**Phaåm 2: SÖÏ TAÄP HÔÏP TAÁT CAÛ CAÙC PHAÙP (Phaàn 1)**

Luùc baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä cuøng Boà-taùt Ma-ñeá ñaõ töøng ñeán taát caû caùc coõi nöôùc. Nhôø thaàn löïc Phaät, Boà-taùt rôøi khoûi choã ngoài, keùo leäch y beân vai phaûi, goái phaûi quyø xuoáng ñaát, chaép tay höôùng veà phía Phaät, cung kính ñaûnh leã vaø noùi keä:

*Theá gian lìa sinh dieät Nhö hoa ñoám hö khoâng Trí khoâng ñònh höõu, voâ Neân sinh taâm ñaïi Bi.*

*Vaïn phaùp nhö huyeãn aûo Vöôït khoûi taàm taâm thöùc Trí khoâng coù höõu, voâ Neân sinh taâm ñaïi Bi.*

*Theá gian thöôøng nhö moäng Noù vöôït khoûi ñoaïn, thöôøng Trí khoâng ñaéc höõu, voâ Neân sinh taâm ñaïi Bi.*

*Bieát nhaân, phaùp voâ ngaõ Phieàn naõo vaø ñoái töôïng Thöôøng thanh tònh voâ töôùng Neân sinh taâm ñaïi Bi.*

*Phaät khoâng truï Nieát-baøn Nieát-baøn khoâng trong Phaät Vöôït khoûi giaùc, söï giaùc Hoaëc höõu vaø phi höõu.*

*Phaùp thaân nhö huyeãn moäng Coù chi ñeå ngôïi khen?*

*Bieát voâ taùnh, voâ sinh Chính laø ca ngôïi Phaät.*

*Phaät khoâng töôùng, caên, traàn Khoâng thaáy, töùc thaáy Phaät Laøm sao khen hay cheâ*

*Ñoái vôùi Ñaáng Maâu-ni. Ai thaáy Ñaáng Maâu-ni An tònh lìa sinh dieät Thì ñôøi naøy, ñôøi sau*

*Vöôït khoûi bao raøng buoäc.*

Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä duøng keä ca tuïng Theá Toân xong, töï xöng teân hoï:

*Con teân laø Ñaïi Tueä*

*Thoâng hieåu phaùp Ñaïi thöøa Hoûi traêm leû taùm caâu Ñaáng bieän taøi cao toät.*

Ñaáng toái thaéng treân ñôøi nghe Boà-taùt noùi xong, nhìn khaép hoäi chuùng maø noùi keä:

*Nhöõng ngöôøi con toái thaéng*

hoûi:

*Haõy hoûi ñieàu muoán hoûi Ta seõ vì caùc ngöôi*

*Chæ caûnh giôùi töï chöùng.*

Luùc baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä ñöôïc Phaät höùa khaû, ñaûnh leã döôùi chaân vaø duøng keä

*Vì sao khôûi phaân bieät Laøm sao heát phaân bieät Vì sao sinh meâ hoaëc Laøm sao heát meâ hoaëc Theá naøo goïi Phaät töû Vaø caáp ñoä voâ töôûng*

*Caùch giaùo hoùa coõi Phaät Chuùng sinh haøng ngoaïi ñaïo Giaûi thoaùt ñeán ñoä naøo*

*Ai troùi buoäc, ai môû*

*Theá naøo caûnh giôùi thieàn Do ñaâu coù Tam thöøa Do duyeân gì maø sinh?*

*Gì laøm, ñoái töôïng laøm Ai noùi phaùp ñoàng, dò Do ñaâu caùc höõu khôûi Theá naøo Voâ saéc ñònh Sao goïi Dieät taän ñònh Laøm sao caùc töôûng dieät Theá naøo töø ñònh xuaát*

*Haønh ñoäng sinh theá naøo Sao tieán luøi giöõ thaân Thaáy caùc vaät theá naøo Do ñaâu vaøo caùc Ñòa*

*Vì sao coù Phaät töû Phaù ba coõi laø ai Truù xöù, thaân laø gì Sinh vaø truï ôû ñaâu*

*Ai ñaït ñöôïc thaàn thoâng Töï taïi caùc Tam-muoäi Taâm Tam-muoäi theá naøo Xin Phaät daïy cho con. Theá naøo goïi taïng thöùc Vì sao goïi yù thöùc*

*Vì sao sinh taø kieán Laøm sao dieät caùc kieán*

*Chuûng taùnh, phi chuûng taùnh Duy taâm nghóa laø gì*

*Nhaân naøo kieán laäp töôùng Do ñaâu thaønh voâ ngaõ*

*Sao noùi khoâng chuùng sinh Noùi sao hôïp theá tuïc*

*Caùch naøo khoûi sinh khoå Thöôøng kieán vaø ñoaïn kieán Chö Phaät vaø ngoaïi ñaïo Taïi sao chaúng traùi nhau Vì sao ñôøi töông lai*

*Phaùt sinh nhieàu boä phaùi Taùnh khoâng nghóa laø gì Theá naøo saùt-na dieät Thai taïng laøm sao khôûi Sao oån ñònh theá giôùi Taïi sao cuoäc ñôøi naøy Nhö aûo aûnh, giaác moäng*

*Nhö thaønh Caøn, soùng naéng Nhö traêng trong doøng nöôùc Boà-ñeà phaàn laø gì*

*Giaùc phaàn töø ñaâu sinh Coõi nöôùc sao hoãn loaïn Laøm sao thaáy caùc höõu Sao bieát phaùp theá gian Laøm sao lìa vaên töï Theá naøo nhö hoa ñoám*

*Khoâng sinh vaø khoâng dieät Bao nhieâu loaïi chaân nhö Taâm coù bao nhieâu loaïi Laøm sao nhö hö khoâng Theá naøo lìa phaân bieät Thöù töï caùc caáp ñoä*

*Laøm sao ñöôïc voâ töôûng Hai voâ ngaõ laø gì*

*Caùch naøo sinh tri kieán Bao nhieâu loaïi Thaùnh trí Bao nhieâu giôùi, chuùng sinh Caùc chaâu baùu, ma-ni… Thaät taùnh töø ñaâu sinh*

*Ai phaùt sinh ngoân ngöõ Vaïn vaät vaø chuùng sinh Kinh ñieån cuøng kyõ thuaät Do ai phaùt minh ra*

*Coù bao nhieâu loaïi keä Vaên xuoâi vaø vaên vaàn Maáy lyù luaän khaùc nhau*

*Bao nhieâu giaûi thích khaùc Thöïc phaåm do ai taïo*

*AÙi duïc töø ñaâu sinh*

*Sao goïi Chuyeån luaân vöông Laõnh chuùa caùc Tieåu vöông Vua thoáng laõnh theá naøo Trôøi coù bao nhieâu loaïi Ñaát, traêng, sao, maët trôøi Nhöõng haønh tinh ra sao Giaûi thoaùt coù maáy thöù*

*Bao nhieâu baäc Ñaïo sö Sao goïi A-xaø-leâ*

*Ñeä töû coù maáy loaïi Coù bao Baäc Nhö Lai*

*Baûn sinh cuøng Baûn söï Caùc ma vaø ngoaïi ñaïo Nhö vaäy coù bao nhieâu Töï taùnh vaø baûn taâm Coù maáy loaïi rieâng bieät Vì sao chæ giaû thieát*

*Xin Phaät giaûng cho con. Do ñaâu coù maây, gioù Nieäm, tueä do ñaâu coù*

*Coû caây vaø röøng raäm Xin haõy noùi cho con Vì sao laïi baét giöõ*

*Muoâng thuù, ngöïa vaø voi Sao coù keû xaáu, ngu*

*Xin Phaät cho con bieát Vì sao coù saùu thôøi Sao goïi Nhaát-xieån-ñeà Do ñaâu coù söï sinh Nam nöõ, phi nam nöõ Sieâng tu haønh theá naøo Tu lui suït laø sao*

*Coù bao nhieâu Du-giaø Khieán ngöôøi tu phaùp aáy Chuùng sinh vaøo caùc coõi Hình saéc töôùng theá naøo Nhieàu giaøu sang töï taïi Nhaân naøy do ñaâu coù Sao coù doøng hoï Thích Sao coù hoï Cam-giaù*

*Tieân nhaân nhieàu khoå haïnh Vò aáy noùi ñieàu chi*

*Nhaân naøo Phaät Theá Toân Hieän trong voâ soá coõi*

*Coù ñuû loaïi chuùng sinh Caùc Phaät töû vaây quanh Taïi sao khoâng aên thòt Nguyeân nhaân naøo caám thòt AÊn thòt caùc chuùng sinh*

*Vì nhaân naøo aên thòt Taïi sao caùc coõi nöôùc*

*Gioáng nhö maët trôøi, traêng Tu-di vaø hoa sen*

*Chöõ vaïn, töôùng sö töû Vì sao caùc coõi nöôùc*

*Gioáng löôùi trôøi Ñeá Thích UÙp xuoáng hoaëc moät beân Taïo thaønh bôûi chaâu baùu Vì sao caùc coõi nöôùc*

*Saùng aùnh trôøi, traêng saïch Hoaëc nhö hình hoa quaû Saùo truùc, ñaøn hay troáng Sao goïi Phaät hoùa thaân Theá naøo baùo thaân Phaät Trí tueä Phaät chaân nhö Mong vì con maø noùi*

*Taïi sao nôi coõi Duïc*

*Khoâng thaønh töïu Chaùnh giaùc Sao trôøi Saéc cöùu caùnh*

*Lìa nhieãm, ñaéc Boà-ñeà Khi Nhö Lai dieät ñoä Ai hoä trì chaùnh phaùp Phaät truï theá bao laâu*

*Chaùnh phaùp bao laâu dieät Taát-ñaøn bao nhieâu loaïi Coù bao nhieâu quan ñieåm Vì sao laäp giôùi luaät*

*Taát caû caùc Tyø-kheo Taát caû caùc Phaät töû*

*Ñoäc giaùc vaø Thanh vaên Laøm sao chuyeån sôû y Vì sao ñaéc voâ töôûng Sao ñaït theá tuïc thoâng Laøm sao ñöôïc xuaát theá Vaø vì nguyeân nhaân naøo Taâm truï trong Thaát ñòa Taêng-giaø coù maáy loaïi Vì sao thaønh phaù Taêng Laøm sao vì chuùng sinh*

*Chöõa trò baèng thuoác men Sao Ñaáng Ñaïi Maâu-ni Xöôùng nhöõng lôøi nhö theá Ca-dieáp, Caâu-löu-toân Caâu-na-haøm Maâu-ni*

*Taïi sao noùi ñoaïn thöôøng Coù ngaõ vaø voâ ngaõ*

*Sao khoâng thöôøng noùi thaät Taát caû do taâm taïo*

*Röøng nam, nöõ laø gì Ha-leâ, A-ma-la*

*Keâ-la-sa, Luaân vi*

*Cho ñeán nuùi Kim cang Giöõa nhöõng nuùi nhö theá*

*Trang hoaøng nhieàu chaâu baùu Tieân nhaân, Caøn-thaùt-baø*

*Taát caû ñeàu sung maõn Ñaây do nhaân duyeân gì Xin Phaät cho con bieát.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân nghe nhöõng lôøi thænh hoûi trong giaùo phaùp maàu nhieäm cuûa Ñaïi thöøa vaø cuõng laø phaùp moân Toái thöôïng taâm cuûa chö Phaät. Theá Toân noùi:

–Hay thay! Naøy Ñaïi Tueä! Haõy laéng nghe cho kyõ! Ta seõ noùi trình töï veà nhöõng caâu hoûi cuûa oâng.

Roài Phaät noùi keä:

*Phaùp sinh hay baát sinh Töôùng khoâng vaø Nieát-baøn Löu chuyeån khoâng töï taùnh Boà-taùt Ba-la-maät*

*Thanh vaên, Bích-chi-phaät Ngoaïi ñaïo haïnh voâ saéc Nuùi Tu-di, bieån caû*

*Baõi, bôø coõi, ñaát ñai*

*Sao, traêng, cuøng maët trôøi Chö Thieân, A-tu-la*

*Töï taïi thöôøng giaûi thoaùt Löïc thieàn, caùc Tam-muoäi Dieät vaø Nhö yù tuùc*

*Boà-ñeà phaàn vaø ñaïo*

*Thieàn ñònh cuøng voâ löôïng Caùc uaån, söï ñeán ñi*

*Cho ñeán Dieät taän ñònh Taâm sinh khôûi ngoân töø Taâm, yù thöùc, voâ ngaõ Töï taùnh vaø naêm phaùp*

*Phaân bieät, sôû phaân bieät*

*Naêng sôû hieän nhò kieán Caùc thöøa, nôi doøng hoï Vaøng ngoïc, traân baùu quyù Loaïi lôùn Nhaát-xieån-ñeà Hoang loaïn vaø moät Phaät Trí bieát söï ñaït ñöôïc Chuùng sinh coù hay khoâng Nhaân naøo thuù, voi, ngöïa Vì sao bò baét giöõ*

*Vì sao nhaân thí duï*

*Töông öng thaønh Taát-ñaøn Khaû naêng vaø haønh ñoäng Caùc röøng cuøng meâ hoaëc Lyù chaân thaät nhö theá*

*Duy taâm khoâng caûnh giôùi Caùc ñòa khoâng caáp ñoä Voâ töôùng vaø chuyeån ñoåi Y hoïc, ngheà, luaän lyù Kinh ñieån vaø kyõ thuaät Maët ñaát, nuùi Tu-di*

*Löôïng bieån, traêng, maët trôøi Chuùng sinh thöôïng, trung, haï Thaân coù bao vi traàn*

*Moãi coõi bao vi traàn Moãi cung bao nhieâu taác Cung maáy caâu-loâ-xaù Nöûa do-tuaàn hay moät Loâng thoû, buïi khe cöûa Luùa maïch, loâng deâ, raän Nöûa ñaáu hay moät ñaáu Coù bao nhieâu luùa maïch Moät ñaáu hay möôøi ñaáu*

*Möôøi vaïn, muoân ngaøn öùc Cho ñeán Taàn-baø-la*

*Nhö theá soá bao nhieâu Bao buïi thaønh haït caûi Bao haït caûi thaønh coû Goàm bao nhieâu haït coû Môùi thaønh moät haït ñaäu Bao haït ñaäu thaønh thuø*

*Bao nhieâu thuø thaønh löôïng Bao nhieâu löôïng thaønh caân Bao caân thaønh Tu-di*

*Sao khoâng hoûi ñieàu naøy Sao laïi hoûi vieäc khaùc*

*Thanh vaên, Bích-chi-phaät Chö Phaät vaø Boà-taùt Nhöõng thaân löôïng nhö theá Coù bao nhieâu buïi traàn Bao buïi traàn trong löûa Bao nhieâu traêng moät caên Loã chaân loâng, chaân maøy Bao nhieâu buïi taïo thaønh Nhöõng söï vieäc nhö theá Sao ngöôi khoâng hoûi ta*

*Vì sao ñöôïc giaøu coù*

*Sao laøm Chuyeån luaân vöông Giöõ vöông quoác theá naøo Laøm sao ñöôïc giaûi thoaùt Sao vaên xuoâi, vaên vaàn*

*Duïc tình vaø thöïc phaåm Theá naøo röøng nam nöõ Caùc nuùi nhö Kim cang… Nhö moäng huyeãn khaùt aùi Maây töø ñaâu noåi leân*

*Do ñaâu coù caùc muøa Taùnh vò giaùc theá naøo Nam nöõ, phi nam nöõ*

*Trang hoaøng Phaät, Boà-taùt Theá naøo nuùi nhieäm maàu Tieân Ñaït-baø trang nghieâm Laøm sao ñöôïc giaûi thoaùt Ai raøng buoäc, ai môû*

*Caûnh giôùi thieàn theá naøo Ngoaïi ñaïo vaø bieán hoùa Theá naøo nhaân voâ taùc Nhaân höõu taùc theá naøo Do ñaâu chuyeån caùc kieán Vì sao sinh phaân bieät Theá naøo heát tính toaùn Haønh ñoäng do ñaâu sinh*

*Laøm sao chuyeån ñöôïc nghieäp Dieät caùc töôûng theá naøo*

*Theá naøo khôûi Tam-muoäi Ai phaù boû tam giôùi*

*Theá naøo laø thaân, xöù Vì sao khoâng coù ngaõ Noùi phuø hôïp theá tuïc Ngöôi coù hoûi veà töôùng Vaø hoûi veà phi ngaõ*

*Theá naøo laø thai taïng Cho ñeán chi phaàn khaùc*

*Ñoaïn thöôøng kieán theá naøo Laøm sao taâm moät caûnh Theá naøo trí ngoân thuyeát Giôùi chuûng taùnh Boà-taùt Laøm sao hôïp lyù luaän Thaày, moân ñeä theá naøo*

*Chuùng sinh khaùc chuûng taùnh Thöïc phaåm vaø hö khoâng*

*Theå hieän trí thoâng minh Ngöôi hoûi ta ñieàu gì*

*Veà caây moïc, caây leo Vì sao taát caû coõi*

*Caùc töôùng khoâng ñoàng nhau Coù daïng nhö caây ñaøn*

*Nhö eo troáng, nhö hoa Hoaëc khoâng coù aùnh saùng Tieân nhaân nhieàu khoå haïnh Coù doøng hoï giaøu sang Ñöôïc chuùng sinh toân troïng Coù keû thaân ngheøo xaáu*

*Bò laém keû khinh thöôøng Vì sao trong Duïc giôùi*

*Tu haønh khoâng thaønh Phaät Sao ôû Saéc cöùu caùnh*

*Tu thaønh Ñaúng chaùnh giaùc Vì sao ngöôøi theá gian*

*Coù theå ñaït thaàn thoâng Vì sao goïi Tyø-kheo*

*Vì sao goïi Taêng-giaø Sao laø hoùa vaø baùo Phaät trí tueä chaân nhö Laøm sao cho taâm aáy*

*Ñöôïc truï trong Thaát ñòa Nghóa naøy vaø nghóa khaùc Nay ngöôi ñeàu hoûi ta Nhö tröôùc Phaät ñaõ noùi Moät traêm leû taùm caâu*

*Töông öng töøng töôùng moät Xa lìa caùc kieán hoaëc Cuõng rôøi xa theá tuïc*

*Ngoân ngöõ phuø hôïp phaùp Ta seõ daïy cho ngöôi Hôõi Boà-taùt laéng nghe.*

Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä baïch:

–Baïch Theá Toân! YÙ nghóa moät traêm leû taùm caâu theá naøo? Ñöùc Phaät noùi:

–Ñaïi Tueä! Nhöõng phaùt bieåu veà caâu sinh thì chaúng phaûi laø caâu sinh, caâu thöôøng chaúng phaûi laø caâu thöôøng, caâu töôùng chaúng phaûi laø caâu töôùng, caâu truï vaø khaùc chaúng phaûi caâu truï vaø khaùc, caâu saùt-na chaúng phaûi laø caâu saùt-na, caâu töï taùnh chaúng phaûi laø caâu töï taùnh, caâu hö voâ chaúng phaûi laø caâu hö voâ, caâu ñoaïn dieät chaúng phaûi laø caâu ñoaïn dieät, caâu taâm chaúng phaûi laø caâu taâm, caâu ôû giöõa chaúng phaûi laø caâu ôû giöõa, caâu thöôøng haèng chaúng phaûi laø caâu thöôøng haèng, caâu duyeân chaúng phaûi laø caâu duyeân, caâu nhaân chaúng phaûi laø caâu nhaân, caâu phieàn naõo chaúng phaûi laø caâu phieàn naõo, caâu khaùt aùi chaúng phaûi laø caâu khaùt aùi, caâu phöông tieän chaúng phaûi laø caâu phöông tieän, caâu thieän xaûo chaúng phaûi laø caâu thieän xaûo, caâu thanh tònh chaúng phaûi laø caâu thanh tònh, caâu töông öng chaúng phaûi laø caâu töông öng, caâu thí duï chaúng phaûi laø caâu thí duï, caâu ñeä töû chaúng phaûi laø caâu ñeä töû, caâu baäc thaày chaúng phaûi laø caâu baäc thaày, caâu doøng hoï chaúng phaûi laø caâu doøng hoï, caâu tam thöøa chaúng phaûi laø caâu tam thöøa, caâu voâ aûnh töôïng chaúng phaûi laø caâu voâ aûnh töôïng, caâu nguyeän chaúng phaûi laø caâu nguyeän, caâu ba luaân chaúng phaûi laø caâu ba luaân, caâu tieâu töôùng chaúng phaûi laø caâu tieâu töôùng, caâu höõu chaúng phaûi laø caâu höõu, caâu phi chaúng phaûi laø caâu phi, caâu caû hai chaúng phaûi laø caâu caû hai, caâu Thaùnh töï chöùng chaúng phaûi laø caâu Thaùnh töï chöùng, caâu phaùp laïc hieän taïi chaúng phaûi laø caâu phaùp laïc hieän taïi, caâu coõi nöôùc chaúng phaûi laø caâu coõi nöôùc, caâu buïi traàn chaúng phaûi laø caâu buïi traàn, caâu nöôùc chaúng phaûi laø caâu nöôùc, caâu caùi hang chaúng phaûi laø caâu caùi hang, caâu ñaïi chuùng chaúng phaûi laø caâu ñaïi chuùng, caâu toaùn soá chaúng phaûi laø caâu toaùn soá, caâu thaàn thoâng chaúng phaûi laø caâu thaàn thoâng, caâu hö khoâng chaúng phaûi laø caâu hö khoâng, caâu maây chaúng phaûi laø caâu maây, caâu kyû xaûo chaúng phaûi laø caâu kyû xaûo, caâu kyõ thuaät chaúng phaûi laø caâu kyõ thuaät, caâu gioù chaúng phaûi laø caâu gioù, caâu ñaát chaúng phaûi laø caâu ñaát, caâu taâm chaúng phaûi laø caâu taâm, caâu giaû laäp chaúng phaûi laø caâu giaû laäp, caâu theå taùnh chaúng phaûi laø caâu theå taùnh, caâu caùc uaån chaúng phaûi laø caâu caùc uaån, caâu chuùng sinh chaúng phaûi laø caâu chuùng sinh, caâu giaùc tri chaúng phaûi laø caâu giaùc tri, caâu Nieát-baøn chaúng phaûi laø caâu Nieát-baøn, caâu sôû tri chaúng phaûi laø caâu sôû tri, caâu ngoaïi ñaïo chaúng phaûi laø caâu ngoaïi ñaïo, caâu hoang loaïn chaúng phaûi laø caâu hoang loaïn, caâu huyeãn chaúng phaûi laø caâu huyeãn, caâu moäng chaúng phaûi laø caâu moäng, caâu aûo aûnh chaúng phaûi laø caâu aûo aûnh, caâu aûnh töôïng chaúng phaûi laø caâu aûnh töôïng, caâu hoûa luaân chaúng phaûi laø caâu hoûa luaân, caâu Caøn-thaùt-baø chaúng phaûi laø caâu Caøn-thaùt-baø, caâu trôøi chaúng phaûi laø caâu trôøi, caâu aên uoáng chaúng phaûi laø caâu aên uoáng, caâu daâm duïc chaúng phaûi laø caâu daâm duïc, caâu quan ñieåm chaúng phaûi laø caâu quan ñieåm, caâu Ba-la-maät chaúng phaûi laø caâu Ba-la-maät, caâu giôùi chaúng phaûi laø caâu giôùi, caâu maët trôøi vaø caùc vì sao chaúng phaûi laø caâu maët trôøi vaø caùc vì sao, caâu söï thaät chaúng phaûi laø caâu söï thaät, caâu keát quaû chaúng phaûi laø caâu keát quaû, caâu ñoaïn dieät chaúng phaûi laø caâu ñoaïn dieät, caâu dieät khôûi chaúng phaûi laø caâu dieät khôûi, caâu y phöông chaúng phaûi laø caâu y phöông, caâu töôùng chaúng phaûi laø caâu töôùng, caâu chi phaàn chaúng phaûi laø caâu chi phaàn, caâu thieàn chaúng phaûi laø caâu thieàn, caâu sai laàm chaúng phaûi laø caâu sai laàm, caâu hieän taïi chaúng phaûi laø caâu hieän taïi, caâu hoä trì chaúng phaûi laø caâu hoä trì, caâu gia toäc chaúng phaûi laø caâu gia toäc, caâu tieân chaúng phaûi laø caâu tieân, caâu vua chaúng phaûi laø caâu vua, caâu laõnh hoäi chaúng phaûi laø caâu laõnh hoäi, caâu chaâu baùu chaúng phaûi laø caâu chaâu baùu, caâu Nhaát-xieån-ñeà chaúng phaûi laø caâu Nhaát-xieån-ñeà, caâu nam nöõ chaúng phaûi laø caâu nam nöõ, caâu vò giaùc chaúng phaûi laø caâu vò giaùc, caâu taïo taùc chaúng phaûi laø caâu taïo taùc, caâu thaân

theå chaúng phaûi laø caâu thaân theå, caâu voïng thöùc chaúng phaûi laø caâu voïng thöùc, caâu ñoäng löïc chaúng phaûi laø caâu ñoäng löïc, caâu giaùc quan chaúng phaûi laø caâu giaùc quan, caâu höõu vi chaúng phaûi laø caâu höõu vi, caâu nhaân quaû chaúng phaûi laø caâu nhaân quaû, caâu Saéc cöùu caùnh chaúng phaûi laø caâu Saéc cöùu caùnh, caâu thôøi tieát chaúng phaûi laø caâu thôøi tieát, caâu caây coû chaúng phaûi laø caâu caây coû, caâu chuûng chuûng chaúng phaûi laø caâu chuûng chuûng, caâu dieãn noùi chaúng phaûi laø caâu dieãn noùi, caâu quyeát ñònh chaúng phaûi laø caâu quyeát ñònh, caâu Tyø- ni chaúng phaûi laø caâu Tyø-ni, caâu Tyø-kheo chaúng phaûi laø caâu Tyø-kheo, caâu truï trì chaúng phaûi laø caâu truï trì, caâu vaên töï chaúng phaûi laø caâu vaên töï.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây laø moät traêm leû taùm caâu maø chö Phaät thôøi quaù khöù ñaõ daïy. Luùc baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä laïi baïch:

–Baïch Theá Toân! Caùc thöùc sinh, truï vaø dieät coù bao nhieâu caùch? Ñöùc Phaät noùi:

–Ñaïi Tueä, caùc thöùc sinh, truï vaø dieät coù hai caùch, maø ngöôøi khaùc khoâng theå bieát baèng söï öùc ñoaùn. Nghóa laø töông tuïc sinh vaø töông sinh, töông tuïc truï vaø töông truï, töông tuïc dieät vaø töông dieät. Caùc thöùc coù ba töôùng, ñoù laø chuyeån töôùng, nghieäp töôùng vaø chaân töôùng.

Naøy Ñaïi Tueä! Thöùc noùi roäng coù taùm, noùi toùm taét chæ coù hai: Hieän thöùc vaø Phaân bieät söï thöùc.

Nhö taám göông saùng, hieän roõ nhöõng hình töôùng; hieän thöùc cuõng theá.

Naøy Ñaïi Tueä! Hieän thöùc vaø Phaân bieät söï thöùc, hai thöùc naøy töôùng khoâng khaùc nhau, maø chuùng hoã töông laøm nhaân duyeân cuûa nhau.

Naøy Ñaïi Tueä! Hieän thöùc do moät taäp khí kyø bí chaúng theå nghó baøn laøm nhaân. Coøn Phaân bieät söï thöùc do theá giôùi phaân bieät vaø do taäp khí laäp luaän sai laàm voán coù töø voâ thuûy laøm nhaân.

Naøy Ñaïi Tueä! Thöùc A-laïi-da hö voïng phaân bieät, chaát chöùa nhieàu taäp khí. Thöùc A- laïi-da neáu dieät, töùc thôøi taát caû caùc caên vaø thöùc ñeàu bò dieät. Ñaây goïi laø söï dieät veà maët hình töôùng.

Naøy Ñaïi Tueä! Söï dieät vaø maët töông tuïc nghóa laø nhaân sôû y dieät vaø sôû duyeân dieät, töùc söï töông tuïc dieät. Nhaân cuûa sôû y nghóa laø nhöõng taäp khí voán ñöôïc chaát chöùa do laäp luaän sai laàm töø voâ thuûy. Sôû duyeân nghóa laø caûnh giôùi phaân bieät caùc thöùc töï taâm.

Naøy Ñaïi Tueä! Ví nhö cuïc ñaát vaø nhöõng buïi laøm thaønh cuïc ñaát, hai thöù ñoù khoâng khaùc nhau, cuõng khoâng khoâng khaùc nhau. Ví nhö vaøng cuøng ñoà trang söùc baèng vaøng cuõng theá.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu cuïc ñaát maø khaùc vôùi haït buïi laøm neân noù, thì seõ khoâng coù cuïc ñaát naøo ñöôïc taïo thaønh. Bôûi vì cuïc ñaát ñöôïc taïo thaønh do caùc haït buïi, neân noù khoâng khaùc vôùi caùc haït buïi ñaát. Vaø neáu khoâng coù söï khaùc nhau giöõa cuïc ñaát vaø haït buïi, thì cuïc ñaát seõ khoâng khaùc nhau vôùi nhöõng haït buïi.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu chuyeån thöùc khaùc vôùi taøng thöùc, thì taøng thöùc khoâng phaûi laø nguyeân nhaân chuyeån thöùc. Neáu chuùng khoâng khaùc thì chuyeån thöùc dieät vaø taøng thöùc cuõng dieät, nhöng thaät töôùng cuûa taøng thöùc khoâng dieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Chaân thaät töôùng cuûa thöùc khoâng dieät, nhöng nghieäp töôùng dieät. Neáu chaân töôùng dieät thì taøng thöùc dieät. Neáu taøng thöùc maø dieät, thì khoâng khaùc gì hoïc thuyeát ñoaïn dieät cuûa ngoaïi ñaïo.

Naøy Ñaïi Tueä! Hoïc thuyeát aáy ñöôïc caùc ngoaïi ñaïo noùi raèng: “Söï giöõ laáy caûnh giôùi töông tuïc cuûa thöùc dieät, thì söï töông tuïc töø voâ thuûy cuûa thöùc cuõng bò dieät.”

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc nhaø ngoaïi ñaïo noùi: “Coù moät nguyeân nhaân sinh khôûi töø ñoù xaûy ra söï töông tuïc cuûa thöùc.” Hoï khoâng noùi nhaõn thöùc sinh khôûi do söï hoøa hôïp cuûa saéc vaø aùnh saùng. Hoï cho raèng: Söï sinh khôûi laø coù taùc giaû. Taùc giaû aáy laø gì? Hoï cho raèng ñoù laø: Thaéng, taùnh ngöôøi, só phu, töï taïi thieân, thôøi gian vaø buïi traàn.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù baûy loaïi töï taùnh, ñoù laø taäp töï taùnh, höõu töï taùnh, töôùng töï taùnh, ñaïi chuûng töï taùnh, nhaân töï taùnh, duyeân töï taùnh vaø thaønh töï taùnh.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù baûy thöù Ñeä nhaát nghóa, ñoù laø caûnh giôùi cuûa taâm, caûnh giôùi cuûa trí, caûnh giôùi cuûa nhò bieân kieán, caûnh giôùi cuûa sieâu nhò kieán, caûnh giôùi cuûa sieâu Boà-taùt ñòa, caûnh giôùi cuûa Nhö Lai, caûnh giôùi cuûa töï chöùng Thaùnh trí.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây laø phaùp töï taùnh Ñeä nhaát nghóa taâm cuûa taát caû Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc thôøi quaù khöù, töông lai vaø hieän taïi. Do taâm naøy maø thaønh töïu phaùp toái thöôïng cuûa Nhö Lai ôû theá gian hay xuaát theá gian. Baèng Tueä nhaõn cuûa baäc Thaùnh, chö Phaät nhaäp vaøo bieät töôùng vaø coäng töôùng maø an laäp caùc phaùp. Söï an laäp cuûa chö Phaät khoâng ñoàng vôùi kieán thöùc sai laàm cuûa ngoaïi ñaïo.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá naøo laø taø kieán cuûa ngoaïi ñaïo? Nghóa laø hoï khoâng bieát caûnh giôùi maø töï phaân bieät hieän ra. Ñoái vôùi Ñeä nhaát nghóa thaáy coù, thaáy khoâng neân laäp ra luaän thuyeát.

Naøy Ñaïi Tueä! Giaùo phaùp cuûa ta daïy raèng: “Neáu ai hieåu roõ caùc caûnh giôùi nhö huyeãn aûo, chæ laø söï hieån hieän cuûa töï taâm, thì ngöôøi ñoù seõ dieät ñöôïc caùc khoå voïng töôûng trong ba coõi vaø dieät ñöôïc nghieäp duyeân voâ minh, khaùt aùi.”

Naøy Ñaïi Tueä! Coù nhöõng Sa-moân, Baø-la-moân voïng chaáp cho raèng: phi höõu vaø höõu cuûa caùc vaät hieån hieän beân ngoaøi ñoái vôùi nhaân quaû nöông vaøo thôøi gian maø truï. Hoaëc cho raèng: caùc uaån, xöù, giôùi nöông vaøo duyeân sinh maø truï. Sau khi hieän höõu nhö vaäy, nhöõng phaùp naøy seõ dieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc nhaø ngoaïi ñaïo ñoù laø nhöõng ngöôøi theo quan ñieåm töông tuïc, vaän haønh, sinh khôûi, hoaïi dieät, hieän höõu, Nieát-baøn, ñaïo, nghieäp, quaû hoaëc chaân lyù. Ñoù laø nhöõng tö töôûng phaù hoaïi vaø ñoaïn dieät. Vì sao? Vì hoï khoâng ñaït phaùp hieän taïi, khoâng thaáu hieåu chaân lyù.

Naøy Ñaïi Tueä! Ví nhö chieác bình bò vôõ thì khoâng coøn taùc duïng cuûa chieác bình nöõa. Vaø nhö haït gioáng bò chaùy, thì khoâng theå naûy maàm. Ñaây cuõng theá, neáu caùc phaùp uaån, xöù, giôùi ñaõ hieän thì seõ dieät. Bieát raèng söï sinh khôûi khoâng töông tuïc, vì khoâng coù nguyeân nhaân, ñoù chæ laø kieán thöùc sai laàm töø taâm phaân bieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu voán khoâng coù thöùc maø do ba duyeân hôïp laïi sinh khôûi, thì con ruøa coù theå moïc loâng vaø caùt coù theå sinh ra daàu. Toân chæ cuûa hoï khoâng coù giaù trò, vì traùi vôùi nghóa quyeát ñònh. Nhöõng söï taïo taùc, haønh vi ñeàu laø khoâng vaø voâ ích.

Naøy Ñaïi Tueä! Thuyeát ba duyeân hôïp laïi taïo ra quaû, nguyeân lyù cho raèng ñoù laø höõu. Vaø nhö theá, quaù khöù, hieän taïi, töông lai töø khoâng sinh ra coù. ÔÛ ñaây döïa vaøo giaùc töôûng ñòa maø laäp luaän, bao nhieâu lyù giaûi vaø kieán thöùc sai laàm, huaân taäp taäp khí choàng chaát maø tuyeân boá laø luaän thuyeát chaân lyù.

Naøy Ñaïi Tueä! Keû phaøm phu ngu si bò ñaàu ñoäc nôi quan ñieåm sai laàm taø kieán, meâ muoäi, voâ trí, neân voïng xöng ñoù laø lôøi cuûa baäc Nhaát thieát trí.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù nhöõng Sa-moân, Baø-la-moân quaùn taát caû phaùp ñeàu khoâng coù töï taùnh, nhö maây trong baàu trôøi, nhö voøng löûa, nhö thaønh quaùch Caøn-thaùt-baø, nhö aûo aûnh, nhö soùng naéng, nhö traêng chieáu treân maët nöôùc, nhö moät giaác moäng, chaúng rôøi khoûi töï taâm. Do töø voâ thuûy ñeán nay bò kieán thöùc sai laàm, cho neân chaáp thoï laáy laøm beân ngoaøi.

Quaùn saùt nhö vaäy roài ñoaïn duyeân phaân bieät, xa lìa voïng taâm vaø chaáp thoï danh nghóa. Bieát thaân, taøi saûn, truù xöù, taát caû ñeàu laø nhöõng ñoái töôïng hoùa cuûa caûnh giôùi thöùc A-laïi-da, khoâng theå coù söï chaáp thoï vaø sinh, truï, dieät. Luoân tö duy nhö vaäy maø truù khoâng xaû.

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc Ñaïi Boà-taùt naøy chaúng bao laâu seõ ñaït ñeán söï hieåu bieát raèng: Nieát-baøn vaø sinh töû, caû hai ñeàu bình ñaúng. Ñöôïc ñaïi Bi phöông tieän maø haønh ñoäng khoâng chaáp vaøo haønh ñoäng. Caùc Boà-taùt naøy quaùn thaáy chuùng sinh nhö aûo töôùng, nhö boùng hình, töø duyeân sinh khôûi. Hoï thaáy raèng taát caû caûnh giôùi khoâng coù gì beân ngoaøi taâm maø coù, phuø hôïp vôùi con ñöôøng voâ töôùng. Caùc Boà-taùt naøy daàn daàn ñi qua caùc caáp ñoä taïi caûnh giôùi Tam-ma-ñòa, hieåu roõ ba coõi chính töï nôi taâm. Hieåu ñöôïc nhö theá, hoï seõ ñaït thieàn ñònh, quaùn phaùp nhö huyeãn, khoâng coøn hình töôïng, thaønh töïu trí tueä, chöùng voâ sinh, nhaäp Kim cang duï Tam-muoäi, seõ ñöôïc thaân Nhö Lai, thöôøng truï nhö nhö vaø nhöõng söùc bieán hoùa thaàn thoâng töï taïi.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhöõng söï kieän treân duøng laøm trang söùc, phöông tieän ñi ñeán caùc coõi Phaät, vöôït leân treân haøng ngoaïi ñaïo, taâm, yù vaø thöùc. Laàn löôït chuyeån thaân Boà-taùt thaønh thaân Nhö Lai.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaïi Boà-taùt mong caàu ñöôïc thaân Nhö Lai, haõy neân xa lìa taâm nieäm uaån, xöù, giôùi, nhaân duyeân, söï taïo taùc vaø caùc phaùp sinh, truï, dieät, hyù luaän, phaân bieät. Chæ chuù taâm quaùn saùt taäp khí sai laàm, doái traù voán sinh trong ba coõi töø voâ thuûy. Vaø cuõng suy tö veà Phaät ñòa laø khôûi voâ töôûng, voâ sinh cuøng phaùp töï chöùng cuûa baäc Thaùnh, ñöôïc taâm töï taïi maø haønh ñoäng khoâng leä thuoäc vaøo haønh ñoäng. Gioáng nhö ngoïc nhö yù, tuøy nghi phaûn chieáu theo ngoaïi taïi, laøm cho nhaäp vaøo caùc Ñòa, thoâng ñaït taâm tinh teá cuûa chuùng sinh.

Naøy Ñaïi Tueä! Vì theá vò Ñaïi Boà-taùt ñoái vôùi Taát-ñaøn cuûa mình neân tu hoïc troïn veïn.

