**Phaåm 12: ÑAÏI THÖØA**

Baáy giôø, Hieàn giaû Tu-boà-ñeà baïch vôùi Theá Toân:

–Kính baïch Ñaïi Thaùnh! Nay nhö vò Baûo Nöõ naøy do aán khoâng thoaùi chuyeån maø thaáy aán, khoâng coøn nghi ngôø gì, môùi coù theå ñaït ñöôïc bieän taøi thöôïng dieäu nhö theá. Neáu khoâng vaäy thì khoâng döïa vaøo ñaâu ñeå giaûng thuyeát phaùp saâu xa döôøng aáy.

Phaät noùi:

–Ñuùng vaäy, Tu-boà-ñeà! Ñuùng nhö lôøi Hieàn giaû noùi! Baûo Nöõ naøy nhôø aán khoâng thoaùi chuyeån maø thaáy aán, do ñaït phaùp nhaãn môùi vaøo ñöôïc haïnh Ñaïi thöøa naøy.

Khi aáy, Baûo Nöõ tieán tôùi tröôùc, hoûi Phaät:

–Baïch Theá Toân! Ñaïi thöøa laø gì? Phaät baûo Baûo Nöõ:

–Ñaïi thöøa laø thöøa roäng lôùn vì an uûi voã veà taát caû moïi loaøi chuùng sinh; khoâng bò ngaên che, vì hieån baøy caùc ñöùc vaø trí tueä ñaëc bieät; laø thöøa lìa caáu ueá vì döùt boû caùc vieäc phieàn naõo taêm toái; laø thöøa chieáu khaép, vì laø töôùng cuûa taát caû phaùp moân giaûi thoaùt; laø thöøa choùi saùng vì khoâng tham ñaém aùi duïc; laø thöøa tuøy duyeân vì giaûi thoaùt moïi chöôùng ngaïi; laø thöøa thanh tònh vì giöõ gìn phaåm giôùi; laø thöøa kheùo truï bình ñaúng vì thaän troïng hoä trì phaåm ñònh; laø thöøa voâ laäu vì tuyeån choïn phaåm tueä; laø thöøa giaûi thoaùt vì soi chieáu phaåm giaûi; laø thöøa thò hieän taát caû phaùp bình ñaúng vì hieåu roõ phaåm ñoä tri kieán; laø thöøa khoâng tieán thoaùi vì goàm thaâu möôøi Löïc; laø thöøa khoâng sôï haõi vì gaàm tieáng gaàm cuûa sö töû veà boán ñieàu khoâng sôï; laø thöøa lìa nôi choán, khoâng choã ñi ñeán vì thaâu nhaän möôøi taùm phaùp Baát coäng thuø thaéng cuûa chö Phaät; laø thöøa bình ñaúng cuøng khaép vì bình ñaúng thöïc haønh taâm Töø bi vôùi chuùng sinh; laø thöøa voâ haïi vì duøng chaùnh phaùp cheá ngöï taát caû caùc hoïc thuyeát ngoaïi ñaïo; laø thöøa tieâu tröø vì haøng phuïc taát caû ma vaø quyeán thuoäc cuûa chuùng; laø thöøa tòch dieät vì tröø dieät phieàn naõo laø thöøa haøng phuïc giaùo hoùa vì haøng phuïc AÁm ma; laø thöøa lìa giôùi haïn vì vöôït khoûi Töû ma; laø thöøa thuø thaéng vì döùt boû Thieân ma; laø thöøa giaøu coù vì ñaày ñuû Thí ñoä voâ cöïc; laø thöøa voâ nhieät vì ñaày ñuû Giôùi ñoä voâ cöïc; laø thöøa boû oaùn ñòch vì ñaày ñuû Nhaãn ñoä voâ cöïc; laø thöøa kieân coá khoâng hoaïi dieät vì ñaày ñuû Taán ñoä voâ cöïc; laø thöøa ñoaïn tröø taát caû caùc toäi loãi moät caùch töï taïi vì lìa

taâm che laáp; laø thöøa tu haønh vì ñaày ñuû Tòch tónh ñoä voâ cöïc; taát caû thieän ñöùc, taát caû trí hueä, phaùp theá tuïc, phaùp vöôït theá tuïc, neáu gaëp thöøa naøy thì ñaït ñaày ñuû Trí ñoä voâ cöïc; laø thöøa tuøy theo haïnh nguyeän haønh hoùa khaép vì ñaày ñuû Phöông tieän ñoä voâ cöïc; laø thöøa ñeán maø khoâng ñeán vì höôùng ñeán dieät ñoä; laø thöøa ñöa veà choã an laønh vì kieán laäp taùm con ñöôøng chaùnh; laø thöøa choã ñeán khoâng nôi choán vì tuaân tu, phuïng haønh quaùn chieáu tòch tónh; laø thöøa ñaày ñuû chí nguyeän, caên löïc, giaùc yù, taát caû caùc ma vaø caùc Dò hoïc ñeàu khoâng nhìn ra daáu veát; laø thöøa coù boán thaàn tuùc vì coù theå hieän baøy khaép caùc coõi Phaät; laø thöøa an truù Thaùnh ñeá, coù khaû naêng bình ñaúng sieâu vöôït vì döùt tröø taát caû phaùp baát thieän, tu theo caùc phaùp haïnh thieän ñöùc; laø thöøa kheùo tu caån thaän veà yù chæ vì khoâng coù noäi oaùn; laø thöøa khoâng chaáp tröôùc nôi ba coõi vì phuïng haønh voâ laäu; laø thöøa khoâng tham ñaém phaùp höõu vi nôi caùc coõi vì ñaït ñöôïc caûnh giôùi voâ vi saùng toû; laø thöøa khoâng boû taâm ñaïo, ngöï truï ñieàu thieän vì khoâng öa tueä nôi haønh cuûa taát caû Thanh vaên, Duyeân giaùc; laø thöøa sieâu vieät vì coù theå haønh duïng voâ kieán ñaûnh; laø thöøa trang nghieâm vì thaønh töïu moïi coâng ñöùc; laø thöøa choïn löïa chí taùnh cuûa chuùng sinh vì ñaït trí tueä roát raùo; laø thöøa xieån döông phaùp moân vì coù theå teá leã khoâng traùi nghòch; laø thöøa nhaát vò vì Phaät tueä bình ñaúng; laø thöøa coù aâm thanh to lôùn vì möôøi phöông ñeàu nghe; laø thöøa taát caû chö Thieân ñeàu kính leã vì kheùo tu taäp; laø thöøa maø Thích, Phaïm, Töù vöông ñeàu khen ngôïi vì ñöùc voâ löôïng; laø thöøa maø ngöôøi xan tham coù theå boá thí vì ñöùng ñaàu; laø thöøa neáu coù phaïm giôùi caám cuõng ban boá giôùi vì laø Ñaïi thöøa; laø thöøa haønh nhaãn nhuïc vôùi taâm mang saân giaän vì khoâng coù taâm gia haïi chuùng sinh; laø thöøa ngöôøi löôøi bieáng thi haønh tinh taán vì maëc aùo giaùp kieân coá chöa töøng xaû boû; laø thöøa ngöôøi taâm taùn loaïn haønh thieàn ñònh vì khieán taâm ñònh tænh, haønh ñoäng nhaân töø; laø thöøa ngöôøi taø trí haønh chaùnh tueä vì nghe nhieàu hieåu roäng; laø thöøa döùt tröø khoå hoaïn, ban söï an oån cho chuùng sinh vì khoâng taïo taùc taát caû aùc. Thaùnh ñaïo cuûa Phaät ñöôïc bieåu hieän baèng trí khoâng chöôùng ngaïi, baèng tueä khoâng gì baèng ôû treân taát caû caùc thöøa, vì vaäy goïi laø Ñaïi thöøa.

Khi Phaät giaûng thuyeát veà nghóa Ñaïi thöøa naøy, coù moät vaïn hai ngaøn ngöôøi phaùt ñaïo yù Chaùnh chaân voâ thöôïng, cuõng noùi:

–Chuùng con cuõng seõ nöông vaøo Ñaïi thöøa aáy, khieán voâ soá loaøi ngöôøi, chuùng sinh ñeàu ñöôïc ñöùng vöõng trong Ñaïi thöøa naøy.

Khi aáy, Baûo Nöõ baïch Ñöùc Theá Toân:

–Kính baïch Ñaïi Thaùnh! Ñaïi thöøa naøy coù con ñöôøng trôû ngaïi naøo

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

maø khoâng choùng quay veà nôi caùc thoâng tueä?

Phaät baûo Baûo Nöõ:

–Ngöôøi haønh Ñaïi thöøa coù ba möôi hai ñöôøng hieåm trôû ngaïi; vì söï hieåm trôû naøy maø khoâng choùng ñaït ñöôïc caùc thoâng tueä. Nhöõng gì laø ba möôi hai? Ñoù laø:

1. Öa thöøa Thanh vaên.
2. Thích thöøa Duyeân giaùc.
3. Caàu choã Thích, Phaïm.
4. Tham ñaém vaøo choã thoï sinh maø tu phaïm haïnh.
5. Chuyeân moät goác ñöùc, noùi laø sôû höõu cuûa ta.
6. Neáu ñöôïc cuûa caûi vaät baùu thì xan tham luyeán tieác.
7. Duøng taâm thieân leäch, beø nhoùm maø boá thí cho chuùng sinh.
8. Xem thöôøng giôùi caám.
9. Khoâng taâm ñaïo chuyeân tinh tu haønh.
10. Vieäc taïo saân haän cho laø danh tieáng.
11. Taâm yù boû beâ buoâng thaû.
12. Ñeå taâm giong ruoåi.
13. Khoâng caàu nghe nhieàu.
14. Khoâng quaùn saùt vieäc laøm.
15. Kieâu caêng töï ñaïi.
16. Khoâng theå laøm thanh tònh thaân, khaåu, taâm haønh.
17. Khoâng hoä trì chaùnh phaùp.
18. Phaûn boäi ôn thaày.
19. Döùt boû boán ôn.
20. Lìa phaùp coát yeáu, vöõng chaéc.
21. Laøm quen vôùi baïn aùc.
22. Theo caùc aám, caùi.
23. Chaúng khuyeán trôï ñaïo.
24. Theo nghóa goác baát thieän.
25. Ñaõ phaùt ñaïo yù maø khoâng coù phöông tieän thieän xaûo.
26. Khoâng ñem söï aân caàn taùn döông Tam baûo.
27. Gheùt caùc Boà-taùt.
28. Chöa töøng nghe phaùp, hay nghe roài laïi huûy baùng.
29. Khoâng bieát vieäc ma.
30. Hoïc taäp saùch theá tuïc.
31. Khoâng chaêm khuyeán hoùa chuùng sinh.
32. Nhaøm chaùn sinh töû.

Ñoù laø ba möôi hai vieäc choáng traùi Ñaïi thöøa, rôi vaøo ñöôøng hieåm; ñaõ rôi vaøo ñoù thì khoâng theå mau choùng thaønh töïu caùc thoâng tueä.

Laïi nöõa, Baûo Nöõ! Ngöôøi hoïc coâng ñöùc, oai thaàn cuûa Ñaïi thöøa vì thöøa naøy maø rôi vaøo ñöôøng hieåm. Vì sao? Vì hoï ñoái vôùi thöøa naøy coù ueá tröôïc nôi höõu vi; khoâng ngang vôùi taàm voùc cuûa Ñaïi thöøa neân rôi vaøo ñöôøng hieåm. Neáu hoï duøng ñöùc voâ vi vaø haønh thöøa ñuùng taàm côõ laø Ñaïi thöøa thì coâng ñöùc phaùt khôûi leân. Neáu chaáp vaøo thöøa aáy, ñoái vôùi taâm Nhö Lai khoâng thuaän theo taát caû phieàn naõo neân ñoái vôùi Ñaïi thöøa naøy laø rôi vaøo ñöôøng hieåm. Ñoái vôùi thöøa naøy, hoï ñaéùm tröôùc söï giaùc ngoä, coâng ñöùc, danh xöng cuûa Nhö Lai, ñöùc cuûa Ñaïi thöøa nhö theá laø rôi vaøo ñöôøng hieåm. Vì vaäy, naøy Baûo Nöõ! Boà-taùt Ñaïi thöøa neân boû phaùp nôi thöøa öa thích phieàn naõo, duøng phaùp ñoù ñeå ñaït ñeán Ñaïi thöøa thanh tònh; phaûi huaân taäp phaùp naøy, tö duy phuïng haønh, öùng hôïp vôùi söï roäng lôùn aáy. Do phaùp naøo maø ñaït ñeán Ñaïi thöøa thanh tònh? Coù ba möôi hai phaùp ñaït ñeán Ñaïi thöøa thanh tònh. Nhöõng gì laø ba möôi hai? Ñoái vôùi caùc chuùng sinh khoâng môøi thænh maø thaân thieän; ñaït chaân ñeá cöùu caùnh laø vì ngöôøi; chí taùnh kieân cöôøng, tu theo caùc ñöùc haïnh, haønh khoâng chaùn meät, thaønh töïu coâng ñöùc; taâm khoâng roái loaïn, chí taùnh thanh tònh; thaân aáy thanh tònh thì oai nghi pheùp taéc khoâng heà töôûng nghó nöõa; lôøi noùi thanh tònh ngoân haønh hôïp nhau; taâm aáy thanh tònh vì khoâng boû ñaïo taâm; boá thí thanh tònh vì khoâng mong baùo ñaùp; giôùi haïnh trong saïch vì giöõ gìn ñieàu ngaên caám; nhaãn thanh tònh vì khoâng tieác thaân maïng; tinh taán thanh tònh vì ñaày ñuû möôøi Löïc, Voâ uùy; thieàn ñònh thanh tònh vì taát caû phieàn naõo khoâng xen laãn; trí tueä thanh tònh vì döùt tröø taát caû chöôùng ngaïi; taâm thanh tònh vì haøng phuïc taát caû chuùng ma; haïnh kieân coá vì cöùu ñoä caùc söï caàu xin; ghi nhôù boán ôn vì khoâng boû chuùng sinh; cung kính Phaät vì hoä trì chaùnh phaùp; vì khoâng meät moûi, löôøi bieáng neân coù theå haønh trì ñaày ñuû phaùp ñaïo phaåm; nghe khoâng nhaøm chaùn vì goàm ñuû Thaùnh trí; ngöôøi hoan hyû caøng trôû neân thuø thaéng vì khoâng kieâu maïn; kheùo laéng nghe khoâng lô ñeãnh, coù theå ñaït ñeán voâ kieán ñænh; ñoái vôùi taát caû phaùp khoâng tranh caõi, duyeân baùo öùng vaø nôi choán nhaän bieát ñeàu hoøa thuaän; khoâng ngheøo thieáu vì thaâu ñöôïc baûy thöù taøi saûn; sôû dó khoâng ngheøo laø do töï taïi; ñöùc tueä thaønh töïu, khoâng maát thaàn thoâng; dieät phieàn naõo cuûa chuùng sinh, thaønh töïu ñònh tòch nhieân; tueä giaûi cuûa Nhö Lai bieán hoùa, quaùn chieáu ñaày ñuû; thaáy ba cöûa giaûi thoaùt môû baøy, tu theo Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän;

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

beân trong an nhieân, khieán caùc chuùng sinh phaân bieät hieåu roõ veà tueä vaéng laëng; höng phaùt heát trí tueä, phaùp nhaãn baát khôûi; tu haønh taát caû caùc phaùp yeáu, ñöôïc thoï kyù.

Phaät noùi vôùi Baûo Nöõ:

–Ñoù laø ba möôi hai phaùp ñaït ñeán Ñaïi thöøa thanh tònh.

Khi noùi phaåm ba möôi hai phaùp söï naøy, coù baûy vaïn hai ngaøn trôøi vaø ngöôøi ñeàu phaùt ñaïo yù Chaùnh chaân voâ thöôïng, moät vaïn hai ngaøn Boà- taùt ñöôïc phaùp nhaãn baát khôûi. Traêm vaïn chuùng trôøi treân hö khoâng taùn thaùn khen ngôïi, raûi hoa trôøi, troåi caùc kyõ nhaïc, taát caû ñeàu ñoàng thanh caát tieáng ca tuïng:

–Coù ai nghe ñöôïc söï ca ngôïi danh xöng coâng ñöùc cuûa Ñaïi thöøa naøy, thì chuùng sinh ñoù seõ ñöôïc hoä trì, kieán laäp coâng ñöùc cuûa chö Phaät. Coøn ai nghe, heát loøng tin öa vaø veà sau thoï trì, xem kyõ, phuïng haønh thì vöôït coâng ñöùc naøy.

M