**TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN QUYEÅN 34**

Baûy quyeån tieáp theo laø phaàn thieän tri thöùc cuûa Thieän Taøi. Ñaàu tieân laø möôøi thieän tri thöùc cuûa möôøi truïï, coù naêm yù:

1. Phöông höôùng: Vì sao ñi veà phöông nam? Ñaây chæ laø möôïn phöông höôùng ñeå bieåu hieän phaùp. Nghóa phöông nam nhö tröôùc.
2. Coõi nöôùc cuûa thieän tri thöùc: Thaéng laïc: lyù trí roàng laëng, moïi phieàn naõo ñeàu thanh tònh.
3. Nôi ôû cuûa thieän tri thöùc: nuùi Dieäu Phong. Thieàn tònh khoâng voïng nieäm: nuùi; taâm roãng laëng, trí hieån hieän: dieäu; lyù tòch tònh saùng suoát, ñoaïn tröø meâ hoaëc: phong. (Nuùi thuoäc queû caán nhö tröôùc) möôøi thieän tri thöùc: Tyø kheo Ñöùc Vaân... bieåu hieän cho söï ñaït phaùp laïc thanh tònh cuûa phaøm phu. Nuùi Dieäu Phong: töø ñònh phaùt khôûi trí caên baûn nhö Phaät, thaáy caùc phaùp khoâng taùnh, khoâng nöông töïa, khoâng töôùng, khoâng ñaàu cuoái. Nhôø ñoù an truï nôi Phaät an truï, ñoaïn tröø voïng Kieán, aùc nghieäp, sanh trong doøng Thaùnh, hoïc trí sai bieät, thaønh töïu coâng duïng lôùn lao cuûa Phoå Hieàn, hoùa ñoä voâ soá chuùng sanh, daïy chuùng sanh ñaït trí caên baûn. Haøng phaøm phu vaøo nuùi tu ñònh phaùt hueä cuõng laø ngöôøi laø ôû nuùi Dieäu Phong nöôùc Thaéng Laïc, thoaùt caûnh traàn tuïc, an vui tòch tònh, ñoä voâ soá chuùng sanh, nhöng khoâng soáng trong coõi chuùng sanh.
4. Teân thieän tri thöùc: Ñöùc Vaân. Giaûng phaùp ñoä thoaùt chuùng sanh, chuùng sanh ñaït phaùp thanh tònh. Tyø kheo: dieät traùnh, ñoaïn tröø voïng chaáp coù khoâng sai ñuùng, duøng ñònh khoâng suy nieäm, khoâng taïo taùc ñoaïn tröø Kieán chaáp, chöôùng ñaïo, trí hueä hieån hieän. Vì theá möôïn nuùi Dieäu Phong ñeå bieåu hieän haïnh ñònh cuûa Tyø kheo. Trí hieån hieän, khoâng chaáp ñònh, tòch duïng töï taïi, thuyeát giaûng giaùo phaùp, ñoä thoaùt chuùng sanh: Ñöùc Vaân. ÔÛ ñaây, bieåu hieän phaøm phu coù loøng tin, nhôø tu ñònh, vaøo doøng Thaùnh, ñaït möôøi truïï, soáng trong trí vi dieäu khoâng hình töôùng, töø trí hueä thuyeát phaùp ñoä sanh. Tu hoïc nhö theá, trí caên baûn hieån hieän. Tyø kheo Ñöùc Vaân, Vaên Thuø, Phoå Hieàn Phaät ñeàu ôû nôi mình. (Phaùp moân naêm vò nhö tröôùc.
5. Taøi naêng cuûa thieän tri thöùc: thuyeát giaûng haïnh Boà-taùt, thoâng ñaït phaùp moân naêm vò. Vì theá Thieän Taøi hoûi Ñöùc Vaân: theá naøo laø hoïc haïnh Boà-taùt, tu ñaïo Boà-taùt, nhanh choùng haønh troïn veïn haïnh Phoå Hieàn? Ñoù laø truï sô phaùt taâm thöù moät. 38 haøng Kinh töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán phaùp moân Phoå Kieán coù 11 yù:
6. Vui möøng ñöôïc nghe teân thieän tri thöùc.
7. Ñaûnh leã Vaên Thuø, ñi quanh beân phaûi, töø taï ra ñi.
8. Ñeán nôi tìm Tyø kheo Ñöùc Vaân.
9. Baûy ngaøy tìm.
10. Thaáy Tyø kheo Ñöùc Vaân ñang thieàn haønh treân nuùi khaùc.
11. Ñi quanh ba voøng.
12. Thænh phaùp.
13. Ñöùc Vaân khen ngôïi Thieän Taøi.
14. möôøi haïnh Boà-taùt.
15. Trao phöôùc ñöùc cho Thieän Taøi.
16. Tyø kheo daïy phaùp Phoå Kieán.

Vui möøng ñöôïc nghe teân: nghe daïy theá, Thieän Taøi heát söùc vui möøng. Laïy taï ra ñi: cuùi ñaàu laïy saùt chaân. Ñaàu: cao quyù, chaân: thaáp heøn: chuyeân taâm. Cung kính ñi quanh: taâm kính thuaän phaùp. Ñi veà phöông nam: tieán tu trí saùng. Ñeán nôi tìm kieám: ñeán nuùi Dieäu Phong nöôùc Thaéng Laïc. Tòch tònh khoâng ñaém nhieãm: Thaéng Laïc. Thaân taâm kieân ñònh: nuùi. Ñoù laø ñònh. Tìm kieám: quaùn. Taâm caûnh roäng lôùn nhö hö khoâng. Baûy ngaøy tìm kieám: Baûy phaàn giaùc ñoaïn tröø hoân traàm traïo cöû. Chaáp ñònh laø hoân traàm; buoâng lung laø traïo cöû. Tyø kheo thieàn haønh ôû nuùi khaùc: ñaït theå taùnh leân ñeán ñænh nuùi. Ngöôøi môùi tu ñònh, taâm coøn chaáp ñònh, duøng baûy phaàn giaùc suy ñaït theå taùnh khoâng ñònh loaïn cuûa phaùp thaân. Töø boä thieàn haønh: khoâng soáng trong ñònh loaïn, dung nhieáp caû ñònh loaïn. Duø ñaït trí Phaät nhöng ñeán baây giôø môùi hoïc haïnh Boà-taùt, thaønh töïu haïnh Phoå Hieàn, khoâng chaáp ñònh: töø boä; tu haïn Boà-taùt: Kinh haønh. Ngöôøi tu ñaïo, tröôùc phaùt loøng tin, Keá ñeán duøng phöông tieän tu ñònh, quaùn saùt caùc phaùp baèng baûy phaàn giaùc. Nhôø ñoù taâm caûnh hoøa hôïp, ñònh loaïn dung nhieáp, voïng chaáp ñoaïn tröø, hoïc ñaïo Boà-taùt, ñuû haïnh Boà-taùt, tuøy thuaän ñoä sanh nhöng luoân soáng trong chôn nhö. Ñi quanh beân phaûi ba voøng: Kính thuaän lónh hoäi giaùo phaùp. Beân traùi: toân quí; beân phaûi: thaáp heøn. Ba voøng: 1,5,7,9 laø soá döông, 2,4,6,8 laø soá aâm. Döông laø soáng, aâm laø cheát. Thænh thuyeát phaùp: “Con ñaõ phaùt taâm voâ thöôïng boà ñeà, laøm theá naøo ñeå hoïc haïnh Boà-taùt, vieân maõn haïnh Phoå Hieàn?” Tyø kheo Ñöùc Vaân khen ngôïi: “Chuùng sanh khoù phaùt taâm boà ñeà, khoù tu haïnh Boà-taùt

nhöng Thieän Taøi ñaõ phaùt taâm boà ñeà, nay laïi xin hoïc haïnh Boà-taùt. Con ñaõ phaùt taâm boà ñeà: phaùt taâm boà ñeà vôùi Vaên Thuø do bieát boà ñeà laø phaùp khoâng tu chöùng, chæ coù tu haïnh Boà-taùt môùi hieån hieän ñöôïc taâm boà ñeà. Nhö hö khoâng bò maây che, maây tan môùi thaáy hö khoâng, khoâng phaûi tìm hö khoâng. Nghóa laø chæ coù theå tu haïnh Boà-taùt, ñoaïn tröø voïng chaáp, taâm boà ñeà voán khoâng tu chöùng giöõ boû. Vôùi phaøm phu, taâm aáy khoâng giaûm; vôùi Thaùnh nhaân, taâm aáy khoâng taêng. Vì theá nhôø caùc phaùp chæ quaùn, baûy phaàn giaùc ñeå hieån hieän taâm boà ñeà. Luùc ñoù haïnh Boà-taùt chính laø taâm boà ñeà, khoâng coù taâm boà ñeà rieâng bieät. Cuõng theá, Boà-taùt vaøo ñôøi, tu taäp moïi haïnh. Haïnh aáy chính laø Nieát-baøn boà ñeà. Vì chuùng sanh meâ môø neân Boà-taùt daïy nhöõng haïnh nguyeän aáy ñeå chuùng sanh ñaït trí taùnh roãng laëng laøm thanh tònh caùc nghieäp, ñoaïn tröø ñau khoå. Song, ñoù cuõng gioáng nhö ngöôøi giaû ñoä ngöôøi giaû. Duøng trí quaùn saùt nghieäp, tuøy thuaän caên taùnh, taïo lôïi ích cho taát caû, khoâng chaáp taâm yù thöùc, caàu haïnh Boà-taùt. Vì haïnh chính laø boà ñeà khoâng sanh dieät. Con ñaõ phaùt taâm boà ñeà: tuy chöa nhôø tam muoäi hieån hieän boà ñeà nhöng Thieän Taøi ñaõ bieát boà ñeà voán khoâng tu chöùng. Haïnh Boà-taùt ôû ñaây laø duøng phöông tieän tam muoäi ñeå hieån hieän boà ñeà vaø haïnh nguyeän laø moät. ÔÛ ñaây khoâng coù: “Caùc haønh voâ thöôøng, laø phaùp sanh dieät” maø laø “Taát caû phaùp khoâng sanh, taát caû phaùp khoâng dieät, ai thaáy bieát nhö vaäy, luoân gaëp caùc ñöùc Phaät”. Vì theá caâu “Gaëp voâ soá Phaät ôû khaép moïi nôi” chính laø ñaït ñöôïc söï thaáy bieát naøy. “Caùc haønh voâ thöôøng” trong ba thöøa laø ñöùc Phaät giaûng cho ngöôøi chaáp caùc haønh laø thaät, khoâng phaûi giaûng cho chuùng sanh thoâng ñaït lyù trí, theå duïng dung nhieáp töï taïi cuûa phaùp giôùi. Vì vaäy, ngöôøi phaùt taâm boà ñeà neân hieåu roõ phaùp quyeàn thaät môùi coù theå phaùt taâm roäng lôùn. Vì sao khoâng caàu phaùp boà ñeà vôùi Vaên Thuø Sö lôïi maø phaûi caàu hoïc vôùi 53 thieän tri thöùc khaùc? Vì nhaèm bieåu hieän söï nhieàu ít cuûa vieäc ñoaïn tröø taäp nhieãm, söï roäng heïp cuûa vieäc tu trí sai bieät, söï nhieàu ít cuûa taâm bi vaø hoùa ñoä chuùng sanh neân an laäp phaùp moân cuûa naêm vò, caàu hoïc vôùi 53 thieän tri thöùc. 10 nhaân quaû, 100 phaùp moân ñuû töôùng thaønh hoaïi gioáng khaùc chung rieâng laø tu taäp ñuùng ñaén khoâng vöôùng maéc, khoâng thay ñoåi. Töø nuùi Dieäu Phong tu taäp tam muoäi hieån hieän theå thanh tònh, khoâng nöông töïa cuûa phaùp thaân, söï dung nhieáp töï taïi cuûa haïnh Boà-taùt vaø trí Phoå quang minh. Töø ñoù, duøng trí caên baûn tu trí sai bieät, ñoaïn tröø taäp nhieãm, duøng ñaïi nguyeän tu taäp trí bi, nuoâi lôùn taâm bi. Ñöùc Vaân neâu möôøi haïnh Boà-taùt: moãi vò ñeàu ñuû möôøi haïnh, baét ñaàu möôøi haïnh cuûa möôøi truïï. Truï thöù moät chuyeân tu thí Ba-la-maät. Ñònh laø theå cuûa trí, ban cho taát caû. Truï thöù hai chuyeân tu giôùi Ba-la-maät, phaùp thaân trí caên baûn laø theå cuûa giôùi, trí sai bieät vaø taâm

bi laø coâng duïng, nhö vieäc Tyø kheo Haûi Vaân quan saùt bieån, thaáy Phaät, thoâng ñaït 12 duyeân sanh, thaønh töïu trí caên baûn, duøng trí sai bieät thuyeát Kinh Phoå Nhaõn. möôøi vua laø haïnh trí bi. Truï thöù ba tu taäp thieàn hai coõi saéc, voâ saéc ñoái trò hoaëc chöôùng cuûa hai coõi, nhö vieäc Tyø kheo Thieän Truï (ôû nöôùc Haûi Ngaïn) thieàn haønh trong hö khoâng, töùc laø ñaït trí töï taïi khoâng chaáp ñònh nôi ba coõi. möôøi vua cung Kính laø tu taäp hai haïnh bi trí. Vò naøy chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät, ñoaïn tröø hoaëc chöôùng ba coõi, hieån hieän trí saùng, tu trí xaûo theá gian... cöù theá söï tu taäp cuûa moãi vò roõ nhö tröôùc. Trao ñöùc: Kinh daïy: “Thieän nam töû! ta ñaït trí saùng thanh tònh, cuùng döôøng voâ soá Phaät: neâu quaû haïnh ñeå phaøm phu tu taäp theo. Ñeán khi troïn veïn haïnh quaû, moïi phaùp ñeàu laø moät, khoâng daøi ngaén tröôùc sau”. Ngöôøi tu haønh neân hieåu söï dung nhieáp töï taïi cuûa caùc phaùp môùi coù theå ñoaïn tröø voïng chaáp, ñaït coâng duïng cuûa trí saùng nôi mình töï taïi voâ ngaïi, tu ñònh quaùn, ñoaïn voïng chaáp, trí hieån hieän, khoâng sanh dieät, thanh tònh caùc nghieäp, ñaït taâm Nhö Lai, ñuû trí Phaät. Taát caû ñeàu töø taâm mình, khoâng do tu taäp chöùng ñaéc. 99,5 haøng kinh töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán phaùp moân Phoå Kieán theå hieän söï thaáy bieát töï taïi veà caûnh giôùi vaù caùc ñöùc Phaät. Ñoù laø quaû cuûa vò naøy. Caûnh Phaät voán thanh tònh. Vì töø xöa ñeán nay maõi laøm khaùch theá gian, giôø ñaây gaëp ñöôïc Vaên Thuø, ñaït söï hieåu bieát saùng suoát, tu hai moân chæ quaùn vaø baûy phaàn giaùc, thoâng ñaït chôn nhö, hieåu ñöôïc mình vaø chuùng sanh voán laø Phaät. 38,5 haøng Kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù boán yù:

1. (29,5 haøng) ñöùc thaêng tieán.
2. Nôi ôû cuûa thieän tri thöùc.
3. Teân thieän tri thöùc.
4. Tö taï ra ñi.

Phaùp cuûa truï trò ñòa thöù hai coù naêm yù:

1. Töø baáy giôø... möôøi phaùp.
2. Ñi veà phöông nam ñeán nöôùc Haûi Moân.
3. Ñaûnh leà Tyø kheo Haûi Vaân.
4. Thænh phaùp.
5. Tyø kheo khen ngôïi, thuyeát phaùp. Nöôùc Haûi Moân: quaùn saùt bieån sanh laø bieån Phaät. Tyø kheo Haûi Vaân: taâm nhö bieån, thuyeát phaùp ñoä sanh laø vaân. Hôn nöõa, taùnh giôùi nhö bieån khoâng giöõ xaùc cheát. Xaùc cheát sanh töû khoâng coù trong bieån trí caên baûn. Caâu: “Ta ôû nöôùc naøy 12 naêm”: chuyeân quaùn saùt 12 duyeân sanh. Phaøm phu luoân soáng trong 12 chi aáy. Nhò thöøa vaø Boà-taùt quyeàn giaùo vì chaùn gheùt neân ñoaïn tröø. Boà-taùt nhöùt thöøa bieát 12 duyeân sanh chính laø trí Phaät khoâng sanh dieät. Vì khoâng

hieåu bieát, phaøm phu voïng chaáp sanh töû voâ minh. Möôøi caùch quaùn saùt veà bieån laø theå hieän bieån 12 duyeân sanh roäng lôùn khoâng trong ngoaøi. Ñoù cuõng laø bieån Phaät. (möôøi ñöùc cuûa bieån bieåu hieän phaùp Phaät nhö tröôùc). Hoa sen trong bieån: thoâng hieåu 12 duyeân sanh laø bieån trí, laø quaû cuûa trí tuøy haïnh. Nhaân ñaø la: chuû; Ni la: maøu xanh. Ñaây laø loaïi ngoïc quí nhöùt. Hoa sen nôû to: quaû cuûa haïnh ñoä sanh baèng trí khoâng ñaém nhieãm. 100 vaïn A-tu-la naâng coïng sen: quaû cuûa haïnh vaøo ñôøi ñoä sanh baèng trí khoâng chìm ñaém nhö tu la vaøo bieån khoâng bò chìm. ÔÛ ñaây, duøng trí saùng khoâng töôùng quaùn chieáu 12 duyeân sanh, thaønh töïu trí caên baûn, trí sai bieät vaø haïnh ñoä sanh. Traêm vaïn baùu vaät trang söùc: trí caên baûn phaùt khôûi trí sai bieät, thuyeát giaûng giaùo phaùp ñoä sanh. Traêm vaïn roàng tuoân nöôùc thôm: duøng nöôùc naêm phaàn phaùp thaân taåy saïch traàn caáu cuûa chuùng sanh. Traêm vaïn ca laâu la ruõ côø phöôùn, loïng baùu: haïnh ñoä sanh baèng trí. Traêm vaïn la saùt töø taâm quaùn saùt: la saùt tyø sa moân, ôû phía baéc nuùi tu di, Boà-taùt thöôøng ôû trong sanh töû baûo hoä chuùng sanh baèng taâm bi ñeå chuùng sanh höôùng tu phaùp laønh. Traêm vaïn daï Xoa cung kính ñaûnh leã: ñoaïn taâm kieâu maïn ñoäc haïi, vöôït treân taâm aùc ñoäc cuûa sanh töû. Traêm vaïn caøn thaùt baø troãi nhaïc cuùng döôøng: duøng chaùnh phaùp taïo an vui cho chuùng sanh. Traêm vaïn thieân vöông traûi hoa baùu, daâng y phuïc: töï taïi ñem lôïi ích cho chuùng sanh. Taát caû ñeàu bieåu hieän söï chuyeån aùc thaønh thieän, duøng aán trí voâ tri voâ taùnh aán ñònh sanh töû thaønh phöôùc ñöùc, duøng aán trí bình ñaúng töï taïi aán ñònh bieån sanh töû thaønh phaùp giaûi thoaùt, duøng trí sai bieät hieåu roõ caên taùnh cuûa chuùng sanh, thuyeát giaûng giaùo phaùp laø Phaät ra ñôøi. Hieåu roõ söï dung nhieáp cuûa saùu töôùng, caùc phaùp do duyeân sanh laø phaùp Phoå Nhaõn. Haõy quaùn saùt bieån sanh töû bieån Phaät, trí voâ sai bieät vaø trí sai bieät cuûa Nhö Lai, haïnh Phoå Hieàn...taát caû ñeàu töø 12 duyeân sanh. Ngoaøi 12 chi, khoâng coù thaønh Phaät, Nieát-baøn... 92 haøng Kinh töø baáy giôø Thieän taøi ñeán phaùp Phoå Nhaõn laø phaùp an moân nhaäp truï thöù hai. Töø nhö caùc Boà-taùt trôû veà sau laø phaùp tieán tu. Truï thöù moät duøng hai phaùp chæ quaûn hieån hieän caûnh giôùi Phaät, trí saùng, phaùp Phoå Hieàn, thaønh töïu chôn ñeá. Truï naøy duøng trí hueä quaùn saùt 12 chi cuûa tuïc ñeá laø caûnh giôùi Phaät, tu taäp haïnh töø bi cuûa Phoå Hieàn, thaønh töïu chôn ñeá. Truï naøy duøng trí hueä quaùn saùt 12 chi cuûa tuïc ñeá laø caûnh giôùi Phaät, tu taäp haïnh töø bi cuûa Phoå Hieàn, chuyeân tu giôùi Ba-la-maät. Veà trí hueä, taát caû caùc vò ñeàu ñoaïn tröø hoaëc chöôùng nôi ba coõi, nhöng veà vò thöù, truï naøy ñoaïn hoaëc chöôùng coõi duïc. Caùc vò sau thaáy roõ caûnh giôùi cuûa caùc ñöùc Phaät ñeàu laø phaùp cuûa quaû Phaät nôi taâm. Neáu khoâng hieåu ñuôïc thì duø ñoái dieän vaãn khoâng thaáy. Truï tu haønh thöù ba coù hai phaàn:

1. Töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi: ñöùc thaêng tieán.
2. (80 haøng) töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán phaùp voâ ngaïi: phaùp nhaäp truï thöù ba.

Phaàn moät goàm 13 haøng coù boán yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Nôi ôû cuûa thieän tri thöùc.
3. Teân thieän tri thöùc.
4. Laïy taï ra ñi. Caâu: töø ñaây ñi veà phía nam khoaûng 60 do tuaàn: truï thöù ba ñoaïn tröø hoaëc chöôùng cuûa taùm thieàn, vöôït treân haïnh nghieäp cuûa saùu töøng trôøi coõi duïc. Xoùm Haûi Ngaïn: vöôït treân taàng trôøi thöù saùu cuûa coõi duïc: ñöùc thaêng tieán. Vò naøy ñoaïn tröø hoaëc chöôùng nôi ba coõi, an truï nôi voâ truï. Truï naøy ñoaïn voïng chaáp cuûa ba coõi, chöa ñaït thaàn thoâng töï taïi cuûa ñònh tònh dieät nôi truï thöù saùu, chöa ñaày ñuû kyõ xaûo theá gian, chæ ñoaïn moät phaàn nghieäp thoâ cuûa ba coõi, ñaït moät phaàn thaàn thoâng, chöa ñaït xuaát theá gian ngay trong theá gian. Truï thöù saùu vöôït treân chaáp ñònh loaïn.

Phaàn thöù hai coù naêm yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Tuaàn töï ñi veà phía nam.
3. Ñeán nôi ôû cuûa thieän tri thöùc.
4. Gaëp vaø leã laïy thieän tri thöùc.
5. Thænh thuyeát phaùp. Tyø kheo ñang thieàn haønh trong hö khoâng: khoâng truï thieàn ñònh cuûa hai coõi treân vaø thieàn vöôït khoûi ba coõi, khoâng an truï cuõng khoâng ra khoûi laø thieàn haønh (möôøi vua cung kính cuùng döôøng nhö tröôùc). Caâu: “Baáy giôø Tyø kheo Thieän Truï baûo Thieän Taøi: haõy thoï trì phaùp moân”. Caâu: “Thieän nam töû! ta ñaõ thaønh töïu phaùp giaûi thoaùt voâ ngaïi” : ñaït trí khoâng. Thieàn haønh trong hö khoâng: khoâng chaáp tònh loaïn. Khoâng phaân bieät tònh nhieãm: giaûi thoaùt voâ ngaïi. Nhôø giaûi thoaùt neân ñi ñöùng naèm ngoài... moïi luùc ñeàu quaùn saùt ñaït trí saùng: cöùu caùnh voâ ngaïi. 10 thaàn thoâng voâ ngaïi: quaùn saùt ñoaïn tröø taäp nhieãm nôi ba coõi baèng phaùp khoâng, tònh haïnh hieån hieän. Vì theá Boà-taùt khen Thieän Taøi raèng: “Haõy caàu hoïc phaùp nhöùt thieát trí cuûa Phaät. Vì caùc ñöùc Phaät ra ñôøi duøng phaùp nhöùt thieát trí soi chieáu theá gian.” Nghóa laø ñaït phaùp khoâng, ñoaïn tröø taäp khí tònh nhieãm, thaàn thoâng ñaïo löïc töï nhieân hieån hieän. Phaàn sau laø neâu ñöùc thaêng tieán. Duøng phöông tieän quaùn chieáu, ñaït thaàn thoâng trí löïc cuûa Phaät. Töø ñoù thaønh töïu haïnh Boà-taùt, hoùa ñoä chuùng sanh. Vò naøy chuyeântu nhaãn Ba-la-maät (ba vò Tyø kheo vaø cö só Du giaø bieåu hieän veà phaùp nhö tröôùc). Veà trí hueä, moãi vò ñeàu tu taäp phaùp cuûa caùc vò, veà ñòa vò, truï naøy chuyeân tu trí theá gian. Ba vò tröôùc ñaït thaàn thoâng giaûi thoaùt khoûi ba coõi.

Tröôùc tu trí xuaát theá gian, töï taïi khoâng taïo nghieäp, khoâng ñaém nhieãm theá gian. Keá ñoù hieåu roõ hai trí theá gian, xuaát theá gian. 9,5 haøng kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù naêm yù:

1. Khen ngôïi ñöùc tu.
2. Coõi nöôùc cuûa thieän tri thöùc.
3. Nôi ôû cuûa thieän tri thöùc.
4. Teân thieän tri thöùc.
5. Töø taï ra ñi.

Nöôùc Ñaït lyù tyû traø: ôû phía nam AÁn Ñoä. Di Giaø: naêng phuïc: tuy soáng trong trí xuaát theá nhöng ñuû trí theá gian, nhieáp phuïc taø ñaïo. Coøn coù teân laø Vaân: luoân taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Thaønh Töï Taïi: ñaït trí xuaát theá, hieåu roõ moïi phaùp theá gian. 67 haøng Kinh töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán phaùp moân Dieäu aâm Ñaø-la-ni quang minh coù 10 yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Ñi veà phía nam tìm gaëp Di Giaø.
3. Ñaûnh leã.
4. Thænh thuyeát phaùp.
5. Di Giaø voäi böôùc xuoáng toøa, thaønh kính ñaûnh leã ngöôøi phaùt taâm boà ñeà.
6. Ñaët toøa baùu môøi Thieän Taøi an toïa.
7. Khen ngôïi söï phaùt taâm boà ñeà cuûa Thieän Taøi seõ laø choã nöông töïa cuûa theá gian.
8. Di Giaø phoùng aùnh saùng taäp hôïp ñaïi chuùng.
9. Di Giaø thuyeát luaân töï phaåm trang nghieâm cho ñaïi chuùng.
10. Di Giaø trao phaùp Dieäu aâm Ñaø-la-ni phoå quang minh cho Thieän Taøi. Caâu tröø ta chæ bieát phaùp Dieäu aâm... ñöùc thaêng tieán. Di Giaø thaønh kính ñaûnh leã Thieän Taøi: Di Giaø cung kính ngöôøi phaùt taâm boà ñeà. Vì ngöôøi aáy cuøng moät theå taùnh, trí hueä giaûi thoaùt nhö Phaät, laø nôi nöông töïa cuûa trôøi ngöôøi. Vì sau khi hoïc vôùi ba thieän tri thöùc tröôùc, Thieän Taøi ñaõ ñaït taâm boà ñeà xuaát theá, ñaït trí caên baûn phaùp thaân nhö Phaät. ÔÛ ñaây, Thieän Taøi hoïc trí xaûo theá gian. Ngöôøi ñaït trí theá gian cung kính ngöôøi ñaït trí xuaát theá. Trong chôn nhö voán ñuû trí theá gian, chôn tuïc töï taïi. Di Giaø kính Thieän Taøi laø kính ngöôøi ñaït trí xuaát theá. Trí aáy laø nguoàn goác cuûa trí theá gian. Trí theá tuïc coù töø trí caên baûn. Ñoù laø vieäc ñeå keû haäu hoïc quí troïng trí caên baûn xuaát theá. Trí caên baûn aáy cuõng laø nhaân quaû nôi voâ minh sanh töû cuûa chuùng sanh. Thieän Taøi giaùc ngoä trí aáy neân Di Giaø cung kính. Caùc ñöùc Phaät cuõng cung kính ngöôøi phaùt taâm boà ñeà laø kính troïng trí caên baûn, dung nhieáp trí vöôït khoûi ba coõi, cuøng theå taùnh giaûi thoaùt trí

hueä nhö Phaät. Töø ñoù tu haïnh Phoå Hieàn. Hôn nöõa, truï thöù boán laø ngöôøi ñoaïn tröø nghieäp ba coõi, sanh trong nhaø Phaät. Ñòa thöù boán cuõng nhö truï naøy. Ngöôøi tu hoïc tuaàn töï thuaàn thuïc. Phaùp luaân töï phaåm trangnghieâm: phaùp moân vaên töï caâu nghóa cuøng moät theå taùnh. Danh töï laø phöông tieän thuyeát giaûng giaùo phaùp cho trôøi ngöôøi... saùu neûo. Nhôø ñoù chuùng sanh ñöôïc giaûi thoaùt an vui. Song aâm thinh voán moät theå taùnh. Ñieàu ñoù coù nghóa laø tuøy thuaän ngoân töø theá gian. Neáu phaùp theá gian khoâng thì khoâng danh töï vaø khoâng coù phaùp xuaát theá gian. Vì theá caàn coù danh töï ñeå thuyeát phaùp theá gian. Do vaäy danh töï vaø phaùp dung nhieáp nhau coù, khoâng ñeàu thuoäc duyeân sanh, khoâng theå taùnh. Song danh töï voán vieân maõn, khoâng chöôùng ngaïi. Töø moät ngoân ngöõ giaûng thuyeát voâ soá phaùp. Taát caû ñeàu laø moät theå taùnh, khoâng phaân bieät taùnh töôùng, khoâng nhieàu ít. Chuùng sanh cuõng khoâng töï taùnh. Vì theá, duøng ngoân ngöõ khoâng töï taùnh thuyeát phaùp khoâng töï taùnh, ñoä chuùng sanh khoâng töï taùnh. Töø ñoù chuùng sanh ñaït trí caên baûn khoâng nöông töïa. Trí ñoä sanh cuõng theá, voán khoâng theå taùnh, tuøy caên taùnh cuûa chuùng sanh maø hieån hieän coâng duïng. Trí aáy nhö hö khoâng, hieän khaép phaùp giôùi. Truï thöù boán chuyeân tu tinh taán Ba-la-maät. 14 haøng Kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù boán yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Nôi ôû cuûa thieän tri thöùc.
3. Teân thieän tri thöùc.
4. Ñaûnh leã ra ñi.

ÔÛ ñaây, khoâng neâu nöôùc, chæ neâu xoùm vì bieåu hieän cho haïnh soáng trong theá tuïc. Vì theå cuûa haïnh tinh taán Ba-la-maät vaø thieàn Ba-la-maät laø:

1) Hai thieän tri thöùc naøy ñeàu laø ngöôøi theá tuïc: chuyeån chôn vaøo tuïc, dung hoøa chôn tuïc, theå taùnh cuûa theá gian. Xuaát theá gian laø moät... 140,5 haøng Kinh töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán phaùp voâ ngaïi giaûi thoaùt coù 10 yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Traûi qua 12 naêm môùi ñeán thaønh Truï Laâm.
3. Tìm tröôûng giaû Giaûi Thoaùt.
4. Cung kính thænh thuyeát phaùp.
5. Tröôûng giaû nhaäp ñònh cuûa Boà-taùt hieån hieän coõi Phaät, daïy Thieän Taøi tu hoïc ñaït phaùp aáy.
6. Xuaát ñònh, tröôûng giaû noùi veà caûnh giôùi ñaïo traøng cuùa caùc ñöùc

Phaät.

1. Tuøy taâm nieäm cuûa tröôûng giaû Giaûi Thoaùt, caùc ñöùc Phaät hieån

hieän.

1. Taâm nieäm khoâng theå taùnh, Phaät nhö boùng aûo.
2. Taâm khoâng trong ngoaøi, hieän khaép möôøi phöông nhöng khoâng

ñeán ñi.

1. Töï taïi nhaäp ñònh voâ ngaïi trang nghieâm giaûi thoaùt. Töø ñaây trôû veà sau laø phaàn thaêng tieán. Tuaàn töï ñi veà phöông nam: thaêng tieán, khoâng chaáp phaùp ñaõ ñaéc. Ñi 12 naêm. Nôi truï thöù hai, Tyø kheo Haûi Vaân ôû nöôùc Haûi Moân 12 naêm, quaùn saùt 12 duyeân sanh laø phaùp giaûi thoaùt xuaát theá gian, bieån sanh töû laø theå Phaät. ÔÛ truï naøy, ñöa 12 duyeân sanh vaøo sanh töû, 12 duyeân sanh laø theå cuûa thieàn. Tröôûng giaû Giaûi Thoaùt laø ngöôøi theá tuïc, ôû trong sanh töû haønh chôn nhö. Tyø kheo Haûi Vaân cuûa truï tröôùc Khoâng soáng trong sanh töû, quaùn 12 duyeân sanh, ñaït taâm xuaát theá. Tröôûng giaû Giaûi Thoaùt soáng trong sanh töû vôùi 12 duyeân sanh, khoâng chaáp boû duyeân sanh. Ñoù laø söï dung nhieáp cuûa sanh töû, Nieát-baøn. Veà trí, möôøi Ba-la- maät laø theå ñoaïn tröø voïng chaáp. Veà ñòa vò, moãi truï ñoaïn tröø voïng chaáp rieâng bieät. Truï thöù naêm chuyeân tu thieàn Ba-la-maät. Vì trong theå taùnh cuûa thieàn khoâng taïo taùc Khoâng coù taùnh duyeân sanh. Taát caû caùc phaùp ñeàu töø röøng thieàn voâ ngaïi giaûi thoaùt trong phaùp giôùi. Vì theá thaønh teân laø Truï laâm. Taâm caûnh hieån hieän nhöng khoâng duïng coâng, baûn taùnh voán an truï. Tìm kieám: thaêng tieán. Gaëp tröôûng giaû Giaûi Thoaùt: dung hôïp chôn tuïc. Vì theå taùnh cuûa chôn tuïc laø giaûi thoaùt. Thaønh kính ñaûnh leã: chôn tuïc ñeàu khoâng nöông töïa, naêm vò ñeàu dung hoäi, naêm uaån, 12 duyeân ñeàu laø röøng thieàn. Chaép tay: dung hôïp chôn tuïc. Phaàn tröôùc laø theå hoäi baèng thieàn ñònh quaùn saùt. Phaàn sau laø thænh thuyeát phaùp. Tröôûng giaû nhaäp ñònh hieån hieän coõi Phaät: theå ñònh vieân maõn cuøng khaép. Möôøi laø soá troøn, möôøi ñöùc Phaät, möôøi Boà-taùt cuûa truï naøy laø haønh quaû cuûa moãi vò. Tuøy taâm nieäm gaëp Phaät: taâm hôïp chôn nhö laø Phaät, moïi suy nghó ñeàu laø caûnh giôùi Phaät. Taâm nieäm laø Phaät. Veà trí, naêm vò ñeàu tu taäp möôøi Ba-la-maät; veà vò, moãi truï chuyeân tu moät phaùp khaùc ñeå ñoaïn tröø chaáp tònh loaïn. Naêm uaån, 12 duyeân ñeàu laø coâng duïng cuûa thieàn phaùp giôùi. Taát caû caùc phaùp theá gian ñeàu laø theå thieàn ñònh.

■