**Phaåm 8: BAÙT CHUÛNG THAÂN**

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc Ñaïi Boà-taùt baäc hoïc, voâ hoïc vaø boán boä chuùng Tyø-kheo, Tyø- kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di ñeán ñaây hoäi hoïp ñeàu ñöôïc taát caû chuùng sinh cuùng döôøng.

Hoaëc coù chuùng sinh ôû ñòa Kieán, ñòa Baïc, ñòa Tònh, ñòa Nhö Lai, ñòa Phaät-bích-chi, ñòa Baát thoaùi chuyeån, ñòa Ñaïo traøng, ñòa Thuyeát

phaùp. Nhôø taùm ñòa naøy maø thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Ñòa Kieán laø gì? Laø Boà-taùt phaùt taâm höôùng leân ngoâi Boà-ñeà voâ thöôïng.

Laïi coù Boà-taùt töø luùc môùi phaùt taâm cho ñeán luùc ngoài beân coäi caây Thoï vöông, töï ñieàu phuïc taâm duïc cuûa mình, chieán thaéng quaân ma thì nhaäp ñònh Tam-muoäi ngay choã ngoài. Tam-muoäi aáy laø:

Tam-muoäi Khöû taät ñoá. Tam-muoäi Taâm thaéng. Tam-muoäi Bí taøng.

Tam-muoäi Tröø si.

Tam-muoäi Oai thaànphuïc.

Tam-muoäi Nhö chö Phaät Theá Toân voâ ngoân giaùo. Tam-muoäi Thò hieän bieán hoùa.

Khi aáy, ma aùc Ba-tuaàn ñeán quaáy nhieãu Phaät. Neáu khoâng phaûi söùc cuûa chính mình ñeå ñeán thì ñeàu nhôø oai thaàn cuûa Nhö Lai aáy caûm vôøi taïo ra. Vì sao? Vì muoán bieåu hieän phaùp theá tuïc yeáu keùm, coøn phaùp ñeä nhaát nghóa thì thuø thaéng. Vì sao? Vì neáu ma aùc Ba-tuaàn noåi saân giaän, la heùt laøm chaán ñoäng maët ñaát thì Phaät duøng Tam-muoäi Nhaãn neân khoâng sao bò lay ñoäng, coøn khieán cho voâ soá ma aùc Ba-tuaàn ngaõ laên ra ñaát, gioáng nhö deá, kieán vaø ruoài khoâng theå naøo haønh ñoäng ñöôïc. Ñaùm ma aùc Ba-tuaàn y nhö vaäy. Neáu ma naøo coù ñeán cuõng khoâng theå naøo ñoäng ñeán maûy loâng Ta ñöôïc.

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân duøng oai thaàn nhaäp vaøo ñònh, Tam-muoäi, laøm chaán ñoäng ñeán ma aùc trong caûnh giôùi cuûa moät Ñöùc Phaät. Caùc ma aùc naøy tuyeânboá:

–Sa-moân Cuø-ñaøm taâm raát yeáu meàm, khoâng phaûi yù chí cuûa haøng tröôïng phu, vaäy maø ôû choã raát ñaùng sôï naøy laïi muoán caàu Phaät ñaïo.

Phaät daïy ñaïi chuùng:

–Ma aùc Ba-tuaàn aáy laø do Ta taïo ra. Taâm ma aáy laø taâm thieän hay taâm aùc?

Luùc ñoù coù vò trôøi teân Caâu-tyø baïch Phaät:

–Phaät chieán thaéng ma khoâng phaûi laø löïc cuûa ma, maø laø thaàn löïc cuûa Phaät. Vì sao? Vì loaøi chuùng sinh aáy khoâng hieåu phaùp theá tuïc maø laïi

duøng phaùp ñaïo. Vì muoán giaùo hoùa caùc chuùng sinh aáy neân caàn haøng phuïc ñoái vôùi ma ñeán. Trong ñoù chuùng sinh thaáy caùc ma, loøng khoâng öa thích nhìn thaáy roõ raøng söï vieäc. Caû ngaøn vaïn chuùng sinh thieát laäp taâm baát thoaùi chuyeån.

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt töø trôøi Ñao-lôïi sinh vaøo möôøi phöông coõi, khoâng sinh theo thaáp sinh, noaõn sinh, hoùa sinh, thai sinh maø giaùo hoùa chuùng sinh. Nhöõng Boà-taùt naøy thaønh töïu caên voâ kyù neân chuùng sinh ñöôïc giaùo hoùa cuõng thaønh töïu caên voâ kyù. Vì sao? Vì laø caûnh giôùi cuûa Phaät A- suùc.

Hoaëc coù Ñaïi Boà-taùt töø theá giôùi Nhaãn sinh vaøo coõi Phaät nôi Baéc Phöông laø Quang AÛnh, thaønh töïu caên höõu kyù vaø voâ kyù. Chuùng sinh ñöôïc giaùo hoùa cuõng ñeàu thaønh töïu caên höõu kyù vaø voâ kyù. Ñoù laø chuùng sinh ôû coõi Phaät Dieäu Quang cuûa theá giôùi Duïc Laïc.

Hoaëc coù Ñaïi Boà-taùt töø khi môùi phaùt taâm cho ñeán luùc thaønh Phaät, giöõ taâm moät beà khoâng coù tö töôûng naøo caû vaø khoâng saân, khoâng giaän, mong muoán sinh vaøo coõi Phaät Voâ Löôïng Thoï. Taát caû chuùng sinh ñeàu sinh vaøo coõi ñoù. Boán boä chuùng Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu- baø-di ñeàu cuøng moät maøu vaøng roøng.

Veà phöông Taây, caùch coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy möôøi hai öùc na-do- tha coù coõi nöôùc teân laø Giaûi Maïn, daân trong quoác ñoä aáy öa thích ca haùt; y phuïc, trang söùc, höông hoa, trang hoaøng giöôøng cöûa baèng baûy baùu. Ñöa maét veà phía Ñoâng thì giöôøng baùu cuõng chuyeån theo, nhìn veà phía Taây, Nam, Baéc ñeàu cuõng chuyeån nhö vaäy. Taát caû chuùng sinh ñeàu phaùt taâm muoán sinh veà coõi Phaät A-di-ñaø, nhöng hoï ñeàu bò ñaém nhieãm vaøo coõi Giaûi Maïn neân khoâng theå naøo tieán leân ñeå sinh vaøo coõi Phaät A-di-ñaø. Trong öùc ngaøn vaïn ngöôøi coù moät ngöôøi coù theå sinh vaøo coõi Phaät A-di- ñaø. Vì sao? Vì taâm hoï khoâng chaáp tröôùc, bieáng treã, ngaõ maïn. Nhöõng chuùng sinh naøy töï mình khoâng saùt sinh, cuõng khoâng baûo ngöôøi khaùc saùt

sinh. Do coù nhöõng phöôùc baùo nhö vaäy neân hoï sinh vaøo coõi Voâ Löôïng Thoï.

Hoaëc coù Ñaïi Boà-taùt ñaày ñuû saùu ñoä: Boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh vaø giaûi thoaùt trí tueä, sinh vaøo coõi Phaät Duõng Döôïc ôû phöông Nam, caùch coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy moät öùc coõi Phaät. Nhöõng chuùng sinh aáy khoâng coù tö töôûng si, aùi, daâm, duïc. Vì sao? Vì hoï ñaõ

ñoaïn dieät heát ba möôi saùu haønh ñoäng daâm duïc ôû coõi Duïc, chuûng taùnh ñöôïc thaønh töïu, vieäc laøm ñeàu thanh tònh, gioáng nhö aùnh saùng maët trôøi khoâng bò maây che.

Chuùng sinh nôi coõi naøy haønh möôøi hai haïnh Ñaàu-ñaø. Möôøi hai haïnh aáy laø gì? Laø ngaøy ñeâm ba thôøi, kinh haønh, ngoài thieàn khoâng sai giôø giaác, ngoài beân goác caây, ôû trong goø maû, ôû nôi ñaát troáng, ôû choã hang ñaù khoâng coù ngöôøi, soáng choã nguoàn suoái, coù luùc aên moät böõa, khoâng aên, maëc phaùp phuïc teà chænh khoâng maát oai nghi, coù luùc noùi phaùp, coù luùc khoâng noùi phaùp, kinh haønh xoay voøng bieát vöøa ñuû, phaùp ñeå noùi laø: “Thieåu duïc laø chaân ñaïo, ña duïc laø phi ñaïo, döøng taâm ñònh yù, hieåu phaùp khoâng, voâ töôùng, voâ nguyeän”. Ñoù laø nhöõng söï tu haønh cuûa Ñaïi Boà-taùt ôû coõi Duõng Döôïc. Chuùng sinh aáy chuyeân hoïc veà Nhaát thöøa, khoâng coù La- haùn, Phaät-bích-chi thöøa, coù ñaày ñuû töôùng toát, ca ngôïi chaùnh phaùp, hieåu veà khoâng, voângaõ.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân lieàn noùi keä:

*Taát caû haønh ñaõ dieät Thöùc laø phaùp beân ngoaøi Coù sinh ñeàu coù dieät Nieát-baøn raát an laïc.*

*Cuùi laïy Phaät Duõng Döôïc Ñaáng Phaùp vöông ñeä nhaát Ngoài nôi caây Dieâm-phuø Ban ñaàu phaù löôùi duïc.*

*Noùi phaùp ñoä quaàn sinh Cuùng döôøng caùc ruoäng*

*phöôùc Ngoài nôi caây tö duy*

*Phaïm thieân ñeán khuyeán thænh. Xin Phaät ra khoûi thieàn Thöông xoùt keû ngu si*

*Khi aáy Phaïm Thieân vöông Tay caàm ñaøn löu ly.*

*Ca ngôïi coâng ñöùc Phaät Gioïng eâm aû*

*dòu daøng Vôùi öùc traêm ngaøn kieáp*

*Coù ngöôøi phaùt taâm ñaïo. Taâm ñaïo goác Boà-taùt*

*ÖÙc kieáp coù moät laàn Xin mau ra khoûi thieàn*

*Chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng. Nhö hoa Öu-ñaøm- baùt*

*Laâu xa coù moät laàn Coù Phaät chieáu theá*

*gian Tröø taêm toái phieàn*

*naõo. Theá giôùi Phaät Duõng Döôïc Nghe thí, giôùi thanh tònh*

*Khoâng gioáng coõi Naêng Nhaãn Cöùng coûi khoù giaùo hoùa.*

*Tö duy ñaïo thieàn ñònh Dieät thaân khoâng thoï chöùng Ba chuyeån, naêm ngaïi phaùp Daây möôøi hai maécxích.*

*Ñaïo nghieäp ba möôi moát Möôøi saùu taâm töø bi*

*Toûa phoùng aùnh saùng lôùn Chieáu khaép caùc coõi Phaät.*

Sau khi noùi keä xong, Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng trong chuùng hoäi:

–Veà phöông Ñoâng baéc, caùch theá giôùi Naêng Nhaãn naøy naêm traêm Haèng haø sa coõi coù nöôùc teân Quaû Thuïc, Phaät hieäu Hoa Anh, ñaày ñuû möôøi toân hieäu 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, hieän ñang thuyeát phaùp, lôøi noùi ñaàu ñeàu thieän, lôøi noùi giöõa ñeàu thieän, lôøi noùi cuoái cuõng ñeàu thieän, yù vò thaâm thuùy, ñoàng tu phaïm haïnh. Chuùng sinh coõi aáy khoâng coù thai sinh, hoùa sinh, thaáp sinh vaø noaõn sinh. Taát caû ñeàu sinh töø hoa sen, coù töø, bi, hyû, xaû, moät traêm leû baûy thaàn tuùc ñònh yù khoù coù vaø ñeàu cuøng nhau tu taäp Tam- muoäi Vöông Tam-muoäi. Tam-muoäi aáy laø:

Tam-muoäi Thuû-laêng- nghieâm. Tam-muoäi Giaùc ñaïo.

Tam-muoäi Oai nghi giôùi caám. Tam-muoäi Tröø chuùng sinh khoå baûn. Tam-muoäi Töï chieáu quang minh.

Tam-muoäi Giaùc vò chuùng sinh.

Moät traêm leû baûy Tam-muoäi nhövaäy.

Quaùn thaân beân trong, quaùn thaân beân ngoaøi, quaùn thaân trong ngoaøi; phaùp trong, phaùp ngoaøi, phaùp trong ngoaøi; ñònh trong, ñònh ngoaøi, ñònh trong ngoaøi; tö duy phaân bieät, quaùn roõ voâ hình, voâ töôûng, voâ nieäm. Ñaïi Boà-taùt nhaäp vaøo moân giaûi thoaùt, quaùn taát caû phaùp ñeàu khoâng tòch voâ hình.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân lieàn noùi keä:

*Hö khoâng, khoâng bieân giôùi AÂm vang noùi dieäu phaùp*

*Boà-taùt coõi Quaû Thuïc Ñaáng toái thaéng Hoa Anh. Khoâng sinh boán baøo thai Maø sinh töø hoa sen*

*Töôûng khoâng ta, khoâng ngöôøi Tuoåi thoï khoâng theå löôøng.*

*Quoác ñoä baèng baûy baùu Cuõng nhö Dieâm-phuø- ñeà Vua Chuyeån luaân baûy baùu:*

*–Voi, ngöïa, ngoïc nöõ baùu. Giöõ kho, boán boä binh*

*Ma-ni, xe baùu vaøng Ñi ñaâu cuõng*

*khoâng ngaïi Ma-ni baùu*

*coõi aáy.*

*Chieáu khaép moät coõi Phaät Chieáu voâ bieân cuõng vaäy Coõi aáy khoâng nhaät nguyeät Tinh tuù vaø löûa saùng.*

*Phaân bieät boán dieäu ñeá Ñaïo voâ thöôøng, khoå, khoâng Khieán caùc chuùng*

*sinhaáy*

*Voâ sinh ñoaïn dieät töôûng.*

Noùi keä xong, Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng:

–Veà phöông Taây baéc, caùch coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy baûy vaïn Haèng haø sa coõi, coù coõi nöôùc teân Baûo Löu Ly, Phaät hieäu Tueä Thaønh Töïu, goàm ñuû möôøi toân hieäu 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 hieän ñang giaûng noùi phaùp, lôøi noùi ñaàu thieän, lôøi noùi giöõa thieän, lôøi noùi cuoái cuõng thieän. Chuùng sinh nôi coõi aáy coù taùnh nhu hoøa, quaùn ñaïo voâ thöôøng, xa lìa ba tai haïi, khoâng daâm - noä

- si, khoâng coù ba ñöôøng aùc: Ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä vôùi ñaïi chuùng:

*Caùc nhaäp ñöôøng phieàn naõo Gaây boán loaïi ñieân ñaûo*

*Taát caû ñeàu dieät taän Nhö hö khoâng khoâng*

*töôùng. Tuoåi thoï ñeán voâ soá*

*Khoâng coù ai cheát yeåu Haønh boán*

*phaùp voâuùy*

*Chöùng quaû khoâng lay ñoäng. Ai sinh trong coõi aáy*

*Haønh töø chöùng Tam-muoäi Nhö Ta – Thích Ca Vaên Duõng maõnh vöôït kieáp soá. Cho nöôùc, cuûa, vôï con*

*Khoâng töôûng, khoâng luyeán tieác Naøy Phaät töû caùc oâng*

*Phaùt nguyeän sinh coõi aáy. Khoâng coù phaùp Thanh vaên Roõ nhaân duyeân thaønh Phaät ÔÛ trong traêm ngaøn kieáp Sieâng naêng tu ñaïo ñöùc.*

*Trong möôøi saùu phaàn naøy Chöa ñaït ñöôïc moät phaàn Quaùn taùnh phaùp caùc phaùp*

*Tueä thoâng ñaït voâ ngaïi. Dieät saïch taâm chaáp ngaõ Lieàn truï ñòa Voâ sinh Caùc chuùng sinh coõi aáy Laäp chí raát kieân coá.*

*Phaù höõu, khoâng truï höõu Phaùp boå xöù ñaõ hoïc*

*Naøy Phaät töû caùc oâng Hieåu roõ khoâng choã haønh. Xaû thieàn, nhaäp Sô thieàn Môùi bieát khoå chuùng sinh Trung gian chín voâ ngaïi*

*Töôùng thieàn khoâng theå löôøng. Taâm chuùng sinh thanh*

*tònh*

*YÙ nieäm khoâng gioáng*

*nhau Ñaõ lìa vöïc naêm ñöôøng Phaät nhaät chieáu ba coõi.*

*Laønh thay ñöôïc lôïi lôùn Caûm ñoäng caùc cung trôøi Ñoàng chaân Nhaát thieát trí Giaùo hoùa khoâng moûi meät. Chuùng sinh ñaéc taâm töø Luyeán moä ñaïo voâ thöôïng Traûi qua voâ soá kieáp*

*Boû thaân, laïi thoï thaân. Luaân hoài trong sinh töû Ñöôïc thoaùt khoûi troùi buoäc Höông chieân-ñaøn töù ñeá Höông caây Maät-teá- baëc.*

*Söùc Tam-muoäi trí tueä Phaù tröø chuùng binh ma Heát moät nieäm quaù khöù Laáy Tam- muoäi gì ñoaïn. Heát hai nieäm vò lai*

*Tröø baèng ñònh, ñaïo naøo*

*Heát ba nieäm hieän taïi Dieät taän coát coøn goác. Heát moät nieäm quaù khöù Chín vaïn öùc traàn caáu Do khoâng ñònh tòch tónh*

*Ñaït ñeán khoâng, khoâng bôø. Vò lai döùt chín kieát*

*Taâm ñònh khoâng nieäm töôûng Tòch nhieân ñaït Phaät*

*ñaïo Luoân truï voâ sôû truï.*

*Ba chín kieát hieän taïi Caàu phaùp khoâng*

*chöôùng ngaïi Dieät tröø taâm yù*

*thöùc*

*Daàn daàn truï voâ ngaïi.*

Noùi keä xong, Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng:

–Veà phöông Taây nam, caùch theá giôùi Naêng Nhaãn naøy ba möôi hai Haèng haø sa coõi, coù nöôùc teân Voâ Töôûng, Phaät hieäu Nhaát Truï goàm ñuû möôøi toân hieäu 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, hieän ñang giaûng noùi phaùp, lôøi noùi ñaàu thieän, lôøi noùi giöõa thieän, lôøi noùi cuoái cuõng thieän, yù nghóa thaâm thuùy, phaân bieät roõ veà naêm aám: saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc, saùu tình, saùu traàn, tu töôùng voâ thöôøng, chaùnh nieäm tænh thöùc. Phaùp ban ñaàu laø tö duy veà thaân bò huûy hoaïi. Thaân naøy chaúng thaät coù, cho boán raén laø nhaø. Thaân naøy nhö ñoäc huûy hoaïi ñaïo thieàn cuûa con ngöôøi. Thaân naøy nhö voi, taâm khoâng vöøa ñuû. Thaân naøy nhö roàng thích ôû vöïc saâu. Ñaïo Phaät voâ vi, thanh tònh khoâng tyø veát, nhö hoa sen trong nöôùc khoâng nhieãm buøn dô, nhö maët trôøi chieáu khaép trôøi ñaát che laáp taát caû aùnh saùng cuûa ñom ñoùm. Trong caùc nuùi cao, nuùi Tu-di laø treân heát. Trong aùnh saùng cuûa caùc vì sao thì aùnh saùng maët traêng laø treân heát. Nhö Lai hieän ra ñôøi vì ñeøn phaùp laø ñeä nhaát.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ñoaïn caáu, dieät tröø töôûng Taâm troùi buoäc ñöôïc môû*

*YÙ nieäm ñònh tòch nhieân Tònh haïnh ñöôïc ñaày ñuû. Trong moät yù moät nieäm Ñoaïn dieät caáu kieát söû Tröø boû haún kieáp khoå Chaám döùt khoâng taùi sinh.*

*Ñaïo khoâng tòch voâ thöôïng Nhö coù, nhö*

*khoâng coù Ngöôøi, ta vaø caùc thöùc*

*Töôûng nhö moäng, aûnh, huyeãn. Boà-taùt tu khoå haïnh*

*Kieáp soá khoù löôøng ñöôïc Muoán noùi heát caên baûn Chaúng moät, chaúng hai hình. Neáu coù ngöôøi trítueä*

*Giaûng noùi voâ löôïng nghóa Moät nghóa coù öùc caâu*

*Moãi caâu ñeàu khaùc nhau. Hö khoâng laáp ñaày ñöôïc*

*Nhöng nghóa aáy khoâng cuøng Ta töø xöa ñeán nay*

*Haønh saùu ñoä voâ cöïc. Boá thí tröø keo kieät*

*Thieàn ñònh cuõng nhö vaäy Kieáp thieâu, taâm khoâng ñoäng Khoâng ñeán coõi Phaät khaùc Nhôø thaàn löïc caûm vôøi*

*Truï kieáp maø giaùo hoùa.*

Noùi keä naøy xong, Ñöùc Theá Toân lieàn duøng ñònh yù ñeå töï trang nghieâm thaân, noùi vôùi ñaïi chuùng:

–Veà phöông Ñoâng nam, caùch theá giôùi Naêng Nhaãn naøy ba möôi ba Haèng haø sa coõi, coù coõi nöôùc teân Löu Ly, Phaät hieäu Tín Giaûi goàm ñuû möôøi toân hieäu: 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, hieän ñang giaûng noùi phaùp, lôøi noùi ñaàu ñeàu thieän, lôøi noùi giöõa ñeàu thieän, lôøi noùi cuoái cuõng ñeàu thieän, phaân bieät haïnh kieát töôøng cuûa boán ñaïo. Baûy laàn sinh, coøn laïi ba laàn khoâng sinh trôû laïi thì ôû ngay hieän ñôøi maø nhaäp Nieát-baøn, ñoaïn khoå, taäp, dieät, thuû ñaïo chöùng ñaéc.

Khi aáy, coù vò trôøi teân Nhaõn Tònh ôû trong chuùng coøn hoà nghi: “Nay ta neân hoûi Nhö Lai veà yù nghóa ñoù ñeå cho baïn ñoàng tu cuûa mình ñeàu ñöôïc khai ngoä”. Theá roài Thieân töû ñöùng daäy, quyø goái chaáp tay baïch Phaät:

–Cuùi xin Ñöùc Theá Toân noùi cho chuùng con veà nghieäp daâm - noä - si cuûa Ñaïi thöøa bình ñaúng. Quaù khöù, hieän taïi, vò lai nhöõng chuùng sinh si aùm naøo nhaäp moân giaûi thoaùt?

Phaät baûo Nhaõn Tònh:

–Laønh thay! Laønh thay! Ñaây chính laø con maét khai thò taát caû. OÂng haõy laéng nghe cho roõ, suy nghó thaät kyõ, Ta seõ phaân bieät roõ raøng cho oâng. Theá naøo, nhaõn laø saéc phaûi khoâng?

Thöa:

–Khoâng phaûi. Phaät laïi hoûi:

–Laø phi saéc chaêng? Thöa:

–Khoâng phaûi. Phaät hoûi:

–Laø saéc, laø phi saéc chaêng? Thöa:

–Saéc khoâng coù choã truï. Phaät baûo Nhaõn Tònh:

–Nhö vöøa roài oâng noùi: Saéc aáy chaúng phaûi saéc, laø saéc, laø phi saéc, saéc khoâng coù choã truï thì vì sao ñaët danh töø ñeå noùi laø saéc?

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

13

Nhaõn Tònh thöa:

–Taùnh saéc hö muïc, hieän taïi dieät khoâng truï, quaù khöù khoâng hieän. Ñôøi naøy qua ñôøi sau vónh vieãn ñoaïn taän khoâng coøn nöõa, cho neân noùi Nieát-baøn Voâ dö.

Phaät hoûi Nhaõn Tònh:

–Thöùc naøy töø xöa ñaõ coù hay töø ñaâu sinh? Ngaøy nay boán chuùng dieät caáu baån ba ñôøi, vaäy thì ñi veà ñaâu?

Nhaõn Tònh thöa:

–Xöa voán töø khoâng maø ñeán, nay trôû veà khoâng. Tröôùc khoâng, sau khoâng thì coù thay ñoåi gì khaùc khoâng?

Ñöùc Phaät daïy:

–Khoâng. OÂng neân bieát: Thaät töôùng cuûa caùc phaùp tröôùc khoâng theå cuøng, sau khoâng theå taän.

Phaät daïy Nhaõn Tònh:

–Ta töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp luoân tu haønh phöôùc nghieäp, nghó ñeán taát caû chuùng sinh bò ñaém chìm maø thöông xoùt cho söï ñau khoå cuûa hoï, muoán ñoä hoï giaûi thoaùt. Vì sao? Vì nay ôû trong thai, duïc maø Ta dieät thì Ta ñaõ dieät saïch hoaøn toaøn, keát quaû nguyeän thaønh ngaøy nay ñaõ ñaït ñöôïc. Chuùng sinh nôi coõi aáy khoâng laáy vieäc thaønh Phaät hay

khoâng thaønh Phaät cho ñaáy laø moái khoå luïy. Vì sao? Vì chuùng sinh nôi coõi aáy laäp yù duõng maõnh, khoâng ôû höõu thai, khoâng ôû voâ thai, khoâng ôû hoùa sinh, coâng ñöùc thaønh töïu, chaúng phaûi giaùc, chaúng phaûi phi giaùc.

Theá naøo laø giaùc vaø theá naøo laø phi giaùc? Taát caû chuùng sinh ngu si Ta ñeàu giaùc ngoä cho hoï, ñoù goïi laø giaùc. Taát caû nhöõng ngöôøi giaùc ngoä ñoaïn tröø heát kieát söû, ñoù goïi laø phi giaùc.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Bieát Phaät hieän nôi ñôøi Phoùng xa aùnh saùng lôùn Khoå taäp dieät kieát söû*

*Ñöùng yeân khoâng*

*daùm gaàn. Giaû söû ñaát chaán ñoäng*

*Ba coõi naùt nhö buïi Thaâu taâm nhaäp ñònhyù*

*Caùc töôùng ñeàu khaùc nhau. Nieäm Nhö Lai Chí Chaân Tröø töôûng khoâng nhaäp ñònh Vaøo trôû laïi chuùng sinh*

*Taïo nhaân laïi taïo duyeân. Tinh taán trí tueä lôùn*

*Giaùo hoùa keû ngusi Höôùng daãn*

*chuùng sinh naøy Ñeå ñoä*

*keû chöañoä.*



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)