**Phaåm 31: BOÀ-TAÙT PHAÙP THÖÔÏNG**

Luùc aáy, Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng noùi vôùi Boà-taùt Thöôøng Ñeà:

–Thieän nam, Nhö Lai, nghóa laø khoâng töø ñaâu ñeán cuõng khoâng ñi veà ñaâu. Vì sao? Vì chaân nhö khoâng ñoäng neân chaân nhö laø Nhö Lai. Phaùp khoâng sinh, khoâng ñeán, khoâng ñi. Phaùp khoâng sinh chính laø Nhö Lai. Thaät teá khoâng ñeán, khoâng ñi, thaät teá chính laø Nhö Lai. Taùnh khoâng, khoâng ñeán, khoâng ñi, taùnh khoâng chính laø Nhö Lai. Phaùp khoâng nhieãm, khoâng ñeán, khoâng ñi, phaùp khoâng nhieãm chính laø Nhö Lai. Tòch dieät khoâng ñeán, khoâng ñi, tòch dieät chính laø Nhö Lai. Hö khoâng khoâng ñeán, khoâng ñi, hö khoâng chính laø Nhö Lai.

Thieän nam! Ngoaøi nhöõng phaùp aáy khoâng coù phaùp naøo coù theå goïi laø Nhö Lai. Nghóa laø vì Nhö Lai laø chaân nhö neân taát caû chaân nhö ñeàu laø moät. Theá neân, khoâng phaân bieät, khoâng hai cuõng khoâng ba.

Thieän nam! Ví nhö boùng naéng cuûa giöõa nhöõng ngaøy ñaàu haï cuoái xuaân, baáy giôø coù ngöôøi ñeán ñoù tìm nöôùc, thì nöôùc aáy töø ñaâu ñeán, coù leõ töø bieån Ñoâng chaêng? Hay bieån Nam, bieån Taây, bieån Baéc chaêng? Söï ñi cuõng theá.

Boà-taùt Thöôøng Ñeà noùi:

–Trong boùng naéng khoâng coù nöôùc ñeå coù theå naém baét, huoáng gì coù ñeán coù ñi. Chæ coù ngöôøi ngu si khoâng coù trí tueä neân môùi thaáy hö voïng nhö theá.

Boà-taùt Phaùp Thöôïng noùi:

–Thieän nam! Caùc Ñöùc Nhö Lai cuõng vaäy, ngöôøi naøo chaáp vaøo aâm thanh, saéc töôùng quaùn caùc Ñöùc Nhö Lai roài sinh ra caùc söï phaân bieät cho raèng Ngaøi coù ñeán coù ñi. Neân bieát ñoù laø ngöôøi ngu si khoâng coù trí tueä neân môùi thaáy baèng hö voïng nhö theá. Vì sao? Vì Nhö Lai chính laø Phaùp thaân, khoâng phaûi laø Saéc thaân nhö ta thöôøng thaáy.

Thieän nam! Phaùp taùnh khoâng ñeán, khoâng ñi, caùc Ñöùc Nhö Lai cuõng theá. Ví nhö nhaø aûo thuaät bieán hoùa ra boán binh: Töôïng binh, maõ binh, xa binh vaø boä binh. Boán ñoäi quaân aáy, khoâng ñeán cuõng khoâng ñi, vì ñoù laø do pheùp huyeãn. Caùc Ñöùc Nhö Lai cuõng theá. Ví nhö coù ngöôøi trong giaác moäng, thaáy moät Ñöùc Phaät, hai Ñöùc Phaät, ba Ñöùc Phaät cho ñeán haøng ngaøn Ñöùc Phaät.

Naøy thieän nam! Caùc Ñöùc Phaät aáy töø ñaâu ñeán vaø seõ ñi veà ñaâu? Boà-taùt Thöôøng Ñeà thöa:

–Baïch Ñaïi só! Giaác moäng khoâng coù thaät, neân khoâng coù phaùp quyeát ñònh thì phaùp aáy laøm gì coù söï ñi laïi.

Boà-taùt Phaùp Thöôïng noùi:

–Caùc Ñöùc Nhö Lai cuõng theá. Nhö Ñöùc Phaät noùi:

–Caùc phaùp nhö moäng, nhöng coù ngöôøi hieåu roõ söï thaät veà caùc phaùp aáy, neân döïa vaøo saéc töôùng aâm thanh, lôøi noùi, teân goïi roài chaáp tröôùc vaø phaân bieät caùc Ñöùc Nhö Lai coù ñeán, coù ñi.

Thieän nam! Nhöõng ai ñoái vôùi phaùp naøy, khoâng hieåu bieát nhö thaät, maø phaân bieät haûo huyeàn, neân bieát nhöõng haïng aáy ñöôïc goïi laø phaøm phu ngu muoäi, phaûi chòu thaân sinh töû, xoay chuyeån trong caùc neûo xa caùch Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña vaø taát caû Phaät phaùp.

Naøy thieän nam! Ngöôøi naøo hieåu roõ lôøi Phaät daïy: “Taát caû phaùp ñeàu nhö moäng, phaùp aáy khoâng coù ñeán hoaëc ñi, theá neân khoâng phaân bieät vaø hieåu roõ caùc Ñöùc Nhö Lai khoâng ñeán, khoâng ñi, khoâng sinh, khoâng dieät. Ai bieát roõ nhö theá, thì chính vò aáy laø ngöôøi thaáy

phaùp, bieát phaùp vaø gaàn vôùi Voâ thöôïng Boà-ñeà cuõng chính laø ngöôøi haønh Baùt-nhaõ ba-la- maät-ña. Vò aáy, khoâng mong caàu cuûa tín thí trong nöôùc maø ngöôïc laïi, coù theå laøm ruoäng phöôùc lôùn cho theá gian.”

Thieän nam! Ví nhö trong bieån caû sinh ra caùc vaät baùu. Nhöõng loaïi aáy khoâng phaûi töø phöông Ñoâng ñeán, cuõng khoâng phaûi töø phöông Nam, phöông Taây, phöông Baéc, hoaëc töø taùm höôùng sang maø chính laø do nghieäp caûm cuûa nhöõng chuùng sinh taïo phöôùc, neân bieån lôùn phaùt sinh caùc traân baûo. Nhöõng baûo vaät aáy, ñeàu sinh töø nhaân duyeân, nhaân duyeân hoøa hôïp neân sinh, nhaân duyeân ly taùn neân dieät. Sinh khoâng töø möôøi phöông ñeán, khi dieät cuõng khoâng veà möôøi phöông. Thaân cuûa caùc Ñöùc Nhö Lai cuõng vaäy, chæ do nhaân duyeân hoøa hôïp sinh nhöng khoâng truï. Phaùp nhaân duyeân cuõng hoaøn toaøn sinh töø nhaân duyeân. Nhaân duyeân hoøa hôïp thì sinh, nhaân duyeân tan raõ thì dieät, sinh khoâng töø ñaâu ñeán, dieät cuõng khoâng veà ñaâu.

Thieän nam! Ví nhö ñaøn khoâng haàu coù daây, coù coân vaø coù phím, ngöôøi duøng tay ñaùnh phaùt ra aâm thanh, aâm thanh aáy khoâng töø ñaâu ñeán, khoâng phaûi do daây, do phím, do coân, hoaëc do tay, chæ do nhaân duyeân hoøa hôïp thì sinh, nhaân duyeân ly taùn thì dieät. Tieáng aáy dieät roài cuõng khoâng veà ñaâu.

Thieän nam! Caùc Ñöùc Nhö Lai cuõng theá, do taát caû caùc nhaân duyeân kheá hôïp vôùi thieän caên maø sinh ra. Khoâng theå chæ moät nhaân moät duyeân maø thieän caên coù theå phaùt sinh ñöôïc. Ngöôïc laïi, taát caû hoaøn toaøn do nhaân duyeân sinh. Duyeân hôïp thì sinh, nhöng sinh khoâng töø ñaâu ñeán. Duyeân tan thì dieät, nhöng dieät cuõng khoâng veà ñaâu.

Thieän nam! OÂng neân hieåu roõ chö Phaät khoâng ñeán, khoâng ñi. Ngöôøi naøo bieát caùc Ñöùc Phaät khoâng coù ñeán ñi thì vò aáy ñaõ an truï nôi taát caû phaùp khoâng sinh, khoâng dieät. Ai hieåu bieát nhö theá thì chính vò aáy laø ngöôøi haønh Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña coù phöông tieän thieän xaûo, nhaát ñònh ñöôïc thaønh töïu Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Khi Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng thuyeát veà söï khoâng ñeán khoâng ñi cuûa caùc Ñöùc Nhö Lai, caû tam thieân theá giôùi ñeàu chaán ñoäng saùu caùch vaø hieän möôøi taùm töôùng nhö: ñoäng bieán ñoäng, ñaúng bieán ñoäng; hoáng, ñoäng, taát caû ñeàu bieán ñoäng; lung lay, taát caû ñeàu lung lay; voït, taát caû ñeàu nhaûy voït; hoan hoâ, taát caû ñeàu hoan hoâ; voã tay, taát caû ñeàu voã tay. Khi nhöõng töôùng aáy xuaát hieän, caùc cung ñieän cuûa ma ñeàu aån maát, caùc loaøi hoa chöa ñeán muøa nhöng ñeàu nôû roä, nhöõng loaøi hoa coù caây coù traùi ñeàu nghieâng veà phía Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng. Trôøi Ñeá Thích, trôøi Töù Thieân vöông vaø caùc vò Thieân töû ôû coõi Duïc, ôû trong hö khoâng möa hoa cuùng döôøng Boà-taùt Phaùp Thöôïng. Laïi duøng caùc loaøi hoa trôøi raûi treân Boà- taùt Thöôøng Ñeà vaø noùi:

–Thieän nam! Laønh thay, laønh thay! Naøy Boà-taùt Thöôøng Ñeà! Chuùng toâi nhôø Boà-taùt neân môùi ñöôïc nghe chaùnh phaùp saâu xa toái thöôïng nôi Boà-taùt Phaùp Thöôïng. Hoâm nay, chuùng toâi ñöôïc lôïi ích lôùn thaät hieám coù trong ñôøi.

Boà-taùt Thöôøng Ñeà thöa Boà-taùt Phaùp Thöôïng:

–Vì nhaân duyeân gì chaán ñoäng ñaïi ñòa vaø hieän nhöõng töôùng nhö theá? Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng ñaùp:

–Thieän nam! Vöøa roài ta noùi vôùi oâng raèng caùc Ñöùc Nhö Lai khoâng coù ñeán ñi neân môùi coù töôùng aáy. Ñoàng thôøi khi aáy trong phaùp hoäi coù taùm ngaøn ngöôøi chöùng voâ sinh, taùm möôi ngaøn öùc ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà, saùu vaïn ngöôøi xa lìa traàn caáu chöùng Phaùp nhaõn thanh tònh.

Ñaïi Boà-taùt Thöôøng Ñeà nghe phaùp aáy roài taâm raát vui möøng phaán khôûi noùi raèng:

–Hoâm nay ta ñaït lôïi ích toái thöôïng laø nhôø nhaân duyeân caàu Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña,

neân ñöôïc nghe Thieän tri thöùc noùi veà caùc Ñöùc Nhö Lai khoâng coù ñeán ñi. Ta ñaõ ñöôïc vieân maõn thieän caên nhö theá, quyeát ñònh khoâng coøn thoaùi chuyeån Voâ thöôïng Boà-ñeà. Noùi roài saéc thaùi phaán chaán phi thaân vaøo khoâng trung cao khoaûng baûy caây Ña-la. ÔÛ nôi aáy nghó raèng: “Giôø ta bieát laáy ñaâu ra nhöõng loaïi höông thôm, hoa ñeïp ñeå cuùng döôøng Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng? Hieåu ñöôïc yù nghó cuûa vò aáy, trôøi Ñeá Thích lieàn ñem hoa Maïn-ñaø-la ñeán daâng.”

Thieân chuû noùi:

–Thieän nam! OÂng neân ñem loaøi hoa quyù naøy cuùng döôøng Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng.

Vì lôïi ích cho voâ löôïng chuùng sinh, toâi xin giuùp oâng toaïi nguyeän.

Nhaän hoa cuûa Ñeá Thích xong, Thöôøng Ñeà tung leân cuùng döôøng Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng, roài chaép tay thöa:

–Baïch Ñaïi só! Töø nay con ñem thaân naøy phuïng thôø, haàu haï, cuùng döôøng oâng. Phaùt nguyeän roài, töø khoâng trung böôùc xuoáng ñöùng tröôùc Boà-taùt.

Luùc aáy, coâ gaùi con tröôûng giaû vaø naêm traêm ngöôøi haàu haï ñeàu thöa vôùi Thöôøng Ñeà:

–Chuùng toâi ñem thaân mình vaø naêm traêm coã xe ñeå haàu caän cung caáp cuùng döôøng oâng. Nguyeän ñôøi ñôøi sinh ra nôi naøo ñeàu ñöôïc tao ngoä vôùi oâng vaø cuøng vôùi oâng troàng caên laønh, cuøng oâng gaàn guõi cuùng döôøng caùc Ñöùc Phaät, caùc Boà-taùt. Giôø toâi daâng thaân mình xin oâng thoï nhaän.

Boà-taùt Thöôøng Ñeà hoûi coâ gaùi con tröôûng giaû vaø moïi ngöôøi:

–Caùc ngöôøi thaønh taâm daâng cho toâi, nhöng nhöõng vieäc toâi laøm moïi ngöôøi phaûi ñoàng yù thì toâi môùi nhaän.

Taát caû ñoàng noùi:

–Chuùng toâi thaønh taâm daâng cho oâng, nhöõng gì oâng laøm chuùng toâi ñeàu chaáp thuaän. Nhaän lôøi caùc coâ gaùi xong, Boà-taùt Thöôøng Ñeà thöa vôùi Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng:

–Coâ gaùi con tröôûng giaû vaø naêm traêm ngöôøi haàu cho ñeán naêm traêm chieác xe baùu naøy, con daâng laïi cho Boà-taùt xin Boà-taùt tieáp nhaän.

Khi aáy trôøi Ñeá Thích khen Ñaïi Boà-taùt Thöôøng Ñeà:

–Hay thay, hay thay! Boà-taùt vui veû haønh phaùp xaû nhö theá quaû thaät hieám coù. Boà-taùt naøo xaû ñöôïc nhö theá thì seõ mau thaønh töïu Voâ thöôïng Boà-ñeà, ñaït Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña vaø phöông tieän thieän xaûo.

Thieän nam! Thuôû xöa khi caùc Ñöùc Phaät coøn laø Boà-taùt, vieäc caàu Baùt-nhaõ ba-la-maät- ña vaø haønh phaùp xaû cuûa caùc vò aáy cuõng nhö Boà-taùt hoâm nay khoâng khaùc.

Khi aáy, vì muoán Boà-taùt Thöôøng Ñeà thaønh töïu thieän caên neân Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng tieáp nhaän leã vaät roài trao laïi cho vò aáy.

Chieàu hoâm sau, sau buoåi thuyeát phaùp Boà-taùt Phaùp Thöôïng ñi vaøo noäi cung.

Boà-taùt Thöôøng Ñeà nghó: “Vì caàu phaùp ta phaûi tinh taán trong hai ñoäng taùc ñöùng vaø ñi, ñôïi luùc Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng trôû laïi ñaêng toøa thì ta seõ tieáp nhaän chaùnh phaùp saâu xa.”

Luùc aáy, Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng nhaäp ñònh Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña vaø voâ soá ñònh cuûa haøng Boà-taùt traûi qua baûy naêm. Trong thôøi gian aáy, Ñaïi Boà-taùt Thöôøng Ñeà chæ coù ñi, ñöùng vaø nghó raèng: “Bao giôø Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng môùi xuaát ñònh trôû laïi phaùp toøa ñeå ta ñöôïc nghe Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña, chöù khoâng ñoaùi hoaøi ñeán vieäc ngoài, naèm, aên uoáng, moûi meät….”

Cuõng khoaûng thôøi gian aáy, coâ gaùi con tröôûng giaû vaø naêm traêm ngöôøi haàu hoïc theo Boà-taùt Thöôøng Ñeà, chæ coù ñi ñöùng nhaát taâm ñôïi vò aáy xuaát ñònh, khoâng ñoaùi hoaøi ñeán

vieäc ngoài, naèm, aên uoáng, moûi meät.

Trong luùc moïi ngöôøi duøng taâm meán moä phaùp chuyeân caàn tinh taán chôït nghe trong khoâng trung coù tieáng baûo: “Sau baûy ngaøy Boà-taùt Phaùp Thöôïng môùi xuaát ñònh.” Nghe nhö theá Boà-taùt Thöôøng Ñeà raát vui möøng phaán khôûi, roài cuøng coâ gaùi con tröôûng giaû vaø naêm traêm ngöôøi haàu duøng caùc vaät baùu trang söùc phaùp toøa. Coâ cuøng moïi ngöôøi côûi chieác aùo toát ñeå xeáp leân laøm toøa cho Boà-taùt Phaùp Thöôïng, coøn Boà-taùt Thöôøng Ñeà thì ñi khaép nôi tìm nöôùc veà röôùi ñaát. Baáy giôø, chuùng ma che giaáu nhöõng nôi coù nöôùc. Chuùng nghó: “Boà-taùt Thöôøng Ñeà tìm nöôùc khoâng coù thì seõ buoàn khoå, taâm buoàn khoå neân thoaùi chuyeån taâm ñaïo vaø caên laønh khoâng taêng tröôûng.” Bieát ñöôïc caûnh töôïng ñoù laø do oai löïc cuûa ma. Boà-taùt Thöôøng Ñeà nghó: “Ta neân töï caét thaân ñeå laáy maùu, röôùi ñaát xung quanh phaùp toøa.” Vì sao? Vì xung quanh choã ngoài buïi baäm dô baån. Vaû laïi, ñeå caàu phaùp voâ thöôïng, giaû söû caàn phaù ñeán thaân mình ta coù tieác gì. Thieát nghó töø nhieàu kieáp veà tröôùc do nhaân duyeân aùi duïc maø ta phaûi thoï nhaän sinh töû troâi laên trong saùu ñöôøng, nhöõng vieäc laøm aáy hoaøn toaøn khoâng coù lôïi ích, nhöng ta chöa töøng xaû thaân vì chaùnh phaùp. Theá neân hoâm nay ta phaûi tinh taán.

Nghó vaäy roài, Boà-taùt Thöôøng Ñeà caàm dao beùn raïch thaân ñeå laáy maùu röôùi ñaát. Coâ

gaùi con Tröôûng giaû vaø naêm traêm ngöôøi haàu theo hoïc Boà-taùt Thöôøng Ñeà neân cuõng laøm theo nhö vaäy. Boà-taùt Thöôøng Ñeà, coâ gaùi vaø moïi ngöôøi raát duõng maõnh kieân coá, sau khi thöïc hieän vieäc naøy thieän caên caøng taêng tröôûng neân ma aùc khoâng theå quaûn thuùc.

Luùc aáy, trôøi Ñeá Thích nhôø Thieân nhaõn thaáy söï vieäc nhö vaäy, nghó raèng: Ñaïi Boà-taùt Thöôøng Ñeà raát laø hieám coù, phaùt ñaïi duõng maõnh maëc aùo giaùp kieân coá khoâng tieác thaân mình, phaùt ñaïi tinh taán vì caàu phaùp, vì muoán thaønh töïu Voâ thöôïng Boà-ñeà ñeå ñoä chuùng sinh thoaùt noãi khoå luaân hoài. Nghó roài trôøi Ñeá Thích lieàn laøm cho vuøng ñaát röôùi maùu bieán thaønh nöôùc höông Chieân-ñaøn maøu ñoû vaø ñaát khaép moät traêm do-tuaàn ñeàu trôû thaønh höông Chieân-ñaøn.

Ñeá Thích laïi khen ngôïi Boà-taùt Thöôøng Ñeà:

–Laønh thay, laønh thay! Thieän nam! Vì caàu phaùp voâ thöôïng neân Boà-taùt phaùt ñaïi tinh taán. Caùc Ñöùc Phaät thôøi quaù khöù, khi coøn ôû quaû vò Boà-taùt caùc vò aáy cuõng ñaõ thöïc hieän nhöõng vieäc nhö hoâm nay cuûa Boà-taùt.

Khi aáy, Boà-taùt Thöôøng Ñeà laïi nghó: “Luùc Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng thaêng toøa thuyeát phaùp, ta khoâng coù höông hoa thì laáy gì ñeå cuùng döôøng?” Hieåu ñöôïc yù nghó cuûa vò aáy, trôøi Ñeá Thích lieàn daâng leân moät ngaøn hoäc hoa Maïn-ñaø-la. Nhaän hoa xong, Boà-taùt cuøng moïi ngöôøi phaân laáy moät nöûa raûi beân phaùp toøa.

Baûy ngaøy ñaõ troâi qua, Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng xuaát ñònh ñeán ngoài treân phaùp toøa, cuøng voâ soá chuùng hoäi cung kính vaây quanh. Troâng thaáy Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng, Boà-taùt Thöôøng Ñeà raát vui möøng, ví nhö Bí-soâ ñaït thieàn thöù ba, lieàn ñem soá hoa coøn laïi daâng leân cuùng döôøng vò aáy. Phaùp cuùng döôøng ñöôïc tieán haønh xong, oâng chaép tay laéng nghe tieáp nhaän chaùnh phaùp Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña.

Luùc aáy, Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng nhaân nôi Boà-taùt Thöôøng Ñeà, noùi vôùi chuùng hoäi

raèng:

–Quyù vò neân bieát Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña ñöôïc ví nhö taát caû phaùp bình ñaúng, taát caû

phaùp xa lìa, taát caû phaùp khoâng ñoäng, taát caû phaùp khoâng nieäm, taát caû phaùp voâ uùy, taát caû phaùp voâ vò, taát caû phaùp voâ bieân, taát caû phaùp khoâng sinh, taát caû phaùp khoâng dieät, hö khoâng voâ bieân, bieån caû voâ bieân, nuùi Tu-di trang nghieâm, hö khoâng khoâng phaân bieät; saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc voâ bieân; ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc ñaïi voâ bieân; phaùp kim

cang duï bình ñaúng, taát caû phaùp khoâng phaân bieät, taát caû phaùp khoâng theå naém baét, taát caû phaùp bình ñaúng khoâng taùnh, taát caû phaùp khoâng hoaïi, taát caû phaùp khoâng theå nghó baøn.

Khi nghe phaùp aáy, taïi phaùp hoäi Boà-taùt Thöôøng Ñeà ñöôïc theå nhaäp caùc ñònh nhö: Ñònh nhaát thieát phaùp bình ñaúng, ñònh Nhaát thieát phaùp ly, ñònh Nhaát thieát phaùp khoâng ñoäng, ñònh Nhaát thieát phaùp voâ nieäm, ñònh Nhaát thieát phaùp voâ uùy, ñònh Nhaát thieát phaùp voâ vò, ñònh Nhaát thieát phaùp voâ bieân, ñònh Nhaát thieát phaùp voâ sinh, ñònh Nhaát thieát phaùp voâ dieät, ñònh Hö khoâng voâ bieân, ñònh Nuùi Tu-di trang nghieâm, ñònh Hö khoâng khoâng phaân bieät; ñònh Saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc voâ bieân; ñònh Ñòa, thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc ñaïi voâ bieân; ñònh Kim cöông phaùp duï bình ñaúng, ñònh Nhaát thieát phaùp khoâng phaân bieät, ñònh Nhaát thieát phaùp voâ sôû ñaéc, ñònh Nhaát thieát phaùp bình ñaúng voâ taùnh, ñònh Nhaát thieát phaùp voâ hoaïi, ñònh Nhaát thieát phaùp khoâng theå nghó baøn. Ñaïi Boà-taùt Thöôøng Ñeà theå nhaäp goàm saùu vaïn moân ñònh vaø baèng ñònh löïc aáy, ñöôïc thaáy voâ soá Ñöùc Phaät trong haèng haø sa tam thieân theá giôùi khaép möôøi phöông. Caùc vò ñeàu duøng nhöõng danh töï, vaên phaùp tuyeân thuyeát Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña cho ñaïi chuùng Thanh vaên, Boà-taùt vaø trôøi, ngöôøi, nhö Ñaïi Boà-taùt Phaùp Thöôïng hieän trong hoäi naøy.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Tu-boà-ñeà:

–Nhö ta vöøa noùi, Ñaïi Boà-taùt Thöôøng Ñeà chuyeân caàn caàu Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña baèng nhieàu phöông tieän vôùi tinh taán kieân coá, vò aáy ñöôïc nghe phaùp naøy nôi Boà-taùt Phaùp Thöôïng vaø ñöôïc theå nhaäp caùc moân ñònh. Khi xuaát ñònh vò aáy lieàn ñaït thoâng tueä, nhö nöôùc bieån caû saâu roäng khoâng cuøng, hieän ñôøi thöôøng ñöôïc thaáy Phaät, ñôøi ñôøi sinh ôû coõi caùc Ñöùc Phaät, khoâng rôøi moät khoaûnh khaéc.

Tu-boà-ñeà! OÂng neân bieát, ngöôøi caàu Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña coù nhöõng coâng ñöùc vaø lôïi ích nhö theá. Bôûi vaäy, nhöõng Ñaïi Boà-taùt ôû trong chaùnh phaùp cuûa ta, vò naøo muoán caàu Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thì neân caàu nhö vò aáy.

M

**Phaåm 32: CHUÙC LUÏY**

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng neân bieát, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña laø meï caùc Ñöùc Phaät, sinh Nhaát thieát trí cho caùc Ñöùc Phaät.

A-nan! Ngöôøi naøo muoán haønh Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thì phaûi ñem chaùnh phaùp saâu xa naøy thoï trì, ñoïc tuïng, ghi nhôù, giaûng thuyeát cho ñeán sao cheùp moät caâu hoaëc moät baøi keä, roài ñaët trong traùp baùu, bình baùu, hoaëc nôi thanh tònh, cung kính toân troïng roài duøng vaøng baïc, chaâu baùu, höông hoa, ñeøn daàu, côø phöôùn, loïng baùu cho ñeán moät neùn höông, moät caønh hoa, moät vaùi laïy, moät lôøi khen theo söï thích nghi maø cung kính cuùng döôøng, neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc söï tieáp nhaän lôøi daïy cuûa ta vaø ñöôïc ta khen ngôïi.

Naøy A-nan! Phaät coù phaûi laø Ñaïi sö cuûa oâng khoâng? A-nan thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Phaät laø Ñaïi sö cuûa con vaø con laø ñeä töû cuûa Ngaøi. Phaät noùi:

–A-nan! OÂng laø ñeä töû cuûa ta, caû ñôøi haàu caän cung kính toân troïng ta. Sau khi ta dieät ñoä, oâng neân cung kính, toân troïng cuùng döôøng chaùnh phaùp Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña naøy, ñoù cuõng laø söï cung kính, toân troïng ta vaø cuõng laø caùch baùo ñaùp aân troïng hôn heát.

A-nan! Nay ta ñem chaùnh phaùp Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña saâu xa naøy phoù chuùc cho oâng, oâng neân thoï trì caån thaän vaø giaûng thuyeát truyeàn baù ñöøng ñeå mai moät.

A-nan! OÂng phaûi tinh taán hoã trôï tuyeân döông phaùp naøy, chöù ñöøng laø ngöôøi cuoái cuøng laøm ñoaïn maát doøng gioáng Phaät.

A-nan! Laàn thöù hai, laàn thöù ba ta cuõng phoù chuùc cho oâng nhö theá. A-nan baïch Phaät:

–Con xin tuaân theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Theá Toân! Con xin tuaân theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Theá Toân, A-nan baïch nhö vaäy ba laàn.

Ñöùc Phaät tieáp:

–A-nan! OÂng neân bieát, coøn coù söï hieän dieän cuûa chaùnh phaùp Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña trong ñôøi thì cuõng nhö söï hieän dieän cuûa caùc Ñöùc Theá Toân ñang thuyeát phaùp.

Hôn nöõa, A-nan! Thieän nam, thieän nöõ naøo aùi moä cung kính thoï trì, ñoïc tuïng, ghi nhôù, tö duy, giaûng thuyeát cho ñeán sao cheùp vaø toân troïng cuùng döôøng chaùnh phaùp Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña naøy, oâng neân bieát nhöõng thieän nam, thieän nöõ aáy, ñôøi ñôøi sinh ra thöôøng gaëp caùc Ñöùc Phaät ñöôïc tieáp nhaän chaùnh phaùp.

Ñöùc Phaät thuyeát kinh naøy roài, caùc haøng Ñaïi Boà-taùt, ñaïi Thanh vaên cuøng chuùng Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la… nhö Ñaïi Boà-taùt Töø Thò…, Toân giaû Tu-boà-ñeà, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, Toân giaû A-nan,… trôøi Ñeá Thích… nghe Phaät thuyeát phaùp ñeàu hoan hyû tin hieåu tieáp nhaän phuïng haønh.

