**Phaåm 6: VAÕNG LAI**

Phaät laïi baûo A-nan:

–Do ñaâu Nhö Lai noùi heát söùc roõ raøng veà söï vaõng lai cuûa Boà-taùt?

Baáy giôø, Boà-taùt nhaäp vaøo Phaät ñaïo, trí tueä khoâng theå suy nghó baøn luaän, chí nguyeän mong caàu söï giaùc ngoä nhö Phaät vôùi voâ löôïng nhaân duyeân, ñoái vôùi nhöõng söï oàn naùo khoâng heà gaây taïo.

Boà-taùt suy xeùt ñeán cuøng veà Ñaïi ñaïo, duøng trí tueä döùt tröø caùc duyeân, haâm moä tìm caàu aùnh saùng trí tueä cuûa Phaät, mong ñaït caùc phaùp thieàn ñònh döùt loaïn töôûng, vöôït hôn caùc thöù thieàn ñònh khaùc, giuõ boû caùc buïi baëm caáu nhieãm, nhaèm thaáu ñaït caùc phaùp vaø kinh saùch cuûa Phaät, hieåu roõ taát caû kinh, chæ tìm yù nghóa cuûa kinh.

Boà-taùt chính laø aùnh saùng cuûa ñaïo ñöùc maø Nhö Lai luoân che chôû giuùp ñôõ, caùc baäc aáy khoâng heà bò dao ñoäng maø cuõng khoâng coù söï dôøi ñoåi, nhôù nghó chuùng sinh trong phaùp giôùi taâm yù bò che laáp, gaëp phaûi bao noãi thoáng khoå, laïi chaúng hieåu bieát gì veà kinh ñieån cuûa Phaät.

Boà-taùt meán caàu Phaät ñaïo, laø ñeå ñöôïc ñöùng vöõng trong trí tueä aáy, chí nguyeän lôùn lao saùng toû, tu taäp caên, löïc, giaùc yù laø nhaèm ñeå bieát roõ veà ba cöûa giaûi thoaùt, phaân bieät yù nghóa ñoù. Boà-taùt luoân suy nghó: “Thaân ta phaûi laøm gì ñeå giaùo hoùa moïi ngöôøi khieán hoï cuõng kính meán Phaät ñaïo, neân ñem trí tueä saùng toû aáy maø khuyeán khích, giaùo hoùa caùc ñaïo traøng, mong ñöôïc Phaät nhaõn, taâm khoâng bò che laáp.”

Boà-taùt nhaäp vaøo chaùnh quaùn, daét daãn laøm lôïi ích cho theá gian, laø nhaân cuûa trí tueä, treân heát cuûa chö Phaät, Boà-taùt, neáu trí tueä khoâng thoâng toû taát caû nôi quy höôùng cuûa caùc phaùp, thì coi nhö aùnh saùng cuûa söï giaùc ngoä chöa coù theå ñaït ñöôïc. Do vaäy maø caùc baäc Thaùnh khoâng mong chuùng sinh lieàn ñöôïc ñöùng vöõng ngay trong ñaïo, ñoái vôùi moïi trí tueä aáy phaûi thoâng toû caùc phaùp laø khoâng coù nôi choán, cho neân ñôøi ñöông lai quaùn saùt theá giôùi chuùng sinh.

Boà-taùt caàu ôû choán voâ taâm, meán moä phaùp baát nieäm, coõi aáy khoâng theå ñaït ñöôïc vì noù khoâng ñeán khoâng ñi, thaønh töïu chuùng sinh ñi cuõng khoâng ñi, giaùo hoùa ngöôøi daân thaáy roõ nôi choán cuûa ñaùm leâ daân laàm than, nhaän roõ yù nghóa ñoù tuøy theo söï khai hoùa thaáy ñöôïc caùc phaùp. Taát caû chuùng sinh ñeàu toàn taïi trong phaùp giôùi, ñieàu aáy vöôït khaû naêng thaáy bieát cuûa maét traàn, hoäi nhaäp phaùp giôùi thì thaáu suoát taát caû kinh ñieån laø bình ñaúng.

Boà-taùt quaùn töôûng Ñaïi ñaïo, duøng trí tueä cuûa Phaät, Thaùnh ñeá daãn daét nhöõng keû chaúng bieát, chaúng hieåu ñeán vôùi ñaïo, khieán hoï mong caàu ñeå ñaït ñöôïc söï giaùc ngoä nhö vaäy. Nhöng Boà-taùt cuõng khoâng heà baùm chaët vaøo trí tueä aáy, vì noù luoân lìa moïi buïi baëm caáu ueá, neân trí tueä aáy khoâng choã naøo khoâng coù, nhöng neáu vöôùng maéc vaøo nôi choán aáy thì cuõng khoâng coù ñöôïc trí tueä ñeå mong ñaït ñuùng theo con ñöôøng ñi lôùn lao saùng toû cuûa Phaät, cuõng nhö khoâng theå troâng thaáy Phaät. Ñoù chính laø trí tueä vó ñaïi saùng choùi trong caùc thöù trí tueä, hôn haún moïi thöù trí tueä khaùc, vì noù döùt boû söï tìm caàu cuõng nhö khoâng coù nôi choán ñeå meán moä. Ñoù goïi laø trí tueä saùng suoát cuûa Phaät, neáu Boà-taùt thöïc haønh thì seõ ñaït ñöôïc trí tueä aáy. Cho neân mong caàu ñeán ñi goïi laø vaõng lai.

Neân coù baøi tuïng nhö sau:

*Trí aáy coù ñeán ñi*

*Tueä Phaät khoù nghó baøn Cho neân goïi ñeán ñi Chí caàu nôi Phaät ñaïo.*

*Khai hoùa nhieàu nhaân duyeân Môùi theo ñuùng ñöôøng Phaät Vieäc aáy thuaän trí tueä*

*Meán caàu chaúng trôû laïi. Khoâng nöông taát caû thieàn Giaùo hoùa khaép quaàn meâ Muoán cöùu giuùp taát caû Ñaày ñuû söï, ñeán ñi.*

*Kinh Phaät phaùp bình ñaúng Nhaän roõ ngöôøi voâ töôùng Hieåu roõ goác voán khoâng Neân goïi laø ñi ñeán.*

*Ngöôøi ñaït ñöôïc phaùp aáy Roõ bieát taát caû tueä*

*Ta cuõng seõ ñöôïc theá Muoán tìm nôi an truï.*

*Chöa töøng khuyeân chuùng sinh Vaø chaáp caùc phaùp giôùi*

*Neân noùi coù ñeán ñi Chaúng gaàn choán trôû veà. Lo nghó voâ soá ngöôøi*

*Trí keùm, luoân gaëp hoïa Muoán ñaït ñöôïc trí tueä Phaûi caàu ñaïo cuûa Phaät. Caên, Löïc vaø Giaùc yù Giaûng thieàn, ba giaûi thoaùt Nhaän roõ nghóa aáy roài*

*Neân caàu ñaïo cuûa Phaät. Chí meán moä ñaïo traøng Choã döïa Phaät quaù khöù Neân goïi laø ñeán ñi*

*Neân laäp ra Ñaïi Thaùnh. Öa meán maét thöông xoùt Maét Phaät khoâng nghó, baøn Neân goïi laø ñi ñeán*

*Ngöôõng moä ñaïo cuûa Phaät. Caàu ñaït nhö Phaät, Thaùnh Nghóa nhieäm maàu cuûa Phaät Töï mong caàu tueä aáy*

*Nhaát thieát trí treân heát. Toû ngoä trí saùng aáy Choã veà taát caû phaùp Tueä aáy chaúng theå ñöôïc Vaø caû ngöôøi caàu ñaïo. Cöùu giuùp voâ soá ngöôøi*

Phaät baûo A-nan:

*Ñöùng vöõng treân trí tueä Neân goïi laø ñeán ñi Ngöôøi ñeán coù choã caàu. Mong ñeán thaáy coõi Phaät*

*Coõi ngöôøi khoâng nghó, baøn Neân goïi laø ñeán ñi*

*Cöùu ñoä heát chuùng sinh. Tænh saùt coõi chuùng sinh Tìm caàu chaúng theå ñöôïc Neân goïi laø ñeán, ñi*

*Taâm meán moä phaùp giôùi. Chuùng sinh khoâng neûo höôùng Vaø taát caû coõi ngöôøi*

*Neáu thoâng toû choán aáy Thì nhaän roõ choã ñeán. Thaáy taát caû caùc phaùp*

*Thaáy ñoù nhöng khoâng hieän Thöôøng nhaát taâm ñònh yù Caàu ñaïo lôùn cuûa Phaät.*

*Tueä nhieäm maàu nhö theá Voâ caáu vaø thanh tònh Söï phaân bieät saùng suoát Trí aáy chaúng theå ñöôïc. Ñieàu Boà-taùt vui thích*

*Khai hoùa caùc chuùng sinh Ñaït ñöôïc trí saùng suoát Duyeân naøo ñeán nôi aáy.*

*A-nan! Ta vì theá Giaûng, noùi veà ñeán, ñi Vì haïng caên trí thaáp*

*Thaáy ñöôïc choã nieäm khôûi. A-nan! Ta vì theá*

*Giaûng noùi, vieäc ñeán, ñi Keû doác söùc tinh taán Lieàn toû ngoä leõ aáy.*

*Ngöôøi coù ñöùc phaân bieät Hieåu ñöôïc nghóa saâu nhieäm Ñaït ñöôïc caùc leõ aáy*

*Mau ñöôïc thaønh ñaïo lôùn.*

–Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc ñaõ giaûi baøy neâu roõ veà haønh traïng cuûa Boà- taùt. Neân bieát raèng nghóa aáy cuõng duøng phöông tieän kheùo leùo ñeå dieãn ñaït vaäy.

