KINH ÑAÏI THÖØA BAÛN SINH TAÂM ÑÒA QUAÙN

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 6: LY THEÁ GIAN**

Baáy giôø, trong phaùp hoäi coù moät vò Ñaïi Boà-taùt teân laø Nhaïo Vieãn Ly Haïnh, nhôø uy löïc cuûa Phaät, töø toøa ngoài ñöùng daäy, ôû trong ñaïi chuùng vì caùc Boà-taùt neâu baøy veà haïnh A- lan-nhaõ, noùi vôùi taát caû caùc vò Boà-taùt:

–Boà-taùt xuaát gia ôû A-lan-nhaõ neân nghó: Do nhaân duyeân gì maø ta xa lìa theá tuïc, Tu- dieäu haïnh thanh tònh ôû A-lan-nhaõ? Caùc Phaät töû nhaát taâm nghe kyõ! Toâi nay nöông uy löïc Phaät vì caùc vò phaân bieät dieãn thuyeát veà haïnh A-lan-nhaõ!

Caùc Boà-taùt noùi:

–Quyù hoùa thay! Ñaïi só ñaõ vì chuùng toâi, cuøng caùc vò caàu Boà-taùt ñaïo ôû ñôøi mai sau, kính xin Ñaïi só cöù noùi cho, chuùng toâi muoán nghe!

Khi aáy, Boà-taùt Nhaïo Vieãn Ly Haïnh baûo ñaïi chuùng:

–Taát caû chuùng sinh ôû theá gian coù nhieàu söï sôï haõi, Boà-taùt xuaát gia vì chaùn nhöõng söï sôï haõi nôi theá gian aáy neân rôøi boû cha meï cuøng caùc quyeán thuoäc ñeán ôû nôi A-lan-nhaõ, tu haïnh vieãn ly.

Theá naøo laø nhöõng söï sôï haõi?

Hoaëc coù Boà-taùt nghó: “Ngaõ” laø sôï haõi, vì taát caû phieàn naõo töø “ngaõ” sinh ra. Hoaëc coù Boà-taùt noùi “ngaõ sôû” laø sôï haõi, vì taát caû phieàn naõo töø “ngaõ sôû” sinh ra. Hoaëc coù Boà- taùt noùi “baûy thöù maïn” laø sôï haõi, vì caùc thöù maïn aáy ñeàu khoâng bieát kính ngöôøi thieän. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “ba ñoäc” kia laøm söï sôï haõi, vì do noù taïo ra voâ löôïng toäi, phaûi sa ñoïa vaøo caùc ñöôøng aùc. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “naêm duïc” kia laøm söï sôï haõi, vì ñam tröôùc söï vui theá gian, seõ phaûi sa vaøo taùm naïn. Ví nhö ôû ñôøi coù con raén goïi laø “Thaát boä xaø”, neáu khi noù haïi ngöôøi, noïc ñoäc cuûa noù raát maïnh, ngöôøi ta ñi ra khoûi baûy böôùc bò truùng ñoäc thaân maïng lieàn cheát ngay. Söùc moät con raén ñoäc coøn laøm toån haïi ngöôøi nhö theá, huoáng chi laø naêm con raén cuøng laøm söï toån haïi, thôøi söùc ñoäc caøng maïnh theâm, thaân maïng khoù toaøn ñöôïc! Naêm duïc cuûa ñôøi cuõng theá, moãi moät thöù duïc laïc ñeàu coù theå daãn khôûi ra taùm vaïn boán ngaøn thöù phieàn naõo caáu ueá heát söùc vi teá, meâ hoaëc keû ngu si, laøm cho hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, cuøng caùc tai naïn khaùc, chòu nhieàu khoå naõo, huoáng laø tham ñaém ñaày ñuû caùc moùn “traàn” khaùc? Voâ soá chö Phaät nhö soá caùt soâng Haèng ra ñôøi, thuyeát phaùp giaùo hoùa, thôøi gian vun vuùt nhö aùnh saùng luoàn qua choã hôû nhanh choùng, maø keû ngu si hoaøn toaøn khoâng ñöôïc troâng thaáy, vì thöôøng ôû trong caùc ñöôøng aùc nhö ôû nhaø mình, ôû nôi khoâng ñöôïc ngaém nhìn thong thaû maø nhö daïo xem trong vöôøn vui chôi. Thôøi quaù khöù coù Ñöùc Phaät muoán khieán cho chuùng sinh chaùn boû naêm duïc neân noùi baøi keä raèng:

*Nhö con thieâu thaân thaáy aùnh löûa Laáy ñoù laøm thích neân ñua vaøo Nhöng khoâng bieát taùnh löûa raát noùng*

*Phaûi ñaønh boû maïng cho löûa ñoát. Phaøm phu treân ñôøi cuõng nhö theá Ham thích saéc ñeïp ñi tìm toøi*

*Khoâng bieát saéc ñeïp nhieãm vaøo ngöôøi Laïi bò löûa ñoát, moïi khoå tôùi.*

*Ví nhö ñaøn höôu trong röøng ruù AÊn nôi coû ngon nuoâi soáng mình Thôï saên giaû laøm tieáng höôu meï Ñaøn höôu truùng teân ñeàu cheát caû. Phaøm phu treân ñôøi cuõng nhö theá Tham ñaém moïi tieáng nghe vöøa yù*

*Khoâng bieát tieáng kia nhieãm vaøo ngöôøi Khoå baùo ba ñöôøng trôû laïi chòu.*

*Ví nhö ong maät bay ñi xa*

*Daïo tôùi röøng xuaân huùt nhuïy hoa Vì thích muøi thôm nôi maù voi Tai voi nhaân ñoù traäp laïi cheát.*

*Phaøm phu treân ñôøi cuõng nhö theá Ham thích moïi muøi höông thoï duïng Khoâng bieát höông kia nhieãm vaøo taâm Sinh töû luaân hoài nhieàu kieáp khoå.*

*Ví nhö caù lôùn ôû trong nöôùc Bôi, loäi, laën, noåi töï vui veû*

*Vì tham muøi thôm beøn caén caâu Ham muøi, queân maïng ñeàu bò cheát. Phaøm phu treân ñôøi cuõng nhö theá Löôõi ham muøi ngon giuùp thaân theå*

*Gieát ngöôøi, soáng mình taâm thieân leäch Caûm baùo ba ñöôøng döõ, khoå cöïc.*

*Ví nhö voi traéng ôû nuùi röøng Töï taïi cuõng nhö sö töû chuùa*

*Loøng duïc loaïn say thaønh môø toái Tìm ñeán voi caùi sinh tham nhieãm. Taát caû phaøm phu cuõng nhö theá Tôùi choã aùi aân nhö voi cuoàng*

*AÂn aùi raøng buoäc khoâng ngöøng döùt Cheát vaøo ñòa nguïc khoå khoân löôøng. Trai, gaùi treân ñôøi tham caàu nhau Ñeàu bôûi ham ñaém caùc saéc duïc Trôøi, ngöôøi bôûi theá neân raøng buoäc Ñoïa laïc ba ñöôøng trong taêm toái.*

*Neáu lìa boû ñöôïc taâm tham duïc ÔÛ A-lan-nhaõ tu phaïm haïnh Quyeát vöôït qua ñöôïc khoå sinh töû*

*Choùng vaøo cung “Voâ vi, thöôøng laïc”.*

Hoaëc coù Boà-taùt laáy vieäc tham nhieàu cuûa caûi laøm söï sôï haõi. Cuûa baùu nôi mình thöôøng tìm kieám tích goùp laïi, khoâng daùm thoï duïng, huoáng chi laø ñem boá thí cho chuùng sinh ngheøo thieáu? Ñoái vôùi cuûa baùu cuûa mình sinh taâm tham ñaém, coøn ñoái vôùi cuûa baùu nôi khaùc thì laïi muoán cho toån giaûm. Bôûi nhaân duyeân aáy, sau khi maïng chung phaûi ñoïa vaøo ñaïi ñòa nguïc chòu voâ löôïng khoå. Khoå baùo nhö theá goïi laø quaû baùo chaùnh caûm thöù nhaát. Töø ñòa nguïc ra phaûi chòu thaân suùc sinh, thaân thöôøng khoå nhoïc, nöôùc coû khoâng ñuû vaø phaûi qua trong nhieàu thôøi ñeàn traû söï toån haïi cuûa ngöôøi tröôùc. Moïi khoå nhö theá goïi laø quaû baùo chaùnh caûm thöù hai. Chòu toäi aáy xong, sinh vaøo trong ngaï quyû, khoán khoå ñoùi khaùt voâ löôïng, haøng ngaøn kieáp khoâng heà nghe thaáy teân thöùc aên, nöôùc uoáng; coå nhoû nhö thaân kim, buïng to nhö nuùi, ví duø ñöôïc thöùc aên uoáng, theo nghieäp lieàn bieán thaønh löûa. Thaân khoå nhö theá goïi laø quaû baùo chaùnh caûm thöù ba. Heát toäi aáy roài, laïi sinh veà nhaân gian, vaøo haïng ngheøo cuøng heøn haï, bò ngöôøi sai khieán; ñoái vôùi caùc thöù cuûa baùu caàu raát khoù ñöôïc vaø ñoái vôùi taát caû moïi thôøi ñeàu khoâng töï taïi. Dö baùo nhö theá goïi laø “Töông töï quaû”. Taát caû Boà- taùt thaáy bieát veà nhaân quaû roõ raøng nhö theá, neân thöôøng sinh taâm sôï haõi muoán caàu giaûi thoaùt. Do choã sôï haõi aáy, neân xa lìa quyeán thuoäc vaø ôû nôi A-lan-nhaõ.

Hoaëc coù Boà-taùt laáy taâm khaùt aùi laøm söï sôï haõi, vì ñoái vôùi nhöõng khi chöa ñöôïc taát

caû cuûa baùu, ngaøy ñeâm tìm toøi, sinh taâm khao khaùt. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “ngaõ, ngaõ sôû kieán” laøm söï sôï haõi, vì noù choã nöông töïa cuûa caùc phieàn naõo. Hoaëc coù Boà-taùt laáy caùc “phaùp kieán” laøm söï sôï haõi, vì noù laø choã nöông töïa cho sôû tri chöôùng. Hoaëc coù Boà-taùt laáy saùu möôi hai kieán laøm söï sôï haõi, vì vaøo röøng taø kieán thì khoù ra khoûi ñöôïc. Hoaëc coù Boà- taùt laáy “nghi” laøm söï sôï haõi, vì ñoái vôùi phaùp chaân chaùnh sinh taâm nghi hoaëc. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “ñoaïn kieán” kia laøm söï sôï haõi, vì chaáp khoâng coù ñôøi sau, gaït ñi, cho laø khoâng coù nhaân quaû, sinh taø kieán naëng neà phaûi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “thöôøng kieán” kia laøm söï sôï haõi, vì chaáp thaân cuûa chuùng sinh trong naêm coõi thöôøng haèng nhö theá, theo nghieäp thieän, aùc vaãn khoâng bieán ñoåi. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “taät ñoá” kia laøm söï sôï haõi, vì khoâng chòu söï veû vang cuûa ngöôøi, mang taâm nieäm aùc. Hoaëc coù Boà-taùt thöôøng laáy “traïo cöû” laøm söï sôï haõi, vì taâm khoâng tòch tónh, sinh ra taùn loaïn. Hoaëc coù Boà-taùt laáy taâm “baát tín” laøm söï sôï haõi, ví nhö ngöôøi tay khoâng, tuy ñeán nuùi baùu, nhöng hoaøn toaøn khoâng theå laáy ñöôïc gì; ngöôøi khoâng coù baøn tay tin töôûng, tuy gaëp Tam baûo nhöng khoâng thu ñaït ñöôïc gì. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “voâ taøm” kia laøm söï sôï haõi, vì beân trong khoâng bieát hoå theïn, neân thöôøng taïo caùc nghieäp aùc, nghieäp chöôùng voâ minh khoù thaáy ñöôïc Phaät. Hoaëc coù Boà-taùt laáy taâm “voâ quyù” laøm söï sôï haõi, vì beân ngoaøi khoâng bieát xaáu hoå, boû aân boäi ñöùc, phaûi sinh töû luaân hoài vaø ñoïa vaøo ba ñöôøng döõ. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “phaãn haän” laøm söï sôï haõi, vì noù hay laøm toån haïi mình vaø ngöôøi thaønh ra söï oaùn keát laãn nhau, trong nhieàu kieáp, laøm chöôùng ngaïi ñoái vôùi ñaïo Phaät. Hoaëc coù Boà-taùt laáy söï “vong thaát” laõng queân khoâng nhôù kia laøm söï sôï haõi, vì ñoái vôùi söï nghe phaùp khoâng ghi nhôù ñöôïc, queân maát vaên nghóa, theâm söï ngu si.

Hoaëc coù Boà-taùt cho taát caû nhöõng nghieäp ñen toái baát thieän laø sôï haõi. Sao vaäy? Vì taát

caû nghieäp baát thieän laø nhaân cuûa sinh töû, xoay chuyeån trong ba coõi khoâng thoaùt khoûi ñöôïc, ñoái vôùi voâ löôïng voâ bieân söï sôï haõi aáy ñeàu laøm chöôùng ngaïi cho thaéng phaùp xuaát theá. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “naêm thöù che laáp” laøm söï sôï haõi, vì naêm thöù phieàn naõo aáy che laáp taâm Boà-ñeà cuûa Boà-taùt. Hoaëc coù Boà-taùt laáy taâm ghen gheùt laøm söï sôï haõi, ñoái vôùi caùc chuùng sinh khoâng coù taâm thöông xoùt, neân tu haïnh Boà-ñeà hay bò thoaùi chuyeån. Hoaëc coù Boà-taùt laáy söï caáu ueá do “phaù giôùi” laøm söï sôï haõi, vì ñieàu aáy laøm nhô nhôùp Thaùnh phaùp, khoù ñöôïc quaû baùo chaân chaùnh. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “öu naõo” laøm sôï haõi, vì caùc voïng

töôûng maïnh luoân laøm maát nghieäp thieän. Hoaëc coù Boà-taùt laáy taâm “aùc taùc” laøm sôï haõi, vì ñoái vôùi choã tu thieän sinh taâm hoái tieác. Hoaëc coù Boà-taùt noùi söï “cuoàng tuùy” laø ñieàu sôï haõi, vì noù khoâng bieát thieän, aùc, khoâng coù toân ti. Hoaëc coù Boà-taùt laáy söï cheát khoâng ñuùng thôøi laøm ñieàu sôï haõi, vì khoâng an truï nôi chaùnh nieäm, höôùng veà voâ thöôøng. Hoaëc coù Boà-taùt laáy nghieäp voïng ngöõ laøm ñieàu sôï haõi, vì kieáp kieáp ñôøi ñôøi coù noùi naêng gì taát caû chuùng sinh ñeàu khoâng tin nhaän. Hoaëc coù Boà-taùt laáy boán thöù ñieân ñaûo laøm sôï haõi, vì do boán moùn ñieân ñaûo aáy neân phaûi bò luaân hoài sinh töû, khôûi nghieäp phieàn naõo khoâng caàu Phaät. Hoaëc coù Boà-taùt noùi “baïn aùc” laø ñieàu sôï haõi, vì theo baïn baát thieän aáy maø taïo ra nghieäp aùc. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “nguõ uaån ma” laøm ñieàu sôï haõi, vì thaân naêm uaån naøy töø phieàn naõo sinh ra, sinh roài lieàn daáy leân voâ löôïng phieàn naõo; nhaân caùc phieàn naõo maø taïo nghieäp baát thieän, do caùc hoaëc nghieäp neân bò sa xuoáng haàm saâu lôùn, bôûi nhaân duyeân aáy sinh ra sôï haõi. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “phieàn naõo ma” laøm ñieàu sôï haõi, vì caùc thöù ñaïi, tieåu phieàn naõo noái tieáp sinh töû, laøm thoaùi taâm Boà-ñeà, bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Hoaëc coù Boà-taùt chaùn ngaùn vaø lo laéng veà “töû ma” laøm ñieàu sôï haõi, vì phaùt taâm Boà-ñeà chöa ñöôïc tôùi choã baát thoaùi, thaân naùt, maïng maát, sinh taâm thoaùi chuyeån. Hoaëc coù Boà-taùt cho caùc Thieân ma laø ñieàu sôï haõi, vì hoï haøng Thieân ma ñaày daãy trong coõi Duïc, laøm chöôùng ngaïi ngöôøi tu ñaïo, thoaùi taâm Boà-ñeà. Hoaëc coù Boà-taùt laáy taâm “voâ kyù” laøm ñieàu sôï haõi, vì ñoái vôùi phaùp thieän khoâng tieán tu ñöôïc, luoáng qua thôøi gian daøi, lui maát nghieäp thieän. Hoaëc coù Boà-taùt laáy taùm naïn kia laøm ñieàu sôï haõi, vì neáu bò ñoïa vaøo trong taùm naïn aáy thôøi nhö töø choã toái laïi vaøo choã toái; ñeâm daøi sinh töû khoù gaëp ñöôïc aùnh saùng. Hoaëc coù Boà-taùt quaùn ñòa nguïc kia laøm ñieàu sôï haõi, vì moät khi sa vaøo ñòa nguïc, thôøi traûi qua voâ löôïng kieáp chòu khoå naõo lôùn khoù ñöôïc giaûi thoaùt. Hoaëc coù Boà-taùt cho söï ñoïa vaøo haøng suùc sinh laø ñieàu sôï haõi, vì trong giôùi baøng sinh phaûi chòu quaû baùo ngu si, traûi voâ löôïng kieáp khoù thoaùt khoûi ñöôïc. Hoaëc coù Boà-taùt thaáy neûo ngaï quyû laø ñieàu sôï haõi, vì trong haèng sa kieáp phaûi chòu khoå ñoùi khaùt, khoù gaëp ñöôïc Phaät, Phaùp, Taêng. Hoaëc coù Boà-taùt töôûng söï sinh trong coõi Duïc laøm ñieàu sôï haõi, vì phieàn naõo taïp khôûi, taïo caùc nghieäp aùc, bò ñoïa vaøo ba ñöôøng döõ. Hoaëc coù Boà-taùt cho coõi Saéc kia laø ñieàu sôï haõi, vì caùc “höõu phuù phieàn naõo” hay laøm chöôùng ngaïi tu Ñònh. Hoaëc coù Boà-taùt cho coõi Voâ saéc laø ñieàu sôï haõi, vì trong ba coõi aáy tòch tónh quaù, cuõng nhö Nieát-baøn, neân chuùng sinh voïng chaáp laøm cöùu caùnh, ñeán khi kieáp heát maïng maát, phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc. Hoaëc coù Boà-taùt cho söï noái tieáp lieân tuïc cuûa sinh töû laøm ñieàu sôï haõi, vì sinh vaøo nhaø taø kieán, khoù ra khoûi ñöôïc. Hoaëc coù Boà-taùt cho söï chaùn boû sinh töû laøm ñieàu sôï haõi, vì cheát ñaây, sinh kia, thöôøng chòu khoå naõo, nhö theá laøm chöôùng ngaïi haïnh Boà-taùt caàu Nieát-baøn. Hoaëc coù Boà-taùt cho gioïng tieáng theá gian laø ñieàu sôï haõi, vì noù laøm cho taâm thöôøng bò taùn loaïn, phöông haïi tôùi nghieäp thieän. Hoaëc coù Boà-taùt laáy “taâm, yù, thöùc” laøm ñieàu sôï haõi, vì nhöõng haønh töôùng sôû duyeân cuûa noù laø khoâng theå bieát ñöôïc.

Neáu ôû nhaø theá tuïc, do nhöõng söï sôï haõi aáy, ngaøy ñeâm noái tieáp nhau nhieãu loaïn taâm

thieän, khoâng theå chöùng ñöôïc phaùp “khoâng sôï haõi”. Boà-taùt thôøi quaù khöù ôû nôi A-lan-nhaõ ñeàu chöùng ñöôïc phaùp khoâng sôï haõi, töùc laø Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Boà-taùt ñôøi vò lai ôû nôi A-lan-nhaõ ñeàu seõ ñöôïc phaùp khoâng sôï haõi, töùc laø Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Caùc Ñaïi Boà-taùt trong möôøi phöông hieän taïi, ôû nôi A-lan-nhaõ döùt boû taát caû chöôùng ngaïi, ñöôïc phaùp khoâng sôï haõi töùc laø Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Caùc vò neân bieát, tuøy theo caên khí, neân tu hoïc veà nhieáp nieäm thaân taâm ôû nôi A-lan- nhaõ cuûa caùc Boà-taùt trong ba ñôøi, ñeå ñieàu phuïc voïng töôûng, vónh vieãn khoâng sôï haõi, ñaït tôùi cöùu caùnh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Laïi nöõa, Boà-taùt xuaát gia ôû nôi A-lan-nhaõ neân laøm nghieäp gì? Neân taïo nhöõng nieäm gì? Ngaøy ñeâm thöôøng suy nghó nhö theá naøy: “Taát caû moïi söï sôï haõi hieän coù cuûa theá gian ñeàu töø “ngaõ” sinh: vì taát caû moïi sôï haõi ñeàu do chaáp tröôùc vaøo “ngaõ” maø sinh ra; taát caû sôï haõi ñeàu do ngaõ laøm caên baûn; taát caû sôï haõi ñeàu do “ngaõ aùi” sinh ra; taát caû sôï haõi ñeàu do “ngaõ töôûng” sinh ra; taát caû sôï haõi ñeàu töø “ngaõ kieán” sinh ra; taát caû sôï haõi ñeàu laáy “ngaõ” laøm truï xöù; taát caû sôï haõi ñeàu töø nhaân laø “ngaõ” maø sinh; taát caû sôï haõi laø do phaân bieät sinh ra; taát caû sôï haõi laø töø phieàn naõo sinh ra; taát caû phieàn naõo ñeàu töø “ngaõ aùi” sinh ra. Neáu ta ôû nôi A-lan-nhaõ maø khoâng lìa boû ñöôïc chaáp tröôùc veà “ngaõ, ngaõ sôû”, thì khoâng neân ôû trong A-lan-nhaõ aáy vaø khoâng baèng trôû veà nhaø ôû taïi gia coøn hôn. Sao vaäy? Neáu ngöôøi coù “ngaõ töôûng”, thì khoâng neân ôû nôi A-lan-nhaõ. Neáu ngöôøi coù “ùnhaân töôùng” *(Boå-ñaëc-giaø-la töôùng)* thì khoâng neân ôû nôi A-lan-nhaõ. Neáu coù ngöôøi ñuû caû hai chaáp: “ngaõ, ngaõ sôû” thì khoâng neân ôû nôi A-lan-nhaõ. Neáu ngöôøi coù “phaùp kieán” thì khoâng neân ôû nôi A-lan-nhaõ Neáu ngöôøi coù ñuû boán thöù ñieân ñaûo chaáp aáy, thì khoâng neân ôû nôi A-lan-nhaõ.”

Caùc vò nghe kyõ, neáu coù ngöôøi tu haønh taïo ra töôùng Nieát-baøn thì cuõng khoâng neân ôû nôi A-lan-nhaõ, huoáng chi laø coøn khôûi ra caùc töôùng phieàn naõo.

Caùc vò nghe kyõ, neáu coù ngöôøi khoâng chaáp tröôùc vaøo taát caû hình töôùng cuûa caùc phaùp thì neân an truï nôi A-lan-nhaõ, nhö theá goïi laø ñang ngoài trong “Voâ tröôùc ñaïo traøng” ñoái vôùi taát caû caùc phaùp ñeàu “baát khaû ñaéc”. Neáu ngöôøi taâm ñieàu phuïc, nhu hoøa ñöôïc, khoâng coù tranh luaän, thì neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ñoái vôùi moïi nhaân duyeân ôû ñôøi ñeàu khoâng chaáp tröôùc, thì neân an truï ôû nôi A-lan-nhaõ. Ñoái vôùi caùc phaùp nhö saéc, thanh, höông, vò, xuùc, khoâng coøn nöông töïa vaøo chuùng, thì neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ñoái vôùi taát caû caùc phaùp ñeàu coù söï thaáy bieát bình ñaúng, thì neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ñoái vôùi boán uy nghi coù theå ñieàu phuïc ñöôïc taâm mình, thì neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Boû ñöôïc taát caû caùc ñieàu sôï haõi, thì neân an truï nôi A-lan-nhaõ.

Caùc Phaät töû, noùi moät caùch toång quaùt, nhöõng ngöôøi ñoái vôùi caùc phieàn naõo ñaõ giaûi thoaùt ñöôïc, thì neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Neáu ngöôøi thaønh töïu ñöôïc nhaân Nieát-baøn, thì neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ngöôøi kheùo tu haønh boán Voâ caáu taùnh, neân an truï nôi A-lan- nhaõ. Neáu ngöôøi coù tö töôûng ít muoán, bieát ñuû, neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ngöôøi coù trí tueä, ñaày ñuû ña vaên, neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Neáu ngöôøi tu haønh ñöôïc ba moân giaûi thoaùt, neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ngöôøi döùt haún ñöôïc caùc thöù phieàn naõo raøng buoäc, neân an truï nôi A- lan-nhaõ. Ngöôøi quaùn saùt kyõ löôõng ñöôïc möôøi hai nhaân duyeân, neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ngöôøi maø choã taïo taùc ñaõ bieän giaûi xong, neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ngöôøi ñaõ boû ñöôïc gaùnh naëng, neân an truï nôi A-lan-nhaõ. Ngöôøi chöùng ngoä dieäu lyù saâu xa cuûa chaân nhö, neân an truï nôi A-lan-nhaõ.

Caùc vò neân bieát, nôi A-lan-nhaõ, caùc loaïi caây thuoác, caùc thöù goã lôùn, nhoû sinh ra ôû nôi aáy, töøng khoâng sôï haõi, cuõng khoâng phaân bieät. Ñaïi Boà-taùt ôû nôi A-lan-nhaõ cuõng theá, quaùn saùt thaân taâm mình nhö caây khoâ, nhö töôøng vaùch, ngoùi soûi… khoâng khaùc, ñoái vôùi taát caû phaùp, khoâng coù phaân bieät. Ta quaùn saùt thaân taâm ta cuõng nhö huyeãn moäng, khoâng thöïc, töøng nieäm, töøng nieäm giaø suy, hôi thôû cuûa ta ra roài khoâng vaøo ñöôïc nöõa; khi ñoù, do nhaân thieän, aùc, theo nghieäp maø chòu baùo. Thaân naøy voâ thöôøng, choùng khôûi, choùng dieät, thaân naøy hö giaû, quyeát khoâng toàn taïi laâu ñöôïc. Nhö theá, trong thaân khoâng coù “ngaõ, ngaõ sôû” khoâng coù höõu tình, khoâng coù maïng, khoâng coù “döôõng duïc”, khoâng coù “só phu”, khoâng coù “Boå-ñaëc-giaø-la”, khoâng coù “taùc nghieäp”, khoâng coù “höõu kieán”, moïi töôùng nhö theá laø baûn lai khoâng tòch, cuõng nhö hö khoâng, cuõng nhö boït nöôùc. Nieäm nieäm thöôøng neân thöïc haønh quaùn phaùp nhö theá thôøi taát caû sôï haõi ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, nhö caây goã kia

khoâng coù söï sôï haõi. Khi aáy, caùc Boà-taùt ñöôïc ôû nôi an laïc lôùn lao khoâng coøn coù söï sôï haõi sinh ra, theá goïi laø Boà-taùt ôû nôi A-lan-nhaõ, caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Laïi nöõa, Boà-taùt xuaát gia ôû nôi A-lan-nhaõ, suoát ngaøy ñeâm neân quaùn nhö theá naøy: “A-lan-nhaõ naøy laø nôi an vui tu taäp thuaàn boán Voâ caáu taùnh. A-lan-nhaõ naøy laø nôi tu taäp thuaàn haïnh Tri tuùc. A-lan-nhaõ naøy laø nôi giaûi thoaùt caùc phieàn naõo. A-lan-nhaõ naøy laø nôi ñaày ñuû trí tueä, ña vaên. A-lan-nhaõ naøy laø nôi ñieàu phuïc vaø ñoaïn dieät caùc thöù phieàn naõo chöôùng, sôû tri chöôùng. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng nhaäp ba moân giaûi thoaùt. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng troïn taùm phaùp giaûi thoaùt. A-lan-nhaõ naøy laø nôi quaùn saùt ñaày ñuû möôøi hai nhaân duyeân. A-lan-nhaõ naøy laø nôi döùt tröø ñöôïc caùc nghieäp chöôùng. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng Sô quaû Döï löu. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng quaû thöù hai Nhaát lai. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng quaû thöù ba Baát hoaøn. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng quaû thöù tö A-la-haùn. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng quaû Bích-chi-phaät. A-lan-nhaõ naøy laø nôi ñaõ bieän giaûi xong ñöôïc choã taïo taùc, ñöôïc töï taïi. A-lan-nhaõ naøy laø nôi boû ñöôïc caùc gaùnh naëng, ñaït ñöôïc moïi söï nheï nhaøng an vui. A-lan-nhaõ naøy laø nôi ñöôïc “Nhò khoâng chaân nhö”. A-lan-nhaõ naøy laø nôi tu voâ löôïng taâm Ñaïi töø. A-lan-nhaõ naøy laø nôi tu chöùng voâ löôïng taâm Ñaïi bi. A-lan- nhaõ naøy laø nôi tu taäp thaønh töïu “Hyû voâ löôïng”. A-lan-nhaõ naøy laø nôi tu taäp thaønh töïu “Xaû voâ löôïng”. A-lan-nhaõ naøy laø nôi phaùt taâm Boà-ñeà. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Boà-taùt tu trì ñeán Thaäp tín. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Boà-taùt tu tieán tuaàn töï ñeán Thaäp truï. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Boà-taùt tu theâm daàn daø ñeán Thaäp haïnh. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Boà-taùt tu haïnh daàn daø ñeán Thaäp hoài höôùng. A-lan-nhaõ naøy laø nôi tu taäp thuaàn boán Thieän caên. A-lan-nhaõ naøy laø nôi tu haønh saùu phaùp Ba-la-maät. A-lan-nhaõ naøy laø nôi tu haønh töø Sô ñòa ñeán Thaäp ñòa. A- lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng ñöôïc saùu caên thanh tònh. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng ñöôïc Thieân nhaõn thoâng. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng ñöôïc Thieân nhó thoâng vaø Tuùc truï trí, Sinh töû trí minh, Thaàn caûnh, Tha taâm thoâng.

A-lan-nhaõ naøy laø nôi coù söï taøm quyù. A-lan-nhaõ laø nôi khoâng phoùng daät. A-lan-nhaõ

naøy laø nôi tu taäp naêm caên. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng ñöôïc voâ löôïng, voâ bieân Tam- muoäi. A-lan-nhaõ naøy laø nôi ñaït ñöôïc haèng sa Ñaø-la-ni moân, chöùng töï taïi. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chöùng ngoä Nhaãn voâ sinh. A-lan-nhaõ naøy laø nôi döùt sinh töû, ra haún ba coõi. A-lan- nhaõ naøy laø nôi ñaït ñöôïc Baát thoaùi chuyeån. A-lan-nhaõ naøy laø nôi haøng phuïc taát caû moïi ma oaùn ñòch, tieâu tröø nghieäp chöôùng, thaáy Phaät, nghe Phaùp. A-lan-nhaõ naøy laø nôi ñöôïc phaùp moân Baát coäng toái thöôïng cuûa Phaät. A-lan-nhaõ naøy laø nôi tu taäp Giôùi uaån thanh tònh. A- lan-nhaõ naøy laø nôi xuaát sinh Tam-ma-ñòa voâ laäu. A-lan-nhaõ naøy laø nôi sinh Baùt-nhaõ, chöùng giaûi thoaùt. A-lan-nhaõ naøy laø nôi sinh Giaûi thoaùt tri kieán. A-lan-nhaõ naøy laø nôi ñöôïc ba möôi baûy Phaùp phaàn Boà-ñeà. A-lan-nhaõ naøy laø nôi kheùo tu nhieáp möôøi hai haïnh Ñaàu-ñaø. A-lan-nhaõ naøy laø nôi truï cuûa trí tueä phaân bieät roõ raøng nghóa lyù. A-lan-nhaõ naøy laø nôi vónh vieãn ñoaïn tröø maàm moáng naêm uaån höõu laäu. A-lan-nhaõ naøy laø nôi ñöôïc giaûi thoaùt khoûi möôøi hai nhaäp. A-lan-nhaõ naøy laø nôi lìa haún möôøi taùm giôùi höõu laäu. A-lan-nhaõ naøy laø nôi quaùn saùt möôøi taùm khoâng vi dieäu. A-lan-nhaõ naøy laø nôi dung thoï taát caû caùc phaùp khoâng. A-lan-nhaõ naøy laø nôi sinh vaø laøm taêng tröôûng möôøi thieän phaùp. A-lan-nhaõ naøy laø nôi laøm taêng tröôûng taâm Boà-ñeà kieân coá. A-lan-nhaõ naøy laø nôi chö Phaät ba ñôøi luoân khen ngôïi. A-lan-nhaõ naøy laø nôi taát caû Boà-taùt ñeàu cung kính, taùn thaùn.

A-lan-nhaõ naøy laø nôi Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi thaønh ñaïo ôû döôùi goác caây Ni-caâu-ñaø. A-

lan-nhaõ naøy laø nôi Ñöùc Phaät Thi-khí thaønh ñaïo döôùi goác caây Thi-ly-sa. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Ñöùc Phaät Tyø-xaù-phuø thaønh ñaïo döôùi goác caây A-thi-baø-ña. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Ñöùc

Phaät Caâu-löu-toân thaønh Baäc Ñaúng Chaùnh Giaùc ôû döôùi goáùc caây Voâ öu. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni thaønh Baäc Ñaúng Chaùnh Giaùc ôû döôùi goác caây Öu-ñaøm. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Ñöùc Phaät Ca-dieáp thaønh Baäc Ñaúng Chaùnh Giaùc ôû döôùi goác caây Baø- ñaø. A-lan-nhaõ naøy laø nôi Ñöùc Phaät Thích-ca thaønh ñaïo döôùi goác caây Taát-baùt-la. Caùc oâng neân bieát! A-lan-nhaõ coù voâ löôïng coâng ñöùc thaéng lôïi nhö theá!

Luùc ñoù, Boà-taùt Nhaïo Vieãn Ly Haïnh vì ñaïi chuùng noùi baøi keä:

*Boà-taùt xuaát gia ôû Lan-nhaõ*

*Caàn neân nghó gì, laøm nghieäp gì? Moïi söï sôï haõi theá gian coù*

*Ñeàu töø “ngaõ kieán, ngaõ sôû” sinh. Neáu ñoaïn tröø ñöôïc “ngaõ, ngaõ sôû” Taát caû sôï haõi khoâng nôi döïa.*

*Neáu coøn coù taâm chaáp “ngaõ kieán” Roát raùo khoâng thaønh ñaïo Boà-ñeà. Nieát-baøn thöôøng truï ñeàu voâ töôùng*

*Huoáng chi phieàn naõo phi phaùp töôùng? Khoâng chaáp caùc phaùp vaø chuùng sinh Taâm khoâng tranh luaän, tu chaùnh nieäm Trong boán uy nghi ñieàu phuïc taâm*

*Neân ôû Lan-nhaõ thöôøng tòch tónh. Döùt ñöôïc phieàn naõo, taâm bieát ñuû*

*ÔÛ trong Lan-nhaõ nhaø “Khoâng tòch” Vaøo ba moân giaûi thoaùt Voâ töôùng*

*ÔÛ nôi Lan-nhaõ lìa traàn caáu.*

*Hay quaùn möôøi hai phaùp nhaân duyeân Töù ñeá, nhò khoâng: chaân dieäu lyù*

*Taùm phaùp theá gian khoâng lay ñoäng Boà-taùt nhö theá ôû Lan-nhaõ.*

*Hay quaùn thaân mình nhö goã khoâ Cuõng nhö boït nöôùc, nhö huyeãn moäng Khoâng chaáp hai beân, töôùng bình ñaúng Boà-taùt nhö theá ôû Lan-nhaõ.*

*Toäi, nghieäp raøng buoäc thaân voâ thöôøng Baûn lai hö giaû voán khoâng thöïc*

*Chaáp phaùp, chaáp ngaõ, chaáp toäi töôùng ÔÛ trong ba ñôøi “baát khaû ñaéc”,*

*Thaân mình, thaân ngöôøi khoâng coù hai Taát caû caùc phaùp cuõng nhö theá*

*Xem kyõ: phaùp taùnh khoâng ñi, laïi Boà-taùt nhö theá ôû Lan-nhaõ.*

*Chieân-ñaøn thoa mình vaø taùn thaùn Laáy dao caét xeûo vaø maï nhuïc*

*Vôùi hai ngöôøi aáy khoâng yeâu, gheùt Boà-taùt nhö theá ôû Lan-nhaõ.*

*Xuaát gia thích ôû A-lan-nhaõ*

baûo:

*Ngaøy ñeâm neân quaùn saùt nhö vaày:*

*Nôi A-lan-nhaõ, chaân ñaïo traøng Taát caû Nhö Lai thaønh Chaùnh giaùc, Nôi A-lan-nhaõ, dieäu phaùp khoâng Chaùnh phaùp xuaát theá töø ñaáy sinh, Nôi A-lan-nhaõ, Thaùnh toân kính Sinh ra ba thöøa Thaùnh ñaïo vaäy, Nôi A-lan-nhaõ, nhaø caùc Thaùnh Taát caû Thaùnh hieàn thöôøng ôû ñoù, Nôi A-lan-nhaõ, cung Nhö Lai*

*Laø choã möôøi phöông Phaät nöông döïa Nôi A-lan-nhaõ, toøa Kim cang*

*Chö Phaät ba ñôøi ñaéc ñaïo vaäy, Nôi A-lan-nhaõ, ñieän Nieát-baøn Nhö Lai ba ñôøi vieân tòch ñaây Nôi A-lan-nhaõ, nhaø “Ñaïi töø” Boà-taùt ôû ñoù tu taâm Töø,*

*Nôi A-lan-nhaõ laø “ruoäng Bi” Chö Phaät ba ñôøi tu taâm “Bi”, Nôi A-lan-nhaõ, nhaø “Luïc thoâng” Boà-taùt ôû ñoù du hoùa khaép,*

*Nôi A-lan-nhaõ, ñaïi Voâ uùy Döùt tröø taát caû söï sôï haõi, Nôi A-lan-nhaõ, Tam-ma-ñòa*

*Nhöõng ngöôøi caàu ñaïo ñöôïc Ñònh aáy, Nôi Lan-nhaõ ñöôïc Ñaø-la-ni*

*Nhöõng ngöôøi trì chuù ñöôïc thaàn löïc, Nôi A-lan-nhaõ, nhaø thieän phaùp Taêng tröôûng taát caû caùc phaùp laønh, Nôi A-lan-nhaõ, nhaø Boà-ñeà*

*Boà-taùt tu ñaïo ñöôïc phaùp nhaãn, Neáu muoán vöôït haún khoå ba coõi Boà-ñeà Nieát-baøn neân tu chöùng,*

*Quang khaép phaùp giôùi lôïi quaàn sinh Neân ôû nhaø Boà-ñeà Lan-nhaõ,*

*Tu veà Saùu ñoä, Boán nhieáp phaùp Hoài thí ba coõi vaø boán aân*

*Mình, ngöôøi ñeàu vaøo thaønh cam loä*

*Ñoàng chöùng “Nhaát nhö chaân phaùp giôùi”.*

Khi Boà-taùt Ma-ha-taùt Nhaïo Vieãn Ly Haïnh vì ñaïi chuùng noùi phaùp aáy roài, Ñöùc Phaät

–Quyù hoùa thay! Quyù hoùa thay! Thieän nam, oâng ñaõ vì ñaïi chuùng vaø ngöôøi caàu Phaät

ñaïo ôû ñôøi sau maø phaân bieät dieãn noùi veà coâng ñöùc thuø thaéng nôi A-lan-nhaõ, ñem laïi lôïi ích an laïc cho taát caû chuùng sinh trong hieän taïi vaø vò lai höôùng ñeán neûo giaùc ngoä Boà-ñeà chaùnh chaân, oâng seõ thaønh töïu voâ löôïng coâng ñöùc, maø ngaøn Ñöùc Phaät cuøng noùi cuõng

khoâng cuøng taän ñöôïc.

Luùc aáy, trong phaùp hoäi Boà-taùt Trí Quang, voâ löôïng a-taêng-kyø ñaïi chuùng Boà-taùt, nghe coâng ñöùc toái thaéng nôi A-lan-nhaõ, lieàn ñöôïc “Vaên trì Ñaø-la-ni moân”. Voâ löôïng chuùng sinh phaùt taâm Voâ ñaúng ñaúng, Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, ñaït ñöôïc Baát thoaùi chuyeån. Ngaøn öùc chuùng sinh xa lìa moïi buïi baëm caáu ueá coù ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh.

M

**Phaåm 7: YEÁM THAÂN**

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Di-laëc lieàn töø toøa ñöùng daäy, tròch aùo vai phaûi, goái phaûi saùt ñaát, chaép tay cung kính baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chuùng toâi ñaõ ngoä ñöôïc vieäc Ñaïi Boà-taùt xuaát gia, chaùn boû theá gian, ôû nôi A-lan-nhaõ, ñieàu phuïc taâm mình, tu haïnh Voâ caáu. Song, Boà-taùt aáy ôû nôi tòch tónh, töï thaân mình neân thöïc haønh phaùp quaùn gì?ù

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Di-laëc:

–Quyù hoùa thay! Quyù hoùa thay! Thieän nam, oâng vì chuùng sinh khôûi taâm ñaïi bi, thænh vaán Nhö Lai veà “Nhaäp Thaùnh trí quaùn dieäu haïnh phaùp moân”. OÂng neân kheùo nghe, nay Ta vì oâng giaûng noùi veà vaán ñeà aáy!

Boà-taùt Di-laëc baïch:

–Daï, baïch Theá Toân, chuùng con nguyeän muoán ñöôïc nghe!

–Thieän nam, Boà-taùt xuaát gia ôû nôi A-lan-nhaõ, khi caàu Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, thôøi trong luùc ñi, ñöùng, ngoài, naèm neân quaùn saùt tæ mæ: “Thaân höõu laäu naøy coù ba möôi baûy thöù baát tònh ueá taïp, laø thöù khoâng ñaùng yeâu vaø laø thöù khoâng beàn chaéc”.

Neân quaùn thaân naøy cuõng nhö ñoà goám, beân ngoaøi duøng maøu saéc saëc sôõ nhö vaøng baïc baûy baùu toâ ñieåm kheùo ñeïp, nhöng beân trong ñaày phaån ueá, moïi thöù baát tònh, roài hai vai gaùnh ñi, ai troâng thaáy cuõng ñeàu sinh loøng öa thích, maø khoâng bieát trong ñoà aáy ñöïng ñaày thöù baát tònh. Coù saùu con raén ñen ôû beân trong ñoà aáy, moät con cöïa quaäy thì ñoà lieàn vôõ naùt, söï ñoäc haïi, hoâi nhô toùe ra, khoâng ai chòu noåi ñöôïc. Ngöôøi theá gian trang söùc toâ ñieåm thaân mình, nhö ñoà goám saëc sôõ ñöïng nhöõng thöù baát tònh kia. Ba moùn: tham, saân, si laø taâm beänh, ba beänh; beänh phong haøn, hoaøng nhieät, ñaøm aám laø thaân beänh. Trong ngoaøi saùu beänh hay laøm haïi thaân taâm, nhö saùu con raén ôû trong ñoà nhô; moãi moät con raén cöïa quaäy, ñoà lieàn vôõ naùt, thôøi moãi moät beänh phaùt ra, thaân lieàn voâ thöôøng, Thieän nam, Boà-taùt xuaát gia ôû choán thanh vaéng quaùn saùt thaân naøy goïi laø Quaùn töôùng Baát tònh thöù nhaát.

Troïn ngaøy ñeâm, Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình nhô nhôùp chaúng saïch, cuõng nhö thaân loaøi choù cheát. Sao vaäy? Vì thaân kia cuõng töø thöù baát tònh nôi cha meï laøm duyeân sinh ra.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn saùt thaân mình nhö toå kieán laø nôi yeân ôû cuûa nhieàu kieán

trong ñoù, moät hoâm coù moät con voi traéng ñi ñeán beân toå, laáy mình coï vaøo toå, toå kieán lieàn vôõ ra. Thieän nam, toå aáy laø thaân nguõ uaån, voi traéng laø söù giaû cuûa Dieãm-ma-la, thaân höôùng veà ñôøi sau nhö voi traéng phaù toå kieán.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình maø nghó raèng: “Nay thaân naøy cuûa ta, töø ñaàu ñeán chaân, da, thòt xöông, tuûy cuøng hoøa hôïp nhau laøm thaønh thaân mình cuõng nhö caây chuoái ôû trong khoâng coù thöïc.”

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình khoâng coù söùc maïnh, da thòt moûng che phuû, nhö vöõa toâ traùt töôøng, öùc vaïn loâng toùc nhö coû moïc treân ñaát, chuùt gioù nheï ra vaøo loã chaân loâng.

Nhö theá, ai laø ngöôøi coù trí tueä laïi öa thích thaân naøy? Vì töøng saùt-na, saùt-na, söï suy baïi luoân luoân noái tieáp chuyeån bieán!

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình nhö nuoâi raén ñoäc maø chuoác laáy haïi. Nay ta tuy ñem thöùc aên uoáng quaàn aùo giuùp ñôõ nuoâi lôùn thaân naøy maø noù khoâng bieát aân, cuoái cuøng laïi laøm cho mình phaûi ñoïa vaøo ñöôøng aùc.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình ví nhö keû thuø oaùn giaû laøm baïn thaân, rình luùc thuaän tieän, ñem thuoác ñoäc laøm cho maïng caên kia cheát. Thaân ta nhö theá, voán khoâng phaûi chaân thöïc, quyeát ñi ñeán choã voâ thöôøng, neân baäc Thaùnh khoâng heà yeâu quyù.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình nhö boït nöôùc, tuy coi ñeïp ñeõ nhö saéc ngoïc löu ly, nhöng trong saùt-na, nhaân duyeân khôûi, dieät khoâng thöôøng, vì noù laø höõu vi, neân töøng nieäm nieäm khoâng ôû laâu ñöôïc.

Boà-taùt xuaát gia quaùn thaân mình nhö thaønh Caøn-thaùt-baø, tuy raèng hieän ra töôùng traïng maø khoâng thöïc coù. Nay thaân ta cuõng nhö theá.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình cuõng nhö aûnh töôïng. Thaân ta cuõng theá, tuy coù nhöng chaúng phaûi thöïc.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình ví nhö giaëc oaùn cöôøng thònh cuûa nöôùc ngoaøi.

Nay thaân ta cuõng nhö theá, giaëc oaùn phieàn naõo xaâm löôïc thieän caên cuûa ta.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình nhö ngoâi nhaø hö doät, tuy coá gaéng söûa sang laïi, nhöng quyeát seõ hoûng naùt. Thaân ta cuõng nhö theá, tuy coá gaéng yeâu meán noù, nhôù nghó ñeán noù, nhöng noù quyeát seõ voâ thöôøng.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình nhö ôû gaàn nöôùc oaùn ñòch, nhaân daân thaønh aáp thöôøng mang loøng sôï haõi. Nay thaân ta cuõng nhö theá, trong loøng töøng nieäm nieäm sôï giaëc oaùn voâ thöôøng.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình nhö raát nhieàu cuûi bò löûa ñoát chaùy, maø löûa döõ aáy chöa töøng bieát ñuû. Thaân ta cuõng theá, laáy löûa tham aùi, ñoát cuûi naêm duïc, taâm tham caàu caøng taêng tröôûng theâm cuõng nhö theá.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình nhö con môùi ñeû, meï hieàn thöông xoùt luoân luoân gaéng coâng saên soùc, gìn giöõ. Thaân ta cuõng theá, neáu khoâng gìn giöõ, thaân taâm bò beänh, töùc khoâng theå tu chöùng ñöôïc.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn “baûn taùnh töï thaân baát tònh”. Ví nhö coù ngöôøi chaùn ngaùn vaø lo sôï maøu than, môùi ñaët moïi phöông tieän, laáy nöôùc goät taåy, qua nhieàu thôøi gian maøu ñen vaãn nhö cuõ vaø cho ñeán khi maøu than heát, hoaøn toaøn cuõng khoâng ñöôïc ích gì. Thaân ta cuõng theá, laø thaân höõu laäu baát tònh, giaû söû laáy nöôùc bieån cho ñeán heát ñôøi vò lai maø taåy cuõng voâ ích vaø cuõng laïi nhö theá thoâi.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình nhö daàu töôùi cuûi, laáy löûa ñoát chaùy, laïi gaëp gioù lôùn, theá maïnh khoâng theå daäp taét ñöôïc. Thaân naøy cuõng theá, laø ñoáng cuûi naêm uaån töôùi daàu tham aùi, phoùng löûa giaän döõ, söùc gioù ngu si khoâng theå ngöøng ñöôïc.

Boà-taùt xuaát gia laïi quaùn thaân mình cuõng nhö aùc taät, vì noù laø choã ôû cuûa boán traêm leû boán beänh, cuõng nhö ruoät giaø, laø choã ôû cuûa taùm vaïn boán ngaøn con truøng; laø choán voâ thöôøng, vì hôi thôû ra khoâng trôû vaøo ñöôïc, töùc laø voâ thöôøng; cuõng nhö “Phi tình thaàn thöùc” deã thoaùt vì ñoàng nhö ngoùi ñaù; cuõng nhö nöôùc soâng, tröôùc sau moãi saùt-na, khoâng taïm ngöøng nghæ; cuõng nhö eùp daàu, ñoái vôùi taát caû moïi söï, ñeàu phaûi chòu ñöïng khoå nhoïc. Thaân naøy nhö khoâng coù choã nöông töïa, cuõng nhö con treû maát cha meï. Thaân naøy nhö khoâng coù ngöôøi cöùu hoä, cuõng nhö con eãnh öông bò raén nuoát. Thaân naøy nhö huyeät khoâng ñaùy, vì taâm, taâm sôû phaùp khoâng theå bieát ñöôïc. Thaân naøy thöôøng khoâng bieát ñuû, vì ñoái vôùi naêm

moùn duïc laïc, taâm khoâng bieát chaùn. Thaân naøy thöôøng khoâng ñöôïc töï taïi, vì bò ñoaïn kieán, thöôøng kieán raøng buoäc. Thaân naøy khoâng bieát sinh söï theïn hoå, vì tuy nhôø hoï haøng nuoâi naáng, nhöng vaãn vöùt boû söï soáng cuûa mình. Thaân naøy nhö thaây cheát, vì ñoái vôùi ngaøy ñeâm tieáp noái ñi gaàn ñeán choã dieät hoaïi. Thaân naøy chæ ñeå chòu moïi khoå, vì ñoái vôùi taát caû moïi choã khoâng coù gì laø söï vui chaân thöïc. Thaân naøy laø choã nöông töïa cuûa khoå, vì taát caû moïi khoå ñeàu döïa vaøo thaân maø coù. Thaân naøy nhö xoùm laøng troáng vaéng, vì trong thaân naøy khoâng coù chuû teå. Thaân naøy roát raùo laø vaéng laëng tòch tónh, vì do taùnh “Bieán keá sôû chaáp” taïo döïng, veõ caøn ra. Thaân naøy nhö tieáng vang trong hang, ñeàu laø hö voïng hieån hieän. Thaân naøy cuõng nhö thuyeàn buoàm, neáu khoâng coù Thuyeàn sö lieàn bò troâi giaït. Vaø thaân naøy cuõng nhö xe lôùn vaän taûi cuûa baùu. Sao vaäy? Vì nhôø ngoài treân xe Ñaïi thöøa maø ñeán ñöôïc coõi Boà-ñeà vaäy.

Thieän nam, Boà-taùt xuaát gia ngaøy ñeâm quaùn saùt, caàn meán tieác thaân naøy, vì coøn muoán laøm cho chuùng sinh ra khoûi bieån sinh töû, ñeán bôø Nieát-baøn.

Khi Ñöùc Theá Toân noùi phaùp aáy roài, Ngaøi baûo Ñaïi Boà-taùt Di Laëïc:

–Thieän nam, tu haïnh nhö theá, laø choã quaùn phaùp chuû yeáu cuûa ngöôøi Phaät töû xuaát gia. Neáu coù Phaät töû naøo phaùt taâm Boà-ñeà vì caàu Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, ôû nôi A-lan-nhaõ, tu taäp ba möôi baûy pheùp quaùn nhö theá, laïi daïy ngöôøi ta cuøng tu taäp phaùp quan troïng aáy, cuøng giaûng giaûi, vieát cheùp, thoï trì, ñoïc tuïng, xa lìa taát caû söï chaáp ngaõ, ngaõ sôû, döùt haún söï tham ñaém naêm duïc laïc ôû ñôøi, thì seõ choùng thaønh töïu ñaày ñuû ñöôïc tín taâm baát hoaïi, caàu Ñaïi Boà-ñeà, khoâng tieác thaân maïng, huoáng chi laø ñoái vôùi caùc ngoïc baùu hieän coù cuûa theá gian. Nhö theá thì thaân hieän taïi quyeát thaønh töïu roát raùo taát caû Trí aán Kim cang cuûa Nhö Lai, ñoái vôùi ñaïo Voâ thöôïng quyeát khoâng thoaùi chuyeån; saùu luïc, muoân haïnh choùng ñöôïc vieân maõn, choùng thaønh Baäc Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc.

Luùc ñoù, trong phaùp hoäi, taùm vaïn boán ngaøn Boà-taùt môùi phaùt taâm, quaù chaùn theá gian, ñaït ñöôïc söùc nhaãn lôùn lao, ñoái vôùi ñaïo Voâ thöôïng khoâng coøn thoaùi chuyeån. Traêm ngaøn Baø-la-moân phaùt taâm Boà-ñeà, thaønh töïu ñaày ñuû tín caên, ñöôïc baát thoaùi chuyeån. Ba vaïn saùu ngaøn thieän nam, thieän nöõ xa lìa traàn caáu, ñaït ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh.

