PHAÄT THUYEÁT ÑAÏI THÖØA BOÀ-TAÙT TAÏNG CHAÙNH PHAÙP KINH

**QUYEÅN 35**

**Phaåm 11: TUEÄ THUØ THAÉNG BA-LA-MAÄT-ÑA (Phaàn 3)**

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt ñaït ñöôïc Ñeá thieän xaûo nhö vaäy cho neân bieát roõ naêm uaån laø khoå. Neáu khieán chaám döùt khoå töôùng naêm uaån, cuõng nhö hö khoâng, laø Khoå thaùnh ñeá. Laïi naêm uaån naøy tuøy hoaëc aùi kieán, neáu khieán chaáp thuû nhaân aùi kieán, khoâng khôûi hôïp taäp, ñoù laø Taäp thaùnh ñeá. Laïi naêm uaån naøy dieät taän roát raùo, neáu khieán tieàn teá khoâng sinh, haäu teá khoâng khôûi, hieän taïi khoâng truï, ñoù laø Dieät thaùnh ñeá. Neáu ñoái vôùi Khoå trí, Taäp trí, Dieät trí maø coù khaû naêng chöùng ñaït. Do trí lieân tuïc neân coù khaû naêng ñieàu phuïc höôùng ñeán chaùnh haïnh, ñoù laø Ñaïo thaùnh ñeá.

Laïi nöõa, ñoái vôùi caùc ñeá hieän quaùn naøy maø coù khaû naêng taàm töø, quaùn saùt khaép taát caû. Ñoù laø Ñaïi Boà-taùt ñoái vôùi Ñeá thieän xaûo.

Laïi nöõa, bieát roõ caùc thoï laø khoå, cho ñeán thoï daãn nhieáp caùc trí quyeát traïch, ñoù laø Khoå thaùnh ñeá. Neáu nhaân ñoái vôùi thoï, daãn sinh ñoái vôùi hôïp taäp, bieát roõ nhö thaät, ñoù laø Taäp thaùnh ñeá. Laïi neáu ñoái vôùi thoï maø ñöôïc khinh an, thì ñoái vôùi thoï khoâng phaûi thoï maø laïi quaùn saùt khoâng phaûi thoï laø dieät lieàn chöùng dieät, ñoù laø Dieät thaùnh ñeá. Laïi neáu thoï ñöa ñeán ñaïo, nhö theá gian tích taäp taán caàu khoâng phaûi thoï khoâng phaûi ñaïo, khieán caùc khoå aáy dieät, höôùng ñeán haïnh chaân chaùnh, ñoù laø Ñaïo thaùnh ñeá. Neáu thaáy boán Ñeá bình ñaúng nhö vaäy roát raùo khoâng thaáy thì laø thanh tònh. Ñoù goïi laø Ñaïi Boà-taùt ñoái vôùi Ñeá thieän xaûo.

Laïi nöõa, ñoái vôùi dieät maø khôûi hieän chöùng, laïi coù theå ñoái vôùi khoå khoâng sinh quaùn saùt, ñoù laø Khoå trí. Neáu höõu duyeân sinh, ñoái vôùi höõu lìa höõu, ñoù laø Taäp trí. Bieát roõ taát caû sinh voán khoâng sinh, dieät voán khoâng dieät, ñoù laø Dieät trí. Ñoái vôùi ñaïo nhö vaäy tuøy theo chuûng loaïi aáy, tìm caàu suy xeùt khieán nhaäp vaøo trí aáy, ñoù laø Ñaïo trí. Neáu coù khaû naêng an truï ñeá trí nhö vaäy thì laø Ñaïi Boà-taùt thöïc haønh haïnh Tueä thuø thaéng ba-la-maät-ña, neân ñöôïc Ñeá thieän xaûo nhö vaäy.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt ñaït ñöôïc boán thöù chaùnh tri thieän xaûo:

1. Nghóa chaùnh tri.
2. Phaùp chaùnh tri.
3. Ñieån tích theá gian chaùnh tri.
4. Bieän taøi chaùnh tri.

Sao goïi laø Nghóa chaùnh tri? Laø ñoái vôùi caùc phaùp cuù nghóa thuø thaéng lieân tuïc, trí nhaân, trí duyeân, trí taäp, trí thoâng ñaït voâ bieân, trí nhaân quaû duyeân khôûi, trí phaân bieät phaùp giôùi, trí tuøy thuaän nhaäp giaûi chaân nhö, trí khoâng truï thaät teá, trí nhö thaät phaùp khoâng, trí suy xeùt khoâng töôùng, trí ñoái vôùi nguyeän khoâng nguyeän, trí ñoái vôùi haønh khoâng haønh, trí nhaäp vaøo nhaát chaùnh lyù, trí hieåu roõ voâ ngaõ, trí bieát roõ khoâng chuùng sinh, trí roõ khoâng thoï giaû, trí khoâng Boå-ñaëc-giaø-la thaéng nghóa, trí ñoái vôùi ñôøi quaù khöù khoâng bò chöôùng ngaïi, trí ñoái vôùi ñôøi vò lai khoâng haïn löôïng, trí ñôøi hieän taïi bao truøm khaép taát caû, trí ñoái vôùi huyeãn hoùa, trí ñoái vôùi xöù quyeát ñònh khoâng, trí ñoái vôùi giôùi ñoä löôïng, trí beân trong thaân vaéng laëng, trí ñoái vôùi beân ngoaøi khoâng bieán haønh, trí xuaát ly traàn caûnh, trí nieäm khoâng

choã truï, trí thoâng ñaït khoâng choã nhaäp, trí thaéng tueä quaùn saùt, trí thoâng ñaït boán Ñeá, trí ñoái vôùi caùc khoå laø höõu, trí ñoái vôùi caùc taäp laø haønh, trí ñoái vôùi caùc dieät voâ töôùng trí ñoái vôùi caùc ñaïo xuaát ly, trí phaân bieät taát caû phaùp cuù, trí hieåu roõ caùc caên, trí caùc löïc khoâng theå khuaát phuïc, trí Xa-ma-tha gia trì, trí Tyø-baùt-xaù-na saùng suoát, trí ñoái vôùi caùc huyeãn hoaëc khôûi bieán dieät, trí ñoái vôùi soùng naéng khoâng bò meâ loaïn, trí ñoái vôùi caùc caûnh moäng thaáy khoâng thaät, trí ñoái vôùi caùc tieáng vang bieát roõ do duyeân sinh, trí ñoái vôùi caùc hình boùng khoâng coù hôïp taäp, trí ñoái vôùi caùc töôùng chæ laø moät töôùng, trí ñoái vôùi chaùnh hoøa hôïp khoâng coù hoøa hôïp, trí ñoái vôùi caùc khinh an khoâng coù sôû ñaéc, trí ñoái vôùi Thanh vaên thöøa ñaït ñöôïc ngoân aâm, trí ñoái vôùi Duyeân giaùc thöøa hieåu ñöôïc duyeân sinh, trí ñoái vôùi Toái thöøa tích taäp taát caû thieän caên. Nhö vaäy laø ta ñaõ noùi Boà-taùt ñoái vôùi Nghóa chaùnh tri.

Laïi nöõa, Nghóa chaùnh tri laø neáu ñoái vôùi nghóa tuøy thuaän thì caùc phaùp tuøy thuaän, tuøy theo nghóa aáy töùc laø taùnh cuûa caùc phaùp. Vì sao? Vì nghóa caùc phaùp roát raùo nhö khoâng. Neáu nghóa nhö khoâng thì nghóa cuûa caùc phaùp roát raùo khoâng töôùng. Neáu nghóa khoâng töôùng thì nghóa cuûa caùc phaùp roát raùo khoâng nguyeän. Neáu nghóa khoâng nguyeän thì nghóa cuûa phaùp aáy khoâng choã thuù chöùng. Neáu nghóa khoâng thuù chöùng thì nghóa cuûa taát caû phaùp roát raùo khoâng thoï giaû, khoâng Boå-ñaëc-giaø-la. Neáu nghóa khoâng Boå-ñaëc-giaø-la thì ñoái vôùi nghóa naøy thoâng ñaït phaùp töôùng. Neáu noùi ñoái vôùi nghóa khoâng truï khoâng taän, ñoái vôùi nghóa ñaõ noùi ñaõ ñaït ñöôïc chöùng tri, chö Phaät Theá Toân tuøy hyû höùa khaû, ñoái vôùi tueä thuø thaéng bieát roõ moät caùch nhö thaät. Neáu ñoái vôùi tueä thuø thaéng bieát roõ moät caùch nhö thaät thì taát caû choã khoâng coù loãi laàm. Ñaây laø Boà-taùt ñoái vôùi Nghóa chaùnh tri.

Sao goïi laø Phaùp chaùnh tri? Nghóa laø trí hieåu roõ chaùnh phaùp hoaëc thieän, khoâng thieän, coù loãi, khoâng loãi, höõu laäu, voâ laäu, theá gian, xuaát theá gian, höõu vi, voâ vi, nhieãm phaàn, tònh phaàn, luaân hoài, Nieát-baøn, phaùp giôùi, trí giôùi voán töï bình ñaúng khoâng coù giaùc ngoä. Ñaây laø Boà-taùt ñoái vôùi Phaùp chaùnh tri.

Laïi nöõa, Phaùp chaùnh tri laø ñoái vôùi nghieäp tham taâm coù khaû naêng bieát moät caùch ñuùng ñaén. Ñoù laø nghieäp tham hö voïng giaû doái, nghieäp tham kieân coá, nghieäp tham vi teá, nghieäp tham to lôùn, nghieäp tham quaù khöù, nghieäp tham voâ bieân, hieän taïi quaùn saùt, tuøy duyeân maø hieåu roõ. Hoaëc coù höõu tình beân trong tham maø beân ngoaøi khoâng tham; hoaëc beân ngoaøi tham maø beân trong khoâng tham; hoaëc trong ngoaøi ñeàu tham; hoaëc caû trong ngoaøi ñeàu khoâng tham; hoaëc tham saéc khoâng tham tieáng; tham tieáng khoâng tham saéc; tham caû saéc laãn tieáng; saéc vaø tieáng ñeàu khoâng tham; tham saéc khoâng tham höông, tham tieáng khoâng tham höông; tham höông khoâng tham vò; tham vò khoâng tham xuùc; cho ñeán hoaùn ñoåi nhau ñoái vôùi nghieäp tham saéc, thanh, höông, vò, xuùc... Nhö vaäy laø khoâng hieåu roõ moân nghóa lôïi. Hai vaïn moät ngaøn nghieäp tham, hai vaïn moät ngaøn nghieäp saân, hai vaïn moät ngaøn nghieäp si, ñoù laø nghieäp tham, saân, si. Hai vaïn moät ngaøn nghieäp ñaúng phaàn. Nhö vaäy laø ta ñaõ noùi veà trí hieåu roõ taùm vaïn boán ngaøn taâm haïnh. Nhö treân ñaõ noùi trí töông öng haønh töôùng, töôùng khoâng taêng khoâng giaûm, trí vöôït traêm coõi duïc, trí phaùp khí thuø thaéng, trí noùi naêng chaân thaät. Ñoù laø Boà-taùt ñoái vôùi Phaùp chaùnh tri.

Sao goïi laø Ñieån tích theá gian chaùnh tri? Nghóa laø trí hieåu roõ taát caû tieáng, nhö tieáng

Trôøi, tieáng Roàng, tieáng Daï-xoa, tieáng Caøn-thaùt-baø, tieáng A-tu-la, tieáng Ca-laâu-la, tieáng Khaån-na-la, tieáng Ma-haàu-la-giaø, tieáng nhaân, phi nhaân. Taát caû tieáng nhö vaäy ñeàu coù khaû naêng hieåu roõ. Höõu tình trong naêm neûo, cao, thaáp, thoâ, teá, noùi phaùp lieân tuïc khoâng bò giaùn ñoaïn, aâm Thanh vaên töï, ñieàu ñoù hoaëc noùi ñôn aâm, hoaëc noùi löôõng aâm, hoaëc noùi ña aâm, tieáng nam, tieáng nöõ, tieáng khoâng phaûi nam, tieáng khoâng phaûi nöõ, noùi roäng, noùi heïp, noùi thoâ loå, noùi kheùo leùo vi dieäu, noùi quaù khöù, noùi vò lai, noùi hieän taïi, töông öng moät chöõ,

töông öng nhieàu chöõ, taát caû ñeàu hieåu roõ. Ñaây laø bieát ñuùng ñieån tích theá gian.

Laïi nöõa, Ñieån tích theá gian chaùnh tri nghóa laø thaønh thuïc vaên töï, hieåu roõ nghóa, lìa moïi sôï haõi, khoâng coù loãi laàm; ñoái vôùi theá tuïc, thaéng nghóa, duøng töï taâm ñeå thaáy bieát, caùc moùn trang nghieâm thaäm thaâm kheùo leùo vi dieäu, khieán caùc höõu tình ñeàu sinh hoan hyû. Ñaây laø Boà-taùt bieát ñuùng ñieån tích theá gian.

Sao goïi laø Boà-taùt Bieän taøi chaùnh tri? Nghóa laø lôøi noùi khoâng truï, khoâng ñoaïn, kyù bieät chaân thaät, bieät taøi nhanh leï, nhaát ñònh ñaït ñöôïc quaû bieän taøi nhö: bieän taøi chaát vaán; bieän taøi khoâng giaûm maát; bieän taøi khoâng ñoaïn dieät; bieän taøi khoâng tranh luaän; bieän taøi thích thieän phaùp; bieän taøi truï nhaãn; bieän taøi thaäm thaâm; bieän taøi kheùo leùo; bieän taøi theá tuïc, thaéng nghóa; bieän taøi kieán laäp taát caû Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh, Tueä thuø thaéng; bieän taøi kieán laäp Nieäm xöù, Chaùnh ñoaïn, Thaàn tuùc, Caên, Löïc, Giaùc chi, Thaùnh ñaïo, Xa-ma-tha, Tyø-baùt-xaù-na; bieän taøi hieåu roõ taát caû Ñeá trí, ñònh giaûi thoaùt Tam-ma-ñòa, Tam-ma-baùt-ñeå; bieän taøi giaùc ngoä taát caû thöøa, bieän taøi hieåu roõ taát caû taâm haïnh cuûa höõu tình; bieän taøi noùi naêng khoâng vaáp vaùp, bieän taøi noùi naêng khoâng thoâ rít, bieän taøi noùi naêng khoâng taïp loaïn, bieän taøi noùi naêng thaám nhuaàn; bieän taøi noùi naêng thanh tònh; bieän taøi noùi naêng giaûi thoaùt; bieän taøi noùi naêng khoâng chöôùng ngaïi; bieän taøi noùi naêng toân troïng; bieän taøi noùi naêng töø, aùi; bieän taøi noùi naêng töông öng; bieän taøi noùi naêng khoâng khieám khuyeát; bieän taøi noùi naêng eâm dieäu; bieän taøi noùi naêng meàm moûng; bieän taøi noùi naêng khoâng cheâ bai; bieän taøi noùi naêng khen ngôïi caùc baäc Thaùnh, thoâng ñaït voâ bieân quoác ñoä cuûa höõu tình, coù khaû naêng duøng phaïm aâm tuøy theo moãi loaøi maø neâu ra. Bieän taøi nhö vaäy ñoái vôùi höõu tình, Boå-ñaëc-giaø-la coù khaû naêng noùi phaùp, nhôø theá neân Phaät môùi aán khaû. Neáu noùi phaùp maø khoâng laøm cho ngöôøi khaùc ñöôïc xuaát ly thì laøm sao döùt heát caùc goác khoå, thaønh töïu chaùnh haïnh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaây laø Ñaïi Boà-taùt thöïc haønh haïnh tueä thuø thaéng Ba-la-maät-ña, neân

ñaït ñöôïc bieän taøi kheùo leùo.

Sao goïi laø Boà-taùt tuøy thuaän kheùo leùo? Laïi coù boán:

1. Döïa theo nghóa khoâng döïa theo vaên.
2. Theo trí khoâng theo thöùc.
3. Theo lieãu nghóa kinh khoâng theo baát lieãu nghóa kinh.
4. Theo phaùp khoâng theo ngöôøi.

Nhöõng gì laø nghóa? Sao goïi laø vaên? Nghóa laø bieát roõ phaùp haïnh xuaát theá gian laø nghóa; ñaït ñöôïc phaùp theá gian laø vaên. Neáu ñoái vôùi chænh tuùc ban boá nieàm vui vi dieäu laø nghóa; ñieàu phuïc ngaên chaën khoâng hyù luaän laø vaên. Neáu ñoái vôùi luaân hoài maø dieãn noùi roäng raõi thì laø nghóa; ñoái vôùi khoâng sôû ñaéc khai thò roäng lôùn laø vaên. Neáu coù khaû naêng phoå bieán caùi ñöùc Nieát-baøn thì laø nghóa; khoâng phaân bieät theå Nieát-baøn laø vaên. Neáu dieãn noùi phaàn vò cuûa ba thöøa laø nghóa; trí chæ thoâng ñaït moät thöù giaùo lyù thì laø vaên. Khai dieãn boá thí cho caùc höõu tình laø nghóa, ba luaân thanh tònh laø vaên. Neáu coù khaû naêng dieãn noùi oai nghi ba nghieäp tích taäp taát caû coâng ñöùc ñaàu ñaø laø nghóa; ñoái vôùi haïnh thaân, khaåu, yù thanh tònh thuø thaéng ñeàu khoâng theå ñöôïc laø vaên. Neáu coù khaû naêng tuyeân noùi nhaãn chòu kieân coá giaän döõ, saân haän, naõo haïi, ganh gheùt, ngoâng cuoàng, kieâu ngaïo, ngaõ maïn laø nghóa; ñöôïc voâ sinh nhaãn laø vaên. Neáu hay khai dieãn caùc thieän caên tinh taán phaán khôûi laø nghóa; ñoái vôùi tinh taán aáy khoâng nhaäp khoâng truï laø vaên. Neáu coù khaû naêng dieãn noùi tónh löï giaûi thoaùt ñaúng trì ñaúng chí laø nghóa; trí dieät ñaúng chí laø vaên. Ñoái vôùi caùc tueä caên ña vaên toång trì laø nghóa; nghóa khoâng theå noùi laø vaên. Neáu coù khaû naêng khai thò ba möôi baûy phaåm Boà-ñeà phaùp phaàn laø nghóa; neáu hieän chöùng haønh quaû Boà-ñeà phaàn laø vaên. Neáu coù khaû naêng khai

thò khoå, taäp, ñaïo ñeá laø nghóa; hieän chöùng dieät ñeá laø vaên. Neáu tröôùc heát khai thò voâ minh moät caùch chaân chaùnh cho ñeán laõo töû laø nghóa; neáu voâ minh dieät cho ñeán laõo töû dieät laø vaên. Neáu noùi tích taäp chæ quaùn laø nghóa; hieåu roõ trí giaûi thoaùt laø vaên. Neáu coù khaû naêng phaân bieät phaàn loaïi haønh phaùp tham, saân, si... thì laø nghóa, neáu ñoái vôùi giaûi thoaùt maø taâm khoâng lay ñoäng laø vaên. Neáu coù khaû naêng khai thò phaùp chöôùng ngaïi laø nghóa; neáu chöùng trí giaûi thoaùt khoâng chöôùng ngaïi laø vaên. Neáu khai thò chaân chaùnh, hay khen ngôïi Tam baûo voâ löôïng laø nghóa; neáu lìa taùnh tham vaø coâng ñöùc voâ vi laø vaên. Neáu noùi coâng ñöùc môùi phaùt taâm hoïc taäp cuûa Boà-taùt, cho ñeán Boà-ñeà ñaïo traøng laø nghóa; noùi moät taâm töôùng vaø Nhaát thieát trí trí, Voâ thöôïng chaùnh giaùc cho ñeán toång löôïc taùm vaïn boán ngaøn phaùp uaån töông öng laø vaên. Taát caû aâm thanh, ngöõ ngoân, vaên töï cho ñeán nghóa chaúng theå neâu baøy ñeàu laø nghóa.

Sao goïi laø baát lieãu nghóa kinh? Nhö vaên treân ñaõ noùi, bieát roõ roäng raõi, aáy goïi laø baát lieãu nghóa kinh.

Sao goïi laø lieãu nghóa? Nghóa aáy nhö treân ñaõ noùi, thoâng ñaït roäng raõi, aáy goïi laø lieãu nghóa kinh. Laïi noùi tuøy thuaän Boå-ñaëc-giaø-la khoâng theå xuaát ly, ñoù laø khoâng lieãu nghóa. Nhö phaùp ñaõ noùi coù khaû naêng xuaát ly, ñoù laø lieãu nghóa. Nhö vaäy Ñaïi Boà-taùt ñoái vôùi haïnh tueä thuø thaéng Ba-la-maät-ña ñöôïc tuøy thuaän kheùo leùo.

Sao goïi laø Boà-taùt vaên cuù thieän xaûo? Nghóa laø caùc Boà-taùt ñoái vôùi hai phaùp naøy, kheùo hay tu haønh tueä thuø thaéng Ba-la-maät-ña. Hai phaùp ñoù laø: Moät laø thieän thöùc. Hai laø thieän trí.

Sao goïi laø thöùc? Töùc nöông vaøo boán thöù maø truï:

1. Thöùc nöông vaøo saéc maø truï.
2. Thöùc nöông vaøo thoï maø truï.
3. Thöùc nöông vaøo töôûng maø truï.
4. Thöùc nöông vaøo haønh maø truï. Ñoù goïi laø thöùc.

Sao goïi laø trí? Neáu bieát roõ chaáp thuû naêm uaån laø trí. Neáu bieát roõ ñòa giôùi, thuûy giôùi, hoûa giôùi, phong giôùi thì goïi laø thöùc. Neáu laïi an truï boán loaïi phaùp giôùi vaø coù khaû naêng phaân bieät ñöôïc phaùp giôùi aáy thì goïi laø trí.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Laïi noùi veà thöùc, maét quaùn saéc laø tieâu bieåu, tai nghe tieáng laø tieâu bieåu, muõi ngöûi höông laø tieâu bieåu, thaân giaùc xuùc laø tieâu bieåu, yù bieát phaùp laø tieâu bieåu, ñoù goïi laø thöùc. Neáu trong thaân vaéng laëng, beân ngoaøi khoâng bieán haønh, trí coù khaû naêng tuøy thuaän phaùp khoâng chaáp thuû thì goïi laø trí. Neáu laïi phaùt khôûi bieán keá chaáp thuû thì goïi laø thöùc, khoâng chaáp khoâng thuû vaø khoâng bieåu hieän saân thì goïi laø trí.

Laïi nöõa, bieát roõ thöùc truï vaøo haønh phaùp höõu vi sinh dieät thì goïi laø thöùc. Vì voâ vi khoâng coù thöùc bieán haønh, neân trí voâ vi khoâng truï sinh dieät thì goïi laø trí.

Sao goïi laø lieãu nghóa, baát lieãu nghóa kinh? Neáu coù höôùng ñeán ñaïo thì laø khoâng lieãu nghóa, höôùng ñeán quaû laø lieãu nghóa. Noùi haïnh theá tuïc laø khoâng lieãu nghóa, tuyeân noùi nghóa thuø thaéng laø lieãu nghóa. Daãn deán nghieäp haïnh laø khoâng lieãu nghóa, heát nghieäp phieàn naõo laø lieãu nghóa.

Laïi nöõa, nhieãm phaàn laø khoâng lieãu nghóa, neáu noùi tònh phaàn thì laø lieãu nghóa. Nhaøm chaùn xa lìa luaân hoài laø khoâng lieãu nghóa, giaùc ngoä luaân hoài vaø Nieát-baøn laø phaùp khoâng hai, ñoù laø lieãu nghóa. Vaên cuù kheùo leùo laø khoâng lieãu nghóa, thaäm thaâm khoù hieåu laø lieãu nghóa. Ñoái vôùi caùc vaên cuù taâm vui ham thích laø khoâng lieãu nghóa, ñoái vôùi vaên cuù ít maø sinh quyeát ñònh laø lieãu nghóa.

Laïi nöõa, ngaõ, nhaân, só phu, maïng giaû, yù sinh, nho ñoàng, taùc giaû, thoï giaû, caùc loaïi ngöõ ngoân, hoaëc coù chuû teå vaø khoâng chuû teå, laø khoâng lieãu nghóa; ñoái vôùi khoâng, voâ töôùng, voâ nguyeän ba giaûi thoaùt moân, khoâng khôûi ngaõ, nhaân, só phu cho ñeán Boå-ñaëc-giaø-la, ñoù laø lieãu nghóa.

Sao goïi laø Boå-ñaëc-giaø-la vaø phaùp? Neáu ñoái vôùi phaùp sôû höõu, an truï vaøo caùi thaáy Boå-ñaëc-giaø-la. Do khôûi leân caùi thaáy aáy neân an truï phaùp trí phaùp giôùi. Ñaây goïi laø Boå-ñaëc- giaø-la vaø phaùp.

Laïi nöõa, Boå-ñaëc-giaø-la laø Dò sinh Boå-ñaëc-giaø-la, Thieän dò sinh Boå-ñaëc-giaø-la, Thuaän tín Boå-ñaëc-giaø-la, Thuaän phaùp Boå-ñaëc-giaø-la, Baùt boái Boå-ñaëc-giaø-la, Nhaäp löu Boå-ñaëc-giaø-la, Nhaát lai Boå-ñaëc-giaø-la, Baát hoaøn Boå-ñaëc-giaø-la, ÖÙng cuùng Boå-ñaëc-giaø- la, Duyeân giaùc Boå-ñaëc-giaø-la, Boà-taùt Boå-ñaëc-giaø-la. Neáu moät Boå-ñaëc-giaø-la xuaát hieän theá gian thì noù coù khaû naêng daãn sinh nhieàu thuù vui vi dieäu, ñoái vôùi theá gian trôøi, ngöôøi chuùng hoäi aáy thöông xoùt saâu xa, laøm caùc thieän lôïi, huoáng nöõa laø Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc an truï theá tuïc. Vì taát caû Boå-ñaëc-giaø-la khieán caùc höõu tình nöông vaøo aâm thanh Nhö Lai noùi ra hieåu roõ nghóa lôïi.

Ñöùc Phaät baûo:

–Ñaây laø ñoái vôùi phaùp moãi moãi tuøy thuaän vui thích, ñeå höõu tình ñaït ñeán nghóa maø an

truï.

Sao goïi laø phaùp? Laø khoâng laøm, khoâng phaûi khoâng laøm; khoâng truï khoâng phaûi

khoâng truï; ñoái vôùi taát caû choã voán töï bình ñaúng, ñeàu ñoàng y chæ. Laïi nöõa, caùc phaùp töôùng töï taùnh voán khoâng, khoâng coù bình ñaúng vaø khoâng bình ñaúng, lìa caùc phaân bieät, khoâng coù phan duyeân, thaûy ñeàu xuaát ly. Thuyeát naøy ñoái vôùi phaùp taùnh aáy coù khaû naêng tuøy thuaän khoâng coøn thoaùi chuyeån. Theá neân ñoái vôùi phaùp moân chaùnh lyù naøy coù theå hieåu roõ taùnh cuûa taát caû phaùp. Ñaây laø Ñaïi Boà-taùt ñoái vôùi Tueä thuø thaéng ba-la-maät-ña ñaït ñöôïc boán thöù tuøy thuaän kheùo leùo.

Sao goïi laø Boà-taùt phöôùc trí kheùo leùo? Haïnh moân cuûa Boà-taùt coù hai thöù. Moät laø phöôùc haïnh. Hai laø trí haïnh.

Sao goïi laø phöôùc haïnh? Ñoù laø phöôùc haïnh boá thí, phöôùc haïnh trì giôùi, phöôùc haïnh tu quaùn, truï vaøo töôùng Töø taâm ñaïi Bi bình ñaúng, khieán caùc höõu tình aên naên caùc loãi laàm, khieán phaùt khôûi taát caû thieän caên.

