**Phaåm 10: THIEÀN ÑÒNH BA-LA-MAÄT-ÑA (Phaàn 1)**

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Sao goïi laø Ñaïi Boà-taùt tu haønh haïnh tinh taán höôùng ñeán thieàn ñònh Boà-taùt Ba-la-maät-ña? Ñaïi Boà-taùt tröôùc heát laø xa lìa loãi laàm nhieãm duïc caùc phaùp baát thieän, ñoái vôùi taàm töø phaùt sinh hyû laïc. Ñaây goïi laø nhaäp giaûi Sô thieàn ñònh haïnh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Keá ñeán laø Ñaïi Boà-taùt xa lìa taàm töø, töùc laø ñoái vôùi moät caûnh taùnh beân trong phaùt sinh taâm trong saïch thanh tònh, ñoái vôùi Ñaúng trì phaùt sinh hyû laïc. Ñaây goïi laø nhaäp giaûi Nhò thieàn ñònh haïnh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Keá ñeán nöõa laø Ñaïi Boà-taùt xa lìa tham aùi, haønh nieäm chaùnh tri, chæ thoï dieäu laïc, thaân luoân chaùnh tri. Nhö Thaùnh nhaân quaùn saùt xaû nieäm ly hyû dieäu laïc haïnh. Ñaây goïi laø nhaäp giaûi Tam thieàn ñònh haïnh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt tröôùc heát laø ñoaïn tröø khoå, vui, thích thuù, phieàn naõo, khoâng khoå, khoâng vui, xaû nieäm thanh tònh. Ñaây goïi laø nhaäp giaûi Töù thieàn ñònh haïnh. Ñaïi Boà-taùt nhö thaät ñöôïc vieân maõn thanh tònh thuaàn nhaát khoâng xen taïp, taâm chaùnh ñaúng daãn khoâng coøn caùc chi phaàn khaùc vaø tuøy phieàn naõo, khoâng lìa Ñaúng trì, nhöng coù khaû naêng thöïc haønh söï nghieäp thieàn ñònh aáy, laïi coøn vieân maõn naêm thaàn thoâng vaø trí nghieäp aáy. Naêm thaàn thoâng laø gì? Moät laø Thieân nhaõn; hai laø Thieân nhó; ba laø Tha taâm; boán laø Tuùc truï; naêm laø Thaàn caûnh. Ñoù laø naêm thaàn thoâng.

Laïi nöõa, sao goïi laø Boà-taùt ñoái vôùi Thieân nhaõn… Thaàn caûnh coù khaû naêng vieân maõn chaùnh haïnh thaàn thoâng trí nghieäp toái thöôïng?

Naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt naøy an truï nhö thaät taâm chaùnh ñaúng daãn, vieân maõn thanh tònh thuaàn nhaát khoâng xen taïp vaø tuøy phieàn naõo, taâm khoâng ham muoán caùc höõu tình maø laïi coù khaû naêng khôûi thaàn caûnh ñaúng thoâng. Ñaây goïi laø thaàn thoâng trí nghieäp. Laïi ñöôïc Thieân nhaõn thanh tònh hôn caû maét ngöôøi thöôøng, coù khaû naêng quaùn saùt caùc höõu tình. Nhö vöøa môùi sinh ra lieàn cheát, caùc töôùng toát, xaáu, ñöôøng aùc, ñöôøng thieän, thuø thaéng vi dieäu, haï lieät thaáp keùm, cho ñeán bieát ñöôïc nghieäp haïnh sai khaùc cuûa caùc höõu tình, trong thaân, mieäng, yù ñaày ñuû caùc aùc haïnh, khôûi leân taø kieán phæ baùng Thaùnh hieàn, tích taäp nghieäp nhaân taø kieán, ñeán khi maïng chung ñoïa vaøo ñöôøng aùc Na-laïc-ca. Laïi coøn coù theå bieát ñöôïc thaân, mieäng, yù cuûa höõu tình ñaày ñuû thieän haïnh, khôûi leân chaùnh kieán, taùn thaùn Thaùnh hieàn, tích taäp nghieäp nhaân chaùnh kieán, ñeán khi maïng chung sinh vaøo ñöôøng thieän, hoaëc sinh leân coõi trôøi.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Do Thieân nhaõn thanh tònh hôn ngöôøi thöôøng neân coù theå bieát roõ höõu tình tích taäp nghieäp aùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaây laø Thieân nhaõn thanh tònh cuûa Ñaïi Boà-taùt toái thaéng hôn caùc höõu tình, bieát roõ saéc töôùng khoâng bò chöôùng ngaïi. Khoâng nhöõng theá coøn hôn caû caùc haøng Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Höõu hoïc, Voâ hoïc, ñaïi A-la-haùn vaø Bích-chi- phaät, thaät laø toái thöôïng toái thaéng bieát roõ taát caû khoâng coù ai hôn. Laïi Thieân nhaõn naøy ñoái vôùi taát caû ñaïo xuaát ly, xuaát ly toái thaéng, caùc Boà-taùt coù thieân nhaõn naøy ñoái vôùi voâ löôïng höõu tình trong möôøi phöông theá giôùi, hoaëc thoâ, hoaëc teá, hoaëc hôn, hoaëc keùm, hoaëc xa, hoaëc gaàn, ñeàu bieát roõ caùc töôùng coù saéc khoâng coù ñoái ngaïi.

Laïi nöõa, Thieân nhaõn naøy thaáy saéc roát raùo, tröø voâ saéc giôùi. Voâ löôïng höõu tình trong möôøi phöông theá giôùi, hoaëc sinh, hoaëc dieät vaø nghieäp nhaân taát caû caên nhaân aáy, hoaëc taêng, hoaëc giaûm, hoaëc thaéng, hoaëc lieät, ñeàu bieát roõ, coâng ñöùc trang nghieâm caùc coõi Phaät trong möôøi phöông theá giôùi taát caû ñeàu thaáy; giôùi uaån thanh tònh, an truï thaønh töïu quaû baùo thuø thaéng vi dieäu cuõng ñeàu bieát roõ.

Laïi nöõa, Thieân nhaõn naøy vöôït hôn ngöôøi thöôøng, chö Phaät Theá Toân vaø chuùng Boà- taùt taát caû ñeàu thaáy. Cho ñeán Chaùnh só, Chaùnh nieäm, Chaùnh tri, thoâng ñaït caûnh giôùi oai nghi, ñaïo haïnh vaø phaùp giaûi thoaùt ñöôïc moân Toång trì, an truï trí tueä phöông tieän kheùo leùo, coù khaû naêng hieåu roõ vieân maõn taát caû. Maét aáy voâ ngaïi, khoâng thaáy caùc saéc. Maét aáy khoâng ñaém tröôùc, khoâng nhieãm caùc saéc. Maét aáy giaûi thoaùt xa lìa caùc kieán. Maét aáy thanh tònh töï theå xaùn laïn. Maét khoâng nöông töïa, lìa caùc caûnh giôùi. Maét khoâng chaáp thuû, lìa caùc phieàn naõo. Maét khoâng ngaên che, lìa caùc nghi hoaëc. Maét khoâng khôûi nieäm, lìa phaùp ñoái ngaïi. Maét ñöôïc aùnh saùng chieáu soi caùc phaùp. Maét theo trí tueïâ lìa caûnh giôùi thöùc. Maét khoâng dính maéc, lìa nhöõng gì khoù ñieàu phuïc vaø ngu si toái taêm taát caû phieàn naõo. Maét aáy coù theå löïa choïn, bieát caùc caên huyeãn hoùa. Laïi maét aáy khoâng coù gì hôn ñöôïc, luoân luoân nhìn höõu tình vôùi con maét bình ñaúng. Maét aáy thanh tònh, lìa söï suy nghó taïp nhieãm. Maét aáy khoâng nhô, theå taùnh trong saùng. Maét aáy tuøy theo taâm yù maø coù theå hieän tieàn thaønh thuïc Phaät nhaõn. Maét aáy khoâng tham saân, lìa moïi nghòch thuaän. Laïi thieân nhaõn aáy ñoái vôùi caûnh giôùi nghóa, tu haønh phaùp thöùc töông öng nhö thaät, laïi ñoái vôùi höõu tình an truï ñaïi Bi.

Laïi nöõa, Thieân nhaõn aáy neáu coù ngöôøi ñeán xin ñeàu ban cho caû, thaáy ngöôøi phaù giôùi

cuõng khoâng saân giaän, ñoái vôùi ngöôøi ñoïa laïc thöôøng hay thuû hoä, ñoái vôùi ngöôøi bieáng nhaùc thöôøng hay khuyeân raên saùch taán; vì ngöôøi taùn loaïn theå hieän thieàn ñònh; vì ngöôøi aùc tueä chæ baøy Tueä nhaõn chaân chaùnh; vì ngöôøi taø ñaïo khai ngoä chaùnh ñaïo; vì ngöôøi hieåu bieát thaáp keùm hay vöôït troäi höôùng daãn hoï ñeán vôùi tri kieán toái thöôïng cuûa Phaät.

Laïi nöõa, Thieân nhaõn aáy ñoái vôùi Nhaát thieát trí trí thaàn thoâng toái thöôïng, ñoái vôùi ñaïo Boà-ñeà chuyeân chuù moät caûnh quyeát ñònh hieän tieàn.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaây laø Ñaïi Boà-taùt coù theå vieân maõn Thieân nhaõn thoâng vaø söï nghieäp trí tueä.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Sao goïi laø Ñaïi Boà-taùt ñöôïc Thieân nhó thoâng vaø vieân maõn chaùnh haïnh thaàn thoâng trí nghieäp toái thöôïng?

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt naøy Thieân nhó thanh tònh vöôït hôn ngöôøi. Thieân nhó aáy coù theå nghe tieáng nhaân, phi nhaân trong möôøi phöông theá giôùi; coù theå nghe tieáng Trôøi, tieáng Roàng, tieáng Daï-xoa, tieáng Caøn-thaùt-baø, tieáng A-tu-la, tieáng Nuy-loã-noa, tieáng Khaån-na-la, tieáng Ma-haàu-la, tieáng nhaân, tieáng phi nhaân, tieáng Thaùnh nhaân, tieáng Thanh vaên, tieáng Duyeân giaùc, tieáng Boà-taùt, tieáng Phaät. Ñaây goïi laø Ñaïi Boà-taùt nhieân nhó thanh tònh. Thieân nhó aáy coøn nghe ñöôïc caùc tieáng toäi nghieäp, tieáng ñòa nguïc, tieáng baøng sinh, tieáng Dieäm-ma-la giôùi, cho ñeán bieân teá vi teá nhö tieáng böôm böôùm, tieáng ong, tieáng boï caïp, tieáng muoãi, tieáng ve vaø caùc ngöõ nghieäp cuûa höõu tình noùi ra, hoaëc taâm phan duyeân thieän baát thieän, taát caû ñeàu bieát roõ, ngöõ nghieäp noùi ra caên thieän baát thieän, nhaân vaø quaû ñeàu bieát roõ. Neáu ngöõ nghieäp tham thì lieàn bieåu hieän ra nhieãm aùi. Neáu ngöõ nghieäp saân thì bieåu hieän ra lôøi maéng chöûi aùc ñoäc. Neáu ngöõ nghieäp si thì bieåu hieän tham saân. Caùc baûn taùnh aáy Boà-taùt deàu bieát roõ. Ngöõ nghieäp si cuõng bieåu hieän lôøi maéng chöûi aùc ñoäc; neáu ngöõ nghieäp si thì bieåu hieän söï ngu si ñen toái, taát caû nhöõng traïng thaùi ñoù Boà-taùt ñeàu bieát roõ.

Laïi nöõa, trí Thieân nhó thoâng aáy bieát roõ nhö thaät phaùt sinh kheùo leùo, phaù ngöõ nghieäp

aáy tuøy thuaän thanh tònh, do ñoù noù coù theå ñoái phaù. Neáu ngöõ nghieäp thanh tònh thì noù coù theå ñoái phaù taát caû tham, saân, si… ñeàu khieán thanh tònh.

Laïi nöõa, Thieân nhó aáy nghe roõ ñöôïc tieáng Thaùnh nhaân, hoaëc khoâng phaûi Thaùnh nhaân. Nghe nhö vaäy roài khoâng sinh ñaém tröôùc tieáng Thaùnh nhaân, coøn ñoái vôùi tieáng khoâng phaûi Thaùnh nhaân thì khoâng ñaém tröôùc ñoái phaù ñoái vôùi tieáng Thaùnh nhaân laïi ñaït ñöôïc ñaïi Töø, ñoái vôùi tieáng khoâng phaûi Thaùnh nhaân thì phaùt khôûi ñaïi Bi, ñoái vôùi taát caû

tieáng khoâng coù tieàn haäu teá, duøng trí quyeát ñònh bieát roõ nhö thaät.

Laïi nöõa, Thieân nhó aáy nghe chö Phaät Theá Toân noùi phaùp vi dieäu trong möôøi phöông taát caû theá giôùi, nghe roài nhôù nghó thay ñoåi caên taùnh, khoâng sinh ngu si, nhieáp thoï taát caû, cuõng khoâng thaát nieäm. Nhö höõu tình aáy hieåu roõ caên taùnh, bieát roõ caùc phaùp bình ñaúng moät vò.

Laïi nöõa, sau khi nghe moät Ñöùc Phaät, hai Ñöùc Phaät noùi phaùp khoâng sinh caùc söï töôùng sai khaùc chöôùng ngaïi laãn nhau.

