KINH ÑAÏI PHÖÔNG ÑAÚNG ÑAÏI TAÄP

**QUYEÅN 50**

**Phaåm 15: NGUYEÄT TAÏNG**

**PHAÀN 8: Chuùng quyû thaàn xaáu aùc coù ñöôïc loøng**

**kính tin (1)**

Baáy giôø, Hoä theá Töù ñaïi Thieân vöông troâng thaáy voâ löôïng a-taêng- kyø chö Thieân, Long, Daï-xoa cho tôùi chuùng Ca-traù phuù-ñôn-na vôùi ñuû loaïi maøu saéc, hình töôùng, duïc voïng, haønh ñoäng, baûn taùnh; ñaùm aáy, ñoái vôùi moïi chuùng sinh, taùnh khoâng chuùt Töø bi, luoân saân haän baïo aùc, khoâng bieát sôï veà ñôøi sau, khoâng hôïp vôùi phaàn cuûa loaøi khaùc, chaúng hoä trì moät choán naøo, luoân quaáy haïi ñoái vôùi haøng Saùt-lôïi, thaäm chí ñeán caû loaøi suùc sinh, ñeå cöôùp ñoaït khí chaát tinh thuaàn cuûa hoï, aên caû maùu thòt. Chuùng quyû thaàn aáy ñaõ ñeán ñoâng ñuû nôi phaùp hoäi. Luùc naøy, Töù Thieân vöông heát söùc hoan hyû, ñeàu töï mình hoûi han caùc vò ñaïi töôùng thoáng laõnh cuûa chuùng kia.

Thieân vöông Tyø-sa-moân hoûi ñaïi töôùng Daï-xoa Taùn Chi:

–Moïi chuùng Daï-xoa hieän coù nôi boán coõi thieân haï naøy, nhö sinh töø tröùng, sinh töø thai, sinh töø choán aåm thaáp, sinh töø bieán hoùa, hoaëc nöông töïa nôi thaønh aáp, laøng xoùm, nhaø cöûa, chuøa thaùp, vöôøn caây, hang nuùi, soâng suoái, ao gieáng, trong khoaûng goø noång coù moà maû, boùng caây, ruoäng ñoàng moâng quaïnh, röøng vaéng, leàu khoâng, bieån roäng, coàn baõi, nhö ñi treân ñaát, ñi treân nöôùc hay ñi treân khoâng, taát caû khoâng coøn soùt moät keû naøo, hieän nay cuøng ñeán ñuû nôi choã cuûa Ñöùc Theá Toân chaêng?

Ñaïi töôùng Taùn Chi thöa:

–Kính thöa ñaïi vöông! Moïi chuùng Daï-xoa hieän coù nôi boán coõi thieân haï naøy, keå caû nhöõng nôi bieån roäng coàn baùu, hoaëc ñi treân ñaát, ñi treân nöôùc hay ñi treân khoâng, heát thaûy khoâng coøn soùt moät chuùng naøo, hoâm nay ñeàu coù maët ñoâng ñuû nôi phaùp hoäi naøy.

Thieân vöông Ñeà-ñaàu-laïi-traù hoûi ñaïi töôùng Caøn-thaùt-baø Laïc Duïc:

–Moïi chuùng Caøn-thaùt-baø hieän coù nôi boán coõi thieân haï naøy. Moïi hoûi ñaùp tieáp theo nhö ñaõ neâu ôû treân.

Thieân vöông Tyø-laâu-laëc-xoa hoûi ñaïi töôùng Cöu-baøn-traø ñeá:

–Moïi chuùng Cöu-baøn-traø hieän coù nôi boán coõi thieân haï naøy. Moïi hoûi ñaùp tieáp theo gioáng nhö ñaõ neâu ôû treân.

Thieân vöông Tyø-laâu-baùc-xoa hoûi Long vöông Thieän Hieän:

–Moïi chuùng Long, Ma-haàu-la-giaø, Giaø-laâu-la, chuùng ngaï quyû… hieän coù nôi boán coõi thieân haï naøy, nhö sinh töø tröùng, sinh töø thai, sinh töø choán aåm thaáp, sinh töø bieán hoùa, hoaëc nöông töïa nôi thaønh aáp, laøng xoùm, nhaø cöûa, keå caû nhöõng nôi bieån roäng coàn baùu, nhö ñi treân ñaát, ñi treân nöôùc hay ñi treân khoâng, taát caû khoâng coøn soùt moät chuùng naøo, hoâm nay thaûy ñeàu ñi ñeán choã cuûa Ñöùc Theá Toân chaêng?

Long vöông Thieän Hieän thöa:

–Thöa ñaïi vöông! Moïi chuùng Long, cho ñeán ngaï quyû hieän coù nôi boán coõi thieân haï naøy, heát thaûy khoâng coøn soùt moät chuùng naøo, hoâm nay ñeàu coù maët nôi phaùp hoäi cuûa Ñöùc Theá Toân.

Baáy giôø, Töù ñaïi Thieân vöông, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, chuû theá giôùi Ta-baø Ñaïi phaïm Thieân vöông, Phaïm thieân Chaùnh Bieän, thaûy ñeàu chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät doác loøng kính leã vaø thöa:

–Kính thöa Ñaïi Ñöùc Baø-giaø-baø! Nôi boán coõi thieân haï naøy caùc chuùng quyû thaàn hieän coù, töø chö Thieân, Long, Daï-xoa, La-saùt, Giaø-laâu- la, Khaån-na-la, Caøn-thaùt-baø, Ma-haàu-la-giaø, Cöu-baøn-traø, Tyø-xaù-giaø, cho tôùi ñaùm ngaï quyû, hoaëc sinh töø tröùng, sinh töø thai, sinh töø choán aåm thaáp, sinh töø bieán hoùa, hoaëc ñi treân ñaát, ñi treân nöôùc hay ñi treân khoâng, taát caû khoâng coøn soùt moät chuùng naøo, hoâm nay thaûy ñeàu ñi ñeán phaùp hoäi cuûa Ñöùc Theá Toân. Chuùng toâi ñaõ nhaän laáy yù kieán cuûa caùc baäc Ñaïi trí xin baøy toû lôøi khuyeán thænh Ñöùc Nhö Lai, kính mong Ñöùc Theá Toân, vì luoân thöông xoùt ñeán chuùng toâi vaø moïi chuùng sinh, vì nhaèm khieán cho ñaùm chuùng sinh xaáu aùc coù ñöôïc loøng kính tin, vì muoán che maét saùng chaùnh phaùp ñöôïc truï theá laâu beàn. Vì nhaèm laøm cho doøng Tam baûo ñöôïc noái tieáp lieân tuïc khoâng heà bò ñöùt ñoaïn, vì doác khieán cho phaàn khí chaát tinh thuaàn nôi ñaïi ñòa, nôi chuùng sinh, nôi chaùnh phaùp maõi maõi toàn taïi ôû theá gian vaø luoân taêng tröôûng, cuõng laïi nhaèm khieán cho caùc neûo thieän, khieán cho con ñöôøng giaûi thoaùt, khieán cho taùm con ñöôøng chaân chaùnh cuûa baäc Thaùnh giaùc ngoä khoâng heà bò huûy dieät maø luoân ñöôïc phaùt trieån khoâng ngöøng.

Kính thöa Ñöùc Theá Toân! Trong coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy vôùi moïi thaønh aáp, laøng xoùm, nhaø cöûa, cho tôùi caùc chaâu quaän coàn baõi quyù giaù

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

sung tuùc, taát caû khoâng soùt moät choán naøo ñoái vôùi chö Thieân, Long, Daï- xoa keå caû loaøi quyû Ca-traù phuù-ñôn-na, hieän ñang coù maët ôû ñaây tuøy theo choã thích hôïp maø giao phoù daën doø phaân coâng ñeàu khaép khieán hoï hoä trì.

Hoâm nay, nôi phaùp hoäi taäp hôïp ñoâng ñaûo goàm taát caû chö Thieân vöông, taát caû chö Long vöông, cho tôùi chö Tyø-xaù-giaø vöông, moãi chö vò ñeàu daãn theo ñaùm quyeán thuoäc thaûy cuøng coù maët nôi chuùng hoäi naøy, neân ñem moïi lôøi giao phoù daën doø truyeàn ñaït cho hoï, khieán hoï ñoái vôùi moïi lôøi chæ giaùo trao truyeàn aáy luoân nhôù nghó, laõnh hoäi moät caùnh troïn veïn, ñeå cuøng thöïc hieän caùc phaùp kia. Nhö theá laø seõ laøm cho chö vò Thieân, Long, cho tôùi loaøi quyû Ca-traù phuù-ñôn-na ñoù, moãi chuùng nôi söï phaân coâng cuûa mình maø thöïc haønh coâng vieäc hoä trì, nuoâi döôõng, chôù neân töï buoâng thaû cuõng nhö khoâng naõo haïi keû khaùc, thaáy keû khaùc bò naõo haïi thì phaûi che chôû giuùp ñôõ, khoâng ñöôïc boû rôi. Laïi cuõng khieán cho caùc chuùng aáy, moãi chuùng nôi phaän söï cuûa mình maø phaùt khôûi söùc duõng maõnh lôùn ñem laïi yù nghóa chính ñaùng cho söï hoä trì döôõng nuoâi kia. Caùc chuùng ñoù nhö ñaõ phaùt khôûi ñöôïc söùc duõng maõnh lôùn lao roài taát sinh hoan hyû, vui thích vôùi coâng vieäc mình laøm vaäy laø teân tuoåi ñöôïc vang truyeàn khaép choán, ñaït ñöôïc phöôùc baùo lôùn.

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân ghi nhaän nhöõng lôøi khuyeán thænh aáy, vì loøng Töø bi luoân thöông xoùt ñeán moïi chuùng sinh, neân nhìn xem taát caû chö vò hieän coù maët nôi ñaïi chuùng, töùc thì ñöa nheï caùnh tay phaûi leân vaø noùi:

–Naøy chö vò Hieàn thuû cuûa taát caû ñaïi chuùng! Heát thaûy chö vò haõy laéng nghe! Ta seõ neâu giaûng roõ. Phaät xuaát hieän khoù gaëp nhö hoa Öu- ñaøm. Xa lìa taùm naïn khoù nhö theo thôøi tieát maø ñaït ñöôïc loaøi caây coù höông thôm. Nghe chaùnh phaùp khoù nhö möa xuoáng loaïi vaøng Dieâm- phuø-ñaøn. Gaëp ñöôïc vò Taêng goàm ñuû giôùi, ñònh laøm baäc ñöôïc cuùng döôøng khoù nhö tôùi choán coàn baõi chöùa nhieàu baùu vaät nôi bieån roäng. Ñoái vôùi Tam baûo ñaït ñöôïc loøng kính tin khoù nhö caàu tìm ngoïc baùu nhö yù. Gaëp ñöôïc Tam baûo vaø thöïc hieän boá thí khoù nhö caàu coâng ñöùc töø bình Thieân hieàn. Thoï trì giôùi luaät khoù nhö nôi choán coù loaïi ngöu ñaàu chieân-ñaøn khoù coù theå tìm kieám ñöôïc. ÔÛ nôi chuùng sinh duyeân khôûi taâm Töø bi khoù nhö gaëp phaûi teân giaëc thuø hung baïo tay caàm chaøy Kim cang khoù coù theå giöõ laáy noåi thaân maïng. Bieát ñuû khoù nhö kheùo laøm ñöôïc A-thaáp-baø meâ-ñaø da-nhaõ *(A-thaáp-baø, ñôøi Teà goïi laø ngöïa, Meâ-ñaø: caây coät laøm baèng vaät baùu. Da-nhaõ: teá töï. Leã teá töï naøy chæ haøng vua chuùa ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà môùi thöïc hieän).*

Naøy chö Hieàn thuû! Coù möôøi thöù bình ñaúng. Neáu coù chuùng sinh ñaït ñuû caùc thöù bình ñaúng aáy, thì trong thôøi gian coøn bò troâi laên nôi coõi sinh

töû luoân nhaän ñöôïc phöôùc baùo thuø thaéng, coù theå choùng vaøo ñöôïc thaønh trì voâ uùy lôùn lao. Nhöõng gì laø möôøi thöù bình ñaúng ñoù?

1. Chuùng sinh bình ñaúng.
2. Phaùp bình ñaúng.
3. Thanh tònh bình ñaúng.
4. Boá thí bình ñaúng.
5. Giôùi luaät bình ñaúng.
6. Nhaãn nhuïc bình ñaúng.
7. Tinh taán bình ñaúng.
8. Thieàn ñònh bình ñaúng.
9. Trí tueä bình ñaúng.
10. Taát caû phaùp thanh tònh bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Nôi caùc thöù bình ñaúng vöøa neâu, theá naøo laø chuùng sinh bình ñaúng?

–Chuùng sinh ôû ñaây laø chæ cho taát caû chuùng sinh hieän coù trong ba coõi. Nhö coù chuùng sinh töï yeâu meán thaân mình, nhaèm ñaït ñöôïc ñôøi soáng coù yù nghóa neân caàu an laïc lìa khoå, thì phaûi neân tö duy hoïc hoûi nhö theá naøy: Nhö coù haøng tröôïng phu vôùi thoï maïng cuûa mình ñaõ taïo taùc caùc nghieäp hoaëc thieän hoaëc baát thieän, töï mình laøm hay chæ baøy ngöôøi khaùc laøm, thaáy roõ vieäc thoï nhaän quaû baùo. Vì theá, chö vò nhaân giaû, nhö caàu an laïc lìa khoå naõo thì phaûi neân ñoái vôùi thaân khaåu yù taïo caùc nghieäp thieän, khoâng taïo nghieäp aùc. Hoaëc vôùi thaân naøy, hoaëc vôùi thaân ñôøi sau luoân töï ñem laïi lôïi ích cho mình vaø lôïi ích cho ngöôøi khaùc, luoân töï laøm ñieàu laønh cuøng khieán cho ngöôøi khaùc laøm ñieàu laønh, khoâng taïo nghieäp aùc. Naøy chö nhaân giaû! Ñoù goïi laø chuùng sinh bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Theá naøo laø Phaùp bình ñaúng?

–Phaùp aáy, töùc nhö coù chuùng sinh caàu an laïc lìa khoå naõo neân vui thích soáng, sôï cheát, ñoái vôùi aân aùi khoâng rôøi, oaùn gheùt khoâng toû. Ngöôøi nhö theá laø taâm ñaõ bò chìm ñaém trong bieån toái meânh moâng. Vì sao? Vì neáu coù chuùng sinh chaáp tröôùc ñoái vôùi ngaõ cuûa mình, taát troâi laên maõi trong sinh töû, khoâng thaáy ñöôïc con ñöôøng giaûi thoaùt thanh tònh. Vì vaäy ñoái vôùi caùc phaùp bình ñaúng neân tö duy quan saùt, khoâng lìa chuùng sinh maø coù phaùp, khoâng lìa phaùp maø coù chuùng sinh. Nhö theå taùnh cuûa chuùng sinh töùc laø theå taùnh cuûa ta. Nhö theå taùnh cuûa ta töùc laø theå taùnh cuûa taát caû caùc phaùp. Nhö theå taùnh cuûa taát caû caùc phaùp töùc laø theå taùnh cuûa phaùp Phaät. Nhö theá, trong luùc quaùn caùc phaùp laø bình ñaúng, chuùng sinh töùc aám

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

“khoâng theå thuû”, lìa “aám khoâng theå thuû” laø ñaït “hoøa hôïp khoâng theå thuû” lìa hoøa hôïp thì cuõng “khoâng theå thuû, chaúng phaûi phaùp, phi chaúng phaûi phaùp”. Ngöôøi aáy nhö theá laø ñaõ an truï nôi voâ töôùng. Ñoù goïi laø phaùp bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Theá naøo laø Thanh tònh bình ñaúng?

–Ñoù laø ñaït ñöôïc thaân ngöôøi goàm ñuû möôøi ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi

ñöùc?

hôïp.

1. Xa lìa nhöõng gia ñình haï tieän.
2. Khoâng ngu ñoän.
3. Khoâng bò caâm.
4. Caùc caên khoâng thieáu.
5. Ñöôïc thaân nam nhi.
6. Dung maïo ñoan nghieâm.
7. Coù ñöôïc quyeán thuoäc toát ñeïp.
8. Khoâng baàn cuøng.
9. Khoâng heà bò ngöôøi khaùc khinh cheâ, lôøi noùi baøy ra luoân thích
10. Ñöôïc nhieàu ngöôøi ngöôõng moä.

Vì sao cho coù ñöôïc thaân ngöôøi goàm ñuû möôøi ñöùc goïi laø Thanh tònh

bình ñaúng?

–Nhö ñöôïc thaân ngöôøi neân ñaït ñöôïc ba thöù luaät nghi, xa lìa ba ñöôøng aùc, coù theå caàu ba thöøa, ba gioáng Boà-ñeà tuøy theo choã tu taäp maø ñaït ñöôïc. Vaäy laøm theá naøo ñaït ñöôïc Thanh tònh bình ñaúng?

Nhö ngöôøi coù theå ñaït ñöôïc neûo Boà-ñeà, ñoái vôùi taát caû caùc phaùp taâm khoâng heà coù choã nöông töïa baùm víu, ñoái vôùi heát thaûy caûnh giôùi trong ngoaøi taâm cuõng khoâng coù choã baùm víu. Ngöôøi aáy nhö theá laø khoâng bò vöôùng ôû taát caû caùc phaùp, ôû nôi nhö nhö khoâng choán giöõ laáy, nhaän thöùc heát thaûy caùc phaùp khoâng heà giöõ laáy beân trong hay beân ngoaøi taâm. ÔÛ nôi hai cöïc cuûa caûnh giôùi luoân ñaït ñöôïc tòch tónh yeân tònh. Ngöôøi aáy nhö theá laø luùc ñaït ñöôïc chaùnh kieán veà phaùp thanh tònh khoâng coøn coù nhaän thöùc phaân bieät trong ngoaøi coù chuùng sinh, cuoäc soáng, thoï maïng, söï sinh, con ngöôøi, nhieàu loaïi, nuoâi döôõng, söï taïo taùc, sai khieán taïo taùc, söï daáy khôûi, sai khieán daáy khôûi, söï thoï nhaän, sai khieán thoï nhaän, tri thöùc, nhaän thöùc. Ngöôøi ñoù nhö theá laø ôû nôi caùc chuùng sinh ñaõ thaáy ñöôïc neûo voâ ngaõ thanh tònh bình ñaúng, khoâng chuùng sinh, khoâng thoï maïng, voâ ngaõ, lìa duïc, thanh tònh, khoâng coøn daáy khôûi bieân kieán. Nhö theá laø ñöôïc nhaäp vaøo neûo chuùng sinh thanh tònh bình ñaúng, nhaäp vaøo neûo taát caû phaùp

Khoâng, vaøo neûo trí voâ haønh, vaøo aán Voâ töôùng, Voâ nguyeän, ñöôïc nhaäp vaøo neûo chuùng sinh thanh tònh bình ñaúng. Ngöôøi ñoù ñaõ duøng caùc phaùp kia maø taïo neân söï thaønh töïu troïn veïn cho chuùng sinh, khoâng heà huûy hoaïi ngaõ, cuõng khoâng theå huûy hoaïi söï vaät cuøng taøi vaät. Nhö ñaõ nhaän bieát theå taùnh cuûa taát caû chuùng sinh laø bình ñaúng, taát nhaän bieát theå taùnh cuûa taát caû phaùp. Nhö theå taùnh cuûa taát caû caùc phaùp töùc laø theå taùnh cuûa phaùp Phaät. Ñoù goïi laø taát caû caùc phaùp bình ñaúng vôùi phaùp Phaät, ñöôïc xem laø thanh tònh bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Theá naøo laø Boá thí thanh tònh bình ñaúng? Naøy chö vò nhaân giaû! Do töø boán thöù boá thí thanh tònh bình ñaúng, vì coù söï boá thí neân chuùng sinh luùc ôû nôi doøng chaûy sinh töû, luoân nhaän ñöôïc phöôùc baùo hôn haún, coù theå mau choùng vaøo ñöôïc thaønh trì voâ uùy to lôùn. Nhöõng gì laø boán thöù?

* 1. Ñoái vôùi heát thaûy chuùng sinh luoân daáy khôûi taâm xoùt thöông cöùu

vôùt.

* 1. Khôûi taâm bình ñaúng.
	2. Taâm ñaïi Töø.
	3. Taâm ñaïi Bi.

Ñoù laø boán thöù Boá thí thanh tònh bình ñaúng, khieán cho moïi chuùng

sinh luùc coøn ôû nôi doøng chaûy sinh töû luoân thoï nhaän phöôùc baùo thuø thaéng, coù theå choùng ñöôïc vaøo thaønh trì voâ uùy lôùn.

Naøy chö vò nhaân giaû! Theá naøo laø ñoái vôùi taát caû chuùng sinh luoân khôûi taâm xoùt thöông thanh tònh bình ñaúng? Nhö coù chuùng sinh mong caàu an laïc lìa khoå, nhöng aân aùi khoâng rôøi, oaùn gheùt khoâng toû, muoán ñöôïc keùo daøi cuoäc soáng vôùi nhöõng lôïi döôõng, tieáng khen, giaøu sang, naêm thöù duïc laïc, thì phaûi neân tö duy hoïc hoûi nhö theá naøy: Nhö neûo aùi duïc cuûa chính ta laø luoân quyù troïng thaân maïng mình, khoâng heà bieát chaùn ñuû, neân duøng taát caû moïi phöông tieän hôn heát ñeå giöõ gìn laáy thaân maïng aáy vôùi baát cöù giaù naøo. Nhö theá thì ñoái vôùi heát thaûy chuùng sinh cuõng vaäy. Moãi moãi chuùng sinh, thaäm chí caû loaøi con truøng saâu kieán, neûo aùi duïc cuõng luoân coi troïng thaân maïng khoâng heà bieát chaùn ñuû, cuõng duøng moïi phöông tieän hôn heát ñeå giöõ gìn laáy thaân maïng vôùi baát cöù giaù naøo! Vaäy thì ta laøm sao ñoái vôùi moïi thoï maïng cuûa bao chuùng sinh khaùc, laïi gaây taïo naõo haïi cho hoï? Laïi coù theå cöôùp ñoaït huûy hoaïi thaân caên maïng soáng cuûa hoï? Neáu ta ñoái vôùi bao thoï maïng cuûa nhöõng chuùng sinh khaùc taïo neân söï naõo haïi ñoaïn lìa, thì chính vì söï ñoaïn lìa naõo haïi aáy maø baûn thaân ta traûi qua

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

traêm ngaøn vaïn ñôøi, trong moãi moãi ñôøi phaûi luoân chòu laáy söï ñoaïn lìa thaân maïng cuøng nhaän laáy bao khoå naõo. Vaäy laø keå töø hoâm nay, ñoái vôùi moïi chuùng sinh, ta luoân khôûi töôûng thaân thuoäc xem hoï nhö cha meï hay anh em nam nöõ trong nhaø, thaäm chí caû nhöõng loaøi coân truøng saâu kieán, ta cuõng neân khôûi töôûng thaân thuoäc nhö treân. Laïi khoâng naõo haïi thaân maïng hoï, khoâng cöôùp ñoaït vaät duïng sinh soáng cuûa hoï, khoâng laøm ñoaïn lìa hay huûy hoaïi thaân maïng hoï. Cuõng khoâng khieán keû khaùc laøm coâng vieäc cöôùp ñoaït phaàn khí chaát tinh thuaàn cuøng caét ñöùt maïng caên cuûa hoï. Nhö theá laø ta seõ traûi qua haøng traêm ngaøn öùc na-do-tha kieáp löu chuyeån qua caùc neûo sinh töû, nôi moãi moãi ñôøi trong söï thoï nhaän thaân maïng cuûa mình aáy, khoâng gì coù theå laøm naõo haïi, cöôùp ñoaït vaät duïng sinh soáng cuøng huûy hoaïi thoï maïng mình ñöôïc. Vì sao? Vì ñoái vôùi heát thaûy chuùng sinh, khoâng coù gì khaùc vôùi cha meï, anh em, nam nöõ thaân thuoäc cuûa ta vaø ta ñoái vôùi taát caû chuùng sinh cuõng khoâng khaùc vôùi cha meï, anh em, nam nöõ thaân thuoäc cuûa hoï. Do nhaân duyeân ñoù maø ta töøng cuøng vôùi heát thaûy chuùng sinh laø thaân thuoäc, taát caû chuùng sinh töøng cuøng vôùi ta laø thaân thuoäc. Theá sao ñoái vôùi hoï ta laïi sinh loøng naõo haïi? Ñieàu naøy thaät chaúng neân laøm.

Choã goïi laø naõo haïi aáy, nhö ta taïo neân söï naõo haïi ñoái vôùi taàng lôùp Saùt-lôïi, khieán cho taàng lôùp naøy ñoái vôùi moïi daân chuùng nôi quoác ñoä caûnh giôùi cuûa hoï, khoâng heà bieát haïn cheá, ñieàu phuïc caùc sôû duïc cuûa mình. Ñoái vôùi taàng lôùp Baø-la-moân, thaäm chí ñeán caû loaøi suùc sinh cuõng taïo söï naõo haïi nôi taâm khieán hoï khoâng coøn bieát haïn cheá, bieát ñuû, töø duyeân do aáy, gaây neân bao caûnh tranh giaønh cheùm gieát, huûy baùng, kieän tuïng, vu caùo, löøa doái, daãn tôùi vieäc xaâu xeù, huûy dieät thoï maïng laãn nhau. Vì vaäy, ta nay, ñoái vôùi caùc chuùng sinh phaûi neân döùt boû moïi söï naõo haïi cuøng ñoaïn lìa thoï maïng hoï. Ta neân duøng söï boá thí thanh tònh bình ñaúng naøy laøm nhaân duyeân, neân trong thôøi gian coøn löu chuyeån trong coõi sinh töû, khoâng ai coù theå taïo ñöôïc söï naõo haïi ñoái vôùi ta, hoaëc cuøng ta cheùm gieát tranh giaønh, kieän tuïng, vu caùo, doái löøa, daãn tôùi vieäc xaâu xeù ñoaïn lìa thaân maïng ta. Ñoù goïi laø gaây taïo vieäc naõo haïi.

Coøn theá naøo laø haïi maïng? Nhöõng chuùng sinh aáy phaûi neân tö duy hoïc hoûi nhö vaày: “Taát caû chuùng sinh cuøng vôùi ta laø thaân thuoäc. Ta cuøng vôùi heát thaûy chuùng sinh laø thaân thuoäc. Vaäy neân ta möu haïi thoï maïng cuûa chuùng sinh, ñieàu aáy thaät chaúng neân laøm. Neáu nhö ta taïo neân nhöõng traän möa gioù traùi thôøi tieát, nhöõng traän naéng haïn, möa ñaù, loâi cuoán ñaát buïi mòt môø laøm khoâ caïn caùc nguoàn nöôùc, khieán cho bao thöù hoa quaû, rau maøu, döôïc thaûo vôùi ñuû loaïi höông vò bò toån giaûm, do vaäy maø muoân loaøi

bò ñoùi khaùt, boán ñaïi maát quaân bình sinh ra voâ soá thöù beänh taät, daãn tôùi maïng chung. Vì theá, ñoái vôùi heát thaûy moïi chuùng sinh, ta neân döùt boû söï möu haïi thaân maïng hoï. Do söï döùt boû moïi möu haïi aáy maø khí chaát tinh thuaàn nôi höông vò cuûa ñaïi ñòa khoâng coøn bò mai moät, töø nhaân duyeân ñoù khieán cho heát thaûy chuùng sinh lìa khoûi caûnh ñoùi khaùt, boán ñaïi ñöôïc haøi hoøa, caùc beänh khoâng daáy khôûi, maïng soáng ñöôïc baûo ñaûm. Veà phaàn mình, do söï boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy maø ta trong thôøi gian coøn bò löu chuyeån qua caùc neûo sinh töû, ta khoâng heà bò nhaän laáy bao caûnh ñoùi khaùt beänh khoå. Ñoù goïi laø vieäc möu haïi thoï maïng.

Coøn theá naøo laø nhöõng vaät duïng lieân heä ñem laïi söï soáng cho thaân maïng cuûa muoân loaøi?

Phaûi neân tö duy hoïc hoûi nhö theá naøy: Heát thaûy chuùng sinh cuøng vôùi ta laø thaân thuoäc. Ta cuøng vôùi taát caû chuùng sinh laø thaân thuoäc. Vaäy neáu ta ñoái vôùi hoï laïi cöôùp ñoaït laáy nhöõng vaät duïng ñem ñeán söï soáng cho hoï, ñieàu aáy thaät khoâng neân laøm. Nhö cöôùp ñoaït laáy bao thöù hoa quaû döôïc thaûo, naêm thöù luùa gaïo hoa maøu, caùc khí chaát tinh thuaàn… töùc nhöõng thöù ñem laïi maïng soáng cho chuùng sinh, khieán hoï phaûi duøng caùc thöù hoa quaû döôïc thaûo, naêm thöù luùa gaïo hoa maøu, caùc thöù höông vò khí chaát noùi chung laø xaáu, ñoäc, daãn tôùi tình traïng thaân taâm hoï bò toån giaûm, suy nhöôïc, maát duõng löïc, khoâng coøn chaùnh nieäm, neân luoân giaän döõ, baïo aùc, ñoäc haïi, hoaëc hình saéc ñaùng gheùt, laém beänh. Vì vaäy ta phaûi neân thuaän theo lôøi chæ daïy cuûa chö Thieân, tieân quaù khöù, nôi moãi moãi thöù hoa quaû, caùc loaïi höông vò, trong soá saùu möôi tö phaàn khí chaát tinh thuaàn aáy chæ neân giöõ laáy moät phaàn ñeå laøm söï soáng cho thaân maïng, coøn laïi saùu möôi ba phaàn thì duøng laøm söï soáng cho chuùng sinh khieán hoï coù ñöôïc cuoäc soáng an laïc. Ta nay do taïo ñöôïc nhaân duyeân tri tuùc aáy, neân trong khoaûng thôøi gian coøn bò löu chuyeån nôi coõi sinh töû ta seõ khoâng duøng tôùi caùc thöùc aên bò taøn haïi, cuøng caùc tinh chaát khoâng höông vò, nhôø ñaáy maø uy löïc goàm ñuû, trí oùc minh maãn, taâm yù hieàn hoøa, saéc töôùng töôi ñeïp khoâng beänh. Ñoù goïi laø caùc vaät duïng ñem laïi söï soáng cho thaân maïng.

Laïi theá naøo laø laøm cho thaân maïng ly bieät?

Nhö ñem taâm xaáu aùc ñeå ñoái xöû vôùi chuùng sinh, laøm toån haïi thaân theå cuøng khieán taâm yù hoï bò taùn loaïn, nhaân ñaáy cöù daàn daø ñoaït laáy khí chaát tinh thuaàn cuûa hoï, laøm cho thaân taâm hoï luoân bò khoå naõo böùc baùch. Phaûi neân tö duy vaø hoïc hoûi nhö vaày:

Ta cuøng vôùi taát caû chuùng sinh laø thaân thuoäc, taát caû chuùng sinh cuøng vôùi ta laø thaân thuoäc cho tôùi vieäc aáy laø khoâng neân laøm. Neáu ta ñoái

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

vôùi ngöôøi thaân laïi ñem taâm xaáu aùc ñeå ñoái xöû vôùi hoï, laøm toån haïi thaân theå cuøng khieán cho taâm yù hoï bò taùn loaïn, nôi caùc chi phaàn cuûa thaân saéc hoï töôùc ñoaït laáy phaàn khí chaát tinh thuaàn, nhö theá laø ñaõ kheán cho ngöôøi thaân thuoäc cuûa ta thaân taâm phaûi chòu laáy bao khoå naõo. Chính töø nhaân duyeân khoâng laøm toån haïi ngöôøi thaán aáy, neân trong thôøi gian coøn löu chuyeån nôi coõi sinh töû, khoâng heà coù nhöõng keû phi nhaân ñem taâm xaáu aùc ñoái xöû vôùi ta, cuõng khoâng theå laøm toån haïi thaân hay khieán cho taâm yù ta bò taùn loaïn, khí chaát tinh thuaàn cuûa ta khoâng heà bò maát maùt. Ñoù goïi laø laøm cho thaân maïng ly bieät.

Coøn theá naøo laø huûy hoaïi thaân maïng?

Nhö caùc chuùng sinh, do vì söï soáng cuûa baûn thaân mình maø cheùm gieát thaân maïng ngöôøi ñeå ñoaït laáy khí chaát tinh thuaàn cuûa hoï, caû caùc choán nuùi cao röøng raäm, soâng lôùn vöïc saâu cuõng ñeàu khieán khoâ heùo taøn luïi. Hoaëc duøng ñoäc döôïc khieán keû khaùc chæ coøn laø thaây ma, hoaëc taïo ra bao kieåu ñoäc aùc, bao thöù vaät aùc ñeå haõm haïi ngöôøi, hoaëc döùt ñöôøng aên uoáng, hoaëc cheùm ñaàu ñeå keát lieãu thaân maïng ngöôøi, töø nhöõng nhaân duyeân aáy, neân nhöõng ai neáu luoân yeâu quyù thaân maïng mình muoán ñöôïc tröôøng thoï mong caàu an laïc xa lìa khoå naõo, coù ñöôïc teân tuoåi giaøu sang, cuøng ñaït giaûi thoaùt, thì phaûi neân tö duy hoïc hoûi nhö theá naøy:

Ta cuøng vôùi taát caû chuùng sinh laø thaân thuoäc. Heát thaûy chuùng sinh cuøng vôùi ta cuõng laø thaân thuoäc. Neáu ta vì ñeå nuoâi soáng thaân maïng mình maø laïi ñi cöôùp ñoaït laáy phaàn khí chaát tinh thuaàn cuûa keû khaùc, xaâm phaïm huûy hoaïi caùc chi theå thaäm chí cheùm caû ñaàu hoï, nhöõng ñieàu ñoù thaät khoâng neân laøm, chính nhôø nhaân duyeân khoâng xaâm phaïm hay saùt haïi aáy maø trong thôøi gian coøn bò löu chuyeån nôi coõi sinh töû, khoâng moät ai coù theå cheùm ñaàu hay huûy hoaïi thaân maïng ta ñöôïc. Ñoù goïi laø huûy hoaïi thaân maïng.

Nhöõng ñieàu vöøa neâu daãn treân goïi laø Thanh tònh bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Nhö Lai luoân toû loøng thöông xoùt ñoái vôùi heát thaûy chuùng sinh, vì theá maø ñaõ tích chöùa ñöôïc nhieàu coâng ñöùc, trí tueä, döùt tröø ñöôïc bao thöù hö doái, giaû traù, nhöõng nhaän thöùc huyeãn aûo, coù ñöôïc taâm kieân coá duõng maõnh mong caàu caùc ñieàu thieän nöông theo chaùnh phaùp maø tu taäp. Do töø nhaân duyeân ñoù neân ñoái vôùi moïi chuùng sinh khaùc khoâng heà khôûi nieäm xaáu aùc, hay daáy taâm möu haïi. Vaäy laø choã giöõ gìn giôùi caám ñaõ coù söï gaén boù vôùi muoân loaøi. Thaáy chuùng sinh an vui thì mình heát söùc hoan hyû, chia seû. Ñoái vôùi moïi duyeân ñem laïi an laïc cho mình thì luoân töï mình bieát ñuû. Ñoái vôùi heát thaûy moïi neûo aùi duïc khoâng theå khoâng neân rôøi boû. Nôi taát caû caùc phaùp khoâng coøn daáy

taâm tham tieác. Luoân toû ra lo sôï trong ba coõi ñoái vôùi caùc ñieàu nhaãn nhuïc söùc mình coù theå gaùnh chòu ñöôïc. Tin töôûng nôi töôùng voâ thöôøng ñeå coù theå theo ñuùng chaùnh phaùp maø haønh hoùa. Ñoái vôùi baûn thaân mình neáu bò maát ñi nieàm tin aáy thì phaûi doác söùc töï quan saùt ñeå daàn daø thaáu ñaït laïi. Neáu thaáy ngöôøi khaùc bò maát, neân sinh taâm thöông xoùt cöùu giuùp. Nôi taát caû caùc phaùp laønh khoâng heà töï maõn cho laø ñaày ñuû. Thöôøng thaønh taâm toû baøy saùm hoái coù ñöôïc neûo hoài höôùng voâ bieân ñeå coù theå ñaït ñeán caùc phaùp thaâm dieäu. Doác taâm laøm phöôùc ñieàn ñoái vôùi moïi chuùng sinh. Mong caàu ñaït ñöôïc trí tueä chaùn lìa khoå naõo. Phaûi neân coù loøng kinh sôï ñoái vôùi bao thöù phieàn naõo nôi doøng chaûy sinh töû trong ba coõi nguïc tuø. Phaûi gaéng söùc döùt tröø heát thaûy moïi khoå naõo cuûa chuùng sinh, töø ñaáy coù theå mong ñaït ñöôïc caùc phaùp Phaät. Laïi neân doác loøng döùt taâm höôùng veà caùc ñöôøng xaáu aùc, ñoái vôùi caùc phaùp laønh phaûi luoân taïo ñöôïc söï an truï vöõng chaéc.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø Thanh tònh bình ñaúng ôû theá gian.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ta nay ñaõ neâu giaûng ñaày ñuû veà dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp thanh tònh bình ñaúng.

Ñöùc Phaät noùi xong lôøi aáy lieàn ñoïc chuù:

“Ña ñòa daï tha. Daï mò daï mò. Baùt la khö daï mò. Öu baùt la khö da mò. Da daï mò khö daï daï mò. Toâ baø ha”.

Luùc Ñöùc Phaät giaûng noùi veà phaùp moân aáy, coù taùm traêm saùu möôi vaïn Khaån-na-la, Caøn-thaùt-baø xa lìa ñöôïc moïi thöù buïi baëm caáu nhieãm, ñaït Phaùp nhaõn thanh tònh.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laïi ñoïc chuù:

“Ña ñòa daï tha. Cuø kieät leâ. Daï baø cuø kieät leâ. Öu baø daï baø. Cuø kieät leâ. Toâ baø ha”.

Ñöùc Theá Toân laïi ñoïc chuù:

“Ña ñòa daï tha. Ñaø la tyø ñaø la ñaø tyø. Öu baû ñaø la. Ñaø la ñaø tyø. Toâ baø ha”.

Luùc Ñöùc Phaät giaûng noùi veà phaùp moân naøy, coù chín traêm boán möôi vaïn Daï-xoa xa lìa moïi thöù buïi baëm caáu ueá, ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh.

Ñöùc Theá Toân laïi ñoïc chuù:

“Ña ñòa daï tha. A xaø neâ. Xoa xoa xaø neâ. Giaø xoa xoa a xaø neâ.

Mao la a xaø neâ. Xoa soa. Toâ baø ha”.

Luùc Ñöùc Phaät giaûng noùi veà phaùp moân naøy, coù baûy ngaøn vaïn Roàng,

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

ñoái vôùi phaùp xa lìa moïi thöù buïi baëm caáu nhieãm ñaït ñöôïc phaùp Tam- muoäi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laïi ñoïc chuù:

“Ña ñòa daï tha. Ha ha ha ha ha ha. Heä vu baø. Ha ha ha. Thò nhöôïc thò nhöôïc thò nhöôïc. Ha ha ha. Toâ baø ha”.

Khi Ñöùc Phaät giaûng noùi veà phaùp moân naøy, coù ba traêm vaïn na-do- tha A-tu-la ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi khoâng queân taâm Boà-ñeà.

Ñöùc Theá Toân laïi ñoïc chuù:

“Ña ñòa daï tha. A noâ na. A na boà na. A baø na noâ na. A baø hyû leâ daï.

A baø na noâ na. Toâ baø ha”.

Khi Ñöùc Phaät giaûng noùi veà phaùp moân naøy, coù taùm vaïn boán ngaøn taàn-baø-la Cöu-baøn-traø ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi vui thích.

Ñöùc Theá Toân laïi ñoïc chuù:

“Ña ñòa daï tha. Ñaø giaø ñaø xaø. A baø ñaø giaø ñaø xaø. A baø giaø ñaø xaø xaø. Kieàu ñaø kieån ñaø xaø. Toâ baø ha”.

Luùc Ñöùc Phaät giaûng noùi veà phaùp moân naøy coù baûy möôi vaïn na-do- tha Ngaï quyû, quyû Tyø-xaù-giaø, Phuù-ñôn-na, quyû Ca-traù phuù-ñôn-na, ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi Ñieän vöông. Ngoaøi ra coøn coù soá löôïng nhieàu hôn nöõa chuùng Thieân, Long, Daï-xoa cho tôùi loaøi quyû Ca-traù phuù-ñôn-na, töø tröôùc chöa töøng phaùt taâm caàu ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng nay thaûy ñeàu phaùt taâm.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp Boá thí thanh tònh bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Coøn theá naøo laø giôùi luaät thanh tònh bình ñaúng?

–Nhö heát thaûy theá gian cuøng xuaát theá gian, caùc neûo thieân cuøng söï an laïc cuûa caûnh giôùi Nieát-baøn, giôùi luaät chính laø neàn taûng coù theå ñem laïi söï an truï cho quaû vò cuûa caùc haøng Thanh vaên, Bích-chi-phaät, cuõng ñem laïi söï an truï cho baäc ñaïi trí tueä Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Giôùi luaät thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoù laø con ñöôøng thöïc hieän möôøi nghieäp thieän, döùt tröø saùt sinh, troäm caép, taø daâm, noùi doái, noùi lôøi hai chieàu, noùi lôøi ñoäc aùc, noùi lôøi theâu deät, tham lam, saân haän, taø kieán.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt boû saùt sinh seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi coâng ñöùc aáy?

* + 1. Ñoái vôùi moïi chuùng sinh ñaït voâ sôû uùy.
		2. Ñoái vôùi moïi chuùng sinh luoân khôûi taâm Töø bi roäng lôùn.
		3. Tröø saïch moïi taäp khí xaáu aùc.
		4. Luoân ít maéc phaûi caùc thöù beänh, buoàn phieàn, laøm vieäc luoân quyeát ñoaùn.
		5. Thoï maïng laâu daøi.
		6. Luoân ñöôïc caùc haøng phi nhaân hoä trì.
		7. Moïi söï nguû nghæ luoân ñöôïc an oån khoâng coù nhöõng aùc moäng.
		8. Khoâng coøn coù nhöõng ñoái töôïng thuø oaùn.
		9. Khoâng heà sôï haõi ñoái vôùi caùc ñöôøng aùc.
		10. Khi maïng chung thaân hoaïi taát ñöôïc sinh vaøo coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt boû saùt sinh thì seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö theá. Neáu coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt boû saùt sinh aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, thì ngöôøi ñoù khoâng bao laâu seõ chöùng ñaéc trí tueä voâ thöôïng. Trong luùc ngöôøi ñoù ñaït ñöôïc ñaïo quaû Boà-ñeà thì ôû nôi quoác ñoä aáy khoâng heà xaûy ra caûnh binh ñao saùt haïi, chuùng sinh ñöôïc sinh ñeán coõi nöôùc aáy luoân coù ñöôïc thoï maïng laâu daøi.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt tröø troäm caép seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc aáy?

1. Coù ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn, vieäc laøm luoân quyeát ñoaùn saùng

suoát.

1. Moïi cuûa caûi vaät duïng coù ñöôïc khoâng cuøng chung vôùi keû khaùc

maø coù.

1. Cuûa caûi khoâng cuøng chung vôùi naêm nhaø (vua, giaëc, löûa, nöôùc, con aùc).
2. Luoân ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù kính troïng.
3. Du haønh ñeán khaép caùc nôi choán khoâng heà gaëp phaûi nhöõng khoù khaên trôû ngaïi ngaên caûn.
4. Moïi neûo ñi ñeán qua laïi ñeàu khoâng lo sôï.
5. Luoân ñem ñieàu vui thích boá thí cho ngöôøi.
6. Khoâng mong caàu taøi saûn quyù baùu nhöng töï nhieân choùng coù

ñöôïc.

1. Coù ñöôïc taøi saûn khoâng heà bò maát maùt.
2. Khi maïng chung thaân hoaïi taát ñöôïc sinh nôi coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt tröø troäm caép seõ ñaït ñöôïc möôøi

thöù coâng ñöùc nhö vaäy. Nhö coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt boû troäm caép aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, thì

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

ngöôøi ñoù khoâng laâu seõ ñaït ñöôïc trí tueä voâ thöôïng. Thôøi gian ngöôøi ñoù ñaït ñeán ñaïo quaû Boà-ñeà thì ôû nôi quoác ñoä aáy coù ñaày ñuû voâ soá caùc thöù caây coái, hoa quaû, y phuïc, chuoãi ngoïc, chuoãi baùu cuøng caùc vaät duïng laøm toân veû trang nghieâm, caùc thöù vaät baùu chaâu ngoïc quyù laï khoâng ñaâu laø khoâng doài daøo, ñaày daãy.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt tröø taø daâm seõ coù ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc ñoù?

* 1. Ñaït ñöôïc caùc caên cuûa luaät nghi, moïi söï vieäc luoân ñöôïc quyeát ñoaùn ñuùng ñaén.
	2. Ñaït ñöôïc söï an truï thanh tònh trong vieäc xa lìa aùi duïc.
	3. Khoâng heà gaây taïo phieàn naõo cho keû khaùc.
	4. Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu thích.
	5. Ñöôïc moïi ngöôøi thích ngaém nhìn chieâm ngöôõng.
	6. Luoân coù theå phaùt khôûi tinh taán.
	7. Nhaän thöùc ñöôïc bao thöù loãi laàm trong coõi sinh töû.
	8. Thöôøng vui thích boá thí.
	9. Luoân vui thích mong caàu chaùnh phaùp.
	10. Khi maïng chung thaân hoaïi aét ñöôïc sinh nôi coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt tröø taø daâm seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö theá. Nhö coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt tröø taø daâm aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, thì ngöôøi ñoù khoâng laâu seõ ñaït ñöôïc trí tueä voâ thöôïng. Thôøi gian ngöôøi aáy ñaït ñeán ñaïo quaû giaùc ngoä thì ôû nôi quoác ñoä ñoù khoâng heà phaùt sinh caùc muøi hoâi thoái, cuõng khoâng coù caên nöõ, khoâng thöïc hieän chuyeän daâm duïc, chuùng sinh thaûy ñeàu sinh ra töø bieán hoùa.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt boû noùi doái thì seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc ñoù?

1. Nhöõng lôøi noùi ra ñeàu ñöôïc moïi ngöôøi tin theo, giöõ gìn vaø ñaûm nhaän ñeå thöïc hieän.
2. Ñoái vôùi heát thaûy moïi nôi choán, keå caû nôi chö Thieân, moïi lôøi noùi neâu ra baøy toû luoân ñöôïc thích hôïp.
3. Nôi mieäng luoân toûa ra hôi thôm nhö hoa Öu-baùt-la.
4. ÔÛ trong caùc coõi trôøi, ngöôøi, luoân rieâng mình taïo ñöôïc söï chöùng ñaéc saùng toû.
5. Luoân ñöôïc moïi ngöôøi yeâu kính, lìa boû moïi söï nghi ngôø.
6. Luoân phaùt ra lôøi noùi chaân thaät.
7. Taâm yù luoân thanh tònh.
8. Thöôøng khoâng dua nònh, ngoân ngöõ ñeàu thích hôïp vôùi moïi ñoái töôïng, trình ñoä.
9. Luoân coù ñöôïc nhieàu söï hoan hyû.
10. Khi maïng chung thaân hoaïi seõ ñöôïc sinh nôi coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt tröø noùi doái seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö theá. Nhö coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt tröø noùi doái ñoù hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng, thì ngöôøi aáy chaúng bao laâu seõ ñaït ñöôïc trí tueä voâ thöôïng. Thôøi gian ngöôøi aáy ñaït ñeán ñaïo quaû giaùc ngoä, thì ôû nôi quoác ñoä ñoù khoâng coøn sinh ra caùc muøi hoâi thoái, traùi laïi laø caùc muøi höông thôm quyù giaù, tònh dieäu luoân toûa khaép moïi nôi choán trong nöôùc.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt tröø lôøi noùi hai chieàu seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc ñoù?

1. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà thaân töôùng khoâng theå bò huûy hoaïi.
2. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà quyeán thuoäc khoâng theå bò huûy hoaïi.
3. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà baïn laønh khoâng theå bò huûy hoaïi.
4. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà nieàm tin khoâng bò huûy hoaïi.
5. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà caùc phaùp khoâng bò huûy hoaïi.
6. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà uy nghi khoâng bò huûy hoaïi.
7. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà phaùp Xa-ma-tha khoâng bò huûy hoaïi.
8. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà phaùp Tam-muoäi khoâng bò huûy hoaïi.
9. Coù ñöôïc söï bình ñaúng veà nhaãn khoâng bò huûy hoaïi.
10. Khi maïng chung thaân hoaïi ñöôïc sinh vaøo coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döøng döùt lôøi noùi hai chieàu seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö theá. Neáu coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt tröø lôøi noùi hai chieàu aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng, thì ngöôøi ñoù khoâng coøn laâu seõ ñaït ñöôïc baäc coù trí tueä voâ thöôïng. Thôøi gian ngöôøi aáy ñaït ñeán ñaïo quaû giaùc ngoä, thì ôû nôi quoác ñoä ñoù, moïi ñaùm quyeán thuoäc hieän coù, heát thaûy caùc thöù ma oaùn cuøng beø nhoùm cuûa chuùng ñeàu khoâng theå xaâm phaïm, phaù hoaïi ñöôïc hoï.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt tröø lôøi noùi ñoäc aùc seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc aáy?

1. Luoân coù ñöôïc ngoân ngöõ dòu daøng hieàn hoøa.
2. Luoân coù ñöôïc ngoân ngöõ nhanh nheïn saéc beùn.

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

1. Coù ñöôïc ngoân ngöõ hôïp lyù.
2. Luoân coù ñöôïc lôøi noùi töôi ñeïp, ñaèm thaém.
3. Ngoân ngöõ luoân coù ñöôïc söï thích öùng, thích hôïp.
4. Lôøi noùi luoân chaân thaät.
5. Ngoân ngöõ luoân hieän tinh thaàn voâ uùy.
6. Ngoân ngöõ luoân khieâm toán, khoâng coù thaùi ñoä khinh thò, laán hieáp.
7. Ngoân ngöõ giaûng noùi veà ñaïo phaùp luoân thanh tònh, ñuû bieän taøi.
8. Khi maïng chung thaân hoaïi taát ñöôïc sinh nôi coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt tröø lôøi noùi ñoäc aùc seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö vaäy. Neáu coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt tröø lôøi noùi ñoäc aùc aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng, thì ngöôøi ñoù khoâng bao laâu seõ ñaït ñöôïc baäc coù trí tueä voâ thöôïng. Thôøi gian ngöôøi aáy ñaït ñeán ñaïo quaû Chaùnh giaùc, thì ôû nôi quoác ñoä ñoù, aâm thanh neâu baøy veà chaùnh phaùp ñöôïc tuyeân giaûng cuøng khaép moïi nôi choán, xa lìa moïi thöù ngoân ngöõ xaáu aùc.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt tröø lôøi noùi theâu deät seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc aáy?

1. Ñöôïc trôøi, ngöôøi yeâu kính.
2. Ñöôïc caùc baäc saùng suoát tuøy hyû.
3. Luoân vui thích vôùi caùc söï vieäc chaân thaät.
4. Khoâng heà bò caùc baäc saùng suoát hieàm nghi, traùi laïi luoân ñöôïc gaén boù khoâng lìa.
5. Nghe lôøi noùi lieàn coù theå laõnh hoäi thaáu ñaït.
6. Luoân ñöôïc moïi söï toân troïng, yeâu kính.
7. Luoân coù ñöôïc söï yeâu thích choán A-lan-nhaõ.
8. Luoân yeâu thích caùc baäc Thaùnh hieàn tòch tónh.
9. Luoân xa lìa nhöõng keû aùc, gaàn guõi caùc baäc Hieàn thaùnh.
10. Khi maïng chung thaân hoaïi taát ñöôïc sinh vaøo coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt boû lôøi noùi theâu deät seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö theá. Neáu coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt tröø lôøi noùi theâu deät aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, thì ngöôøi ñoù khoâng coøn laâu seõ chöùng ñaéc baäc coù trí tueä voâ thöôïng. Thôøi gian ngöôøi ñoù ñaït ñeán ñaïo quaû Chaùnh giaùc, thì ôû nôi quoác ñoä aáy moïi chuùng sinh ñöôïc sinh ra thaân töôùng ñeàu ñoan nghieâm, coù trí nhôù saéc saûo khoâng heà queân, lìa boû aùi duïc, truï trong an laïc.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt tröø tham duïc seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc aáy?

1. Caùc caên nôi thaân töôùng luoân ñöôïc ñaày ñuû.
2. Moïi nghieäp cuûa mieäng luoân thanh tònh.
3. YÙ khoâng heà bò taùn loaïn.
4. Luoân coù ñöôïc quaû baùo thuø thaéng.
5. Coù ñöôïc söï giaøu sang lôùn.
6. Ñöôïc moïi ngöôøi öa thích nhìn xem, chieâm ngöôõng.
7. Choã ñaït ñöôïc quaû baùo veà quyeán thuoäc khoâng theå phaù hoaïi.
8. Thöôøng cuøng vôùi caùc baäc cao minh gaëp gôõ töông ñaéc.
9. Khoâng xa lìa aâm thanh neâu giaûng chaùnh phaùp.
10. Khi maïng chung thaân hoaïi taát ñöôïc sinh vaøo neûo thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt boû tham duïc seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö theá. Neáu coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt tröø tham duïc aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, thì ngöôøi ñoù khoâng bao laâu seõ ñaït ñeán baäc coù trí tueä voâ thöôïng. Thôøi gian ngöôøi aáy ñaït ñeán ñaïo quaû Chaùnh giaùc, thì ôû nôi quoác ñoä ñoù döùt lìa moïi thöù ma oaùn cuøng caùc ñaùm ngoaïi ñaïo.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt tröø saân haän seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc aáy?

1. Lìa boû heát thaûy moïi söï giaän döõ.
2. Coù ñöôïc söï öa thích khoâng tích chöùa cuûa caûi.
3. Ñöôïc caùc baäc Thaùnh öa thích.
4. Luoân cuøng vôùi caùc baäc Thaùnh hieàn gaëp gôõ töông ñaéc.
5. Luoân coù ñöôïc moïi söï vieäc lôïi ích.
6. Dung maïo luoân töôi ñeïp ñoan nghieâm.
7. Thaáy chuùng sinh an laïc luoân khôûi taâm hoan hyû.
8. Ñaït ñöôïc caùc phaùp Tam-muoäi.
9. Ba nghieäp thaân, mieäng, yù luoân saùng toû, doài daøo, thích hôïp.
10. Khi maïng chung thaân hoaïi taát ñöôïc sinh vaøo coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt tröø saân haän seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö vaäy. Neáu coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt boû saân haän aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng, thì ngöôøi ñoù khoâng bao laâu seõ ñaït ñeán baäc coù trí tueä voâ thöôïng. Thôøi gian ngöôøi aáy ñaït ñeán ñaïo quaû Chaùnh giaùc, thì ôû nôi quoác ñoä ñoù, moïi chuùng sinh hieän coù thaûy

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

ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi, caùc chuùng sinh ñöôïc sinh ñeán quoác ñoä ñoù, taâm luoân ñöôïc thanh tònh heát möïc.

Naøy chö vò nhaân giaû! Döùt tröø taø khieán seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi thöù coâng ñöùc aáy?

1. Taâm taùnh luoân nhu hoøa toát ñeïp, baïn beø ñeàu laø haïng hieàn löông.
2. Luoân tin töôûng nôi nghieäp baùo, thaäm chí ñeán noãi maát maïng cuõng khoâng daáy khôûi caùc ñieàu aùc.
3. Doác kính tin Tam baûo, laáy ñoù laøm leõ soáng cho ñôøi mình, khoâng tin nôi thieân thaàn.
4. Ñaït ñöôïc chaùnh kieán, khoâng theo caùc söï vieäc quaùi dò, cuõng khoâng löïa choïn veà ngaøy laønh thôøi toát.
5. Luoân ñöôïc sinh nôi caùc coõi ngöôøi, trôøi, xa lìa caùc neûo aùc.
6. Thöôøng vui thích gaây taïo phöôùc ñöùc, ñöôïc caùc baäc cao minh khen ngôïi.
7. Lìa boû caùc leã nghi theá tuïc, luoân doác caàu ñaïo giaùc ngoä giaûi thoaùt.
8. Luoân lìa döùt hai neûo kieán chaáp thöôøng ñoaïn, ñeå hoäi nhaäp vaøo phaùp duyeân khôûi.
9. Thöôøng cuøng vôùi neûo chaùnh vaø ngöôøi phaùt taâm chaân chaùnh gaëp gôõ töông ñaéc.
10. Khi maïng chung thaân hoaïi taát ñöôïc sinh nôi coõi thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø döùt tröø taø kieán seõ ñaït ñöôïc möôøi thöù coâng ñöùc nhö theá. Neáu coù theå ñem caên laønh cuûa vieäc döùt tröø taø kieán aáy hoài höôùng ñeán ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, thì ngöôøi ñoù seõ mau choùng thöïc hieän vieân maõn saùu phaùp Ba-la-maät, ôû nôi coõi Phaät thieän tònh thaønh Baäc Chaùnh Giaùc. Ñaõ ñaït ñöôïc ñaïo quaû Boà-ñeà, thì ôû nôi coõi Phaät aáy, moïi coâng ñöùc trí tueä cuøng heát thaûy caùc caên laønh ñöôïc duøng ñeå taïo theâm söï trang nghieâm, caùc chuùng sinh ñöôïc sinh vaøo quoác ñoä ñoù khoâng coøn tin nôi thieân thaàn, lìa moïi söï lo sôï veà caùc neûo aùc, nôi coõi aáy khi maïng chung ñöôïc sinh trôû laïi vaøo neûo thieän.

Naøy chö vò nhaân giaû! Trong luùc thöïc haønh boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt boû saùt sinh, tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ ñaït ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, thoï maïng ñöôïc laâu daøi, lìa haún moïi neûo sôï haõi.

Trong khi thöïc hieän boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt tröø troäm caép, tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ ñaït ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, khoâng cuøng chung vôùi keû khaùc maø coù, tu taäp heát thaûy ñieàu thieän khoâng heà gaëp khoù khaên trôû ngaïi.

Trong luùc thöïc hieän boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, nôi giôùi luaät döùt tröø taø daâm, tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ coù ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, tu taäp caùc caên laønh khoâng heà gaëp phaûi trôû ngaïi, ngaên chaän, luùc ngaém nhìn vôï mình hay vôï keû khaùc, khoâng heà coù yù nieäm taø daâm.

Trong khi thöïc haønh boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt boû noùi doái tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ ñaït ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, khoâng heà bò huûy baùng, phaùt taâm beàn chaéc ñuùng theo giaùo phaùp tu taäp, ôû trong coõi trôøi, ngöôøi luoân rieâng mình taïo ñöôïc söï chöùng ñaéc saùng toû, mieäng luoân phaùt ra hôi thôm nhö hoa Öu- baùt-la.

Trong luùc thöïc haønh boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt tröø lôøi noùi hai chieàu tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ ñaït ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, coù ñaùm quyeán thuoäc khoâng bò huûy hoaïi, ñaùm quyeán thuoäc laø haøng tröôïng phu, ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng tin töôûng.

Trong khi thöïc haønh boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt boû lôøi noùi aùc ñoäc tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ ñaït ñöôïc aâm thanh vi dieäu, khoâng coøn nghe caùc aâm thanh xaáu aùc.

Trong khi thöïc hieän boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt tröø lôøi noùi theâu deät tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ coù ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, moïi ngoân ngöõ phaùt ra luoân thích hôïp, döùt saïch moïi neûo hoà nghi, ñöôïc moïi ngöôøi vui thích chieâm ngöôõng.

Trong khi thöïc haønh boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt tröø tham duïc tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ coù ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, thoï nhaän quaû baùo roài laïi coù theå rôøi boû ñeå nhaän laáy ñaïo quaû giaûi thoaùt vôùi ñuû moïi duõng löïc.

Trong luùc thöïc haønh boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt tröø saân haän, tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ ñaït ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, dung maïo ñoan nghieâm ñöôïc moïi ngöôøi yeâu kính, moïi vieäc laøm khoâng bò trôû ngaïi, caùc caên luoân ñaày ñuû, hoaøn haûo.

Trong khi thöïc hieän boá thí thanh tònh bình ñaúng aáy, ñoái vôùi giôùi luaät döùt boû taø kieán tu taäp haïnh bình ñaúng, seõ ñaït ñöôïc ñaày ñuû phöôùc baùo lôùn veà thanh tònh bình ñaúng, moïi sinh hoaït nôi gia ñình cuõng nhö trong coõi nöôùc ñeàu theo neûo chaùnh kieán, luoân ñöôïc gaëp chö Phaät, Boà-

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

taùt, Thanh vaên, luoân thaáy Phaät nghe phaùp cuùng döôøng chuùng Taêng, doác tu taäp haïnh Boà-ñeà, luoân gaén boù vôùi neûo thanh tònh bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù laø giôùi luaät thanh tònh bình ñaúng. Duøng giôùi luaät thanh tònh bình ñaúng ñoù ñeå töï trang nghieâm cho mình, thì ngöôøi aáy khoâng bao laâu seõ thaønh Phaät vôùi ñaày ñuû coâng ñöùc, töôùng toát, aâm thanh thanh tònh, haøng phuïc caùc thöù ma oaùn ñaït thanh tònh bình ñaúng. Ngöôøi ñoù khoâng bao laâu seõ ñaït ñöôïc heát thaûy phaùp Phaät, nieäm thieàn tueä haønh thanh tònh, vôùi loøng Töø bi meânh moâng vaø trí tueä vó ñaïi, cho ñeán coù theå thöïc hieän vieân maõn taát caû phaùp Phaät thanh tònh bình ñaúng. Ñoù goïi laø choán giôùi thanh tònh bình ñaúng nôi theá gian.

Naøy chö vò nhaân giaû! Coøn theá naøo goïi laø choán giôùi haïnh thanh tònh bình ñaúng xuaát theá gian?

Nhö ñoái vôùi giôùi Tam-ma-baït-ñeà, coù söï tin töôûng, thoâng toû vaø thöïc haønh, khoâng döïa vaøo saéc aám ñeå giöõ giôùi, khoâng döïa vaøo caùc aám thoï töôûng haønh thöùc ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo saéc, khoâng döïa vaøo nhaõn thöùc, khoâng döïa vaøo söï tieáp xuùc cuûa maét, khoâng döïa vaøo söï tieáp xuùc cuûa maét vôùi caùc nhaân duyeân sinh ra thoï, aùi thuû höõu sinh ñeå giöõ giôùi. Cho ñeán khoâng döïa vaøo yù, khoâng döïa vaøo phaùp, khoâng döïa vaøo yù thöùc, khoâng döïa vaøo söï tieáp xuùc cuûa yù, khoâng döïa vaøo söï tieáp xuùc cuûa yù vôùi caùc nhaân duyeân sinh ra thoï, aùi, thuû, höõu, sinh ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo coõi ñòa ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo caùc coõi nöôùc, löûa, gioù ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo coõi nhaäp voâ bieân hö khoâng ñeå giöõ giôùi. Cho ñeán cuõng khoâng döïa vaøo coõi nhaäp phi töôûng phi phi töôûng ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo caùc coõi Duïc, coõi Saéc ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo ñôøi hieän taïi, ñôøi sau ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo caùc thöøa Thanh vaên, thöøa Bích-chi-phaät, Nhaát thieát chuûng trí ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo söï nghe bieát laõnh hoäi, khoâng döïa vaøo caùc phaùp thieàn ñònh, khoâng döïa vaøo trí tueä ñeå giöõ giôùi. Khoâng döïa vaøo dieäu löïc cuûa söï thaáu ñaït chaùnh phaùp, khoâng döïa vaøo dieäu löïc cuûa caùc phaùp Tam-muoäi, khoâng döïa vaøo dieäu löïc cuûa phaùp moân Ñaø-la-ni, khoâng döïa vaøo dieäu löïc cuûa nhaãn nhuïc, khoâng döïa vaøo duïng löïc cuûa caùc phaùp höõu laäu, voâ laäu, khoâng döïa vaøo duïng löïc cuûa coõi Höõu vi, Voâ vi, khoâng döïa vaøo duïng löïc cuûa caùc phaùp thieän, baát thieän, khoâng döïa vaøo duïng löïc cuûa aùnh saùng, boùng toái ñeå giöõ giôùi.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø giôùi haïnh thanh tònh bình ñaúng xuaát theá gian. Ñaáy cuõng laø con ñöôøng tu taäp giôùi haïnh thanh tònh daãn tôùi neûo giaùc ngoä, coù theå ñi vaøo thaønh trì voâ uùy lôùn lao khoâng gì hôn, laø choã nöông töïa cuûa giôùi thanh tònh bình ñaúng nôi chö vò Thaùnh giaùc ngoä, duøng ñeå giöõ gìn dieäu nghóa baäc nhaát cuûa giôùi haïnh thanh tònh neân coù theå

hoäi nhaäp vaøo trí tueä thanh tònh.

Theá thì yù nghóa cuûa giôùi laø gì? Ví nhö nôi khoaûng roäng cuûa nuùi Ñaïi thieát vi, Kim cang coù thöù gioù noùng böùc, nhôø nhöõng ngoïn nuùi ngaên chaän neân gioù aáy khoâng theå thoåi ñeán khaép boán coõi thieân haï. Cuõng nhö vaäy, nhöõng haønh giaû tu hoïc theo giôùi luaät thanh tònh bình ñaúng cuûa baäc Thaùnh giaùc ngoä, ñoái vôùi thöù gioù ñaày aùi duïc noùng böùc, nhôø tu taäp boán nieäm xöù neân khieán chuùng khoâng theå daáy khôûi. Do töø yù nghóa aáy neân ñöôïc goïi laø giôùi.

Ví nhö nôi khoaûng roäng trong nuùi Ñaïi thieát vi coù thöù gioù mang muøi hoâi thoái nhô nhôùp, nhôø nhöõng ngoïn nuùi ngaên chaän neân thöù gioù aáy khoâng theå thoåi ñeán boán coõi thieân haï. Cuõng nhö theá, nhöõng haønh giaû muoán giöõ gìn laáy giôùi luaät thanh tònh bình ñaúng cuûa baäc Thaùnh giaùc ngoä, neân ñaõ duøng boán Voâ sôû uùy ngaên chaän khieán cho thöù gioù aùi thuû ñaày muøi xuù ueá khoâng theå daáy leân ñöôïc. Do töø yù nghóa ñoù neân ñöôïc goïi laø giôùi.

Ví nhö nôi khoaûng roäng trong nuùi Ñaïi thieát vi ñaày boùng toái, nhôø nhöõng vaùch nuùi ngaên chaän neân boùng toái ñoù khoâng traøn tôùi boán coõi thieân haï. Cuõng nhö theá, nhöõng haønh giaû muoán baûo veä giôùi luaät thanh tònh bình ñaúng cuûa baäc Thaùnh giaùc ngoä, ñoái vôùi caùc töôùng höõu laäu, höõu vi, voâ minh, nhôø tu taäp phaùp baûy Giaùc phaàn neân khieán caùc töôùng kia khoâng theå daáy khôûi ñöôïc. Chính vì yù nghóa aáy neân ñöôïc goïi laø giôùi.

Töø ñoù seõ thaáy ñöôïc: YÙ nghóa lìa duïc laø yù nghóa cuûa giôùi. YÙ nghóa giaûi thoaùt laø yù nghóa cuûa giôùi. YÙ nghóa cuûa söï döùt tröø laø yù nghóa cuûa giôùi. YÙ nghóa cuûa söï voâ taän laø yù nghóa cuûa giôùi. YÙ nghóa cuûa dieät laø yù nghóa cuûa giôùi. Caùc cuù nghóa aáy chính laø yù nghóa cuûa giôùi.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø giôùi Höõu vi, Voâ vi thanh tònh bình ñaúng. Neáu nhö ôû theá gian, caùc vò Sa-moân, Baø-la-moân, truï nôi giôùi luaät höõu vi, voâ vi thanh tònh bình ñaúng aáy thì caùc vò ñoù ñöôïc xem laø phöôùc ñieàn trong ñôøi. Nhö coù nhöõng ngöôøi ñoái vôùi caùc vò aáy baøy toû loøng kính tin toân quyù, baûo veä nuoâi döôõng, cung caáp caùc thöù töø y phuïc, giöôøng ñeäm, ñoà naèm, thöùc aên uoáng cho tôùi caùc thöù thuoác men cuøng taát caû nhöõng vaät duïng caàn thieát khaùc thì nhöõng ngöôøi laøm coâng vieäc cuùng döôøng cung caáp ñoù, do töø caên laønh kia neân maëc duø coøn troâi laên trong coõi sinh töû cuõng luoân thoï nhaän caùc phöôùc baùo thuø thaéng, coù theå mau choùng ñöôïc ñi vaøo thaønh trì voâ uùy lôùn lao.

Naøy chö vò nhaân giaû! Nôi caùc thöù bình ñaúng ñaõ neâu, theá naøo laø nhaãn nhuïc thanh tònh bình ñaúng? Nhaãn coù hai thöù:

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

1. Nhaãn xaû boû.
2. Nhaãn döùt tröø giaän döõ.

Naøy chö vò nhaân giaû! Theá naøo goïi laø Nhaãn xaû boû? Nhö coù chuùng sinh mong caàu coù ñöôïc moïi söï an laïc döùt heát thaûy moïi khoå, thì ñoù laø Xaû nhaãn bình ñaúng thanh tònh.

Laïi nhö coù ngöôøi mong caàu an laïc lìa khoå. Ngöôøi aáy quan saùt nôi ba coõi vôùi heát thaûy moïi neûo khoå cuøng bao thöù phieàn naõo böùc haïi, chæ tröø coù caùc baäc Thaùnh giaùc ngoä. Theá laø ngöôøi aáy, vì lôïi ích cuûa baûn thaân mình neân sinh ra noãi lo sôï lôùn. Lo sôï nhö vaäy, laïi quan saùt nôi ba coõi vôùi heát thaûy nhöõng ñaùm chaùy döõ doäi ñeàu laø do töø choã thieâu ñoát cuûa ngoïn löûa lôùn phieàn naõo, khieán cho moãi moãi chuùng sinh luoân bò caùc noãi khoå böùc haïi, truy ñuoåi maõi trong voøng löu chuyeån khoâng theå töï mình thoaùt ñöôïc. Nhöõng chuùng sinh ñoù luoân bò noãi khoå böùc baùch chöa theå giaûi thoaùt. Coøn ta thì cuõng vaäy, cuõng bò bao noãi khoå böùc baùch, vaäy phaûi duøng phöông tieän gì ñeå coù theå töï thoaùt khoå? Lieàn suy nghó: “Khoâng theå duøng caùc söï vieäc khaùc. Ta chæ duøng Nhaãn xaû boû ñeå giaûi thoaùt moïi thöù khoå khieán coù ñöôïc ñaày ñuû moïi an laïc”. Suy nghó nhö vaäy roài töùc thì phaùt khôûi ngay vieäc duøng nhaãn tri tuùc, nhaân ñaáy coù theå lìa boû voâ soá caùc thöù vaät duïng cuûa caûi nôi baûn thaân mình. Taát caû caùc thöù ñoà aên uoáng, y phuïc, ñoà naèm ngoài, nhaø cöûa, xe coä, voi ngöïa, tuøy theo choã caàn duøng cuûa nhöõng ngöôøi khaùc maø thaûy ñeàu caáp cho heát. Ngöôøi aáy ñaõ ñem nhaãn nhuïc thöïc hieän söï boá thí nhaèm döùt tröø moïi noãi khoå. Nhö theá laø ngöôøi ñoù ñaõ lieân tuïc tu taäp haïnh nhaãn tri tuùc. Nhöõng luùc an truï thì coù theå thöïc hieän vieäc xaû thí ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp chính ñaùng, höôùng tôùi caùc baäc chaùnh haïnh, ñi ñeán choã ôû cuûa hoï, gaàn guõi cuùng döôøng thuaän theo lôøi chæ daïy cuûa chö vò kia. Do töø vieäc cuùng döôøng nhö theá neân ñaõ ñöôïc laõnh hoäi ñuùng nhö thaät veà voâ soá caùc thöù toäi loãi, khoå hoaïn trong coõi sinh töû cuõng nhöõng lôïi ích, an laïc cuûa caûnh giôùi Nieát-baøn giaûi thoaùt. Ngöôøi aáy, hoaëc ôû nôi thöøa Thanh vaên maø phaùt taâm tu hoïc, hoaëc ôû nôi thöøa Duyeân giaùc, ôû nôi Ñaïi thöøa maø phaùt taâm tu hoïc, laø nhaèm ñem laïi an laïc cho chính mình. Laïi taêng theâm haïnh nhaãn tri tuùc ñeå giuùp ñôõ nuoâi döôõng moïi chuùng sinh. Ñoù goïi laø nhaãn bình ñaúng thanh tònh. Thaäm chí coù theå lìa boû heát thaûy moïi thöù taøi saûn cuûa caûi cuøng söï an laïc cuûa chính baûn thaân mình, cam chòu laáy moïi noãi khoå ñeå khieán cho ngöôøi khaùc ñöôïc an laïc. Ñoù chính laø Nhaãn xaû boû bình ñaúng thanh tònh.

Nhö troâng thaáy nhöõng keû haønh khaát vôùi ñuû thöù ñuû loaïi hình saéc, daùng ñi ñöùng, gioïng noùi, söï giaän döõ, maéng nhieác, khinh thò, keå caû nhöõng ngoân ngöõ thoâ baïo xaáu xa, ñi ñeán choã mình ñeå caàu xin. Ngöôøi aáy

cöù nhö theá nhö theá: Taâm chöa ñöôïc ñieàu phuïc, cheá ngöï, söï giaän döõ chöa ñöôïc trong laëng, chöa an truï ñöôïc nôi nhaãn thanh tònh. Vaäy laø lieàn suy nghó: Ai coù theå hôn ta ñöôïc? Vì sao? Nhö nhöõng keû kia aên caû maùu thòt, khaùc naøo ñaùm Daï-xoa, La-saùt, Cöu-baøn-traø, Ngaï quyû, Tyø- xaù-giaø, Phuù-ñôn-na, Ca-traù phuù-ñôn-na xaáu aùc, chöa töøng ñöôïc nghe veà bao noãi khoå naõo trong coõi sinh töû cuøng caùc coâng ñöùc Nieát-baøn giaûi thoaùt, khoâng bieát xem xeùt veà ñôøi sau vôùi bao thöù khoå naõo haïi ñaùng sôï, chöa giaûi thoaùt ñöôïc heát thaûy caùc khoå. Vì sao? Vì caùc haïng aáy ñaõ xa lìa caùc baäc Thieän tri thöùc, khoâng ñöôïc nghe chaùnh phaùp, vì theá neân ôû coõi sinh töû luoân bò chìm ñaém trong bao caûnh khoå naõo! Coøn ta, ta ñaõ laàn löôït ñöôïc nghe veà bao noãi khoå nôi coõi sinh töû cuõng nhö caùc coâng ñöùc cuûa Nieát-baøn giaûi thoaùt, ñaõ bieát xem xeùt veà ñôøi sau thaät ñaùng sôï neân doác tröø bao noãi khoå, gaàn guõi caùc baäc Thieän tri thöùc, ñöôïc nghe chaùnh phaùp. Ta nay muoán vöôït qua khoûi coõi sinh töû chìm ñaém, côù sao laïi daáy khôûi saân haän? Vì theá ta neân tö duy: Moïi aâm thanh nhuïc maï cuøng nhöõng vieäc laøm sai traùi kia thaûy ñeàu nhö gioù thoaûng. Ta neân lìa boû, khoâng ñöôïc daáy khôûi giaän döõ. Nhö vaäy laø ñoái vôùi moïi chuùng sinh, nhaèm döùt boû lôùp lôùp töôûng chaáp, taát caû moïi thöù phaân bieät cuûa ngoân ngöõ vaên töï thaûy ñeàu nhö gioù thoaûng. Ñoái vôùi moïi chuùng sinh neân lìa voâ soá caùc thöù töôûng chaáp, tu haïnh bình ñaúng thanh tònh! Ngöôøi aáy theá laø luoân luoân ñoái vôùi moïi chuùng sinh rôøi boû voâ soá caùc thöù töôûng chaáp, taát caû nhöõng thöù töôûng chaáp töø söï phaân bieät cuûa vaên töï, doác tu haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh, cöù lieân tuïc nhö vaäy. Ngöôøi ñoù taâm taát ñöôïc an truï nôi nhaãn bình ñaúng thanh tònh, coù ñöôïc söï hoan hyû trong laønh. Cöù daàn daø nhö theá, ngöôøi aáy tu taäp boán neûo voâ ngaïi goàm phaùp voâ ngaïi, nghóa voâ ngaïi, töø voâ ngaïi vaø laïc thuyeát voâ ngaïi. Ngöôøi aáy thöôøng xuyeân tu taäp phaùp voâ ngaïi cho ñeán laïc thuyeát voâ ngaïi, taát coù theå xaû boû heát thaûy moïi chi phaàn yeâu quyù nôi thaân theå mình nhö maét, muõi, tai, löôõi, tay, chaân, ñaàu, mình, da, thòt, gaân coát noùi chung laø caû maïng soáng, khoâng heà luyeán tieác. AÁy chính laø Boà-taùt Ma-ha-taùt tu taäp haïnh nhaãn phaân bieät khoâng phaân bieät bình ñaúng thanh tònh.

Ñoù goïi laø Nhaãn xaû boû bình ñaúng thanh tònh cuûa Boà-taùt Ma-ha-taùt.

Naøy chö vò nhaân giaû! Coøn theá naøo laø Nhaãn döùt tröø giaän döõ bình ñaúng thanh tònh?

Naøy chö vò nhaân giaû! Nhö chö vò Boà-taùt Ma-ha-taùt, ñoái vôùi taát caû moïi thöù aâm thanh ngoân ngöõ, vaên töï, coù theå lìa boû moïi töôûng chaáp phaân bieät veà chuùng, cuøng vôùi heát thaûy moïi saéc thaân hình töôùng, moïi cöû ñoäng

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

uy nghi, moïi neûo dieãn bieán ñuøa côït cuûa yù nghieäp, cuõng ñeàu lìa boû moïi töôûng chaáp phaân bieät. Laïi cuõng lìa boû taát caû moïi neûo thu toùm cuûa aùi thuû, khoâng mong caàu quaû baùo, lìa moïi khoå vui, döùt moïi töôûng phaân bieät, thaäm chí ñoái vôùi söï phaân bieät veà thaân maïng cuûa chính mình cuõng döùt moïi töôûng phaân bieät, nhôø ñaáy môùi ñöôïc an truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh. Ví nhö hö khoâng, ñoái vôùi aùnh saùng hay boùng toái ñeàu khoâng heà phaân bieät, khoâng giaän döõ hay vui veû. Boà-taùt Ma-ha-taùt nhö theá laø ñaõ truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn thanh tònh bình ñaúng. Taát caû moïi neûo haønh hoùa cuûa caùc phaùp höõu vi, keå caû söï ñuøa côït, ngoân ngöõ vaên töï hình saéc, moïi thöù thoï nhaän veà khoå hay vui, thaûy ñeàu lìa boû söï phaân bieät, cho ñeán söï phaân bieät khoâng giaän khoâng vui. Boà-taùt ñoái vôùi moïi chuùng sinh, do lìa boû moïi töôûng chaáp phaân bieät neân truï ñöôïc nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh.

Ví nhö hö khoâng chaúng heà bò lay ñoäng hay lay ñoäng toaøn dieän, chaúng heà bò chaán ñoäng hay chaán ñoäng toaøn dieän. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng nhö theá. Ñoái vôùi taát caû caùc neûo haønh hoùa cuûa nghieäp höõu vi, thaân taâm khoâng heà bò lay ñoäng hay lay ñoäng toaøn dieän, laïi cuõng khoâng chaán ñoäng hay chaán ñoäng toaøn dieän.

Ví nhö hö khoâng luoân thanh tònh lìa moïi caáu nhieãm. Boà-taùt Ma-ha- taùt cuõng nhö vaäy. An truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp nhaãn bình ñaúng thanh tònh, ñoái vôùi taát caû caùc phaùp höõu vi, thaân taâm luoân kheùo ñaït ñöôïc thanh tònh.

Ví nhö hö khoâng luoân nuoâi döôõng heát thaûy chuùng sinh. Boà-taùt Ma- ha-taùt cuõng nhö theá. An truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp nhaãn bình ñaúng thanh tònh, töø ñaáy nuoâi döôõng giaùo hoùa heát thaûy moïi chuùng sinh.

Ví nhö hö khoâng chaúng heà bò kieáp hoûa coù theå thieâu ñoát huûy hoaïi, cuõng khoâng heà bò kieáp thuûy, kieáp phong coù theå huûy hoaïi. Boà-taùt Ma-ha- taùt cuõng nhö vaäy. Nhö ñaõ an truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp nhaãn bình ñaúng thanh tònh, trong quaù trình tu taäp ñeå ñaït ñeán ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng, khoâng heà bò ba thöù ñoäc tham, saân, si huûy hoaïi taâm mình.

Ví nhö hö khoâng thanh tònh, trong ñeâm möôøi laêm, maët traêng heát möïc troøn ñaày toûa chieáu aùnh saùng trong laønh khaép choán, khieán cho moïi chuùng sinh bò noùng naûy phieàn muoän, böùc baùch, thaân taâm ñöôïc töôi maùt, vui veû. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng nhö theá, an truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp nhaãn bình ñaúng thanh tònh, duøng moïi neûo uy nghi töø thaân mieäng ñeå döùt tröø moïi thöù phieàn naõo nung ñoát chuùng sinh.

Ví nhö hö khoâng thanh tònh, trong ñeâm möôøi laêm, maët traêng heát

möïc troøn ñaày ñöôïc caùc vì sao vaây quanh hieän roõ nôi boán coõi thieân haï vôùi aùnh saùng toûa raïng. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng laïi nhö vaäy. An truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp nhaãn bình ñaúng thanh tònh, theo truù xöù cuûa mình, luoân ñöôïc caùc haøng Thieân, Long cho tôùi loaøi Ca-traù phuù-ñôn- na vaây quanh hoä trì, hieån loä toûa raïng.

Ví nhö hö khoâng thanh tònh, trong ñeâm möôøi laêm, maët traêng heát möïc troøn ñaày chieáu saùng treân caùc haûi ñaûo, ngoïc baùu ma-ni Nguyeät aùi töø trong soá chaâu ngoïc nôi bieån seõ phaùt ra doøng nöôùc lôùn coù theå laøm ñaày bieån roäng. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng nhö theá. Truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp nhaãn bình ñaúng thanh tònh, ñoái vôùi caùc chuùng Thieân, Long, Daï-xoa, La-saùt, Cöu-baøn-traø, Ngaï quyû, Tyø-xaù-giaø, Phuù-ñôn-na, Ca-traù phuù-ñôn-na, ñeàu laø haøng ñoäc aùc, thoâ baïo khoâng coù loøng thöông xoùt nôi moïi chuùng sinh, khoâng heà bieát xem xeùt vieäc ñaùng sôï ôû ñôøi sau. Chö vò Boà-taùt Ma-ha-taùt aáy, ñem dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh phoùng ra aùnh saùng thuø thaéng toûa chieáu ñeán heát thaûy caùc chuùng Thieân, Long, Daï-xoa, La-saùt, cho tôùi loaøi quyû Ca-traù phuù- ñôn-na, nhôø ñaáy khieán cho caùc chuùng keå treân thaûy ñeàu coù ñöôïc taâm thieän thanh tònh, nhö theá laø caùc chuùng aáy ñoái vôùi moïi chuùng sinh seõ daáy khôûi taâm Töø bi, taâm ñem laïi lôïi ích, taâm döùt tröø moïi khoå naõo cuûa chuùng sinh, taâm khieán truï nôi moïi thöù an laïc, taâm quan saùt söï ñaùng sôï nôi ñôøi sau, taâm xa lìa taát caû neûo aùc, taâm ñoái vôùi heát thaûy caùc phaùp laønh luoân khôûi söï sieâng naêng tinh taán thöïc hieän. Do vaäy caùc chuùng aáy ñaït ñöôïc taâm heát möïc thanh tònh, cho ñeán ñoái vôùi taát caû caùc phaùp thieän ñeàu phaùt taâm duõng maõnh lôùn lao nhaèm doác söùc thöïc haønh. Caùc chuùng aáy laàn löôït lìa boû daàn caùc phaùp baát thieän, ñaït ñöôïc ñaày ñuû taát caû caùc caên laønh, coù theå laøm ñaày bieån Nieát-baøn roäng lôùn.

Naøy chö vò nhaân giaû! Chö vò phaûi neân xem xeùt söï tu taäp cuûa chö Boà-taùt aáy, tuy chöa ñaït ñeán cöùu caùnh, nhöng ñaõ nhôø an truï nôi dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh, neân ñaõ vöôït qua haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc, duøng dieäu nghóa baäc nhaát cuûa phaùp nhaãn aáy ñeå taïo ñöôïc moïi thaønh töïu troïn veïn cho chuùng sinh.

Nhö ta thôøi xöa laøm vò Tieân nhaân nhaãn nhuïc, thöôøng ôû choán röøng saâu aên uoáng nhôø vaøo caùc thöù traùi caây ngon ngoït. Baáy giôø coù vò quoác vöông teân laø Ca-lò, ñaõ töøng caét xeù thaân ta ra laøm taùm maûnh. Luùc naøy, ta nhôø ñaõ doác tu taäp dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn, neân töø choã da thòt bò caét xeù aáy chaûy ra thöù söõa traéng. Do töø nhaân duyeân tu taäp khoå haïnh nhaãn nhuïc ñoù, ta ñaõ ñem laïi söï thaønh töïu cho voâ löôïng öùc na-do-tha

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

traêm ngaøn chuùng Thieân, Long, Daï-xoa, La-saùt, A-tu-la, Giaø-laâu-la, Khaån-na-la, Caøn-thaùt-baø, Ma-haàu-la-giaø, Cöu-baøn-traø, Ngaï quyû, Tyø-xaù- giaø, Phuù-ñôn-na, Ca-traù phuù-ñôn-na thôøi aáy, coù tôùi voâ löôïng öùc na-do- tha traêm ngaøn chuùng Nhaân phi nhaân thaûy ñeàu phaùt taâm caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Ta ngaøy tröôùc laøm ngöôøi soáng chaúng phaûi ôû choán coù nhöõng khoù khaên, tu taäp khoå haïnh nhö theá chöa ñuû ñeå goïi laø khoù khaên. Naøy chö vò nhaân giaû! Chö vò haõy doác laéng nghe, nhö ta veà thôøi xa xöa sinh ôû nôi choán gaëp nhieàu khoù khaên, mang thaân loaøi thoû luoân truù trong vuøng röøng saâu, vì muoán giuùp cho moät vò Tieân coù ñöôïc thöùc aên neân töï mình nhaûy vaøo ñoáng löûa lôùn. Do ñaõ doác tu taäp neûo dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh neân khieán cho ñoáng löûa lôùn aáy bieán thaønh ao sen ñaày aép nöôùc trong laønh. Luùc naøy ta naèm treân ñaøi hoa sen. Do nhaân duyeân tu khoå haïnh naày neân khieán cho caû coõi tam thieân ñaïi thieân theá giôùi hieän ñuû saùu thöù chaán ñoäng. Baáy giôø, coù voâ löôïng chö vò Thích, Phaïm, Töù vöông, caùc chuùng Thieân, Long, Daï-xoa, cho tôùi loaøi quyû Ca- traù phuù-ñôn-na, cuøng chö vò Tieân nhaân, chuùng Nhaân phi nhaân, ñem ñeán voâ soá caùc thöù vaät duïng ñeå cuùng döôøng ta, cuøng phaùt lôøi nguyeän:

Khi ngaøi thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, xin ngaøi haõy thoï kyù ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng cho chuùng toâi.

Ta ngaøy xöa mang thaân loaøi thoû, ñaõ doác tu taäp neûo dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh, roõ laø haïnh nhaãn aáy khoâng cuøng chung vôùi haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc. Ta nôi thôøi xa xöa luùc coøn mang laáy thaân loaøi thoû aáy, chö vò Phaïm thích, Thieân vöông, Hoä theá Töù vöông, caùc chuùng Thieân, Long, Daï-xoa, cho tôùi chuùng Nhaân phi nhaân, thaûy ñeàu ñem voâ soá caùc thöù hoa thôm, caùc loaïi höông xoa, höông boät, voâ soá caùc thöù chaâu baùu, caùc loaïi côø phöôùn, loïng baùu cuøng bao thöù aâm nhaïc vi dieäu ñeå cuùng döôøng taùn thaùn, theå hieän loøng toân kính quyù troïng, cho laø ñieàu chöa töøng coù, ñoái vôùi caùc vò A-la-haùn hieän nay cuõng khoâng coù ñöôïc nhö vaäy.

Naøy chö vò nhaân giaû! Boà-taùt nhö theá laø neân doác tu taäp dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh.

Naøy chö vò nhaân giaû! Veà dieäu nghóa baäc nhaát cuûa haïnh nhaãn bình ñaúng thanh tònh ñoù, thì cuù nghóa cuûa dieäu nghóa baäc nhaát laø gì?

Ñoù laø nhaèm vöôït khoûi sinh töû ñaït ñeán bôø giaûi thoaùt neân goïi laø dieäu nghóa baäc nhaát. Coøn veà nhaãn töùc laø nhaän thöùc caùc aám trong ba coõi cöùu caùnh laø khoâng, taát caû caùc giôùi, nhaäp cöùu caùnh cuõng laø khoâng, neân goïi laø nhaãn. Veà thanh tònh, töùc laø ñem trí tueä cuûa baäc giaùc ngoä döùt tröø saïch

moïi neûo khoå, moïi neûo taïo taùc cuøng caùc thöù phieàn naõo trong ba coõi, neân ñöôïc goïi laø thanh tònh. Coøn veà bình ñaúng töùc laø cuõng ñem trí tueä cuûa baäc giaùc ngoä tri kieán nhö thaät veà taát caû caùc haønh trong ba coõi. Veà heát thaûy phaùp taùnh nhö, veà thaät teá nhö, tri kieán nhö thaät veà phi thaät teá nhö,veà chaúng phaûi phi thaät teá nhö, nhaèm ñoaïn tröø taát caû moïi thöù phieàn naõo, neân ñöôïc goïi laø bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ñoù goïi laø dieäu nghóa baäc nhaát nôi phaùp nhaãn bình ñaúng thanh tònh cuûa Boà-taùt Ma-ha-taùt.

Naøy chö vò nhaân giaû! Veà caùc thöù bình ñaúng, theá naøo laø tinh taán thanh tònh bình ñaúng?

Duøng tinh taán ñeå coù theå cuøng vôùi boá thí thanh tònh bình ñaúng laøm nhaân, ñoù goïi laø tinh taán thanh tònh bình ñaúng. Cho ñeán ñem tinh taán ñeå coù theå cuøng vôùi trí tueä thanh tònh bình ñaúng laøm nhaân, ñoù goïi laø tinh taán thanh tònh bình ñaúng. Duøng tinh taán ñeå coù theå rôøi boû taát caû moïi thöù kieán chaáp. Duøng tinh taán ñeå coù theå cuøng vôùi phaùp boán Nieäm xöù thanh tònh bình ñaúng laøm nhaân. Duøng tinh taán ñeå coù theå vöôït qua heát thaûy caùc haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc. Duøng tinh taán ñeå coù theå cuøng vôùi caùc phaùp boán Chaùnh caàn, boán Nhö yù tuùc laøm nhaân. Duøng tinh taán ñeå coù theå loaïi boû taát caû caùc thöù phieàn naõo. Duøng tinh taán ñeå coù theå cuøng vôùi caùc phaùp: Boán Nhieáp söï, boán Bieän taøi voâ ngaïi, boán Phaïm truï, boán Ñònh voâ saéc, naêm Caên, Naêm löïc, baûy Giaùc phaàn, taùm Thaùnh ñaïo phaàn, chín ñònh thöù ñeä, möôøi Löïc cuûa Nhö Lai, möôøi hai Thieän höõu chi, möôøi taùm phaùp Baát coäng laøm nhaân. Duøng tinh taán ñeå coù theå cuøng vôùi taâm ñaïi Töø, ñaïi Bi vaø trí tueä thanh tònh bình ñaúng laøm nhaân. Ñoù goïi laø tinh taán thanh tònh bình ñaúng.

Duøng tinh taán ñeå coù theå cuøng vôùi söï thaønh töïu troïn veïn cho chuùng sinh veà thanh tònh bình ñaúng laøm nhaân. Ñoù goïi laø tinh taán thanh tònh bình ñaúng.

Duøng tinh taán ñeå coù theå laøm neân söï taäp hôïp voâ löôïng phaùp Phaät vôùi ñuû thöù ñuû loaïi caùc caên laønh, cho ñeán coù theå taäp hôïp voâ löôïng trí tueä phöông tieän, voâ löôïng haïnh nguyeän thuø thaéng, noi theo voâ löôïng coâng ñöùc trí tueä, cuøng vôùi voâ löôïng voâ soá chuùng sinh hieän höõu laøm nhaân. Ñoù goïi laø tinh taán thanh tònh bình ñaúng.

Duøng tinh taán ôû nôi cung trôøi Ñaâu-suaát, laø baäc Boà-taùt Nhaát sinh boå xöù quan saùt veà thôøi cô vaø hoaøn caûnh, cho tôùi tröôøng hôïp duøng tinh taán ñeå rôøi boû cung ñieän ôû ñaáy, nhaän thöùc thaáu ñaït veà vieäc nhaäp thai meï, cho

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

ñeán vieäc duøng tinh taán, nôi vöôøn caây Laâm-tyø-ni, töø hoâng beân phaûi ngöôøi meï ñaõ an nhieân xuaát hieän, duøng tinh taán ñeå böôùc ñi baûy böôùc laøm chaán ñoäng caû ñaïi ñòa cuøng nuùi non bieån roäng, duøng tinh taán ñeå nhaän laáy vieäc caùc Long vöông Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø phun nöôùc taém röûa Thaùnh theå, duøng tinh taán ñeå cuøng ñaùm ñoàng töû vui ñuøa, thò hieän taát caû moïi thöù taøi ngheä hôn ngöôøi, duøng tinh taán ôû nôi hoaøng cung ñoái vôùi naêm thöù duïc laïc khoâng heà bò nhieãm, duøng tinh taán trong tröôøng hôïp nöûa ñeâm vöôït thaønh cao ñi thaúng tôùi choán röøng vaéng, duøng tinh taán trong noã löïc tìm ñeán choã vò Tieân nhaân Öu-ñaø-la, Ca-la-traø Ca-la-ma ñeå tu hoïc cuùng döôøng, duøng tinh taán trong suoát saùu naêm tu khoå haïnh, duøng tinh taán ñeå ñoái vôùi ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng ñaõ thaønh Baäc Chaùnh Giaùc, cho ñeán vieäc duøng tinh taán ñeå chuyeån phaùp luaân, khieán voâ löôïng trôøi, ngöôøi ñöôïc chöùng ñaïo. Ñoù goïi laø tinh taán thanh tònh bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Ta duøng tinh taán ñeå hoâm nay nôi nuùi Khö-la- ñeá, laø truù xöù cuûa chö Tieân tu haïnh tòch maëc, taïo ñöôïc söï taäp hôïp lôùn lao naøy. Chö vò Boà-taùt Ma-ha-taùt hieän coù trong möôøi phöông, soá löôïng nhieàu nhö vi traàn nôi coõi Phaät, thaûy ñeàu coù maët ñoâng ñuû ôû ñaáy. Laïi coù soá löôïng nhieàu nhö soá vi traàn nôi coõi Phaät, chö Thieân, Long, Daï-xoa, La-saùt, A-tu-la, Giaø-laâu-la, Khaån-na-la, Caøn-thaùt-baø, Ma-haàu-la-giaø, Cöu-baøn-traø, Ngaï quyû, Tyø-xaù-giaø, Phuù-ñôn-na, Ca-traù phuù-ñôn-na thaûy ñeàu ñi ñeán choán hoäi naøy ñeå ñöôïc nghe phaùp. Ñoù goïi laø Tinh taán thanh tònh bình ñaúng.

Naøy chö vò nhaân giaû! Nhö ñem soá löôïng nöôùc nôi boán bieån lôùn phaân thaønh töøng gioït theo ñuùng nhö soá löôïng gioït nöôùc aáy, tu taäp ñaày ñuû phaùp tinh taán thanh tònh bình ñaúng thì coù theå khieán cho chö vò Boà-taùt Ma-ha-taùt thöïc hieän vieân maõn phaùp Tyø-leâ-gia ba-la-maät. Ñoù goïi laø Tinh taán thanh tònh bình ñaúng.

