**Phaåm 5: MINH TUEÄ QUYEÀN BIEÁN**

Baáy giôø, Boà-taùt Töø Thò noùi vôùi Toân giaû Thieän Nghieäp:

–Coù Boà-taùt Ñaïi só vui veû, heát söùc toân kính, phaân chia phaùp ñöùc, hoaëc boá thí, trì giôùi, vieäc giöõ gìn phaân chia phaùp ñöùc cao quyù khoâng coù gì laáp ñöôïc, ñöùc bao truøm khoâng theå bieåu loä.

Thieän Nghieäp noùi:

–Neân theo ñaây vui veû phaân chia phaùp cuûa ñöùc. Vì sao? Vì voâ löôïng coõi Phaät trong möôøi phöông, moãi coõi ñeàu khoâng theå tính keå, luoân luoân dieät ñoä. Do ñaây laø coäi nguoàn sinh ra Voâ thöôïng chaùnh chaân ñaïo Toái chaùnh giaùc vaø cuõng laø nôi töï ñaït ñeán dieät ñoä, coâng ñöùc aáy laø ñöùc do cöïc ñoä sinh ra. Caùc ñeä töû ñaõ thöïc haønh boá thí, trì giôùi, giöõ gìn phaùp, phaân chia ñöùc, ñöôïc ñöùc cao quyù nhaát, hôn caû coâng ñöùc khoâng dính maéc, ñeàu ñöôïc thaân trì giôùi, thaân ñònh, thaân tueä, thaân khoâng chöôùng ngaïi, thaân vöôït qua tri kieán cuûa Ñöùc Phaät, an oån ñaïi töø khoâng theå keå heát. Nhöõng ñieàu ñaõ hoïc trong kinh, caùc coâng ñöùc ñeàu chöùa nhoùm trong ñoù. Tuøy hyû phöôùc ñöùc cao quyù voâ taän. Nhôø ñoù vui möøng thöïc haønh caàu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, taâm nieäm noùi raèng: ñem kinh naøy ban cho toâi thöïc haønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, neân thöïc haønh haïnh naøy, mong cho taâm veà sau laïi ñöôïc nhö vaäy.

Boà-taùt Töø Thò noùi vôùi Thieän Nghieäp:

–Ngöôøi laøm vieäc naøy maø mong caàu vò lai thì khoâng coøn ñöôïc laøm vieäc boá thí naøy. Thieän Nghieäp thöa:

–Neáu coù ngöôøi khoâng boá thí thì seõ töø ñaâu maø ñöôïc vaø cuõng khoâng coù gì giöõ gìn thì töø ñaâu maø phaùt sinh ra? Neáu yù hoái haän laïi bò rôi vaøo boán thöù ñieân ñaûo. Ñoái vôùi vaät boá thí, voâ thöôøng cho laø thöôøng, khoå cho laø vui, khoâng cho laø thaät, khoâng thaân cho laø coù thaân. YÙ hoái haän laïi tin töôûng, ñem taâm naøy caàu Phaät. Thöïc haønh vieäc boá thí naøy laø thöïc haønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

Boà-taùt Töø Thò noùi vôùi Thieän Nghieäp:

–Thieän nam, tín nöõ môùi hoïc khoâng neân hieåu trí tueä nhö ôû tröôùc. Vì sao? Vì ñieàu hoï tin öa, taïo ñöùc voán sôï maát. Haõy nghe veà söï khoâng thoaùi chuyeån giaûng noùi cho hoï. Neáu ngöôøi naøo ôû laâu beân baïn laønh thì hieåu ñöôïc lôøi giaûng noùi aáy, ngöôøi naøy khoâng sôï haõi. Tuøy hyû nhö vaäy raát cao quyù. Ñem kinh naøy boá thí ñeå laøm trí Nhaát thieát. Ñem taâm naøy ñeå boá thí moät caùch tuøy hyû thì taâm dieät heát, khoâng choã naøo khoâng thaáy, taâm naøo laøm vieäc boá thí naøy ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, taâm naøo laø taâm, laø taâm khoâng coù hai ñoái ñaõi, khoâng coù thaân thì laøm sao boá thí?

Ñeá Thích thöa:

–E raèng nhöõng ngöôøi môùi hoïc lo sôï maø thoaùi chí. Theá naøo laø laøm coâng ñöùc boá thí cao toät moät caùch tuøy hyû? Theá naøo laø laøm boá thí ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân?

Thieän Nghieäp noùi:

–Boà-taùt Ñaïi só naøy ñeàu cuùng döôøng ñaày ñuû caùc Ñöùc Phaät, phaù boû caùc ñieàu aùc. Do bình ñaúng thöïc haønh nhö nhaát, haøng phuïc taø ñaûng, vöùt boû gaùnh naëng, taát caû phöôùc ñöùc, toäi loãi ñeàu vaéng laëng. Giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt, ñoä tri kieán sôû nguyeän ñaõ ñaït ñöôïc. Voâ soá coõi nöôùc ôû möôøi phöông coù ngöôøi dieät heát (phieàn naõo) thì vieäc phaân chia ñöùc laø cao quyù voâ thöôïng.

Vì sao Boà-taùt coù taâm töôûng hoái haän? Vì sao taâm khoâng hoái haän, taâm khoâng nghó töôûng? Ñem vieäc boá thí naøy thöïc haønh caùc thöôïng haïnh chính laø khieán cho taâm nieäm naøy töï hieåu bieát vieäc aáy. Coù tö töôûng naøy, khoâng coù taâm töôûng hoái haän. Nhö hoái haän ñieàu

ñaùng hoái haän thì khieán taâm nhôù laïi, bieát roõ do taâm laøm. Ñaây laø nghó nhôù hoái haän, taâm hoái haän vui veû hoái haän laø ñeå cho Boà-taùt ñem taâm mình bieát roõ vieäc laøm. Ñaây laø nhôù bieát ñem nhöõng gì boá thí, ñem taâm sôû naøo bieát roõ haønh ñoäng laø söï nhaän bieát.

Ñem nhöõng gì boá thí, ñem taâm naøo hieåu roõ, ñaây laø caùc phaùp cuûa taâm? Ñem phaùp naøo boá thí, laø boá thí bình ñaúng cuõng khoâng baèng laøm vieäc boá thí naøy. Chö Phaät quaù khöù, vò lai, hieän taïi ñaõ coù coâng ñöùc, cho ñeán caùc ñeä töû chöa ñaéc ñaïo vaø Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn nghe kinh môùi phaùt taâm hoïc taäp ñeàu cuøng nhau chöùa nhoùm thay cho hoan hyû laø toân quyù nhaát. Giöõ gìn coâng ñöùc naøy, laïi bieát laø phaùp naøy dieät heát, khoâng coù nôi choán, cuõng khoâng coù phaùp. Thöïc haønh phaùp boá thí naøy khoâng coù yù töôûng hoái haän, khoâng coù taâm hoái haän, khoâng vui veû hoái haän. Laøm caùc vieäc khoâng trôû laïi naøy chính vì ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, boá thí cho ngöôøi khaùc coù phaàn coâng ñöùc. Neáu khoâng hieåu roõ ñieàu ñoù thì khoâng laøm ñöôïc vieäc boá thí naøy.

Taïi sao ñaït ñeán voâ sôû höõu, tuøy hyû phaân chia ñöùc cuõng troáng roãng? Boà-taùt laøm vieäc naøo thì bieát roõ vieäc aáy. Chö Phaät ñaõ dieät ñoä, ñem coâng ñöùc boá thí laø ñeå cho ta ñöôïc ñieàu ñoù. Laøm moät caùch nhö nhaát laø bieát ñöôïc vieäc laøm, thöïc haønh Voâ thöôïng chaùnh chaân. Vieäc laøm naøy khoâng nghó töôûng, nhöõng ñieàu ñaõ bieát ôû quaù khöù dieät heát, nghó töôûng khoâng coù nôi choán, nghó töôûng taïo thaønh, ghi nhôù ñöôïc. Neáu coù yù töôûng naøy thì chaúng phaûi boá thí. Neân thöïc haønh vieäc hoïc naøy.

Ñöùc quyeàn bieán cuûa Boà-taùt Ñaïi só neân tìm noù ôû trong ñaây. Chöa ñöôïc Minh ñoä thì khoâng ñöôïc vaøo trong phaùp naøy. Trong vieäc ñem phaân chia ñöùc cuõng khoâng thaät coù. Laøm vieäc naøy phaûi laéng nghe thaân mình bieát laø ngöôøi coù ñöùc. Coù nghó töôûng thì coù dính maéc, traùi laïi muoán truï vaøo khoå.

Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Chaùnh Chaân Ñaïo Toái Chaùnh Giaùc khoâng thích thoï trì boá thí. Thaáy vieäc thoï trì boá thí roãng khoâng. Vì sao? Vì vieäc lôùn nhaát laø döùt saïch phieàn naõo. Ngöôøi naøy thaáy Phaät coù töôûng laøm trôû ngaïi vieäc boá thí raát lôùn. Traùi laïi khoâng neân laøm laø trôû veà vieäc boá thí cuûa Nhö Lai neân xeùt kyõ. Vì sao? Vì nhieàu beänh ñoäc. Laøm vieäc boá thí naøy gioáng nhö trong thöùc aên ngon coù ñeå nhieàu chaát ñoäc. Maøu saéc ñeïp, raát thôm ngon, ai cuõng ñeàu öa thích, nhöng khoâng bieát trong thöùc aên coù ñoäc. Ngöôøi ngu aên noù moät caùch thoûa thích no neâ. Khi thöùc aên aáy saép tieâu hoùa thì chaéc chaén nguy hieåm ñeán thaân maïng. Thöôøng ngöôøi khoâng bieát nghóa cuûa vieäc laáy cho thì khoâng hieåu raèng seõ ñöa ñeán vieäc trôï giuùp tai hoïa baèng hai söï chöôùng ngaïi, chaéc chaén laø gioáng nhö thuyeát thöùc aên coù chaát ñoäc.

Neáu Cao só naøo muoán boá thí thì thöôøng nhö chö Phaät töø xöa ñeán nay ñem thaân giôùi,

thaân ñònh, thaân tueä, thaân giaûi thoaùt, thaân ñoä tri kieán ñeå thaáy ñöôïc thaân tueä cuøng caùc ñeä töû ôû trong aáy laøm caùc coâng ñöùc. Ñaây laø vieäc maø Phaät, Duyeân giaùc boá thí. Ñem coâng ñöùc naøy tuøy hyû boá thí ñeå thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Luùc coù yù töôûng naøy boá thí maø hoái haän, goïi ñoù laø coù coâng duïng; cho neân gioáng nhö coù nhieàu chaát ñoäc thöùc aên. Cho neân ngöôøi coù ñöùc neân thöïc haønh laø giaùc bieát, chö Phaät quaù khöù, vò lai, hieän taïi boá thí nhö theá naøo vaø nhôø ñaâu thaønh töïu, sinh ra ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân?

Theo söï chæ daïy cuûa Ñöùc Phaät, thì thoï trì vieäc boá thí naøy bieát ñöôïc coâng ñöùc ñaõ laøm vaø thaân töôùng luùc coøn soáng, hieåu roõ ñöôïc nhöõng ñieàu trong kinh. Khi thaønh töïu, ta laøm vieäc naøy moät caùch tuøy hyû, töï ñaït ñeán Phaät ñaïo, khoâng ai hôn ñöôïc, khoâng bao giôø lìa boû phaùp cuûa Nhö Lai, khoâng coù caùc thöù ñoäc.

Neân laøm vieäc boá thí naøy nhö giôùi, nhö ñònh, nhö tueä, nhö giaûi thoaùt, nhö ñoä tri kieán. Tueä ñaõ hieän thaân thì khoâng coù duïc xöù, khoâng coù saéc xöù, khoâng coù khoâng xöù, cuõng khoâng

phaûi töø xöa ñeán nay ôû trong ñoù ñeán. Ví nhö voâ sôû höõu. Vieäc boá thí naøy, caùc phaùp cuõng khoâng thaät coù. Ñaây chính laø thaønh töïu voâ ñoäc trong boá thí. Neáu laøm vieäc boá thí khaùc laø traùi laïi vôùi boá thí. Chæ coù vieäc boá thí cuûa Boà-taùt laø phaùp gioáng nhö Phaät, ñeàu bieát laøm vieäc boá thí naøy töï ñaït ñeán thaønh Phaät. Nay ta boá thí roài, ñeå thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

Phaät daïy:

–Laønh thay, laønh thay! Naøy Thieän Nghieäp, vieäc oâng ñaõ laøm ñuùng nhö Phaät, laïi laøm cho moïi ngöôøi trong coõi tam thieân ñaïi thieân ñeàu khieán nhôù nghó boán taâm bình ñaúng khoâng baèng boá thí nhö treân, ñoù môùi cao quyù voâ taän.

Laïi nöõa, ngöôøi ôû ba coõi tam thieân ñeàu thöïc haønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Giaû söû nhö ngöôøi ôû trong caùc coõi Phaät nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng cuøng cuùng döôøng caùc vò aáy, caùc thöù y phuïc, thöùc aên, giöôøng ñeäm, thuoác men, tuøy hyû cung caáp ñaày ñuû moïi thöù, trong caùc kieáp soá nhieàu nhö caùt soâng Haèng thì theá naøo? Phöôùc aáy coù nhieàu khoâng?

Thieän Nghieäp thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, raát nhieàu! Ñöùc Phaät daïy:

–Tuøy hyû coâng ñöùc, phöôùc coøn hôn vieäc laøm treân. Thieän Nghieäp thöa:

–Coâng ñöùc nhö haèng sa coõi Phaät, khoâng theå laõnh thoï! Ñöùc Phaät daïy:

–Laønh thay, laønh thay! Ngöôøi naøo thoï trì Minh ñoä laø ñaõ boá thí. Töø xöa ñeán nay phöôùc vò aáy sinh ra nhö treân.

Baáy giôø, boán vò Thieân vöông cuøng hai muoân vò Thieân töû laïy saùt chaân Phaät, roài lui sang moät beân, baïch Phaät raèng:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Loøng Töø roäng lôùn boá thí roäng khaép, Minh ñoä ñöùc hoùa cao vôøi vôïi voâ taän cho ñeán theá ö? Vì sao? Vì hoïc Minh ñoä laø ñieàu vui thích cuûa Boà-taùt Ñaïi só. Caùc Thieân töû trôøi Ñao-lôïi, trôøi Dieäm, trôøi Ñaâu-thuaät, trôøi Baát kieâu laïc, trôøi Hoùa öùng thinh… duøng nhieàu höông hoa ñeïp, caây baùu raûi leân Ñöùc Phaät, vui möøng daâng cuùng Ñöùc Phaät loïng luïa, côø phöôùn, kyõ nhaïc vaø khen ngôïi:

–Boá thí raát lôùn, neân Ñöùc Theá Toân, Baäc Ñaïi Só quyeàn ñöùc môùi laøm ñöôïc vieäc boá thí naøy. Coâng ñöùc do hoïc Minh ñoä ñöôïc Ñaïi só khen ngôïi öa thích.

Caùc Thieân töû trôøi Phaïm, trôøi Phaïm chuùng, trôøi Phaïm phuï, trôøi Ñaïi phaïm, trôøi Thuûy haønh, trôøi Thuûy vi, trôøi Voâ löôïng thuûy, trôøi Thuûy aâm, trôøi Öôùc tònh, trôøi Bieán tònh, trôøi Minh tònh, trôøi Thuû dieäu, trôøi Huyeàn dieäu, trôøi Phuùc ñöùc, trôøi Ñöùc thuaàn, trôøi Caän teá, trôøi Khoaùi kieán, trôøi Voâ keát aùi,… ñeàu ñaûnh leã saùt chaân Ñöùc Phaät roài baïch raèng:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Boà-taùt hoïc Minh ñoä trong ba coõi ít coù. Ñöùc Phaät daïy caùc Thieân töû:

–Naøy caùc Thieân töû! An trí ngöôøi trong coõi tam thieân naøy ñeàu thöïc haønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, laïi coøn ngöôøi ôû haèng sa coõi Phaät khaùc ñeàu cuùng döôøng. Nhöõng vò Boà-taùt Ñaïi só naøy ñeàu ôû trong aáy tuøy hyû coøn hôn nhöõng ngöôøi ñoù, khoâng baèng tuøy hyû cuùng döôøng. Ba ñôøi Phaät, Thieân Trung Thieân thaân trì giôùi, thaân ñònh, thaân tueä, thaân giaûi thoaùt, thaân ñoä tri kieán, cuøng caùc ñeä töû ôû trong ñoù laøm caùc coâng ñöùc ñeàu phaûi gom goùp tích luõy; tuy vaäy tuøy hyû vaãn coøn hôn ôû treân.

Thieän Nghieäp hoûi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Töø trong aáy ñöôïc gì?

Phaät daïy:

–Ngöôøi caàu Boà-taùt ñaïo coù ñöùc. Neân bieát, töø xöa ñeán nay, phaùp khoâng coù laáy, khoâng coù buoâng boû, khoâng töôûng, khoâng thaáy. Töø trong phaùp aáy khoâng sinh ra phaùp, khoâng coù taâm taän phaùp, khoâng coù phaùp vaõng lai. Ta laøm vieäc tuøy hyû boá thí naøy mau ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

Laïi nöõa, chö Phaät ba ñôøi ñaõ thöïc haønh Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Nhaát taâm, Trí tueä tuøy hyû khoâng coù phaùp chöôùng ngaïi naøo ôû vò lai khoâng thaønh töïu, cuõng khoâng coù gì laøm trôû ngaïi möôøi phöông voâ soá coõi Phaät hieän ñaïi. Caùc phaùp khoâng dính maéc, khoâng troùi buoäc, khoâng giaûi thoaùt; ñem phaùp naøy thöïc haønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân thì vieäc tuøy hyû boá thí khoâng coù gì hôn ñöôïc, khoâng theå phaù hoaïi noù. Nhö haèng sa coõi Phaät, kieáp soá thoï maïng cuûa Boà-taùt cuõng nhö vaäy, ñeå cho ngöôøi khaùc cuùng döôøng. Caùc Boà-taùt Ñaïi só aáy ñaáy ñuû.

Gioáng nhö nhieàu kieáp kia. Gioáng nhö phaùp Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh, neáu laøm vieäc tuøy hyû Boá thí naøy thì ñöùc cao quyù sinh ra nhieàu voâ löôïng nhö treân kia.

