**Phaåm 5: KHEN AÂM THANH BIEÄN TAØI CUÛA ÑÖÙC PHAÄT (Phaàn 1)**

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán lieàn ra khoûi Tam-muoäi, töø töø ñöùng daäy. Khi ñoù, caùc chuùng Trôøi, Ngöôøi, Long, Thaàn, Ma, Phaïm, Sa- moân, Baø-la-moân, A-tu-la taát caû theá gian ñeàu caát tieáng khen:

–Laï thay phaùp Toái thaéng!

Luùc ñoù, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán baûo Toân giaû A-nan:

–Vi dieäu thay chö Phaät! Thaät laø hieám coù. Ñaïi Bi cuûa Ñöùc Theá Toân ñeàu ñaày ñuû neân goïi laø Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri, ñaït ñöôïc ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng, bieát heát thaûy caùc phaùp laø khoâng sinh, khoâng haønh, khoâng ñöôïc, khoâng maát. Nôi vöôøn nai Tieân nhaân nöôùc Ba-la-naïi, ba laàn chuyeån möôøi hai haønh phaùp luaân Voâ thöôïng. Sa-moân, Baø-la-moân, chö Thieân, Ma, Phaïm taát caû theá gian khoâng ai coù theå chuyeån ñöôïc. Nghóa laø ñaây laø khoå, laø khoå taäp, laø khoå dieät, laø con ñöôøng dieät khoå, taùm Thaùnh ñaïo phaàn, voâ soá chöông cuù, voâ löôïng caùc töôùng, haønh xöù khoâng giôùi haïn, nghóa vò nhö vaäy, ñoïc tuïng, giaûng noùi, phaân bieät, neâu baøy ñeàu ñaày ñuû.

Luùc ñoù, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán laïi noùi vôùi Toân giaû A-nan:

–Hay thay! Ñaïi Bi cuûa chö Phaät thaät ñaày ñuû, neân môùi goïi laø Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri, ñaït ñöôïc ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng. Nay caùc chuùng Thanh vaên ôû ñaïi hoäi naøy chöa töøng nghe phaùp, seõ khieán hoï ñöôïc nghe. Nhöõng choã chöa noùi, nay seõ noùi. Phaùp khoâng nghó baøn seõ nghó baøn neâu giaûng. Choã phaùp chöa chöùng ñaéc, nay seõ ñaéc. Phaùp chöa hoïc khieán ñöôïc tu taäp. Phaùp voâ töôùng seõ duøng höõu töôùng ñeå giaûng thuyeát. Löôïc noùi moät vaøi phaùp nhöng thaáu ñaït thì raát nhieàu. Nay baûo chuùng naøy, goàm caùc A-la-haùn chöùng ñaéc roát raùo, chaân nhaân khoâng vöôùng maéc, caàu ñöôïc giaûi thoaùt, khoâng coøn sinh töû. A-nan neân bieát! Ví nhö coù ngöôøi duøng moät naém voû traáu neùm trong soâng Haèng, cho laø coù theå duøng voû traáu naøy ngaên chaän doøng chaûy kia. Vieäc laøm cuûa ngöôøi naøy laø khoù chaêng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Nhö vaäy laø raát khoù.

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi vôùi Toân giaû A-nan:

–Chö Phaät Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri chöùng ñaéc ñaïo Voâ thöôïng, vì caùc Thanh vaên noùi phaùp chöa nghe ñoù coøn khoù hôn gaáp boäi. Laïi nöõa, naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi sinh ra khoâng coù mieäng, löôõi, maø noùi tieáng laïi vang tôùi haèng haø sa taát caû theá giôùi, ñieàu naøy coù

khoù khoâng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Nhö vaäy laø raát khoù.

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

–Chö Phaät Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri chöùng ñaéc ñaïo Voâ thöôïng, vì caùc Thanh vaên ñoái vôùi phaùp khoâng theå nghó baøn noùi coù theå nghó baøn, laïi caøng khoù hôn kia.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi chæ roõ trong hö khoâng noùi ñuû caùc loaïi saéc, vieäc naøy coù khoù khoâng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Nhö vaäy laø thaät khoù.

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

–Chö Phaät Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri ñaéc ñaïo Voâ thöôïng, khieán caùc Thanh vaên ñoái nôi phaùp chöa chöùng ñaéc nay seõ khieán chöùng ñaéc, caøng khoù hôn vieäc kia.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi khoâng coù tay chaân vaø söùc chuù thuaät, laïi gaùnh nuùi Tu-di, hoaëc muoán ñi treân maët nöôùc, hoaëc nöông caây noåi vöôït qua bieån caû, vieäc naøy coù khoù khoâng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Nhö vaäy laø raát khoù.

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

–Chö Phaät Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri ñaéc ñaïo Voâ thöôïng, vì caùc Thanh vaên duøng phaùp khoâng töôùng noùi coù töôùng, duøng phaùp chöa hoïc taïo ra coù hoïc, ñeå neâu giaûng coøn khoù hôn vieäc kia.

Luùc ñoù, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán lieàn noùi keä:

*Chö Phaät khoâng nghó baøn Haønh saâu ñaïi Töø bi Thöôøng thí aùnh saùng phaùp*

*Noái nhau thöôøng khoâng döùt. Voâ soá na-do-tha*

*ÖÙc kieáp raát khoù thaáy*

*Ñaáng Toái Thaéng Voâ thöôïng Chöa nghe khieán ñöôïc nghe. Höõu vi duyeân khôûi chuyeån Khoâng thaät, thöôøng hö giaû*

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

*Roát raùo thöôøng khoâng sinh Vì taát caû phaùp “khoâng.” Phaùp chö Phaät ñaõ thuyeát Khoâng theå nghó baøn ñöôïc Ñieàu chöa noùi, Phaät noùi Khoù thaáy phaùp nhö vaäy.*

*Lôïi ích caùc trôøi, ngöôøi Vaø cuøng khaép taát caû Chö Nhö Lai hieåu roõ*

*Phaùp khoâng theå nghó baøn. Hay vì chuùng Thanh vaên Noùi phaùp coù nghó baøn*

*Phaät noùi phaùp khoâng töôùng Coù theå taïo töôùng noùi.*

*Choã ngoaïi ñaïo si meâ Khoâng hieåu nguoàn sinh töû Nhö Lai ñaõ bieát roài*

*Ñeàu khieán hoï haøng phuïc. Truï möôøi Löïc neâu dieãn Phaùp chöa ñöôïc, khieán ñöôïc Theá Toân noùi chaân thaät*

*Lôïi laïc caùc trôøi, ngöôøi. Duøng moät traêm voû traáu Ngaên chaän nöôùc soâng Haèng Tröôûng laõo, vieäc naøy khoù Chöa ñuû goïi laø khoù.*

*Noùi voâ sinh cho ñôøi Khoù naøy hôn khoù kia*

*Neáu ngöôøi khoâng mieäng löôõi Tieáng ñoäng khaép caùc coõi.*

*Tuy coù theå nhö vaäy Chöa ñuû cho laø khoù*

*Chöa hoïc, khieán ñöôïc hoïc Ñoù chính laø raát khoù.*

*Neáu ngöôøi chæ hö khoâng Noùi coù caùc loaïi saéc*

*Coù theå vì vieäc naøy Chöa ñuû goïi laø khoù.*

*Phaùp chöa ñöôïc khieán ñöôïc Ta noùi raát laø khoù*

*Nhö ngöôøi khoâng tay chaân Gaùnh vaùc nuùi Tu-di.*

*Muoán vöôït qua bieån caû Chöa ñuû cho laø khoù Khoâng töôùng noùi coù töôùng Vieäc naøy khoù hôn kia.*



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