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

**QUYEÅN 3**

Laïi nöõa, Haûi YÙ! Theá naøo laø Boà-taùt coù theå chòu ñöïng söï böùc baùch veà thaân? Nghóa laø neáu Boà-taùt gaëp khi thaân phaàn saép ñoaïn hoaïi thì Boà- taùt phaûi y theo phaùp quaùn saùt caùc chuùng sinh khaùc. Laïi nöõa, neáu Boà- taùt coù ñaày ñuû phöông tieän kheùo leùo thì coù theå tu haønh vieân maõn saùu phaùp Ba-la-maät. Nhöõng haønh töôùng naøo goïi laø phöông tieän kheùo leùo ñeå Boà-taùt tu taäp vieân maõn saùu Ba-la-maät? Nghóa laø Boà-taùt khi thaáy thaân mình saép bò ñoaïn hoaïi thì khoâng tieác thaân aáy, töø boû thaân aáy, cuõng khoâng öa thích, nhö theá töùc laø coù theå tu Thí ba-la-maät. Laïi nöõa, neáu khi thaáy thaân saép hoaïi, ñoái vôùi taát caû chuùng sinh khôûi taâm ñaïi Töø khoâng boû hoï, nhö theá töùc laø coù theå tu Giôùi ba-la-maät. Laïi nöõa, neáu khi thaáy thaân saép hoaïi, Boà-taùt vì ñoä taát caû chuùng sinh neân duø thaân bò ñoaïn hoaïi cuõng coù theå chòu ñöïng, taâm khoâng lay ñoäng, söùc nhaãn hieän khôûi, nhö theá töùc coù theå tu Nhaãn ba-la-maät. Laïi nöõa, neáu khi thaáy thaân saép hoaïi thì khoâng boû taâm Nhaát thieát trí maø phaùt khôûi söùc tinh taán lôùn ñeå thaâu nhaän noù, ôû trong sinh töû khôûi caùc thieän caên, nhö theá töùc coù theå tu Tinh taán ba-la-maät. Laïi nöõa, neáu khi thaáy thaân saép hoaïi, ñoái vôùi chí phaùt taâm baùu Nhaát thieát trí khoâng töø boû, phaûi kheùo leùo chaêm soùc taâm ñaïi Boà-ñeà; chaêm soùc nhö vaäy, trong ngoaøi vaéng laëng, nhö theá töùc coù theå tu Ñònh ba-la-maät. Laïi nöõa, neáu khi thaáy thaân saép hoaïi, Boà-taùt neân quaùn kyõ thaân mình gioáng nhö caùc loaïi caây coû, ñaát ñaù, hieåu roõ thaân naøy khoâng thaät, nhö huyeãn. Nghóa nhö thaät caùc haønh laø voâ thöôøng, caùc haønh laø khoå, caùc haønh laø voâ ngaõ, Nieát-baøn vaéng laëng. Neáu coù theå quaùn kyõ thaân nhö theá thì ñoù laø coù theå tu Tueä ba-la-maät. Boà-taùt tu haønh vieân maõn haønh töôùng saùu Ba-la-maät nhö theá môùi ñöôïc khoâng thoaùi chuyeån ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa. Nhö vaäy goïi laø Boà-taùt coù theå nhaãn chòu söï böùc baùch veà thaân.

Laïi nöõa, Haûi YÙ! Theá naøo laø Boà-taùt coù theå nhaän laõnh söï böùc baùch veà lôøi noùi? Nghóa laø neáu coù ngöôøi ñeán, hoaëc thöû hoaëc thaät, duøng lôøi aùc cheâ bai, maéng nhieác, nhuïc maï giaän döõ, khi aáy Boà-taùt coù theå nhaän laõnh,

khoâng khôûi saân giaän, caét ñöùt söï raøng buoäc oan nghieät aáy. Laïi nöõa, neáu Boà-taùt coù ñuû phöông tieän kheùo leùo, khi thaáy ngöôøi khaùc ñeán cheâ bai nhuïc maï, thì khi nghe roài, Boà-taùt caàn phaûi tu haønh vieân maõn saùu Ba-la- maät. Nhöõng haønh töôùng naøo goïi laø phöông tieän kheùo leùo ñeå Boà-taùt tu taäp vieân maõn saùu Ba-la-maät? Nghóa laø Boà-taùt khi bò ngöôøi khaùc ñeán duøng lôøi aùc cheâ bai, nhuïc maï, Boà-taùt nghe xong, lieàn nghó theá naøy: Ngöôøi naøy, ñôøi tröôùc taïo nhaân keo kieät, cho neân bò keo kieät laøm nhieãm oâ, nay môùi hieän khôûi; laïi cuõng khoâng gaàn guõi baïn hieàn, vì vaäy ngöôøi aáy khoâng boû ñöôïc saân giaän, nay ta noùi phaùp ñoaïn tröø saân giaän cho ngöôøi aáy. Vì sao? Vì ta luoân tin hieåu phaùp thí xaû neân khoâng keo kieät, cuõng töøng gaàn guõi caùc Thieän tri thöùc. Vì vaäy ta nay buoâng boû lôøi noùi aùc, xa lìa saân giaän. Nhö vaäy töùc laø coù theå tu Thí ba-la-maät. Laïi nöõa, ngöôøi kia ñeán cheâ bai nhuïc maï, khi aáy Boà-taùt lieàn nghó theá naøy: Ngöôøi naøy hieän roõ nghieäp aùc phaù giôùi neân ñeán nhuïc maï giaän döõ ta. Nay ta tu taäp caám giôùi thanh tònh neân ñoái vôùi ngöôøi naøy, ta khoâng sinh saân giaän, vì ta giöõ gìn taâm Boà-ñeà, vì nghó ñeán nghieäp baùo. Nhö vaäy töùc laø coù theå tu Giôùi ba-la-maät. Laïi nöõa, ngöôøi khaùc ñeán cheâ bai nhuïc maï, khi aáy Boà-taùt lieàn nghó: Ngöôøi naøy quaù thoâ loã, toäi loãi, nhieàu saân giaän cho neân ñeán cheâ bai nhuïc maï ta. Nay ta ñaày ñuû söùc nhaãn nhuïc, roäng tu haïnh Töø cho neân ñoái vôùi ngöôøi naøy, ta khoâng saân giaän. Nhö vaäy töùc laø coù theå tu Nhaãn ba-la- maät. Laïi nöõa, coù ngöôøi ñeán cheâ bai nhuïc maï, khi aáy Boà-taùt lieàn nghó theá naøy: Ngöôøi naøy löôøi bieáng, xa lìa phaùp thieän, cho neân ñeán nhuïc maï giaän döõ ta, nay ta phaùt khôûi tinh taán roäng lôùn, khuyeán khích thöïc haønh tu taäp, vun troàng caùc goác laønh, khoâng heà chaùn naûn. Ta caàu cho ngöôøi naøy, tröôùc heát ñöôïc ngoài nôi ñaïo traøng Boà-ñeà, coøn ta sau cuøng môùi chöùng ñaéc quaû Boà-ñeà voâ thöôïng. Neáu ngöôøi mang aùo giaùp tinh taán nhö theá thì ñoù töùc coù theå tu Tinh taán ba-la-maät. Laïi nöõa, neáu coù ngöôøi ñeán cheâ bai nhuïc maï, khi aáy Boà-taùt lieàn nghó theá naøy: Ngöôøi aáy maát chaùnh nieäm neân khoâng hieåu bieát ñuùng ñaén, laïi cuõng khoâng döùt boû phieàn naõo neân ñeán giaän döõ nhuïc maï ta. Nay ta döùt tröø phieàn naõo, nghó ñuùng, bieát ñuùng, chuyeân chuù vaøo moät caûnh; laïi khoâng queân maát taâm ñaïi Boà-ñeà. Nay ta neân vì nhöõng chuùng sinh aáy, ngöôøi khoâng ñieàu phuïc, ngöôøi khoâng vaéng laëng, ngöôøi khoâng giöõ gìn caùc caên, ngöôøi khoâng döøng nghæ, ta ñeàu laøm lôïi ích cho hoï neân mang aùo giaùp Ñaïi thöøa. Neáu ngöôøi coù theå an ñònh taâm nhö theá thì ñoù töùc coù theå tu Ñònh ba-la-maät. Laïi nöõa, neáu coù ngöôøi ñeán cheâ bai nhuïc maï, khi aáy Boà-taùt lieàn nghó theá naøy: Ngöôøi naøy chaáp tröôùc töôùng ngaõ, thaáy coù caûnh sôû ñaéc, neân ñeán

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

cheâ bai nhuïc maï ta. Nay ta nöông vaøo phaùp, ñoái vôùi hai loaïi saân ñaõ khôûi, hoaëc saân chöa khôûi, quaùn saùt nhö thaät thì ngöôøi saân vaø phaùp saân ñeàu chaúng theå naém baét ñöôïc, nhö lyù suy tìm, hoaëc töï, hoaëc tha ñeàu xa lìa. Coù söï hieåu bieát nhö theá neân coù theå nhaän laõnh. Nhö vaäy töùc coù theå tu Tueä ba-la-maät.

Naøy Haûi YÙ! Boà-taùt tu haønh vieân maõn haønh töôùng cuûa saùu Ba-la- maät nhö theá môùi ñöôïc khoâng thoaùi chuyeån ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa. Nhö vaäy goïi laø Boà-taùt coù theå laõnh chòu söï böùc baùch veà lôøi noùi.

Laïi nöõa, Haûi YÙ! Theá naøo laø Boà-taùt coù theå nhaän laõnh söï böùc baùch veà taâm? Nghóa laø neáu khi Boà-taùt thaáy caùc loaïi ma ñeán quaáy nhieãu, phaù hoaïi, Boà-taùt caàn phaûi giöõ taâm ñaïi Boà-ñeà vöõng chaéc, baát ñoäng. Laïi khi coù ngöôøi duøng taát caû lôøi noùi taø vaïy töï cho laø “coù sôû ñaéc”, “coù töôùng chaáp tröôùc” ñeán quaáy nhieãu thì cuõng neân nhö thaät an truù noäi taâm, ñoái vôùi taâm Nhaát thieát trí chôù neân queân maát. Vì sao? Vì loaïi ma aáy coù theá löïc lôùn, cho ñeán cuoái cuøng hoùa laøm hình Phaät hieän ñeán tröôùc ngöôøi aáy, noùi theá naøy: “Ngöôi ôû trong phaùp Ñaïi thöøa, coù naêng löïc gì? Ngöôi neân boû gaùnh naëng nhö theá xuoáng ñi! Haõy ngöøng vieäc laøm caàn khoå tinh taán laïi, Boà-ñeà khoù ñaéc, phaùp Phaät khoù ñaït; ôû trong sinh töû chæ traûi qua nhieàu khoå naõo. Nay ngöôi laø Ñaïi só, neáu muoán chaám döùt khoå aáy thì haõy mau thuû chöùng Nieát-baøn Thanh vaên.” Neáu Boà-taùt khi bò ma ñeán duøng lôøi coá quaáy nhieãu nhö theá thì neân mang aùo giaùp kieân coá nhö tröôùc, chaúng neân xaû boû; noäi taâm cuõng chaúng ñoäng, chaúng hoaïi. Neáu ñöôïc nhö theá thì taâm khoâng gì saùnh hôn khoâng theå hoaïi dieät. Boà-taùt khi aáy nghó theá naøy: Ta phaûi quyeát ñònh ñi ñeán ñaïo traøng, ta phaûi quyeát ñònh duøng söùc ñaïi trí tröø deïp quaân ma roài, sau ñoù môùi chöùng ñaéc quaû vò Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Ta phaûi quyeát ñònh chuyeån phaùp luaân maàu nhieäm. Ta phaûi quyeát ñònh noùi phaùp roäng lôùn khaép caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Ta phaûi môøi goïi taát caû chuùng sinh, ban phaùp thí khaép cho hoï, laøm cho hoï ñöôïc troøn ñuû. Taát caû chö Phaät duøng tha taâm trí soi chieáu ta; taát caû Hieàn thaùnh chöùng tri taâm ñaïi Boà-ñeà naøy cuûa ta, thaät söï coù theå nhaän laõnh caùc vieäc böùc baùch. Ta khoâng löøa doái taát caû chö Phaät, taát caû Hieàn thaùnh, taát caû chuùng sinh, cho ñeán cuõng khoâng töï löøa doái mình.

Naøy Haûi YÙ! Neáu chö Boà-taùt tu haønh nhö theá töùc coù theå chòu ñöïng söï böùc baùch veà taâm, môùi ñaït ñöôïc phaùp Ñaïi thöøa khoâng thoaùi chuyeån. Nhöõng haønh töôùng naøy, ñoái vôùi nhöõng Boà-taùt naøo ñaõ phaùt taâm baùu Nhaát thieát trí thì coù theå nhaän laõnh söï böùc baùch. Neáu ñoái vôùi Nhaãn nhuïc ba-la- maät maëc aùo giaùp kieân coá thì ñoái vôùi Tinh taán ba-la-maät khoâng bieáng treã thoaùi lui. Neáu ñoái vôùi hai Ba-la-maät naøy coù theå vieân maõn ñöôïc töùc laø

Ñaïi Boà-taùt vôùi taâm baùu Nhaát thieát trí coù theå nhaän laõnh söï böùc baùch.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi laïi baèng baøi keä: *Taâm ñaïo ñaïi Boà-ñeà khoâng hoaïi Laïi cuõng khoâng hoaïi taâm ñaïi Bi Ñoái vôùi Tam baûo kheùo hoä trì*

*Chöùa nhoùm Phaät phaùp cuõng khoâng maát. Ba möôi hai töôùng, taùm möôi veû*

*Möôøi Löïc trang nghieâm thaân töôùng toát Tu haønh nhieàu phaùp, troøn phöôùc trí Chòu ñöôïc böùc baùch neân khoâng thoái.*

*Coâng ñöùc coõi Phaät nhieàu voâ bieân Nhôø söùc voâ nguyeän ñeàu nghieâm tònh Phaùp baûo voâ thöôïng, moân toái thaéng Ta nguyeän luoân giöõ gìn vöõng chaéc. Voâ soá chuùng sinh, voâ bieân coõi*

*Ta nguyeän ñeàu ñoä thoaùt khaép caû Noäi taâm khoâng hoaïi, nhaân lôïi laïc Vì vaäy laõnh chòu söï böùc baùch.*

*Taát caû theá giôùi trong möôøi phöông Khaép heát taát caû caùc chuùng sinh Cho ñeán voâ bieân coõi chuùng sinh Ñeàu caàm gaäy goäc ñeán böùc naõo.*

*Gaây goã khuûng boá noåi saân giaän Ñaùnh ñaäp nhö theá mong khaéc phuïc Boà-taùt nhôø tu nhaân coâng ñöùc*

*Khôûi taâm maïnh meõ nhaãn chòu ñöôïc. Traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn kieáp Töø goác sinh töû ñôøi tröôùc ñeán*

*Khi chuùng duøng lôøi aùc nhuïc maï Taâm Boà-taùt aáy khoâng naõo haïi. Do ñaïi trí neân nhaãn chòu ñöôïc*

*Chaúng sinh phaãn noä, chaúng sinh saân. Böùc baùch nhö vaäy tuøy choã bieát*

*Coù theå nhaãn chòu, ñöôïc thanh tònh.*

*Laïi nöõa, khaép heát caùc chuùng sinh*

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

*Ñeàu caàm khí giôùi ñeán gia haïi Caét xeûo thaân phaàn ra töøng maûnh Cho ñeán phaân thaây ra töøng khuùc. Khi aáy Boà-taùt, taâm khoâng ñoäng*

*Chaúng sinh maûy may taâm saân giaän Kieân coá giöõ taâm ñaïi Boà-ñeà*

*Chòu ñöïng böùc baùch ñöôïc thanh tònh. Boà-taùt ñi ñöùng hoaëc ngoài naèm*

*Hieän oai nghi aáy khieán ngöôøi tònh Trong ñoù, tìm kieám hoaëc coù ngöôøi Taâm ñaïi Boà-ñeà khoâng xaû boû.*

*Hoaëc haønh boá thí vaø caùc haïnh Hoaëc laïi phaùt khôûi taâm thieän khaùc Ngay khi ngöôøi khaùc caét thaân mình Ra töøng mieáng nhoû naèm töù taùn.*

*Boà-taùt duø gaëp caûnh khoå naøy Taâm cuõng vui veû vôùi ngöôøi aáy Nhôù nghó voâ bieân kieáp ñeán nay Traûi khaép caùc neûo ñeàu taïo taùc.*

*Ba ñöôøng ñòa nguïc, quyû, suùc sinh Cho ñeán ngaøy nay ñöôïc thaân ngöôøi Tuy thaân tan naùt quaû vaãn coøn*

*Vì caàu trí Phaät, thaân xaû boû. Tuy ta nay ñöôïc thoï thaân ngöôøi Voâ soá caùc khoå thöôøng böùc baùch Neáu so vôùi khoå nguïc A-tyø*

*Khoå naøy chaúng baèng moät phaàn traêm. Ta thaø ôû trong ñòa nguïc aáy*

*Chòu ñöïng khoå aáy qua traêm kieáp Phaät vaø chaùnh phaùp cuøng chuùng sinh Ta quyeát troïn ñôøi khoâng xaû boû.*

*Ta quaùn thaân naøy phaùp voâ thöôøng Saùt-na dieät, taï gioáng nhö huyeãn Boán ñaïi hö giaû cuøng hôïp thaønh Phaät daïy boán ñaïi nhö raén ñoäc.*

*Neáu ta xaû boû ñöôïc thaân naøy*

*Xa lìa ñoäc haïi ôû trong thaân*

*Ñoäc phieàn naõo aáy muoán tieâu tröø Mình, ngöôøi thaønh Phaät, trí töï nhieân. Thaân naøy cuûa ta ôû theá gian*

*Nhieàu vieäc sôï haõi sinh sôï haõi Vì caàu thaân caùc duyeân an laïc Do caùc duïc aên uoáng vaân vaân. Neáu ta töø boû ñöôïc thaân aáy Döùt ñöôïc caùc duyeân lìa sôï haõi Neáu thöôønghieåu roõ tö duy naøy*

*Coù theå nhaãn chòu caùc böùc baùch. Chuùng sinh theá gian nhieàu traêm ngaøn Thöôøng bao che caùc phaùp baát thieän Ít coù ngöôøi ôû trong phaùp thieän*

*Theo söùc mình heát söùc chôû che. Neân ta ñoái vôùi phaùp baát thieän Khoâng bao giôø laïi giuùp söùc theâm Ta neân giuùp tu phaùp nhaãn nhuïc Lôøi nhaãn nhuïc Phaät ñaõ daïy baûo. Taát caû Phaät möôøi phöông hieän coù Xin chö Phaät chöùng minh cho con Con nay phaùt khôûi taâm quyeát ñònh*

*ÔÛ trong Phaät thöøa, chaúng chuyeån lay. Chö Hieàn thaùnh coù oai löïc lôùn*

*Ñeàu chöùng cho taâm nhaãn cuûa con Con seõ nhaãn chòu söï böùc baùch Maø chaúng heà taïo caùc loãi laàm.*

*Nhö Phaät ñaõ daïy thaân, ngöõ, yù Caû ba coù nhieàu thöù aùp böùc*

*Vôùi duõng maõnh, ñeàu chòu ñöïng ñöôïc Nhö tröôùc ñaõ noùi, ñeàu khoâng hoaïi. Thaân aáy coù ñuû nhöõng loaïi khoå Nhöõng noãi khoå aáy khoâng bieân giôùi Ñoái vôùi khoå ñoù neáu chòu ñöôïc*

*Thaân bò böùc baùch cuõng thanh tònh.*

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

*Neáu khi gaëp khoå thaân chia caét Ñoaïn ra töøng khuùc, töøng mieáng nhoû Saùu Ba-la-maät neáu vieân thaønh*

*Baäc ñaïi trí ñöùc quyeàn phöông tieän. Ñoù laø Boá thí vaø Trì giôùi*

*Nhaãn nhuïc, Tinh taán vaø Thieàn ñònh Cuøng tu ngang baèng tueä toái thaéng Khoaûnh khaéc nhieáp thoï ñeàu vieân maõn. Hoaëc chæ nhaát thôøi xaû boû thaân*

*Laïi cuõng khoâng thöông vaø khoâng tieác Khi aáy caàn phaûi tu theá naøy*

*Vieân maõn Boá thí ba-la-maät.*

*Neáu ñoái chuùng sinh, haønh töø roäng Thì khoâng phaù giôùi haïnh thanh tònh Hieän chöùng Boà-ñeà ñöôïc thaâu nhaän Vieân maõn tònh Giôùi ba-la-maät.*

*Duø khi thaân aáy saép ñoaïn hoaïi Caàn phaûi giöõ vöõng söùc nhaãn nhuïc Do ñoù neáu sieâng haønh söùc nhaãn Vieân maõn Nhaãn nhuïc ba-la-maät.*

*Tinh taán gaùnh naëng khoâng meät moûi Trong loøng cuõng laïi khoâng sinh chaùn Thaân tuy tan hoaïi, löïc giöõ vöõng*

*Vieân maõn Tinh taán ba-la-maät. Duø khi thaân aáy saép ñoaïn hoaïi Chaúng nghó xaû boû taâm Boà-ñeà ÔÛ trong buïi phieàn naõo toái taêm*

*Ra söùc khieán chuùng ñeàu tieâu dieät. Vì söùc tu thieàn ñònh giaûi thoaùt Thaø neân huûy hoaïi thaân cuûa mình*

*Khieán khaép chuùng sinh ñöôïc lìa caáu Vieân maõn Thieàn ñònh ba-la-maät.*

*Ta quaùn thaân naøy thaät voâ ngaõ Gioáng nhö huyeãn hoùa, nhö aùnh chôùp*

*Ngöôøi laøm, ngöôøi thoï thaûy ñeàu khoâng Trong ñoù, thaät khoâng maûy may phaùp.*

*Vôùi taám thaân khoå ñau raøng buoäc Vì chuùng sinh kheùo ñoä thoaùt hoï Ñeán bôø kia, töï tha troïn veïn*

*Vieân maõn thaéng Tueä ba-la-maät. Thöôøng ñoái vôùi phaùp saâu chaéc naøy Phöông tieän tö duy thöôøng kheùo tu Coù theå nhaãn chòu böùc baùch thaân Trong ñoù, khoâng khôûi caùc toäi loãi. Neáu khi Boà-taùt nghe lôøi aùc*

*Chôù coù cheâ bai vaø huûy baùng*

*Nghe roài, khoâng sinh taâm saân giaän Luoân khôûi taâm Töø kheùo ñieàu phuïc. Xaû boû saân haän caùc loãi laàm*

*Boá thí thanh tònh ba-la-maät Taâm töø roäng lôùn vaän haønh khaép Trì giôùi thanh tònh Ba-la-maät.*

*Hieän khôûi söùc nhaãn ñoái trò laïi Nhaãn nhuïc thanh tònh Ba-la-maät Luoân khôûi tinh taán caàu trí Phaät Tinh taán thanh tònh Ba-la-maät.*

*ÔÛ trong caùc caûnh taâm thöôøng ñònh Thieàn ñònh thanh tònh Ba-la-maät Hieåu caùc aâm thanh, khoâng thuû ñaéc Thaéng tueä thanh tònh Ba-la-maät.*

*Boà-taùt nghe caùc lôøi aùc roài Caàn phaûi tö duy phaùp saâu xa*

*Laõnh chòu ñöôïc lôøi noùi böùc baùch Vì vaäy chaúng chaáp caùc loãi laàm. Giaû söû traêm ngaøn caùc chuùng ma Taø kieán, ngoaïi ñaïo cuøng ñi ñeán Khuyeân baûo xaû boû phöông tieän tu Cho raèng quaû Boà-ñeà khoù ñaéc.*

*Khi aáy, Boà-taùt taâm baát ñoäng Söùc maïnh taêng tieán tu tinh taán Vì vaäy laõnh chòu böùc baùch taâm*

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

*Duø nhieàu böùc baùch, ñeàu khoâng hoaïi. Nhaãn nhuïc, tinh taán ñeàu song haønh Kheùo tu an truù nhö nuùi chuùa*

*Caùc ñieàu böùc baùch ñeàu laõnh chòu*

*Caùc chuùng sinh cuøng nhau duõng maõnh. Taâm baùu söûa trò ngöôøi böùc haïi*

*Möôøi Löïc Nhö Lai ñeàu bieát heát*

*Ñöôïc thaáy Ñaáng Giaùc Ngoä hieän chöùng Laïi cuõng ñöôïc thoï kyù thaønh Phaät.*

Laïi nöõa, Haûi YÙ! Theá naøo laø taâm baùu Nhaát thieát trí ñaõ phaùt cuûa Boà- taùt giaû nhö ñaâm cuõng khoâng thuûng? Nghóa laø neáu Boà-taùt ñoái vôùi taâm Nhaát thieát trí kia khoâng choã laõnh naïp, khoâng choã chaáp nöông, cuõng khoâng choã truï, khoâng xuaát, khoâng nhaäp, khoâng hyù luaän, khoâng phaân bieät, phaù boû phaân bieät, khoâng choã an laäp, neân duøng chaùnh trí nhö thaät quaùn saùt nôi phaùp thaâm dieäu. Phaùp thaâm saâu aáy laø nhöõng phaùp naøo? Ñoù laø phaùp tuøy thuaän duyeân sinh, bieát roõ, khoâng nhôø ñoái töôïng duyeân, khoâng ñoaïn, khoâng thöôøng, xa lìa söï hieåu bieát thieân leäch, töï taùnh voâ ngaõ; vì töï taùnh voâ ngaõ neân taát caû phaùp cuõng khoâng coù töï taùnh; caùc phaùp xöa nay, sinh töø choã voâ sinh, hieåu roõ veà khoâng, tin thuaän voâ töôùng, voâ nguyeän, voâ caàu; ñoái vôùi tueä chaân thaät khoâng coù taïo taùc, roát raùo voâ thöôøng, saéc nhö khoái boït, thoï nhö boït noåi, töôûng nhö soùng naéng, haønh nhö caây chuoái, thöùc nhö troø huyeãn. Caùc giôùi khoâng ñoäng, caùc nhaäp cuøng sinh, taâm khoâng choã döøng, cuõng khoâng taùc yù; ñoái vôùi vieäc laøm taêng thöôïng hay vieäc laøm chaúng taêng thöôïng, ôû nôi phaùp bình ñaúng, hieåu roõ nhö thaät; khoâng coù caùc loaïi haønh töôùng cuøng moät vò nhö nhau ñeàu cuøng truï nôi ñaïo Nhaát thöøa, tu trí ñaïo haïnh, döïa vaøo thaéng nghóa, duøng trí roõ hieåu nôi nghóa, khoâng chaáp tröôùc. Taát caû aâm thanh aáy ngoä nhaäp phi aâm thanh, trí bieát taát caû aâm thanh, ñôøi tröôùc, ñôøi sau ñeàu döùt, hai loaïi vaên vaø nghóa, trí nhaäp voâ nhò, hieän chöùng caùc phaùp, nghóa baát khaû thuyeát, nghóa voâ ngaõ laø khoå trí; nghóa roát raùo laø taäp trí; nghóa khoâng hoøa hôïp laø dieät trí; ngoä nhaäp höõu vi, voâ vi bình ñaúng laø ñaïo trí. Lìa khoaûng tröôùc sau laø Thaân nieäm xöù; sinh dieät khoâng ngöøng laø Thoï nieäm xöù; quaùn khoâng ñoái töôïng duyeân laø Taâm nieäm xöù; phaùp giôùi phi taùnh giôùi bình ñaúng, nghóa laø Phaùp nieäm xöù. Nghóa taâm töï taïi laø boán Chaùnh ñoaïn; lìa caùc chöôùng ngaïi laø boán Thaàn tuùc. Nghóa xuaát sinh laø tín caên; voâ nieäm laø tinh taán caên; khoâng taùc yù laø nieäm caên; sieâu vöôït hyù luaän laø ñònh caên; khoâng tin vaøo khaùc laø tueä caên. Ñoái töôïng duyeân khoâng chöôùng ngaïi laø tín löïc; thoâng ñaït caùc löïc laø tinh taán löïc; taâm ñình truï laø nieäm löïc; khoâng

gì lay ñoäng laø ñònh löïc; ôû nôi nieäm maø tuøy nieäm laø tueä löïc. Bình ñaúng öông öng vôùi taát caû phaùp laø Nieäm giaùc phaàn; khoâng xuaát, khoâng nhaäp laø Traïch phaùp giaùc phaàn; khoâng coù ngaõ sôû laø Tinh taán giaùc phaàn; thaân taâm kheùo an truù laø Hyû giaùc phaàn; bình ñaúng giaùc ngoä laø Khinh an giaùc phaàn; lìa nhò phaùp laø Ñònh giaùc phaàn; xa lìa caùc kieán laø Xaû giaùc phaàn. Trong taát caû phaân bieät vaø voâ phaân bieät, lìa caùc bieán keá laø chaùnh kieán; ngoä nhaäp taát caû aâm thanh bình ñaúng laø chaùnh tö duy; lìa phaùp nôi thaân taâm laø chaùnh ngöõ; taát caû vieäc laøm ñeàu ñöôïc töï taïi goïi laø chaùnh nghieäp; khoâng cao, haï laø chaùnh maïng; bình ñaúng an truù trong thieän hay baát thieän ñaõ hieän baøy laø chaùnh caàn; bình ñaúng ngoä nhaäp taâm nôi choán duyeân laø chaùnh nieäm; tónh laëng an truù vaøo Xa-ma-tha maàu nhieäm laø chaùnh ñònh. Ñoái vôùi kieán hay phi kieán ñeàu mang nghóa thanh tònh, khoâng choã sinh laø nghóa voâ thöôøng; nghóa xöa nay baát sinh laø nghóa khoå; nghóa khoâng choã haønh laø nghóa voâ ngaõ; nghóa döøng nghæ laø nghóa tòch dieät vaéng laëng; kheùo ñieàu phuïc taâm laø nghóa boá thí; an truù taùnh trong maùt laø nghóa trì giôùi; tuøy thuaän chuùng sinh maø nhaän bieát taát caû phaùp laø nghóa nhaãn nhuïc; ñoái vôùi taát caû phaùp coù theå kheùo leùo choïn löïa laø nghóa tinh taán; noäi taâm ngöøng nghæ laø nghóa thieàn ñònh; hieåu bieát nhö thaät caùc phaùp voâ töôùng laø nghóa thaéng tueä. Taát caû chuùng sinh xöa nay thanh tònh laø nghóa Töø, ngang baèng vôùi hö khoâng laø nghóa Bi; vui vôùi caùi khoâng choã thuû ñaéc laø nghóa Hyû; taát caû vieäc laøm ñeàu ñöôïc roát raùo laø nghóa Xaû; taát caû caùc phaùp töø ñôøi tröôùc ñeán nay, ba luaân thanh tònh laø nghóa khoâng; ñôøi sau thanh tònh laø nghóa lìa; hieän taïi thanh tònh laø nghóa voâ ngaõ.

Naøy Haûi YÙ! Neáu caùc Boà-taùt ñoái vôùi caùc phaùp saâu xa nhö theá, khoâng khôûi khoâng dieät, lìa caùc vaên töï, ngang baèng vôùi hö khoâng; nôi thuaän vaø nghòch trí ñeàu nhaäp bình ñaúng. Neáu thöôøng tö duy quaùn saùt vieäc laøm nhö theá thì Boà-taùt aáy coù theå ñoái vôùi taâm baùu Nhaát thieát trí ñaõ phaùt aáy, giaû nhö ñaâm cuõng khoâng thuûng. Laïi nöõa, tuy ñaâm nhö theá nhöng taâm Nhaát thieát trí kia khoâng hay bieát, töùc laø ôû trong lyù töï taïi cuûa caùc phaùp, môùi coù theå hieän chöùng.

Naøy Haûi YÙ! Ví nhö nhaät nguyeät töï chieáu ôû moïi nôi, chieáu saùng khaép boán chaâu lôùn nhöng Thieân töû nhaät nguyeät kia hoaøn toaøn khoâng hay bieát, cuõng chaúng nghó: Ta coù theå ñeán khaép moïi nôi, hoaëc khoâng ñeán maø chieáu saùng khaép; chæ do söùc baùo öùng quaû phöôùc cuûa taát caû chuùng sinh maø ñöôïc chieáu saùng nhö theá.

Naøy Haûi YÙ! Boà-taùt ñaày ñuû trí kheùo choïn löïa, cuõng gioáng nhö theá.

Tuy ôû trong voâ löôïng coõi Phaät, roäng vì chuùng sinh laøm lôïi ích lôùn nhöng

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

Boà-taùt aáy hoaøn toaøn khoâng hay bieát, chöa töøng khôûi caùc töôûng taùc yù, nhöng vieäc laøm kia tuøy theo choã thích öùng töï hieän phaùt.

Laïi nöõa, Haûi YÙ! Neáu Boà-taùt ñaày ñuû trí choïn löïa thì neân ôû trong Ñònh ba-la-maät vaø Tueä ba-la-maät, nhö lyù quaùn saùt kyõ. Vì sao? Vì Boà- taùt truï nôi taâm ñaúng daãn thì khoâng tu quaùn phaùp; tu quaùn haïnh Boà-taùt thì khoâng truï taâm ñaúng daãn. Neáu ngöôøi naøo tu quaùn haïnh thì ngöôøi aáy coù tueä; do coù tueä neân coù theå kheùo quaùn saùt. Quaùn saùt caùi gì? Ñoù laø quaùn thaät töôùng cuûa caùc phaùp. Theá naøo laø thaät töôùng caùc phaùp? Neáu ñoái vôùi caùc töôùng khoâng coù choã haønh thì ñoù töùc laø thaät töôùng cuûa caùc phaùp. Theá naøo laø töôùng cuûa caùc phaùp? Nghóa laø coù caùi hieän roõ, töùc laø töôùng caùc phaùp; ñaây cuõng goïi laø thaät töôùng caùc phaùp. Neáu hieåu bieát taát caû nhö theá töùc laø coù theå ñaït ngoä voâ töôùng, voâ voâ töôùng. Caùi gì laø töôùng? Caùi gì laø voâ töôùng? Töôùng töùc laø sinh; voâ töôùng laø dieät. Neáu voâ töôùng, voâ voâ töôùng töùc laø khoâng sinh cuõng khoâng dieät. Neáu phaùp khoâng sinh cuõng khoâng dieät, töùc laø caùc phaùp taùnh xöa nay thöôøng truï, phaùp giôùi khoâng hoaïi, chaân nhö baát ñoäng, thaät teá baát bieán. Phaùp taùnh nhö theá, ñoù chính laø hieåu ñuùng nhö thaät veà phaùp duyeân sinh. Giaùc ngoä töôùng chaân thaät cuûa caùc phaùp, hieän chöùng thaät teá chaân lyù voâ nhò, nhö vaäy phaûi duøng trí hieän löôïng môùi nhaän bieát ñöôïc.

Naøy Haûi YÙ! Ñoù goïi laø Ñaïi Boà-taùt ñaày ñuû trí choïn löïa.

Ngay khi Phaät Theá Toân thuyeát giaûng phaùp nhaãn chòu söï böùc baùch phaù chaúng theå hoaïi, laõnh chòu söï maøi giuõa nhö theá, trong phaùp hoäi naøy, coù möôøi öùc trôøi, ngöôøi ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, moät vaïn saùu ngaøn Boà-taùt ñeàu ñaéc phaùp Nhaãn voâ sinh.

