**Phaåm 20: CAÀU PHAÙP**

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân thö thaùi, töï taïi ra khoûi phaùp Tam-muoäi Baát ñoäng bieán vaø noùi vôùi Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Chö Ñaïi Boà-taùt coù boán phaùp neân thöïc hieän ñeå coù ñöôïc trí Baát thoaùi, ñaït ñöôïc taâm ñaïi Töø bi do tueä cuûa phaùp Tam-muoäi, cuõng coù theå ñaït ñeán möôøi löïc voâ ngaïi cuûa Phaät. Laïi ôû nôi caùc phaùp coù ñöôïc Tueä phaân bieät, coù ñöôïc bieän taøi voâ ngaïi, bieän taøi khoâng giaùn ñoaïn, bieän taøi heát söùc nhanh nhaïy, bieän taøi vui thích noùi phaùp khoâng chaùn, bieän taøi saâu xa, saéc saûo, bieän taøi khoâng ai coù theå saùnh ñöôïc; coù ñöôïc caùc phaùp Toång trì, luoân thaáy gaëp chö Phaät, tin thoï xuaát gia, doác tu theo chaùnh phaùp. Nôi choán sinh ra ñôøi ñôøi luoân ñöôïc doài ñaøo veà taøi lôïi, quyeán thuoäc ñoâng ñaûo, dung maïo ñaày ñuû, thaân töôùng khoâng bò khieám khuyeát, caùc caên: maét, tai, muõi, löôõi vaø thaân luoân ñöôïc nguyeân veïn sung maõn. Ngoân töø khoâng heà thua keùm, taâm trí khoâng taêm toái, khoâng ñi theo taø ñaïo, chí luoân taäp trung, nhôù nghó khoâng bò laàm laïc, thöôøng nhôù tôùi nhöõng söï vieäc töø xa xöa ñeå luoân coù ñöôïc söï hoå theïn caàn thieát, cuõng nhö kheùo tö duy, löôøng tính ñeå xa lìa moïi ñieàu xaáu aùc. Trong söï chuyeån bieán cuûa thaân maïng, ñôøi ñôøi luoân giöõ laáy chaùnh nieäm, khoâng ñaùnh maát baûn nguyeän. Ñoù goïi laø choã vun troàng, xaây döïng voâ löôïng caùc caên laønh ñeå coù ñöôïc quaû toát ñeïp nôi chö Phaät, nhaän ra voán khoâng coù ngaõ vaø ngaõ sôû, chæ vì söï an laïc cuûa heát thaûy chuùng sinh, nhöng cuõng khoâng vöôùng vaøo hình töôùng cuûa chuùng sinh. Tuy nhaän thöùc roõ raøng veà caùc phaùp maø khoâng thaáy coù choã nöông töïa. Do khoâng coù choã nöông töïa neân caùc loaøi ma cuøng vôùi taø ñaïo khoâng theå huûy hoaïi ñöôïc, taát ñi tôùi ñaïo traøng, an toïa nôi ñaïo traøng roài thì truï nôi taát caû caùc phaùp, tö duy theo phaùp Tam-muoäi Tònh aán. Töø phaùp Tam- muoäi aáy, duøng moät nieäm ñeå taïo söï hoøa hôïp vôùi trí tueä, vaø ñoái vôùi moïi sôû höõu cuûa caùc phaùp ñeàu coù theå nhaän thöùc, ñaït ñöôïc, ñoaïn lìa, tu chöùng. Hoaëc laø Höõu laäu–Voâ laäu, hoaëc theá gian hay xuaát theá gian, hoaëc gaàn hoaëc xa, hoaëc thoâ hoaëc teá, hoaëc daøi hoaëc ngaén, hoaëc ôû nôi quaù khöù, hieän taïi, vò lai, hoaëc moïi neûo haønh cuûa taâm, hoaëc moïi neûo haønh cuûa trí, hoaëc caùc höôùng tö duy löôøng tính cuûa taâm, hoaëc caùc ngaõ tö duy löôøng tính cuûa trí, hoaëc choã duyeân cuûa taâm, hoaëc choã duyeân cuûa trí, hoaëc choã töôûng cuûa taâm, hoaëc choã töôûng cuûa trí, hoaëc ôû nôi caùc soá cuûa taâm, hoaëc ôû taïi caùc soá cuûa phaùp hay soá cuûa chuùng sinh. Hoaëc giaû danh coù, hoaëc phaùp thöïc coù; veà toång töôùng, bieät töôùng cuøng caùc loái trình baøy khaùc, nhaân choã ñoù maø thuyeát phaùp hoaëc söï vieäc ñöôïc thuyeát giaûng. Laáy caùi gì maø thuyeát giaûng? Hoaëc duøng ngoân ngöõ, hoaëc duøng söï töôùng, hoaëc caáu ueá, hoaëc thanh tònh. Heát thaûy moïi thöù, moïi loaïi ngoân töø nôi theá gian, choã goïi laø moïi teân goïi caâu chöõ thuoäc veà maét, tai, muõi, löôõi, thaân vaø yù; thuoäc veà ñaàu, loâng, toùc vaø moïi thöù chi phaàn cuûa cô theå con ngöôøi; cuõng nhö nôi caùc phaùp beân ngoaøi vôùi heát thaûy caùc ñaïi hieän coù nhö ñòa, thuûy, hoûa, phong cuøng moïi thöù, moïi loaøi veà nôi choán sinh hoaït vôùi nhöõng teân goïi caâu chöõ khaùc bieät. Nhö teân goïi veà maët trôøi, maët traêng, veà ngaøy thaùng, veà Phaïm thích, chö Thieân, Daï-xoa, theo hình töôùng cuûa chuùng coù hay theo hình töôùng ñaõ neâu baøy, tuøy choã ñaõ nhaän bieát roõ cuøng choã tham ñaém vöôùng maéc. Hoaëc nhaân, hoaëc duyeân, hoaëc ñaïo, hoaëc haønh, hoaëc buoäc hoaëc môû, hoaëc duøng phöông tieän, hoaëc theo söï chuyeån bieán maïnh meõ. Hoaëc trí hoaëc tueä, hoaëc trí theo phöông tieän cuøng vôùi moïi thöù kyõ thuaät ôû theá gian. Hoaëc toát, hoaëc xaáu. Heát thaûy moïi söï vieäc nhö theá ñeàu an truï nôi taát caû caùc phaùp ñeå tö duy veà phaùp Tam-muoäi Tònh aán, duøng moät nieäm ñeå taïo ñöôïc söï töông öùng vôùi Tueä, thoâng ñaït roát raùo, troïn veïn, töø ñaáy döùt tröø saïch taát caû moïi “taäp” cuûa phieàn naõo.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Nhöõng gì laø boán phaùp neân thöïc hieän? Neáu coù vò Ñaïi Boà-

taùt kieán laäp Ñaïi thöøa, vì lôïi ích saâu xa cuûa nhieàu chuùng sinh neân phaùt söï trang nghieâm lôùn lao, thì phaûi suy nghó nhö theá naøy: “Taát caû chuùng sinh do tham duïc, saân haän, ngu si daáy khôûi maïnh meõ, hoaøn toaøn khoâng taïo ñieàu thieän, cheát bò ñoïa vaøo neûo aùc, ít keû coù theå cöùu ñöôïc. Ta nay seõ vì nhöõng chuùng sinh aáy taäp hôïp moïi thöù thuoác cuûa baäc ñaïi trí duøng ñeå cöùu chöõa cho hoï, khieán hoï ra khoûi neûo sinh töû trong ba coõi. Seõ vì chuùng sinh maø laøm moät vò thaày töï nguyeän giaùo hoùa, daãn daét khieán hoï ñaït ñöôïc söï thoâng toû veà tính chaát baát hoaïi nôi töôùng cuûa caùc phaùp.” Ñoù goïi laø söï baát hoaïi cuûa saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc, cuõng laø ñaït ñöôïc söï baát hoaïi cuûa neûo Nieát-baøn cao toät. Caùc vò Boà-taùt aáy, luùc phaùt khôûi taâm kia, vì caàu phaùp maø khôûi leân söï trang nghieâm lôùn lao.

Theá naøo goïi laø phaùp? Ñoù laø moïi caùi coù khaû naêng hoã trôï cho ñaïo Voâ thöôïng Boà-ñeà, taäp hôïp ñöôïc caùc phaùp cuûa Phaät. Ñoù laø kinh chöùa nhöõng söï chæ daãn cho haøng Boà-taùt nhaèm döùt tröø moïi moái nghi, ñem laïi söï hoan hyû cho hoï. Boà-taùt theo ñaáy maø thoï trì, ñoïc tuïng, tu taäp vaø tuøy theo moïi chuùng sinh coù caên trí lôïi hay ñoän ñeå vì hoï maø dieãn giaûng, chæ daãn. Boà-taùt vaøo luùc doác taâm caàu phaùp nhö vaäy, cho ñeán khi ñaït ñöôïc moät baøi keä boán caâu vôùi nghóa lyù heát möïc thaâm dieäu cuøng phöông tieän caàn yeáu töø lôøi Phaät thuyeát giaûng, hoaëc thoï, hoaëc trì, ñoïc tuïng, bieân cheùp, thaäm chí coù theå vì moät ngöôøi maø vaãn dieãn thuyeát. Tröôùc, neân taïo nguyeän naøy: nhaèm khieán cho ngöôøi aáy thuaän theo nghóa ñoù, töø ñaáy maø khieán cho heát thaûy chuùng sinh cuõng ñeàu ñöôïc thoâng toû. Boà-taùt duøng nhaân duyeân thuyeát phaùp aáy thì seõ ñaït ñöôïc ñieàu toái thöôïng, töùc ôû choã ñöôïc Phaät chaáp thuaän, ñöôïc caùc baäc trí khen ngôïi.

Boán pheùp baøn roäng laø nhö vaäy. Nhöõng gì laø boán?

1. Ñoái vôùi Phaät phaùp phaûi coù ñöôïc nieäm khoâng giaùn ñoaïn cuøng nieäm quyeát ñònh, döùt khoaùt.
2. Thaân coù theå gaéng goå nhaän laøm vaät duøng cho chaùnh phaùp.
3. Vì chö Phaät, luoân thuaän hôïp trong vieäc neâu baøy, giaùo hoùa chaùnh phaùp.
4. Coù theå ñaït ñöôïc caùc phaùp Ñaø-la-ni, moïi chuyeån bieán cuûa thaân maïng ñôøi ñôøi ñeàu sinh nôi phaùp Phaät, caùc neûo sinh khoâng bò rôi vaøo taø kieán, ôû nôi caùc phaùp Phaät luoân vui thích vôùi vieäc xuaát gia tu taäp, lìa chaùn naêm thöù duïc laïc. Ñoù laø boán phaùp.

Boà-taùt duøng boán phaùp aáy laøm nhaân duyeân cho caùc caên laønh, seõ ñaït ñöôïc möôøi phaùp.

Nhöõng gì goïi laø möôøi? Ñoái vôùi caùc phaùp coù theå ñoaïn tröø moïi nghi hoaëc, bieát ñöôïc moïi vui thích nôi taâm cuûa caùc chuùng sinh, coù theå ñaït ñeán söï giaûi thoaùt voâ ngaïi cuûa chö Phaät. Chính do söï giaûi thoaùt aáy maø nôi moãi moãi loã chaân loâng treân thaân töôùng cuûa Phaät ñeàu phaùt ra traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá aùnh haøo quang, moãi moãi aùnh haøo quang aáy ñaõ toûa chieáu khaép traêm ngaøn vaïn öùc a-taêng-kyø coõi. Nôi moãi moãi aùnh haøo quang ñoù ñeàu coù traêm ngaøn vaïn öùc a-taêng-kyø soá ñoùa hoa sen quyù giaù, vi dieäu. Treân moãi moãi ñoùa hoa sen ñeàu coù moät vò Phaät an toïa, vaø moãi moãi vò Phaät an toïa ñoù ñeàu cuøng thuyeát moät loaïi chaùnh phaùp, taát coù theå ñoä thoaùt cho traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá chuùng sinh, ñaït ñöôïc tính chaát baát hoaïi cuûa caùc phaùp. Nhö Lai do töø dieäu löïc cuûa söï giaûi thoaùt aáy, neân nôi moãi moãi loã chaân loâng treân thaân töôùng, choã hieän roõ aùnh haøo quang ñoù ñeàu phaùt ra traêm ngaøn vaïn öùc ngoïn löûa saùng röïc nhö nuùi Tu-di. Cuõng töø choã hieän roõ aùnh haøo quang kia ñaõ phaùt ra haèng haø sa soá caùc doøng nöôùc lôùn. Do töø dieäu löïc cuûa söï giaûi thoaùt voâ ngaïi neân Phaät coù theå ñem caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñaët vaøo trong moät loã chaân loâng vaø boû sang moät phöông khaùc, traûi qua voâ löôïng haèng sa quoác ñoä maø caùc chuùng sinh ôû ñaáy khoâng heà bò quaáy haïi, cuõng khoâng heà coù yù töôûng veà söï ñi laïi cuûa mình.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Do töø dieäu löïc cuûa söï giaûi thoaùt voâ ngaïi aáy, neân Phaät coù theå thoâng toû moïi thöù ngoân töø sai bieät cuûa taát caû chuùng sinh trong möôøi phöông, cuõng hieåu bieát moät caùch troïn veïn veà noái tieáp khoâng giaùn ñoaïn nôi taâm nieäm trong traêm ngaøn vaïn öùc a-taêng-kyø kieáp cuûa taát caû chuùng sinh trong möôøi phöông, cuõng döùt tröø moïi moái nghi hoaëc cuûa chuùng sinh nôi caùc choán khoâng coù Phaät phaùp trong voâ löôïng a-taêng-kyø theá giôùi. Laïi cuõng chính töø dieäu löïc cuûa söï giaûi thoaùt khoâng coøn chuùt nghi hoaëc aáy neân Phaät coù theå thoâng toû veà söï ñieàu phuïc tính chaát buøng phaùt cuøng thöù lôùp hieän haønh cuûa taâm chuùng sinh, bieát roõ veà hình töôùng sai bieät cuûa taát caû caùc phaùp, cuõng coù söï thaáu ñaït döùt khoaùt, troïn veïn veà caùc phaùp ñeàu laø khoâng, maø trong aáy khoâng coù ngaõ vaø ñoái töôïng cuûa ngaõ, lìa boû heát thaûy moïi hình töôùng höõu vi. Vì sao? Vì Nhö Lai ñaõ quaùn xeùt, nhaän bieát veà caùc phaùp höõu vi ñeàu haøm chöùa caùc loãi laàm, xa lìa moïi coâng ñöùc, khoâng moät phaùp naøo coù theå giöõ laáy. Do töø söï thoâng toû nhö theá neân ñaõ ñaït ñöôïc phaùp aáy.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Nhö Lai, do töø dieäu löïc cuûa söï giaûi thoaùt aáy maø laïi coù

ñöôïc boán phaùp.

Nhöõng gì goïi laø boán?

1. Döùt tröø saïch moïi phieàn naõo cuøng taäp khí cuûa chuùng.
2. Luùc Phaät ñi treân ñöôøng, neáu chuùng sinh naøo khôûi leân söï tieáp xuùc vôùi nhöõng böôùc chaân ñaõ ñi qua aáy thì seõ caûm nhaän söï an vui trong baûy ngaøy.
3. Luùc Nhö Lai xoay thaân veà phía beân phaûi thì töø nôi chieàu saâu cuûa ñaát ñeán taùm vaïn boán ngaøn do-tuaàn nghe nhö tieáng baùnh xe quay ngöôïc laïi.
4. Luoân coù ñöôïc söï an ñònh töø luùc môùi baét ñaàu khoâng heà thoaùi lui hay maát maùt.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Haõy neân ghi nhôù laáy lôøi quan troïng naøy: Boà-taùt caàu phaùp phaûi neân doác heát söï thaâu nhieáp cuûa mình ñoái vôùi taát caû caùc phaùp Phaät.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû yù nghóa treân, neân noùi baøi keä:

*Neáu ngöôøi caàu trí Phaät Cuøng taâm ñaïi Töø bi Ñaït trí tueä giaûi thoaùt*

*Neân phaûi cung kính phaùp. Muoán ñöïôc thaàn thoâng lôùn Chaán ñoäng coõi ñaïi thieân Roõ taâm moïi chuùng sinh Neân phaûi cung kính phaùp. Nhö muoán duøng moät nieäm Bieát khaép heát thaûy taâm Taâm aáy khoâng hình saéc Nhö aûo, chaúng beàn chaéc. Do vì cung kính phaùp Luoân ñöôïc moïi phöôùc baùo Cuõng chöùng ñaéc voâ löôïng Caùc phaùp cuûa chö Phaät Do vì cung kính phaùp*

*Luoân ñöôïc nieäm khoâng maát Nôi moãi moãi choán sinh*

*Chaùnh nieäm luoân taêng tröôûng. Do vì cung kính phaùp*

*Chaúng heà maát saéc dieäu*

*Nôi sinh thöôøng ñoan chaùnh Thaân töôùng ñeàu ñaày ñuû.*

*Neân ñöôïc gaëp chö Phaät Gaëp Phaät, taâm tin vui Do taâm ñöôïc thanh tònh*

*Neân phaûi cuùng döôøng Phaät. Ñôøi ñôøi nôi choán sinh*

*Tín löïc luoân taêng tröôûng Lìa naêm duïc nhô, aùc Thöôøng vui haïnh xuaát gia. Do coù ñöôïc tín löïc*

*An truï trong giôùi tònh Chæ muoán caàu thieàn ñònh Khoâng vì giôùi, töï cao Luoân vui ñaït moïi thieàn Maø khoâng chaáp vaøo phaùp Nhaèm caàu chaân trí tueä Neân döùt tröø caùc laäu*

*Luoân vui theo trí tueä*

*Maø khoâng vöôùng töôùng tueä Chæ duøng voâ töôùng tueä Muoán caàu caùc phaùp Phaät Ñöôïc caùc phaùp tueä toû Phaät khen phaùp Toång trì Gaéng söùc laøm phaùp khí Thaàn thoâng Phaät hoä trì Ngöôøi aáy ñöôïc Phaät ñoä Ñaït boán trí voâ ngaïi*

*Bieän taøi khoâng choán löôøng Lôïi chuùng neân thuyeát phaùp Ba thôøi giöõ gìn phaùp*

*Sô, trung cuøng sau roát Luoân vì choã Phaät khen Ñem lôïi lôùn muoân loaøi Laøm choán giuùp chö Thieân Long, thaàn ñeàu cung kính Ñöôïc chö Phaät hoä nieäm*

*Danh vang khaép möôøi phöông Ñöôïc bao ngöôøi xöng tuïng Ham thích moïi neûo thieän Troïn chaúng vui phi phaùp Thöôøng tu taäp Phaät ñaïo*

*Phaùp saùng luoân toûa chieáu Döùt saïch moïi hoà nghi.*

*Taùnh trí tueä ñöôïc tònh Dieät öu naõo chuùng sinh An truï nôi ñöôøng chính Troïn chaúng theo taø thuyeát Troïn haønh phaùp toái thaéng Ñoù laø ñaïo Voâ thöôïng.*

*Ngöôøi aáy khoâng döïa taâm Cuõng chaúng phaûi khoâng döïa Roõ taâm phaùp nhö aûo*

*Neân khoâng choán nöông töïa. Ñem taâm khoâng döïa aáy Luoân tu haønh Phaät ñaïo Traûi qua khaép nôi choán*

*Maø taâm khoâng tham vöôùng Thích du hoùa caùc phöông Vöôït bao neûo raøng buoäc Khoâng tham caàu danh lôïi Xa lìa moïi thaân, tình Chaúng coøn chuùt tyø veát Taâm tònh nhö hö khoâng.*

*Ai thaáy Boà-taùt aáy*

*Maø khoâng sinh cung kính? Do vaäy, nghe phaùp naøy Phaûi neân nhaát taâm hoïc Do ñöôïc phaùp Phaät aáy Ñem lôïi lôùn muoân loaøi*

*ÔÛ nôi phaùp dieäu ñoù Khoâng coøn choán trôû ngaïi Ta neâu ñaïo chaùnh aáy Chæ keû trí caàu hoïc.*

Laïi nöõa, naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Neáu vò Ñaïi Boà-taùt doác loøng caàu phaùp thì phaûi hoïc hoûi ñeå coù ñöôïc söï ña vaên cuøng phöông tieän cuûa söï ña vaên.

Theá naøo goïi laø ña vaên? Laø phöông tieän ña vaên?

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Ngöôøi ña vaên töùc laø luoân döïa theo söï nghe nhieàu bieát roäng cuûa ngöôøi khaùc. Coøn phöông tieän ña vaên aáy töùc laø coù theå töï mình tö duy, löôøng tính, chuyeân taâm chaùnh nieäm. Döïa theo söï nghe nhieàu bieát roäng cuûa ngöôøi khaùc aáy, töùc laø thuaän theo ñaïo phaùp töø ngoân ngöõ thuyeát giaûng cuûa chö Phaät goàm trong caùc thöù kinh: Tu- ña-la, Kyø-daï, Xaø-giaø-la-na, Giaø-ñaø, Öu-ñaø-na, A-ba-ñaø-na, Y-ñeà-vò-ña-giaø, Xaø-ña-giaø, Quaûng kinh, Vò taèng höõu kinh, Öu-baø-ñeà-xaù. Ñaáy chính laø döïa theo söï nghe nhieàu bieát roäng nôi ngöôøi khaùc vôùi ngoân thuyeát thuaän hôïp ñaïo phaùp.

Coøn theá naøo goïi laø tö duy chuyeân taâm chaùnh nieäm? Ñoái vôùi phaùp phöông tieän, phaûi kheùo nhaän roõ naêm aám, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, möôøi hai nhaân duyeân ñeàu töø duyeân sinh. Laø traéng, laø ñen, laø toát, laø xaáu, phaân bieät choïn löïa ñeå thaáy chuùng ñeàu goàm trong hình töôùng, vò trí, baûn taùnh cuûa caùc phaùp. Thoâng ñaït ñöôïc nhö theá thì ñoù goïi laø chaùnh nieäm. Vì sao? Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Vì Nhö Lai theo phöông tieän dieãn noùi veà

naêm aám maø chaúng phaûi naêm aám. Noùi veà möôøi hai nhaäp cuøng möôøi taùm giôùi maø chaúng phaûi laø giôùi, nhaäp. Noùi veà möôøi hai nhaân duyeân maø chaúng phaûi laø nhaân duyeân. Noùi caùc phaùp töø duyeân sinh maø hình töôùng laø voâ ñònh. Chæ vì nhaèm hoùa ñoä chuùng sinh maø neâu giaûng nhö vaäy. Do ñoù maø caùc vò phaûi neân nöông nôi nghóa, chôù neân nöông ôû lôøi. Haøng phaøm phu khoâng trí môùi baùm theo ngoân thuyeát, coøn keû trí thì theo nghóa.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Theá naøo goïi laø ngoân thuyeát? Ñoái vôùi moïi sôû höõu veà ngoân aâm, vaên töï sai bieät, mình giöõ laáy hình töôùng cuûa chuùng, suy cöùu, tìm caàu ñeå cho raèng coù theå nhaän thöùc, laõnh hoäi, troâng thaáy, ñoaïn tröø, tu chöùng, coù hình töôùng, theo taâm vaø caùc phaùp cuûa taâm, nôi choán coù theå nghi hoaëc, coù thöû coù bæ, phaân bieät neâu baøy caùc phaùp nhö vaäy ñeàu goïi laø ngoân thuyeát.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Theá naøo goïi laø theo nghóa? Duøng ngoân thuyeát ñeå dieãn ñaït, chæ roõ, ñoù laø nghóa. Neáu phaân bieät ñoái vôùi nghóa töùc laø ngoân thuyeát. Vì vaäy, naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Phaûi bieát nghóa aáy laø chaúng coù theå ngoân thuyeát. Döïa theo yù nghóa aáy ñeå laõnh hoäi nhöõng ñieàu ñaõ noùi trong caùc kinh. Nhö Lai khoâng cuøng vôùi theá gian tranh bieän, chæ theá gian cuøng Nhö Lai tranh bieän.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Chæ coù Nhö Lai coù theå duøng phöông tieän ñeå noùi veà aám, giôùi, caùc nhaäp, möôøi hai nhaân duyeân, caùc phaùp töø duyeân sinh. Ngoaøi ra, khoâng ai coù theå noùi nhö theá.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Caùc phaùp ñöôïc Phaät thuyeát giaûng vaø tuyeån choïn ñeàu khoâng coù tranh tuïng. Theá naøo goïi laø phaùp? Laøm theá naøo tuyeån choïn? Naøy Toân giaû Xaù- lôïi-phaát! Maét töùc laø phaùp, tai, muõi, löôõi, thaân, yù töùc laø phaùp. Vì sao? Vì maét aáy ôû trong quaù khöù, vò lai haõy coøn laø khoâng, huoáng chi laø trong hieän taïi. Vì sao? Vì taùnh cuûa maét töï noù laø nhö vaäy. Do ñoù maø goïi laø phaùp. Tai, muõi, löôõi, thaân, yù ôû trong quaù khöù, vò lai haõy coøn laø khoâng, huoáng chi laø hieän taïi. Vì sao? Vì taùnh cuûa yù töï noù laø nhö theá, cho neân goïi laø phaùp. Coøn theá naøo laø tuyeån choïn? Nhö söï tuyeån choïn cuûa maét. Maét töø duyeân sinh laø khoâng, töôùng khoâng coá ñònh. Neáu coù töôùng coá ñònh thì maét öùng hôïp ñeå bieát ñöôïc maét. Neáu maét bieát ñöôïc maét töùc laø coù hai thöù maét. Nhö theá thì cuõng öùng hôïp vôùi vieäc coù ngöôøi nhìn thaáy töø beân trong. Coù nhö vaäy laø khoâng ñuùng. Tai, muõi, löôõi, thaân, yù cuõng nhö theá. Tuyeån choïn nhö vaäy laø Phaùp nhaõn. Naém vöõng ñoái vôùi yù nghóa aáy laø chaùnh kieán cuûa baäc Ñaïi só. Phaûi neân quan saùt maét laø söï giaû hôïp cuûa teân, chöõ. Maét cuøng vôùi caùc phaùp cuûa maét, trong ba söï vieäc aáy caùi naøo laø thaät? Neân coù nhaän thöùc theá naøy: ba söï vieäc aáy ñeàu laø khoâng, chæ coù ngoân thuyeát vaø khoâng moät söï vieäc naøo laø chaân thaät caû. Vì sao? Vì moïi caùi coù cuûa ngoân thuyeát ñeàu laø nôi choán cuûa thöùc, ñoái töôïng cuûa thöùc laø caùc phaùp ñeàu laø theá gian. Neáu caùc phaùp theá gian thì chaúng phaûi laø xuaát theá gian. Ñaõ chaúng phaûi xuaát theá gian thì ñoù laø yù nghóa cuûa ngoaïi ñaïo, maø ñaõ laø nghóa cuûa ngoaïi ñaïo thì khoâng phaûi do Phaät noùi. Vì sao? Vì moïi ngoân thuyeát cuûa Phaät ñeàu laø xuaát theá gian, maø caùc phaùp xuaát theá gian thì khoâng ngoân thuyeát. Ngoân ngöõ ñaïo ñoaïn, taâm haønh xöù dieät! *(Laø choã caét ñöùt cuûa moïi ñöôøng ngoân ngöõ, laø choán döøng dieät cuûa moïi neûo taâm haønh)*. Do ñoù maø goïi laø Nhö Lai. Tuy laïi duøng ngoân thuyeát maø khoâng vöôùng chaáp. Cuõng khoâng phaân bieät, quyeát ñònh veà hình töôùng cuûa maét. Theo nghieäp thieän, baát thieän laø do nhaân duyeân sinh. Vì sao? Vì maét laø moät phaùp cuûa höõu. Töø möôøi hai duyeân phaùt sinh ra ba Höõu.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Do ñaâu maø goïi laø moät phaàn cuûa Höõu? Töï nhôù nghó veà

ngaõ, seõ ñöôïc maét nhö vaäy vôùi ñuû thöù ñuû loaïi phaân bieät toát ñeïp vui thích veà quaû cuûa maét duøng ñeå nhaän laáy caùc traàn. Maét tham ñaém cho ñaáy laø maét mình, laø sôû höõu cuûa ngaõ. Do vaäy neân goïi laø moät phaàn cuûa Höõu.

Laïi nöõa, töø suy dieät cho ñeán ñöôïc höng phaán trôû laïi heát thaûy moïi thöù khoå naõo laø do chaáp ngaõ vaø moïi sôû höõu cuûa ngaõ. Töø ñoù rôi vaøo loái nhaän thöùc chaáp ôû hai neûo, do ñoù neân goïi laø moät phaàn cuûa Höõu.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Ví nhö vaät baèng ñoàng, khi ñaùnh leân thì coù aâm thanh. Theá thì Toân giaû cho raèng aâm thanh aáy laø töø beân ngoaøi ñeán hay coù töø beân trong?

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñaùp:

–Kính baïch Theá Toân! AÂm thanh aáy laø do caùc nhaân duyeân hôïp laïi maø coù, chaúng phaûi ôû ngoaøi, chaúng phaûi ôû trong.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Nhö theá laø Toân giaû ñaõ thaáu ñaït veà phaùp caùc duyeân aáy chaêng? Toân giaû Xaù-lôïi-phaát thöa:

–Kính baïch Theá Toân! Chöa ñöôïc! Ñöùc Phaät noùi:

–AÂm thanh aáy baûn chaát cuûa noù laø khoâng thöïc coù, chæ do caùc duyeân giaû hôïp, löøa doái nhó caên. Haøng phaøm phu nhö theá laø ñoái vôùi maét voán laø khoâng aáy maø sinh taâm tham ñaém, vöôùng chaáp. Trong maét vaø hình töôùng cuûa maét roát cuoäc laø khoâng theå ñaït ñöôïc. Ñoù goïi laø tuyeån choïn ñeå coù söï nhaän thöùc laø khoâng maét cuõng nhö khoâng coù hình töôùng cuûa maét. Tai, muõi, löôõi, thaân vaø yù cuõng ñeàu nhö vaäy.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân nhaèm laøm saùng toû thaâm nghóa aáy neân noùi baøi keä:

*Tuy noùi maét voâ thöôøng Maét töùc khoâng choán coù Neáu maét khoâng choán coù Ai laø keû voâ thöôøng?*

*Tuy noùi tai voâ thöôøng Tai töùc khoâng choán coù Neáu tai khoâng choán coù Ai laø keû voâ thöôøng?*

*Tuy noùi muõi voâ thöôøng Muõi töùc khoâng choán coù Neáu muõi khoâng choán coù Ai laø keû voâ thöôøng?*

*Tuy noùi löôõi voâ thöôøng Löôõi töùc khoâng thöïc coù Neáu löôõi khoâng thöïc coù Ai laø keû voâ thöôøng?*

*Tuy noùi thaân voâ thöôøng Thaân töùc khoâng thöïc coù Neáu thaân khoâng thöïc coù Ai laø keû voâ thöôøng?*

*Tuy noùi yù voâ thöôøng YÙ töùc khoâng thöïc coù Neáu yù khoâng thöïc coù Ai laø keû voâ thöôøng?*

*Theo möôøi hai nhaäp aáy Neân coù möôøi hai teân*

*Neáu theo möôøi hai teân AÉt coù möôøi hai nhaäp.*

*Töø ñòa, thuûy, hoûa, phong Hoøa hôïp neân goïi ngöôøi Phaøm phu theo teân chöõ Nhö choù ñuoåi ngoùi, ñaù Neáu ngöôøi chaúng theo teân Cuõng chaúng phaân bieät ngaõ Roõ ngaõ chæ giaû danh Ngöôøi aáy ñöôïc tòch dieät*

*Trong tòch dieät khoâng phaùp Ñaâu goïi keû tòch dieät?*

*Thuyeát nhö theá, khoâng thuyeát Khoâng thuyeát töùc tòch dieät Trong phaùp aáy khoâng ñeán Cuõng khoâng coù keû ñeán*

*Neáu thoâng ñaït ñieàu ñoù AÉt roõ töôùng tòch dieät Nhö dieät choán taâm haønh Döùt moïi neûo ngoân ngöõ*

*Khoâng ngaõ, khoâng chuùng sinh Ñoù chính laø tòch dieät.*

*Chaúng phaân bieät coù–khoâng Phaân bieät aáy cuõng khoâng Neáu taâm töôûng Nieát-baøn Taâm aáy cuõng chaúng coù.*

*Nôi phaùp chaúng thaáy xa Cuõng laïi chaúng thaáy gaàn Ngöôøi ñöôïc Tueä nhaõn aáy Töï thoâng nghóa tòch dieät. Neáu ngöôøi nghe phaùp ñoù Neân quan saùt chính xaùc Seõ döùt moïi nghi hoaëc Saïch heát bao meâ toái.*

*Khoâng nghi, cuõng chaúng ngôø Kheùo tòch tónh, döùt sôï*

*Quyeát ñònh truï töôùng thaät Nôi phaùp khoâng choán ngaïi. Boà-taùt Ma-ha-taùt*

*Töï döùt tröø löôùi nghi*

*Do thöông xoùt muoân loaøi Vì döùt nghi trong phaùp. Ñem baøn leõ thöôïng dieäu Neâu roõ töôùng thaät phaùp Nhaèm döùt moïi hyù luaän*

*Caùc vò chôù sinh ngôø*

*Ngoân thuyeát ñeàu tranh tuïng Nhaân ñoù ñoïa neûo aùc*

*Neáu ngöôøi tham ñaém aáy Chaúng gaéng dieãn chaùnh phaùp Nhö vaäy teân theo nghóa*

*AÉt döùt heát lo buoàn*

*Tieáp caän ñaïo Voâ thöôïng Phaûi neân haønh nghóa aáy.*

Laïi nöõa, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Ñaïi Boà-taùt ñoái vôùi boán söï vieäc phaûi sieâng naêng tinh taán. Theá naøo goïi laø boán söï vieäc? Do vì xuaát gia neân phaûi doác sieâng naêng tinh taán. ÔÛ nôi choán xa lìa neân phaûi doác sieâng naêng tinh taán. Ñoái vôùi nhöõng ñieàu Phaät chæ daïy phaûi neân doác sieâng naêng tinh taán. Nhaän thaáy bao noãi khoå cuûa chuùng sinh neân phaûi doác sieâng naêng tinh taán. Vì muoán mau ñaït ñeán quaû vò Voâ thöôïng Boà-ñeà, phaûi neân suy nieäm nhö vaày: Ta vaøo luùc naøo seõ coù ñöôïc trí tueä lôùn lao, dieät heát moïi noãi khoå cuûa chuùng sinh maø vì hoï thuyeát phaùp.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Ta seõ vì Toân giaû maø noùi veà vieäc caùc vò Boà-taùt phaûi sieâng naêng tinh taán môùi coù theå mau thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Toân giaû neân laéng nghe!

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Veà thôøi quaù khöù xa xöa, traûi qua voâ löôïng, voâ bieân chaúng theå nghó baøn a-taêng-kyø kieáp, baáy giôø coù Ñöùc Phaät hieäu laø An Vöông, thoï maïng baûy vaïn naêm, vì chuùng Thanh vaên maø coù ba hoäi lôùn thuyeát phaùp. Hoäi ñaàu tieân coù ñeán hai möôi öùc ngöôøi chöùng ñaéc quaû A-la-haùn. Hoäi lôùn thöù nhì coù boán möôi öùc ngöôøi ñaéc quaû A-la-haùn. Hoäi lôùn thöù ba coù tôùi saùu möôi öùc ngöôøi cuõng ñaéc quaû A-la-haùn. Thôøi naøy, coõi Dieâm-phuø-ñeà heát möïc roäng lôùn, ñeán chín vaïn do-tuaàn; beân trong coù taùm vaïn boán ngaøn thaønh lôùn, moãi moãi thaønh ñeàu daøi möôøi hai do-tuaàn, roäng baûy do-tuaàn, taát caû ñeàu do baûy chaâu baùu laø vaøng, baïc, löu ly, pha leâ, chaân chaâu, xaø cöø, maõ naõo hôïp thaønh. Thaønh aáy laø nôi thanh tònh trang nghieâm baäc nhaát. Nhaân daân ñoâng ñuùc, nhaø cöûa saàm uaát, ñôøi soáng sung tuùc, vui thích, an oån. Baûy lôùp thaønh aáy ñeàu coù baûy lôùp haøo saâu bao boïc cuõng ñeàu do baûy thöù chaâu baùu hôïp thaønh. Nôi moãi lôùp haøo saâu kia ñeàu coù doøng nöôùc chaûy voøng quanh, caùc thöù hoa sen vôùi ñuû maøu saéc: xanh, vaøng, ñoû, traéng baøy ra kín khaép caû treân maët nöôùc. Nhöõng loaøi chim le, chim nhaïn, uyeân öông, hoàng hoäc, khoång töôùc, loaøi thuù laï nhö Tinh tinh… ñuøa giôõn trong aáy. Treân moãi bôø cuûa caùc haøo saâu ñeàu coù baûy lôùp haøng caây do baûy thöù chaâu baùu hôïp thaønh. Thaân caây laø vaøng, caønh lôùn laø baïc, maõ naõo laøm nhaùnh, löu ly laøm laù, pha leâ laøm hoa, xa cöø laøm quaû, xích chaân chaâu laøm reã. Thaân caây laø baïc, caønh lôùn laø vaøng, pha leâ laøm nhaùnh, löu ly laøm laù, xa cöø laøm hoa, san hoâ laøm caønh lôùn, xa xöø laøm nhaùnh, maõ naõo laøm laù, baïc laøm hoa, vaøng laøm quaû, pha leâ laøm reã. Thaân caây laø xa cöø, maõ naõo laøm caønh lôùn, san hoâ laøm nhaùnh, baïc laøm laù, vaøng laøm hoa, pha leâ laøm quaû, löu ly laøm reã. Thaân caây laø maõ naõo, san hoâ laøm caùnh lôùn, baïc laøm nhaùnh, vaøng laøm laù, pha leâ laøm hoa, löu ly laøm quaû, xa cöø laøm reã. Thaân caây laø san hoâ, vaøng laøm caønh lôùn, baïc laøm nhaùnh, pha leâ laøm laù, löu ly laøm hoa, xa cöø laøm quaû, maõ naõo laøm reã.

Caùc thaønh aáy moãi caùi ñeàu coù taùm vaïn vöôøn caây, daøi roäng ñeàu baèng nhau, moãi

chieàu laø hai möôi do-tuaàn vôùi baûy lôùp töôøng vaùch bao quanh ñeàu laøm baèng baûy thöù chaâu baùu. ÔÛ trong moãi vöôøn caây aáy ñeàu coù baûy lôùp laàu gaùc, vôùi caùc haøng lan can taát caû ñeàu do baûy thöù chaâu baùu hôïp thaønh, laïi coù nhöõng lôùp löôùi laøm baèng baûy thöù chaâu baùu giaêng

phuû beân treân. Baûy lôùp haøo saâu quyù giaù aáy cuõng ñuû veû trang nghieâm nhö thaønh. Trong caùc vöôøn caây kia troàng ñuû loaïi caây nhö caây Chieân-ñaøn, caây traàm thuûy, voâ soá caùc thöù caây höông Ca-la-na, caùc caây aâm nhaïc. Cuõng coù ñuû thöù ñuû loaïi caây ra hoa, caây ñôm quaû, caùc caây duøng laøm vaät duïng, caùc caây duøng vaøo vieäc aên uoáng. Trong aáy cuõng coù caùc thöù caây laøm baèng vaøng, baïc vaø caùc thöù chaâu baùu khaùc nhö löu ly, pha leâ, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, vôùi voâ soá hoa nhö hoa A-ñeà-muïc-ña, hoa Chieâm-baëc, hoa Baø-leâ-sö, hoa Ñaø-naäu-giaø-leâ, hoa Vaên-ñaø-la, hoa Hoøa-lôïi, hoa Cuø-ña-la-lôïi, hoa Man-ñaø-la, hoa Nguõ saéc, hoa Nguyeät thöôïng, ñaïi theå coù voâ soá caùc thöù hoa nhö vaäy trong caùc vöôøn caây. Nôi moãi vöôøn caây coøn coù baûy traêm ao nöôùc lôùn, daøi roäng moãi beà laø naêm daëm, trong ñoù ñaày aép nöôùc ñuû taùm thöù coâng ñöùc. Moãi ao nöôùc ñeàu duøng baûy thöù chaâu baùu ñeå taïo neân veû trang nghieâm, ñaùy ao raûi toaøn laø caùt baèng vaøng. Beân treân ao laø boán caùi thang baùu vaø nhieàu lôùp voõng baùu giaêng phuû khaép, coøn treân maët nöôùc ao thì ñuû loaïi hoa sen vôùi caùc maøu saéc: xanh, vaøng, ñoû, traéng phoâ baøy la lieät.

Vò vua cai trò xöù Dieâm-phuø-ñeà thôøi aáy teân laø Kieän Ñöùc. ÔÛ khaép taùm vaïn boán ngaøn thaønh lôùn aáy ñeàu coù xaây döïng cung ñieän. Nôi moãi moãi cung ñieän ñoù ñeàu coù taùm vaïn boán

ngaøn theå nöõ duøng laøm keû quyeán thuoäc. ÔÛ trong caùc thaønh coù moät toøa thaønh lôùn, thaønh aáy roäng lôùn boán möôi do-tuaàn, daøi taùm chuïc do-tuaàn, laø nôi vua Kieän Ñöùc ngöï trieàu laøm vieäc. Thaønh ñoù ñeàu duøng baûy thöù chaâu baùu thuø thaéng ñeå trang nghieâm cuõng nhö treân. Nhaân daân ñoâng ñuùc vôùi cuoäc soáng no ñuû, an laïc. Trong toøa thaønh lôùn nôi nhaø vua ngöï, coù moät toøa vöông cung vuoâng vöùc moãi beà möôøi do-tuaàn, cuõng do baûy thöù baùu taïo neân. Toøa vöông cung aáy coù caùc ñieän, ñeàn, ñuû loaïi laàu, quaùn. Beân trong coù moät ñieän lôùn teân laø Phaùp ñieän, vôùi loái kieán truùc ñeïp ñeõ, ñoan nghieâm, chaúng khaùc gì cung ñieän Thuø thaéng cuûa Ñeá Thích. Toøa vöông cung coøn coù moät vöôøn caây ñeïp teân laø Thieän phaùp, vôùi ñuû thöù ñuû loaïi caây nhö caây ñôm hoa, caây toûa höông, caùc thöù caây aâm nhaïc, caùc loaïi caây Anh laïc cuøng voâ soá caùc thöù caây duøng vaøo vieäc aên uoáng, y phuïc. Laïi coøn coù caùc caây do baûy thöù chaâu baùu taïo thaønh, taêng theâm söï trang nghieâm cho khu vöôøn. Noùi chung, toøa vöông cung ñoù moïi caûnh, moïi veû, moïi vieäc ñeàu chænh teà, nghieâm trang, roäng lôùn noåi baät. Laïi coù moät ñaøi cao lôùn cuõng duøng baûy thöù chaâu baùu toâ ñieåm veû trang nghieâm vôùi nhieàu thöù maøn tröôùng ñôn keùp giaêng che khaép beân trong.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Vò phu nhaân thöù nhaát cuûa vua Kieän Ñöùc aáy haï sinh ñöôïc

moät Thaùi töû, do töø xöa ñaõ töøng cuùng döôøng voâ löôïng chö Phaät, neân thaùi töû thaân töôùng ñoan chaùnh, töôi ñeïp hôn heát, moïi ngöôøi ñeàu yeâu meán, quyù kính. Thaùi töû aáy cuõng goàm ñuû caùc töôùng nghieâm, phöôùc ñöùc vaø ñöôïc nhaø vua giao cho thaønh lôùn ñeå ngöï ôû ñaáy. Ngaøy thaùi töû chaøo ñôøi, trong thaønh naøy coù boán möôi öùc beù gaùi cuøng ñöôïc sinh ra moät luùc, nhaø vua lieàn truyeàn leänh cho ñaùm treû gaùi kia ñöïôc choïn laøm quyeán thuoäc cuûa Thaùi töû. Vua cuøng phu nhaân taäp hôïp caùc vò ñaïi thaàn choïn ñaët teân cho Thaùi töû laø Dieäu Ñöùc. Luùc Thaùi töû sinh ra, chö Thieân ñeàu hoan hyû, theå hieän baèng vieäc hoøa taáu caùc thöù kyõ nhaïc, tuoân xuoáng voâ vaøn hoa Maïn-ñaø-la vaø cuøng noùi lôùn leân raèng: “Thaùi töû Dieäu Ñöùc nay ñaõ sinh ra ñôøi! Nay sinh ra nôi theá gian neân mang teân laø Dieäu Ñöùc.”

Thôøi gian naøy Thaùi töû Dieäu Ñöùc daàn daàn khoân lôùn, thöôøng cuøng ñaùm theå nöõ quyeán thuoäc vaây quanh, ñeán daïo chôi nôi vöôøn caây, côõi thuyeàn Chieân-ñaøn, töï vui thích vôùi naêm thöù duïc laïc. Baáy giôø ôû trong nöôùc ao, Thaùi töû troâng thaáy Ñöùc Phaät vôùi thaân töôùng ñoan chaùnh baäc nhaát, trong laønh hôn caû aùnh löûa vaøng röïc, saùng toûa vöôït hôn maët trôøi, maët traêng, nhö ñieåm tuï cuûa aùnh vaøng roøng, nhö ngoïn löûa toûa leân töø ngoïn nuùi vaøng, nhö caây coät baùu trang nghieâm. Ñuû ba möôi hai töôùng toát vaø taùm möôi veû ñeïp. Töø thaân töôùng Phaät

phaùt ra traêm ngaøn vaïn öùc aùnh haøo quang. Ñöùc Phaät ñang ngoài vôùi chuùng ñeä töû vaây quanh vaø vì hoï maø thuyeát phaùp.

Thaùi töû troâng thaáy thaân töôùng Ñöùc Phaät nhö vaäy lieàn suy nghó raèng: “Ngöôøi aáy hình töôùng uy nghi, ñoan chaùnh vöôït troäi hôn heát. Ta nay vì sao maø khoâng coù ñöôïc thaân töôùng nhö theá?” Ngay luùc Thaùi töû phaùt taâm thì thaân töôùng Phaät khoâng coøn hieän ra nöõa. Do khoâng coøn thaáy nöõa neân Thaùi töû sinh taâm lo buoàn, beøn chaúng cuøng chung vui vôùi ñaùm theå nöõ nöõa. Laïi chaúng gaàn nöõ saéc. Thaùi töû rôøi thuyeàn vaø ñi leân laàu baûy baùu, ngoài kieát giaø an toïa, taâm töï suy nghó raèng: “Ñeán luùc naøo ta seõ coù ñöôïc thaân töôùng nhö Ñöùc Phaät?”

Luùc naøy, ñaùm theå nöõ muoán ñi ñeán choã Thaùi töû ñeå cuøng vui ñuøa. Thaùi töû töø xa troâng thaáy sinh taâm lìa chaùn, lieàn ñoùng cöûa laïi, khoâng ñi leân phía tröôùc vaø suy nghó: “Nhöõng chuùng sinh aáy do tham duïc daáy khôûi maïnh neân phaûi chòu nhieàu buoàn khoå lo laéng. Ta nguyeän muoán ñaït ñöôïc trí tueä lôùn lao cuûa baäc coù thaân töôùng toái thaéng kia. Nhö ta cuøng vôùi söï tham duïc naõo beänh cuûa chuùng sinh aáy laø ñoàng nhau hay coù söï khaùc bieät? Ta laø ngöôøi haønh ñoäng, coøn söï vieäc kia khoâng phaûi laø ngöôøi haønh ñoäng! Nhöõng chuùng sinh ñoù do saân giaän böøng phaùt neân phaûi chòu nhieàu buoàn khoå. Ta nguyeän muoán ñaït ñöôïc trí tueä lôùn lao cuûa baäc coù thaân töôùng toái dieäu. Ta nhö cuøng vôùi söï saân giaän naõo beänh cuûa chuùng sinh kia laø ñoàng nhau hay coù söï khaùc bieät? Ta laø ngöôøi haønh ñoäng, coøn söï vieäc kia khoâng phaûi laø keû haønh ñoäng! Phaûi töï cheá ngöï, ôû nôi chuùng sinh khoâng daáy saân giaän phieàn naõo. Nhöõng chuùng sinh aáy laø do ngu si quaù ñoåi ñaày daãy neân phaûi chòu nhieàu buoàn khoå. Ta nguyeän muoán coù ñöôïc trí tueä lôùn lao cuûa baäc coù thaân töôùng thuø dieäu toái thöôïng aáy. Ta nhö cuøng vôùi söï ngu si naõo beänh cuûa chuùng sinh kia laø ñoàng nhau hay coù söï khaùc bieät? Ta laø keû haønh ñoäng, coøn söï vieäc kia khoâng phaûo laø keû haønh ñoäng! Nhöõng chuùng sinh aáy do söï troùi buoäc cuûa keo kieät, ganh gheùt maø phaûi chòu bao noãi buoàn khoå. Ta nhö ñoàng vôùi söï keo kieät, ganh gheùt aáy cuûa chuùng sinh hay coù söï khaùc bieät? Ta seõ tieâu dieät moïi tham duïc, saân giaän, si meâ, ôû nôi chuùng sinh daáy taâm ñaïi Töø bi nhaèm caàu chaùnh ñaïo. Ñem ñaïo phaùp chaân chaùnh aáy ñeå lìa boû heát thaûy moïi tham duïc, saân giaän, ngu si, keo kieät, ganh gheùt cuøng taâm baát thieän.” Do ñaõ phaùt sinh taâm chaùn lìa nhö theá neân thaùi töû lieàn taâm ñaéc vôùi söï an laïc cuûa ñaïo phaùp, khoâng coøn tham quyeán duïc laïc, luoân ngoài moät mình ñeå tö duy, lìa moïi söï oàn aøo, boái roái.

Baáy giôø, vua Kieän Ñöùc cuøng vôùi phu nhaân ñeàu ñöôïc nghe noùi laø Thaùi töû khoâng coøn

ham thích chuyeän vui chôi, laïi chaùn lìa caûnh duïc laïc, thaáy ñaùm theå nöõ nhö bò ngaên caám khoâng khieán vaøo haàu, beøn nghó raèng: “Coù ngöôøi naøo ñaõ quaáy nhieãu Thaùi töû chaêng, maø Thaùi töû khoâng coøn ham thích naêm thöù duïc laïc, coøn toû ra chaùn gheùt nöõ saéc? Chuùng ta phaûi cuøng ñi ñeán ñeå hoûi cho roõ leõ!” Nghó nhö vaäy roài, vua cha cuøng phu nhaân ñi tôùi choã Thaùi töû, noùi baøi keä hoûi:

*Toøa Phaùp ñieän thanh tònh*

*Ñaùm theå nöõ ñoâng ñuû*

*Vöôøn caây ñeïp trang nghieâm Sao con laïi chaúng vui?*

*Trong thaønh lôùn nhö vaäy Phaùp ñieän cao roäng toät Khaép thieân haï cuøng thaáy Sao con laïi chaúng vui? Keû naøo laø chaúng öng*

*Ñaõ quaáy nhieãu taâm con*

*Con nay rieâng saàu muoän Nhö keû buoân maát baùu Ta laø cha meï con*

*Con neân baøy toû thaät Keû naøo nay neân trò Ta ñöôïc moïi töï taïi.*

Thaùi töû duøng keä ñaùp laïi:

*Khoâng ai laø chaúng öng Sao laïi muoán voïng ngoân Chôù ñem aùc cho ngöôøi Chæ neân söûa taâm mình Con vui chôi treân nöôùc Thaáy Phaät thaân töôùng toát Nhö vaøng coõi Dieâm-phuø*

*AÙnh saùng toûa möôøi phöông Ngoïc saùng cuøng nhaät, nguyeät Ñeøn ñuoác vaø tinh tuù*

*Ñoái haøo quang Phaät, môø Con thaáy töôùng nhö vaäy Töùc thì nguyeän mong ñöôïc Trí tueä, thaân töôùng aáy*

*Seõ vöôït giaø, beänh, cheát Chuùng sinh bao khoå naõo Ñöôïc thaân töôùng, trí tueä Theá löïc chaúng nghó baøn Seõ lôïi khaép muoân loaøi Khieán ra khoûi sinh töû.*

*Con beøn döùt duïc laïc*

*Theå nöõ cuøng quyeán thuoäc Nay xuaát gia haønh ñaïo Theo hoïc seõ laøm Phaät Xuaát gia, maëc aùo giaùp Quyeát tu taäp phaùp laønh Cha meï neân xuaát gia Cuøng tu theo ñaïo aáy*

*Neân tu haønh chaùnh phaùp Nôi naêm duïc chaúng an AÙi duïc haïi phaùp laønh Duïc buoäc, chính tuø nguïc Khoâng ai coù theå döùt*

*Chæ con rieâng xa lìa Do vieäc xa lìa aáy*

*Seõ ñöôïc trí tueä Phaät Trong phaùp Phaät xuaát gia Neáu taïo neân chöôùng ngaïi*

*Ngöôøi aáy aét chaúng lôïi Con thöông xoùt neân noùi Nöôùc giaøu, con ích gì! Phuù quyù ñeàu voâ thöôøng Neáu nay chaúng lìa boû Laâu nöõa cuõng phaân ly Ñem nhaân xuaát gia aáy Laøm sinh caùc phaùp laønh. Qua laïi trong sinh töû Ñôøi ñôøi nhaän moïi khoå Laàn löôït sinh nhö vaäy*

*Chaúng theå quyeát ñònh ñöôïc Nôi phaùp khoâng chaùnh quaùn Chæ tham ñaém giaû danh*

*Chôù ñem con gaây toäi Cuøng nôi phaùp xuaát gia Con lìa naïn töø laâu*

*Ñeàu laø luùc khoâng naïn Ñöôïc ñaày ñuû thaân ngöôøi Neân phaûi tin phaùp laønh Ñöôïc gaëp Phaät An Vöông Nay neân cuøng xuaát gia.*

Thaùi töû Dieäu Ñöùc noùi baøi keä xong, töùc thì ñi thaúng ñeán choã Ñöùc Phaät An Vöông, ñaàu maët ñaûnh leã ngang chaân Phaät, roài chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät, ñoïc baøi keä:

*Con sinh trong löôùi ma Caùc haïnh taø taêng tröôûng Nay muoán döùt phaù chuùng Xin Phaät cho xuaát gia Cha con troùi buoäc chaët Cuõng töï bieát sôï buoäc*

*Vui aáy chaúng thaät beàn Chính laø goác moïi khoå. Nay muoán côûi moïi troùi Döùt phaù caùc löôùi ma Nôi phaùp Phaät xuaát gia*

*Thaønh Phaät, Löôõng Tuùc Toân Caùc duïc con ñaõ sôï*

*AÙi duïc roát chaúng an Duïc laø phaùp meâ, sôï Neân lìa, haønh Phaät ñaïo.*

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Baáy giôø, Phaät An Vöông lieàn chaáp thuaän cho Thaùi töû Dieäu Ñöùc xuaát gia thoï giôùi. Theá laø coù tôùi taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi cuøng vôùi quyeán thuoäc vaø ñaùm theå nöõ ñeàu xin ñöôïc xuaát gia theo Thaùi töû. Laïi coù ñeán traêm öùc haøng Thieän tri thöùc cuõng xin ñöôïc xuaát gia theo. Nhaø vua nghe tin Thaùi töû xuaát gia hoïc ñaïo, lieàn ra leänh cho boán thöù binh cuøng theo caùc ñaïi thaàn, ñi ñeán choã Ñöùc Phaät An Vöông, ñaàu maët cung

kính ñaûnh leã ngang chaân Phaät, xong lui ra ñöùng moät beân, chaép tay höôùng veà Phaät vaø ñoïc baøi keä:

*Xuaát gia döùt phieàn naõo Tòch dieät, an, baát ñoäng Laø goác moïi an laïc*

*Nguyeän nöông Phaät xuaát gia Lìa nöôùc, cuûa, vôï con*

*Cuøng chaâu baùu, quyeán thuoäc Nhaän caùc duïc khoâng chaùn Phaùp aáy thöôøng nhô xaáu Neáu thoï naêm duïc dieäu*

*Neûo haønh haïng phaøm, tieåu Tu taäp phaùp Phaät khen Dieät heát thaûy moïi khoå*

*Lìa sôû höõu nöôùc, thaønh*

*Cuùng döôøng Phaät, chuùng Taêng Mong Phaät cho xuaát gia Thaønh Phaät, Phoå Kieán Toân*

*Vì lôïi lôùn muoân loaøi Ñoä heát thaûy khoå naõo Nhaèm khieán lìa caùc naïn Lìa naïn, ñaït tòch dieät.*

*Thôøi Phaät hoan hyû khen:*

*“-Laønh thay! Phaùt taâm lôùn Neân kính Phaät trí dieäu Thieän lai! Thuaän xuaát gia.” Vua ñöôïc Phaät chaáp nhaäp Taâm sinh ñaïi hoan hyû*

*Taát thaønh Löôõng Tuùc Toân Do ñöôïc Phaät an uûi*

*Giôø vua lìa xuaát gia Cuøng boán thöù quaân binh Ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà*

*Seõ thaønh ñaïo Voâ thöôïng Soá löôïng xuaát gia aáy Ñeàu ñaït Voâ sinh nhaãn Nôi choán aáy maïng chung Thaûy ñöôïc sinh coõi trôøi Ñöôïc gaëp baäc danh tieáng Hai möôi öùc chö Phaät*

*ÔÛ moïi choán Phaät ñoù Ñeàu xuaát gia haønh ñaïo Thaûy ñeàu luoân tinh taán Ñaït trí Voâ sôû uùy*

*Ñem lôïi lôùn cho ñôøi*

*Khieán thoaùt voâ löôïng khoå Nôi ñöôïc gaëp chö Phaät Ñeàu thoï trì chaùnh phaùp Nhaèm truyeàn baù khaép choán Maø chaúng tieác thaân maïng. Ñöôïc quaû lôùn nhö theá*

*Trí tueä dieäu toái thöôïng Chöùng phaùp chaúng nghó baøn Ai chaúng caàu Phaät ñaïo?*

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Toân giaû cho raèng vò vua Kieän Ñöùc thôøi aáy laø moät ngöôøi naøo khaùc chaêng? Nhaø vua ñoù chính laø ta, coøn Thaùi töû Dieäu Ñöùc laø Ñaïi Boà-taùt Kieân YÙ ñaáy.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Nhö theá laø Ñaïi Boà-taùt töø choã coù ñöôïc phaùp an laïc, nhaän thaáy moïi chuùng sinh bò bao thöù phieàn naõo khoå ñau böùc baùch, neân daáy taâm ñaïi Töø bi giaùo hoùa hoï, khieán hoï an truï nôi nhaân duyeân caùc phaùp laønh, daàn daàn ñaït ñöôïc söï giaûi thoaùt.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Chö Ñaïi Boà-taùt do ham thích phaùp thaâm dieäu maø doác loøng caàu phaùp thaâm dieäu aáy, laïi cuõng vì chuùng sinh maø thuyeát giaûng phaùp thaâm dieäu ñoù. Theá naøo goïi laø phaùp thaâm dieäu? Ñoù laø choã coù theå thöïc hieän cuûa nhöõng keû tinh taán. Nhöõng keû tinh taán aáy töùc laø caùc vò Ñaïi Boà-taùt, laø nhöõng ngöôøi doác caàu ñaïo Voâ thöôïng khoâng heà thoaùi chuyeån. Nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu coù theå thaáu ñaït saâu xa caùc phaùp. Laøm theá naøo ñeå thaáu ñaït saâu xa? Nhö tìm hieåu veà hình töôùng cuûa maét, lieàn bieát ñaáy chæ laø giaû danh, chaúng phaûi laø thaáu ñaït saâu xa hình töôùng caùc phaùp. Ñoù goïi laø chaúng phaûi trong, chaúng phaûi ngoaøi, chaúng phaûi laø ngaõ vaø ngaõ sôû, chaúng phaûi caáu ueá, chaúng phaûi thanh tònh, khoâng sinh khoâng dieät. Vì sao? Vì tính cuûa chuùng luoân laø nhö vaäy. Nhö theá thì taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng taïo taùc, chaúng phaûi taïo taùc. Ñoù goïi laø söï thoâng ñaït veà phaùp thaâm dieäu cuûa maét. Tìm hieåu veà hình töôùng cuûa tai, muõi, löôõi, thaân vaø yù cuõng lieàn bieát ñaáy chæ laø giaû danh, chaúng phaûi laø thaáu ñaït saâu xa hình töôùng caùc phaùp. Goïi laø chaúng phaûi trong, chaúng phaûi ngoaøi, chaúng phaûi ngaõ vaø sôû, chaúng phaûi caáu ueá, chaúng phaûi thanh tònh, chaúng sinh chaúng dieät. Vì sao? Vì taùnh cuûa chuùng laø nhö vaäy. Nhö theá thì taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng taïo taùc, chaúng phaûi taïo taùc. Ñaáy chính laø söï thoâng ñaït veà phaùp thaâm dieäu cuûa yù.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Ngöôøi goïi laø thaáu ñaït moät caùch saâu xa töùc laø thoâng toû veà

töôùng thaät cuûa caùc phaùp. Nhöng neáu thuû chaáp caùc phaùp khoâng thì ñaáy laïi laø voïng chaáp. Neáu naém ñöôïc tính chaát voâ töôùng thì ñaáy môùi chính laø töôùng. Cuõng nhö naém baét ñöôïc tính chaát voâ nguyeän thì ñoù cuõng chính laø nguyeän.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Chaân taùnh cuûa caùc phaùp xöa nay khoâng taêng khoâng giaûm. Ñoù môùi ñích thöïc laø thaáu ñaït caùc phaùp moät caùch saâu xa. Do vaäy maø goïi caùc vò Ñaïi Boà-taùt laø nhöõng con ngöôøi tinh taán.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Do töø yù nghóa naøo maø goïi laø Boà-taùt? Ñaáy laø yù nghóa coù theå xeùt kyõ ñeå thoâng toû veà phaùp “khoâng chuùng sinh”, vì vaäy maø ñöôïc goïi laø Boà-taùt. Laïi nöõa, neûo haønh hoùa cuûa ngöôøi aáy laø laáy trí tueä laøm ñaàu, neân ñöôïc goïi laø Boà-taùt. Laïi khieán cho chuùng sinh bieát ñöôïc moïi neûo vaän haønh cuûa caùc phaùp ñeàu laø khoâng thöïc coù, vì theá maø ñöôïc goïi laø Boà-taùt.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! YÙ nghóa “khoâng choán coù” chính laø yù nghóa Boà- taùt. Khoâng choán hieån baøy chæ roõ, ñoù laø yù nghóa Boà-taùt. Vì theá, yù nghóa Boà-taùt mang tính

chaát “khoâng hai”, “khoâng so saùnh.”

Laïi nöõa, naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Khoâng vöôït qua cuõng khoâng bò chìm, ñoù chính laø Boà-taùt.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Khoâng chính laø Boà-ñeà. Theá naøo goïi laø khoâng?

Heát thaûy caùc phaùp ñeàu laø khoâng, neân goïi laø Khoâng.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Neáu ôû nôi caùc phaùp cho ñeán vieäc quyeát ñònh laø coù ñoái vôùi caùc hình töôùng nhoû nhaët nhaát cuûa chuùng, töùc laø chaáp töôùng, chaáp töôùng ngaõ, nhaân, chuùng sinh, chaáp töôùng cuûa caùc phaùp. Trong phaùp khoâng aáy, khoâng coù caùc töôùng kia, do ñoù neân goïi laø khoâng, khoâng töùc laø Boà-ñeà. Do töø yù nghóa aáy maø taát caû caùc phaùp ñeàu ñöôïc goïi laø Boà-ñeà.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Toân giaû phaûi neân thuaän theo nhöõng ñieàu Nhö Lai chæ giaùo ñeå haønh hoùa, chôù coù sai traùi. Vì sao? Vì söï giaùc ngoä cuûa chö Phaät thaät heát söùc thaâm dieäu, khoâng gì hôn. Heát thaûy haøng phaøm phu ñeàu khoâng theå ñaït ñöôïc.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Khoâng chæ laø haøng phaøm phu, maø ñoái vôùi taát caû caùc baäc Thanh vaên, Bích-chi-phaät vaø con ngöôøi, khoâng theå thaáy, khoâng theå xem, cuõng chaúng coù theå thoâng ñaït ñöôïc. Söï giaùc ngoä cuûa chö Phaät chính laø coù ñöôïc tri kieán roát raùo veà Voâ sinh Trí quaùn. Do thaáu ñaït phaùp naøo maø ñöôïc goïi laø Taän trí? Ñoù laø khoâng phaùp naøo coù theå thaáu ñaït taän cuøng. Caùc phaùp ñeàu lìa söï taän cuøng, ñeå töø ñaáy hoäi nhaäp troïn veïn söï taän cuøng. Vì vaäy maø goïi laø taän trí. Nhöng khoâng theå bieát nôi nieäm, trong nieäm, choán aáy ñaõ dieät taän hay choán aáy chöa dieät taän. Do vaäy maø cho raèng: haøng Thanh vaên, Bích-chi-phaät vaø con ngöôøi khoâng coù theå thoâng ñaït söï giaùc ngoä cuûa chö Phaät.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Trí Voâ sinh aáy laø ñoái vôùi caùc phaùp hoaøn toaøn khoâng coù söï daáy khôûi, duø laø chuùt ít, coù theå nhaän thöùc nhö theá neân goïi laø “Voâ sinh trí.” Nhöng cuõng khoâng theå bieát nôi nieäm, trong nieäm, choán aáy voâ sinh cuøng chöa laø voâ sinh. Heát thaûy haøng Thanh vaên, Bích-chi-phaät vaø ngöôøi ñeàu khoâng coù trí nhö theá. Do ñoù maø trí cuûa Phaät ñöôïc goïi laø khoâng gì hôn, khoâng gì vaø khoâng ai saùnh kòp.

Laïi nöõa, trí aáy luoân vöôït moïi taø chaùnh neân goïi laø bình ñaúng. Naøy Toân giaû Xaù-lôïi- phaát! Tueä cuûa Nhö Lai aáy laø chaùnh giaùc töø söï suy cöùu taän cuøng, döùt saïch heát moïi laàm laïc, do vaäy maø goïi laø Phaät tueä. Trí tueä cuûa Phaät aáy traûi qua voâ löôïng, voâ bieân a-taêng-kyø kieáp tìm caàu tu taäp môùi ñaït ñöôïc. Vì theá neân goïi laø Giaùc.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Do ñaâu maø Nhö Lai ñöôïc goïi laø Baäc Giaùc Ngoä? Taát caû chuùng sinh ñeàu say söa trong giaác nguû daøi cuûa sinh töû, hoaëc ñi qua, hoaëc chìm ñaém, ñeàu khoâng theå thoâng toû. Chæ coù haøng Boà-taùt laø rieâng mình coù ñöôïc söï giaùc ngoä neân goïi laø keû giaùc ngoä.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Coù söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà phaùp neân goïi laø keû giaùc ngoä. Laøm sao ñeå coù ñöôïc söï hieåu bieát ñuùng ñaén? Ñoù laø nhaän thöùc veà taát caû caùc phaùp laø chaúng phaûi phaùp, cuõng chaúng phaûi laø phi phaùp, chaúng phaûi caáu, chaúng phaûi tònh, cuõng chaúng phaûi quaù khöù, hieän taïi, vò lai, thuaän theo töôùng aáy neân goïi laø keû giaùc ngoä. Cuõng nhaän thöùc laø khoâng phaùp, duø sinh duø dieät, duø ñeán duø ñi, neân goïi laø keû giaùc ngoä.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! YÙ nghóa cuûa söï giaùc ngoä aáy laø voâ löôïng, voâ bieân chaúng theå nghó baøn, cuõng nhö khoù ñaït ñöôïc giôùi moác. Ví nhö bieån roäng, nöôùc ôû bieån aáy chæ moät vò vaø khoâng taêng khoâng giaûm. Bieån aáy thaûy nhaän laáy nöôùc töø caùc doøng soâng ñoå veà maø khoâng ñaày nhaãy leân, daàn daø, laàn löôït chuyeån bieán moät caùch saâu sa thaâm dieäu baäc nhaát.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Bieån lôùn Nhö Lai cuõng laïi nhö vaäy: khoâng, voâ sinh dieät, moät vò giaûi thoaùt. Laàn löôït thuyeát phaùp goïi laø daàn daø chuyeån bieán moät caùch saâu xa. Ñaït

ñöôïc Nhaát thieát trí neân goïi laø söï thaâm dieäu baäc nhaát, töùc söï thoâng ñaït roát raùo taän cuøng cuûa ñaïo Voâ thöôïng Boà-ñeà. Trong heát thaûy caùc phaùp khoâng coøn coù söï laàm laïc neân goïi laø khoâng taêng giaûm. Moïi söï vaán naïn ñeàu khoâng theå ñaït tôùi cuøng taän neân goïi laø naïn giaûm. Coù khaû naêng taäp hôïp taát caû moïi coâng ñöùc toát ñeïp neân goïi laø nhaän laáy caùc doøng chaûy ñoå veà.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Neáu ta noùi cho heát veà yù nghóa Nhö Lai aáy thì ai coù theå kham nhaän noåi? Nhö Long vöông Sa-giaø-la muoán ñoå xuoáng moät côn möa lôùn thì chæ neân truùt xuoáng bieån roäng, ngoaøi ra khoâng nôi naøo coù theå nhaän laáy noåi. Nhö Lai cuõng theá, neáu khai môû, dieãn baøy taän cuøng trí tueä cuûa Phaät aáy thì heát thaûy chuùng sinh cho ñeán haøng Thanh vaên cuøng Bích-chi-phaät ñeàu khoâng theå kham nhaän ñöôïc. Chæ coù haøng Boà-taùt phaùt taâm Ñaïi thöøa, mong ñaït ñöôïc thaàn löïc nhö Phaät thì môùi coù theå thoï trì.

Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! ÔÛ ñôøi coù boán söï vieäc goïi laø heát söùc khoù ñaït ñöôïc. Nhöõng gì laø boán?

1. Ñöôïc thaân ngöôøi laø khoù!
2. Ñöôïc sinh ôû vuøng giöõa nöôùc laø khoù!
3. Tin ñöôïc Phaät phaùp laø khoù!
4. Ñaõ tin vaø hieåu, laïi coù theå hoûi veà choã thích hôïp laø ñieàu thaäm khoù!

Boán söï vieäc khoù aáy caùc vò ñeàu ñaõ ñaït ñöôïc. Nay seõ hoûi Phaät veà choã nghi trong caùc phaùp. Ta nay thuaän cho Toân giaû ñieàu aáy. Veà heát thaûy theá gian, chö Thieân, ngöôøi… cöù theo yù mình maø neâu leân choã caàn hoûi. Nhö Lai coøn chaúng bao laâu seõ nhaäp Nieát-baøn, luùc naøy neân nghe theo ñeå sau khoûi hoái tieác.

Baáy giôø, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát lieàn rôøi choã ngoài ñöùng daäy, vaét moät vaït y, ñeå traàn vai beân phaûi, ñaàu goái beân phaûi chaïm saùt ñaát, chaép tay cung kính höôùng veà Phaät vaø thöa raèng:

–Kính baïch Theá Toân! Con muoán neâu baøy choã mình hoûi, mong ñöôïc chaáp thuaän. Ñöùc Phaät noùi:

–Ta ñaõ thuaän roài ñaáy, cöù theo yù maø hoûi, ta seõ vì caùc vò, theo choã hoûi maø traû lôøi. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Kính baïch Theá Toân! Con nay seõ vì neûo ñöôøng ñi leân Boà-taùt maø xin ñöôïc hoûi Ñöùc Nhö Lai.

Töùc thì ñoïc baøi keä:

*An truï coâng ñöùc toät Tu ñaïo tònh cao quyù*

*Vui haïnh nhaãn nhu hoøa Neân hoûi haønh nhö theá Boà-taùt laøm sao baøy?*

*Hieän baøy taâm hoan hyû Laøm sao phaùt taâm thieän? Ñem lôïi lôùn muoân loaøi Laøm sao trì giôùi tònh?*

*Taâm nhaãn nhuïc, nhu hoøa Laøm sao haønh tinh taán?*

*Chaúng thoaùi, chaúng döøng nghæ Thaáy chuùng sinh khoå naõo*

*Laøm sao theâm loøng thöông*

*Taâm vui ñaïo Boà-ñeà*

*Mong ñöôïc Theá Toân daïy? Laøm sao voâ löôïng kieáp Ñaïo Boà-ñeà trang nghieâm*

*Taâm troïn khoâng thoaùi chuyeån Maø sinh hoan hyû lôùn?*

*Laøm sao haønh thieàn ñònh Cuøng tu taäp trí tueä*

*Laøm sao hôïp caàu phaùp Thaønh ñöôïc baäc Ña vaên? Nhöõng phaùp gì neân nghe Nhöõng phaùp naøo neân daïy Ñeå phaùt taâm Boà-ñeà*

*Con nay hoûi vieäc aáy? Laøm sao caàu chaùnh phaùp Nôi phaùp ñaït an vui*

*Laøm sao lìa caùc duïc Lìa xong neân xuaát gia? Laøm sao luùc xuaát gia Coù ñöôïc taâm hoan hyû Laøm sao ñaõ xuaát gia Coâng ñöùc caøng voøi voïi? Laøm sao taâm hoài höôùng*

*Phaùt khôûi löïc phöông tieän Laøm sao nôi ñôøi ñôøi*

*Thöôøng chaúng maát chaùnh nieäm? Laøm sao ôû trong thai*

*Luoân taäp taâm Boà-ñeà Cuõng ñöôïc thaáy chö Phaät Maø khoâng bò ngaên ngaïi? Laøm sao döùt tham duïc Taâm töø, döùt saân haän?*

*Laøm sao dieät ngu si*

*Taâm luoân khoâng laàm laïc? Laøm sao sinh vöông gia Cuõng söûa trò vieäc nöôùc Maø lìa ñöôïc moïi naïn*

*Luoân ñöôïc sinh choán thieän? Laøm sao söûa vieäc ñôøi*

*Maø taâm luoân vui veû Cuõng caûm chö Nhö Lai*

*Luoân ñöôïc thaáy chö Phaät? Laøm sao ñuû thaân saéc*

*Thöôøng ñoan nghieâm baäc nhaát Cuõng ñaày ñuû quyeán thuoäc*

*Ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà? Laøm sao nôi choán sinh Luoân chaùn lìa caûnh nhaø Thöôøng vui thích xuaát gia Taâm döùt moïi tham ñaém? Laøm sao ñaõ xuaát gia*

*Neân thoï trì Boà-ñeà Sau khi Phaät dieät ñoä*

*Quyeát giöõ gìn chaùnh phaùp? Laøm sao nôi ñôøi loaïn*

*Maø ñöôïc taâm khoâng loaïn Thaáy chuùng sinh phieàn, loaïn Ñem an uûi, voã veà*

*Laøm sao nghe maø trì Vaøo phaùp Ñaø-la-ni Duøng bieän taøi voâ ngaïi*

*Dieãn thuyeát phaùp voâ thöôïng? Laøm sao bieát chuùng sinh*

*Voâ soá taâm sai bieät? Laøm sao nôi phaùp laønh Maø töï mình ñieàu phuïc? Vì caùc vò Boà-taùt*

*Con hoûi Nhò Tuùc Toân Neûo haønh cuûa Boà-taùt*

*Mong ñöôïc thuyeát giaûng roõ? Neáu ngöôøi vì Phaät phaùp*

*Maø phaùt taâm Boà-ñeà Ngöôøi aáy nghe Phaät noùi AÉt sinh hoan hyû lôùn Phaät nôi heát thaûy phaùp Trí tueä khoâng ngaên ngaïi Con ñem trí coù haïn*

*Maø hoûi nôi Theá Toân Con tuy coù choã hoûi Chaúng theå thoâng ñaït heát Caû choã chaúng theå hoûi Mong Phaät chæ daïy ñuû?*

M