**TAÂN HOA NGHIEÂM KINH LUAÄN QUYEÅN 36**

21,5 haøng töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù naêm yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Coõi nöôùc.
3. Nôi ôû.
4. Teân.
5. Töø taï ra ñi.

Nöôùc Danh Vaên: tieáng toát cuûa giaùo chuû. Nhaø beân soâng: giôùi laø doøng soâng chaûy veà bieån trí. Ñoàng töû: tònh giôùi khoâng ñaém nhieãm. Töï Taïi chuû: töø trí phaùp thaân Nhö Lai vaøo ñôøi töï taïi ñoä sanh. Ñoaïn töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán phaùp coâng xaûo ñaïi thaàn thoâng trí quang minh coù baûy yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Trôøi roàng vaây quanh.
3. Ñeán nöôùc Danh Vaên tìm ñoàng töû.
4. Trôøi roàng hieän nôi ô.
5. Ñeán nôi, Thieän Taøi thaáy 10 ngaøn ñoàng töû vaây quanh.
6. Caùc ñoàng töû ñang chôi troø doàn caùt, Thieän Taøi cung kính ñaûnh leã caàu phaùp.
7. Ñoàng töû daïy möôøi phaùp: thö, soá, aán, theá giôùi, xöù sôû (nôi ôû cuûa chuùng sanh), trò beänh, kyõ thuaät, luyeän ñan, noâng nghieäp, thöông ng- hieäp, bieát caên taùnh xuaát theá cuûa chuùng sanh. Phaàn toaùn soá nhö phaåm A-taêng-kyø. Ñaây laø giôùi Ba-la-maät cuûa haïnh nhieâu ích thöù hai. Vò naøy chuyeân naêm sanh baèng möôøi phaùp treân. (Giôùi Ba-la-maät trong naêm vò nhö tröôùc). 17 haøng Kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù naêm yù:
8. Ñöùc thaêng tieán.
9. Coõi nöôùc.
10. Nôi ôû.
11. Teân.
12. Töø taï ra ñi.

Nöõ cö só Cuï Tuùc: troïn veïn möôøi haïnh Ba-la-maät, ban cho taát caû:

thí Ba-la-maät; y phuïc thanh nhaõ: giôùi Ba-la-maät; huûy hoaïi nhan saéc: nhaãn Ba-la-maät; khoâng soáng trong phaùp theá gian: tinh taán Ba-la-maät; lôïi sanh baèng trí bi: thieàn Ba-la-maät; ñaït trí Phaät: trí Ba-la-maät; thöôøng soáng trong sanh töû ñoä sanh, khoâng nghieäp nöõ nhöng hieän thaân nöõ haønh ñaïi bi: phöông tieän Ba-la-maät; ñoä sanh baèng haïnh: nguyeän Ba-la-maät; khoâng sôï sanh töû, luoân thuyeát giaûng giaùo phaùp: löïc Ba-la-maät; tuøy thu- aän trí, ñi khaép moïi nôi, haønh haïnh Phaät: trí Ba-la-maät. Ñoaïn töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán giaûi thoaùt voâ taän phöôùc ñöùc taïng coù 20 yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Tuaàn töï ñi veà phöông nam.
3. Ñeán thaønh Haûi Truï tìm thieän tri thöùc.
4. Moïi ngöôøi chæ nôi ôû cuûa thieän tri thöùc.
5. Ñeán cöûa thaønh, Thieän Taøi chaép tay ñöùng ñôïi.
6. Nhaø cöûa xinh ñeïp.
7. vaøo nhaø, Thieän Taøi thaáy thieän tri thöùc an toïa nôi baûo toøa.
8. Chieâm ngöôõng thaân töôùng thieän tri thöùc.
9. 10 öùc toøa baùu.
10. 10 ngaøn ñoàng nöõ haàu haï.
11. Thieän taøi cung kính thænh phaùp.
12. Thieän tri thöùc daïy phaùp.
13. Teân phaùp: voâ taän phöùc ñöùc taïng.
14. Thöùc aên tuy ít nhöng chuùng sanh trong saùu neûo ñeàu no ñuû.
15. Boà-taùt moät ñôøi thaønh Phaät sau khi duøng thöùc aên naøy thaønh töïu ñaïo boà ñeà.
16. Traêm vaïn A-taêng-kyø ñaïi chuùng vôùi haïnh nghieäp khaùc nhau.
17. Thieän Taøi thaáy voâ soá chuùng sanh töø boán cöûa ñi vaøo.
18. ban ñaàu tuøy theo sôû caàu.
19. Neâu phaùp.
20. Ñöùc thaênh tieán.

10 ngaøn ñoàng nöõ: ñaày ñuû muoân haïnh. Töø boán cöûa ñi vaøo: boán taâm voâ löôïng. Thöùc aên tuy ít nhöng chuùng sanh ñeàu no ñuû: trí phaùp giôùi, haïnh nguyeän roäng lôùn, maät nhieàu ñan xen. Phaùp phöôùc ñöùc taïng: haïnh nguyeän boá thí roäng lôùn. Haïnh thöù ba chuyeân tu nhaãn Ba-la-maät. Taùm haøng töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù boán yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Coõi nöôùc.
3. Teân.
4. Töø taï ra ñi.

Thaønh Ñaïi Höng: tinh taán Ba-la-maät, ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh. Cö só Minh Trí: haïnh thöù boán boá thí caû taøi phaùp. Cö só: soáng trong theá gian taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Ñoaïn töø baây giôø Thieän Taøi ñeán giaûi thoaùt tuøy yù xuaát sanh phöôùc ñöùc taïng coù 10 yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Ñeán thaønh Ñaïi Höng.
3. Mong caàu phaùp.
4. Luoân sieâng naêng caàu hoïc.
5. Gaëp thieän tri thöùc an toïa nôi baûo toøa ôû ngaõ tö ñöôøng.
6. Thieän Taøi thænh phaùp.
7. Tröôûng giaû khen ngôïi Thieän Taøi.
8. Thieän tri thöùc chæ cho Thieän Taøi thaáy ñaïi chuùng ñaõ phaùt taâm boà

ñeà.

1. Tröôûng giaû daïy teân phaùp.
2. Sau khi ñaïi chuùng taäp hôïp, tröôûng giaû giaûng phaùp.

Quaùn saùt hö khoâng... haïnh thöù boán quaùn saùt phaùp khoâng, ñoaïn

tröø phieàn naõo, ñaït taâm voâ thöôïng, thaáy roõ nghieäp quaû cuûa chuùng sanh. Tröôûng giaû daïy: sanh nhaø Nhö Lai, taêng tröôûng phaùp baïch tònh. (Naêm vò tu taäp ñan xen nhö tröôùc). Haïnh naøy chuyeân tu tònh taán Ba-la-maät. (Naêm vò ñoaïn nghieäp chöùng quaû nhö tröôùc). 15, 5 haøng töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù naêm yù:

* 1. Ñöùc thaêng tieán.
	2. Phöôùng höôùng.
	3. Thaønh ( sö töû nhö tröôùc).
	4. Teân tröôûng giaû: Phaùp Baûo Keá.
	5. Tröôûng giaû tu taäp thieàn ñònh töï taïi trong theå duïng cuûa phaùp giôùi, ñaày ñuû phaùp moân cuûa caùc vò.

Ñoaïn töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán giaûi thoaùt voâ löôïng phöôùc ñöùc baûo taïng coù 10 yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Ñeán thaønh sö töû.
3. Tìm tröôûng giaû Baûo Keá.
4. Thænh thuyeát phaùp.
5. Tröôûng giaû daét Thieän Taøi veà choã ôû.
6. Daïy Thieän Taøi quaùn saùt nôi ôû.
7. Thieän Taøi hoûi veà nhaân tu.
8. Tröôûng giaû traû lôøi.
9. Trình baøy ba haïnh.
10. Ñöùc thaêng tieán.

Tìm tröôûng giaû quaùn saùt taâm caûnh nôi ba coõi ñeàu roãng laëng, khoâng ñònh loaïn, khoâng tu chöùng. Gaëp tröôûng giaû ôû trong thaønh: tònh loaïn bình ñaúng, ôû trong sanh töû nhöng khoâng maát theå ñònh. Naém tay Thieän Taøi: tieáp daãn. Daïy Thieän Taøi quaùn nôi ôû: quaùn saùt bieát nhaân tu. Vò naøy chuyeân tu thieàn Ba-la-maät. (Laàu gaùc cung ñieän trang nghieâm ñeàu laø quûa cuûa haïnh tu taäp ñoä sanh nhö tröôùc). Hoài höôùng ba haïnh: nhaäp ñònh tòch duïng voâ ngaïi, ñoaïn tröø nghieäp ngheøo thieáu, luoân ñöôïc gaëp Phaät vaø thieän tri thöùc, ñöôïc nghe chaùnh phaùp. Giaûi thoaùt voâ thöôïng phöôùc ñöùc baûo taïng: ñònh naøy dung nhieáp phöôùc ñöùc bi trí, taát caû phaùp. Taùc giaû noùi keä: “Vöôøn thieàn töï taùnh khoâng taïo taùc, laàu gaùc ñeïp xinh laø trí saùng, moïi vaät trang nghieâm ñeàu töø trí, ban boá taøi phaùp cho chuùng sanh, maëc aùo giôùi theå luoân thanh tònh, tinh taán töø bi laø theå nöõ, thieàn ñònh hieåu roõ phaùp theá gian, ñòa naêm cuõng tu haïnh nghieäp naøy, Baùt-nhaõ tòch tònh taàng thöù saùu, phöông tieän ñoä sanh laø taàng baûy, trí khoâng duïng coâng taàng thöù taùm, taàng chín laø nôi phaùp vöông ôû, troïn veïn quaû Phaät laø taàng 10, tuaàn töï tu taäp caùc phaùp aáy, vieân maõn quaû vò khoâng tröôùc sau, lôïi ích chuùng sanh baèng chaùnh phaùp, y baùo chaùnh baùo ñeàu töø ñoù.

10,5 haøng kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù saùu yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Phöông höôùng.
3. Coõi nöôùc.
4. Nôi ôû.
5. Teân.
6. Töø taï ra ñi.

Nöôùc Ñaèng caên: haïnh thöù saùu ñuû trí Baùt-nhaõ, hieåu roõ caên taùnh chuùng sanh nhö reã caây aên saâu vaøo loøng ñaát. Thaønh Phoå Moân: maét nhìn xa bieát moïi phaùp. Tröôûng giaû Phoå Nhaõn: trí hueä hôn ngöôøi, bieát phaùp theá xuaát theá. Ñoaïn töø baáy giôø ñeán gaëp Phaät vui veû coù taùm yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Ñeán nöôùc Ñaèng caên tìm gaëp thieän tri thöùc.
3. Gaëp thieän tri thöùc ôû ngaõ tö, thænh phaùp.
4. Tröôûng giaû daïy phaùp.
5. Taøi chöõa beänh.
6. Khaû naêng thuyeát phaùp.
7. Cuùng döôøng höông thôm.
8. Ñöùc thaêng tieán.

Cung thaønh nguy nga: trí hueä sieâu vieät khoù ñaït quaû cuûa haïnh thöù

saùu. Ngaõ tö ñöôøng: trí quaùn ba khoâng roäng lôùn khoân löôøng, dung nhieáp trí theá gian vaø xuaát theá gian. Chöõa beänh: ngöôøi ñôøi duøng thuoác chöõa trò thaân beänh. Ngöôøi xuaát theá duøng naêm phaùp quaùn vaø möôøi Ba-la-maät trò beänh phieàn naõo. Daâng cuùng höông thôm: naêm höông. Haïnh thöù saùu thanh tònh thaân ngöõ yù, tòch duïng töï taïi. Veà caùch chöõa beänh: vôùi ngöôøi loaïn töôûng, Boà-taùt daïy ñeám hôi thôû, döøng loaïn töôûng, nhaäp ñònh, hieån trí, ñoä sanh; vôùi ngöôøi tham duïc, Boà-taùt daïy quaùn baát ñònh, vôùi keû ngu si, Boà-taùt daïy quaùn 12 duyeân; vôùi keû chaáp tröôùc, Boà-taùt daïy quaùn phaùp khoâng. Boà-taùt duøng trí hueä phaù tröø nghieäp aùc nôi chuùng sanh. Höông Taân ñeàu ba la: taân ñaàu laø doøng soâng chaûy töø mieäng traâu vaøng ñeán nöôùc Tín ñoä cuûa ao A naäu ñaït. Ba La: ngaïn. Boà-taùt ñuû trí hueä, bieän taøi voâ ngaïi nhö boán doøng soâng chaûy töø ao A naäu. Höông A lö na baït ñeå: höông xích saéc tieân minh, maøu ñoû thuoäc phöông nam (queû ly nhö tröôùc). Boà-taùt duøng ba trí khoâng, boán voâ ngaïi bieän taøi daïy chuùng sanh ñaït giaûi thoaùt. Höông oâ laïc ca chieân ñaøn: oâ laïc ca: teân loaøi raén. Chieân ñaøn: caây höông. Loaøi raén naøy raát ñoäc, luoân bò khí ñoäc thieâu ñoát neân noù quaán quanh caây- höông naøy ñeå thoaùt naïn. Cuõng theá, chuùng sanh nghe hieåu phaùp taâm caûnh roãng laëng, moïi phaùp khoâng taùnh töôùng... thì ñoaïn tröø phieàn naõo thieâu ñoát. Taùm höông chính laø taùm chaùnh ñaïo nhaäp trí Nhö Lai. Phaùp vui veû gaëp Phaät: Boà-taùt khai ngoä chuùng sanh nhaäp trí Phaät, ñaït phaùp laïc. Haïnh thöù saùu chuyeân tu Baùt-nhaõ Ba-la-maät. 9,5 haøng kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù boán yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Thaønh.
3. Vua.
4. Töø taï ra ñi.

Thaønh Ña la traøng minh tònh: haïnh thöù baûy duøng trí xuaát theá vaøo ñôøi ñoä sanh, hieåu roõ caên taùnh, tuøy thuaän lôïi ích. Vua Voâ yeåm tuùc: luoân taïo lôïi ích cho chuùng sanh. Ñoaïn töø baáy giôø ñeán giaûi thoaùt nhö huyeãn coù 14 yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Ñeán thaønh Ña la traøng.
3. Hoûi nôi ôû cuûa vua.
4. Moïi ngöôøi chæ choå ôû.
5. Ñeán nôi, Thieän Taøi thaáy vua an toïa nôi baûo toøa.
6. Cung ñieän laø baèng baûy baùu.
7. Vua chòu hình phaït.
8. Thieän Taøi nghi ngôø.
9. Trong hö khoâng phaùt tieáng ñoaïn nghi.
10. Thieän Taøi tröø nghi, ñaûnh leã thænh phaùp.
11. Vua daét Thieän Taøi vaøo cung.
12. Vua daïy phaùp, giaûi thích vieäc chòu hình phaït khoå ñau laø ñeå ñoä chuùng sanh, ñeå chuùng sanh phaùp taâm boà ñeà.
13. Vua noùi roõ haïnh töø bi roäng lôùn cuûa mình.
14. Ñöùc thaêng tieán.

A-na-la-vöông: voâ yeåm tuùc, haïnh ñoä keû aùc, töï hoùa thieän laøm aùc, chòu ñau khoå ñeå chuùng sanh boû aùc, chuùng sanh thaät tu thì chaùn ngaùn sanh töû, thaønh töïu ñaïo boà ñeà. Vò naøy chuyeân tu phöông tieän Ba-la-maät. 8,5 haøng kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù boán yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Nôi ôû.
3. Teân.
4. Ñaûnh leã ra ñi.

Thaønh Dieäu Quang: ñaày ñuû trí caên baûn vaø tri sai bieät. Ñoaïn töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán ñònh tuøy thuaän theá gian coù 15 yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Ñi veà nöôùc aáy.
3. Ñeán thaønh Dieäu Quang.
4. Hoûi nôi ôû cuûa thieän tri thöùc.
5. Thieän Taøi vui möøng khi bieát ñöôïc thieän tri thöùc ôû thaønh naøy.
6. Thaønh Dieäu quang nguy nga traùng leä.
7. Caûnh ñeïp, ngöôøi haàu trong thaønh.
8. Ñeán cung cuûa vua Dieäu quang.
9. Y baùo chaùnh baùo trang nghieâm cuûa vua.
10. Thieän Taøi cuùi laïy.
11. Thænh phaùp.
12. Haïnh cuûa thieän tri thöùc.
13. Tuøy taâm, chuùng sanh thaáy Dieäu quang ñeïp xaáu khaùc nhau.
14. Vua nhaäp ñònh (saùu töôùng chaán ñoäng, tôùi ngöôøi cung kính).
15. Ñöùc thaêng tieán.

Ñi veà phöông nam ñeán thaønh Dieäu Quang: quaùn saùt caùc phaùp taêng tröôûng trí bi, trí bi töï taïi, ñaït haïnh khoâng duïng coâng. Moïi ngöôøi chæ thaønh Dieäu quang: Thieän Taøi ñaït trí bi töï taïi. Thieän Taøi vui möøng: nhaäp phaùp laïc. Thieän Taøi suy xeùt möôøi phaùp vaøo thaønh Dieäu quang: töø bi khoâng duïng coâng cuûa haïnh thöù baûy hoøa nhaäp trí khoâng duïng coâng cuûa haïnh thöù taùm. Laàu gaùc trang nghieâm ñeàu laø quaû cuûa haïnh ñoä sanh

baèng baûy phaùp boà ñeà vaø möôøi Ba-la-maät. Vua an toïa nôi baûo toøa ôû ngaõ tö ñöôøng trong thaønh: Boán taâm roäng lôùn vaø boán nhieáp phaùp. (YÙ nghóa caùc töôùng toát trang nghieâm, y baùo chaùnh baùo cuûa vua nhö tröôùc). Thieän Taøi cuùi laïy: bi trí cuûa haïnh naøy dung nhieáp haïnh cuûa naêm vò. Vò thöù taùm ñang trong naêm vò ñeàu laø ngöôøi vieân maõn haïnh nguyeän, tieán tu haïnh Nhö Lai. Vua nhaäp ñònh: haïnh töø bi taïo lôïi ích cho chuùng sanh ñeå keû haäu hoïc noi theo. Vì theå taùnh cuûa trí khoâng nöông töïa, ôû Phaät vaø chuùng sanh ñeàu nhö nhau. Ñoù laø nôi quay veà nöông töïa cuûa taát caû moïi loaøi. Nhö vua anh minh thì trôøi thaàn phuïc tuøng, roàng laân hieän ñieàm laønh. Cuõng theá, trí bi caên baûn laø theå taùnh cuûa moïi loaøi. Coû caây soâng nuùi ñeàu höôùng veà nhaø vua: trí bi hoøa hôïp. Vì chaïy theo voïng tình neân chuùng sanh khoâng dung hôïp ñöôïc. Nhö caûnh giôùi Lieân hoa taïng ñuû voâ soá coõi nöôùc, vöôït treân voïng tình, baäc Thaùnh duøng trí chuyeån voïng tình, chuùng sanh ñeàu nöông töïa. 10 ngaøn roàng: trí ñi khaép moïi nôi, haønh töø bi nhö roàng tuoân möa. Caùc vua coõi Tha hoùa töï taïi... laø haïnh töø bi. 4,5 haøng töø ñaûnh leã... söï ñoä sanh nhieàu ít, ñöùc thaêng tieán. Haïnh thöù taùm chuyeân tu nguyeän Ba- la-maät. (Naêm vò tu taäp nhö tröôùc). 16 haøng Kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù naêm yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Phöông höôùng.
3. Nôi ôû.
4. Teân.
5. Töø taï ra ñi.

Vöông ñoä: nôi ôû cuûa haïnh Phaùp vöông thöù chín. (Trong naêm vò, vò thöù chín ñeàu coù taøi thuyeát phaùp) Öu-baø-di: (Nöõ cö só) ngöôøi nöõ töø 20 tuoåi trôû leân khoâng cöôùi choàng, tu ñöùc thoaùt tuïc, khoâng ñaém nhieãm theá gian. Baát Ñoäng: nöõ cu só naøy traûi qua voâ soá kieáp sanh trong coõi Dieâm phuø nhöng taâm khoâng bò tham saân... naêm duïc khuynh ñoäng. Ñoaïn töø baáy giôø ñeán vui veû coù 17 yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Quyeán luyeán thieän tri thöùc.
3. Luùc ñoù, ñöùc Phaät sai chö thieân khuyeân Thieän Taøi ñi veà thaønh An truï.
4. Xuaát ñònh, Thieän Taøi ñeán thaønh An truï.
5. Tìm nöõ cö só Baát Ñoäng.
6. Moïi ngöôøi noùi raèng: nöõ cö só soáng chung vôùi cha meï.
7. Thieän Taøi ñeán nôi thaáy roõ y baùo cuûa cö só.
8. Nhôø aùnh saùng chieáu ñeán thaân, Thieän Taøi ñaït 500 tam muoäi.
9. Thieän Taøi quan saùt chaùnh baùo cuûa thieän tri thöùc.
10. Thieän Taøi noùi keä khen ngôïi, thænh thuyeát phaùp.
11. Thieän tri thöùc thuyeát phaùp.
12. Thieän Taøi hoûi veà caûnh giôùi cuûa ñònh.
13. Nguyeân nhaân ñaït ñònh.
14. Ñöùc Phaät ôû trong hö khoâng thuyeát giaûng giaùo phaùp.
15. Traûi qua voâ soá kieáp, nöõ cö só ñaõ ôû coõi Dieâm phuø naøy tu taäp haïnh xuaát theá vaø kyõ xaûo theá gian.
16. Nöõ cö só hoûi Thieän Taøi veà söï thaáy bieát haïnh tu taäp khoâng moûi meät cuûa Boà-taùt.
17. Ñöùc thaêng tieán.

Vì sao Thieän Taøi quyeán luyeán Thieän tri thöùc? Töø trí tu bi troïn veïn möôøi löïc cuûa Nhö Lai.Vì sao Thieän tri thöùc naøy laø ngöôøi nöõ? Vò Naøy töø trí khoâng duïng coâng tu taäp haïnh töø bi, ñoä thoùat taát caû chuùng sanh. Vua Ñieän Thoï: trí phaù tröø meâ hoaëc nhanh nhö aùnh chôùp. Töø haïnh thöù saùu ñeán haïnh thöù baûy nöông bi tu trí. Töø haïnh thöù taùm trôû veà sau duøng trí tu bi. Haïnh thöù chín, töø trí haønh bi khoâng taäp nhieãm soáng vôùi cha meï: phöông tieän Ba-la-maät laø cha, trí Ba-la-maät laø meï, nuoâi lôùn taâm bi: nöõ. Giaûi thoaùt taïng trí hueä khoù khuaát phuïc: trí haïnh ñieàu phuïc taø luaän, ñaït möôøi löïc cuûa vò phaùp vöông. Ta töøng nghe phaùp caàu hoïc trí löïc bieän taøi cuûa Phaät: haïnh nhu hoøa thanh tònh khieâm nhöôøng. Nôi ôû trang nghieâm: aùnh saùng giaùo phaùp cuûa haïnh thöù chín. AÙnh saùng chieáu ñeán thaân, Thieän Taøi ñaït 500 tam muoäi, hieåu töôùng caùc phaùp voán thanh tònh saùng suoát, hieåu roõ trí khoâng nöông töïa, kkhoâng thuoäc coù khoâng, taùnh voán tònh tònh, ñònh naøy khoâng ñaém nhieãm theá gian. Ñònh Phoå Nhaõn xaû ñaéc: maét trí khoâng nöông töïa: xaû; hieåu bieát moïi phaùp: ñaéc. Ñònh Nhö Lai taïng: trong trí hueä ñoù ñuû voâ soá coâng ñöùc. 500 laø haïnh cuûa naêm vò. Thieän Taøi nhaäp ñònh naøy nhö baûy ngaøy ôû trong thai: ngöôøi ñaït vò naøy, duøng trí dung hôïp töø bi nhu hoøa. Chuùng sanh thaáy ñoàng nöõ laø ñoaïn tröø taâm ñaém nhieãm vaø phieàn naõo: töôùng phöôùc ñöùc nhaân töø ñoan chaùnh, khoâng ñaém nhieãm, trôøi ngöôøi thaáy ñöôïc ñoaïn tröø hoaëc nghieäp. Ñònh baát khoâng luaân: tu hoïc caùc phaùp theá, xuaát theá. Ñònh thaäp löïc trí luaân: vieân maõn trí sai bieät cuûa Phaät. Ñònh Phaät chuûng voâ taän taïng: trí hoùa ñoä roäng lôùn. Ba ñònh naøy laø töôùng chung, caùc ñònh khaùc laø töôùng rieâng. Nghóa laø moät nhieàu dung nhieáp, ñan xen nhö löôùi Ñeá Thích. Haïnh thöù chín chuyeân tu löïc Ba-la-maät; 15,5 haøng kinh töø nhö caùc Boà-taùt ñeán töø taï ra ñi coù boán yù:

1. Ñöùc thaêng tieán.
2. Nôi ôû.
3. Teân.
4. Ñaûnh leã ra ñi.

Thaønh voâ löôïng ñoâ taùt la: ñoâ: vui veû, taùt la: xuaát sanh. Thaønh naøy coù voâ soá vieäc laøm cho moïi ngöôøi vui veû. Haïnh naøy hieän thaân soáng trong theá gian ñem lôïi ích ban vui cho chuùng sanh. Ngoaïi ñaïo xuaát gia teân Bieán Haønh: ñuû trí Phaät: xuaát gia. Vì ñoä ngoaïi ñaïo neân thò hieän xuaát gia trong ngoïai ñaïo. Vì lôïi ích taát caû chuùng sanh neân thò hieän haïnh nguyeän nhö chuùng sanh: Bieán Haønh. Haønh haïnh khoâng ñaém nhieãm: xuaát gia. Haïnh Boà-taùt hoùa ñoä chuùng sanh taø kieán: ngoïai ñaïo. Ñoaïn töø baáy giôø Thieän Taøi ñeán haïnh Boà-taùt coù naêm yù:

1. Suy xeùt phaùp tieán tu.
2. Tìm thieän tri thöùc.
3. Thaáy thieän tri thöùc ñang thieàn haønh treân ñænh nuùi.
4. Ñeán nôi, thænh thuyeát phaùp.
5. Thieä tri thöùc daïy phaùp.

Haïnh Boà-taùt hoùa ñoä laø ñaïo: Thoâng thöôøng nhöõng ngöôøi tieán tu nhöng chöa ñaït lyù trí dieäu haïnh cuûa phaùp giôùi nhöùt thöøa, chöa ñaït söï töï taïi dung hôïp moät nhieàu, gioáng khaùc, nhö hình töôïng hieän trong löôùi Ñeá Thích, ñeàu laø ngoaïi ñaïo taø kieán. Boà-taùt thò hieän haïnh ñoä thoaùt Thaùnh phaøm: ngoaïi ñaïo Bieán Haïnh, laøm taát caû moïi vieäc ñeå ñem laïi lôïi ích cho chuùng sanh khoâng phaân bieät ñuùng sai, tuøy thuaän ñoä sanh trong moïi luùc moïi nôi nhöng khoâng ñeán ñi qua laïi caâu: “Ta ñaõ thaønh töïu ñònh phoå quaùn theá gian, thaàn löïc khoâng taïo taùc, khoâng nöông töïa, Baùt-nhaõ Ba- la-maät, hieän voâ soá thaân ñoä thoaùt taát caû chuùng sanh nhöng chuùng sanh khoâng hoà bieát ta laø ai”. Trí Ba-la-maät cuûa haïnh chôn thaët. Möôøi haïnh laø haïnh Phoå Hieàn (naêm vò tu taäp nhö tröôùc).

■