**Phaåm 8: BOÀ-ÑEÀ PHAÀN**

Baáy giôø, Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng hoûi Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng:

–Vôùi caùc phaùp Phaät, Boà-taùt laøm theá naøo ñeå ñaït ñeán choã cöùu caùnh?

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng noùi:

–Neáu caùc Boà-taùt haønh khoâng phaûi laø nôi höôùng tôùi thì môùi ñaït ñeán choã cöùu caùnh cuûa phaùp Phaät.

Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng hoûi:

–Boà-taùt haønh khoâng phaûi laø nôi höôùng tôùi nhö theá naøo? Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng traû lôøi:

–Caùc Boà-taùt maëc duø haønh nôi coõi naêm toäi voâ giaùn nhöng khoâng coù taâm saân giaän, naõo haïi. Maëc duø haønh nôi coõi Ma-laïc-ca (ñòa nguïc) nhöng lìa taát caû buïi baëm caáu ueá phieàn naõo. Maëc duø haønh nôi caùc coõi baøng sinh nhöng lìa taát caû voâ minh taêm toái. Maëc duø haønh nôi coõi A- toá-laïc, (ngaï quyû) nhöng lìa taát caû cao ngaïo ngaõ maïn. Maëc duø haønh nôi coõi Dieä-ma vöông nhöng chöùa nhoùm haønh trang phöôùc tueä roäng lôùn. Maëc duø haønh coõi ñònh voâ saéc nhöng khoâng thích höôùng veà coõi ñoù. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh tham duïc nhöng khoâng thoï duïc taát caû nhöõng gì ôû trong ñoù, lìa taát caû söï ñaém nhieãm. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh saân giaän nhöng ñoái vôùi taát caû caûnh giôùi cuûa höõu tình lìa caùc saân giaän, khoâng coù taâm toån haïi. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh ngu si nhöng vôùi taát caû phaùp ñeàu xa lìa voâ minh taêm toái, duøng aùnh saùng trí tueä ñeå töï ñieàu phuïc mình. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh tham lam keo kieät nhöng vöùt boû nhöõng gì trong ngoaøi, khoâng ñoaùi hoaøi ñeán thaân maïng mình. Maëc duø thò hieän haønh coõi haïnh phaïm giôùi nhöng soáng an oån trong taát caû giôùi, coâng ñöùc Ñaàu-ñaø ít muoán, bieát ñuû, trong moät toäi nhoû cuõng thaáy raát sôï haõi. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh saân giaän maø an truï hoaøn toaøn vaøo taâm Töø bi khoâng naõo haïi. Maëc duø thò hieän haønh coõi haïnh bieáng nhaùc nhöng sieâng naêng tu taäp taát caû caên laønh, tinh taán khoâng thay ñoåi. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh caên loaïn nhöng luoân an nhieân tòch tónh. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh aùc tueä nhöng hoaøn toaøn thoâng ñaït taát caû taát caû phaùp theá gian vaø xuaát theá gian, coù loøng tin ñaït cöùu caùnh tueä Ba-la-maät ña. Maëc duø thò hieän haønh coõi haïnh dua nònh

doái traù, nhöng hoaøn thaønh phöông tieän thieän xaûo. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh phöông tieän maät ngöõ kieâu maïn, nhöng ñeàu doác thaønh laäp caàu ñoø ñeå cöùu giuùp muoân ngöôøi. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh taát caû phieàn naõo cuûa theá gian nhöng taùnh thanh tònh hoaøn toaøn khoâng nhieãm. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh chuùng ma, nhöng coù trí tueä giaùc ngoä taát caû phaùp Phaät vaø töï chöùng bieát khoâng nhôø vaøo ngöôøi khaùc. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh Thanh vaên nhöng giaûng phaùp chöa töøng nghe cho caùc höõu tình. Maëc duø thò hieän haønh nôi coõi haïnh Ñoäc giaùc nhöng vì hoaøn thaønh ñaïi Töø, ñaïi Bi taïo moïi thaønh thuïc cho chuùng sinh. Maëc duø thò hieän ôû coõi baàn cuøng nhöng ñöôïc cuûa caûi chaâu baùu voâ taän. Maëc duø thò hieän ôû coõi khuyeát caên nhöng ñaày ñuû töôùng toát ñeïp ñeõ. Maëc duø thò hieän ôû coõi ti tieän nhöng sinh vaøo nhaø Phaät thuoäc doøng hoï toân quyù tích taäp haønh trang phöôùc tueä thuø thaéng. Maëc duø ôû coõi gaày oám, xaáu xí, bò moïi ngöôøi gheùt nhöng ñöôïc thaân nhö Na-la-dieân ñeïp ñeõ, caùc höõu tình thích nhìn. Maëc duø ôû coõi giaø beänh, nhöng dieät tröø roát raùo caên giaø beänh vöôït qua caùc sôï haõi veà cheát. Maëc duø hieän ôû coõi caàu cuûa caûi ñòa vò, nhöng tu taäp nhieàu quaùn töôûng voâ thöôøng, döùt caùc söï mong caàu. Maëc duø hieän ôû coõi cung thaát kyõ nöõ vôùi caùc thuù vui nhöng luoân vöôït qua khoûi caùc buøn dô duïc laïc, tu taäp roát raùo haïnh xa lìa. Maëc duø hieän ôû coõi ñaàn ñoän nhöng ñaày ñuû trang nghieâm bieän taøi, ñaéc Ñaø-la-ni, trí tueä nhôù khoâng maát. Maëc duø ôû coõi taø ñaïo nhöng laáy chaùnh ñaïo ñoä caùc höõu tình. Maëc duø hieän ôû coõi taát caû sinh nhöng thaät söï ñoaïn haún taát caû nôi choán sinh khôûi. Maëc duø hieän ôû coõi Baùt-nieát-baøn nhöng luoân xaû boû sinh töû töông tuïc. Maëc duø thò hieän ñaéc dieäu Boà-ñeà chuyeån ñaïi phaùp luaân, nhaäp Nieát-baøn, nhöng luoân sieâng naêng tu taäp caùc haïnh Boà-taùt lieân tieáp khoâng giaùn ñoaïn.

Thöa Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng! Boà-taùt haønh khoâng phaûi laø nôi

höôùng tôùi nhö vaäy môùi ñöôïc goïi laø ñaït tôùi coõi cöùu caùnh cuûa phaùp Phaät.

Baáy giôø, Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng hoûi Ñaïi só Dieäu Caùt Töôøng:

–Nhöõng gì laø chuûng taùnh cuûa Nhö Lai? Xin Ñaïi só löôïc noùi cho. Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng noùi:

–Taát caû chuûng taùnh cuûa thaân hö giaû, laø chuûng taùnh cuûa Nhö Lai, taát caû chuûng taùnh cuûa voâ minh höõu aùi laø chuûng taùnh cuûa Nhö

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

Lai, chuûng taùnh cuûa tham duïc, saân giaän, ngu si laø chuûng taùnh cuûa Nhö Lai, chuûng taùnh cuûa hö voïng ñieân ñaûo laø chuûng taùnh cuûa Nhö Lai. Nhö vaäy taát caû chuûng taùnh cuûa naêm uaån, chuûng taùnh cuûa saùu xöù, chuûng taùnh cuûa baûy thöùc truï, chuûng taùnh cuûa taùm taø, chuûng taùnh cuûa chín naõo, chuûng taùnh cuûa möôøi ñaïo nghieäp baát thieän, ñoù laø chuûng taùnh cuûa Nhö Lai. Noùi toùm laïi, chuûng taùnh cuûa saùu möôi hai kieán, taát caû phieàn naõo, phaùp aùc, baát thieän laø chuûng taùnh cuûa Nhö Lai.

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng noùi:

–Caên cöù vaøo maät ngöõ naøo maø Ñaïi só noùi nhö vaäy? Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng traû lôøi:

–Chaúng phaûi ngöôøi thaáy voâ vi ñaõ nhaäp vaøo vò Chaùnh taùnh ly sinh thì coù theå phaùt taâm Chaùnh ñaúng giaùc Voâ thöôïng, maø coát yeáu laø truï vaøo caùc haønh höõu vi phieàn naõo, ngöôøi chöa kieán ñeá thì coù theå phaùt taâm Chaùnh ñaúng giaùc Voâ thöôïng. Ví nhö nôi cao ñaát khoâ caèn thì khoâng theå sinh hoa OÂn-baùt-la, hoa Baùt-ñaëc-ma, hoa Caâu-maãu-ñaø, hoa Boân-ñoà-lôïi. Boán loaïi hoa naøy chæ moïc trong choã aåm thaáp coù buøn nhô. Cuõng vaäy, chuûng taùnh cuûa haøng Thanh vaên, Ñoäc giaùc ñaõ thaáy voâ vi, ñaõ nhaäp Chaùnh taùnh ly sinh thì khoâng theå phaùt taâm Nhaát thieát trí. Chæ ôû trong caùc haønh aåm thaáp buøn nhô cuûa phieàn naõo môùi phaùt sinh Nhaát thieát trí. Vì ôû trong aáy coù theå sinh tröôûng caùc phaùp Phaät.

Naøy thieän nam! Ví nhö troàng caây ôû giöõa hö khoâng thì khoâng bao giôø sinh tröôûng, maø phaûi troàng nôi ñaát thaáp öôùt coù phaân môùi sinh tröôûng ñöôïc. Cuõng vaäy, chuûng taùnh cuûa haøng Thanh vaên, Ñoäc giaùc ñaõ thaáy voâ vi, ñaõ nhaäp vaøo vò Chaùnh taùnh ly sinh, thì khoâng theå laøm taêng tröôûng caùc phaùp Phaät. Maëc duø phaùt sinh thaân kieán lôùn nhö nuùi Dieäu cao nhöng coù theå phaùt nguyeän ñaïi Boà-ñeà. Vì ôû trong ñoù phaùt sinh caùc phaùp Phaät.

Naøy thieän nam! Neáu nhö ngöôøi khoâng vaøo bieån caû thì khoâng theå laáy ñöôïc chaâu baùu pheä löu ly voâ giaù, khoâng vaøo bieån caû sinh töû phieàn naõo thì khoâng bao giôø phaùt sinh chaâu baùu Nhaát thieát trí voâ giaù. Theá neân bieát chuûng taùnh cuûa taát caû phieàn naõo, sinh töû laø chuûng taùnh cuûa Nhö Lai.

Khi aáy, Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp khen Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng:

–Laønh thay! Laønh thay! Ñaïi só noùi raát hay, laø lôøi chaân thaät, lôøi thaønh thaät, lôøi khoâng khaùc. Ñuùng nhö Ñaïi só ñaõ noùi, taát caû chuûng taùnh

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

cuûa phieàn naõo sinh töû laø chuûng taùnh cuûa Nhö Lai. Vì sao? Vì trong taâm töông tuïc cuûa chuùng toâi hieän nay, chuûng taùnh sinh töû ñaõ khoâ naùt roài neân khoâng bao giôø phaùt taâm caàu ñaïo quaû Chaùnh ñaúng giaùc. Thaø coù theå taïo neân nghieäp naêm toäi voâ giaùn chöù khoâng laøm A-la-haùn nhö chuùng toâi khoâng theå ñaït ñeán giaûi thoaùt cöùu caùnh. Vì sao? Vì taïo neân nghieäp naêm toäi voâ giaùn coøn coù naêng löïc laøm döùt heát nghieäp aáy ñeå phaùt taâm Chaùnh ñaúng giaùc Voâ thöôïng, laàn laàn thaønh töïu taát caû phaùp Phaät. Coøn caùc A-la-haùn chuùng toâi thì khoâng bao giôø coù khaû naêng nhö vaäy. Ví nhö ngöôøi bò khuyeát caên thì khoâng theå naøo höôûng ñöôïc naêm duïc. Cuõng vaäy, caùc A-la-haùn tröø saïch caùc laäu, ñaõ döùt haún caùc keát söû thì khoâng theå laøm gì ñöôïc vôùi phaùp Phaät. Laïi khoâng coù yù chí caàu dieäu phaùp cuûa chö Phaät. Cho neân haøng phaøm phu coù theå baùo aân Phaät, coøn haøng Thanh vaên, Ñoäc giaùc thì khoâng theå naøo baùo aân ñöôïc. Vì sao? Vì phaøm phu sau khi nghe phaùp Phaät thì taêng tröôûng coâng ñöùc, laøm cho Tam baûo khoâng ñoaïn tuyeät, coù theå phaùt taâm Chaùnh ñaúng giaùc Voâ thöôïng, daàn daàn thaønh töïu caùc phaùp Phaät. Coøn haøng Thanh vaên, Ñoäc giaùc duø troïn ñôøi nghe noùi veà Voâ uùy, Löïc cuûa Phaät cho ñeán taát caû coâng ñöùc Baát coäng nôi phaùp Phaät... cuõng khoâng bao giôø phaùt taâm Chaùnh ñaúng giaùc Voâ thöôïng.

Baáy giôø, trong chuùng hoäi coù Boà-taùt teân Phoå Hieän Nhaát Thieát

Saéc Thaân hoûi Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng:

–Cö só! Cha meï, vôï con, noâ tyø, toâi tôù, baïn beø quyeán thuoäc, thò veä, voi ngöïa, xe coä, ngöôøi giöõ ngöïa ôû ñaâu sao khoâng thaáy gì caû?

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng noùi keä traû lôøi:

*Tueä ñoä: Meï Boà-taùt Thieän phöông tieän laø cha Nhöõng ñaïo sö theá gian Ñeàu do ñaáy maø sinh.*

*Dieäu phaùp laïc laø vôï Töø bi laø con gaùi*

*Phaùp chaân ñeá: Con trai Thaéng nghóa khoâng laø nhaø. Phieàn naõo laø ñeä töû*

*Tuøy yù maø chuyeån hoùa Giaùc phaàn laø baïn laønh*

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

*Do ñaáy thaønh Chaùnh giaùc. Saùu Ñoä laø quyeán thuoäc Boán Nhieáp laø kyõ nöõ*

*Keát taäp chaùnh phaùp ngoân Ñeå laøm aâm nhaïc dieäu.*

*Toång trì laø vöôøn hoa Ñaïi phaùp laø caây röøng*

*Trang hoaøng hoa giaùc phaåm Quaû giaûi thoaùt, trí tueä.*

*Ao taùm giaûi vi dieäu*

*Nöôùc ñònh ñaày, trong suoát Traûi ñaày hoa baûy tònh Röûa saïch caùc buïi caáu.*

*Voi ngöïa laø thaàn thoâng Laáy Ñaïi thöøa laøm xe Ñieàu khieån: Taâm Boà-ñeà Ñi vaøo ñöôøng taùm chaùnh.*

*Trang hoaøng baèng töôùng dieäu Xen laãn nhöõng töôùng ñeïp*

*Xaáu hoå laø y phuïc Thaéng yù laïc: voøng hoa.*

*Chaùnh phaùp laø chaâu baùu Hieån baøy laø phöông tieän Haønh ñuùng ñaén thaéng lôïi Hoài höôùng ñaïi Boà-ñeà.*

*Boán tónh löï laø giöôøng Soáng trong saïch laø neäm Nieäm trí luoân giaùc ngoä Luoân luoân ôû trong ñònh. Ñaõ aên, phaùp baát töû*

*Laïi uoáng muøi giaûi thoaùt Taém röûa taâm thanh tònh Xoa öôùp baèng giôùi phaåm. Tieâu dieät giaëc phieàn naõo Duõng maõnh khoâng ai baèng*

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

*Chieán thaéng boán quaân ma Döïng thaúng côø giaùc ngoä. Tuy thaät khoâng sinh dieät Cho neân nghó thoï sinh Ñeàu hieän caùc coõi Phaät Nhö maët trôøi chieáu khaép. Ñem heát moùn thöôïng haïng Cuùng döôøng chö Nhö Lai Vôùi Phaät vaø thaân mình Taát caû khoâng phaân bieät.*

*Duø bieát caùc coõi Phaät Vaø höõu tình ñeàu khoâng*

*Nhöng thöôøng tu tònh ñoä Lôïi vaät khoâng meät moûi. Taát caû caùc höõu tình*

*Saéc thanh vaø oai nghi Boà-taùt löïc voâ uùy*

*Ñeàu hieän trong choác laùt. Duø bieát caùc nghieäp ma Thò hieän chuyeån theo ñoù Ñaït phöông tieän cöùu caùnh Tuøy yù thaønh töïu caû.*

*Hoaëc thò hieän thaân mình Coù nhöõng giaø, beänh, cheát Laøm thaønh thuïc höõu tình Nhö phaùp huyeãn töï taïi.*

*Hoaëc hieän noåi kieáp thieâu Trôøi ñaát ñeàu chaùy ruïi*

*Vì höõu tình chaáp thöôøng Chieáu ñeå bieát mau dieät. Ngaøn caâu-chi höõu tình Cuøng ñeán môøi Boà-taùt Nhaän söï cuùng döôøng aáy Khieán hoï höôùng Boà-ñeà. Vôùi nhöõng caám chuù thuaät*

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

*Thö luaän vaø kyõ ngheä Ñeàu bieát raát hoaøn haûo Taïo lôïi laïc höõu tình. Caùc ñaïo phaùp theá gian Ñeàu xuaát gia trong ñoù*

*Theo phöông tieän lôïi sinh Khoâng rôi vaøo caùc kieán. Hoaëc laøm maët trôøi, traêng Phaïm vöông chuû theá giôùi Ñòa thuûy vaø hoûa phong Taïo lôïi ích muoân loaøi.*

*Gaëp kieáp beänh truyeàn nhieãm Hieän laøm caùc thuoác hay Dieät tröø caùc beänh khoå*

*Ñeå höôùng ñaïi giaûi thoaùt. Neáu vôùi kieáp ñoùi khaùt Hieän laøm caùc thöùc aên Tröôùc tröø ñoùi khaùt aáy Roài noùi phaùp ñeå vui.*

*Neáu vôùi kieáp ñao binh Thì tu Töø bi tònh*

*Ñeå voâ löôïng chuùng sinh Vui möøng khoâng saân giaän. Neáu gaëp luùc ñaïi chieán Hieän caùc nhoùm coù söùc Ñeán giaûi hoøa cho hoï Khuyeán phaùt taâm Boà-ñeà. Caùc coõi Phaät voâ löôïng Ñòa nguïc cuõng voâ bieân*

*Ñi ngay ñeán nôi aáy Cöùu khoå ñeå an vui. ÔÛ caùc coõi baøng sinh*

*Taøn haïi aên nuoát nhau Ñeàu thò hieän vaøo ñoù Lôïi laïc noùi ñôøi tröôùc.*

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

*Thò hieän thoï caùc duïc Nhöng luoân tu tónh löï Cheá ngöï caùc ma aùc*

*Ñeå chuùng khoâng laøm haïi. Nhö hoa moïc trong löûa Noùi laø vieäc hieám coù*

*Tu ñònh maø haønh duïc Caøng hieám coù hôn ñaây. Hoaëc hieän laøm daâm nöõ Duï nhöõng keû haùo saéc*

*Tröôùc daãn baèng töôùng duïc Sau baûo tu trí Phaät.*

*Hoaëc laøm chuû thaønh aáp Chuû buoân vaø quoác sö Quan vieân ñeán giuùp ñôõ Laøm lôïi laïc haøm thöùc.*

*Vì nhöõng ngöôøi khoán khoå Hieän laøm kho voâ taän Cung caáp heát ngheøo ñoùi Khieán höôùng ñaïi Boà-ñeà.*

*Vôùi nhöõng ngöôøi kieâu maïn Hieän laøm ñaïi löïc só*

*Beû gaõy coáng cao aáy Ñeå truï nguyeän Boà-ñeà.*

*Vôùi nhöõng ngöôøi sôï haõi Duøng caùch an uûi hoï Sau hoï heát sôï roài*

*Khuyeân phaùt taâm Boà-ñeà. Hieän laøm Tieân nguõ thoâng Tu phaïm haïnh thanh tònh Khieán hoï truï an laïc*

*Trong giôùi, nhaãn, töø, thieän. Hoaëc thaáy caùc höõu tình Hieän taïi caàn giuùp ñôõ*

*Vì hoï laøm toâi tôù*

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

*Ñeä töû ñeå giuùp hoï.*

*Duøng ñuû moïi phöông tieän Khieán öa thích chaùnh phaùp ÔÛ trong caùc phöông tieän Ñeàu tu hoïc hoaøn haûo.*

*Vôùi voâ bieân haønh ñoäng Voâ bieân vieäc ñaõ laøm Voâ bieân trí vieân maõn*

*Ñoä thoaùt voâ bieân chuùng. Giaû söû taát caû Phaät*

*Truï trong traêm ngaøn kieáp Khen ngôïi coâng ñöùc aáy Vaãn chöa theå cuøng taän.*

*Ai nghe phaùp nhö vaäy Khoâng nguyeän ñaïi Boà-ñeà Tröø höõu tình thaáp keùm Vaø ngöôøi khoâng chuùt trí.*

M

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