**Phaåm 11: TUEÄ THUØ THAÉNG BA-LA-MAÄT-ÑA (Phaàn 1)**

Naøy Xaù-lôïi Töû! Sao goïi laø tueä thuø thaéng Ba-la-maät-ña cuûa Ñaïi Boà-taùt?

Naøy Xaù-lôïi Töû! Neáu Boà-taùt thöïc haønh haïnh Boà-taùt khoâng thoaùi chuyeån, ñoái vôùi chaùnh phaùp taïng thuø thaéng nghóa lôïi phaûi thoï trì, ñoïc, tuïng laéng nghe roát raùo, khai thò roäng raõi, dieån noùi cho moïi ngöôøi, ñöôïc töôùng tueä thuø thaéng.

Tueä thuø thaéng aáy sao goïi laø töôùng? Sao goïi laø giaûi nhaäp? Nghóa laø ñoái vôùi töôùng tueä thuø thaéng ñaõ nghe tuøy yù hieåu roõ.

Laïi nöõa, sao goïi laø töôùng ñaõ nghe? Nghóa laø, töôùng ham muoán, töôùng yù nguyeän, töôùng kheùo hoøa hôïp, töôùng Thieän tri thöùc, töôùng bieán hoùa, töôùng hoài höôùng, töôùng cao quyù, töôùng toân troïng, töôùng xoay beân phaûi, töôùng heát söùc töï taïi, töôùng thaân caän, töôùng khoâng nghe ngoaïi caûnh, töôùng thöøa söï, töôùng taùc yù, töôùng khoâng taùn loaïn, nhö töôùng caàu cuûa baùu, nhö töôùng caàu thuoác thang, töôùng dieät taát caû beänh khoå, töôùng nieäm phaùp khí, töôùng thoâng ñaït Boà-ñeà, töôùng ñoái trò giaùc ngoä, töôùng nhaäp Phaät trí, töôùng nghe khoâng nhaøm chaùn, töôùng taäp phaùp thí, töôùng thí roài khoâng hoái haän, töôùng thích gaàn ña vaên, töôùng kheùo laøm hoan hyû laõnh naïp, töôùng toaøn thaân hoan hyû, töôùng taâm raát vui thích, töôùng laéng nghe khoâng meät moûi, töôùng thích nghe chaùnh phaùp, töôùng thích nghe chaùnh haïnh, töôùng thích nghe khoâng xuùc voâ trí, töôùng thích nghe Ba-la-maät-ña, töôùng thích nghe chaùnh phaùp Boà-taùt taïng, töôùng thích nghe nhieáp söï, töôùng thích nghe phöông tieän kheùo leùo, töôùng thích nghe phaïm haïnh, töôùng thích nghe thaàn thoâng, töôùng thích nghe boán Nieäm xöù, töôùng thích nghe boán Chaùnh ñoaïn, töôùng thích nghe boán Thaàn tuùc, töôùng thích nghe möôøi hai duyeân sinh, töôùng thích nghe voâ thöôøng, khoå, voâ ngaõ tòch tónh, töôùng thích nghe Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, giaûi thoaùt, töôùng thích nghe khoâng tích taäp caên haïnh baát thieän, töôùng thích nghe tích taäp haïnh thieän caên, töôùng thích nghe soáng moät mình, töôùng thích nghe chuyeån phaùp luaân, töôùng ñoái vôùi taïp nhieãm maø khoâng töôûng taùn loaïn, töôùng ñieàu phuïc taát caû töôûng phieàn naõo, töôùng höôùng veà ngöôøi trí, töôùng thaân caän Hieàn thaùnh, töôùng xa lìa khoâng luaät nghi, töôùng thích nghe Thaùnh nhaân, töôùng thích nghe naêm caên, töôùng thích nghe tuøy nieäm quaùn saùt, töôùng thích nghe baûy Giaùc chi, töôùng thích nghe taùm Thaùnh ñaïo, töôùng thích nghe möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy, boán Voâ löôïng, möôøi taùm phaùp Baát coäng cuûa Nhö Lai.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñoái vôùi caùc ñieàu ñoù töùc laø vaên, tu, tueä.Vì sao? Vì ham muoán chaùnh

phaùp Boà-taùt taïng, khi nghe phaùp roài coù khaû naêng bieát roõ, bieát roài tu haønh. Neáu yù nguyeän muoán laéng nghe chaùnh phaùp Boà-taùt taïng, khôûi taâm hoøa hôïp, gaàn Thieän tri thöùc, hoaëc bieán hoùa, hoaëc nhieáp thoï, hoaëc xoay beân phaûi, hoaëc heát söùc töï taïi. Neáu thaân caän ña vaên, khoâng nghe ngoaïi caûnh, an truï ña vaên, sieâng naêng duõng maõnh taùc yù. Nhö töôûng mong caàu ñoà baùu, nhö töôûng mong caàu y vöông, töôûng dieät tham, saân, si; töôûng thoï trì. Neáu thoâng ñaït chæ thuù cuûa caùc phaùp vaø ñoái vôùi yù vui khieán yù taêng tröôûng, laéng nghe laõnh thoï khoâng nhaøm chaùn; nghe boá thí roài hay phaán khôûi maïnh meõ boá thí; nghe noùi giôùi roài hay hoä trì tònh giôùi; nghe noùi nhaãn nhuïc roài hay nhaãn nhuïc; nghe noùi tinh taán roài khoâng coù bieáng nhaùc; nghe noùi thieàn ñònh roài khoâng coù taùn loaïn; nghe noùi tueä thuø thaéng roài taâm khôûi taän heát laäu hoaëc thích ña vaên thuø thaéng; nghe phaùp roài thaân taâm vui thích; nghe Ñaïi thöøa roài laïi sinh thaéng duïc; nghe vieäc nhieáp thoï roài taâm haønh nhieáp thoï; nghe boán Nieäm xöù roài thaân thoï taâm phaùp nieäm truï; nghe boán Chaùnh ñoaïn roài lieàn dieät tröø baát thieän ñaõ sinh, xaû boû baát thieän chöa sinh, khieán taêng tröôûng thieän caên ñaõ sinh, khieán phaùt khôûi thieän caên chöa sinh; nghe noùi lìa tranh caõi thaân taâm duïc ñeàu ñöôïc khinh an; nghe noùi

thieàn ñònh taâm haønh quyeát ñònh; nghe boán Voâ löôïng roài khôûi ñaïi Töø ñoái vôùi taát caû höõu tình, khôûi taâm ñaïi Bi ñoái vôùi nhöõng ai ñaém tröôùc, khôûi ñaïi Hyû ñoái vôùi caùc chaùnh phaùp, khôûi ñaïi Xaû ñoái vôùi ñieàu baát thieän; nghe naêm Caên roài taâm hay thöïc haønh tín, taán, nieäm, ñònh, tueä; nghe baûy Giaùc chi taâm sinh giaùc ngoä taát caû caùc phaùp; nghe taùm Thaùnh ñaïo khôûi taâm höôùng ñeán Nieát-baøn. Neáu ñoái vôùi möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy, boán Voâ löôïng, möôøi taùm phaùp Baát coäng cuûa Nhö Lai cho ñeán voâ löôïng phaùp Phaät, neân hoïc nhö vaäy, phaùt taâm Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, khi ñaõ nghe roài môùi coù theå bieát roõ, bieát roài môùi coù theå tu hoïc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö vaäy laø ta ñaõ noùi veà caùc töôùng ñaõ nghe, tuøy yù hieåu roõ. Ñoù laø Ñaïi Boà-taùt thöïc haønh haïnh tueä thuø thaéng Ba-la-maät-ña.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Neáu Boà-taùt thöïc haønh haïnh tueä thuø thaéng Ba-la-maät-ña thì môùi coù khaû naêng ñoái vôùi chaùnh phaùp Boà-taùt taïng nghóa lôïi thuø thaéng, thoï trì ñoïc tuïng, laéng nghe, khai thò roäng raõi, dieãn noùi cho moïi ngöôøi, ñöôïc caùc phaùp chaùnh haïnh.

Sao goïi laø caùc phaùp chaùnh haïnh? Nghóa laø, ñoái vôùi phaùp naøy, nhö treân ñaõ noùi an laäp chaùnh haïnh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Phaùp chaùnh haïnh nghóa laø tuøy thuaän nhieáp thoï caùc phaùp. Vì sao? Vì phaùp khoâng chaáp tröôùc. Ñoù töùc laø chaùnh haïnh. Neáu coøn chaáp tröôùc thì khoâng theå coù. Ñoái vôùi phaùp Boå-ñaëc-giaø-la maø caàu xuaát ly cuõng khoâng coù ñieàu ñoù. Ñoái vôùi phaùp Boå- ñaëc-giaø-la khoâng coù chaáp tröôùc thì goïi laø chaùnh haïnh, ñöôïc voâ ngaïi hoaëc, vieäc naøy ñöông nhieân. Theá neân, caùc vò tu haønh ñoái vôùi chaùnh phaùp naøy tuøy thuaän nhieáp thoï khoâng bò chöôùng ngaïi. Ñoù laø chaùnh haïnh.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Neáu ñoái vôùi caùc phaùp vaø phaùp toân troïng maø khoâng chaáp, khoâng giöõ, khoâng sinh, khoâng dieät vaø ñoái vôùi caùc phaùp nhö tuøy thuaän chaùnh lyù, cuõng khoâng chaáp thuû, noùi nhö vaäy töùc laø chaùnh haïnh. Nhö nay ta noùi khoâng coù moät phaàn nhoû naøo, cuõng khoâng coù sôû kieán, khoâng thaáy, khoâng chaáp thuû, nhö vaäy laø töôùng caùc phaùp.

Sao goïi laø töôùng? Ñoù laø coù töôùng, khoâng töôùng. Vì sao? Vì töôùng naøy khoâng töôùng neân goïi laø khoâng töôùng.

Laïi nöõa, töôùng naøy ñoái vôùi taát caû phaùp ñeàu khoâng bieát roõ, khoâng töôùng naøy voán khoâng thaáy, khoâng giöõ ñöôïc, nhö vaäy töùc laø chaùnh haïnh. Theá neân ñoái vôùi chaùnh haïnh naøy phaûi neân tu taäp hieän chöùng caùc phaùp, khoâng bò chöôùng ngaïi.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laäp laïi nghóa naøy lieàn noùi keä raèng:

*Ñoái vôùi Boà-taùt taïng Khoâng neân sinh quyeát ñònh Caùc ngöôøi trí nhö vaäy Ñöôïc an truï chaùnh haïnh. Laïi neáu ñoái phaùp naøy*

*Maø sinh ra chaáp thuû Vaø khôûi chaáp moät beân*

*Ñoù khoâng phaûi chaùnh haïnh. Phaùp tuy khoâng theå ñöôïc Nhöng chôù hieåu laø khoâng Huoáng laø chaùnh dieäu phaùp Khoâng ñoàng vôùi hö khoâng. Neáu phaùp ñoàng hö khoâng Theá gian khoâng laõnh hoäi*

*Do vì khoâng laõnh hoäi*

*Neân khoâng phaûi chaùnh haïnh. Laïi chaùnh dieäu phaùp naøy Khoâng thuû khoâng khoâng thuû Theá neân phaùp phi phaùp Khoâng neân sinh chaáp thuû.*

*Do khoâng chaáp thuû ñoù Môùi chaùnh laø phaùp töôùng Haønh töôùng nhö theá ñoù Môùi goïi laø chaùnh haïnh. Laïi chaùnh dieäu phaùp naøy Chöa töøng coù chaáp tröôùc Tuøy thuaän maø bieát roõ Khoâng theå bò toån haïi.*

*Do khoâng bò toån haïi Ngöôøi trí khoâng vin vaøo Haønh töôùng nhö theá aáy Môùi goïi laø chaùnh haïnh. Laïi nöõa, caùc ngöôøi trí Truï coâng ñöùc thieåu duïc Ñoái vôùi chaùnh phaùp naøy Töông öng kheùo tu haønh. Neáu an truï caùc thieän*

*Haønh oai nghi chaùnh haïnh Ñoái vôùi choã höôùng ñeán Tuøy öùng ñöôïc thanh tònh. Choã höôùng ñaõ thanh tònh Bieát chaùnh phaùp nhö vaäy Thì duø ôû nôi naøo*

*Roõ taâm yù höõu tình. Laïi nöõa, caùc ngöôøi trí Bieát roõ taâm yù roài*

*Ñoái haønh töôùng nhö vaäy Hay tuyeân noùi chaùnh phaùp. Laïi phaùp thaäm thaâm naøy Thoâng ñaït Thaéng nghóa ñeá Ñoái vôùi nghóa nhö vaäy Thöôøng ñaït ñöôïc quyeát ñònh. Laïi nöõa, caùc ngöôøi trí*

*Ña vaên nhö bieån caû Do saâu roäng nhö vaäy*

*Haønh voâ löôïng coâng ñöùc. Khoâng möôïn vaên vaø nghóa Hay thoâng ñaït chaùnh lyù Ñoái voâ löôïng vaên nghóa*

*Ñöôïc kieân coá baát ñoäng.*

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaïi Boà-taùt thöïc haønh haïnh tueä thuø thaéng Ba-la-maät-ña, ñoái vôùi chaùnh phaùp Boà-taùt taïng nghóa lôïi thuø thaéng, nghe roài dieãn noùi cho moïi ngöôøi, ñaït ñöôïc tueä thuø thaéng saùng suoát, noù coù khaû naêng dieät tröø caùc phaùp voâ minh toái taêm muø mòt caûn trôû vaø mau choùng thaønh töïu tueä quang thuø thaéng, bieát roõ phaùp nhö thaät thieän vaø baát thieän, cho ñeán maïng chung ñoaïn tröø roát raùo caùc phaùp baát thieän, nghe caùc phaùp thieän nhö ñaõ giaùc ngoä vaø coù khaû naêng tuyeân noùi phaùp thieän vaéng laëng.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laäp laïi nghóa treân lieàn noùi keä raèng:

*Ví nhö vaøo choã toái*

*Caùc saéc töôùng hieän tieàn Maét aáy khoâng theå thaáy Löûa saùng soi toái taêm.*

*Kieáp hieän taïi nhö vaäy Coù ngöôøi sinh töû kia*

*Ñoái phaùp thieän, baát thieän Khoâng nghe cuõng khoâng bieát. Vì do nghe phaùp naøy*

*Khoâng gaây ra toäi loãi Vaø tröø lôïi phi nghóa*

*Mau choùng ñeán Nieát-baøn. Thích thaân caän thaày, baïn Taêng tröôûng theâm vaên tueä Nhôø tueä thanh tònh aáy Neân ñöôïc nghóa dieäu laïc. Ngöôøi trí nghe nghóa aáy Thaáy phi phaùp xuaát ly Ñoái tònh phaùp duõng maõnh Ñöôïc dieäu laïc thuø thaéng. Neáu ñoái Boà-taùt taïng*

*Nghe roài truï phaùp taùnh AÙnh saùng chieáu theá gian Chaân haønh haïnh Boà-ñeà.*

