PHAÄT THUYEÁT ÑAÏI THÖØA BOÀ-TAÙT TAÏNG CHAÙNH PHAÙP KINH

**QUYEÅN 13**

**Phaåm 4: NHÖ LAI CHAÚNG THEÅ NGHÓ BAØN (Phaàn 7)**

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Sao goïi laø boán phaùp Voâ sôû uùy chaúng theå nghó baøn cuûa Nhö Lai, maø caùc Boà-taùt truï tín phaûi neân sinh loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, cho ñeán sinh yù töôûng hy höõu?

Naøy Xaù-lôïi Töû! Phaùp Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai coù boán thöù, do Nhö Lai coù ñaày ñuû boán Voâ sôû uùy naøy, cho neân bieát roõ thaéng xöù, ôû trong ñaïi chuùng roáng tieáng roáng sö töû, chuyeån phaïm luaân vi dieäu, ngoaøi ra caùc Sa-moân, Baø-la-moân khaùc ñeàu khoâng theå chuyeån. Taát caû theá gian Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm khoâng coù phaùp naøo baèng vôùi Nhö Lai.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Boán Voâ sôû uùy laø gì?

Moät laø, Nhaát thieát trí voâ uùy. Nghóa laø Phaät Nhö Lai ñaày ñuû trí thuø thaéng voâ thöôïng, ôû trong ñaïi chuùng noùi nhö vaày: “Ta thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, phaùp naøy chæ coù Phaät môùi töï chöùng bieát, ngoaøi ra caùc haøng trôøi, ngöôøi, theá gian khoâng coù phaùp naøo baèng vôùi phaùp Phaät noùi. Nhö Lai nhôø phaùp naøy cho neân thaønh Chaùnh ñaúng giaùc.”

Sao goïi laø Nhö Lai thaønh Chaùnh ñaúng giaùc? Vì taát caû phaùp bình ñaúng, cho neân Phaät Nhö Lai thaønh Chaùnh ñaúng giaùc. Ñoái vôùi caùc phaùp khoâng cao, khoâng thaáp, hoaëc phaùp dò sinh, hoaëc phaùp Thaùnh nhaân, hoaëc phaùp chö Phaät, hoaëc phaùp höõu hoïc, hoaëc phaùp voâ hoïc, hoaëc phaùp Duyeân giaùc, hoaëc phaùp Boà-taùt, hoaëc phaùp theá gian, hoaëc phaùp xuaát theá gian, hoaëc phaùp coù toäi, hoaëc phaùp khoâng toäi, hoaëc phaùp höõu laäu, hoaëc phaùp voâ laäu, hoaëc phaùp höõu vi, hoaëc phaùp voâ vi, ñoái vôùi caùc phaùp nhö vaäy, Nhö Lai ñeàu bình ñaúng. Ñaây goïi laø Nhö Lai hieän thaønh Chaùnh giaùc.

Trong ñoù, sao goïi laø bình ñaúng? Nghóa laø, Khoâng bình ñaúng, vì thaáy ñöôïc töï taùnh; voâ töôùng bình ñaúng, aáy laø töôùng töï taùnh; voâ nguyeän bình ñaúng, aáy laø tam giôùi töï taùnh; voâ sinh bình ñaúng, aáy laø sinh töï taùnh; voâ taùc bình ñaúng, aáy laø taùc töï taùnh; voâ khôûi bình ñaúng, töùc laø khôûi töï taùnh; voâ haøm taøng bình ñaúng, töùc laø haøm taøng töï taùnh; nhö ñaõ noùi bình ñaúng, töùc ba ñôøi töï taùnh; minh giaûi thoaùt bình ñaúng, töùc voâ minh höõu aùi töï taùnh; Nieát-baøn bình ñaúng, töùc caùc haønh töï taùnh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì caùc phaùp bình ñaúng nhö vaäy, cho neân Nhö Lai hieän thaønh Chaùnh giaùc. Nhö Lai ôû trong ñaïi chuùng ñöôïc voâ sôû uùy, ñem phaùp naøy chæ daïy chuùng hoäi, khieán caùc chuùng hoäi ñöôïc sinh hoan hyû, vì thaân ñöôïc vui, cho neân taâm raát tín thuaän, laïi khieán chuùng hoäi vui veû khoaùi thích. Nhö Lai ñaïi Bi, töông öng ñaày ñuû chaân thaät, taùnh bình ñaúng, taùnh nhö thaät, taùnh khoâng khaùc, taùnh khoâng chuûng loaïi, taùnh khoâng sôû quaùn, taùnh voâ sinh, taùnh khoâng lìa, taùnh khoâng sôû thuû. Tuy Nhö Lai ñaày ñuû phaùp voâ uùy, nhöng thaät khoâng dính maéc vaøo moät phaùp nhoû naøo, cuõng khoâng phaûi khoâng dính maéc. Phaùp Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai khoâng coù doái gaït, bình ñaúng nhö thaät, phaùp giôùi bình ñaúng. Ñoái vôùi caùc phaùp bình ñaúng naøy, bao goàm taát caû phaùp giôùi, phaùp nhö thaät cuûa Nhö Lai theânh thang voâ ngaïi, thaäm thaâm vi dieäu, khoù hieåu khoù bieát. Nhö Lai khôûi taâm ñaïi Bi duøng phaùp naøy baøy caùc phöông tieän, vì caùc chuùng sinh, roäng tuyeân noùi phaùp xuaát ly cuûa Thaùnh Toân.

Phaùp naøy coù khaû naêng chaám döùt caùc khoå. Taát caû chuùng sinh khoâng sö phaïm, vì ñaïi nguyeän löïc, Nhö Lai laøm sö phaïm; ngöôøi chöa thaønh Chaùnh giaùc, khieán thaønh Chaùnh giaùc; taát caû chuùng sinh chaïy theo caùc caûnh ñoaïn kieán, Nhö Lai duøng phaùp voâ uùy khieán ñöôïc thanh tònh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Phaùp Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai voâ cuøng voâ taän, ngang baèng vôùi hö khoâng. Neáu ai bieát caùi cuøng taän cuûa hö khoâng, thì bieát ñöôïc caùi Cuøng taän voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai. Caùc Boà-taùt truï tín nghe phaùp naøy roài, neân sinh loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, cho ñeán sinh yù töôûng hy höõu. Ñaây goïi laø Voâ uùy thöù nhaát cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Laäu taän voâ uùy thöù hai cuûa Nhö Lai laø Phaät Nhö Lai ñaày ñuû trí thuø thaéng voâ thöôïng, ôû trong ñaïi chuùng noùi nhö vaày: “Ta ñaõ heát caùc laäu, ñöôïc Voâ sôû uùy. Taát caû theá gian trôøi, ngöôøi khoâng coù phaùp naøo ngang baèng vôùi phaùp Phaät noùi.”

Sao goïi laø Nhö Lai ñaõ taän caùc laäu? Phaät Nhö Lai ñaõ heát duïc laäu, taâm ñöôïc giaûi thoaùt, ñoaïn dieät taát caû chuûng töû tham lam. Nhö Lai ñaõ heát höõu laäu, taâm ñöôïc giaûi thoaùt, ñoaïn dieät taát caû chuûng töû saân haän. Nhö Lai ñaõ heát voâ minh laäu, taâm ñöôïc giaûi thoaùt, ñoaïn dieät taát caû chuûng töû si meâ. Nhö Lai ñaõ heát kieán laäu, ñoaïn dieät heát taát caû chuûng töû phieàn naõo. Ñaây goïi laø Nhö Lai ñoaïn taän caùc laäu. Noùi nhö theá chæ laø döïa theo theá tuïc, chöù khoâng phaûi Thaéng nghóa ñeá.

Thaéng nghóa ñeá laø trí tueä toái thöôïng cuûa baäc Thaùnh, hoaëc bieát, hoaëc ñoaïn, hoaëc tu, hoaëc chöùng. Tuy vaäy, nhöng khoâng dính maéc vaøo moät phaùp nhoû naøo. Vì sao? Vì nhö ñaõ noùi, taän bieát ñuùng nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh tu haïnh xuaát ly, Nhö Lai ñeàu bieát nhö thaät.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai bieát nhö thaät nhaõn giôùi, saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi.

Sao goïi laø naêng tri? Vì Ñöùc Phaät bieát roõ trong khoâng, ngoaøi khoâng, trong ngoaøi ñeàu khoâng, cho ñeán bieát nhö thaät veà yù giôùi, phaùp giôùi, yù thöùc giôùi.

Sao goïi laø naêng tri? Nghóa laø, Ñöùc Phaät bieát roõ trong khoâng, ngoaøi khoâng, trong ngoaøi ñeàu khoâng.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai bieát roõ nhö thaät veà ñòa giôùi, thuûy giôùi, hoûa giôùi, phong giôùi vaø hö khoâng giôùi.

Sao goïi laø naêng tri? Nhö hö khoâng, bieát roõ cuõng nhö vaäy. Nhö Lai bieát roõ Duïc giôùi, Saéc giôùi vaø Voâ saéc giôùi ñeàu khôûi töø phaân bieät; bieát höõu vi giôùi laø töôùng taïo taùc; bieát voâ vi giôùi laø töôùng khoâng taïo taùc; bieát taïp nhieãm giôùi laø töôùng khaùch traàn phieàn naõo; bieát thanh tònh giôùi laø töôùng töï taùnh xaùn laïn; bieát caùc haønh giôùi laø töôùng voâ minh taùc yù khoâng nhö lyù; bieát Nieát-baøn giôùi laø töôùng trí saùng suoát taùc yù nhö lyù.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Neáu nöông vaøo caùc giôùi, an truï caùc giôùi, tuøy thuaän caùc giôùi, kieán laäp caùc giôùi, taùc duïng caùc giôùi, yù thuù caùc giôùi, tòch ñònh caùc giôùi, truï tröôùc caùc giôùi, moãi moãi Nhö Lai ñeàu bieát nhö thaät. Nhö Lai tuøy theo ñoái töôïng bieát ñoù roài vì noùi phaùp.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaây goïi laø trí löïc moãi moãi giôùi cuûa Nhö Lai. Löïc thuø thaéng nhö vaäy khoâng coù bieân teá. Neáu caùc Boà-taùt truï tín ñoái vôùi trí löïc thuø thaéng cuûa Nhö Lai, nghe roài phaùt loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, bieåu hieän thaân töôùng vui, taâm vui vaø sinh yù töôûng hy höõu.

Caùc Boà-taùt truï tín nghe phaùp voâ uùy bieân teá cuûa Nhö Lai roài, sinh loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, cho ñeán sinh yù töôûng hy höõu. Ñaây laø phaùp voâ uy thöù hai cuûa Nhö Lai. Do Nhö Lai ñaày ñuû voâ sôû uùy, cho neân taát caû trôøi, ngöôøi, theá

gian khoâng coù phaùp naøo baèng phaùp cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Ba laø, Thuyeát chöôùng ñaïo voâ uùy. Nghóa laø, chö Phaät Nhö Lai ñaày ñuû trí thuø thaéng voâ thöôïng, ôû trong ñaïi chuùng noùi leân nhö vaày: “Ta noùi caùc phaùp chöôùng ñaïo hay chöôùng Thaùnh ñaïo, cho ñeán taát caû trôøi, ngöôøi, theá gian khoâng coù phaùp naøo baèng vôùi phaùp cuûa Nhö Lai.”

Sao goïi laø phaùp chöôùng ñaïo? Coù moät phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø taâm cuûa caùc chuùng sinh khoâng thanh tònh. Hai phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø khoâng bieát taøm, khoâng bieát quyù. Ba phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó aùc. Boán phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo, boán phaùp aáy ñeàu laøm cho chuùng sinh ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Ñoù laø tham duïc seõ ñoïa vaøo ñöôøng aùc, saân nhueá seõ ñoïa ñöôøng aùc, ngu si seõ ñoïa vaøo ñöôøng aùc, sôï haõi seõ ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Naêm phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø saùt sinh, troäm caép, taø nhieãm, noùi doái, uoáng röôïu. Saùu phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø khoâng toân troïng Phaät, khoâng toân troïng phaùp, khoâng toân troïng Taêng, khoâng toân troïng giôùi hoïc, khoâng toân troïng ñònh hoïc, khoâng toân troïng ngöôøi tu haïnh ñaàu ñaø. Baûy phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø maïn, quaù maïn, maïn quaù maïn, ngaõ maïn, taø maïn, taêng thöôïng maïn, ty maïn. Taùm phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø taø kieán, taø tö duy, taø ngöõ, taø nghieäp, taø maïng, taø caàn, taø nieäm, taø ñònh. Chín phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø ñoái vôùi ngaõ thaân laøm vieäc khoâng nghóa lôïi, sinh taâm toån haïi, ñaõ laøm, ñang laøm, seõ laøm; ñoái vôùi caùi gì ngaõ thích, laøm vieäc khoâng nghóa lôïi, sinh taâm toån haïi, ñaõ laøm, ñang laøm vaø seõ laøm; ñoái vôùi caùi gì ngaõ khoâng thích, laøm vieäc khoâng nghóa lôïi, sinh taâm toån haïi, ñaõ laøm, ñang laøm vaø seõ laøm. Möôøi phaùp hay chöôùng Thaùnh ñaïo laø saùt sinh, troäm caép, taø nhieãm, noùi doái, noùi theâu deät, noùi hai löôõi, noùi aùc, tham saân, taø kieán.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Caùc phaùp nhö treân hay chöôùng Thaùnh ñaïo, cho ñeán taùc yù khoâng

nhö lyù, töông öng sinh ra keát söû, phaùp naøy voâ vò, khoâng neân quaùn, khoâng neân laøm. Do tham lam vaø ñieân ñaûo, cho neân khoâng xuaát ly, sinh khôûi moïi aùi kieán, chaáp tröôùc vaøo thaân, mieäng, yù nghieäp, aùi tröôùc caøng taêng. Nhö Lai bieát roõ caùc phaùp chöôùng Thaùnh ñaïo, bieát nhö thaät roài, vì caùc chuùng sinh noùi roõ phaùp chöôùng ñaïo, khieán caùc chuùng sinh tòch chæ, caän chæ, noùi phaùp tröø ñoaïn, chæ daïy taát caû, khieán caùc chuùng hoäi ñeàu ñöôïc hoan hyû, thaân ñöôïc vui veû, taâm raát tín thuaän, laïi khieán chuùng hoäi khoaùi thích. Nhö Lai ñaïi Bi töông öng chaân thaät ñaày ñuû, taùnh bình ñaúng, taùnh nhö thaät, taùnh khoâng khaùc, taùnh khoâng chuûng loaïi, taùnh khoâng sôû quaùn, taùnh khoâng sinh, taùnh khoâng lìa, taùnh khoâng chaáp thuû. Tuy Nhö Lai ñaày ñuû phaùp voâ uùy, nhöng laïi khoâng dính maéc moät phaùp nhoû naøo, cuõng khoâng phaûi khoâng dính maéc. Phaùp Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai khoâng coù doái gaït, vì bình ñaúng nhö thaät, phaùp giôùi bình ñaúng, phaùp bình ñaúng aáy bao truøm taát caû theá giôùi, theânh thang voâ ngaïi. Chaùnh phaùp thaäm thaâm naøy chaúng theå nghó baøn, voâ löôïng voâ soá. Nhö Lai ñaày ñuû phaùp ñoù roài, taâm ñaïi Bi thoâi thuùc vì caùc chuùng sinh noùi phaùp ñoaïn tröø chöôùng ñaïo, khieán taát caû ñöôïc tòch chæ caän chæ.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Phaùp Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai voâ bieân voâ taän, baèng vôùi hö khoâng.

Neáu ai bieát caùi cuøng taän cuûa hö khoâng, thì bieát ñöôïc caùi cuøng taän voâ uùy cuûa Nhö Lai. Caùc Boà-taùt truï tín nghe phaùp naøy roài, sinh loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, cho ñeán sinh yù töôûng hy höõu. Ñaây laø phaùp voâ uùy thöù ba cuûa Nhö Lai. Nhö Lai do ñaày ñuû voâ uùy cho neân taát caû trôøi, ngöôøi, theá gian khoâng coù phaùp naøo baèng phaùp cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Boán laø, Voâ uùy döùt tröø con ñöôøng khoå. Phaät Nhö Lai ñaày ñuû trí thuø thaéng voâ thöôïng, ôû trong ñaïi chuùng noùi nhö vaày: “Ta noùi phaùp xuaát ly cuûa baäc

Thaùnh, noù coù khaû naêng döùt saïch ñöôøng khoå, cho ñeán taát caû trôøi, ngöôøi, theá gian khoâng coù phaùp naøo baèng phaùp Phaät noùi.”

Sao goïi laø phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh hay chaám döùt con ñöôøng khoå? Phaùp aáy coù moät, laø con ñöôøng xuaát ly cuûa baäc Thaùnh. Nhöõng gì laø moät? Laø taâm cuûa caùc chuùng sinh ñeàu thanh tònh. Hai phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø Xa-ma-tha vaø Tyø-baùt-xaù-na. Ba phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø Khoâng, Voâ töôùng vaø Voâ nguyeän. Boán phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø Thaân nieäm xöù, Thoï nieäm xöù, Taâm nieäm xöù vaø Phaùp nieäm xöù. Naêm phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø Tín caên, Tinh taán caên, Nieäm caên, Ñònh caên vaø Tueä caên. Saùu phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø nieäm Phaät, nieäm phaùp, nieäm Taêng, nieäm giôùi, nieäm thí, nieäm thieân. Baûy phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø Traïch phaùp giaùc chi, Tinh taán giaùc chi, Hyû giaùc chi, Khinh an giaùc chi, Xaû giaùc chi, Nieäm giaùc chi, Ñònh giaùc chi. Taùm phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø Chaùnh kieán, Chaùnh tö duy, Chaùnh ngöõ, Chaùnh nghieäp, Chaùnh maïng, Chaùnh tinh taán, Chaùnh nieäm, Chaùnh ñònh. Chín phaùp hoan hyû caên baûn laø con ñöôøng xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø hoan hyû, khoaùi thích, khinh an, vui veû, ñaúng trì, tri kieán, nhö thaät, tòch tónh, ly nhieãm. Möôøi phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh laø xa lìa saùt sinh, xa lìa troäm caép, xa lìa taø nhieãm, xa lìa noùi doái, xa lìa noùi theâu deät, xa lìa noùi hai löôõi, xa lìa aùc khaåu, xa lìa tham duïc, xa lìa saân nhueá, ñaày ñuû chaùnh kieán.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö vaäy laø ta ñaõ noùi caùc phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh. Phaùp aáy coù

khaû naêng chaám döùt con ñöôøng khoå, cho ñeán caùc thieän phaùp Boà-ñeà phaàn, töông öng giôùi uaån, töông öng ñònh uaån, töông öng tueä uaån, töông öng giaûi thoaùt uaån, töông öng giaûi thoaùt tri kieán uaån, töông öng boán phaùp Thaùnh ñeá. Caùc phaùp naøy ñeàu laø con ñöôøng xuaát ly cuûa baäc Thaùnh.

Laïi coù con ñöôøng xuaát ly cuûa baäc Thaùnh, ñoù laø sôû haønh chaân chaùnh. Sôû haønh chaân chaùnh naøy khoâng coù phaùp naøo coù theå haønh, cuõng khoâng phaûi khoâng haønh, khoâng vaøo, khoâng ra, khoâng laáy, khoâng boû. Vì sao? Vì neáu ñaõ haønh hoaëc seõ haønh, caû hai ñeàu lìa. Taát caû caùc phaùp khoâng hai cuõng vaäy. Ñieàu naøy neân thaáy bieát nhö thaät vì ñoù laø con ñöôøng xuaát ly cuûa baäc Thaùnh Nhö Lai bieát roõ con ñöôøng xuaát ly cuûa baäc Thaùnh roài, ñem trieån khai thuyeát giaûng cho caùc chuùng sinh, khieán caùc chuùng hoäi ñeàu sinh hoan hyû. Do thaân vui cho neân taâm raát tín thuaän, laïi khieán chuùng hoäi vui veû thích thuù. Ñaïi Bi Nhö Lai töông öng chaân thaät ñaày ñuû, laø vì taùnh bình ñaúng, taùnh nhö thaät, taùnh khoâng khaùc, taùnh khoâng chuûng loaïi, taùnh khoâng sôû quaùn, taùnh khoâng sinh, taùnh khoâng lìa, taùnh khoâng sôû thuû. Tuy Nhö Lai ñaày ñuû phaùp voâ uùy nhö vaäy, nhöng khoâng dính maéc vaøo moät phaùp nhoû naøo, cuõng khoâng phaûi khoâng dính maéc. Phaùp Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai khoâng coù doái gaït, laø vì bình ñaúng nhö thaät. Phaùp giôùi bình ñaúng, phaùp bình ñaúng aáy bao truøm taát caû theá giôùi, theânh thang voâ ngaïi. Chaùnh phaùp thaäm thaâm naøy voâ löôïng voâ soá chaúng theå nghó baøn. Nhö Lai ñaày ñuû phaùp aáy roài, vôùi taâm ñaïi Bi thoâi thuùc, vì caùc chuùng sinh khai trieån tuyeân noùi phaùp xuaát ly cuûa baäc Thaùnh, khieán caùc chuùng sinh ñeàu giaùc ngoä, döùt saïch taän goác khoå.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaây laø phaùp Voâ sôû uùy thöù tö cuûa Nhö Lai. Do Nhö Lai ñaày ñuû boán

Voâ sôû uùy, cho neân bieát roõ thaéng xöù, ôû trong ñaïi chuùng roáng tieáng roáng sö töû, chuyeån phaïm luaân vi dieäu. Caùc Sa-moân, Baø-la-moân khaùc khoâng theå chuyeån ñöôïc; cho ñeán taát caû theá gian Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm khoâng coù phaùp naøo baèng vôùi phaùp cuûa Nhö Lai.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Boán phaùp Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai voâ bieân voâ taän, baèng vôùi hö khoâng. Neáu ai bieát caùi cuøng taän cuûa hö khoâng thì laø bieát ñöôïc caùi cuøng taän voâ uùy cuûa Nhö Lai. Caùc Boà-taùt truï tín nghe ñöôïc phaùp voâ uùy chaúng theå nghó baøn cuûa Nhö Lai, sinh

loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, bieåu hieän thaân töôùng vui, taâm vui vaø sinh yù töôûng hy höõu.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû nghóa treân, lieàn laäp laïi baèng keä raèng:

*Taát caû caùc phaùp ñeàu bình ñaúng Trí Töï Nhieân Phaät tuøy bieát roõ Do vaäy hieän chöùng Phaät Boà-ñeà*

*Nhö Lai bình ñaúng quaùn saùt khaép Theá gian taát caû phaùp dò sinh*

*Cuøng phaùp chö Phaät ñeàu bình ñaúng Höõu hoïc, Voâ hoïc caùc phaùp moân*

*Vaø phaùp Duyeân giaùc cuõng nhö vaäy Taát caû caùc phaùp ôû theá gian*

*Vaø phaùp moân toái thaéng xuaát theá Phaùp thieän aùc khoâng ñoäng cuõng vaäy Cuøng ñaïo Nieát-baøn ñeàu baèng nhau Keå caû phaùp khoâng, phaùp khoâng töôùng Phaùp voâ nguyeän aáy cuõng nhö vaäy Trong caùc phaùp voâ sinh voâ taùc*

*Nhö Lai bình ñaúng ñoàng quaùn chieáu Bieát roõ phaùp bình ñaúng naøy roài Phaät vì chuùng sinh roäng tuyeân noùi Giaùo hoùa chuùng sinh veà giaûi thoaùt Voâ uùy ñeä nhaát cuûa Maâu-ni*

*Ba phaùp giaûi thoaùt ôû theá gian*

*Noùi moân giaûi thoaùt cho chuùng sinh Phaät ñaïi voâ uùy Nhaân Trung Toân Ñaây laø phaùp voâ uùy thöù hai*

*Tuy bieát chö Phaät dieãn chaùnh phaùp Côù gì thaân caän khoâng giaûi thoaùt*

*Taâm khoâng thanh tònh, khoâng taøm quyù Bôûi caùc nghieäp naøy laøm chöôùng ngaïi Laïi do ba nghieäp thaân, mieäng, yù Khoâng tuaân giôùi phaùp laïi laøm aùc Tham, saân, si, boá khôûi boán toäi*

*Naêm toäi gieát haïi vaø troäm caép*

*Taø nhieãm, voïng ngoân cuøng uoáng röôïu Saùu khoâng toân troïng, baûy maïn sinh Taùm thöù taø phaùp buøng noåi leân*

*Chín thöù naõo xöù nhieàu loãi laàm*

*Sau khôûi möôøi thöù nghieäp baát thieän Noù laøm chöôùng ngaïi ñaïo giaûi thoaùt Taùc yù quaù laém khoâng bieát roõ*

*Vì bò si aùm noù che laáp*

*Chaáp tröôùc hö voïng vaø say meâ Sieâng laøm ñieân ñaûo bieát roõ roài*

*Roài laïi thaân caän vôùi chaùnh phaùp Ñaây laø phaùp voâ uùy thöù ba*

*Phaùp moân thanh tònh, khoâng haïn löôïng Vì gaàn chaùnh phaùp chöùng Boà-ñeà*

*Chæ trí cuûa Phaät bieát tòch tónh Bieát roài roäng thí phaùp cam loà Phaät raát khen ngôïi Boà-ñeà phaàn*

*Cho ñeán raát nhieàu thieän phaùp khaùc Quen gaàn laø phaùp moân giaûi thoaùt Phaät, Ñaáng Thaäp Löïc kheùo tuyeân noùi Sieâng naêng kieân coá lìa caùc nhieãm Ñoái vôùi thieän phaùp ñeàu töông öng Phaùp naøy phi phaùp taâm khoâng chaáp Tòch tónh giaûi thoaùt lìa sôï haõi*

*Bieát roõ nhö thaät caùc thieän phaùp*

*Nhö hö khoâng theânh thang khoâng ngaïi Khoâng chaáp tröôùc phaùp cuõng nhö vaäy Coù theå xuaát ly bieån ba coõi*

*Trong bieån ba coõi ngöôøi meâ ñaém Ñaáng Thaäp Löïc Toân noùi nghieäp aáy Phaät khieán giaûi thoaùt taâm thöông xoùt Boán phaùp voâ uùy baèng hö khoâng.*

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ta ñaõ noùi boán phaùp Voâ uùy chaúng theå nghó baøn cuûa Nhö Lai. Caùc Boà-taùt truï tín nghe phaùp naøy roài, neân sinh loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, cho ñeán sinh yù töôûng hy höõu.

Voâ sinh töùc laø voâ taän, ôû trong caùi roát raùo taän khoâng coù caùi ñeå ñoái trò, ñaây goïi laø taän. Nhö ñaõ noùi taän, cuõng laïi khoâng coù phaùp taän coù theå taän. Ñoù laø voâ vi. Voâ vi töùc laø khoâng dieät, khoâng truï. Neáu noùi coù sinh thì Nhö Lai khoâng sinh, phaùp taùnh thöôøng truï, phaùp giôùi thöôøng truï, caùc phaùp cuõng laïi tuøy theo trí sôû haønh. Nhöng sôû haønh ñoù ñeàu khoâng sôû haønh, cuõng khoâng phaûi khoâng sôû haønh, cuõng coù theå ñöôïc phaùp voâ laäu. Tuy laïi nhö vaäy, Nhö Lai an truï taâm ñaïi Bi cuõng vì chuùng sinh tuyeân noùi roäng raõi, ñoaïn tröø caùc phaùp laäu. Nhö Lai ôû trong ñaïi chuùng ñöôïc söï khoâng sôï seät, roài ñem phaùp naøy chæ daïy chuùng hoäi, khieán caùc chuùng hoäi ñeàu ñöôïc hoan hyû; do thaân ñöôïc hoan hyû cho neân taâm raát tín thuaän, laïi khieán chuùng hoäi vui veû khoaùi thích. Nhö Lai ñaïi Bi töông öng ñaày ñuû chaân thaät, laø taùnh bình ñaúng, taùnh nhö thaät, taùnh khoâng sai khaùc, taùnh khoâng chuûng loaïi, taùnh khoâng sôû quaùn, taùnh khoâng sinh, taùnh khoâng lìa, taùnh khoâng sôû thuû. Tuy Nhö Lai ñaày ñuû phaùp voâ uùy nhö vaäy, nhöng khoâng dính maéc moät phaùp nhoû naøo, cuõng khoâng phaûi khoâng dính maéc. Phaùp voâ uùy cuûa Nhö Lai khoâng coù hö doái, vì laø bình ñaúng nhö thaät, phaùp giôùi bình ñaúng; phaùp bình ñaúng aáy bao truøm caû theá giôùi, theânh thang voâ ngaïi. Chaùnh phaùp thaäm thaâm naøy voâ löôïng, voâ soá chaúng theå nghó baøn. Nhö Lai ñaày ñuû phaùp voâ uùy roài, vôùi taâm ñaïi Bi thoâi thuùc, truyeàn ñaït roäng raõi phaùp naøy cho caùc chuùng sinh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Phaùp voâ uùy cuûa Nhö Lai voâ bieân voâ taän baèng vôùi hö khoâng. Neáu ai

bieát caùi cuøng taän cuûa hö khoâng thì laø bieát ñöôïc caùi cuøng taän voâ uùy cuûa Nhö Lai.

