PHAÄT NOÙI KINH ÑAÏI THÖØA BÍ MAÄT CHAÚNG NGHÓ BAØN CUÛA NHÖ LAI

**QUYEÅN 3**

**Phaåm 2: MAÄT NGÖÕ CUÛA BOÀ-TAÙT**

Ñaïi bí maät chuû Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Thuû laïi baûo Ñaïi Boà-taùt Tòch Tueä:

–Naøy thieän nam! Sao goïi laø ngöõ nghieäp thanh tònh trong maät ngöõ cuûa Boà-taùt?

Tòch Tueä neân bieát! Nôi naøo Boà-taùt sinh ra thì nôi aáy chính laø baûn sinh cuûa Boà-taùt. Tuøy theo baûn sinh cuûa Boà-taùt töùc laø theå nhaäp vaøo aâm thanh cuûa Boà-taùt. Taát caû nhöõng aâm thanh ngoân ngöõ cuûa höõu tình, caùc lôøi noùi, ngoân töø dieãn ñaït ñeå hieåu, noùi chung laø taát caû nhöõng lôøi noùi veà moïi söï töôùng qua laïi, quaùn saùt kyõ veà khoå vui... ñeàu coù trong aâm thanh cuûa Boà-taùt. Tuy vaäy, nhöng Boà-taùt vaãn khoâng chöôùng ngaïi, khoâng chaáp tröôùc vaøo tri kieán, taát caû ñeàu tuøy chuyeån. Cho ñeán nhöõng aâm thanh vi teá nhö tieáng cuûa muoãi, truøng, ruoài, böôùm, Boà-taùt ñeàu coù theå hieåu roõ vaø neâu ra ñöôïc, khieán cho caùc höõu tình nghe ñöôïc aâm thanh cuûa Boà-taùt thaân taâm ñöôïc khinh an. Tuøy theo nhöõng gì ñaõ nghe maø neâu roõ ra, ñeàu laø töø mieäng Boà-taùt noùi ra, trong ñoù noùi keä raèng:

*Tuøy caùc höõu tình voâ cuøng taän Chuûng loaïi ñoù cuõng nhieàu voâ keå Duø trong traêm kieáp noùi khoâng heát Chaúng nghó baøn naøy sao theå noùi Ta duøng thí duï nhö nghóa noùi*

*Noùi phaùp Boà-taùt cuõng khoâng maát Khoâng taêng, khoâng giaûm nhö hö khoâng Khôûi taâm roäng lôùn maø khai dieãn.*

Laïi nöõa, naøy Boà-taùt Tòch Tueä! ÔÛ choã Phaïm vöông aáy, coù taát caû loaïi aâm thanh nhö loaïi aâm thanh cuûa Ñeá Thích, loaïi aâm thanh cuûa Thieân vöông Hoä theá, loaïi aâm thanh cuûa caùc haøng Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laàu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la- giaø..., cho ñeán moïi loaïi aâm thanh cuûa taát caû höõu tình. Boà-taùt ñeàu duøng aâm thanh tuøy theo ñoái töôïng maø hoøa nhaäp. Laïi noùi keä raèng:

*Phaïm aâm Boà-taùt hoan hyû noùi*

*Sieâu vieät hôn caû tieáng Phaïm vöông Lôøi noùi töông öùng haønh Töø, Bi*

*Hyû, Xaû boán phaùp ñeàu hoøa hôïp Ñeá Thích ca vònh tieáng vöøa yù AÂm thanh Boà-taùt laïi bao truøm Tuøy choã phaùt tieáng ca vi dieäu*

*Caàn neân phaân bieät caùc phaùp nghóa. Chuùng Khaån-na-la tieáng vi dieäu Tieáng cuûa Boà-taùt vöôït hôn caû*

*Löûa tham thieâu ñoát khieán döùt tröø*

*Theo lôøi ñaõ noùi sinh vui thích. Tieáng vöøa yù cuûa trôøi coõi Duïc Chö Thieân ca vònh tieáng ñeàu khaùc Phaùp nghóa tuøy thuaän nhö lyù noùi Khieán cho taát caû sinh hoan hyû Caùc höõu tình tham, saân, si, maïn*

*Laïi theâm kieâu ngaïo, doái, nghi hoaëc Nghe tieáng nhö nghóa cuûa Boà-taùt Thaûy ñeàu chaám döùt tham, saân, si Taát caû caùc chuùng trôøi coõi Saéc*

*Nghe tieáng cuûa Baäc Thöôïng Nhaân roài Taát caû ñeàu sinh taâm hoan hyû*

*Nguyeän caàu Boà-ñeà sinh ñöôøng thieän. Caùc tieáng aâm nhaïc cuûa caùc loaøi*

*Ma-haàu, Caøn-thaùt-baø vaø Roàng Nghe lôøi cuûa Baäc Coâng Ñöùc Haûi Taát caû ai naáy raát möøng vui.*

*AÂm thanh vang khaép caû moïi nôi Ngöôøi ôû trong coõi Dieâm-phuø-ñeà Nghe tieáng vi dieäu cuûa Boà-taùt Nghe roài taát caû ñöôïc giaûi thoaùt Ñòa cö, Khoâng cö, caùc coõi trôøi AÂm thanh Boà-taùt ñeàu hoøa nhaäp*

*Tuøy theo chuûng loaïi tieáng hoøa nhaäp Tuyeân noùi chaân thaät quyeát ñònh phaùp Ca-laêng-taàn-giaø, caâu-chæ-la*

*Ngoãng, nhaïn, anh vuõ vaø thu loä Khoång töôùc, coäng maïng, caâu-na-la Chim caùt töôøng vaø loaøi uyeân öông Sö töû, hoå, baùo, beo, höôu, nai*

*Voi, ngöïa, teâ, traâu, meøo, choù, heo Caùc loaøi thuù chaïy vaø chim bay AÂm thanh hoøa nhaäp ñeàu hoan hyû. Taát caû höõu tình loaïi boán chaân*

*Hai chaân, nhieàu chaân vaø khoâng chaân AÂm thanh Boà-taùt ñeàu hoøa nhaäp Caûnh tænh khieán chuùng sinh meán, sôï. Höõu tình trong ba ngaøn theá giôùi*

*Baäc thöôïng, trung, haï ñeàu sai khaùc Tam ñoà vaø haøng trôøi, ngöôøi kia AÂm thanh Boà-taùt ñeàu hoøa nhaäp.*

*Tuy theá Boà-taùt khoâng phaân bieät*

*Khoâng chaáp, khoâng buoäc, khoâng tö töôûng Taâm truï thieàn ñònh, khoâng taùn loaïn*

*Tuøy theo thích öùng hieän caùc töôùng*

*Thanh tònh nguyeän caàu cuûa höõu tình AÂm thanh dieãn roõ traêm ngaøn coõi Quaù haèng haø sa soá cuõng vaäy*

*Taâm aáy khoâng trì, khoâng tìm hieåu. Quaân ma trong ba ngaøn theá giôùi Ñeàu nghe tieáng lôùn cuûa Boà-taùt Nghe roài kinh sôï voäi quy taâm Chaép tay cung kính xin ñaûnh leã.*

*Caùc höõu tình thöôøng hay tranh luaän Taâm taêng thöôïng maïn khoâng quy tín Nghe gioïng thanh tònh cuûa Boà-taùt Chaép tay cung kính xin ñaûnh leã.*

*Ñieác, ngoïng coäng theâm nhöõng keû caâm Caø laêm phaù hoaïi caùc höõu tình*

*Do nhôø tieáng hay cuûa Boà-taùt Khi ñaõ nghe roài lieàn noùi ñöôïc.*

*Phieàn naõo thieâu ñoát theâm böùc baùch Taïo toäi, gaây aùc caøng chaát choàng Nhôø nghe tieáng thanh tònh Boà-taùt Taâm ñöôïc maùt meû döùt caùc aùc.*

*Höõu tình neáu nghe tieáng voâ thöôøng Töùc ñöôïc nghe tieáng Phaät, Phaùp, Taêng Phaùp Thí, Nhaãn, Giôùi cuõng nhö vaäy Tinh taán, Ñònh, Tueä thaûy ñeàu nghe*

*Taát caû coâng ñöùc nhö bieån aáy*

*Trong voâ löôïng kieáp noùi khoâng cuøng AÂm thanh voâ bieân, trí voâ bieân*

*Ñeàu truï tieáng Phaät khoâng ñoaïn maát.*

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! Neân bieát trong aâm thanh, ngoân ngöõ cuûa Ñaïi Boà-taùt khoâng coù lôøi ñaém tröôùc, khoâng coù lôøi döõ tôïn hung aùc, khoâng coù lôøi si loaïn, khoâng coù lôøi nhieãm oâ, khoâng coù lôøi buoäc môû, khoâng coù lôøi cao thaáp, khoâng coù lôøi thoâ loã, khoâng coù lôøi aùc ngang traùi, khoâng coù lôøi khieám laäu, khoâng coù lôøi öông ngaïch cöùng coõi, khoâng coù lôøi traùi thuaän, khoâng coù lôøi thoaùi thaát, khoâng coù lôøi noùi theo aùc, khoâng coù lôøi noùi traùi nghòch nhau, khoâng coù lôøi noùi tuøy nhieãm, khoâng coù lôøi noùi baát ñònh, khoâng coù lôøi noùi thoâ thaùo, khoâng coù lôøi noùi coáng cao, khoâng coù lôøi noùi giaän döõ, khoâng coù lôøi noùi chaúng hôïp thôøi, khoâng coù lôøi noùi taïp duïc, khoâng coù lôøi noùi hyû aùi tuøy theo hoaøn caûnh, khoâng coù nhöõng lôøi noùi quyeán luyeán, khoâng coù lôøi noùi daøi doøng, khoâng coù lôøi noùi quaù nhanh, khoâng coù lôøi noùi phaù hoaïi caùc caên, khoâng coù lôøi noùi hoaïi aâm thanh, khoâng coù lôøi noùi phaù hoaïi taâm, khoâng coù lôøi noùi taø vaïy quanh co, khoâng coù lôøi noùi yeáu heøn, khoâng coù lôøi noùi uùp môû, khoâng coù lôøi noùi suy thoaùi, khoâng coù lôøi noùi trôû maët laät löng, khoâng coù lôøi noùi thaâm hieåm, khoâng coù lôøi noùi khoâng xuaát ly, khoâng coù lôøi noùi khoâng thöông xoùt, khoâng coù lôøi noùi phaù hoaïi ngöôøi khaùc, khoâng coù lôøi noùi laøm ly giaùn giöõa mình vaø ngöôøi, khoâng coù lôøi noùi noùi ra noùi vaøo, khoâng coù lôøi noùi chaáp thuû, khoâng coù lôøi noùi khoâng thanh tònh, khoâng coù lôøi noùi khoâng nhö lyù, khoâng coù lôøi noùi baát nhaãn, khoâng coù lôøi noùi taïp loaïn, khoâng coù lôøi noùi vu khoáng huûy baùng, khoâng coù lôøi noùi phi phaùp, khoâng coù lôøi noùi cao ngaïo ñaéc

thaéng, khoâng coù lôøi noùi thaáp heøn, khoâng coù lôøi noùi quaù thôøi, khoâng coù lôøi noùi loãi laàm sai traùi, khoâng coù lôøi noùi hö doái, khoâng coù lôøi noùi taø vaïy, khoâng coù lôøi noùi mong caàu lôïi döôõng, khoâng coù lôøi noùi khoâng quy nhieáp, khoâng coù lôøi noùi ngu si nghi ngôø, khoâng coù lôøi noùi khoâng khaû aùi, khoâng coù lôøi noùi khoe khoang, khoâng coù lôøi noùi khinh maïn, khoâng coù lôøi noùi töï cho mình laø cao cöôøng, khoâng coù lôøi noùi laøm cho ngöôøi khaùc phaûi chia lìa, khoâng coù lôøi noùi töï khen coâng naêng cuûa mình, khoâng coù lôøi noùi phaù coâng naêng ngöôøi khaùc, khoâng coù lôøi noùi cheâ traùch, khoâng coù lôøi noùi cheøn eùp ngöôøi khaùc, khoâng coù lôøi noùi khoâng phaûi vieäc laøm, khoâng coù lôøi noùi traùi vôùi vieäc laøm, khoâng coù lôøi noùi phaù hoaïi bí maät, khoâng coù lôøi noùi khoâng phoøng hoä, khoâng coù lôøi noùi khinh maïn ngöôøi trí, khoâng coù lôøi noùi huûy baùng Hieàn thaùnh, khoâng coù lôøi noùi trau chuoác cho hay, khoâng coù lôøi noùi taâng boác, khoâng coù lôøi noùi neâu leân loãi laàm cuûa ngöôøi khaùc, khoâng coù lôøi noùi nhö teân baén, khoâng coù lôøi noùi baøn veà caùi quaáy cuûa ngöôøi khaùc, khoâng coù lôøi noùi khoâng cöùu giuùp, khoâng coù noùi ra nhöõng lôøi noùi taêng thöôïng maïn, khoâng coù lôøi noùi toäi nghieäp, khoâng coù lôøi noùi khoâng nhieâu ích.

Tòch Tueä neân bieát! Lôøi noùi maø Boà-taùt noùi ra ñeàu laø Thaàn thoâng trí löïc töø nôi quaû

baùo phöôùc haïnh maø thaønh, haït gioáng thieän phaùt trieån lieân tuïc khoâng coù giaùn ñoaïn. Heã coù noùi ra thaûy ñeàu thaønh töïu. Coù luùc Boà-taùt ñi ñöùng, naèm, ngoài döôùi goác caây, neáu coù ngöôøi ñeán choã cuûa Boà-taùt hoûi:

–Ngaøi coù bieát caây naøy coù bao nhieâu laù khoâng?

Luùc ñoù Boà-taùt khoâng nhìn caây aáy, cuõng khoâng ñeám laù aáy, lieàn ñaùp:

–Caây naøy coù soá laù.

Y nhö lôøi Boà-taùt noùi, soá laù cuûa caây aáy khoâng coù taêng giaûm. Laïi coù ngöôøi hoûi Boà-

taùt:

–Soâng Khaéc-giaø coù bao nhieâu caùt? Laø traêm ö? Laø ngaøn ö? Laø traêm ngaøn ö? Laø öùc

ö? Laø traêm öùc ö? Laø trieäu ö? Laø traêm trieäu ö? Laø traêm traêm öùc ö? Laø traêm traêm trieäu ö? Laø voâ löôïng ö? Laø a-taêng-kyø ö? Laø hôn a-taêng-kyø ö? Laø quaù hôn a-taêng-kyø ö? Laø khoâng theå ñeám ö?

Luùc ñoù Boà-taùt khoâng nhìn soâng aáy, khoâng ñeám soá caùt aáy lieàn ñaùp:

–Con soâng naøy coù voâ löôïng caùt.

Y nhö lôøi Boà-taùt noùi, soá caùt soâng naøy khoâng taêng khoâng giaûm, cuõng ñoàng vôùi soá maø trí Nhö Lai ñaõ bieát. Lôøi cuûa Boà-taùt noùi ra nhö thaät khoâng hö voïng, khoâng döïa vaøo caùc haøng Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laàu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la- giaø v.v... vaø Thanh vaên, Duyeân giaùc ñeå chöùng bieát, maø chæ coù Phaät Nhö Lai môùi coù theå chöùng bieát. Naøy Tòch Tueä! Caùc duyeân nhö vaäy caàn phaûi bieát.

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! Ta nhôù thôøi quaù khöù raát xa xöa, coù moät vò Tieân nhaân teân laø Dieäu AÙi, coù moät Baø-la-moân teân laø Haéc Töôùng. Luùc ñoù coù moät caây lôùn Ni-caâu-ñaø teân laø Hieàn thieän, nhaønh laù raát nhieàu; boùng caây rôïp maùt ngang roäng ñeán moät Caâu-loâ-xaù. Tieân nhaân Dieäu AÙi ôû beân caây aáy, traûi qua baûy ngaøy duøng thaàn löïc quaùn saùt kyõ löôõng, bieát roõ soá laù cuûa caây aáy. Sau moät thôøi gian, Baø-la-moân Haéc Töôùng ñi vaøo thaønh khaát thöïc, roài ñeán döôùi goác caây aáy thoï thöïc, thoï thöïc xong beøn ñeán choã cuûa Tieân nhaân Dieäu AÙi, thaêm hoûi nhau baèng nhöõng lôøi leõ toát ñeïp, thaät raát hoan hyû, ñaøm luaän raát laâu, caû hai ñeàu thích. Luùc ñoù Tieân nhaân hoûi:

–Naøy ñaïi Baø-la-moân, ngaøi coù bieát trong theá gian naøy ai coù theå quaùn saùt kyõ bieát ñöôïc soá laù cuûa caây lôùn Ni-caâu-ñaø naøy khoâng?

Baø-la-moân ñaùp:

raèng:

–Thöa Toân giaû, theá gian naøy cuõng coù ngöôøi bieát ñaáy. Tieân nhaân hoûi laïi:

–Laø ai?

Baø-la-moân ñaùp:

–Chính laø ngaøi ñaáy. Ngaøi neân vì toâi maø noùi ñi. Tieân nhaân noùi:

–Ñaïi Baø-la-moân, ngaøi haõy noùi cho toâi nghe.

Luùc ñoù vò Baø-la-moân khoâng nhìn caây aáy, khoâng ñeám soá laù aáy, lieàn ñaùp baøi keä

*Soá löôïng ñoù laø taùm ngaøn trieäu Chín möôi hai öùc soá laù aáy*

*Saùu möôi traêm öùc soá neân bieát Möôøi saùu ngang baèng soá nhaùnh aáy Laïi nöõa ba möôi trieäu soá laù*

*Chín möôi saùu traêm traêm öùc trieäu Möôøi ba traêm traêm trieäu soá laù*

*Soá löôïng naøy ñeàu laø laù caây Caây naøy coù caønh theâm coù laù*

*Soá löôïng nhö treân khoâng taêng giaûm Ta tuøy trí löïc nhö thaät noùi*

*Ai nghi töï ñeám khoâng heà sai.*

Nghe nhö vaäy, Tieân nhaân Dieäu AÙi sinh taâm kinh dò, lieàn noùi keä raèng:

*Naøy Baø-la-moân trí thaàn thoâng Duøng lôøi chaân thaät ñaõ kheùo noùi Thoï vöông Ni-caâu-ñaø Hieàn thieän Ñaõ bieát nhö thaät nhaùnh laù aáy Ngaøi cuõng chöa töøng nhìn caây aáy Vaø chöa bao giôø ñeám laù aáy*

*Soá löôïng nhaùnh laù thaät khoù löôøng Ngaøi duøng taâm trí bieát roõ raøng.*

Tieân nhaân noùi keä xong, laïi hoûi:

–Thöa ñaïi Baø-la-moân, theo nhöõng lôøi ngaøi ñaõ noùi thì ñoù, laø töï trí ngaøi bieát, hay laø

nhôø vaøo söï trôï giuùp cuûa Hieàn thaùnh maø bieát?

Baø-la-moân ñaùp:

–Thöa Toân giaû! Nay ngaøi haõy laéng nghe! Toâi duøng trí cuûa con ngöôøi nhö thaät maø noùi, hö khoâng coù theå phaù hoaïi ñöôïc, nhöng lôøi noùi naøy khoâng coù sai laàm.

Baáy giôø, Ñaïi bí maät chuû Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Thuû laïi baûo Ñaïi Boà-taùt Tòch Tueä:

–Naøy thieän nam! Vò Tieân nhaân Dieäu AÙi thuôû ñoù nay chính laø Ñaïi trí Xaù-lôïi-phaát, Baø-la-moân Haéc Töôùng nay chính laø Theá Toân Thích-ca Sö Töû. Do nhö vaäy, cho neân Boà- taùt coù Ngöõ coâng ñöùc haûi, coù khaû naêng an truï vaøo coâng ñöùc chaân thaät phaùp nghóa nhö lyù.

Tòch Tueä! Ñaây laø ngöõ nghieäp bí maät thanh tònh cuûa Boà-taùt. Trong soá ñoù neáu coù ngöôøi hieåu ñöôïc chuùt ít naøo, ta cho raèng ngöôøi ñoù laø ngöôøi coù trí tueä toái thöôïng.

M

**Phaåm 3: MAÄT TAÂM CUÛA BOÀ-TAÙT (Phaàn 1)**

Ñaïi bí maät chuû Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Thuû baûo Ñaïi Boà-taùt Tòch Tueä:

–Sao goïi laø maät taâm, nghieäp taâm thanh tònh cuûa Boà-taùt? Tòch Tueä neân bieát! Boà-taùt taïo caùc nghieäp laø töø trí maø taïo chöù khoâng phaûi do maïn taïo, khoâng dieät thaàn thoâng dieäu trí, maø laïi duøng thaàn thoâng dieäu trí ñeå du hyù thò hieän, kieán laäp taát caû söï nghieäp thaàn thoâng ñeàu töø nôi theá löïc roäng lôùn maø thaønh töïu. Trí töôùng aáy coù khaû naêng thaønh laäp taát caû haønh töôùng. Laïi nöõa, thaàn thoâng dieäu tueä aáy coù khaû naêng quaùn thaáy caùc phaùp. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí töùc laø töôùng voâ taän ñoái vôùi taát caû moïi nôi ñeàu coù theå tuøy thuaän. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí coù theå tuøy theo ñoái töôïng maø hieän taát caû saéc töôùng, do ñoái vôùi moãi saéc aáy ñeàu hieän ra khaép caû. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí coù khaû naêng hoøa nhaäp vaøo taát caû aâm thanh, do ñoái vôùi khoaûng tröôùc sau aâm thanh ñeàu bình ñaúng. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí coù khaû naêng quaùn saùt heát taát caû taâm höõu tình, do duøng töï taùnh cuûa taâm quaùn saùt neân coù theå thaáy. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí coù theå nhôù nghó vieäc trong voâ bieân kieáp, do vì khoaûng tröôùc sau khoâng coù giaùn ñoaïn. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí coù khaû naêng bieát phaùp cuûa taát caû chuûng loaïi, ñeàu do haønh töôùng cuûa giaûi thoaùt trí. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí ñoái vôùi phaùp laäu taän thuaän thôøi maø caàu, vì phaân toû roõ thôøi ñieåm ñoù khoâng ñeå vöôït quaù. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí töùc laø xuaát theá gian vì laø söï löïa choïn quyeát ñònh cuûa baäc Thaùnh. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí naøy haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc ñeàu khoâng theå thaáu trieät ñöôïc nguoàn goác cuûa noù. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí töùc laø nghóa thaäm thaâm, coù khaû naêng haøng phuïc caùc taø ma ngoaïi ñaïo. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí coù theå ñöa ñeán Boà-ñeà ñaïo traøng, hieän chöùng taát caû phaùp Phaät toái thöôïng. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí coù theå tuøy thuaän chuyeån dieäu phaùp luaân. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí coù khaû naêng ñieàu phuïc moïi vieäc cuûa höõu tình. Laïi nöõa, thaàn thoâng trí ñöôïc ñaïi quaùn ñaûnh, ñöôïc töï taïi trong taát caû caùc phaùp.

Naøy Tòch Tueä! Ñaáy laø maät taâm nghieäp taâm thanh tònh cuûa Boà-taùt. Do taâm thanh

tònh cho neân khoâng bò nhieãm oâ, thanh baïch, trong saùng lìa caùc phieàn naõo, coù khaû naêng ñieàu phuïc vieäc aùc, laøm caùc vieäc thieän, kheùo ñi vaøo thieàn ñònh giaûi thoaùt Chaùnh ñònh, Chaùnh thoï, roát raùo khoâng ñoïa vaøo caùc neûo. Taän phaùp voâ sinh tuøy nieäm lieàn sinh khoâng bò Duïc giôùi laøm ñoäng, khoâng do troùi buoäc sinh; khoâng do troùi buoäc dieät; khoâng do troùi buoäc khôûi. Vì sao? Vì coù khaû naêng giaûi thoaùt taát caû phaân bieät, giaûi thoaùt moïi taïp nhieãm troùi buoäc, giaûi thoaùt söï ñieân ñaûo chaáp thuû ñeo baùm. Nhö vaäy laø giaûi thoaùt sinh, giaûi thoaùt dieät, giaûi thoaùt khôûi. Tuy laø coù sinh nhöng khoâng coù sôû sinh. Nhö vaäy laø ñaày ñuû phaùp Ñaïi thöøa cuûa chö Phaät. Nhöng phaùp Phaät aáy, trong möôøi phöông neáu tìm caàu kyõ löôõng chaéc chaén thì khoâng coù sôû ñaéc, cuõng khoâng phaûi laø khoâng sôû ñaéc. Vì taát caû phaùp Phaät laø khoâng coù sôû ñaéc, cuõng khoâng phaûi khoâng coù sôû ñaéc, cho neân môùi coù theå tuøy theo ñoù maø ñöôïc taát caû phaùp, taát caû phaùp Phaät. Theá neân trong taát caû phaùp, taát caû phaùp Phaät, khoâng coù phaùp, cuõng chaúng phaûi khoâng coù phaùp. Taïi sao vaäy? Vì taát caû phaùp xeùt cho kyõ ñeå tìm caàu, thì khoâng coù sôû ñaéc, cuõng khoâng phaûi khoâng coù sôû ñaéc, töùc laø khoâng coù phaùp naøo coù theå tính ñeám ñöôïc, vì taát caû phaùp ñaõ vöôït ra ngoaøi söï tính ñeám suy löôøng. Neáu bieát roõ taùnh cuûa taát caû phaùp laø bình ñaúng thì trong ñoù khoâng coù phaùp cuõng khoâng phaûi khoâng coù phaùp ñeå chaáp tröôùc. Ñaây töùc laø nghóa cuûa caùc phaùp khoâng chaáp tröôùc. Neáu thoâng ñaït ñöôïc nghóa naøy thì ñoù laø nghóa cuûa Ñaïi voâ. Neáu khoâng thoâng ñaït thì ñoù laø voâ nghóa, cuõng khoâng phaûi laø voâ nghóa, do vì hieän tieàn an laäp voâ nghóa coù theå thaáy. Neáu baäc trí tueä naøo coù theå bieát roõ noù laø chöôùng ngaïi, thì ñoù laø tueä voâ ngaïi. Neáu ñoái vôùi tueä maø khoâng chöôùng ngaïi, thì laø khoâng chaáp tröôùc. Neáu khoâng chaáp tröôùc, thì khoâng truï. Neáu khoâng truï thì khoâng taän. Neáu khoâng taän thì khoâng sieâng, khoâng nhaùc. Neáu khoâng sieâng, khoâng nhaùc thì khoâng phaûi khoâng ngaõ. Neáu khoâng phaûi khoâng ngaõ thì laø voâ ngaõ. Neáu voâ ngaõ thì

khoâng thuû. Neáu khoâng naém giöõ thì khoâng tranh caõi. Neáu khoâng tranh caûi thì laø khoâng tranh luaän, nhö vaäy laø khoâng luaän. Ñaây goïi laø phaùp Sa-moân, chính laø phaùp cuûa Sa-moân. Thí nhö hö khoâng xöa nay bình ñaúng. Do hö khoâng bình ñaúng, cho neân khoâng phaûi Duïc giôùi buoäc, khoâng phaûi Saéc giôùi buoäc, khoâng phaûi Voâ saéc giôùi buoäc. Do vaäy neân ñoái vôùi taát caû moïi nôi khoâng bò troùi buoäc. Do khoâng troùi buoäc, cho neân khoâng coù hình hieån saéc vaø caùc töôùng traïng. Do khoâng saéc töôùng cho neân tuøy thuaän vôùi giaùc lieãu. Neáu tuøy thuaän giaùc lieãu nhö vaäy thì coù theå phaân bieät sai bieät ñoái vôùi taát caû.

Boà-taùt Tòch Tueä hoûi:

–Sao goïi laø tuøy thuaän giaùc lieãu? Sao goïi laø phaân bieät sai bieät? Boà-taùt Kim Cang Thuû ñaùp:

–Khoâng coù moät phaùp nhoû naøo coù theå ñöôïc. Ñaáy goïi laø tuøy thuaän giaùc lieãu. Do giaùc lieãu, cho neân coù phaân bieät sai bieät. Theá neân trong phaùp ñoù môùi coù hai thuyeát naøy.

Tòch Tueä neân bieát! Ñaáy goïi laø maät taâm nghieäp taâm thanh tònh cuûa Boà-taùt.

