KINH NHÖÕNG ÐIEÀU BOÀ-TAÙT HAÛI YÙ HOÛI VEÀ PHAÙP MOÂN TÒNH AÁN

**QUYEÅN 2**

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Haûi YÙ noùi keä nhö theá roài, töø treân khoâng haï xuoáng, höôùng veà Phaät chaép tay cung kính ñaûnh leã, baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Nay con coù ñieàu muoán thöa hoûi Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Neáu Ñöùc Theá Toân cho pheùp, con môùi daùm hoûi.

Phaät baûo Boà-taùt Haûi YÙ:

–Naøy thieän nam! OÂng cöù hoûi töï nhieân. Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc tuøy theo töøng ñieàu nghi vaán ñeàu coù theå tuyeân baøy dieãn noùi khieán cho taâm oâng khai môû.

Boà-taùt Haûi YÙ baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Tröôùc ñaây, con nghe coù caùc Boà-taùt töï noùi phaùp moân Tam-ma-ñòa Tònh aán. Neáu coù Ñaïi Boà-taùt truï Tam-ma-ñòa naøy thì coù theå mau chöùng quaû vò giaùc ngoä cao toät. Vaäy Boà-taùt neân laøm theá naøo ñeå ñaït ñöôïc phaùp moân Tam-ma-ñòa Tònh aán nhö theá? Laïi duøng haønh töôùng gì maø goïi laø töï thuyeát? Theá naøo laø Tònh aán? Laøm sao coù theå ñöôïc nhaäp vaøo cöûa cuûa caûnh giôùi aáy? Laïi nöõa, caùc Boà-taùt, neáu ñöôïc nghe Tam-ma-ñòa aáy roài thì laøm theá naøo ñeå mau choùng chöùng quaû vò giaùc ngoä cao toät? Cuùi xin Theá Toân vì con maø thuyeát.

Phaät baûo Ñaïi Boà-taùt Haûi YÙ:

–Hay thay, hay thay! Boà-taùt Ñaïi só! Ñieàu nghi vaán aáy cuûa oâng raát coù yù nghóa. Naøy thieän nam! OÂng neân khôûi taâm chuyeân nhaát, vöõng chaõi, laéng nghe vaø thoï trì. Nay ta vì oâng dieãn noùi. Neáu caùc Boà-taùt naøo ñaït ñöôïc Tam-ma-ñòa Tònh aán töï thuyeát aáy thì coù theå mau chöùng ñaéc quaû vò giaùc ngoä cao toät.

Boà-taùt Haûi YÙ baïch Phaät:

–Kính baïch Theá Toân! Con muoán ñöôïc nghe. Khi aáy, Boà-taùt Haûi YÙ vaâng lôøi laéng nghe.

Phaät noùi:

–Naøy Haûi YÙ! Neáu coù Boà-taùt ñoái vôùi caùc caên laønh, phaùt khôûi,

chuyeân caàn tinh taán, taâm thieän ñaày ñuû, truï nôi tuï chaùnh ñònh, thì ôû trong sinh töû coù theå duøng lôïi caên chöùa nhoùm caùc ñieàu thieän, ñöôïc Thieän tri thöùc thaâu nhaän, oai thaàn cuûa chö Phaät kieán laäp, naêng löïc, nhaân duyeân ñaày ñuû, seõ thöôøng gaàn guõi chö Phaät Theá Toân, toân troïng cung kính, duøng höông hoa vi dieäu, höông xoa, höông boät, voøng hoa, y phuïc, loïng baùu, côø, phöôùn, nhieàu maøu ñeå cuùng döôøng. Neáu laïi thaáy töôùng ñaày ñuû cuûa chö Phaät Nhö Lai, hoaëc nghe ngoân töø myõ dieäu cuûa chaùnh phaùp, hoaëc thaáy caùc thöù thanh tònh vieân maõn, laïi ñöôïc nghe trí voâ ngaïi, hoaëc thaáy thaàn caûnh trí thoâng cuûa Phaät, hoaëc thaáy caùc vieäc bieán hoùa ñeå ñieàu phuïc chuùng sinh cuûa Nhö Lai, hoaëc thaàn bieán daïy baûo, hoaëc khen ngôïi thaàn bieán, thaáy nhö theá roài, thì ôû choã chuùng sinh thöôøng duøng taâm ñaïi Bi, phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, khôûi ñaïi tinh taán, sieâng caàu phaùp thieän, ñoái vôùi Nhaát thieát trí, taâm khoâng queân maát, duøng haïnh töông öng laøm cho taâm ban ñaàu thanh tònh; taâm ban ñaàu ñaõ thanh tònh roài, lieàn ñaéc Tam-ma-ñòa thanh tònh aáy.

Naøy Haûi YÙ! Ví nhö ngoïc baùu ñaïi ma-ni, trao nôi ngöôøi kheùo giuõa ngoïc baùu, ngöôøi aáy kheùo leùo goø söûa, laïi maøi giuõa cho trong saùng, ñeán khi ngoïc baùu aáy ñöôïc trong suoát roài, ngöôøi laøm ngoïc kia lieàn töï noùi: “Ngoïc ma-ni baùu naøy ñaõ loaïi tröø caùc caáu baån, boû caùc tyø veát ñaây laø ngoïc baùu ñaïi ma-ni trong suoát, caùc baäc coù trí ñeàu öa thích”.

Naøy Haûi YÙ! Töø chuûng taùnh Boà-taùt phaùt ra taâm baùu Nhaát thieát trí, cuõng gioáng nhö theá, vì cuoái cuøng coù theå thaønh töïu quaû vò giaùc ngoä cao toät. Do Boà-taùt aáy, tröôùc heát vì thieän caên töø ñôøi tröôùc vaø hieän taïi nghe phaùp thieän roài duøng ñeå toâi luyeän taâm baùu Nhaát thieát trí aáy cho ñeán khi thaønh baùu, tröø boû caùc phaùp hö giaû nôi taâm, xa lìa toäi loãi. Chö Phaät Theá Toân ôû möôøi phöông ba ñôøi ñeàu quyù meán neân Boà-taùt aáy môùi coù theå töï noùi ñaït ñöôïc phaùp moân Tam-ma-ñòa Tònh aán.

Naøy Haûi YÙ! Laïi nhö ngoïc baùu ñaïi ma-ni trong suoát vöôït leân taùnh chaát cuûa chín loaïi baùu khaùc. Nhöõng gì laø chín?

1. Taùnh chaát vaøng.
2. Taùnh chaát baïc.
3. Taùnh chaát pha-ñeå-ca.
4. Taùnh chaát pheä-löu-ly.
5. Taùnh chaát maõ naõo.
6. Taùnh chaát san hoâ.
7. Taùnh chaát xích chaâu.

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

1. Taùnh chaát baûo keâ taùt leâ.
2. Taùnh chaát taïng baûo caùt töôøng.

Vöôït leân chín chaát baùu nhö theá, môùi goïi laø ngoïc baùu ñaïi ma-ni saùng ngôøi, trong suoát vöøa yù, toái thaéng voâ giaù, laø vaät Chuyeån luaân thaùnh vöông thoï duïng chöù chaúng phaûi laø vaät caùc vua khaùc thoï duïng. Laïi nöõa, ngoïc baùu ñaïi ma-ni coù aùnh saùng dieäu kyø, caùc loaïi aùnh saùng khaùc cuõng chaúng saùnh kòp.

Naøy Haûi YÙ! Taâm baùu Nhaát thieát trí cuûa caùc Boà-taùt cuõng laïi nhö theá, coù theå sieâu vöôït chín chuûng taùnh quyù baùu khaùc. Nhöõng gì laø chín?

1. Taùnh baùu toát cuûa taùnh dò sinh (phaøm phu).
2. Taùnh quyù baùu cuûa baäc Tuøy tín haønh.
3. Taùnh quyù baùu cuûa baäc Tuøy phaùp haønh.
4. Taùnh baùu Voâ töôùng haønh.
5. Taùnh baùu Tu-ñaø-hoaøn.
6. Taùnh baùu Tö-ñaø-haøm.
7. Taùnh baùu A-na-haøm.
8. Taùnh baùu A-la-haùn.
9. Taùnh baùu Duyeân giaùc.

Sieâu vöôït chín taùnh baùu nhö theá môùi goïi taùnh baùu taâm ñaïi Bi saâu xa kieân coá thöù möôøi taát caû chö Phaät cuøng gia trì. Boà-taùt toâi luyeän nhö theá seõ phaùt sinh taâm baùu Nhaát thieát trí. Khi vöôït treân taát caû haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc neân coù theå chieáu soi chuûng töû töông tuïc cuûa taát caû chuùng sinh.

Naøy Haûi YÙ! Laïi nhö ngoïc baùu ñaïi ma-ni chaân thaät coù theå chòu ñöïng söï maøi giuõa, maëc tình ñaäp eùp, khoan duøi cuõng khoâng söùt meû. Ngoïc baùu ma-ni kia ñoái vôùi theá gian coù taùc duïng toát, laøm caùc vieäc phöôùc cho chuùng sinh. Boà-taùt troàng caùc caên laønh ñaõ laâu cuõng gioáng nhö theá. Khi vò aáy phaùt taâm baùu Nhaát thieát trí thì chòu ñöïng moïi söï va chaïm phaù hoaïi, xuyeân taïc, taïo chöôùng ngaïi cuõng khoâng suy suyeãn, ñoù laø taâm baùu chaân thaät, lìa caùc loãi laàm, taâm baùu Nhaát thieát trí ñoù coù theå vì taát caû chuùng sinh laøm lôïi ích lôùn.

Laïi nöõa, Haûi YÙ! Laøm theá naøo ñeå coù theå toâi luyeän taâm baùu Nhaát thieát trí? Ñoù laø, tröôùc phaûi tu ñuû ba tònh giôùi, möôøi nghieäp thieän; taâm Töø tuøy theo chuùng sinh maø chuyeån hoùa neân duøng taâm thanh tònh quaùn xem taát caû chuùng sinh; vì taâm Bi tuøy theo chuùng sinh maø chuyeån hoùa, neân tuøy theo caùc chuùng sinh laøm vieäc gì ñeàu ñeán giuùp ñôõ; vì taâm Hyû tuøy theo chuùng sinh maø chuyeån hoùa, neân taát caû chuùng sinh coù caùc phaùp

thieän ñeàu vì hoï maø laøm cho thaønh töïu; vì taâm Xaû tuøy chuùng sinh maø chuyeån hoùa, neân ñoái vôùi taát caû chuùng sinh khoâng laøm toån haïi; vì khoâng dua nònh, doái traù neân taâm chaùnh tröïc; vì khoâng löôøi bieáng neân ñoái vôùi vieäc lôïi ích, taâm luoân sieâng laøm; vì taâm töï taïi neân coù theå phaùt khôûi taát caû thieän caên, ñöôïc chaùnh nieäm, chaùnh tri; vì kheùo ñieàu phuïc taâm neân taâm ung dung; vì thöôøng ít ham muoán neân coù theå tu caùc coâng ñöùc Ñaàu-ñaø; vì coù theå kheùo nuoâi döôõng, phaùt sinh bieát ñuû neân khoâng ñoaïn Thaùnh chuûng; vì ñoái vôùi Toân sö, Thaùnh hieàn, khoâng sinh taâm xem thöôøng, maø luoân phaùt khôûi söï khieâm toán, cung kính neân taâm an ñònh; vì lìa ngaõ maïn vaø taêng thöôïng maïn, khoâng oâ tröôïc loaïn ñoäng neân taâm thanh tònh; vì khoâng yû laïi neân luoân tu haønh; vì khoâng cheâ bai ngöôøi khaùc neân coù theå baûo hoä chuùng sinh; vì lìa taêng thöôïng maïn neân coù theå gaàn guõi chaùnh phaùp, nhaän laõnh thuoác phaùp; vì ñoái vôùi caùc nghóa coù theå thaáu roõ neân laøm ngöôøi caàu phaùp; vì ñoái vôùi caùc phaùp, luùc ñaàu coøn caïn sau saâu roäng taêng daàn neân coù theå ñaày ñuû phaùp duïc; vì tu haïnh khoâng tranh caõi neân thöôøng ñöôïc phaùp laïc; vì xa lìa phi phaùp neân thöôøng xuyeân caàu chaùnh phaùp; vì ñoái vôùi Tam baûo luoân bieát hoå theïn neân thuôøng khoâng döùt loøng tin trong saïch; vì tin vaøo nghieäp baùo neân ñoái vôùi taát caû phaùp thieän ñeàu taùc yù nhö lyù; vì tu haïnh chaân chaùnh neân ñoái vôùi daùng veû oai nghi luoân aån taøng tòch tónh; vì taâm khoâng cao ngaïo neân thöôøng nhu hoøa; vì sieâng haønh thieàn ñònh neân xa lìa traïo cöû; vì kheùo an truù tueä neân khoâng cheâ, khoâng khen; vì an nhieân baát ñoäng neân taâm nhö nuùi chuùa; vì luoân rôøi boû caùc söï ngaên caùch cao thaáp neân taâm nhö ñaát; vì trong yù thanh tònh neân taâm nhö nöôùc; vì khoâng coù töôûng sai khaùc neân taâm nhö löûa; vì khoâng dính maéc neân taâm nhö gioù; vì vi dieäu khoâng caáu baån neân taâm nhö hö khoâng; vì doác caàu xuaát gia neân taâm coù theå khieán cho Phaät nhaõn vónh vieãn khoâng maát; vì thaân thöôøng lìa boû neân öa tu haïnh vaéng laëng; vì taâm luoân xa döùt neân thöôøng haønh chaùnh phaùp; vì ñoái vôùi caùc vieäc laøm khoâng bò caûnh traàn chi phoái neân noùi lôøi chaân thaät; vì theä nguyeän soi saùng neân coù theå laøm nhö lôøi noùi; vì khoâng bò phieàn naõo loâi keùo neân taâm thöôøng thanh tònh; vì roát raùo khoâng bò phaù hoaïi neân coù theå tu taäp tònh giôùi, cho ñeán vì coøn lo sôï toäi nhoû neân ñoái vôùi giôùi khoâng heà thieáu soùt huûy hoaïi; vì chaúng caàu sinh thieân neân ñoái vôùi giôùi khoâng döùt; vì giöõ haïnh thuaàn nhaát trong traéng neân giôùi khoâng oâ nhieãm; vì luoân gaàn guõi Thieän tri thöùc neân ñöôïc khai môû ñaïo ñaïi Boà-ñeà; vì maét thanh tònh neân ñöôïc aùnh saùng voâ ngaïi; vì tai thanh tònh neân ñöôïc aâm thanh voâ ngaïi; vì muõi thanh tònh neân ñöôïc muøi thôm

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

voâ ngaïi; vì löôõi thanh tònh neân ñöôïc vò voâ ngaïi; vì thaân thanh tònh neân ñöôïc xuùc voâ ngaïi; vì yù thanh tònh neân ñöôïc phaùp voâ ngaïi.

Laïi nöõa, naøy Boà-taùt Haûi YÙ! Neáu ngöôøi muoán lìa söï raøng buoäc cuûa tham thì caàn phaûi thöôøng tu quaùn Baát tònh; muoán lìa söï raøng buoäc cuûa saân thì tu quaùn taâm Töø; muoán lìa söï raøng buoäc cuûa si thì tu quaùn Duyeân sinh; muoán tröø naêm söï ngaên che thì quaùn kyõ naêm Caên; muoán nhoå caùc chöôùng thì laøm thanh tònh naêm Löïc; vì muoán döùt caùc phieàn naõo hieän khôûi neân ôû nôi ñaïo xuaát ly thöôøng phaûi thanh tònh; vì tu chaùnh haïnh neân coù theå xa lìa söï sôï haõi, tham, saân, si, maïn…; vì taâm khoâng keo kieät neân coù theå haønh phaùp thí; vì khoâng tieác reû, goàm thaâu, neân coù theå haønh taøi thí; vì taâm ñaïi Boà-ñeà thöôøng kieân coá neân khoâng öa phaùp cuûa thöøa khaùc; vì noäi taâm vaéng laëng neân caùc caên aån maät; vì ngoaïi caûnh vaéng laëng neân kheùo quaùn xeùt caùc laàm loãi; vì ôû trong sinh töû thöôøng sôï haõi, neân khoâng taïo caùc toäi; vì taâm khoâng meät moûi neân chöùa nhoùm thieän caên maø khoâng bieát ñuû; vì vöôït qua boán doøng chaûy neân thöôøng kheùo tu taäp thuyeàn phaùp Ñaïi thöøa; vì khieán cho chuùng sinh ñaït ñeán bôø kia neân kheùo laøm caàu ñöôøng. Boà-taùt thöôøng duøng taâm khoâng löôøi bieáng, thoaùi thaát, daãn daét caùc chuùng sinh ra khoûi buøn laày sinh töû, ñöa ñeán choã an oån.

Naøy Haûi YÙ! Neáu Boà-taùt tu taäp ñuû caùc haønh töôùng nhö theá thì lieàn ñaéc haïnh boá thí vieân maõn, cuõng coù theå ñaéc haïnh trì giôùi thanh tònh. Ñaây laø taâm baùu Nhaát thieát trí kheùo tu söûa maø Boà-taùt ñaõ phaùt.

Baáy giôø, Theá Toân laëp laïi yù nghóa treân baèng baøi tuïng:

*Tröôùc phaûi giöõ thaân ngöõ taâm toát Phoøng hoä baèng möôøi nghieäp thanh tònh Taâm töø quaùn xem caùc chuùng sinh*

*Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí. Taâm bi giuùp ñôõ vieäc cuûa ngöôøi*

*Taâm hyû möøng ngöôøi khaùc thaønh coâng Taâm xaû chaúng haïi caùc chuùng sinh Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí.*

*Khoâng nònh, khoâng doái, taâm thöôøng chaùnh Döøng toäi, thöôøng tu vieäc lôïi ích*

*Thaâm taâm taêng tröôûng caùc thieän caên Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí.*

*Taâm töï taïi neân nghó chaùnh tri Kheùo ñieàu phuïc taâm, taâm ung dung Thieåu duïc laø nhaân tu Ñaàu-ñaø*

*Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí. Vui ñuû kheùo haønh nôi doøng Thaùnh Laïi thöôøng cung kính baäc Toân sö Khoâng bao giôø sinh taâm khinh reû Ngaõ maïn, taø maïn ñeàu xa lìa*

*Taâm ñònh, khoâng khôûi taêng thöôïng maïn Vì khoâng tröôïc loaïn, taâm thanh tònh Khoâng yû mình neân töï bieát roõ*

*Khoâng cheâ ngöôøi neân ñöôïc ngöôøi giuùp. Gaàn guõi thaám saâu thuoác dieäu phaùp*

*Lìa taêng thöôïng maïn trò caùc beänh Mong phaùp goïi laø ngöôøi caàu phaùp Sieâng caàu phaùp môùi ñuû phaùp löïc. Tu haïnh khoâng tranh laø moä phaùp Lìa phi phaùp neân luoân caàu phaùp Chaúng hoaïi Tam baûo ñuû tín taâm Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí.*

*Vôùi phaùp baát thieän, taâm xaáu hoå Ñoái caùc Nhö Lai, khôûi taâm theïn Ñaày ñuû hoå theïn hoä caùc caên*

*Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí. Hieåu roõ nghieäp baùo, vieäc laøm toát Tin hieåu khoâng ñaém taâm thieân chaáp*

*Vôùi phaùp duyeân sinh khoâng choáng traùi Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí.*

*Kheùo giöõ oai nghi tu chaùnh haïnh Taâm khoâng cao ngaïo, thöôøng nhu hoøa Traïo cöû chaúng sinh, tu chaùnh haïnh Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí.*

*Kheùo truù tueä neân khoâng khen, cheâ Ngöôøi thaáy an nhieân nhö nuùi chuùa*

*Beàn vöõng vôùi nguyeän, khoâng thoaùi taâm Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí.*

*Khoå vui baát ñoäng, taâm nhö ñaát YÙ trong nhö nöôùc, laéng caùu baån*

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

*Taâm nhö löûa, khoâng sinh töôûng khaùc Taâm nhö gioù thoåi khoâng vöôùng maéc. Taâm nhö hö khoâng ñeïp, trong saïch Caàn caàu xuaát gia Phaät nhaõn saùng Thaân xa lìa, taâm tu vaéng laëng*

*Taâm xa lìa, thöôøng nöông chaùnh phaùp. Laøm vieäc thöôøng noùi lôøi chaân thaät Laøm nhö lôøi noùi, theä nguyeän saùng Thanh tònh, khoâng heà bò caáu nhieãm*

*Vì khoâng phaù huûy, tu giôùi haïnh.*

*Nôi giôùi khoâng khuyeát cuõng khoâng hoaïi Toäi nhoû bò phaïm, taâm raát sôï*

*Giöõ giôùi cuõng khoâng caàu sinh Thieân Giôùi thöôøng trong traéng, khoâng oâ tröôïc. Thöôøng hay gaàn guõi Thieän tri thöùc*

*Ñeàu vì khai saùng taâm Boà-ñeà*

*AÙnh saùng suoát thoâng chieáu theá gian Ñeàu do ñaït ñöôïc maét thanh tònh.*

*Ngöôøi trí tuøy nghe caùc thöù aâm*

*Chaúng sinh möøng vui, chaúng sinh chaùn Taát caû aâm thanh roõ nghóa “voâ”*

*Laø do ñaït ñöôïc maét thanh tònh. Muõi höông, löôõi vò ñeàu nhö theá Thaân xuùc, yù phaùp cuõng nhö vaäy*

*Xuùc chaïm cao thaáp, töôûng chaúng sinh Ñeàu do ñaït ñöôïc caên thanh tònh.*

*Muoán lìa tham nhieãm vaø saân si Neân tu taâm Töø, quaùn baát tònh Laïi kheùo leùo tu phaùp duyeân sinh Ñoù laø ngoïc saùng Nhaát thieát trí. Neáu muoán tröø boû naêm trieàn caùi*

*Caàn phaûi kheùo leùo quaùn naêm Caên Muoán döùt buoäc raøng cuûa caùc chöôùng Kheùo an truù naêm Löïc thanh tònh.*

*Bieát ñaïo xuaát ly tröø chöôùng ngaïi Xa lìa khoâng chaéc, truï beàn chaéc*

*Luoân sieâng tu taäp boán Nieäm xöù*

*Vôùi chaùnh ñoaïn, thaàn tuùc cuõng vaäy. Laïi thöôøng taêng tieán baûy Giaùc phaàn Cuõng laïi tieán tu taùm Thaùnh ñaïo Khoâng tham, khoâng saân, khoâng sôï haõi Kheùo giöõ caùc caên lìa saân keát.*

*Khoâng keo kieät thöôøng haønh phaùp thí Khoâng sinh tieác nuoái, aùi hoä taâm*

*Cuûa caûi khoâng gom thöôøng boá thí Taâm Boà-ñeà aáy nay thaønh töïu.*

*Vôùi cuûa baùu khoâng mong thu laáy Khoâng boû Boà-ñeà, chaúng caàu baùo*

*Thaâu toùm chuùng sinh neân thöôøng haønh Boá thí, AÙi ngöõ, Lôïi, Ñoàng söï.*

*Ñoái vôùi taâm Boà-ñeà khoâng boû*

*Cuõng khoâng meán öa caùc thöøa khaùc Quaùn phaùp moân coâng ñöùc Nhö Lai Taâm vöõng chaéc nhö nuùi Tu-di.*

*Noäi taâm vaéng laëng bieát loãi mình Ngoaøi hoä ngöôøi khaùc, chòu cheâ traùch Trong caùc vieäc laøm lìa laàm loãi*

*Vì sôï sinh töû, chaúng taïo toäi.*

*Sieâng haønh phaùp thieän khoâng bieáng löôøi Nghieâm tònh coõi Phaät chaúng meät moûi Hoä phaùp chaúng sinh taâm giaûm suùt*

*Ñoä thoaùt chuùng sinh khoâng thoaùi ñoïa. Thöôøng sieâng tu boå thuyeàn ñaïi phaùp Cöùu vôùt bieån sinh töû boán loaøi*

*Laïi laøm caàu, beø ñöa chuùng sinh Daãn ñeán Nieát-baøn, nôi an laïc. Vôùt chuùng sinh ra khoûi buøn saâu Ñöa ñeán nôi saïch seõ, khoâng sôï Chuùng sinh sôï haõi, ban an uûi Töï ñoä, ñoä tha ñeán bôø kia.*

*Neáu ñoái phaùp naøy kheùo thaønh töïu*

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

*Töùc laø Boà-taùt khoâng coøn sôï Vò aáy thöôøng tònh taâm Boà-ñeà*

*Caùc baån phieàn naõo khoâng theå nhieãm. Hö khoâng khoâng baån, coøn theå nhieãm Hö khoâng khoâng daáu coøn theå thaáy Taâm Boà-ñeà khoâng nhieãm phieàn naõo Töï taùnh xöa nay thöôøng thanh tònh.*

Laïi nöõa, Haûi YÙ! Theá naøo laø Boà-taùt ñoái vôùi taâm baùu Nhaát thieát trí ñaõ phaùt aáy coù theå nhaän laõnh söï böùc baùch phaù tan? Coøn theá naøo goïi laø haønh töôùng phaù hoaïi, böùc baùch? Naøy Haûi YÙ! Neáu Boà-taùt naøy ñoái vôùi taâm baùu Nhaát thieát trí aáy, hoaëc coù ngöôøi phaù giôùi baát maõn, hoaëc caùc ma, hoaëc ñeä töû cuûa ma, hoaëc döïa vaøo söùc thuû laõnh nôi cung ma, hoaëc söù giaû cuûa ma coá ñeán quaáy nhieãu, naõo loaïn, khieâu khích, lung laïc, ñaùnh ñaäp thì ngay khi aáy Boà-taùt giöõ vöõng taâm Boà-ñeà, khoâng ñeå cho huûy hoaïi, laïi cuõng khoâng huûy hoaïi loøng ñaïi Bi tinh taán ñoä thoaùt taát caû chuùng sinh, laïi cuõng khoâng tieâu tan söùc khuyeán trôï, hoä trì ñeå haït gioáng Tam baûo khoâng ñoaïn, khoâng döùt; laïi cuõng khoâng huûy hoaïi taát caû thieän caên ñaõ sieâng naêng tu haønh tích taäp trong phaùp Phaät; laïi cuõng khoâng huûy hoaïi söï thaønh töïu töôùng haûo, neân tu haønh, tích taäp haïnh phöôùc; laïi cuõng khoâng huûy hoaïi söï nghieâm tònh coõi Phaät neân duõng löïc taêng tieán; laïi cuõng chaúng huûy hoaïi söï hoä trì chaùnh phaùp neân khoâng tieác thaân maïng; laïi cuõng khoâng huûy hoaïi söï ñoä thoaùt khaép caùc chuùng sinh neân khoâng ñaém vaøo caùi vui cuûa mình. Neáu Boà-taùt coù ñaày ñuû taâm saâu xa nhö theá, khôûi yù nhö theá, môùi coù theå ôû choã caùc chuùng sinh kia, hoaëc bò keû saân giaän ñaùnh ñaäp, nhuïc maï, cheâ bai thì khi aáy, Boà-taùt ñeàu coù theå nhaän chòu; hoaëc bò taát caû chuùng sinh phaù hoaïi, böùc baùch cuõng ñeàu chòu ñöïng, vì Boà-taùt aáy cöùu ñoä khaép taát caû chuùng sinh, khoâng meät moûi, khoâng bieáng löôøi, khoâng thoái chí, khoâng buoâng xuoâi, luoân taêng cöôøng söùc maïnh, quyeát khôûi tinh taán,heát söùc chòu khoå, thu giöõ taâm yù. Neáu coù tha nhaân coá ñeán gaây saân giaän thì khi aáy Boà-taùt khoâng duøng saân giaän ñaùp traû. Hoï ñeán ñaùnh, neùm, hoaëc phaù phaùch, thì luùc ñoù Boà-taùt khoâng ñaùp traû maø nghó theá naøy: Ta nay neân khoaùc aùo giaùp nhaãn nhuïc Ñaïi thöøa. Vì sao? Vì phaùp Ñaïi thöøa naøy raát traùi ngöôïc vôùi theá gian. Chuùng sinh ôû theá gian thuaän theo doøng sinh töû, coøn phaùp Ñaïi thöøa cuûa ta thì ngöôïc doøng sinh töû. Chuùng sinh theá gian maâu thuaãn vôùi nhau, phaùp Ñaïi thöøa cuûa ta laøm cho chuùng sinh döùt tröø maâu thuaãn. Chuùng sinh nôi theá gian noåi giaän böøng böøng, phaùp Ñaïi thöøa cuûa ta taêng cöôøng söùc nhaãn. Chuùng sinh ôû theá gian löøa doái laãn nhau, phaùp Ñaïi thöøa cuûa ta

khieán tueä taâm cuûa caùc chuùng sinh vieân maõn. Laïi, ôû theá gian, hoaëc coù chuùng sinh ñi ñeán möôøi phöông, caàm naém gaäy goäc, ñuoåi theo Boà-taùt ñeán khaép moïi nôi, hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm; hoaëc thaáy coù ngöôøi phaùt taâm ñaïi Boà-ñeà, hoaëc coù ngöôøi tu taâm boá thí, hoaëc coù ngöôøi tu taâm trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä, cho ñeán hoaëc nghe ngöôøi phaùt moät taâm thieän, thì seõ theo ngöôøi aáy ôû baát cöù nôi ñaâu, caét ñöùt thaân vò aáy ra töøng maûnh gioáng nhö laù taùo. Boà-taùt duø gaëp nhöõng vieäc nhö vaäy, ñeàu coù theå nhaãn chòu. Laïi neáu taát caû chuùng sinh trong theá gian ñeàu khôûi saân giaän thoát ra lôøi aùc cheâ bai nhuïc maï, khi aáy Boà-taùt ñoái vôùi caùc chuùng sinh ñoù, taâm chaúng moùng khôûi maûy may kích ñoäng. Vì sao? Vì Boà-taùt nghó: Nay thaân naøy cuûa ta, ôû trong voâ löôïng, voâ soá sinh töû, töø tröôùc ñeán nay traûi qua caùc coõi khoâng vieäc gì laø khoâng laøm, hoaëc ôû ñòa nguïc, hoaëc taïi ngaï quyû, hoaëc ôû suùc sinh…, cho ñeán nay ñaây ôû trong loaøi ngöôøi ñam meâ aên uoáng, thoï höôûng caùc duïc, nghe ñieàu phi phaùp, ñuoåi tìm gian khoå, nuoâi döôõng taø maïng, nhieàu loaïi böùc baùch ñoái vôùi thaân mình ñeàu hoaøn toaøn voâ ích. Tuy mong caàu nhieàu ñieàu nhöng chaúng lôïi mình, cuõng khoâng lôïi ngöôøi. Vì vaäy, neân töø nay cho ñeán trong sinh töû ñôøi sau, giaû söû taát caû chuùng sinh caét xeûo thaân ta ra töøng maûnh, ta thaø chòu ñöïng caùc khoå chöù khoâng bao giôø xaû boû taâm Nhaát thieát trí, laïi cuõng khoâng xaû boû taát caû chuùng sinh, laïi cuõng khoâng xaû boû caùc phaùp duïc thieän. Vì sao? Vì nay thaân naøy cuûa ta bò nhieàu thöù khoå naõo böùc baùch, huûy hoaïi, so vôùi noãi khoå phaûi chòu ôû trong ñòa nguïc thì khoâng baèng moät phaàn trong traêm phaàn, ngaøn phaàn, cho ñeán moät phaàn trong voâ löôïng voâ soá phaàn. Vì vaäy, neân ta ôû trong phaùp Phaät, vónh vieãn khoâng boû, laïi cuõng khoâng boû taâm ñaïi Bi ñoä thoaùt chuùng sinh höõu duyeân. Vì sao? Vì nhö Phaät ñaõ daïy, taát caû phaùp thieän coù nhieàu chöôùng naïn. Chuùng sinh theá gian phaàn nhieàu ñoái vôùi phaùp baát thieän thì luoân trôï giuùp, coøn ít ai thöôøng trôï giuùp caùc phaùp thieän. Vì vaäy ta nay ôû trong phaùp thieän phaùt khôûi sieâng naêng tinh taán hoã trôï tu taäp, chöù chaúng phaûi ôû trong phaùp baát thieän maø trôï löïc. Do ñoù, ta ñoái vôùi taát caû chuùng sinh saân giaän… ñeàu coù theå chòu ñöïng. Neáu caùc chuùng sinh theo ta gaây söï thì ta lieàn thi haønh söï ñoái trò: Neáu coù chuùng sinh khôûi saân haän vaø ganh gheùt giaän döõ ta, thì ta lieàn ban cho hoï phaùp nhaãn nhuïc. Vì ta ban cho hoï phaùp nhaãn nhuïc roài, thì söùc nhaãn hieän ra neân ñoái vôùi hoï, ta thaø boû thaân maïng chöù khoâng bao giôø noåi saân. Vì vaäy, neáu Boà-taùt tu nhö theá thì ñaéc quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc khoâng khoù. Neáu khi aáy, maø khôûi söï saân giaän thì Boà-taùt phaûi nghó nhôù:

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

“Ta khôûi phaùp ñoaïn saân”. Phaùp ñoaïn ñoù theá naøo? Ñoù laø, neáu öa thích thaân, hoaëc leä thuoäc thaân, hoaëc chaáp tröôùc thaân, neáu coù nhöõng phaùp nhö vaäy ñeàu phaûi xaû boû xa lìa, do luoân luoân xaû boû, thaân nhö theá neân saân haän khoâng khôûi.

Naøy Boà-taùt Haûi YÙ! Neáu ñoái vôùi caùc phaùp nhö theá, luoân kheùo tö duy, sieâng naêng tu taäp thì lieàn coù theå chòu ñöïng taát caû söï böùc baùch cuûa chuùng sinh maø ñoái vôùi taâm Nhaát thieát trí khoâng hoaïi, khoâng maát.

Haûi YÙ neân bieát! Chòu ñöïng söï böùc baùch coù ba thöù.

1. Chòu ñöïng söï böùc baùch veà thaân.
2. Chòu ñöïng söï böùc baùch veà lôøi noùi.
3. Chòu ñöïng söï böùc baùch veà taâm.

