**SOÁ 458**

KINH VAÊN-THUØ-SÖ-LÔÏI HOÛI VEÀ TRÍ TUEÄ SIEÂU VIEÄT CUÛA BOÀ-TAÙT

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Tam taïng Chi-laâu-ca-saám,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát quyø goái tröôùc Phaät, baïch:

–Con coù vaán ñeà muoán hoûi, cuùi xin Ñöùc Theá Toân nhaän cho con môùi daùm thöa. Phaät noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Vaán ñeà oâng muoán hoûi seõ gioáng nhö ñieàu Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñaõ hoûi laø muoán hieåu veà trí tueä cuûa Nhö Lai, lyù do naøo coù teân phaùp aáy maø oâng chöa naém ñöôïc phaûi khoâng? Nay ta seõ vì oâng giaûng noùi roõ vieäc aáy. OÂng haõy laéng nghe! Laéng taâm maø nghe!

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát thöa:

–Con xin laõnh thoï lôøi Phaät daïy.

Vaøo luùc naøy, trong chuùng hoäi coøn coù caùc Toân giaû Ma-ha Muïc-kieàn-lieân, Ma-ha Ca- dieáp, Ma-ha Ca-chieân-dieân, Ma-ha Caâu-hy-la, Baân-lôïi-vaên-ñaø-phaát, Tu-boà-ñeà, A-nan- luaät, Chaâu-lôïi-caûm, Ma-ha-caûm, Naïi-tra-hoøa-la, A-nan. Taát caû nhöõng vò ñeàu laø baäc A-la- haùn, cuøng ñöùng daäy ñaûnh leã Phaät vaø baïch:

–Chuùng con vui möøng xin ñöôïc muoán nghe ñeå khieán cho haøng Boà-taùt nhôø theá maø ñaày ñuû boán hoaèng theä nguyeän. Neáu thieän nam, thieän nöõ naøo muoán nghe thì ñeàu phaûi doác caàu. Caùc haøng Thanh vaên, nhaân vaøo phaùp aáy, ñeå caàu boán hoaèng theä nguyeän, muoán cho taát caû ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, ñeàu chöùng A-la-haùn.

Caùc Tyø-kheo, moãi moät vò caàm laáy hoa tung leân Ñöùc Phaät, cuùng döôøng Tueä Nhö Lai. Caùc Thieân töû coõi Duïc cuõng laáy hoa trôøi bay ñeán cuùng döôøng. Hoï duøng aâm nhaïc coõi trôøi ñeå laøm vui nôi ñaây. Vì sao? Vì töø xöa choã nhaïc trôøi naøy, ôû ñaây, chöa ñöôïc nghe ñeán teân, huoáng chi hoâm nay, ñaày ñuû caû maø khoâng ñöôïc nghe thöù aâm nhaïc aáy hay sao? Thích Ñeà-hoaøn Nhaân laáy hoa Caâu-kyø ôû coõi trôøi raûi khaép tinh xaù Kyø hoaøn. Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Trí tueä cuûa Nhö Lai coù boán vieäc. Boán vieäc aáy laø:

1. Phaùt taâm.
2. Baát thoaùi chuyeån.
3. Boà-taùt ngoài nôi goác caây thieàn ñònh.
4. Ñaày ñuû phaùp Phaät. Ñoù laø boán vieäc.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi:

–Vì lyù do naøo maø phaùt taâm thì Boà-taùt coù moät trí tueä sieâu vieät?

Nghóa laø phaùt taâm vieäc mình laøm, vì taát caû möôøi phöông maø taïo coâng ñöùc. Vì sao? Vì muoán cho taát caû cuõng ñeàu ñöôïc boán hoaèng theä nguyeän, neân ñöôïc goïi laø moät Tueä sieâu vieät.

Trí tueä baát thoaùi chuyeån laø moïi vieäc laøm ñeàu coù choã ñeå thöïc hieän, nhöng khoâng coù choã ñeå mong caàu. Boà-taùt caàu sao cho ñaïi ñòa naøy laø ñaát an oån, laø ñaát khoâng coù choã ñeå nhôù, laø ñaát kieân coá cuûa mình, neân ñaây laø neàn taûng cuûa phaùp Phaät vaø ñöôïc goïi laø Tueä thöù hai sieâu vieät.

Ngoài nôi coäi caây thieàn ñònh laø do khoâng khôûi “khoâng”. Khôûi ôû ñaây laø phaûi thaønh ñaïo maø khoâng rôøi söùc, voâ sôû uùy. Ñaây laø Tueä thöù ba sieâu vieät.

Tueä Nhö Lai: Gioáng nhö laø choã thaåm xeùt cuûa tueä, nhö laø nôi trí tueä cuûa trí tueä khoâng cuøng taän, khoâng theå laø soá ñaëc thuø, laø nôi toân vinh cuûa trí tueä sieâu vieät, laø nôi ñaõ truï vaøo Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri, laø nôi ñaõ duøng phaùp giaùo hoùa. Ñaây laø Tueä thöù tö sieâu vieät.

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Boà-taùt coøn coù hai tueä nöõa. Hai tueä aáy laø:

1. Thanh vaên chuyeån phaùp luaân.
2. Chuyeån phaùp luaân baát thoaùi chuyeån. Ñaây laø hai trí tueä sieâu vieät.

Trí tueä cuûa Nhö Lai goïi laø trí tueä khoâng coù cuøng taän. Ñaõ ôû trong ñaáy laø phaùp coù giaùo hoùa. Saéc phaùp, phaùp Phaät; thoï, töôûng, haønh, thöùc, phaùp Phaät, nhöõng phaùp aáy, naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, laø khoâng theå lyù giaûi ñöôïc. Ví nhö vieäc laøm cuûa ngöôøi ngu, cho phaùp aáy coù theå ñöôïc, phaùp aáy khoâng theå ñöôïc. Khoâng theå ñöôïc thì khoâng neâu baøy, loaïi boû caùi voán laø khoâng aáy, thì caùc phaùp chæ baøy ñöôïc, neân goïi ñaây laø trí tueä cuûa Nhö Lai khoâng cuøng taän.

Toân giaû Toân giaû Xaù-lôïi-phaát thöa:

–Thöa Theá Toân! Tueä Nhö Lai khoâng cuøng taän ôû choã naøo? Phaät noùi:

–Khoâng coù trí tueä naøo cao hôn nöõa thì ñaáy laø trí tueä khoâng cuøng taän. Phaät hoûi Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Choã tueä naøo laø trí tueä sieâu vieät? Toân giaû Xaù-lôïi-phaát thöa:

–Nhö Lai, khoâng laáy phaùp giöõ phaùp, phaùp aáy khoâng theå nhaän ñöôïc neân goïi ñaáy laø tueä Nhö Lai. Boà-taùt naøy phaûi hoïc choã phaùp ñoù. Ngöôøi tu hoïc phaûi hoïc tueä Nhö Lai. Khoâng nghó ñeán vieäc duøng phaùp theá tuïc cuûa quaù khöù, ñeå öùng xöû ñaïo phaùp. Khoâng ñeà caäp ñeán caùc vieäc xaáu ôû ñôøi, khoâng noùi vieäc ñaïo coù theå toát. Ngöôøi tu hoïc nhö vaäy laø hoïc veà tueä Nhö Lai. Laø khoâng ñem söï hieåu bieát ñeå hoïc ñieàu phaûi traùi naøy, khoâng taïo ra vieäc hoïc aáy laø tueä Nhö Lai. Khoâng phaân bieät caùi lôùn, caùi lôùn ôû ñaây goïi laø nhaõn, saéc, thöùc. Khoâng coù caùi nhìn phaân bieät, phaân bieät taát caû nhöõng nhôù nghó coù thaät, vaäy laø khoâng hoïc ñöôïc tueä Nhö Lai. Ngöôøi naøy coù theå ñoä, ngöôøi naøy khoâng theå ñoä. Hoïc caùi hoïc naøy laø khoâng hoïc tueä Nhö Lai. Tueä Nhö Lai, ñoù laø trí tueä cuûa moïi ngöôøi. Thöïc hieän ñöôïc ñieàu hoïc naøy laø hoïc tueä Nhö Lai. Hoïc Tueä Nhö Lai laø trí tueä voâ soá, khoâng keå xieát. Taát caû caùc phaùp khoâng coù choã döùt haún, vaäy laø hoïc tueä Nhö Lai.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Khoâng nhôù nghó caùc phaùp ñang hieän höõu laø choã sinh ra tueä Nhö Lai. Ñoái vôùi tueä

Nhö Lai laø khoâng coù choã ñeå nghó nhôù, ñoù laø hoïc tueä Nhö Lai, khoâng nhôù nghó ñaây laø caùi coù ñöôïc, ñaây laø caùi khoâng coù ñöôïc.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Ngöôøi naøo muoán hoïc trí tueä cuûa Nhö Lai thì khoâng neân coù söï nhôù nghó veà Nhö Lai, nhö vaäy laø hoïc tueä Nhö Lai. Caùc phaùp khoâng coù choã ñeå caàu thì ñaây laø trí tueä voâ cuøng vaø chính ñaáy laø tueä Nhö Lai.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Saéc phaùp, phaùp Phaät; thoï, töôûng, haønh, thöùc, phaùp tueä Nhö Lai, caùc phaùp aáy khoâng coù choã naøo vöôùng maéc, tuøy theo trí tueä chæ baøy taát caû caùc phaùp khoâng vöôùng maéc ñoù. Khoâng nghó nhôù veà coù khoâng, thì chính ñaây laø tuøy giaùo. Ñaõ khoâng vöôùng maéc vaøo coù, khoâng, thì tuøy vaøo lôøi daïy khoâng caên cöù nhö vaäy maø hoïc, ñoù laø hoïc tueä Nhö Lai. Choã duøng aáy, cuõng khoâng quaù khöù, ñöông lai, hieän taïi… Trí tueä nhö vaäy laø thaáy taát caû maø cuõng khoâng thaáy taát caû.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân! Sao thì goïi laø thaáy?

–Khoâng choã laáp, khoâng choã che chaén, ñeàu laø thaáy. Ñaây laø tueä Nhö Lai.

–Thöa Theá Toân! Theá naøo goïi laø khoâng thaáy taát caû?

–Ñöôïc goïi laø khoâng thaáy töùc laø khoâng thaáy cöûa ñeå vaøo choã Nhö Lai. Khoâng coù nôi vaøo cho neân khoâng thaáy. Ñaáy laø tueä Nhö Lai. Ñoái vôùi tueä, cuõng khoâng hôïp cuøng vôùi “khoâng”, goàm caû nghó nhôù cuõng khoâng, nguyeän cuõng khoâng, cuõng khoâng theå thaáy, cuõng khoâng theå thoï nhaän, hoaøn toaøn gioáng nhö vaéng laëng, thì tueä ñoù trong saïch. Tueä Nhö Lai khoâng theå thoï nhaän daøi, ngaén. Tueä Nhö Lai cuõng khoâng coù söï trôï giuùp. Tueä Nhö Lai khoâng theå ñöôïc trôï giuùp. Tueä Nhö Lai cuõng khoâng coù khaùc, vaäy môùi laø trí tueä Nhö Lai. Khoâng töø nôi naøo sinh ra tueä Nhö Lai, neân goïi ñoù laø tueä Nhö Lai. Khoâng vaø cuõng khoâng theå tính toaùn (chaáp) ñaày ñuû, cuõng khoâng theå laø tính toaùn cuûa goùt chaân, cuõng khoâng theå laø tính toaùn cuûa ñaàu goái, cuõng khoâng theå laø tính toaùn xöông baùnh cheø, cuõng khoâng theå laø tính toaùn cuûa buïng, cuõng khoâng theå laø tính toaùn cuûa caùnh tay, cuõng khoâng theå laø tính toaùn cuûa baøn tay, cuõng khoâng theå laø tính toaùn cuûa maù, cuõng khoâng theå laø tính toaùn cuûa ñaàu, cuõng khoâng theå laø tính toaùn (chaáp) beân trong, cuõng khoâng theå laø tính toaùn beân ngoaøi, cuõng khoâng theå laø tính toaùn trung gian, cuõng chaúng phaûi tính toaùn khoâng cöïc, cuõng khoâng phaûi tính toaùn coù cöïc, cuõng khoâng phaûi tính toaùn ôû treân, döôùi, boán höôùng Ñoâng Taây, Nam, Baéc, cuõng khoâng phaûi laø tính toaùn cuûa ngöôøi, cuõng khoâng phaûi laø tính toaùn cuûa Tu-ñaø-hoaøn, cuõng khoâng phaûi laø tính toaùn cuûa A-la-haùn, cuõng khoâng phaûi laø tính toaùn cuûa Bích-chi-phaät, cuõng khoâng phaûi laø tính toaùn cuûa Nhö Lai, cuõng khoâng theå laø tính toaùn höõu dö, voâ dö, cuõng khoâng phaûi laø tính toaùn thoaùt, höõu thoaùt, cuõng khoâng phaûi laø tính toaùn phaùp sôû taïi, cuõng khoâng theå tính toaùn vôùi tueä Nhö Lai. Khoâng coù teân tueä Nhö Lai, ñoù môùi chính laø tueä Nhö Lai.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Hieän döï hoäi, Tyø-kheo chieám ña soá song khoâng nghe ñuùng vaán ñeà chæ nghe caùi ngoïn, so laïi thì khoâng bieát caùi naøo ñuùng, khoâng ñuùng. Nhö baûn thaân ta, caùc phaùp ñeàu laø theá. Noùi leân lôøi naøy thì lieàn tuøy thuoäc vaøo lôøi kia, haønh ñoäng taïo ra khoâng theå tính toaùn maø phaûi tính toaùn. Vì phaùp xöù neân nhaân cuûa noù coù thuû, coù cho maø coù maïng, maïng giöõ laáy tö töôûng soáng laâu, muoán thoï, thoï maõi, muoán ñöôïc thoï maïng, muoán maïng ñöôïc thoï, soáng laâu maõi. Ñaõ muoán maïng soáng laâu thì maïng noái tieáp nhau, thoï maïng, thoï maïng.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Tueä Nhö Lai cuõng khoâng xuaát phaùt töø phaùp, cuõng khoâng xuaát phaùt töø phi phaùp, cuõng khoâng xuaát phaùt töø caùi coù, cuõng khoâng xuaát phaùt töø caùi khoâng, phaûi taïo ra töø ñaâu thì ñieàu naøy khoâng theå noùi leân ñöôïc. Tueä Nhö Lai, töø ñaâu, cuõng khoâng töø ñaâu. Tueä Nhö Lai ñoù, cuõng khoâng hoaïi, huûy, cuõng khoâng töôûng, giaùc, vaäy laø Nhö Lai saùng suoát hieåu thaáu maø khoâng theå nghe hieåu. Cho neân xeùt saâu söï nghe hieåu nhö vaäy maø noùi thì chính laø tueä Nhö Lai. Xeùt saâu caùc choã noùi ñeå noùi, laø noùi leân caùi nhö hö khoâng ñöôïc noùi roõ veà noù.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Khoâng töø ñaâu ñeán thì ñaáy laø tueä Nhö Lai. Ñeán choã khoâng coù nôi choán thì ñaáy laø tueä Nhö Lai. Nôi choán khoâng choã nöông töïa, thì ñaáy laø tueä Nhö Lai. Nöông töïa khoâng choã cong, khoâng choã thaúng cuõng nhö tueä Nhö Lai thì khoâng theå naém baét. Caùc phaùp cuõng khoâng theå naém baét. Taâm khoâng choã sinh, khoâng choã an truï, moïi ñieàu taïo ra coâng ñöùc ñeàu khoâng coù choã caàu, nhö choã chæ daïy maø khoâng coù choã ñeå laøm thì ñaây laø laøm. Loaïi naøy khoâng choã sinh ra, coâng ñöùc naøy cuõng khoâng goác reã, cuõng khoâng thaät laø lôøi hoaèng nguyeän thì chuùng khoâng choã buoäc, khoâng choã môû, khoâng choã taïo ra, ñaáy môùi laø saùng suoát tieán tôùi. Khoâng choã ñeå xem, cuõng khoâng taïo ra laø khôûi söï nhìn thaáy. Choã thaáy aáy, khoâng taùc ñoäng hai taâm. Trí khoâng choã coù ñöôïc, thì trí ñoù khoâng choã haønh ñoäng, cuõng khoâng choã ñeå khôûi leân, khoâng laáy söï chöùng ngoä laøm vieäc caàu xin. Thöïc hieän söï caàu naøy, thöïc hieän söï nhôù nghó naøy, khoâng coù teân tuoåi, thì lôøi caàu chính ñaùng kia laø khoâng theå nhaän ñöôïc sao? Loøng thöông caûm kia saùnh baèng vôùi ñaïo vaø caùi ñöôïc cuûa noù cuõng baèng aáy. Khoâng ai laø khoâng nghó ñeán con ngöôøi, baûo hoä con ngöôøi ñöøng ñeå söï thöông töôûng kia chaäp chôøn trong ñaàu oùc.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Khoâng tueä chính laø tueä, möôøi hai nhaân duyeân khoâng choã sinh. Söï hoøa hôïp kia laø khoâng coù hoøa hôïp. Khoâng theå ñaéc ñaïo laø coù theå ñöôïc khoâng choã nieäm. Tyø-kheo naøy nhôù nghó ñeán choã khoâng coù naém giöõ maø giöõ baùt quaán y, khoâng choã caïo toùc ñaáy môùi laø caïo ñaàu, khoâng choã thoï giôùi maø trì giôùi. Nhöng khoâng ñöôïc nhö vaäy, thì Tyø-kheo yeâu meán ñaïo laø yeâu meán choã naøo? Tyø-kheo naøy, choã toát cuûa mình, laø bieát vaän duïng ñònh taâm maø khoâng coù taâm naøo khaùc. Taâm kia ñaõ ñònh thì thaân, taâm, nieäm, khoâng coøn nöõa. Khoâng nghó ñeán tueä laø Tyø-kheo naøy trí tueä. Caùi gì baûo ñaõ ñaày ñuû thì ñoù laø caùi khoâng hoaøn toaøn, neáu Tyø-kheo ñaày ñuû, thì coù nghóa laø keùm coûi. Khoâng theå löôøng tính phaùp, maø baûo coù theå bieát phaùp. Ñieàu bieát ñaõ khoâng coù, ñaõ khoâng xuaát phaùt töø phaùp aáy, thì söï bieát nhö choã chæ baøy, khoâng coù ranh giôùi. Cho neân caûnh giôùi Phaät khoâng coù phaùp, vì theá phaùp cuûa tueä Nhö Lai laø phaùp khoâng taïo taùc, vì phaùp khoâng choã taïo ra neân môùi noùi laø khoâng coù phaùp. Caùc phaùp choã chöùng nhaäp ñeàu döùt thì ñaáy laø tueä Nhö Lai. Khoâng choã chöùng nhaäp laø ñaõ töông öng vôùi tueä Nhö Lai.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Neáu coù muoán hoïc veà tueä Nhö Lai thì söï hoïc kia phaûi duõng maõnh nhö sö töû. Neáu coù ngöôøi nam, ngöôøi nöõ ñang gìn giöõ giôùi thanh tònh, khoâng coù yù naøo khaùc ngoaøi taâm trong saïch, ñoù laø nôi taùc khôûi cuûa tueä thanh tònh, laø nôi taïo ra khoâng choã nieäm. Vieäc aên uoáng kia chæ nhaän vöøa ñuû maø thoâi, neáu caùc nôi xin - cho maø tö töôûng ñaõ trong saïch thì khoâng coù taâm naøo khaùc, ñoái vôùi moïi ngöôøi khoâng coù nhôù töôûng, ñoái vôùi caùc phaùp khoâng coù choã mong caàu, cuõng khoâng nhôù nghó ñeán vieäc ôû treân, ôû giöõa hay ôû döôùi. Choã taùc khôûi luoân bình ñaúng. Tyø-kheo thöïc hieän ñöôïc vieäc hoïc naøy, laø ñaõ tu hoïc.

Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Tu hoïc caùi khoâng coù choã ñeå caàu aáy, laø hoïc ñöôïc tueä Nhö Lai.

Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp baïch Phaät:

–Tyø-kheo chæ duøng moät vieäc tu hoïc boán hoaèng theä nguyeän roài laø hoïc tueä Nhö Lai.

Vaäy vieäc naøo goïi laø moät vieäc?

–Caùc phaùp khoâng coù choã vöôùng maéc, thì ñaáy laø hoïc tueä Nhö Lai. Toân giaû Tu-boà-ñeà baïch Phaät:

–Tyø-kheo söû duïng hai vieäc hoïc. Goïi hai vieäc aáy laø vieäc naøo?

–Ñoái vôùi caùc phaùp khoâng choã mong caàu laø taâm hieän baøy bình ñaúng cho taát caû moïi ngöôøi, nhöng khoâng nghó laø ñem bình ñaúng ñeán taát caû. Ñaây laø hai vieäc Tyø-kheo hoïc tueä Nhö Lai.

Toân giaû Ma-ha Muïc-kieàn-lieân baïch Phaät:

–Tyø-kheo söû duïng ba vieäc hoïc. Sao goïi laø ba vieäc?

–Chæ hoïc noäi dung chính cuûa phaùp maø khoâng hoïc hình thöùc, cuõng khoâng nghó ñeán caùi ta ñeå gaàn, cuõng khoâng nghó ñeán caùi ta ñeå xa. Ñaây laø ba vieäc.

Toân giaû Vaên-ñaø-phaát baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân! Tyø-kheo duøng boán vieäc hoïc. Nhöõng gì goïi laø boán vieäc?

–Khoâng nghó coù choã ñeå töø ñoù coù ñöôïc, cuõng khoâng nhôù nghó nôi ñaâu phaûi ñöôïc, taát caû ñeàu bình ñaúng trong saïch. Choã naém giöõ ví nhö hö khoâng. Ñaây laø boán vieäc. Hoïc nhö vaäy laø hoïc veà tueä Nhö Lai.

Toân giaû Ma-ha Ca-chieân-dieân baïch Phaät:

–Tyø-kheo duøng naêm vieäc hoïc. Nhöõng gì goïi laø naêm vieäc?

–Khoâng coù choã ñeå tham tieác muoán ñem phaùp ñeå thôø cuùng, laøm cho taát caû coù taâm Töø maø khoâng nghó taát caû coù taâm Töø, khoâng nghó ñeán taát caû. Ñoái vôùi caùc phaùp laøm maø khoâng coù choã ñeå caàu. Ñaáy laø naêm vieäc, laø hoïc tueä Nhö Lai.

Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la baïch Phaät:

–Tyø-kheo duøng saùu vieäc hoïc. Nhöõng gì goïi laø saùu vieäc?

–Khoâng phaùt moät taâm cuõng khoâng caàu "khoâng", cuõng khoâng tu hoïc töø ñaàu cho ñeán cuoái. Vì sao? Vì khoâng nhaân duyeân vôùi hai vieäc. Ñaõ höôùng ñeán Phaät, ñieàu mình noùi leân khoâng phaùt khôûi töø suy nghó nhôù töôûng thì choã naøo laø Phaät chöùng. Ñaáy laø saùu vieäc Tyø- kheo hoïc tueä Nhö Lai.

Phaät noùi:

–Taát caû phaùp, taát caû ngöôøi, ñeàu töø tueä Nhö Lai maø nhìn thaáy, cuõng khoâng nhìn thaáy caùi khaùc, cuõng laïi khoâng töï nhieân maø thaáy, cuõng khoâng thaáy phaùp. Thöïc hieän vieäc hoïc naøy laø hoïc veà tueä Nhö Lai.

Naøy Naïi-tra-hoøa-la! Laéng nghe ñieàu hoïc cuûa Tyø-kheo laø hoïc veà tueä voâ cöïc, theá laø oâng öùng caûm ñöôïc vôùi tueä Nhö Lai, gioáng nhö mình ñang vui maø khoâng thaáy nieàm vui kia. Nhö vaäy, vieäc tu haønh cuûa Tyø-kheo chính laø hoïc veà tueä Nhö Lai. Hoïc tueä Nhö Lai, ñoù laø hoïc phaùp Phaät, maø khoâng theå luaän baøn veà phaùp, laïi vaän duïng taát caû phaùp.

Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la baïch Phaät:

–Neáu Tyø-kheo hoïc tueä Nhö Lai thì nhö theá naøo môùi töï mình naém giöõ? Phaät noùi:

–Taâm Tyø-kheo khoâng nhôù nghó coù moïi ngöôøi, khoâng nhôù nghó coù taát caû phaùp, cuõng khoâng an cuõng khoâng nguy. Ñaáy laø Tyø-kheo töï mình naém giöõ ñöôïc.

Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân! Nay Nhö Lai vì ai maø thuyeát giaûng tueä Nhö Lai? Phaät noùi:

–Ngöôøi naøo muoán hoïc tueä aáy, thì seõ vì hoï thuyeát giaûng vaán ñeà.

–Ñieàu hoïc naøy hoïc ôû choã naøo? Phaät noùi:

–Vì aùp duïng boán hoaèng theä nguyeän cho neân phaûi noùi. Cuõng ñöøng nghó, boán hoaèng theä nguyeän ñoù laø trung gian, taát caû khoâng coù mong caàu. Ñaây laø tueä Nhö Lai. Ngöôøi naøo coù khaùi nieäm ta laø ngöôøi ñang tu haønh thì ngöôøi ñoù chaúng phaûi tueä sieâu vieät. Ngöôøi nhö vaäy laø kieâu maïn, laø töï mình xem thöôøng keû khaùc. Ngöôøi naøo boûn seûn, tham lam, ganh gheùt thì khoâng thích hôïp vôùi tueä Nhö Lai. Ngöôøi naøo baûn chaát dua nònh, khoâng bieát xaáu hoå, noùi doái, ñeàu khoâng xöùng ñaùng vôùi trí tueä naøy. Ai khoâng coù loøng yeâu meán soá ñoâng, ai muoán ñoäc höõu hoaëc thích aùc, khoâng vui veû vôùi ngöôøi an oån, ai cöù nghó mình hoâ leân laø coù, ai coù hai taâm nghóa laø toát, xaáu khoâng khaùc bieät, laáy ñoù laøm tö töôûng, xa phaùp saâu daøy, nghó suy khoâng naèm trong söï vieäc; caàu lôïi haïi, hoaëc xin ngoùi, baùt, boàn, quaàn aùo, giöôøng chieáu, ñoà naèm; lo oám ñau chaïy thaày, thuoác thang hoaëc ham caàu aên uoáng, xa lìa Ba-la maät, gaàn guõi giuùp ñôõ nhöõng thaày xaáu. Ñoái vôùi choã Phaät cuûa mình thì khoâng coâng ñöùc, thöôøng coù söï sôï haõi trong quaù trình tu haønh; muoán nôi theá söï thay hình ñoåi daïng, khaéc söï hieåu bieát leân vieäc laøm chaúng qua laø ñeå phoâ teân, caàu danh; song khoâng ñaït ñeán yù ñoà, thì aùi laïc vaøo naêm choã duïc, coù laøm ñieàu gì thì mong caàu ñöôïc nhieàu lôïi. Ngöôøi ñoù laø nhö vaäy thì khoâng theå chòu ñöïng ôû nôi nuùi röøng; nôi an nhaøn, vaéng laëng; nôi maø yù nghó coù ñöôïc taâm Töø. Caùch xa nôi loøng thöông caûm thì thöôøng ôû nôi ma söï; xa rôøi loøng tin vaøo giôùi Phaät, thì caùc vieäc mình taïo ra ñeàu khoâng theo phaùp ñaõ daïy; thöôøng laáy loaïn taâm laøm vui, khoâng an oån taâm, taâm kia cuoàng loaïn, taâm aáy raéc roái; vì vaän duïng taâm aáy neân xa lìa vôùi taâm toát, xa caùch ñoái vôùi taâm cao ñeïp, xa caùch vôùi söï taän tuïy cuûa taâm, chæ nhôù saéc thaân Phaät, chæ nhôù muoán thaáy phaùp, chæ muoán thaáy Tyø-kheo Taêng, xa rôøi naêm aám coâng ñöùc, lìa boán ñaïi coâng ñöùc, xa caùch saùu suy coâng ñöùc, rôøi boû möôøi hai nhaân duyeân coâng ñöùc, lìa boû söï nhôù nghó coâng ñöùc cuûa taát caû moïi ngöôøi. Ai coù taâm ñoù thì ñeàu khoâng caûm öùng ñöôïc vôùi tueä Nhö Lai. Ai khoâng coù dua nònh, thöôøng thaät thaø, ngay thaúng nghó ñeán caùc phaùp saâu xa.

Phaät baûo Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la:

–Keû naøo coù ñöôïc taâm nhö vaäy laø ñaõ caûm öùng ñöôïc vôùi tueä Nhö Lai. Keû naøo coù taâm ca tuïng, khen ngôïi Phaät laø ñaõ coù nhôù nghó ñeán taát caû Phaät, laø ñaõ muoán hoïc hoûi veà söï vieäc cuûa tueä Nhö Lai roài. Keû aáy, duø coù hoïc, hay khoâng hoïc, tueä Nhö Lai ñeàu nhaän bieát, xem xeùt vaø nhìn thaáy taâm Phaät aáy cuûa hoï. Daàu coù ôû nôi thaønh, goø ñoáng, laøng, huyeän, aáp, nôi naøo maø muoán thaáy, thì tueä Nhö Lai ñeàu thaáy ñöôïc nôi ñoù.

Phaät baûo Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la:

–OÂng coù theå nhaän bieát tueä Nhö Lai khoâng? Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la thöa:

–Phaûi töø Phaät con môùi hieåu! Phaûi töø Phaät con laéng nghe! Baûn thaân con laøm sao bieát ñöôïc vaán ñeà ñoù! Cuùi xin Phaät giaûng noùi, con vui möøng muoán ñöôïc nghe, ñeå cho Tyø-kheo ñang ôû ñaây cuõng naém ñöôïc vaán ñeà.

Phaät noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! Ñuùng nhö lôøi Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la nhaän xeùt. Phaät noùi:

–Ngoaøi oâng ra, keû coù taâm taàm thöôøng khoâng theå bieát ñöôïc tueä Nhö Lai, cuõng khoâng laøm ñaát ñaïo cho tueä Nhö Lai, cuõng khoâng theå bieát veà tueä Nhö Lai. Trí tueä cao nhaát, khoâng theå cuøng taän, cho neân goïi ñoù laø tueä Nhö Lai. Khoâng theå xem xeùt nhìn thaáy,

vì khoâng theå xeùt xem nhìn thaáy, cho neân goïi tueä Nhö Lai.

Ngöôøi naøo muoán bieát tueä Nhö Lai, thì khoâng yeâu tieác maïng soáng cuûa caùc thaân, taâm bình ñaúng ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi. Taát caû caùc vieäc giaû doái, beà ngoaøi khoâng daán thaân vaøo trong ñoù. Keû naøo coù hai taâm thì khoâng cuøng hoï chung soáng. Keû naøo muoán hoïc trí tueä Nhö Lai thì phaûi hoïc nhö vaäy.

Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la baïch Phaät:

–ÔÛ trong chuùng hoäi naøy, coù ai hoïc ñöôïc trí tueä Nhö Lai khoâng?

–Coù, ngöôøi ñoù laø Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi. Phaät laïi baûo Toân giaû Naïi-tra-hoøa-la:

–Ví nhö coù ngöôøi ñi ñeán bieån lôùn, goïi laø xöù cuûa ngoïc ngaø chaâu baùu, giaù trò cuûa noù khoâng theå keå xieát. Ngöôøi aáy soáng ôû trong chaâu baùu maø khoâng bieát giaù trò cuûa chaâu baùu laø gì. Coù moät ngöôøi naøo ñoù, baûo vôùi ngöôøi soáng trong ñoáng chaâu baùu kia: OÂng hieän ôû trong ñoáng cuûa baùu naøy, haù oâng coù bieát choã cuûa ma-ni khoâng? Ngöôøi kia ñaùp lôøi: Khoâng roõ bieát. Vì sao? Vì ngöôøi kia ñaâu bieát gì veà ngoïc ngaø chaâu baùu! Nay, Naïi-tra-hoøa-la, ôû trong nôi ñöôïc goïi laø cuûa baùu, maø khoâng bieát choã cuûa baùu. Vì sao? Vì oâng ñang ôû trong giaùo phaùp Ñaïi thöøa maø khoâng bieát ñoù thoâi!

Laïi coù Tyø-kheo teân laø Xaø-dieãm baïch Phaät:

–Neáu khoâng hoïc hoaèng theä nguyeän maø con muoán ñaït taâm bình ñaúng, laáy ñoù laøm nguoàn saùng chieáu vaøo taát caû?

Laïi coù Tyø-kheo teân laø Tam-pha-thò-sö-lôïi baïch Phaät:

–Con muoán hoïc tueä Nhö Lai. Vì sao? Vì ñoái vôùi taát caû caùc phaùp con khoâng choã

caàu.

Laïi coù Tyø-kheo teân laø Tam-ma-sö-lôïi thöa:

–Con muoán hoïc tueä Nhö Lai. Con khoâng muoán ñoái vôùi caùc phaùp coù hai taâm. Vì

sao? Vì toû ngoä ñöôïc caùi khoâng choã thaáy, neân con hoïc, caùi hoïc naøy môùi coù theå hoïc ñöôïc trí tueä sieâu vieät cuûa Nhö Lai.

Phaät noùi:

–Hoïc veà tueä Nhö Lai ñuùng choã thì caàn phaûi thöïc hieän söï hoïc nhö vaäy. Laïi coù Tyø-kheo teân laø Nhieãm-sö-lôïi baïch Phaät:

–Con khoâng cho taát caû moïi ngöôøi laø keû xa laï, ñoái vôùi moïi ngöôøi cuõng khoâng coù choã ñeå nhôù töôûng nghó suy. Muoán ñoä ngöôøi cuõng khoâng thaáy choã ñang ñöôïc ñoä, cuõng khoâng thaáy phaùp. Vaäy phaûi laáy phaùp naøo ñeå chæ daïy, nhaèm thöïc hieän söï hoïc tueä Nhö Lai naøy?

Phaät noùi:

–Cöù nhö choã hoïc veà tueä Nhö Lai maø hoïc. Laïi coù Tyø-kheo teân laø Vieát Boät, baïch Phaät:

–Con nhòn nhuïc ñoái vôùi taát caû, cuõng khoâng töï cao töï ñaïi. Vì sao? Vì ngöôøi khaùc töï cao ngaïo. Con khoâng vì thaân maø töï kieâu maïn, con khoâng laáy caùi hieän coù ñeå coù khaùi nieäm veà hieän höõu. Neáu coù ñeå cho noäi taïi töï cao ngaïo, thì con khoâng ñeå cho beân trong con töï cao töï ñaïi. Vì sao? Vì duøng noù ñeå nhôù nghó ñeán moïi ngöôøi, nghó ñeán taát caû, muoán khieán cho taát caû an oån. Con cuõng khoâng ñeå cho caùi aùc truù nguï, laáy phaùp laøm cho saùng. Soáng trong söï nhôù nghó taát caû, nhaèm laøm cho saùng suoát, khoâng muoán khieán coù söï toái taêm. Con thöïc hieän söï hoïc naøy, ñeå hoïc veà tueä Nhö Lai.

Phaät noùi:

–Caàn phaûi hoïc nhö choã oâng hoïc.

Laïi coù Xa-di chuûng teân laø Ña Hoøa Quang, baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân! Con muoán höôùng daãn moïi ngöôøi vöôït qua khoûi sinh töû, cuõng khoâng nhaän sinh töû ñeå coù theå ñoä hoï. Con muoán thöïc hieän söï hoïc tueä Nhö Lai naøy.

Phaät noùi:

–Phaûi hoïc trí tueä nhö choã ñaõ hoïc.

Laïi coù Tyø-kheo teân laø Duy-xaø-kyø-kieàu-sa, baïch Phaät:

–Con muoán nhö Phaät, ngoài nôi coäi caây Phaät ngoài, cuõng khoâng thaáy Phaät, caây, cuõng khoâng chöùng ñaéc, con muoán thöïc hieän vieäc hoïc trí tueä Nhö Lai naøy nhö ñieàu con hoïc.

Laïi coù Tyø-kheo teân laø Chæ-la-maït, baïch Phaät:

–Con khoâng hoïc caùc phaùp, con cuõng khoâng ham muoán hoïc choã phaùp ñaõ coù, caùc phaùp hieän coù naøy con ñeàu khoâng hoïc, vì moïi phaùp laø pheùp taéc neân khoâng hoïc.

Phaät noùi:

–Nhö ñaõ noùi veà tueä Nhö Lai. Vaän duïng ñeå cho taát caû ñeàu ham muoán hoïc.

Baáy giôø, ngoài ôû trong chuùng hoäi, coù soá ñoâng hôn moät vaïn Tyø-kheo-ni vaø ba ngaøn ngöôøi, ñeàu ñöùng daäy baïch Phaät:

–Chuùng con muoán hoïc tueä Nhö Lai, ñeå duøng cho taát caû, cho neân chuùng con muoán vieäc hoïc ñöôïc ñaày ñuû.

Laïi coù baûy ngaøn Öu-baø-taéc, naêm ngaøn Öu-baø-di, ñeàu töø choã ngoài ñöùng daäy, thöa:

–Chuùng con phaûi hoïc ñaày ñuû.

Baáy giôø, laïi coù taùm vaïn Thieân töû ñoàng thanh thöa:

–Chuùng con cuõng phaûi hoïc ñaày ñuû vaø khuyeán caùo taát caû ñeàu hoïc. Laïi coù Tyø-kheo teân laø Tö-ha-nan, baïch Phaät:

–Caùc phaùp khoâng choã naém baét, caùc phaùp khoâng theå naém baét thì phaûi hoïc nhö theá naøo veà tueä Nhö Lai?

Phaät noùi:

–Cöù nhö choã oâng hoïc trí tueä, thì neân hoïc nhö vaäy. Laïi coù Tyø-kheo teân laø Lôïi-tam-phuïc, baïch Phaät:

–Ñoái vôùi taát caû phaùp con khoâng chuyeån ñöôïc thì phaûi hoïc nhö theá naøo veà tueä Nhö

Lai?

Phaät noùi:

–Cöù nhö choã hoïc trí tueä maø hoïc.

Laïi nöõa, coù Tyø-kheo teân laø Ma-ha Ba-na-ñaø-duy-hy laø doøng vua, baïch Phaät:

–Cuõng khoâng voâ ngaõ cuõng khoâng coù ngaõ, cuõng khoâng trí cuõng khoâng voâ trí, cuõng

khoâng choã huûy hoaïi, cuõng khoâng coù chöùng, taâm naøy khoâng khaùc, caùc moái nhaân duyeân khoâng choã laøm nhaân, thì laøm sao phaùt khôûi vieäc hoïc tueä Nhö Lai naøy?

Phaät noùi:

–Cöù nhö choã hoïc trí tueä maø hoïc.

Laïi coù Tyø-kheo thuoäc Xa-di chuûng, teân laø Phi-ñaø-bieán, baïch Phaät:

–Taát caû caùc phaùp khoâng thaáy bieân vöïc, khoâng coù bieân vöïc, nghóa laø hoaëc coù hoaëc khoâng coù, cuõng khoâng bieân vöïc, cuõng khoâng phaûi khoâng coù, cuõng khoâng chaáp giöõ phaùp kia nhö vaäy chöøng naøo môùi coù theå böøng ngoä?

Phaät noùi:

–Khoâng theå!

–Baèng nhö khoâng bieân vöïc, khoâng bieân vöïc roài, neân voâ nguyeän, vì ñaït voâ nguyeän cho neân goïi laø Boà-taùt?

Phaät noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! Nhö lôøi oâng noùi, thì voâ nguyeän khoâng theå luaän baøn, khoâng theå bieát, khoâng theå nghó suy, khoâng theå truï, khoâng choã sôï, khoâng coù teân, bình ñaúng, khoâng choã hoïc, khoâng choã naém giöõ, khoâng choã hoaïi, khoâng choã taïo ra, khoâng choã laøm neân, ñaày ñuû, bieát taát caû, khoâng choã ñöôïc, khoâng coù saéc.

–Boà-taùt cuõng khoâng danh saéc, cuõng töï ñuùng, sai, vieäc hoïc naøy, chaúng phaûi coù, cuõng khoâng theå ñöôïc, khoâng choã trôû ngaïi?

Phaät noùi:

–Cöù nhö choã hoïc trí tueä maø hoïc.

Luùc aáy, coù naêm traêm Baø-la-moân, ra ñi töø nöôùc Xaù-veä, nhaân treân ñöôøng qua, hoï ñeán choã Phaät truù nguï. Tröôùc Phaät hoï ñaûnh leã, roài lui ra ñöùng moät beân, baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân! Nhö choã Theá Toân daïy, chuùng con vui möøng xin ñöôïc muoán nghe, khieán luoân ñöôïc an oån.

Phaät hoûi caùc Baø-la-moân:

–Ai laø ngöôøi aùp duïng neân muoán laéng nghe? Caùc Baø-la-moân thöa:

–Chaúng coù ai cho neân ngöôøi naøo aùp duïng thì neân laéng nghe. Phaät noùi:

–Coù tueä Nhö Lai cao toät, töø xöa chö Phaät ñaõ noùi ñeán vaán ñeà naøy, nay ta noùi laïi lôøi chö Phaät aáy.

Coù Baø-la-moân teân laø Tu-hoaøn-sö-lôïi, baïch Phaät:

–ÔÛ trong buïng meï ñaõ hieåu ñöôïc tueä Nhö Lai?

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Tam-ma-chaán-thò, baïch Phaät:

–Vöøa vaøo thai meï ñaõ hieåu tueä Nhö Lai?

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Tuyeát-chaân-ñeà, baïch Phaät:

–Vöøa sinh lieàn hieåu tueä Nhö Lai, boán phía nhö saùng leân, thaáy tueä Nhö Lai bay leân ñöùng treân cao, laáy tay xoa ñaàu con, Phaät lieàn baûo: “Con phaûi ra daáu hieäu laø khoâng theå thaáy ñaûnh Phaät.”

Laïi coù Baø-la-moân teân laø AÙt-chaân-ñeà, baïch Phaät:

–Sau khi sinh ra khoâng laâu, lieàn nghe thaáy tueä Nhö Lai. Thaáy Phaät ñeán töø khoâng trung, Phaät baûo: “Ngöôi phaûi nghe hoïc tueä Nhö Lai.”

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Na-la-sa-muïc-kieät, baïch Phaät:

–Baáy giôø laø nöûa ñeâm, thaáy boán phía, boán vò Phaät cuøng ñeán choã con ôû, con lieàn cuùi ñaàu laøm leã. Chö Phaät daïy: Coù tueä Nhö Lai khoâng theå luaän baøn, vaøo Kyø hoaøn nôi ôû cuûa Phaät Thích-ca Vaên, laéng nghe, laõnh thoï. Voán ñieàm laønh naøy laø cuûa con?

Laïi coù Baø-la-moân teân laø A-chaân-ñeà-la-vu-da, baïch Phaät:

–Baây giôø laø nöûa ñeâm, con thaáy vò Phaät lôùn, cao hai möôi daëm, ba möôi hai töôùng ñuû caùc thöù veû ñeïp, Phaät baûo con: Phaûi hoïc tueä Nhö Lai, nghe lôøi aáy, boãng nhieân khoâng coøn thaáy ñieàm laønh ñoù nöõa, voán noù laø cuûa con?

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Tam-baø-xa, baïch Phaät:

–Luùc sinh con bò rôi xuoáng ñaát, coù ngöôøi ñeán, döïng leân caùi nhaø che chôû, roài laøm saïch seõ con. Ngöôøi ñoù baûo vôùi meï con: Ñöøng cho con buù, phaûi baûo ñöùa treû naøy laáy tueä Nhö Lai maø laøm vieäc aên uoáng. Meï con nghe lôøi chæ baûo aáy vaø raát vui veû. Voán ñieàm laønh naøy laø cuûa con?

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Ngheâ-tam-baït, baïch Phaät:

–Con voán laø ngöôøi hoïc vieäc Baø-la-moân, khi aáy, ôû trong hö khoâng, con thaáy Phaät coù

ba möôi hai töôùng toát caùc loaïi. Phaät lieàn môû lôøi, baûo: “Ngöôi phaûi choïn caùi hoïc, phaûi choïn vieäc laøm.”

Nghe lôøi baûo aáy, con lieàn ñem thaân mình cuùi laïy saùt ñaát vaø hoûi: “Caùi hoïc naøy, hoïc ôû choã naøo? Laøm vieäc laø laøm vieäc gì?”

Vò Phaät aáy baûo: “Coù tueä Nhö Lai, ñaáy laø caùi hoïc cuûa ngöôøi, ñaáy laø vieäc laøm cuûa ngöôøi. Neáu hoïc ñieàu naøy, thì caùc phaùp ñeàu coù theå bieát, chính ñaáy laø vieäc laøm cöùu ñoä, chính ñaây laø vieäc cuûa tueä Nhö Lai. Cho neân, taém goäi trong phaùp aáy, cuõng coù nghóa laø tröø ñöôïc nhô baån. Khoâng theå lyù giaûi heát nghóa “taém”, maø Boà-taùt naøy ñaõ “taém” mình. Ñaõ ñöôïc goïi laø caùc phaùp thì ñeàu hieän ra tröôùc maët. Vieäc thoaùt ra hay khoâng thoaùt ra, neáu muoán thì cöù ôû trong chuùng Baø-la-moân maø toân thôø, nhöng phaûi hoïc tueä aáy.”

Con nghe lôøi daïy cuûa vò Phaät kia, loøng con voâ cuøng vui söôùng, ñem ñaàu naõo maø laõnh thoï lôøi daïy cuûa Phaät.

Con xin hoûi Phaät: Vì sao tröôùc maët coù ñieàm aáy? Phaät baûo:

–Tueä Nhö Lai naøy laø ñieàm laønh.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Ma-ha Ca-laâu-na, baïch Phaät:

–Con ñi taém goäi roài quay trôû veà, ñoát leân ngoïn löûa lôùn, con muoán thôø cuùng ngoïn löûa ñoù. ÔÛ treân ngoïn löûa, con thaáy thaân Phaät, coù ba hai töôùng vaø caùc veû ñeïp. Vò Phaät kia baûo: “Nhö ngöôøi thôø phaùp cuûa löûa thì vieäc thôø khoâng phaûi nhö theá. Vì sao? Vì chaùy leân roài laïi taét.”

Con lieàn hoûi laïi: “Khoâng gaây ra söï daäp taét naøy thì phaûi laáy caùi gì laøm löûa taét.”

Vò Phaät kia baûo: “Khoâng nghó ñeán ngöôøi, khoâng nghó ñeán ta, khoâng nghó maïng soáng laâu; khoâng nghó coù, khoâng coù; cuõng khoâng nghó hoøa hôïp, cuõng khoâng nghó phaàn giöõa, cuõng khoâng nghó veà nhôù töôûng. Löûa naøy, khoâng daäp taét, thì noù cuõng töï taét. Löûa kia coù theå laø yù nieäm töï nhieân maø khoâng duøng cuûi.”

Con laéng nghe roõ lôøi daïy, lieàn voøng tay hoûi Phaät: “Phaûi khôi löûa nhö theá naøo maø khoâng duøng cuûi?”

Vò Phaät kia daïy: “Coù tueä Nhö Lai, khoâng theå lyù giaûi. Ngöôøi phaûi hoïc, hoïc roài lieàn coù theå taïo ra löûa maø khoâng duøng ñeán cuûi. Thöïc hieän ñöôïc ñieàu hoïc naøy, thì cuõng khoâng nhôù nghó ñeán daâm, noä, si. Vì theá löûa lieàn bò daäp taét.”

Con nghe lôøi daïy ñoù cuûa Phaät lieàn ñem caû ñaàu naõo maø laõnh nhaän. Choã con thaáy ñöôïc aáy laø ñieàm laønh voán noù laø cuûa con?

Phaät baûo:

–Nhö choã oâng ñeà caäp ñoù laø ñieàm laønh cuûa tueä Nhö Lai aáy. Laïi coù Baø-la-moân teân laø Maâu-leâ-sö-lôïi, baïch Phaät:

–Con vöøa ñöa söõa ñaët vaøo trong löûa, muoán khieán cho noù chaùy buøng leân, con lieàn thaáy tueä Nhö Lai. Thaân Phaät coù ba hai töôùng vaø caùc veû ñeïp. Lieàn ñoù vò Phaät kia baûo: “Duøng ngoïn löûa naøy laøm vieäc gì? Coù tueä Nhö Lai, vì sao khoâng hoïc?”

Luùc aáy, con hoûi vò Phaät kia: “Phaûi hoïc ôû choã naøo?” “Ñeán Kyø hoaøn, nôi Phaät Thích- ca Vaên truù nguï.”

Ñieàm laønh naøy voán noù laø cuûa con?

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Phaân-chaån-giaû-kieàu-tuyeàn, baïch Phaät:

–Con ñeán Lö thöôïng haùi hoa, saép söûa ñem veà thì thaáy tueä Nhö Lai, thaân Phaät coù ba hai töôùng toát vaø caùc veû ñeïp. Vò Phaät kia baûo: “Laáy hoa khoâng phaûi nhö oâng, beû hoa nhö vaäy seõ coù choã hö hoaïi.”

Luùc aáy, con laïi hoûi: “Phaûi laáy hoa nhö theá naøo?”

Vò Phaät kia baûo: “Chaúng phaûi duøng ñeán tay ñeå laáy, chaúng laøm lay ñoäng caønh cuûa noù, maø vaãn coù theå laáy ñöôïc hoa. Phaûi hoïc tueä Nhö Lai, thì töï mình, nhö coù baøn tay tueä, laø oâng seõ laáy ñöôïc hoa kia. Baøn tay tueä aáy coù theå nhaän ñöôïc maø khoâng theå lyù giaûi hoa. Moïi ngöôøi ñeàu laø hoa naøy. Coù theå töø söï giaùo hoùa maø ñaéc Neâ-hoaøn.”

Ñieàm laønh laø ñoù? Phaät noùi:

–Phaûi hoïc tueä Nhö Lai nhö choã oâng ñaõ hoïc. Laïi coù Baø-la-moân teân laø Baân-ñaø-thí, baïch Phaät:

–Con ñeán chôï, giöõa ñöôøng, con ñaùnh rôi tieàn, vung vaõi treân ñaát. Thu nhaët laïi tieàn rôi, vieäc saép xong, con ngoaûnh ñaàu leân, thaáy Nhö Lai, thaân coù ba hai töôùng toát vaø caùc veû ñeïp. Ñöùc Nhö Lai hoûi con: “Laøm thöù gì ñoù?”

Con thöa: “Thu nhaët laïi soá tieàn ñaùnh rôi.”

Vò Phaät kia baûo: “Ñieàu naøy khoâng gì laø khoù. Neáu phaûi loaïi heát naêm ñöôøng sinh töû cho moïi ngöôøi thì cuõng chaúng phaûi laø nhieàu trong pheùp tính, khoâng nghó nhôù ñeán vieäc laøm naøy môùi laø khoù.”

Con lieàn hoûi: “Vieäc hoïc naøy phaûi nghe töø nôi naøo? Phaûi hoïc töø nôi naøo?” Vò Phaät kia baûo: “Coù tueä Nhö Lai phaûi hoïc.”

“Phaûi nghe ôû choã naøo?”

Vò Phaät baûo: “Coù Phaät, hieäu laø Thích-ca Vaên, ôû nôi Kyø hoaøn, ñieàu nghe naøy, nghe töø ñoù. Ñôøi tröôùc laø choã taïo ra ñôøi naøy, kòp luùc nhaän ñöôïc ñieàm laønh.”

Laïi nöõa, coù Baø-la-moân teân laø Phaân-ha-chu, baïch Phaät:

–Con ñi chôï, luùc trôû veà, muoán mua taïp höông. Mua xong quay trôû veà, luùc gaàn ñeán nhaø, thì thaáy Nhö Lai. Taâm con luùc ñoù vui möøng voâ cuøng. Phaät hoûi: “Trong tay caàm thöù gì?”

Con lieàn thöa: “Caàm taïp höông.”

Phaät baûo: “Höông naøy khoâng ñuû ngoân töø. Coù höông, teân goïi laø höông khoâng theå nghó baøn. Muøi höông aáy, treân, döôùi, boán höôùng Ñoâng, Taây, Nam, Baéc ñeàu nghe khaép. Phaûi caàu höông naøy.”

Luùc aáy con laïi hoûi: “Höông aáy laø reã naøy, goác naøy, thaân naøy, caønh naøy, laù naøy, hoa naøy, quaû naøy, choã höông ñoù laø cuûa quaû?”

Phaät noùi: “Höông aáy cuõng khoâng reã, cuõng khoâng goác, khoâng thaân, khoâng caønh, khoâng laù, khoâng hoa, khoâng quaû, quaû maø höông. Phaûi caàu höông naøy.”

Con lieàn hoûi: “Con phaûi caàu ôû nôi ñaâu?”

Phaät lieàn baûo: “Vaøo Kyø hoaøn, nôi Phaät Thích-ca Vaên nguï. Phaûi nghe tueä Nhö Lai.”

–Thöa Theá Toân! Choã nghe naøy, ñoù laø ñieàm laønh cuûa con?. Phaät noùi:

–Cöù nhö choã oâng hieåu bieát.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø A-naäu-ca-duy-dieân, baïch Phaät:

–Choã con ôû, taän ngoaøi thaønh, con ngoài thieàn ñònh döôùi taøng caây, taâm con an ñònh vì noù nhö thieàn, nhìn thaáy boán phía coù aùnh saùng lôùn chieáu khaép caû, con thaáy Phaät nhieàu khoâng keå xieát. Caùc Ñöùc Phaät ñeàu noùi: “Khoâng phaûi ngoài thieàn nhö vaäy.”

Baáy giôø, con lieàn hoûi caùc vò Phaät kia: “Con phaûi ngoài thieàn nhö theá naøo?”

Caùc vò Phaät kia noùi: “Cuõng khoâng choã sinh, cuõng khoâng choã dieät. Neân thieàn nhö vaäy, vì choã thieàn naøy naém ñöôïc choã thaáy, choã khoâng thaáy thì chính ñaáy laø thaáy. Voâ taâm

thì caùi gì buoäc ñöôïc? Vì sao? Vì taâm kia khoâng coù khaùi nieäm. Phaûi thöïc hieän thieàn naøy. Coù phaùp goïi laø tueä Nhö Lai, phaûi ñeán Phaät Thích-ca Vaên maø hoûi.”

Ñieàu hoïc naøy phaûi töø phaùp kia, vì ñaáy laø goác cuûa ñieàm laønh. Phaät noùi:

–Phaûi hoïc nhö choã oâng ñaõ hoïc.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø La-na-yù-ña, baïch Phaät:

–Con vöøa ñeán chôï mua vaøng, muoán goïi ngöôøi laáy vaøng thì lieàn thaáy Nhö Lai. AÙnh saùng cuûa Ngaøi thaät röïc rôõ. Vò Phaät kia baûo: “Caàn duøng thì goïi coù phaùp nhöng teân cuûa noù khoâng theå goïi. Phaûi caàu phaùp nhö vaäy.”

Lieàn khi aáy, con laïi hoûi: “Phaùp aáy choã naøo maø khoâng theå goïi?”

Vò Phaät kia baûo: “Caùc phaùp khoâng theå duøng ñeå goïi. Goïi phaùp thì chaúng khaùc naøo hö khoâng neân khoâng theå goïi. Taát caû caùc phaùp laø nhö vaäy.”

Con thöa: “Con vui möøng, xin ñöôïc muoán nghe. Phaùp naøy ôû choã naøo maø coù theå hoïc?”

Vò Phaät kia baûo: “Coù, teân goïi laø tueä Nhö Lai, phaûi hoïc, phaûi nghe.”

–Voán ñieàm laønh naøy laø cuûa con, ñoù laø ñieàu con muoán hoûi? Phaät noùi:

–Phaûi hoïc nhö choã oâng hieåu bieát. Ñaây ñeàu laø keát quaû cuûa coâng ñöùc ñem ñeán töø ñôøi tröôùc, neân kòp ñöôïc öùng caûm naøy.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø A-phi-a-giaø voøng tay baïch Phaät:

–Quaù nöûa ñeâm, con ra ngoaøi xem tinh tuù. Töø vaàng saùng lôùn maø thaáy Nhö Lai, con lieàn ñem thaân mình cuùi ñaàu ñaûnh leã. Vò Phaät kia noùi: “Khoâng phaûi oâng nhìn thaáy sao ñeâm, nhö oâng ñaõ thaáy.”

Lieàn luùc aáy, con hoûi: “Phaûi nhìn thaáy nhö theá naøo?”

Vò Phaät kia noùi: “Cuõng khoâng theå ngöôùc maét höôùng veà sao.”

Phaät xoay laïi ñaët vaán ñeà vôùi con: “Nay ôû choã oâng nhìn tinh tuù, thì goïi teân nhö theá naøo?”

Con lieàn ñaùp lôøi: “Khoâng bieát.”

Vò Phaät kia noùi: “Teân naøy ñeàu döùt baët. Nhö ñieàu oâng hoïc phaûi hoïc. Caùc phaùp maø chöùng nhaäp ñöôïc, thì choã thaáy, ñeàu bieát ñöôïc söï vieäc cuûa oâng.”

Con lieàn laïi hoûi: “Nôi choán naøo con coù theå nghe phaùp naøy?”

Vò Phaät kia baûo: “Phaûi vaøo Kyø hoaøn, nôi truù nguï cuûa Phaät Thích-ca Vaên, ñeå nghe lôøi daïy naøy.”

Boãng chôït con khoâng coøn bieát nôi naøo. Phaûi chaêng, choã nghe thaáy tueä Nhö Lai, laø goác cuûa ñieàm laønh?

Phaät noùi:

–Phaûi hoïc nhö choã oâng hieåu bieát.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Thuaät-xaø-sö-lôïi, baïch Phaät:

–Con vöøa ñem haït gioáng ra gieo, thì lieàn thaáy Nhö Lai ñöùng tröôùc maët, cuøng vôùi con soá haøng ngaøn Tyø-kheo Taêng khoâng theå ñeám. Vò Phaät kia hoûi: “Khoâng phaûi nhö choã oâng ñaõ gieo haït gioáng.”

Luùc aáy, con lieàn hoûi: “Phaûi gieo troàng nhö theá naøo?”

Vò Phaät kia baûo: “Cuõng khoâng giöõ, cuõng khoâng cho, phaûi taïo ra gioáng, cuõng khoâng soáng, cuõng khoâng heùo.”

Lieàn khi ñoù, con laïi hoûi Phaät: “Phaûi ñeán nôi choán naøo maø hoïc phaùp naøy?”

Vò Phaät kia baûo: “Coù tueä Nhö Lai, phaûi hoïc, phaûi nghe. Nghe roài thì haït gioáng naøy laø cuûa oâng. Cuõng khoâng giöõ taát caû phaùp, cuõng khoâng coù choã ñeå giöõ, cuõng khoâng coù choã taïo ra cuõng khoâng nhôù nghó. Bieát ñöôïc ñieàu naøy, thì phaùp kia khoâng choã sinh. Ñaõ khoâng choã taïo, neân khoâng choã sinh. Ñaõ khoâng choã sinh, neân khoâng choã khoâ cheát, khoâng coù gieo troàng neân khoâng sinh cuõng khoâng dieät.”

Ñieàm laønh naøy laø nhö theá naøo? Phaät noùi:

–Ñieàm laønh laø cuûa tueä Nhö Lai naøy. Ai ñöông ngoài thieàn ôû döôùi caây Phaät, thì ñieàu aáy laø ñieàm laønh.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø A-hoøa-chaân baïch Phaät:

–Con ra khoûi nhaø chöøng moät daëm, thaáy ngöôøi cheát, con lieàn nhôù nghó ñeán ngöôøi cheát, cöù nhö theá con thaàm nguyeän laâm raâm thì lieàn thaáy Phaät. Phaät baûo: “Khoâng phaûi nhö choã oâng nhôù nghó. Vì sao? Vì thaáy saéc aùc thì lieàn coù nghó suy. Caùc phaùp khoâng theå naém baét maø cuõng khoâng coù choã naém baét. Phaûi taïo ra söï nhôù nghó nhö vaäy. Keû ñaéc ñaïo, thì choã laøm khoâng coøn nhôù nghó, cuõng khoâng duïng ñöôïc, neân lieàn coù nhôù nghó khaùc. Choã nhôù nghó cuõng khoâng hai taâm, khoâng choã ñeå nhôù töôûng cho neân khoâng coù söï nhôù töôûng, ñoù laø choã phaûi laøm cuûa ñaïo naøy. Nhôù nghó khoâng theå laø choã naém baét thì môùi laø ñöôïc. Do bieát hai taâm, cho neân khoâng coù choã caàu, ñoù laø choã phaûi laøm cuûa ñaïo naøy. Khoâng choã thaáy, ñoù laø choã thaáy cuûa ñaïo naøy. Veà sau, khi phaùp saép döùt, thì laáy tö töôûng maø höôùng daãn ngöôøi. Neáu ôû goø thaây cheát thì ngoài nhìn xöông khoâ traéng, nhôù nghó laø lieàn ñöôïc giaûi thoaùt. Neáu nhôù nghó naêm saéc, thì töø trong, ñeám hôi thôû, maø caàu giaûi thoaùt. Kieåm soaùt hôi thôû ra, hôi thôû vaøo laø muoán caàu giaûi thoaùt. Bieát phaùp saép heát, thì lieàn phaûi thöïc hieän vieäc tu taäp naøy.”

Baáy giôø, con laïi hoûi Phaät: “Phaûi hoïc nhö theá naøo thì xa ñöôïc vieäc naøy?”

Vò Phaät kia noùi: “Phaûi hoïc ñaïo vôùi phaùp nhö vaäy. Phaûi hoïc tueä Nhö Lai nhö vieäc cuûa Nhö Lai. Coù phaùp goïi laø tueä Nhö Lai, thì phaûi nghe, phaûi hoïc. Phaûi nghe ñieàu aáy töø Phaät Thích-ca Vaên.”

Boãng nhieân, con khoâng coøn thaáy Phaät nöõa vì ñaõ thaáy ñöôïc Nhö Lai. Phaät noùi:

–Ñieàm laønh cuûa tueä Nhö Lai naøy, phaûi ôû nôi ñaát ñaïo. Laïi coù Baø-la-moân teân laø A-duy-thò-chaân, baïch Phaät:

–Con ñeán nôi ñoàng khoâng moâng quaïnh, thaáy haàu heát caùc vaät cheát ñöa vaøo ñaây. Trong ñoù coù caùc loaøi thuù aên thaây cheát. Trong ñoù, coù muøi hoâi thoái, coù hö röõa, coù maøu xanh, coù maøu ñoû, coù thaân ñen; con lieàn töï nghó, muoán ngoài xuoáng ñaáy maø kieåm soaùt hôi thôû, thu laáy nhôù nghó aáy. Boãng con thaáy Phaät töø phöông Ñoâng ñeán, coù ba hai töôùng. Phaät coøn töø xa, con ñaõ höôùng ñeán laøm leã Ngaøi. Vò Phaät kia noùi: “Tuy quaùn nhöõng vaät naøy, song ñoù chæ laø söï töôûng nhôù.”

Con lieàn hoûi vò Phaät kia: “Con phaûi hoïc phaùp naøo ñeå höôùng daãn taát caû, khieán cho hoï thoaùt khoûi sinh töû.”

Vò Phaät kia baûo: “Coù phaùp, goïi laø tueä Nhö Lai, phaûi nghe, phaûi hoïc. Hoïc ñöôïc phaùp ñoù, laø coù taát caû caùc ñöôøng taïo ra coâng ñöùc. Phaûi ñeán Phaät Thích-ca Vaên maø hoûi ñaày ñuû phaùp aáy.”

Ñieàm laønh aáy, caùi goác ôû choã naøo? Thöa Theá Toân? Phaät baûo:

–Ñieàm laønh aáy laø cuûa tueä Nhö Lai. Thöïc hieän söï hoïc naøy laø hoïc ngoài thieàn nôi

Phaät beân goác caây.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Ba-leâ-maïn-ña, baïch Phaät:

–Ñang ñeâm con muoán xuaát cuûa baùu, nhöng khoâng choã naøo coù theå nhìn thaáy, con beøn ñoát naêm caùi nhaø, laáy ñoù laøm ñuoác soi saùng. Vì sao? Vì ñeå traùnh ngoøi raïch, haàm hoá, gieáng saâu. Ñang khi töï nghó, phaûi hoïc phaùp naøo ñeå cho taát caû ñöôïc saùng leân, khoâng coøn toái taêm? Vöøa coù yù nghó aáy, con lieàn thaáy Phaät ñöùng trong hö khoâng vaø noùi: “Laønh thay! Laønh thay! Ñaây laø vieäc laøm cuûa baäc Thaùnh, chaúng phaûi laø vieäc laøm cuûa phaøm nhaân! Caùc söï giaän döõ, tham lam, boûn seûn, dua nònh, giaû doái beà ngoaøi cuûa ngöôøi naøy, ñaõ khoâng coøn, neân môùi coù theå nghó ñeán vieäc laøm nhö vaäy, khoâng coøn gì ñeå ñeà caäp.”

“Con ñem taâm bình ñaúng, thöông nhôù ñeán taát caû cuõng khoâng nghó ñeán baát cöù choã naøo. Nhôù nghó nhö Phaät ngoài nôi coäi caây, khoâng nhôù nghó Thanh vaên. Thöa Ñöùc Nhö Lai! Coù phaùp naøo giuùp con laøm ñöôïc vaäy?”

Vò Phaät kia noùi: “Coù phaùp, goïi laø tueä Nhö Lai, phaûi nghe vaø hoïc, coù ñaày ñuû nhö yù oâng muoán.”

Con laïi hoûi Phaät: “Phaûi nghe töø ñaâu?”

Vò Phaät baûo: “Phaûi nghe töø nôi Ñöùc Phaät Thích-ca Vaên. Ñieàu phaûi nghe aáy seõ ñöôïc nghe taïi ñoù. Nhöõng goø ñoáng, laøng maïc, huyeän, aáp, thaønh quaùch, quaän, nöôùc... taát caû ôû trong phaùp naøy maø nhìn thaáy.”

Nghe lôøi naøy roài, con hoaûng hoát, khoâng bieát choán kia ôû ñaâu! Ñieàm laønh naøo ñaây? Phaät noùi:

–Vaän duïng vaøo thì oâng ñaõ nghe tueä Nhö Lai, neân phaûi hoïc. Ñieàm laønh naèm ôû trong söï hoïc ñoù. Boà-taùt kia! Vaán ñeà phaûi hoïc, ñeàu hoïc ôû phaùp naøy.

–Coù bao nhieâu tueä laø choã coù theå phaûi hoïc? Phaät noùi:

–Nhö caûnh giôùi Phaät, tueä kia laø nhö vaäy. Tueä kia thì nhö caûnh giôùi Phaät, gioáng nhau khoâng khaùc. Caùc phaùp ñeàu töø tueä naøy, nhö traùi tim ban ra ñieàm laønh.

Khi aáy, Phaät laïi hoûi con:

–Phaùp naøy saâu xa vi dieäu nhö vaäy sao? Phaùp aáy khoâng theå thaáy, khoâng theå bieát? Laïi coù Baø-la-moân teân laø Taát-ñaït-taát, baïch Phaät:

–Con cuøng vôùi soá ñoâng traêm ngaøn Baø-la-moân cuøng thôø cuùng nhö laøm vieäc teá töï, nung naáu trong loøng ñieàu nghó suy cuûa mình laø phaûi thôø phöôïng ra sao, ñeå cho taát caû ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, khieán khoâng coøn vaät loän vôùi khoå ñau. YÙ nghó naøy vöøa naûy sinh, thì con thaáy Phaät, choùi saùng cuøng vôùi töôùng cuûa caùc veû ñeïp. Ñöùc Phaät baûo: “Laønh thay! Laønh thay! Ngöôi khôûi leân söï nhôù nghó naøy. Phaûi laøm vieäc nghó suy nhö ñieàu ngöôøi ñaõ haønh ñoäng.”

Vò Phaät aáy noùi: “Haõy ñi ñeán Kyø hoaøn, nöôùc Xaù-veä, laø nôi truù nguï cuûa Phaät Thích- ca Vaên, cuûa A-nan, Baân-kyø, A-lam… Caùc vò, seõ vì oâng thuyeát giaûng roäng raõi veà yù nghóa thôø cuùng kia. Coù phaùp goïi laø tueä Nhö Lai, phaûi nghe, phaûi hoïc. Phaùp aáy, töø quaù khöù, chö Phaät ñaõ thuyeát giaûng.”

Con laïi hoûi: “Phaûi thôø cuùng baèng caùch naøo?”

Ñöùc Phaät baûo: “Boà-taùt ñem choã coù ñöôïc aên uoáng cuûa mình, giuùp ñôõ cho ngöôøi, laøm vieäc thôø cuùng naøy maø thoaùt ra khoûi ba coõi. Coù thôø giôùi laø khoâng nghó mình coù caàu mong. Coù thôø nhaãn nhuïc, laø khoâng ñem taâm aùc höôùng ñeán taát caû. Coù thôø tinh taán, laø muoán cöùu thoaùt naêm ñöôøng. Coù thôø Tam-muoäi, laø khoâng taïo ra nhaân duyeân, ñeå coù choã mong caàu, ñeå coù nhieàu nôi nghe maø thôø cuùng. Taát caû goïi laø thaân. Caùc soá thaân ñeàu ñaày ñuû caùi bieát

Ba-la-maät. Coù thôø phaùp, neáu laø ngöôøi thöïc haønh thì duøng phaùp bieán hoùa ra taát caû, neáu laø suùc sinh muoán nghe phaùp, thì khoâng boû giöõa chöøng, maø vì loaøi ñoù noùi kinh, cuõng khoâng laáy saéc ñeå noùi, maø laáy phaùp cuûa loøng laønh ñeå daãn daét chæ baøy.”

Phaät laïi daïy: “Coù baäc Thaùnh khoâng tieác thaân mình, taâm vui muoán khieán cho taát caû, moãi moät ñeàu ñöôïc an oån, khoâng ñem taâm lo buoàn maø höôùng daãn ngöôøi. Vì sao? Vì caøng vaän duïng thì ñöôïc thaân hình toát ñeïp. Gioáng nhö ngoïc ma-ni, duõa maøi thì caøng ñeïp gaáp boäi. Con cuûa caùc baäc vua chuùa kia, khoâng ai laø khoâng yeâu thích. Vì sao yeâu thích noù? Vì khoâng veát baån nhô. Vò Phaùp sö kia cuõng gioáng nhö vaäy. Tuy coù sinh töû, song ñieàu aáy, laïi boäi phaàn ñeïp ñeõ. Vì sao? Vì thaân khoâng aùc, cuõng khoâng baùng boå. Vì sao? Vì thöôøng khen ngôïi ca tuïng Phaät. Duø xa Phaät nhöng thöôøng muoán gaàn guõi. Vì sao? Vì voán khoâng coù choã caàu (töùc laø choã thôø, coù nghóa laø cuùng teá). Ai coù Tam baït trí, thì cuõng coù taâm thôø cuùng maø khoâng coù caùi khaùc. Vì sao? Vì khoâng coù loøng oaùn haän. Ñoái vôùi taát caû khoâng coù aùc yù. Boà-taùt coù thôø maø khoâng coù thaéng, vaäy neáu coù yù nieäm aáy thì Boà-taùt thaéng. Do khoâng coù yù nieäm ñoù thì khoâng choã ñeå thaéng ñöôïc. Duøng coâng ñöùc ñeå nuoâi lôùn thaân mình vaø ngöôøi khaùc, ñoù laø yù Boà-taùt. Vì sao? Vì khoâng duøng phaùp coù choã tranh caõi, vì theá maø khoâng coù tranh giaønh, khoâng coù buoäc, khoâng coù troùi, khoâng coù ñoùng. Ngöôøi naøo coù laøm vieäc thôø cuùng aáy thì chôù coù saân cuõng khoâng nhôù nghó laø phaùp naøo coù theå so löôøng, coù theå toan tính. Baäc Thaùnh naøy, vôùi choã laøm cuûa mình, voán noù laø nôi ñeå xem xeùt töøng choã, töøng choã kia. Cuõng khoâng ôû trong coâng ñöùc maø coù söï nhôù töôûng veà noù. Cuõng khoâng phaù tröø choã toäi aùc cuûa mình taïo ra. Vì sao? Vì khoâng ñaùnh maát ñieàu caên baûn cuûa mình, cuõng khoâng coù loãi. Boà-taùt toân troïng phaùp laø treân heát. Thöôøng ñi ñeán giaùo hoùa, thì cuõng phaûi vui veû, cuõng khoâng löôøi bieáng, cuõng khoâng cuøng vôùi ngöôøi coù taâm giaän döõ. Taïi sao vaäy? Vì Ñaïi thöøa khoâng töø vieäc aáy maø coù ñöôïc, neân môùi goïi laø Ñaïi thöøa, cuõng khoâng coù yù nieäm veà Ñaïi thöøa kia.”

Phaät noùi vôùi Taát-ñaït-taát:

–Boû ñi loái thôø cuùng cuõ cuûa oâng, phaûi thöïc hieän vieäc thôø töï naøy, töùc laø Boà-taùt phuïng thôø caùi ñieàm laønh öùng hieän aáy, nhö choã oâng ñaõ thaáy Nhö Lai. Ñaáy laø keát quaû cuûa ñôøi tröôùc, oâng phaûi heát loøng tu taäp Ñaïi thöøa. Vì sao? Vì trong tieàm thöùc, oâng ñaõ thaáy Phaät, thì ñoù laø coäi nguoàn cuûa ñieàm laønh aáy.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Nan-ñaàu-ña-la, baïch Phaät:

–Con thaáy doøng nöôùc, coù moät ngöôøi naém thanh goã baéc caàu qua ñoù. Con nghó, vieäc laøm cuûa oâng ta quaù ö laø nhoû! Phaûi laøm baèng caùch naøo ñaây ñeå coù caàu roäng lôùn? Vì sao? Vì muoán taát caû ñeàu ñöa qua ñöôïc. Con vöøa coù yù nghó naøy, thì töø phöông Ñoâng, lieàn coù traêm vò Phaät, caùc vò hieän ra vaø khen ngôïi: “Laønh thay! Laønh thay! YÙ nghó cuûa baäc Thaùnh! Khieán moïi ngöôøi nhö laø ñöôïc ñoä vaø ñaây cuõng laø con ñöôøng cho voâ soá ngöôøi. Hieän Phaät Thích-ca Vaên ôû trong Kyø hoaøn, oâng ñeán ñoù ñeå coù theå laõnh hoäi phaùp cuûa Ngaøi, ñeå coù theå ñaït ñeán Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng.”

Ñieàm laønh naøy voán noù laø cuûa con, neân môùi ñöôïc thaáy Nhö Lai, ñöôïc nghe Nhö Lai raên daïy. Thöa Theá Toân phaûi vaäy khoâng?

Phaät noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! Ñuùng nhö ñieàu oâng nhaän xeùt. Laïi coù Baø-la-moân teân laø Chieân-uaát-ña-sö-lôïi, baïch Phaät:

–Con ra ngoaøi cöûa thaønh, coù ngöôøi trong hoï toäc baûo vôùi con: “Nhö coù ñi qua nhaø, thì toâi seõ giuùp cho oâng hai traêm vaïn.” Con lieàn theo oâng ta veà nhaø. Vaøo nhaø coù toøa ngoài cao lôùn, môøi con ngoài vaøo toøa, ñoát höông cuùng döôøng. Sau khi aên uoáng xong, hoï trao

cuùng cho con hai traêm vaïn. Baáy giôø con töï nghó: “Phaûi söû duïng theá naøo ñeå töï taïo phöông tieän chuyeån töø vieäc ban cho tieàn baïc sang ban cho phaùp - nhö phaùp cuûa ñaïo Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng. Cuûa caûi ban cho trong saïch, thì coù theå ñöôïc ñieàu laï thöôøng.” Con vöøa khôûi yù nghó nhö vaäy thì lieàn thaáy ôû phöông Ñoâng, coù ngaøn vò Phaät ñoàng bay leân, caùc Nhö Lai ñeàu ñöùng tröôùc maëêt con, ñoàng khen ngôïi: “Laønh thay! Laønh thay! Ñuùng laø vieäc laøm cuûa baäc Thaùnh! Vì moïi ngöôøi maø muoán haønh ñoäng, oâng mau ñeán Kyø hoaøn nôi truù nguï cuûa Phaät Thích-ca Vaên, caùc vò seõ vì oâng thuyeát roäng raõi phaùp aáy. Nhö oâng maø ñöôïc trong saïch thì tieàn ban cho kia, oâng coù theå nhaän laáy. Nhaän laáy noù, ñeå khieán cho taát caû ñeàu coù theå ñöôïc an oån. Vì sao? Vì neáu tam thieân ñaïi thieân caùc coõi nöôùc ñeàu phuïng haønh möôøi ñieàu thieän vaø nhaän söï ban cho, thì khoâng baèng Boà-taùt phaùt taâm vì ñaïo Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng maø nhaän söï ban cho. Taát caû phaûi qua thöïc hieän vieäc laøm nhö ôû treân.” Döùt lôøi, con hoaûng hoát khoâng coøn bieát choã vò Phaät aáy.

Phaät noùi:

–Ñoù laø ñieàm laønh cuûa tueä Nhö Lai. Vì sao? Vì ñôøi tröôùc, ñaõ ñem cuùng döôøng möôøi phöông Phaät neân kòp ñöôïc phaùp naøy.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Dieâm-phuø-sö-lôïi, baïch Phaät:

–Con ôû trong nuùi, an taâm maø ngoài, gioáng nhö ñöôïc thieàn. ÔÛ beân treân, con thaáy naêm traêm vò Phaät, boán phía ñeàu laø muøi höông nhö höông trôøi. Caùc vò ñeàu goïi lôùn teân con vaø noùi: “Laønh thay! Laønh thay! Nhö ñieàu oâng caàu, thì phaûi thöïc hieän phaùp Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng. Chôù thöïc hieän thieàn khaùc. Sao goïi laø Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng? Vì luoân nghó nhôù ñeán moïi ngöôøi vôùi taâm Töø bi. Chôù ñem nhöõng yù töôûng veà con ngöôøi, taïo ra caùi khoâng theå suy nghó veà thieàn maø laøm neân thieàn naøy. Ñöøng coù yù töôûng veà söï nhôù nghó cuûa taâm taát caû ñeàu khieán cho ñöôïc an oån. Ñöøng nhôù nghó ñeán con ngöôøi baèng yù töôûng, ñöøng nhôù nghó ñeán thaân baèng yù töôûng.” Chö Phaät kia baûo: “Haõy ñi ñeán Kyø hoaøn nôi truù nguï cuûa Phaät Thích-ca Vaên, Ngaøi seõ vì oâng giaûng noùi ñaày ñuû phaùp kia. Tueä Nhö Lai phaûi neân hoïc noù. Hoïc phaùp aáy, ôû chính nôi vieäc laøm cuûa mình.” Noùi lôøi aáy roài, con khoâng coøn bieát ñöôïc choã chö Phaät. Ñieàm laønh naøy voán noù laø cuûa con, phaûi khoâng thöa Theá Toân?

Phaät noùi:

–Suy xeùt nhö ñieàu oâng chöùng kieán, thì khoâng coù gì khaùc. Vì sao? Vì coù ngöôøi naøo ñang ngoài döôùi caây Phaät, maø lieàn coù ñieàm laønh linh öùng naøy. Vaán ñeà laø ñôøi tröôùc, oâng ñaõ cuùng döôøng baûy ngaøn vò Phaät.

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Haø-sa-maïn, baïch Phaät:

–Con thaáy caùc Baø-la-moân, khoâng nhieàu, khoâng ít, taém trong nöôùc soâng Haèng; taém roài, hoï noùi vôùi con: “OÂng ñi taém laïi ñi. Choã xaáu nôi thaân oâng, loä ra caùc ñieàu aùc, chuùng phaûi theo nöôùc maø khöû ñi.” Con lieàn suy nghó: “Taïi sao caùc thöù xaáu xa cuûa thaân, khi taém, chuùng theo nöôùc xoùa ñi?” Luùc aáy, con thaáy Phaät ôû trong hö khoâng. Vò Phaät kia noùi: “Ngöôi suy nghó gì theá?”

Khi aáy, con thöa: “Caùc Baø-la-moân baûo con: Taém thaân, thì caùc xaáu xa cuûa mình, ñeàu theo nöôùc xoùa saïch. Neân con ngoài suy nghó veà vieäc naøy.”

Vò Phaät kia noùi: “OÂng ñeán Kyø hoaøn nôi truù nguï cuûa Phaät Thích-ca Vaên. Ngaøi seõ vì oâng thuyeát giaûng veà phaùp cho raèng caùc thöù xaáu xa cuûa thaân mình ñeàu ñöôïc tröø khöû.”

Vò Phaät kia baûo: “Caùc phaùp coù teân goïi, saâu thaúm khoâng coù ñaùy, nöôùc cuûa noù raát ñeïp, taém trong nöôùc naøy, ñeàu ñöôïc saïch seõ, tinh khieát. OÂng muoán taém, thì phaûi taém trong nöôùc aáy. Caùc thöù taø aùc coù theå tieâu tröø. Taém roài, chö Thieân, con ngöôøi vaø taát caû ñeàu

ñöôïc an oån, lieàn ñem phaùp ñoù giaùo hoùa khaép moïi nôi. Vì sao? Vì chö Phaät quaù khöù ñeàu taém ôû nôi ñaây, cho neân hieän ñieàm laønh.”

Phaät noùi:

–Phaûi nghe tueä Nhö Lai, thì ñaáy laø ñieàm laønh. Coù Baø-la-moân teân laø Duy-kyø-tieân, baïch Phaät:

–Con ñem hoa ñeán cuùng nôi ñeàn thôø thaàn Baø-la-moân. Vöøa vaøo cöûa, con thaáy Nhö Lai bay leân, ñöùng trong hö khoâng. Vò Phaät aáy hoûi con: “Mang hoa naøy cuùng choã naøo?”

Con lieàn ñaùp lôøi: “Muoán daâng leân cuùng thaàn.”

Vò Phaät kia noùi: “Coù Nhö Lai, hieäu laø Thieân Trung Thieân, coù theå ñem hoa cuùng döôøng cho vò aáy. Vì sao? Vì nhaân naøy coù theå coù coâng ñöùc ñeán Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng vaø kòp coù theå chöùng ñöôïc thieàn voâ thöôïng, töùc laø muoán duøng hoa ñeå cuùng döôøng, thì hoa aáy ñeàu hoùa ra Phaät toaøn laø maøu saéc vaøng roøng. AÙnh saùng cuûa Phaät kia saùng ñeán baûy thöôùc, ba möôi hai töôùng vaø caùc veû ñeïp ñeàu ñaày ñuû. Chö Phaät ñeàu noùi: Taâm cuûa oâng ñaõ vöõng chaéc, ôû trong coâng ñöùc neân coù theå ñaït ñeán söï öùng hieän naøy.”

Con lieàn hoûi: “Phaûi taïo neân phöông tieän naøo, ñeå khieán cho coâng ñöùc khoâng theå löôøng ñöôïc heát.”

Vò Phaät kia laïi baûo: “Neáu coù Boà-taùt ñöôïc troâng thaáy Phaät thì nhaân aáy taïo thaønh coâng ñöùc, trong ñoù thaáy coù Phaät hoùa ra. Nhaân ñoù taïo neân coâng ñöùc, trong ñoù thaáy coù chuøa. Nhaân aáy taïo neân coâng ñöùc trong ñoù nhö thaáy nôi Phaät ñöùng vaø ngoài. Nhaân aáy taïo ra coâng ñöùc, trong ñoù thaáy coù choã Phaät ñi kinh haønh. Nhaân aáy taïo ra coâng ñöùc, trong ñoù nghe coù Phaät. Nhaân aáy taïo ra coâng ñöùc, trong ñoù nghe coù treân, döôùi, boán höôùng, boán phöông coù Phaät raên daïy taát caû. Nhaân ñoù taïo ra coâng ñöùc, trong ñoù coù Toân giaû Xaù-lôïi- phaát. Nhaân aáy taïo ra coâng ñöùc, trong ñoù coù giaø, beänh, cheát maø töï so saùnh. Nhaân aáy taïo coâng ñöùc, hoaëc thaáy quaän, huyeän, aáp bò phaù hoaïi, hoaëc thoùc gaïo ñaét ñoû, daân chuùng ñoùi khoå, maø vaän duïng löôøng tính ñöôïc vieäc naøy. Nhaân aáy taïo ra coâng ñöùc. Vì sao? Vì nghó tính tröôùc söï vieäc xaûy ra. Nhaân aáy coù coâng ñöùc khoâng theå tính ñeám ñöôïc. Nghóa laø coâng ñöùc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng.”

Laïi coù Baø-la-moân teân laø Sa-kieät-maït, baïch Phaät:

–Con vaøo bieån taém, vöøa coù yù ñònh naøy, thì lieàn thaáy vaïn Phaät. Caùc vò ñeàu noùi: “Khoâng phaûi nhö yù cuûa oâng laø muoán ñoä bieån sinh töû.” Nhaân ñoù con töï nghó: “Ngoaøi vieäc ñoä kia ra coøn phaûi goäi röûa sinh töû, cuõng taïi nôi naøy, phaûi coù caùi gì khaùc hôn laø söï goäi röûa naøy. Ñuùng hôn laø con muoán vöøa ñoä bieån sinh töû vöøa goäi röûa sinh töû.” Vöøa coù yù nghó naøy thì lieàn thaáy vaïn Phaät, caùc Phaät ñeàu baûo: “Khoâng phaûi nhö yù cuûa oâng chæ muoán ñoä bieån sinh töû maø coøn goäi röûa sinh töû nöõa.”

Luùc aáy con lieàn laïi hoûi: “Phaûi goäi röûa ra sao?”

Vò Phaät kia baûo: “Coù con ñöôøng ñeå ñoä laø caùc phaùp, coù theå ôû trong phaùp aáy maø thöïc hieän vieäc goäi röûa naøy, thì ñaõ laø ñoä roài.”

Baáy giôø, con laïi hoûi: “ÔÛ theá gian, nôi naøo coù theå ñoä?” Caùc vò baûo: “Phaät ñaõ laøm vieäc ñoä naøy.”

Con laïi hoûi: “Choã phaùp naøo coù theå töø ñoù maø hoïc?”

“Coù Phaät, goïi laø Thích-ca Vaên, ôû trong Kyø hoaøn. Phaûi hoïc hoûi töø ñoù, theo nhö choã theà nguyeän cuûa oâng, thì phaûi nghe hoïc ñaày ñuû. Ngaøi ñeàu vì oâng maø giaûng noùi phaùp aáy, khieán oâng seõ ñöôïc thaáu hieåu.”

Nghe lôøi chæ baûo naøy roài, boãng nhieân con khoâng coøn thaáy choã vò Phaät kia. Vì theá con hoûi Phaät: Choã phaùp naøo maø coù theå ñoä? Phaûi chaêng ñoä cho taát caû caùc phaùp, chính laø

phaùp Ba-la-maät?

Phaät noùi:

–OÂng muoán ñoä caùc phaùp, thì taâm phaûi bình ñaúng ñoái vôùi moïi ngöôøi. Vì sao? Vì luoân nhôù nghó laø vieäc ñoä sinh töû phaûi laøm cho taát caû moïi ngöôøi. Ví nhö ñoä bieån sinh töû, thì phaûi hoïc vieäc naøy vaø nhö vaäy seõ khieán ñoä ñöôïc taát caû caùc phaùp, nhöng cuõng khoâng nhôù nghó coù phaùp, cuõng khoâng nhôù nghó khoâng phaùp. Thöïc hieän ñöôïc vieäc aáy, thì veà sau, oâng phaûi vì taát caû maø thuyeát phaùp.

Phaät baûo Sa-kieät-maït:

–Boà-taùt chæ duøng moät vieäc maø ñaày ñuû caùc tueä. Sao goïi laø moät vieäc? Muoán chaám döùt ñôøi phaùp aùc, baáy giôø, Boà-taùt phaûi cheá ra phaùp kia ñeå chæ daãn cho taát caû, khieán cho phaùp aáy khoâng döùt saïch. Ñaây goïi laø moät vieäc maø ñaày ñuû ñöôïc caùc tueä.

Laïi coù hai vieäc. Boà-taùt hoïc hai vieäc naøy laø mau kòp chöùng ñaéc Phaät. Sao goïi laø hai? Khoâng nghó caùc phaùp laø caùi ta coù, laø chaúng phaûi caùi ta coù, cuõng khoâng nghó thaáy ñöôïc nôi choán cuûa taát caû caùc phaùp trong vuõ truï. Ñaây laø hai vieäc.

Laïi coù ba vieäc. Thieän nam, thieän nöõ naøo traân troïng thöïc hieän ba vieäc aáy, thì mau ñeán choã thaønh Phaät. Sao goïi laø ba? Vì caùc phaùp nhö laø aùnh saùng cuûa söï thaáy neân ñoái vôùi caùc phaùp laø roõ raøng, cuõng khoâng nhieàu, cuõng khoâng ít, khoâng nghó ñoù laø hai. Ñaõ öùng caûm, thì chæ moät, khoâng coù taâm naøo khaùc. Vì sao? Vì caùc phaùp khoâng theå naém baét. Ba vieäc naøy laø nhaân danh Phaät. Ñaáy laø ba vieäc.

Laïi coù boán vieäc. Sao goïi laø boán? Ñoù laø: Moät laø naém chaéc toaøn boä caùc phaùp. Hai laø thöôøng ñoái vôùi Nhö Lai laøm coâng ñöùc. Ba laø gìn giöõ taâm nhö hö khoâng, khoâng coù yù nieäm veà moïi ngöôøi. Boán laø neáu coù cuùng döôøng hay khoâng cuùng döôøng, thì taâm aáy vaãn khoâng khaùc.

Ngöôøi nam, ngöôøi nöõ naøo traân troïng thöïc hieän caùc phaùp naøy, thì mau thaønh Phaät.

Ñaáy laø boán vieäc.

Laïi coù naêm vieäc. Sao goïi laø naêm vieäc? Ñoù laø: Moät laø ñoái vôùi caùc giôùi, khoâng coù choã ñeå nhôù nghó. Sao goïi laø caùc giôùi? Ñoù laø: Maét thaáy saéc, tai nghe tieáng, muõi ngöûi höông, löôõi bieát vò, thaân thích tieáp xuùc, yù muoán ñöôïc cho mình. Khoâng nhôù nghó nhö vaäy. Hai laø ñoái vôùi phaùp Phaät luoân taïo coâng ñöùc. Ba laø neáu thaáy cuøng vôùi Boà-taùt, taâm kia phaûi theå hieän söï vui möøng. Vì sao? Vì coâng duïng cuûa noù thaät lôùn. Boán laø ñoái vôùi taát caû, khoâng coù taâm doái traù. Vì sao? Vì ta ñang ñoä. Naêm laø cuõng ôû trong taâm naøy nhöng khoâng coù choã ñeå töôûng nhôù. Ñaáy laø naêm vieäc.

Baø-la-moân Sa-kieät-maït baïch Phaät:

–Ngöôøi naøo traân troïng thöïc haønh naêm vieäc naøy thì mau thaønh Phaät? Phaät noùi:

–Phaûi thöïc hieän vieäc hoïc naøy, thì môùi mau ñaït ñöôïc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng, töï mình ñi ñeán ñích laø thaønh Phaät vaø ñaây laø vieäc laøm ñeå vöôït qua ñöôïc bieån sinh töû. Ñem phaùp chæ daïy cho taát caû, laøm nhö Nhö Lai, khoâng choã naøo laø khoâng ñoä. Ngöôøi naøo coù loøng thaønh, vöõng vaøng truï ôû Boà-taùt coâng ñöùc, thì lieàn kòp ñöôïc ñieàm laønh naøy. Neáu coù yù nghó sôï seät treân con ñöôøng tìm laáy söï chöùng ngoä, thì Phaät daïy: Phaùp nhö vaäy chôù coù aâu lo nhôù nghó maø phaûi ñaày ñuû möôøi thöù löïc cuûa Nhö Lai.

Taát caû nhöõng ngöôøi nghe, khoâng ai laø khoâng vui möøng.

