**Phaåm 36: KHIEÅN DÒ ÑAÏO SÓ**

Baáy giôø coù ngöôøi ngoaïi ñaïo ñeán choã Ñöùc Phaät, muoán caät vaán, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân lieàn nghó: “Hoâm nay boïn ngoaïi ñaïo muoán ñeán phæ baùng Phaät, muoán phaù huûy Baùt- nhaõ ba-la-maät, ta haõy tuïng nieäm Baùt-nhaõ ba-la-maät ñaõ ñöôïc nghe töø Phaät.” Thích Ñeà- hoaøn Nhaân lieàn ñoïc tuïng Baùt-nhaõ ba-la-maät. Boïn ñaïo só ngoaïi ñaïo muoán huûy hoaïi Baùt- nhaõ ba-la-maät ñang ôû xa lieàn nhieãu Phaät moät voøng roài quay ñi.

Khi aáy Xaù-lôïi-phaát suy nghó: “Taïi sao boïn ñaïo só ngoaïi ñaïo ôû ñaèng xa nhieãu Phaät moät voøng roài quay ñi?”

Bieát taâm nieäm cuûa Xaù-lôïi-phaát, Ñöùc Phaät baûo:

–Thích Ñeà-hoaøn Nhaân tuïng Baùt-nhaõ ba-la-maät coù coâng duïng nhö vaäy neân boïn ngoaïi ñaïo kia ôû xa nhieãu Phaät moät voøng roài quay veà.

Phaät daïy:

–Vì boïn ngoaïi ñaïo kia ñeán gaëp Phaät maø khoâng coù moät chuùt thieän yù naøo chæ ñem taâm nhoû moïn ñeå tìm choã hay dôû cuûa Phaät maø thoâi.

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Khi ngöôøi ñoïc tuïng Baùt-nhaõ ba-la-maät; neáu trôøi, ngöôøi, Sa-moân, Baø-la-moân, ngoaïi ñaïo trong theá gian ñem taâm nhoû moïn ñeå tìm choã hay dôû cuûa ngöôøi aáy thì hoï khoâng theå tìm ñöôïc.

Vì trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi naøy, caùc vò Thieân töû, Töù Thieân vöông cho ñeán Thieân töû ôû coõi Saéc cöùu caùnh; caùc ñeä töû, caùc Boà-taùt ñeàu thoï trì Baùt-nhaõ ba-la-maät. Vì sao? Vì hoï ñeàu töø Baùt-nhaõ ba-la-maät sinh ra.

Laïi nöõa, Xaù-lôïi-phaát! Haèng haø sa soá theá giôùi ôû phöông Ñoâng, chuùng ñeä töû, chö Nhö Lai, Bích-chi-phaät, Boà-taùt, Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn ñeàu thoï trì Baùt-nhaõ ba-la-maät. Vì hoï ñeàu ôû trong Baùt-nhaõ ba-la-maät sinh ra.

Khi aáy, ma Ba-tuaàn suy nghó: “Baáy giôø, Phaät ñang cuøng boán chuùng ñeä töû vaø caùc Thieân töû ôû coõi Duïc giôùi, Saéc giôùi hoäi hoïp; trong hoäi chuùng aáy ñeàu thoï trì Baùt-nhaõ ba- la-maät, chaéc seõ thaønh Chaùnh ñaúng giaùc. Vaäy ta neân ñeán ñoù caét ngang ñaïo lyù cuûa hoï.”

Nghó vaäy roài, Ma vöông lieàn hoùa boán loaïi binh ñi ñeán choã Phaät.

Thích Ñeà-hoaøn Nhaân suy nghó: “Ngaøy nay ma daãn boán loaïi binh muoán ñeán choã Phaät. Boán loaïi binh oai huøng do ma hoùa ra tinh thoâng saéc saûo, binh lính cuûa vua Bình-sa khoâng coù ñöôïc nhu vaäy; binh lính vua nöôùc Xaù-veä, doøng hoï Thích, caùc tröôûng giaû Tyø-da- lôïi cuõng khoâng coù ñöôïc. Nhö vaäy ma ñaõ hoùa hieän boán loaïi binh aáy laø ma Ba-tuaàn, ngaøy ñeâm thöôøng tìm choã dôû cuûa Phaät, laøm roái loaïn taâm chuùng sinh. Baây giôø ta neân im laëng ñoïc tuïng Baùt-nhaõ ba-la-maät.”

Thích Ñeà-hoaøn Nhaân ñònh taâm roài chaäm raõi ñoïc Baùt-nhaõ ba-la-maät. Ma Ba-tuaàn cuõng daàn daàn boû ñi. Khi aáy, caùc Thieân töû Töù Thieân vöông vaø Thieân töû coõi Saéc cöùu caùnh tung hoa trôøi ôû giöõa hö khoâng ñeå cuùng döôøng Phaät vaø cuøng nhau khen ngôïi. Caàu mong cho Baùt-nhaõ ba-la-maät toàn taïi laâu daøi ôû Dieâm-phuø-ñeà ñeå ngöôøi Dieâm-phuø-ñeà thöôøng ñöôïc tuïng Baùt-nhaõ ba-la-maät. Baùt-nhaõ ba-la-maät toàn taïi laâu daøi cuõng nhö Phaät coøn taïi theá chöa nhaäp dieät. Phaät coøn taïi theá giaùo phaùp ñöôïc toàn taïi. Giaùo phaùp toàn taïi, Tyø-kheo Taêng coù maët trong theá gian. Khi aáy Tam baûo nhaát ñònh khoâng bò dieät. Baùt-nhaõ ba-la-maät cuõng seõ toàn taïi trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi; möôøi phöông haèng haø sa theá giôùi cuõng seõ nhö vaäy. Baùt-nhaõ ba-la-maät laø muoân haïnh toái thöôïng cuûa Ñaïi Boà-taùt.

Thieän nam, thieän nöõ thoï trì Baùt-nhaõ ba-la-maät, bieân cheùp kinh aáy tuøy theo phöông

dieän, nôi choán ñaùng toân quyù nhaát maø soi saùng, neân bieát choã ñoù khoâng coøn toái taêm. Trong taát caû moïi nôi, choã ñoù laø hôn heát.

Phaät baûo Thích Ñeà-hoaøn Nhaân:

–Naøy Caâu-döïc! Neân bieát ñoù laø nôi ñaùng toân quyù nhaát trong moïi nôi.

Laïi nöõa, naøy Caâu-döïc! Khoâng chæ ôû trong coõi ngöôøi, Baùt-nhaõ ba-la-maät laø choã toân quyù, maø ôû treân coõi trôøi cuõng laïi laø choã toân quyù.

Khi aáy, caùc Thieân töû raûi hoa trôøi cuùng döôøng Phaät roài cuøng nhau khen ngôïi.

–Thieän nam, thieän nöõ naøo thoï trì, ñoïc tuïng Baùt-nhaõ ba-la-maät thì Ma vaø Thieân ma nhaát dònh khoâng tìm ñöôïc choã sô hôû cuûa hoï. Ñöùc Theá Toân cuûa chuùng ta cuõng seõ uûng hoä ngöôøi aáy. Vì sao? Vì chuùng ta thaáy thieän nam, thieän nöõ aáy nhö chieâm ngöôõng Ñöùc Theá Toân vaäy.

Thích Ñeà-hoaøn Nhaân baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Thieän nam, thieän nöõ voán ñaõ laøm voâ löôïng vieäc laønh, ñoïc tuïng, thoï trì Baùt-nhaõ ba-la-maät laø do ñoái vôùi ñôøi quaù khöù, caùc Ñöùc Phaät, ngöôøi aáy ñaõ laøm voâ löôïng coâng ñöùc, gaàn guõi Thieän tri thöùc maø ñaït ñöôïc nhö vaäy. Cho neân muoán ñaït trí Nhaát thieát caàn phaûi hoïc Baùt-nhaõ ba-la-maät, muoán ñaït Baùt-nhaõ ba-la-maät cuõng caàn phaûi hoïc trí Nhaát thieát. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät töùc laø trí Nhaát thieát, trí Nhaát thieát töùc laø Baùt-nhaõ ba-la- maät, gioáng nhau khoâng sai khoâng khaùc.

Phaät baûo Thích Ñeà-hoaøn Nhaân:

–Naøy Caâu-döïc! Trí Nhaát thieát, chö Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Chaùnh Ñaúng Giaùc ñeàu töø Baùt-nhaõ ba-la-maät sinh ra. Vì sao? Naøy Caâu-döïc! Trí Nhaát thieát, Baùt-nhaõ ba-la-maät laø moät phaùp chöù khoâng phaûi hai.

