PHAÄT THUYEÁT ÑAÏI THÖØA BOÀ-TAÙT TAÏNG CHAÙNH PHAÙP KINH

**QUYEÅN 23**

**Phaåm 7: TRÌ GIÔÙI BA-LA-MAÄT-ÑA (Phaàn 6)**

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc Ñaïi Boà-taùt noùi keä naøy roài, lieàn ñeán tröôùc choã Ñöùc Phaät Toái Thöôïng Chuùng Nieát-baøn, ñaûnh leã xong roài rôi leä khoùc loùc, nhieãu quanh traêm ngaøn voøng roài ñöùng qua moät beân. Laïi noùi keä raèng:

*Nhö Lai ñoái vôùi caùc höõu tình*

*Kheùo noùi phaùp chaân thaät toái thöôïng Con nay phaùt khôûi taâm chaân thaät Nguyeän caàu quaû Boà-ñeà voâ thöôïng Phaät ñuû ñaïi trí, thaân chaân thaät*

*Nay dieät ñoä roài con khoâng thaáy Chí phaùt theä nguyeän baèng Nhö Lai Seõ ñöôïc caùc töôùng toát thuø thaéng Con xöa töøng ôû nhaø theá tuïc*

*Taâm khoâng cung kính phaùp Nhö Lai Hieän chòu yeáu keùm caên ngu ñoän*

*Bò caùc ma chöôùng ñeán nhieãu naõo Nay con chöa ñöôïc nghe chaùnh phaùp Voâ löôïng khoå naõo thöôøng böùc baùch Nguyeän ñöôïc thaân caän Ñieàu Ngöï Sö*

*Nguyeän khôûi thieän caên troàng ñôøi tröôùc Con nay noùi lôøi thaønh thaät naøy*

*Ñoái vôùi taùm boä chuùng trôøi roàng Chöùng minh taâm chaân thaät cuûa con Nguyeän ñöôïc quaû chaân thaät ñöông lai Con nguyeän seõ thöøa söùc thieän caên Ñöôïc thaáy Nhaân Trung Toân toái thöôïng Nghe chaùnh phaùp roài ñöôïc thaàn thoâng Nhö roàng to lôùn phun cam loà*

*Con nguyeän khoâng rôi vaøo taùm naïn Xa lìa taát caû caùc duïc nhieãm*

*Taâm thöôøng kính ngöôõng Ñöùc Theá Toân AÙc ma chöôùng naëng khoâng theå troùi Con nguyeän thöôøng ôû choã chö Phaät Thaân ñöôïc nghe trì Chaùnh phaùp taïng*

*Nghieäp trong saïch mau choùng vieân thaønh Voâ bieân Phaät tueä ñeàu thoâng ñaït*

*Con nguyeän mau ñöôïc lôøi chaân thaät*

*Nhôø chaân thaät naøy ñöôïc thaønh Phaät Seõ ngoài Boà-ñeà ñaïi ñaïo traøng*

*Noùi phaùp chaân thaät lôïi haøm thöùc*

*Con nguyeän sôùm baèng Toái Thöôïng Chuùng Vaän söùc thaàn thoâng coõi ñaïi thieân*

*Caâu-chi Thieân chuùng ñeàu vaây quanh Ngöôøi ñöôïc lôïi ích taâm hoan hyû Phaät söùc thaàn thoâng khoù nghó baøn ÔÛ trong hö khoâng laïi khoù thaáy*

*Con xöa taùn thaùn nhaân coâng ñöùc*

*Phoùng tònh quang chieáu saùng chuùng con Söùc thaàn thoâng Phaät khoâng haïn löôïng Thöông xoùt höõu tình thöôøng hieån hieän Noùi phaùp vi dieäu khieán con nghe*

*ÖÙc ngaøn vaïn keä khoù voâ taän.*

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt taâm sinh hoan hyû caøng theâm taêng tieán, noùi keä raèng:

*Neáu con thuôû xöa nhaän kyù bieät Hieän taïi seõ ñöôïc thaønh Phaät ñaïo Taát caû höõu tình tuøy taâm con*

*Ñaõ tu cuùng döôøng ñeàu vieân maõn Caûnh giôùi chaân tònh chaúng nghó baøn Ngöôøi caàu Boà-ñeà seõ höôùng ñeán Chuùng sinh neáu phaùt taâm nhö vaäy Thöôøng thaáy voâ löôïng Ñöùc Nhö Lai.*

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt naøy thuôû xöa ôû choã chö Phaät, gieo troàng caên laønh saâu xa, thaân caän cuùng döôøng thaønh töïu voâ löôïng caên löïc, neân khi dieät ñoä ôû coõi naøy roài, ñöôïc sinh leân coõi trôøi, hai möôi caâu-chi kieáp khoâng ñoïa ñöôøng aùc, hai möôi caâu-chi kieáp khoâng ñaém say naêm duïc. Laïi ôû thuôû xöa, do thaân caän cuùng döôøng baûy ngaøn Nhö Lai, ôû choã cuûa moãi Nhö Lai thaønh töïu caùc vieäc cuùng döôøng roäng lôùn. Vì caàu voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, neân baát cöù luùc naøo Boà-taùt cuõng thöôøng tu phaïm haïnh, nhôø söùc thieän caên ñoù, cho neân ñöôïc thaønh Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, hieäu laø Sa-la Thoï Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân, ñaày ñuû möôøi hieäu, xuaát hieän theá gian. Trong hoäi Ñöùc Phaät aáy coù caùc Thanh vaên ñeán taäp hoäi. Laïi coù hai möôi caâu-chi Tyø-kheo cuøng boán vaïn vò ñaïi A-la-haùn, ñaõ heát caùc laäu, khoâng coøn phieàn naõo, ñaït ñöôïc vieäc lôïi mình, döùt heát caùc höõu keát, taâm ñöôïc töï taïi, ñaït ñeán bôø giaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñöùc Sa-la Thoï Vöông Nhö Lai tuoåi thoï ñeán hai möôi caâu-chi

tuoåi. Sau khi Nieát-baøn, chaùnh phaùp toàn taïi ôû theá gian ñuû moät vaïn naêm, töôïng phaùp toàn taïi ôû ñôøi cuõng laïi nhö vaäy, Xaù-lôïi toaøn thaân löu boá theá gian, cuùng döôøng khaép taát caû laøm moïi Phaät söï.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä raèng:

*Ta trong hai möôi caâu-chi kieáp Chöa töøng ñoïa vaøo caùc ñöôøng aùc Trong hai möôi caâu-chi kieáp soá*

*Cuõng khoâng ñaém tröôùc vaøo naêm duïc.*

*Baûy ngaøn Nhö Lai ñöông truï theá Luùc ñoù ñeàu nhaäp Baùt-nieát-baøn Nhôø tu phaïm haïnh ñöôïc thaønh töïu*

*Thöôøng cuøng höõu tình ñöôïc phaùp duïc. Nay ta ñöôïc thaønh ñaïo Boà-ñeà*

*Hieäu Sa-la Thoï Vöông Nhö Lai Trong hai möôi caâu-chi kieáp soá Laäp quaû Boà-ñeà cho höõu tình.*

*Giaùc ngoä Boà-ñeà nhaân toái thöôïng Nhieâu ích taát caû loaøi höõu tình Trong hai möôi caâu-chi kieáp soá Seõ vì höõu tình thöôøng noùi phaùp.*

*Thöôøng cuøng boán möôi caâu-chi chuùng Cuøng ngoài ñaïo traøng noùi chaùnh phaùp Ñaõ heát caùc laäu khoâng coøn gì*

*Ñaït ñöôïc Nieát-baøn quaû vi dieäu. Thaân Xaù-lôïi ba ñôøi Nhö Lai*

*Con töøng xaây thaùp saùu möôi ngaøn Laïi döïng caâu-chi soá côø baùu*

*ÔÛ trong vaïn naêm khôûi cuùng döôøng. Chaùnh phaùp truï theá moät vaïn naêm Caùc vò coù trí ñöôïc lôïi ích*

*Dieäu aâm thanh tònh dieãn noùi ra Ai naáy nghe roài taâm hoan hyû.*

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt vieân maõn giôùi haïnh thanh tònh, thöôøng sinh ñoái trò vôùi taát caû höõu tình, khoâng sinh tham aùi ñoái vôùi cha meï, phaùt khôûi ñoái trò ñoái vôùi caùc höõu tình, khoâng sinh ñaém tröôùc caùc caûnh duïc.

Theá naøo laø phaùp duïc cuûa Ñaïi Boà-taùt? Theá naøo laø phaùp ñoái trò?

Phaùp duïc laø maét thaáy saéc duïc, tai nghe tieáng duïc, muõi ngöûi muøi duïc, löôõi neám vò duïc, thaân xuùc tröôùc duïc, sinh ra hoøa hôïp. Ñoái vôùi hoøa hôïp naøy sinh ra ñaém tröôùc, neân goïi laø phaùp duïc. Ñaõ sinh ñaém tröôùc laïi bò troùi buoäc, ñoái vôùi caùc troùi buoäc sinh töôûng quyeát ñònh, phaùp troùi buoäc naøy roát raùo hö doái. Do tham meâ cho neân troùi buoäc caøng saâu. Phaùp troùi buoäc naøy goàm coù ba baäc laø caïn, saâu vaø raát saâu; caùc chuùng höõu tình phaûi neân xa lìa phaùp troùi buoäc naøy. Laïi nöõa, saéc laø troùi buoäc, thanh, höông, vò, xuùc ñeàu laø troùi buoäc.

Sao goïi laø saéc troùi buoäc? Vì thaønh töïu thaân maïng saéc cho neân sinh ra ngaõ töôûng, Boå-ñaëc-giaø-la töôûng, thoï giaû töôûng, thöôøng töôûng, baát hoaïi töôûng, quyeát ñònh baát bieán töôûng, traàn caûnh vaät töôûng, taùt-giaø-la töôûng, naêm uaån töôûng. Caùc töôûng naøy ñeàu laø saéc phaùp troùi buoäc.

Laïi nöõa, saéc laø troùi buoäc, thaønh töïu thaân maïng, saéc phaùp laø caùc phaùp duïc höõu ôû theá gian, ñaém tröôùc thaân maïng vôï con quyeán thuoäc, neân goïi laø saéc phaùp troùi buoäc. Cho ñeán xuùc duïc ñeàu laø troùi buoäc, töø ñoù caùc nhieãm duyeân daàn daàn baùm vaøo, tích taäp caùc nghieäp baát thieän, ñaém tröôùc caùc duïc khoâng theå taïm xaû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Sao goïi laø duïc khoâng coù loãi laàm? Laø vì duïc trong saïch thanh tònh khoâng coù loãi laàm, khoâng sinh ñaém tröôùc ñöôøng aùc.

Sao goïi laø khoâng sinh ñaém tröôùc ñöôøng aùc? Laø vì duïc khoâng coù loãi laàm.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Caùc chuùng höõu tình ñoái vôùi caùc vieäc duïc thöôøng luoân tieáp caän, chöa töøng taïm xaû moät chuùt naøo, do nghieäp baùo naøy cho neân phaûi chòu quaû khoå.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Laàn löôït quaùn saùt ngaøn theá giôùi, khi quaùn saùt khaép roài, caùc baïn aùc khoâng coù moät ngöôøi naøo so vôùi vôï mình. Vì sao? Naøy Xaù-lôïi Töû! Taát caû höõu tình do vì ngu si, cho neân caùc ngöôøi trí thöôøng hay khinh cheâ ruoàng boû. Vì theá neân bieát, hieån hieän chaùnh phaùp, caùc ngöôøi voâ trí thöôøng hay nhieáp thoï. Vì theá neân bieát, hieån hieän phi phaùp, caùc phaùp höõu vi, trai, gaùi, theâ, thieáp cuøng nhau ñaém tröôùc, sinh ra ham thích luyeán aùi, taø ñaïo nhieáp thoï trai, gaùi, theâ, thieáp, moãi moãi luyeán aùi chaáp thuû, chöôùng naïn xuaát ly, chöôùng naïn trì giôùi, chöôùng naïn tu ñònh, chöôùng naïn sinh Thieân, chöôùng naïn Nieát-baøn, chöôùng naïn taát caû phaùp trong saïch, laïi nhieáp thoï noâ tyø quyeán thuoäc. Noùi toùm laïi, hoaëc nhieáp thoï baïn aùc laø söï nhieáp thoï cuûa ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Laïi nöõa, nhieáp thoï trai, gaùi, theâ, thieáp töùc laø nhieáp thoï taát caû caên baát thieän taïp nhieãm.

Laïi nöõa, nhieáp thoï trai, gaùi, theâ, thieáp cho ñeán aên uoáng, taän bieân teá cuûa noù ñeàu laø chöôùng ngaïi. Muoán thaáy Nhö Lai nhöng bò chöôùng ngaïi, muoán nghe chaùnh phaùp nhöng bò chöôùng ngaïi, muoán gaàn Thaùnh chuùng nhöng bò chöôùng ngaïi. Tri kieán cuûa Phaät laø phaùp trong saïch thanh tònh, taát caû Thaùnh chuùng do vì chöôùng ngaïi, cho neân ñeàu khoâng theå thaáy. Luùc ñoù muoán caàu thaønh töïu nhöng laïi bò chöôùng ngaïi, caàu baûy Thaùnh taøi nhöng bò chöôùng ngaïi, ñoái vôùi phaùp khoâng chaùnh tín trôû laïi sinh nhieáp thoï, cho ñeán phaù giôùi, xan laän, aùc tueä, khoâng taøm, khoâng quyù thaûy ñeàu nhieáp thoï, ñoái vôùi phaùp khoâng phaûi baûy Thaùnh taøi trôû laïi nhieáp thoï.

Laïi nöõa, nhieáp thoï trai, gaùi, theâ, thieáp töùc laø nhieáp thoï caùc khoå beänh taät, ung nhoït ñau nhöùc, löûa döõ, raén ñoäc.

Laïi nöõa, nhieáp thoï trai, gaùi, theâ, thieáp, choã ôû, nhaø cöûa cuõng nhö nghóa ñòa tha ma. Trong baõi tha ma caát tieáng keâu gaøo thaûm thieát, khoâng coù caùc thaân höõu cho ñeán laéng nghe, taêng tröôûng si meâ. Ñoù laø phaùp hö huyeãn, ñoái vôùi thieän phaùp thöôøng bò chöôùng ngaïi. Noùi toùm laïi, naøy Xaù-lôïi Töû! Ngöôøi phaù giôùi taïo caùc phaùp aùc cuõng nhö möa ñaù phaù huûy taát caû caùc vaät. Phaù hoaïi thieän phaùp cuõng nhö vaäy.

Laïi nöõa, ñaém tröôùc trai, gaùi, theâ, thieáp cuõng nhö ngöôøi tham vò maø lieám vaøo kieám beùn, nuoát hoøn saét noùng, caùc vaät baát tònh. Thaân caáu ueá laø do ñaém tröôùc, ñem höông hoa, ñeøn boät höông cuùng döôøng, cuõng nhö trong ñòa nguïc trang söùc baèng caùc cöïc khoå.

Laïi nöõa, ñoái vôùi caùc noâ tyø nhieáp thoï sai khieán. Laïi nöõa, nhieáp thoï ngöôøi aùc ñen xaáu, moãi moãi huûy boû. Laïi nöõa, nhieáp thoï laïc ñaø, löøa, heo, choù caùc loaøi suùc sinh, töùc laø nhieáp thoï caùc kkoå naõo.

Laïi nöõa, nhieáp thoï trai, gaùi, theâ, thieáp, naøy Xaù-lôïi Töû! Thaø vaøo haøng ngaøn du- thieän-na thaønh löûa döõ ñeå chòu söï thieâu ñoát, coøn hôn laø nhieáp thoï cha meï theâ thieáp trai gaùi. Neáu thöôøng khôûi taâm nhieãm aùi nhö vaäy thì lieàn bò ñoïa laïc, huoáng laø thoï laõnh caùc caûnh xuùc chaïm. Vì sao? Vì nhaân caùc khoå laáy phaùp tham nhieãm laøm caùc caên baûn, toån haïi thieän phaùp caên baûn, buoàn lo khoå naõo caên baûn, troùi buoäc thieän phaùp caên baûn, ueá aùc caên baûn, ngu si caên baûn, nhöng chaúng phaûi tueä nhaõn thanh tònh caên baûn. Cuõng nhö daäm phaûi saét noùng treân ñaát, khieán cho ngöôøi naøy bò ñoïa laïc taø ñaïo. Vì lyù do ñoù, cho neân goïi laø ñeàu do theâ thieáp gaây ra. Cuõng nhö mang vaùc gaùnh naëng maø coù theå ñaûm nhaän, laïi cam loøng nhaän laáy gaùnh naëng ñoù, ñi qua ñöôøng daøi khoâng chòu boû, chòu caùc khoå naõo, böùc baùch thaân taâm laøm cho toån haïi. Vì lyù do ñoù cho neân goïi laø vôï. Nhö höõu tình naøy do khôûi aùi cho neân trôû laïi laøm keû noâ boäc, do ñaém tröôùc cho neân khoâng ñöôïc töï taïi, bò caùc

söï ñaùnh ñaäp troùi buoäc phaûi cuùi ñaàu vaâng theo, cuùi ñaàu chòu moïi sai xöû. Vì lyù do ñoù cho neân goïi laø vôï. Neáu noùi cho ñuû thì noù roäng lôùn voâ löôïng.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Gaùnh raát naëng laø naêm uaån saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc. Naêm uaån naøy goïi laø gaùnh raát naëng, khoâng theå xaû boû trai, gaùi, theâ, thieáp, do nhaân duyeân ñôøi tröôùc cho neân laøm quyeán thuoäc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaây laø duyeân phaù giôùi, duyeân hoaïi chaùnh haïnh, duyeân khoâng chaùnh kieán, duyeân ham aên uoáng, duyeân ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, laøm chöôùng ngaïi cho tueä thuø thaéng, ñoùng cöûa Nieát-baøn. Vì lyù do ñoù cho neân tích taäp taát caû khoå. Ñaây goïi laø nhaân quyeán thuoäc ñôøi tröôùc.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Doøng hoï cuûa meï cuõng nhieàu loãi laàm. Ñaây noùi doøng hoï voâ löôïng voâ bieân caùc vieäc huyeãn hoùa. Coù ngöôøi tuøy thuaän töùc laø sinh loãi laàm, caùc vieäc ma nhö trong loøng baøn tay, quyeán thuoäc cuûa Ba-tuaàn vaø caùc ma nöõ moãi moãi huyeãn hoaëc gaây nhieàu loãi laàm, taâm khinh cheá, taâm coi thöôøng, taâm ñieân cuoàng, taâm khæ vöôïn, noùi hay hieån hieän caùc huyeãn hoaëc nhö vaäy. Vì lyù do ñoù cho neân goïi laø doøng hoï cuûa meï.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Caùc huyeãn hoaëc naøy cuõng goïi laø xoùm laøng, xaây döïng vöông thaønh ñöôøng saù qua laïi, nhaân daân theá giôùi roäng lôùn voâ löôïng khoâng theå nghó baøn. Vì lyù do ñoù cho neân goïi xoùm laøng huyeãn hoaëc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Huyeãn hoaëc vaø caùc loãi laàm duïc seõ ñoïa vaøo ñöôøng aùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ví nhö ngöôøi baøy troø aûo thuaät laøm vieäc huyeãn hoaëc, ôû giöõa moïi ngöôøi chuaån bò ñuû moïi duïng cuï huyeãn, roài laïi laøm ñuû vieäc huyeãn. Ngöôøi nöõ huyeãn hoaëc cuõng nhö vaäy.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Höõu tình theá gian thaáy ngöôøi nöõ kia, laïi bò troùi buoäc, hoaëc coù luùc nghe tieáng, coù luùc xuùc chaïm, coù luùc ca muùa, khôûi taâm ñaém tröôùc, coù luùc hoøa hôïp khôûi leân caùc huyeãn hoaëc, coù luùc khoùc loùc, ñi, ñöùng, naèm, ngoài, baát cöù choã naøo cuõng ñeàu bò troùi buoäc, cung caáp sai söû nhö keû noâ boäc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ví nhö theá gian, khi muøa luùa chín, gaëp luùc mö a ñaù laøm toån haïi muøa maøng. Naøy Xaù-lôïi Töû! Doøng hoï cuûa meï cuõng nhö vaäy, noù cuõng coù theå toån haïi doøng hoï cuûa cha, cuõng coù theå toån haïi taát caû phaùp trong saïch.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Caùc loãi laàm cuûa duïc seõ ñoïa vaøo ñöôøng aùc, taát caû keû ngu khoâng theå bieát ñöôïc maø trôû laïi nhieáp thoï theâ thieáp quyeán thuoäc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Caùc Boà-taùt ñoái vôùi caùc loãi laàm cuûa duïc khoâng coù nghóa lôïi naøy, phaûi neân duøng söùc phöông tieän maø xa lìa.

Sao goïi laø keû ngu dò sinh? Töùc laø traùi ngöôïc vôùi chaùnh phaùp, trôû laïi sinh ngu si, khoâng phaûi yù töôûng cuûa tröôïng phu. Cho neân ôû choã cuûa chö Phaät, Ñaïi Boà-taùt khôûi yù töôûng tröôïng phu, phaûi loaïi boû nhöõng yù töôûng naøo khoâng phaûi tröôïng phu, khoâng neân sinh caùc yù töôûng saân giaän, luoân laøm ñaïi tröôïng phu trong caùc neûo thieän, khôûi leân caùc haïnh chaân chaùnh, khoâng ñoái vôùi ñöôøng aùc laøm vieäc khoâng phaûi tröôïng phu, khôûi leân caùc haïnh taø vaïy, khoâng höôùng ñeán ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, khoâng höôùng ñeán choã phaù giôùi, khoâng vui vaø soáng yeân vôùi ngöôøi phaù giôùi chæ vui höôùng ñeán taát caû chaùnh phaùp voâ thöôïng toái thaéng, Phaät tueä khoâng chöôùng ngaïi, vui ñoái trò caùc phaùp baát thieän khôûi taâm höôùng ñeán, nguyeän ñöông lai roáng leân tieáng roáng sö töû, khoâng vui tuøy thuaän caùc phaùp baát thieän, khoâng roáng tieáng roáng cuûa caùc loaøi thuù khaùc, ñöông lai con nguyeän nhö thaân Phaät hieån hieän saéc vaøng, khoâng laøm thaân phaøm phu dò sinh, thöôøng laøm ngöôøi höôùng daãn ñöôøng toát nhaát cho theá gian. ÔÛ trong loaøi ngöôøi khoâng coù caùc hieåm naïn, an nhieân ñaày ñuû khoâng bò thieáu thoán, thöôøng ñöôïc caùc moùn aên thôm ngon thanh tònh thaûy

ñeàu ñaày ñuû, nhöng khoâng nhaøm chaùn caùc moùn aên thoâ dôû ôû theá gian, thöôøng nguyeän ôû choã vaéng laëng, tu taäp thieàn ñònh, mau choùng thaønh töïu Tam-ma-ñòa thuø thaéng toái thöôïng, chuyeân chuù vaøo moät caûnh, xa lìa ñoäng loaïn caùc hoaëc chöôùng nhieãm, thöôøng ñöôïc ñònh moân du hyù cuûa chö Phaät, laïi xa lìa caùc ñònh moân cuûa Thanh vaên, Duyeân giaùc, khoâng thích y chæ caùc ñònh moân cuûa taát caû keû ngu si dò sinh, cuõng khoâng thích ñaém tröôùc saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc naêm uaån maø truï, khoâng thích y chæ ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc maø truï, khoâng thích y chæ Duïc giôùi, Saéc giôùi, Voâ saéc giôùi maø truï, cuõng khoâng thích truï vaøo coõi naøy hay coõi khaùc, nhöng laïi suy nghó veà söï thaáy nghe hay bieát dieäu xuùc caûnh giôùi vaø choã chöùng ñaéc vaéng laëng, cuõng laïi khoâng thích y chæ maø soáng, nguyeän thöôøng y chæ ngöôøi vaéng laëng nhö thaät. Tuy thích tu ñònh, nhöng ñoái vôùi mình vaø ngöôøi khoâng coù toån haïi, nguyeän thöôøng vieân maõn trí tueä cuûa Phaät, taát caû caùc vieäc höõu vi ôû duïc giôùi ñeàu khoâng ham thích.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt trí giaû coù boán phaùp xuaát ly:

1. Xuaát ly duïc giôùi.
2. Xuaát ly taát caû höõu tình giôùi.
3. Xuaát ly bieát aân khoâng baùo ñaùp laïi khoâng thaân caän.
4. Xuaát ly taát caû khoå haïnh.

Phaûi neân phaùt khôûi boán phaùp xuaát ly naøy.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt ôû trong ñöôøng aùc, thaáy caùc doøng hoï cuûa meï vi dieäu, cuõng khoâng sinh taâm tham aùi, maø laïi sinh khôûi boán thöù töôûng:

1. Töôûng toån giaûm.
2. Töôûng hieåm naïn.
3. Töôûng tieän lôïi baát tònh.
4. Töôûng maùu muû oâ ueá.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt ôû trong ñöôøng aùc, chæ neân phaùt sinh ba thöù töôûng:

1. Töôûng nhö meï.
2. Töôûng nhö em.
3. Töôûng ngöôøi nöõ nhö ngöôøi thaân. Caàn neân phaùt khôûi ba thöù töôûng naøy.

Nhö vaäy, naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt thöôøng noùi veà tö duy tu taäp vaø caùc kinh ñieån ñeàu neân tin theo laõnh thoï. Ta quaùn theá gian töø voâ löôïng kieáp ñeán nay khoâng coù ai laø khoâng phaûi töø meï sinh ra, khoâng phaûi cha döôõng duïc. Cho ñeán taát caû, höõu tình tuaàn hoaøn döôõng duïc, taát caû höõu tình cuõng töøng laøm cha meï cuûa ta, hoaëc ôû ñôøi tröôùc töøng goïi laø meï, cho ñeán ñôøi naøy trôû laïi laøm vôï. Caùc vò haønh giaû phaûi neân tu hoïc, cuøng vôùi caùc keû ngu dò sinh, ta neân truï vaøo haïnh khoâng traùi nhau, nhö vaäy haønh töôùng tuøy thuaän vôùi ñieàu naøy. Tham aùi laø taâm, trong taâm chuyeân chuù suy nghó nhö vaày: Taâm tham aùi theá naøo laø hieän sinh vaø chöa sinh? Hoaëc maét tham aùi caùc saéc, caùc vò haønh giaû trong taâm kieân coá, phaûi neân quaùn xeùt, ñoái vôùi töï nhaõn maø sinh ñaém tröôùc.

Theá naøo laø nhaõn sinh kieán kieán? Theá naøo laø töï taùnh maø thaáy töï taùnh? Theá naøo laø töï nhaõn maø thaáy töï nhaõn? Nhö vaäy, töï nhaõn boán ñaïi taïo thaønh, nöông vaøo caùc duyeân nhöng khoâng phaûi töï taùnh. Ñaõ khoâng phaûi töï taùnh maø laïi sinh ñaém tröôùc, thì taâm ñaém cuõng khoâng phaûi töï taùnh. Vì sao? Vì taùnh kia khoâng phaûi coù taâm naøy, cuõng khoâng coù sai khaùc maø sinh ñaém tröôùc. Caùc keû ngu dò sinh do khoâng hieåu cho neân truï vaøo khoâng phaân bieät. Nay ta thích truï trong caùi coù phaân bieät maø sinh tinh taán mong caàu. Vì sao? Vì saéc töôùng nhö vaäy khoâng phaûi phaùp coâng ñöùc, laø duïc tö duy.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä raèng:

*Cuøng nhau hoøa hôïp thaønh moät nghóa Trong ñoù khoâng coù nghóa sai bieät Trong taâm cuõng khoâng sinh kieân coá Vì do tham aùi neân tích tuï.*

*Sao goïi chaân thaät trong chaân thaät Ñoái vôùi boán ñaïi sinh nhieãm tröôùc Phaùp naøy cuõng nhö laø ngoùi goã Trong ñoù khoâng sinh taâm ham thích. Do chaáp ngaõ neân sinh bieán keá*

*Töø khoâng chaân thaät laøm tích tuï Trong khoâng chaân thaät sinh tham aùi Chaân thaät tham aùi khoâng theå ñöôïc. Giaù nhö tìm caàu khaép möôøi phöông Chaân thaät tham taùnh khoâng theå ñöôïc Ñoái khoâng chaân thaät chaáp tröôùc roài Taâm tham aùi sinh laïi tích tuï.*

*Neáu nhö sinh tìm xeùt nhö vaäy Duø cho tìm xeùt ñeán taän cuøng*

*Tuøy caùc taêng thaéng suy cuøng taän Chaân thaät tham aùi khoâng theå ñöôïc.*

