TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 28**

Boà-taùt bieát roõ taùm vaïn boán ngaøn vaên taùnh sai khaùc. Vôùi keû meâ coù taùm vaïn boán ngaøn phieàn naõo, vôùi ngöôøi ngoä ñoù laø taùm vaïn boán ngaøn trí giaûi thoaùt. Tuøy mieân luoân soáng trong taïp nhieãm vaãn khoâng hay bieát: töôùng sinh cuøng taâm nhieãm: taâm hoøa hôïp danh saéc. Vì khoâng hieåu danh saéc do taâm sanh, chaáp danh saéc laø ngoïai duyeân. Töôùng hoøa hôïp khoâng hoøa hôïp taâm: taâm hoøa hôïp caûnh hay khoâng cuûa chuùng sanh. Töôùng tuøy phieàn naõo: Naêm uaån luoân chaïy theo 12 duyeân. Töôùng traùi vôùi ñònh: taâm caûnh voán khoâng taùnh khoâng thay ñoåi laø thieàn. Ñoaïn taâm khoâng raøng buoäc laø giaûi thoaùt. Tuøy mieân phieàn naõo luoân traùi vôùi ñònh hueä. Töôùng taâm lieân tuïc: do tuøy mieân taïo nghieäp nôi ba coõi. Kieân thaät nan trò töôùng: voâ minh chaáp tröôùc, khoâng thaáy trí caên baûn. Thaønh töïu baát thaønh töïu töôùng: tröôùng thaønh khoâng thaønh cuûa möôøi phaùp. Dó Thaùnh ñaïo baït xuaát töôùng: duøng Thaùnh phaùp ñoaïn phieàn naõo tuøy mieân. tuøy nghieäp thoï sanh töôùng: 13 töôùng. Luïc thuù sai bieät töôùng: trôøi, ngöôøi, chín tu la, suùc sanh, nghaï quyõ, ñòa nguïc höõu saéc voâ saéc sai bieät töôùng: ba coõi. Höõu töôûng voâ töôûng töôùng: höõu töôûng: töôùng coõi duïc vaø saéc, voâ töôûng: töôùng coõi voâ saéc. Nghieäp laø ruoäng, aùi laø nöôùc töôùi, voâ minh che laáp, thöùc laø haït gioáng sanh khôûi cuøng danh saéc. Vì khoâng hieåu bieát neân maõi luoân hoài trong sanh töû. Si aùi hy caàu töông tuïc höõu töôùng khoâng thaáy trí khoâng taùnh khoâng sanh cuûa taâm, luoân mong muoán tìm caàu (12 duyeân sanh dieät nhö tröôùc ) chuùng sanh tham duïc laïc keû xuaát theá caàu thaân sanh töû bieán hoùa ngoøai ba coõi. Chæ coù Boà-taùt nhöùt thöøa môùi bieát ñöoïc trong moät haït buïi ñuû voâ soá thanh. Tuøy thöù huaân taäp töôùng: töôùng nôi saùu ñöôøng, khoâng chaáp caûnh nhöng tuøy thuaän chuùng sanh. Huaân taäp töôùng: ñaém nhieãm nghieäp cuûa ngöôøi khaùc. Tuøy nghieäp phieàn naõo huaân taäp töôùng: töï khôûi nghieäp. Tuøy nhaäp haäu höõu huaân taäp töôùng: chuûng töû taïo thaân sau. Thöù ñeä huaân taäp töôùng: nghieäp ba coõi vaø haïnh naêm vò. Vieãn haønh baát xaû huaân taäp töôùng: truï thöù baûy vaø ñòa baûy. Thaät phi thaät huaân taäp töôùng: gaàn guõi nhò thöøa, Boà-taùt, Nhö Lai, thaønh töïu trí caên baûn, vieân maõn phaùp giôùi, ñuû

haïnh Phoå Hieàn. Chaùnh taø kieán ñònh: coù chaùnh kieán laø coù chaùnh ñònh. Chaùnh kieán: khoâng suy xeùt, trí hieån hieän khoâng chaáp ñuùng sai, khoâng ñònh loaïn khoâng chöùng ñaéc, khoâng sanh dieät. Taâm hôïp lyù aáy laø chaùnh ñònh, ngöôïc laïi laø taø ñònh. Nhò caâu baát ñònh: chuùng sanh coõi duïc chöa tu ñònh nguõ nghòch taø ñònh töôùng: voâ minh tham aùi... caùc kieát söû trong giaùo phaùp nhò thöøa. Voâ minh laø cha, tham aùi laø meï, hieåu roõ caûnh thöùc laø Phaät caùc kieát söû laø la haùn. Caùc aám laø taêng... tuaàn töï ñoaïn tröø taát caû. Nguõ caên chaùnh ñònh töôùng: tính, taán, nieäm, hueä. Tu taäp naêm caên laø chaùnh ñònh. Nhò caâu baát ñònh töôùng taùnh cuûa chaùnh taø ñeà khoâng. Baùt taø ñònh höôùng : taùm phaùp ngöôïc vôùi taùm Thaùnh ñaïo, thuoäc hai thöùc saùu, baûy. Töø trí haønh moïi haïnh laø chaùnh ñòa. Chaùnh taùnh chaùnh ñònh töôùng: chaùnh taùnh: caùc phaùp khoâng suy seùt phaân bieät, khoâng hình töôùng. Chaùnh taùnh laø chaùnh ñònh. Caùch baát taùc nhò caâu ly baát ñònh töôùng: khoâng chaáp taùnh taø, khoâng ñònh loaïn, ñaït chôn nhö. Thaân tröôùc taø phaùp taø ñònh: chuùng sanh chaáp töôùng tham nhaäp ñònh. Haønh Thaùnh ñaïo chaùnh ñònh töôùng: tu caùc phaùp khoâng,voâ töôùng voâ taùnh, voâ taùc, taâm khoâng phaân bieät sanh dieät. Tu boán Thaùnh ñeá laø Thaùnh ñaïo. Tu taùm thieàn, nhaäp chín ñeä ñònh laø chaùnh ñònh. Chín thöù ñeä ñònh: dieät ñònh (coù boán thanh vaân: quaùng boán ñeá, dieät phieàn naõo hieàn laønh vaø trí. Duyeân giaùc: quaùng 12 duyeân, dieät phieàn naõo hieän haønh vaø trí. Boà-taùt quyeàn giaùo: quaùng 12 duyeân, boán ñeá, hieåu roõ khoå, khoâng, voâ thöôøng,khoâng ngaõ, nhôn, chuùng sanh, thoï. Taùnh töôùng tòch tònh khoâng raøng buoät, haønh saùu Ba-la-maät, sanh voâ coõi tònh, hoaëc tuøy yù vaøo coõi ta baø, giöõ hoaëc ñoä sanh. Taát caû chæ ñoaïn dieät veà lyù, chöa ñaït duïng töï taïi cuûa phaùp giôùi; Boà-taùt nhaát thöøa: nöông trí nhö lai phaùt taâm, hieåu roõ voâ minh caên baûn chính laø trí Phaät. Töø theå töù tieán tu töø moät thaân laøm thanh tònh nhieàu thaân vaø ngöôïc laïi, duøng thaân gioáng laøm thanh tònh thaân khaùc vaø ngöôïc laïi, hoaëc thanh tònh cuûa hai, töï taïi ngaïi nhö phaùp giôùi. ÔÛ ba thöøa, Boà-taùt nöông lyù khoâng taùnh, theå khoâng cuûa phaùp tu taäp möôøi ñòa. Ñoaïn ba phaân thaønh ba phaàn:

1. (2,5 haøng) töø trí thieän xaûo phaùt khôûi boán trí voâ ngaïi.
2. (2 haøng) teân boán trí voâ ngaïi.
3. (31,5 haøng) boán trí voâ ngaïi ñuû voâ soá coâng duïng. Trí duïng cuûa vò phaùp sö: kheùo giöõ gìn taïng phaùp Nhö Lai, bieát roõ phaùp ba thöøa moät thöøa, nhaân nghóa leã trí tín. Ba taïng: giôùi ñònh hueä. Duøng ngoân ngöõ vì theá töôùng thaønh ñaïo cuûa Nhö Lai ñeàu laø haïnh cuûa Boà-taùt (coâng duïng boán trí voâ ngaïi nhö tröôùc ). Ñoaïn boán phaân thaønh naêm phaàn:
4. (6,5 haøng) töø boán trí coâ ngaïi, Boà-taùt ñaït voâ soá phaùp ña-la-ni.
5. (3,5 haøng) nghe phaùp hieåu roõ dieãn giaûng cho chuùng sanh.
6. (2 haøng) phaùp cuûa vò naøy ñaït thì haøng Thanh Vaên duø traûi qua traêm ngaøn kieáp vaãn khoâng lónh hoäi ñöôïc.
7. (3,5 haøng) Boà-taùt thuyeát phaùp hôïp taâm chuùng sanh.
8. (13 haøng) töø moät aâm thanh, chuùng sanh tuøy khaû naêng thoâng hieåu, loaøi voâ thöùc cuõng vang tieáng phaùp. Phaùp vi dieäu cuûa Nhö Lai: ñaït phaùp maø Phaät thuyeát giaûng baèng trí. Nghóa Ñaø-la-ni: söï gioáng khaùc chung rieâng. Phaùp ñaø-la-ni: taùnh phaùp thaân khoâng taïo taùc.

Trí Ñaø-la-ni: hieåu roõ caên taùnh chuùng sanh, tuøy khaû naêng giaûng phaùp. Quang chieáu Ñaø-la-ni: phoùng aùnh saùng thuyeát giaûng ñeå chuùng sanh giaûi thoaùt. Thieän hueä Ñaø-la-ni: trí vi dieäu. Chuùng taøi Ñaø-la-ni phaùp Phaät vaø cuûa theá gian. Oai ñöùc Ñaø-la-ni: ñuû ba ngaøn oai nghi taùm vaïn teá haïnh, thaáy ñöôïc vò naøy chuùng sanh ñeàu giaûi thoaùt. Voâ ngaïi moân Ñaø-la- ni: boán voâ ngaïi. Voâ bieân teá Ñaø-la-ni: haïnh lôïi sanh khoâng cuøng. Chuûng chuûng Ñaø-la-ni: an laäp caùc phaùp, traêm vaïn boán taêng kyø thieän xaûo, traêm vaïn trí vi dieäu xöùng hôïp caên taùnh chuùng sanh. Ñoaïn naêm phaân tích thaønh hai phaàn:

1. (10,5 haøng) Boà-taùt cuøng luùc traû lôøi taát caû caâu hoûi cuûa chuùng sanh trong voâ soá coõi nöôùc. Chuùng sanh vui veû.
2. (6 haøng) Boà-taùt lónh hoäi taát caû phaùp Phaät. Ñoaïn saùu phaân thaønh naêm phaàn:
3. (8 haøng) vieäc gaëp Phaät cuùng döôøng cuûa Boà-taùt vaø duï chaâu baùu ñính treân vöông mieän cuûa vua nöôùc lôùn, vua nöôùc nhoû khoâng baèng.
4. (6 haøng) Boà-taùt caùc ñòa tröôùc vaø nhò thöøa khoâng saùnh ñöôïc Boà- taùt naøy, vieäc tu taäp löïc Ba-la-maät.
5. (2 haøng) taïm neâu coâng ñöùc cuûa Boà-taùt naøy.
6. (7 haøng) Boà-taùt thoï chöùc ñoä sanh.
7. (5,5 haøng) Boà-taùt coù voâ soá Boà-taùt baïn nhôø söï tu taäp baèng nguyeân löïc.

Ñoaïn baûy nhö Kinh: Nhöùt thieát trí trí chi y chæ: nôi nöông töïa cuûa ngöôøi tu trí chôn tuïc. Ñòa saùu hieåu hai trí chôn tuïc, ñòa baûy lôïi sanh, hai ñòa taùm, chín töï taïi ñoä sanh, ñòa 10 troïn veïn löïc Phaät. Nhö Lai voâ thöôïng löôõng tuùc toân: vieân maõn hai trí chôn tuïc, laø nôi nöông töïa cuûa hai trí.

Ñòa phaùp Vaân: coù naêm phaàn. Teân: Boà-taùt ñaït vò phaùp vöông, vieân maõn trí haïnh, vaøo sanh töû baèng taâm bi, thuyeát phaùp ñoä sanh, daïy chuùng sanh phaùt taâm boà ñeà. Vò naøy chuyeân tu trí Ba-la-maät. Bieåu phaùp: Thieän Taøi gaëp thaàn voâ öu Ñöùc vaø moät vaïn thaàn ôû giaûng ñöôøng Phoå Hieän Pheùp giôùi quang minh: Boà-taùt troïn veïn bi trí. Ñöa vaøo giaûng ñöôøng: gaëp coâ Cuø Ba ñang ngoài ôû toøa sö töû lieân hoa vôùi taùm vaïn boán ngaøn thoå nöõ haàu

haï: quaû cuûa hai trí. Taùm vaïn boán ngaøn theå nöõ: haïnh ñoä sanh cuûa Boà-taùt. Cuø Ba: thuû hoä, Boà-taùt troïn veïn nguyeän löïc trí bi, luoân caùch hoä chuùng sanh. Thaàn Voâ Öu Ñöùc: Trí bi vieân maõn. Moät vaïn thaàn: haïn ñoä sanh cuûa trí bi. Thaàn cai quaûn cung ñieän. Töø bi laø cung, trí hueä laø ñieän. Duøng trí bi giaùc ngoä chuùng sanh. Caâu noùi cuûa Cuø Ba nhö tröôùc. Ñoù laø möôïn vieäc theá gian, bieåu hieän phaùp Phaät. Caùc theå nöõ ñeàu thuoäc doøng hoaøng toäc: bi coù töø trí. Trí laø vua töï taïi trong sanh töû (trí bi trong caùc vò nhö tröôùc) Boà- taùt naøy ñaït trí bi vieãn maõn töï taïi cuûa phaùp giôùi ngay trong ba coõi möôøi phöông, laõnh thoï chöùc vò giaùo hoùa chuùng sanh nhö vieäc Thieän Taøi vaøo giaõng ñöôøng cuûa coâ Cuø Ba. Nghóa Vaên: nghóa phaåm: 16 ñoaïn

1. (28 haøng) chö thieân coõi Tònh cö nghe phaùp cuùng döôøng, gaëp Phaät. Trôøi Tònh cö laø chuùng Boà-taùt ñòa chín vaø coõi thieàn thöù ba, ñòa 10 laø thieàn thöù boán (caùc coõi trôøi bieåu hieän qua caùc ñòa nhö tröôùc).
2. (4 haønh) thænh thuyeát phaùp ñòa 10.
3. (6,8 haøng) Boà-taùt ngoài toøa sen, laø ñaïi phaùp sö, laõnh ñaïo chöùc

vò.

1. (22,5 haøng) caùc ñöùc Phaät möôøi phöông phoùng aùnh saùng gia hoä

Boà-taùt.

1. (36,5 haøng) Boà-taùt bieát caùc taäp nhieåm baèng trí.
2. (7,5 haøng) Boà-taùt ñaït 10 giaûi thoaùt.
3. (45,5 haøng) Boà-taùt cuøng luùc laõnh thoï giaùo phaùp cuûa taát caû caùc ñöùc Phaät ôû möôøi phöông vaø thuyeát giaûng cho chuùng sanh.
4. (35 haøng) Boà-taùt thoâng ñaït taát caû töôùng lôùn nhoû...
5. (18,5 haøng) Ñaïi chuùng hoaøi nghi, Boà-taùt kim cang Taïng nhaäp ñònh hieän thaân thoâng tröø nghi.
6. (27 haøng) Trí tueä nguyeän löïc cuûa Boà-taùt naøy caùc Boà-taùt ñòa tröôùc khoâng saùnh ñöôïc.
7. (35,5 haøng) Boà-taùt ñuû ba nghieäp thanh tònh nhö Phaät, ñuû ñònh Boà-taùt, phuïng sö caùc ñöùc Phaät.
8. (42,5 haøng) 10 nuùi bieåu hieän möôøi trí.
9. (14 haøng) möôøi ñöùc cuûa bieån bieåu hieän söï thaêng tieán cuûa möôøi

ñòa.

1. (20,5 haøng) möôøi söï quí baùo cuûa ngoïc ma ni bieåu hieän söï cao

caû cuûa möôøi ñòa.

1. (22,5 haøng) tieáng cuûa ñoäng trôøi ñaát, caùc Boà-taùt Kim Cang ôû möôøi phöông ñeán chöùng minh.
2. (83 haøng keä) nhaéc laïi phaùp treân.

Nghóa vaên: Ñoaïn ba phaân thaønh möôøi phaàn:

Phaät.

1. (7 haøng) Boà-taùt troïn veïn phöôùc trí, nhaäp haïnh ñoä sanh cuûa
2. (8,5 haøng) Boà-taùt ñaït ñònh.
3. (7,5 haøng)vôùi phöôùc ñöùc cuûa ñònh, hoa sen suaát hieän.
4. (3 haøng) caùc Boà-taùt an toïa treân toøa sen.
5. (5 haøng) Boà-taùt an toïa, voâ soá vaät cuùng xuaát hieän.
6. (24,5 haøng)Boà-taùt phoùng aùnh saùng thuyeát phaùp cuùng Phaät.
7. (2,5 haøng) aùnh saùng xoay quanh möôøi phöông nhaäp vaøo baøn

chaân Phaät.

1. (2 haøng) caùc ñöùc Phaät vaø Boà-taùt möôøi phöông ñeàu bieát vieät

naøy.

1. (2,5 haøng) Boà-taùt chính ñòa cung kính ñaït lôïi ích.
2. ( 5,5 haøng ) Boà-taùt möôøi phöông ñeàu thoï chöùc, phoùng sanh

chieáu soi, taêng tröôûng oai löïc. Phaàn moät. Boà-taùt chín ñòa tu taäp phaùp baïch tònh, trôï ñaïo, quaùn saùt caùc phaùp, tu taäp phöôùc ñöùc trí hueä, töø bi, thaønh töïu bi trí cuûa ñòa 10 (trí bi phoái hôïp vôùi naêm vò nhö tröôùc). Phaàn hai. Ñònh ly caáu: chaùnh ñònh ñoaïn tröø caáu nhieãm phaân bieät phieàn naõo Nieát-baøn... khaùc vôùi ñònh cuûa nhò thöøa vaø Boà-taùt quyeàn giaùo. Vì duøng trí khoâng taïo taùc aán ñònh caùc coõi, bieán caùc coõi ñeàu laø caûnh trí, khoâng phaân bieät chuû khaùch nhieãm tònh. (Tam muoäi nhö tröôùc ñaõ noùi). Ñònh nhaäp phaùp giôùi sai bieät: töø trí khoâng duïng coâng phaùt khôûi trí sai bieät töï taïi ñoä sanh.Vì duïng khoâng ngoaøi theå, khoâng ngoaøi trí caên baûn. Ñònh trang nghieâm ñaïo traøng duøng baùu vaø haïnh nguyeän trang nghieâm coõi Phaät. Ñònh nhöùt thieát chuûng hoa quang: phoùng aùnh saùng soi chieáu taát caû chuùng sanh.Ñònh haûi taïng: dung nhieáp caùc phaùp nhö bieåu ñuû möôøi ñöùc. Ñònh Haûi aán: duøng aán trí aán ñònh taùnh thanh tònh voâ caáu vieân maõn, toùm thaâu ba coõi. Ñònh hö khoâng giôùi: trí theå chieáu soi khoâng giôùi haïn vì caùc phaùp troáng khoâng. Ñònh töï taùnh caùc phaùp: duøng trí quaùn caùc phaùp khoâng coù taùnh mình ngöôøi. Ñònh bieát taâm haïnh chuùng sanh duøng trí bieát caên taùnh, tuøy khaû naêng ñoä sanh.Ñònh caùc ñöùc Phaät xuaát hieän theå taùnh ñònh nhö Phaät. Boà-taùt töï taïi nhaäp xuaát ñònh: töø moät thaân nhaäp ñònh, xuaát ñònh ôû nhieàu thaân... Ñònh thoï chöùc thuø thaéng: trí bi ñoä sanh töï taïi cuûa Boà-taùt. Ñònh cuûa Boà-taùt naøy vöôïc treân ñònh cuûa chính thöøa vì bieát roõ voâ minh laø trí, hieåu ñöôïc söï dung nhieáp cuûa Phaät chuùng sanh, laø trí caên baûn cuûa Phaät töï taùt ñoä sanh khoâng chaáp töôùng. Phaàn ba Hoa Sen xuaát hieän: quaû cuûa trí vieân maõng, möôøi ñòa laø thaân sau cuøng (chu vi hoa sen nhö kinh) quaû aáy coù töø phaùp laønh xuaát theá, khoâng phaûi phaùp cuûa Boà-taùt coõi tònh vaø haøng nhò thöôøng. Vì Boà-taùt naøy bieát caùc phaùp nhö huyeán, do duyeân

sanh, neân phoùng aùnh saùng chieáu soi khaép phaùp giôùi. (Hoa sen aáy ñöôïc noùi ôû phaàn tröôùc ) Kho baùu: ñòa naøy phaùt khôûi töø phöôùc laønh. Löôùi baùu: quaû cuûa vieäc thuyeát phaùp ñoä sanh. Voâ soá Boà-taùt baïn: söï dung nhieáp cuûa moät nhieàu haïnh ñoä sanh. Hoa naøy chính laø hoa xuaát hieän luùc Nhö lai noùi phaùp möôøi tín ôû ñieän phoå quang. Caùc Boà-taùt naùy cuõng chính laø caùc Boà- taùt ôû laàn tröôùc. Phaàn boán. Boà-taùt an toïa toøa sen baùu: trí caên baûng. Caùc Boà-taùt an toïa ôû nhöõng toøa sen khaùc: trí sai bieät. Ñoù laø trí bi roäng lôùn cuûa Boà-taùt. Phaàn naêm nhö kinh. Phaàn saùu. AÙnh saùng döôùi chaân cöùu khoå ñòa nguïc (baøn chaân duøng ñeå ñi laïi) aùnh saùng töø ñaàu goái cöùu khoå suùc sanh (ñaàu goái töï do co duoåi), aùnh saùng töø roán cöùu khoå Dieâm La Döông (ñòa nguïc lôùn khoâng thuoäc söï cai quaûng cuûa vua, laø nôi ñoâc aùc nhaát, ñòa nguïc nhoû thuoäc quyeàn cai quaûn cuûa vua, roán laø nôi chöùa nhô, laø caûnh giôùi sanh töû, khoâng hieåu chôn nhö) aùnh saùng töø hai hoâng cöùu khoå coõi ngöôøi. (Hoâng: nôi naâng ñôõ) aùnh saùng töø hai tay cöùu khoå trôøi, tu la, aùnh saùng töø hai vai cöùu khoå Thanh Vaên.

(Thanh Vaên laø ngöôøi thích nghe phaùp ñoaïn phieàn naõo. Hai vai gaàn tai, nghe phaùp ñöôïc quaû aùnh saùng phoùng töø gaùy cöùu khoå Bích chi Phaät, ( khoâng thích ) nghe phaùp, ngöôïc vôùi tri kieán Phaät. AÙnh saùng phoùng

töø kim dieän laø laõnh thoï giaùo phaùp. AÙnh saùng phoùng töø giöõa chaëng naøy laø quaû trung ñaïo cuûa möôøi ñòa. AÙnh saùng phoùng töø ñænh ñaàu laø quaû Phaät phaàn 7: 10 voøng : möôøi phaùp vieân maõn. Nhaäp vaøo baøn chaân Phaät: duøng quaû laøm nhaân ( aùnh saùng bieåu hieän cho nhaân quaû naêm vò nhö tröôùc ). Ñoaïn boán phaân thaønh boán phaàn :

1. (12 haøng) Boà-taùt thoï chöùc, aùnh saùng chö Phaät chieáu ñeán ñænh ñaàu Boà-taùt.
2. (6 haøng) nhö chuyeån luaân vöông laøm leã quaùn ñænh thoï thaùi töû.
3. (2 haøng) caùc ñöùc Phaät laøm leã quaùn ñænh thoï Boà-taùt.
4. (3 haøng) ñöùc haïnh taêng tröôûng. Ñoù laø trí ñöùc vieân maõn nhö Phaät cuûa möôøi ñòa.

Ñoaïn naêm phaân thaønh taùm phaàn:

1. (8 haøng) Boà-taùt bieát roõ taäp ñeá.
2. (3,5 haøng) Boà-taùt bieát roõ möôøi phaùp bieán hoùa.
3. (2 haøng) Boà-taùt bieát 10 caùch giöõ gìn chaùnh phaùp.
4. (4 haøng) Boà-taùt bieát möôøi trí vi teá cuûa Phaät.
5. (4 haøng) Boà-taùt bieát möôøi phaùp bí maät cuûa Phaät.
6. (7 haøng) Boà-taùt bieát söï dung nhieáp kieáp soá cuûa Phaät.
7. (6,5 haøng) Boà-taùt bieát 13 trí cuûa Phaät.
8. (1,5 haøng) Boà-taùt nhaäp trí hueä roäng lôùn cuûa Phaät.

Phaàn moät: Boà-taùt bieát taäp nhieãm coõi duïc: Naêm uaån laø ba coõi. Chuùng sanh ba coõi khoâng hieåu boán ñeá, moãi ñeá coù möôøi phieàn naõo. Coõi duïc ñuû 40 phieàn naõo, hai coõi treân tröø phieàn naõo neân moãi coõi chæ coù 36 phieàn naõo. Thieàn hai coõi treân thuoäc höõu vi vì ñeàu nhieáp phuïc hôi thôû (naêm uaån phoái hôïp möôøi söû nhö tröôùc ) phaùp giôùi taäp: hoøa hôïp trí, bieán taùm vaïn boán ngaøn phieàn naõo thaønh giaûi thoùat trí hueä. Höõu vi giôùi taäp: phieàn naõo ba coõi (keå caû vieäc ñoaïn phieàn naõo ñaït thaân bieán dòch sanh töû cuûa ba thöøa) voâ vi giôùi taäp: trí sai bieät cuûa Nhö Lai. Chuùng sanh hö khoâng Nieát-baøn giôùi taäp töø nhöùt thieát trí phaùt khôûi trí sai bieät veà chuùng sanh, hö khoâng, Nieát-baøn. Chö kieán phieàn naõo haïnh taäp: 62 Kieán. Theá giôùi thaønh hoaïi taäp: bieát söï thaønh hoaïi cuûa taát caû coõi nöôùc. Thanh Vaên haïnh taäp: quaùn boán ñeá, gheùt khoå thích phaùp laïc, tu 250 giôùi ñoaïn khoå sanh töû troáng khoâng cuûa theá gian, nhaäp dieät taän ñònh vöôït khoûi ba coõi, duøng löûa töï huûy thaân, ñaït thaân bieán dòch sanh töû (nhò thöøa, Boà-taùt c4i tònh ñoaïn phieàn naõo hieän haønh, Boà-taùt nhöùt thöøa tu möôøi ñeá 12 duyeân nhö ñaõ noùi ôû tröôùc) Boà-taùt haïnh taäp: Boà-taùt tu saùu Ba-la-maät sanh veà coõi tònh ,vieân maõn ñaïo haïnh, trôû laïi theá giôùi ta baø ñoä sanh( vieäc tu 37 phaåm trôï ñaïo, ñoä sanh, chaáp coõi Phaät... cuûa Boà-taùt nhöùt thöøa vaø ba thöøa möôøi löïc boán voâ uùy, phaùp thaân, saéc thaân Nhö Lai nhö tröôùc ñaõ noùi) nhöùt thieát chuûng: gia haïnh cuûa naêm vò. Thaønh huaân taäp chuûng: chuùng sanh töø naêm uaån taïo thaønh nghieäp voâ minh. Boà-taùt töø naêm uaån taïo thaønh nhöùt thieát trí, thò hieän vieäc ñaït quaû boà ñeà thuyeát phaùp: 12 phaàn giaùo. Nhaäp trí quyeát ñònh phaân bieät caùc phaùp: duøng trí kim cang phaân bieät caùc phaùp xuaát theá, duøng trí nhöùt thieát bieát taát caû chuûng töû.

■