**Phaåm 44: CAÙC THÖØA**

# Baáy giôø nôi toøa ngoài coù vò Boà-taùt teân laø Tònh Nhaõn, lieàn rôøi choã ngoài ñöùng daäy, ñeå traàn vai beân phaûi, ñeán tröôùc Ñöùc Phaät quyø moïp, chaép tay cung kính thöa:

–Kính baïch Theá Toân! Theá naøo laø Ñaïi Boà-taùt phaùt taâm höôùng veà Ñaïi thöøa ñaït ñeán trí tueä voâ ngaïi? Do tu taäp phaùp gì maø ñaït ñöôïc coõi dieät neûo Ñaïi thöøa?

# Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Tònh Nhaõn:

–Laønh thay! Laønh thay! Naøy vò Toäc taùnh töû! Nhöõng ñieàu nay Boà-taùt neâu hoûi aáy ñeàu thuoäc veà laõnh vöïc uy thaàn cuûa Phaät ñaït tôùi ñaáy! Boà-taùt haõy heát söùc laéng nghe vaø kheùo suy nghó ghi nhôù! Ta seõ duøng keä ñeå giaûi toûa moái hoà nghi cuûa Boà-taùt.

# Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân beøn ñoïc baøi tuïng:

*Chaúng duøng saéc hö baïi* Höôùng tôùi ñaïo bình ñaúng Quaùn saéc ñaïo khoâng khaùc Môùi hôïp neûo ñaïo Thöøa.

*Tö duy saéc vaø ñaïo*

*Taùnh nhö nhieân cuõng vaäy* Khoâng thaáy ñaïo hö hoaïi Neûo tu taäp baäc Trí.

*Goác taùnh ñaïo luoân beàn* Tìm kieám chaúng theå taän Raát thuaän nghó baäc nhaát Thöøa aáy ñaït voâ ngaïi.

*Ngöôøi ngu taâm ñaûo ñieân* Caàu ñaïo aám giöõ nhaäp Nhieãm vöôùng nôi ba coõi Neân phaûi thoï sinh töû.

*Caùc phaùp khoâng nhaän giöõ* Treân döôùi cuøng khoaûng giöõa Chaúng thaáy coù tan rôøi

*Ñoù laø höôùng Ñaïi thöøa.* Nhö thaáy phaùp chaúng phaùp Nôi hai yù chaúng ñoäng Cuõng chaúng daáy nhò kieán Phaùt höôùng tôùi cuõng theá.

*Hai laø phaùp höõu vi* Cuõng goïi phaùp voâ vi Tröø hai, chaúng thaáy hai Môùi hôïp ñaïo Voâ thöôïng.

*Vöôït khoûi haøng phaøm phu* Chöa tôùi ñaïo Thaùnh hieàn Ñeán ñöôïc, chöa thaønh töïu Cuõng laø phöôùc ñieàn ñôøi. Doác lìa taùm phaùp tuïc

*Nhö hoa khoâng vöôùng buøn*

*Traêm kieáp haønh luoân vöôït* Theá môùi höôùng Ñaïi thöøa. Choán choán tu chaùnh nghieäp Nôi nôi hieän thaàn thoâng

*Ñoä ngöôøi chaúng thaáy ñoä* Khaåu taâm yù haønh maät. Khoâng thoái neûo sinh töû Taâm döùt moïi khieáp nhöôïc YÙ vöõng nhö Kim cang Raát hôïp Tueä voâ ngaïi.

*Hö khoâng chaúng thieän aùc* Phaùp giôùi thöôøng thanh tònh Phaùp cuõng voán khoâng phaùp Ñaâu coù chuyeän caáu nhieãm? Chaúng thaáy lìa phaùp taø

*Maø tu ñaïo Voâ thöôïng* Laïi khoâng keû keùm coõi Ñoù laø töôùng Ñaïi thöøa.

*Caùc phaùp goác khoâng töôùng* Nhö khoâng chaúng theå giöõ Caàu töôùng goác töï khoâng Keû trí neân bieát roõ.

*Phaøm muoán haønh voâ ngaïi* Phöông tieän laø baäc nhaát Nguyeän chuùng sinh hoaøn taát Daãn daét ñeán ñaïo traøng.

*Baïn laønh laø chaùnh phaùp* Beàn vöõng khoâng boû queân Lìa haún aám giöõ nhaäp Khoâng theo loái hoà nghi. Nhö Phaät hieän ôû ñôøi

*Roài cuõng choïn dieät ñoä* Chaùnh phaùp luoân toàn taïi Troïn chaúng heà bieán ñoåi. Caùc phaùp ñöôïc neâu ñuùng Thieän aùc chaúng hö hoaïi Taùnh coõi chaân cuõng theá

*Thöôøng truï chaúng ñoäng chuyeån.* Neûo tu thaät thaâm dieäu

*Coõi ma khoâng heà vöôùng* Caùc phaùp laïi cuõng vaäy Vónh vieãn lìa coõi taø Muoán caàu ñaïo Voâ thöôïng

*Chaúng chaáp phaùp tu haønh* Döùt coù töôûng khoâng töôûng

*Môùi hôïp tueä voâ ngaïi.* Tueä Phaät döùt moïi chaáp

*Phaùp phaùp khoâng choán sinh* Khoâng thaáy ñaïo sinh dieät Neâu thuaän haønh Ñaïi thöøa. Hoaëc duøng ñaàu maéc thí Taâm tín khoâng heà boû Chaúng thaáy coù keû nhaän

*Döùt moïi chaáp töôûng voïng* Caùc phaùp voán khoâng sinh Suy cöùu khoâng choán chöùa Töôùng caùc phaùp cuõng theá Duyeân moái chaúng theå thaáy Nhö ngöôøi muoán tìm khoâng Nhaèm bieát bôø beán aáy

*Ngaøy ñeâm luoân nhôù nghó* Coâng söùc aáy thaät phí.

*Ngu laàm chaáp toâi–ta*

*Baùm neûo thöôøng, chaúng lìa* Ñoïa laïc naïn ba ñöôøng Chaúng ñaït choán cöùu caùnh. Baäc chaân, ñaïo Thaùnh hieàn Ba ñaït khoâng ngaên ngaïi Coøn chöa taän nguoàn khoâng

*Huoáng chi haïng ngöôøi thöôøng.* Ngöôøi ñeàu chaáp neûo thöôøng Voâ minh che neûo saùng

*Sinh töû khoå choàng chaát* Do ñaâu ñöôïc giaûi thoaùt? Taøi trí khoâng vöôùng maéc Nhaèm caàu ñaïo Voâ thöôïng Hai neûo thí chaúng cuøng Cöùu caùnh sao haèng ñaït? Giôùi luaät haønh voâ ngaõ Phaùp baäc nhaát choán an Laïi cuõng döùt töôùng aáy Haønh vöôït nieäm giôùi tueä Chaúng tu töï nhieân ñaït

*Trí tröø goác voâ minh* Giôùi ñuû, ñaïo thanh tònh

*Trong nhö traêng troøn hieän* Thaân nhö boït nöôùc tuï Cuõng nhö ñieän vuït loùe

*YÙ caên nhö ngöïa hoang* Giôùi laø ñaïo thanh tònh

*Toái thaéng khoâng keû saùnh*

*Caùc Thaùnh Thieân Trung Thieân* Taâm döùt heát thaûy aùc

*Ñònh tòch Ba-la-maät.* Giöõ giôùi vaø phaïm giôùi

*Ñònh loaïn chaúng neâu baøy* Nhaän roõ caùc phaùp giôùi Giôùi laø ñaïo giaûi thoaùt.

*Ñaït Nhaãn Ba-la-maät* Gaéng nhaän moïi khoå naõo Töø bi thaám khaép loaøi Khoâng coøn töôûng cao thaáp Nhôù tìm phaùp quaù khöù Sinh dieät khoâng döøng laâu Phaùp khen, cheâ, toân, traùch Sao coù ñöôïc thuaän hôïp.

*Töøng phaàn roõ hình töôùng* Troïn chaúng daáy nieäm aùc Nhaän roõ neûo trong ngoaøi Thaân taâm an nhieân truï Oaùn thuø nhaèm mong haïi Dieät aáy nguy ñeán thaân Nhaãn ñoù nhö ñaát chôû Khoâng chaáp coù xaáu toát. Theä nguyeän lôùn nhaãn nhuïc Döùt töôûng nieäm ñoái khaùng Neân khieán moïi chuùng sinh Troâng thaáy thaûy vui möøng Muoán roõ bieån Ñaïi thöøa Neân döùt taâm khieáp nhöôïc

*Thaân ñoan nghieâm, taâm chính* Ñaït ñöôïc nhaãn voâ sinh

*Goác töø voâ soá kieáp*

*Löu chuyeån trong sinh töû* Neân vì moät chuùng sinh Mang ñuû aùo giaùp nguyeän Caùc phaùp khoâng khôûi dieät Laïi khoâng töôûng huûy hoaïi Keû ngu taâm ñieân ñaûo Khoâng toû tueä quaù khöù Taùnh phaùp giôùi thöôøng truï Keû hoïc chaúng troïn veïn Neân thoâng toû goác ngoïn Sinh aáy khoâng choán sinh Chuùng sinh chaúng thaáu ñaït

*Tueä voâ ngaïi vi dieäu*

*Quyeát tìm phöông tieän kheùo* Döùt tröø taâm ñaûo ñieân

*Chö Phaät hieän ôû ñôøi* Hoùa ñoä keû meâ laàm

*Laïi cuõng khoâng buoâng thaû* Luoân tinh taán duõng maõnh Nhaän roõ taát caû phaùp

*Nhö huyeãn, boùng ngöïa hoang* Caàu thaät, khoâng quaû baùo Nhö quaùn khoâng, voâ hình Chuùng sinh khoâng nieäm thöïc Töï daáy töôûng tham vöôùng Daàn toû neûo giaùo phaùp

*Khieán roõ choán giaûi thoaùt* Phöông tieän nhôù nghó aáy Moïi sôû nguyeän taát ñaït Moãi moãi tö duy quaùn

*Trí voâ ngaïi thaønh töïu* Nieäm giöõ haønh trong ngoaøi Choán choán caàu taùnh khoâng

*Khoâng döïa, khoâng vöôùng chaáp* Goác ngoïn sinh töû tònh

*Doác hoïc vui choán tónh* Nôi rieâng döùt sôï haõi Thieàn ñònh tueä tö duy Saùu thaàn thoâng kheùo hieän Taïi nôi ñoâng hay vaéng

*Nhaát taâm khoâng voïng loaïn* Chaúng maát phaùp uy nghi Ñoù laø ñònh vi dieäu.

*Phaùp ñònh coù nhieàu loaïi* YÙ döùt, haønh voâ laäu

*Hai giaûi thoaùt theâm taêng* Ñoù laø ñònh vi dieäu

*Quaùn khaép heát thaûy phaùp* Choán yeân taâm chaúng dôøi Nôi moät trôû laïi moät

*Ñoù laø ñònh vi dieäu.* Taâm ñaïo luoân kieân coá YÙ dieät taâm haèng döùt

*Tieáp ñoä ngöôøi thuaàn thuïc* Ñoù laø ñònh vi dieäu.

*Luoân nhôù Baäc Chaùnh Giaùc* Ñaïo, Phaùp thaân Nhö Lai

*Moïi saéc töôùng chaùn lo* Ñoù laø ñònh vi dieäu.

*Laïi tu saùu tö nieäm* Haønh theo ñuùng thöù lôùp

*Döùt nieäm, khoâng tö töôûng* Ñoù laø ñònh vi dieäu.

*Boán ñoâi taùm baäc quyù* Sinh töø neûo voâ vi

*Voâ soá chaúng höõu soá* Ñoù laø ñònh vi dieäu. Keû trí tu boán Thieàn

*Ñònh khoâng, vöôït neûo thöùc* Toû roõ thaân trong ngoaøi Ñoù laø ñònh vi dieäu.

*Chö Phaät khaép möôøi phöông* Xa troâng chuùng sinh aáy Chaúng lo maét thaáy saéc

*Töï nhieân ñaïo thaønh töïu* Laïi cuõng thaáy keû aáy

*Moãi moãi nôi thuyeát phaùp* Khoâng sinh töôûng tai nghe Thöùc dieät chaúng vöôùng laïi Töôûng chuùng sinh voâ löôïng Doác yù neân thaáy roõ

*Chaúng daáy taâm nhò kieán* Neân sinh töøng aáy nieäm. Nhôù nghó kieáp quaù khöù Haèng sa chaúng theå tính Taâm tröôùc sau cuõng theá

*Duõng maõnh khoâng bieáng treã* Laïi ñeán voâ löôïng coõi

*Thò hieän phaùp thaàn tuùc* Taâm truï, thaân töï theo Khieán roõ phaùp thaàn tuùc Dieãn noùi ñaïo cam loà Chaúng maát haønh tònh tieán Töø kieáp ñeán traêm kieáp Tueä voâ ngaïi khoâng döùt Ñaït trí Ba-la-maät

*Nhaän roõ aám vaø nhaäp*

*Vì ngöôøi thuyeát phaùp lieäu* Chaúng vöôùng chaáp toâi–ta Haønh vôùi caùc phöông tieän Cuøng roõ daâm, noä, si

*Nhaân duyeân döùt caáu, chaáp*

*Khieán toû ñaïo thanh tònh.* Goác ngaõ töï taïo haønh Giaûi thoaùt döùt sôï haõi Caùc duyeân hoäi hôïp neân Caùc phaùp khoâng nôi choán Töï quaùn cuõng quaùn Phaät

*Quaùn phaùp khoâng cuõng theá* Neûo sinh töû Neâ-hoaøn

*Keû trí beøn giaùc ngoä.* Kheùo bieát taùnh trí tueä Khieán caàu tueä giaùc ngoä Ba ñôøi trong toái taêm

*Hoát nhieân thaáy aùnh saùng.* Trí aáy laø Ñaïi trí

*Trí Phaät vöôït nghó baøn* Daãn daét cho muoân loaøi Thaønh trí voâ thöôïng aáy. Phaøm chaáp Nhaát thieát trí Khoâng theå vöôït möùc ñoù. Tu taäp ñuû caùc trí

*Neûo Ñaïi thöøa neân quaû.* Töø trí chæ coù hieäu Chaúng coù ñaïo chaân thaät Trí aáy treân moïi trí

*Cöùu vôùt heát thaûy naïn.* Nhö doác caàu trí tueä Nhö caàu taùnh hö khoâng

*Taâm khoâng choùng ñaït ñeán* Huoáng laïi daáy töôûng loaïn. Coõi hö khoâng voâ löôïng

*Voâ löôïng chaúng theå thaáy* Trí aáy cuõng nhö vaäy

*Voâ löôïng khoâng bôø beán.* Giaû söû heát thaûy ngöôøi Leân thuyeàn trí tueä ñoù Vui khaép beán sinh töû Chaúng tôùi bieån Neâ-hoaøn.

*Nhö ngöôøi traêm ngaøn kieáp* Muoán khen coâng ñöùc aáy Trí tueä ñuoác lôùn saùng Naøo soi thaáu kho saâu.

*Voâ taän, chaúng theå taän*

*Cuõng khoâng taùm khoâng nhaøn* Doác tuïng tueä voâ ngaïi

*Toái toân coõi trôøi, ngöôøi.*

*Môùi chaúng ñoïa neûo aùc* Saùu tình luoân goàm ñuû Sinh nôi coõi trôøi, ngöôøi Trong caùc haïng haøo quyù. Heát thaûy loaøi chuùng sinh Ñeàu seõ thaønh trí ñaïo Thoï trì chaùnh phaùp aáy Chöa töøng mang lo sôï.

*UÛng hoä goác chaùnh phaùp* Choán an, ñaïo giaûi thoaùt Doác chuyeån xe chaùnh phaùp Hieän khaép coõi theá gian.

*Nôi traêm ngaøn öùc kieáp* Troïn chaúng vöôùng sinh töû Taát thaønh Baäc Chaùnh Giaùc Ñeàu töø tueä voâ ngaïi.

*Duõng maõnh hôn moïi ngöôøi* Haøng phuïc caùc loaøi ma Trí tueä theâm tinh taán

*Phaùp Toång trì luoân giöõ.* Nhö coù ngöôøi moät nieäm Uoáng khaép nöôùc soâng hoà Ñi ñeán khaép boán coõi Chaúng theå taän nguoàn aáy. Keû trí phöông tieän kheùo Luoân töï mình suy nieäm Chæ uoáng nöôùc boán bieån Neân môùi ñeán ñöôïc khaép.

*Muoán thaønh ñaïo Voâ thöôïng* Trí tueä saùng voâ ngaïi

*Thoï trì nieäm ñoïc tuïng* Thoï kyù cuõng chaúng laâu Tuy Phaät chöa ra ñôøi Hieän ba möôi hai töôùng Neân doác haønh Phaät söï Ñoä khaép voâ löôïng ngöôøi. Nay ta thaønh chaùnh giaùc Toân quyù nhaát ba coõi Ñeàu do vieäc thoï trì

*Kho ñaïi tueä voâ ngaïi.*

# Luùc Ñöùc Theá Toân thuyeát giaûng xong phaùp aáy, ñaây laø phaùp heát möïc thaâm dieäu, khoù löôøng, vöôït moïi nghó baøn, cuõng chaúng phaûi laø choán ñaït ñöôïc cuûa haøng La-haùn, Bích-chi. Baáy giôø nôi chuùng hoäi coù ñeán möôøi hai ngaøn chö Thieân vaø chuùng nhaân thaûy ñeàu phaùt taâm caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Laïi coù ba vaïn baûy ngaøn vò Boà-taùt ñaït ñöôïc phaùp Nhaãn baát khôûi. Laïi coøn coù voâ löôïng vò Tyø-kheo taâm ñöôïc giaûi thoaùt khoûi moïi thöù phieàn

naõo raøng buoäc; coù ñeán boán möôi saùu cai chuùng sinh döùt saïch moïi buïi baëm caáu ueá, ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh.

M