chaát löôïng ñeá duøng thaân töôùng cao ñeán baûy traêm duï-tuaàn hôïp vôùi boán thöù binh chuûng maø töï phuû quanh. A-tu- luaân vöông laïi bieán hoùa thaân töôùng ñeán traên ngaøn duï-tuaàn. chö Thieân coõi trôøi Ñao-lôïi thaûy ñeàu cuøng troâng thaáy maø ñaùm quaân binh aån troán kia thöù lôùp ñeàu nghieâm chænh. Laïi nhö A-tu-luaân vöông, roõ laø ñeå thoâng toû veà huyeãn thuaät. Chö Boà-taùt Ñaïi só cuõng vaäy. Taát roõ nôi moïi xöù taïo taùc cuûa tueä huyeãn, maø tueä thì voâ taän. Chö Boà-taùt theå hieän caùc tueä huyeãn kia cuõng laø Boà-taùt caû. Nhöõng tueä huyeãn kia chính laø Boà- taùt. Duøng caùi khoâng huûy hoaïi ñoaïn dieät ñeå nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi huûy hoaïi maø giaùc ngoä. Ví nhö coù Ñaïi chuù goïi laø “Yeâu hoaëc”. Trì chuù aáy, naém laáy moät ít haït gioáng tung raûi ra nôi ñaát lieàn coù ñöôïc caây coû vôùi caønh laù, hoa quaû, haït duøng ñeå aên uoáng. Boà-taùt cuõng nhö theá. Ñaït tôùi söï chuyeân nhaát nôi phaùp Tam-muoäi thì coù theå hieän ra lôùp lôùp baøy toû söï giaùc ngoä. Gioáng nhö söï gaëp gôõ thuaän hôïp cuûa nam nöõ taát ñöa ñeán vieäc mang thai, baøo thai troïn neân vaø ñuû möôøi thaùng thì haøi nhi sinh ra ñaày ñuû. Boà-taùt cuõng nhö theá. Luoân nuoâi döôõng “baøo thai” cuûa trí tueä giaùc ngoä, thaønh töïu vieân maõn caùc haïnh nguyeän, ñem caùi “noäi taùnh” roäng lôùn ñeå ñaït tôùi caùi tueä saùng toû an truï nôi phaùp Tam-muoäi Voâ Huûy maø giaùc ngoä. Ví nhö cung ñieän cuûa Long vöông, nöông töïa

vaøo ñaát maø Long vöông cuõng hieän ra nôi hö khoâng, nhöng chaúng quaáy ñoäng hö khoâng cuøng chaúng khieán chö Long kinh sôï. Nôi hö khoâng cuõng coù thaønh Caøn-ñaø-la, cuõng coù chö Long, maø hö khoâng aáy chaúng heà taêng giaûm. Long vöông hoaëc muoán cho hö khoâng taïnh boùng maây maø hö khoâng cuõng chaúng ñoäng. Coøn caùc cung ñieän thaønh quaùch thì vaãn tieáp tuïc nöông döïa nôi ñaát hoaëc nöông döïa nôi hö khoâng.

Boà-taùt cuõng nhö theá. Do ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi nhö huyeãn neân ôû nôi höõu töôùng ñeå nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi voâ töôùng maø giaùc ngoä. ÔÛ nôi voâ töôùng nhaäp Chaùnh thoï thì ôû nôi höõu töôùng maø giaùc ngoä. Ví nhö cung ñieän lôùn cuûa Phaïm thieân vöông hieäu laø “Trì theá thanh tònh taïng”, laø cung ñieän toái thöôïng trong soá ñeàn ñaøi laàu gaùc nôi Phaïm thieân truù ngöï. Töø cung ñieän naøy, hieän ra ngaøn thieân haï, möôøi ngaøn thieân haï, traêm ngaøn thieân haï, hoaëc hieän ra tam thieân ñaïi thieân thieân haï. Hoaëc hieän ra ôû nôi Thieân, Long, Thaàn, Caøn-ñaø-la, A-tu- luaân, Chaân-ñaø-la, Ma-höu-laëc, moïi ngöôøi, cung ñieän quyû thaàn cuøng moïi chuùng sinh trong theá gian. Hoaëc hieän ra Tu-di sôn cuøng toaøn boä Thaát baûo sôn, Thieát vi sôn, Baûo haéc sôn, Tuyeát sôn cuøng boán coõi thieân haï vôùi nhöõng laøng xoùm, thoân aáp, quaän huyeän, coõi nöôùc, quaân vöông nhaân gian, cho ñeán nôi choán cuûa Phaïm thieân khoâng ñaâu laø khoâng hieän ra vaø troâng thaáy khaép. Cuõng nhö ñoái vôùi göông saùng, soi vaøo thì thaáy roõ maët mình. Boà-taùt cuõng nhö theá. An truï nôi phaùp Tam- muoäi naøy, ñoái vôùi taát caû moïi thöù tueä khoâng gì laø khoâng thoâng toû, thaáu trieät, khoâng nôi naøo laø khoâng hoäi nhaäp moät caùch bình ñaúng, ñi ñeán khaép thaûy caùc coõi, ñem aùnh saùng trí tueä soi toû moïi neûo.

Chö vò Boà-taùt cuõng nhö theá. Duøng söï phaân bieät taát caû caùc thaân

trong phaùp Tam-muoäi aáy maø ñem laïi aùnh saùng töï taïi nôi caùc coõi nöôùc, taát thaáy ñöôïc Phaät chuûng hoùa hieän ra heát thaûy moïi chuûng, maø vöôït qua phaùp chuûng, thöïc hieän troïn veïn caùc haønh chuûng giaûi thoaùt. Cuõng duøng Ñònh chuûng (chuûng Tam-muoäi) taïo söï caûm öùng, daáy khôûi chuûng cuûa söï giaùc ngoä, hieän baøy khaép nhôø ñaït ñöôïc tueä chuûng, nhôø an truï trí chuûng. Boà-taùt ôû nôi möôøi thöù caûm öùng lôùn lao maø ñaït ñöôïc caùc phaùp tu taäp vöôït bôø. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Taïo ñöôïc söï caûm öùng lôùn lao maàu nhieäm cuûa Phaät, cuõng nhö hö khoâng.
2. Caûm öùng taän cuøng nôi caùc phaùp giôùi.
3. Ñem söï caûm öùng lôùn lao cuûa Boà-taùt, bieán hoùa theå hieän söï voâ huûy, ôû nôi huûy dieät maø ñöôïc töï taïi, nhaèm tu taäp caùc phaùp giaûi thoaùt.
4. Ñem nhöõng caûm öùng lôùn lao aáy theå hieän caùc taïo taùc, caùc ñaïi nguyeän cuûa Boà-taùt.
5. Thöïc hieän söï hoäi nhaäp nôi Nhö Lai haïnh, Phaät söï thoâng qua caùc phaùp tu ñoä voâ cöïc.
6. Taïo caûm öùng bieán hoùa nôi caùc coõi, theå hieän heát thaûy caùc thöù caùc loaïi haønh cuûa cuoäc soáng töï taïi an laïc.
7. Taïo caûm öùng taùc ñoäng ñeán taát caû caùc coõi nöôùc, nöông döïa ôû nôi aùnh saùng hieån loä.
8. Taïo caûm öùng ñoái vôùi taát caû chuùng sinh, theå hieän qua caùc haønh chaúng theå nghó baøn, khieán cho hoï thaáy roõ ñöôïc söï maàu nhieäm, bieát ñöôïc söï bieán hoùa aáy laø töø aùnh saùng trí tueä.
9. Söï caûm öùng bieán hoùa aáy laøm roõ theâm caùc phaùp Tam-muoäi.
10. Duøng phaùp Tam-muoäi Kim cang, duøng söï hoùa hieän maàu nhieäm ñeå nhaäp Chaùnh thoï, duøng trí tueä maø giaùc ngoä.

Boà-taùt ñem möôøi haønh quaû cuûa phaùp Tam-muoäi aáy ñeå thöïc hieän vieân maõn caùc chuûng.

Laïi nöõa, chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Boà-taùt coù theå bieán hoùa laøm Phaät, coù theå an truï nhö Phaät, coù theå hoùa hieän phaùp luaân, kieán laäp moïi bieán hoùa thích öùng, hieän ra khaép nôi aùnh haøo quang cuûa Ñöùc Nhö Lai, chí nguyeän tu taäp Ñaïi thöøa, töø nôi neûo aáy maø öùng hoùa, heát möïc toân quyù ñoái vôùi taâm, taïo moïi caûm öùng theå hieän thaàn thoâng bieán hoùa ñeå daãn daét chuùng sinh tu taäp caùc phaùp giaûi thoaùt. ÔÛ trong baäc Boà-taùt luoân ñöôïc toân quyù heát möïc, vì ñaõ thoâng toû phaùp Tam-muoäi “Boà-taùt Voâ Tröôùc Tueä”, duøng caùi ñaéc cuûa voâ ñaéc, ñem caùc phaùp moân trong traêm ngaøn phaùp moân taïo söï caûm öùng roäng khaép nhaèm chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp. Boà-taùt thoâng ñaït heát thaûy moïi haønh moät caùch voâ ngaïi, ñeàu nhaän bieát neûo voâ töôûng nieäm, duøng aùnh saùng cuûa trí tueä aáy ñeå trong moät luùc coù theå thoâng toû troïn veïn, taïo caûm öùng lôùn lao caû ba ñôøi thaûy ñeàu voâ ngaïi. Boà-taùt duøng möôøi söï vieäc aáy taïo söï caûm öùng bieán hoùa heát söùc lôùn, theå hieän moïi neûo haønh trì cuûa Boà-taùt vaø chö Phaät nhaèm daãn ñeán vieäc tu taäp caùc phaùp giaûi thoaùt, vöôït bôø.

Naøy chö vò trong toäc hoï cuûa Ñöùc Nhö Lai! Boà-taùt Ñaïi só nhaän roõ

1so0 á 288 – KINH boà-taùt ñaúng muïc hoûi veà tam-muoäi, Q.TRUNG

caùc haønh cuûa thaân, caùc nôi choán coù theå nöông döïa, an truï ñeå ñaït ñöôïc trí tueä thoâng toû caùc phaùp Tam-muoäi “Ñaïi ñöùc quyeàn”.



LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)