KINH ÐAÏI TAÙT-GIAØ NI-KIEÀN TÖÛ SÔÛ THUYEÁT

**QUYEÅN 8**

**Phaåm 8: COÂNG ÐÖÙC KHOÂNG LOÃI LAÀM CUÛA NHÖ LAI (Phaàn 3)**

Ñaïi vöông neân bieát! Nhö yù thaàn thoâng trí haïnh cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø vì muoán ñieàu phuïc nhöõng chuùng sinh taø kieán, kieân cöôøng khoù giaùo hoùa, khieán hoï theo chaùnh phaùp. Cho neân Sa-moân Cuø-ñaøm thò hieän caùc loaïi thaàn thoâng ñeå giaùo hoùa, hoaëc baèng saéc töôùng, hoaëc baèng theá löïc, hoaëc baèng bieán hoùa. Saéc töôùng laø thò hieän thaân Phaät, thaân Boà- taùt, thaân Duyeân giaùc, thaân Thanh vaên, thaân Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, thaân Phaïm, vua trôøi vaø vua boán coõi trôøi. Hoaëc thaân Chuyeån luaân thaùnh vöông vaø caùc thaân khaùc, cho ñeán thaân suùc sinh. Tuøy theo chuùng sinh maø öùng hieän ñeå giaùo hoùa, ñeàu coù theå thò hieän ñeå thuyeát phaùp. Neáu coù chuùng sinh töï yû vaøo söùc maïnh cuûa töï thaân maø khôûi leân thaùi ñoä kieâu maïn, saân giaän, coáng cao, vì muoán giaùo hoùa nhöõng chuùng sinh nhö theá, neân Ngaøi thò hieän ñaïi löïc Na-la-dieân, laáy nuùi Tu-di ñaët ôû ñaàu ngoùn tay, roài neùm vaøo trong voâ löôïng theá giôùi ôû caùc phöông khaùc. Hoaëc coù khi gom naém tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, döôùi ñeán taän cuøng thuûy teá roài duøng moät tay nhaác cao leân ñeán trôøi Höõu ñaûnh, traûi qua moät kieáp. Thò hieän naêng löïc nhö vaäy ñeå laøm cho chuùng sinh kia döùt boû taâm kieâu maïn, töï ñaïi vaø coáng cao maø thuyeát phaùp cho hoï.

Bieán hoùa laø duøng naêng löïc bieán hoùa, coù theå bieán bieån lôùn kia thaønh nöôùc trong loã

daáu chaân traâu, bieån lôùn khoâng giaûm maø loã chaân traâu cuõng khoâng lôùn ra. Ngöôïc laïi, bieán nöôùc trong loã daáu chaân traâu trôû thaønh bieån lôùn. Hoaëc khi kieáp soá saép keát hoûa tai noåi leân caàu öùng hieän nöôùc thì lieàn bieán laøm nöôùc; caàu öùng hieän gioù thì lieàn bieán laøm gioù. Khi thuûy tai noåi leân, caàu öùng hieän löûa thì lieàn bieán laøm löûa, caàu öùng hieän gioù thì lieàn bieán laøm gioù. Khi phong tai noåi leân, caàu öùng hieän nöôùc thì lieàn bieán laøm nöôùc, caàu öùng hieän löûa thì lieàn bieán laøm löûa. Theå hieän nhöõng loaïi bieán hoùa nhö theá, chæ daïy caùc chuùng sinh, khieán hoï sinh taâm vui möøng maø thuyeát phaùp cho hoï. Vì sao? Vì söùc thaàn thoâng Nhö Lai bao goàm caùc phaùp tín, duïc, tinh taán, thieàn ñònh vaø trí tueä; ñieàu phuïc taâm nhu hoøa, ñaït ñöôïc söï töï taïi, tu taäp hoaøn haûo. Ñoù goïi laø Thaàn thoâng nhö yù.

Ñaïi vöông neân bieát! Laäu taän thoâng trí haïnh cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø caùc laäu hoaëc ñaõ heát, xa lìa taát caû phieàn naõo taäp khí; ñoù laø duïc laäu, höõu laäu, kieán laäu vaø voâ minh laäu. Noù khoâng gioáng choã ñaït ñöôïc laäu taän cuûa taát caû Thanh vaên vaø Bích-chi-phaät. Vì sao? Taát caû Thanh vaên, Bích-chi-phaät tuy ñaït ñöôïc laäu taän, nhöng ñoái vôùi caùc sinh xöù vaãn coøn bò chöôùng ngaïi, khoâng ñuû söùc töï taïi giaùo hoùa chuùng sinh. Vì theá, hoï coøn coù söï chöôùng ngaïi. Sa-moân Cuø-ñaøm khoâng coøn coù söï chöôùng ngaïi, neân goïi laø Laäu taän trí thoâng.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm hoaøn toaøn thaønh töïu thaàn thoâng trí haïnh nhö theá, cho neân ta noùi laø khoâng coù loãi laàm.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø boán Trí voâ ngaïi cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Boán Trí voâ ngaïi cuûa Nhö Lai laø:

1. Phaùp voâ ngaïi.
2. Nghóa voâ ngaïi.
3. Töø voâ ngaïi.
4. Nhaïo thuyeát voâ ngaïi.

Ñaïi vöông! Phaùp voâ ngaïi cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm nghóa laø quaùn chuùng sinh môùi phaùt taâm, haønh taâm nhieàu duïc, haønh taâm ít duïc vaø phaùp thieän, phaùp aùc, phaùp theá gian vaø phaùp xuaát theá gian, phaùp coù theå laøm, phaùp khoâng theå laøm, coù phaùp höõu laäu vaø phaùp voâ laäu, coù phaùp höõu vi vaø voâ vi, phaùp ñen vaø phaùp traéng, phaùp sinh töû vaø phaùp Nieát-baøn, Boà-ñeà bình ñaúng, phaùp taùnh bình ñaúng. Bieát ñuùng nhö thaät, tuøy theo ñoái töôïng nghe ñeå thuyeát phaùp. Ñoù goïi laø Phaùp voâ ngaïi.

Ñaïi vöông neân bieát! Nghóa voâ ngaïi cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø ñoái vôùi caùc phaùp nhaän thöùc baèng trí ñeä nhaát nghóa, laø voâ ngaõ trí, voâ chuùng sinh trí, voâ nhaân trí, voâ thoï maïng trí; bieát veà quaù khöù baèng trí khoâng chöôùng ngaïi; bieát veà vò lai baèng trí voâ bieân; bieát hieän taïi baèng trí Nhaát thieát chuûng. Bieát roõ veà trí cuûa boán Ñeá, ñoù laø Khoå khoâng hoøa hôïp trí, bieát Taäp khoâng taïo taùc trí, bieát Dieät töï taùnh trí, bieát Ñaïo coù theå khoâng taïo taùc trí; bieát taâm caùc chuùng sinh thöïc haønh theo trí. Taát caû ñeàu ñuùng nhö thaät, tuøy theo ñoái töôïng nghe ñeå thuyeát phaùp. Ñoù goïi laø Nghóa voâ ngaïi trí.

Ñaïi vöông neân bieát! Trí cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm ñoái vôùi ngoân töø khoâng ngaïi laø hoaøn toaøn hieåu roõ caùc aâm thanh, ngoân ngöõ. Nghóa laø, bieát ñöôïc aâm thanh, ngoân ngöõ vaên töï cuûa Trôøi, Roàng, Quyû thaàn, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Ma-haàu-la-giaø, ngöôøi vaø chaúng phaûi ngöôøi. Tuøy theo ñoái töôïng nghe cuûa töøng loaïi khaùc nhau, tuøy theo töøng loaïi vôùi aâm thanh khaùc nhau cuûa töøng ñòa phöông maø thuyeát phaùp thuyeát nghóa. Ñoù goïi laø Töø voâ ngaïi trí.

Ñaïi vöông neân bieát! Nhaïo thuyeát voâ ngaïi trí cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø tuøy theo ñoái

töôïng nghe vaø ngöôøi caàu hoûi, taát caû ngoân ngöõ vaên töï, ngay trong mieäng phaân bieät maø traû lôøi thaúng ngay. Taâm khoâng nhaøm chaùn meät moûi, nghóa laø taát caû thieàn ñònh Tam-ma-baït- ñeà, bieän thuyeát ba thöøa, tuøy theo nhöõng taâm haïnh cuûa chuùng sinh ñeå traû lôøi ñuùng nhö yeâu caàu. Ngoân ngöõ boùng baãy, noùi khoâng trôû ngaïi, gioáng nhö doøng nöôùc chaûy khoâng bao giôø cuøng taän. Ñoù goïi laø Nhaïo thuyeát voâ ngaïi trí.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ thaønh töïu boán voâ ngaïi trí nhö theá, cho neân ta noùi Ngaøi khoâng coù loãi laàm.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø boán Taâm voâ löôïng cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Boán Taâm voâ löôïng cuûa Nhö Lai laø taâm Töø voâ löôïng, taâm Bi voâ löôïng, taâm Hyû voâ löôïng vaø taâm Xaû voâ löôïng. Ñaïi vöông! Sa-moân Cuø-ñaøm coù möôøi loaïi taâm ñaïi Töø voâ löôïng:

1. Taâm Töø roäng lôùn bình ñaúng, ñoái vôùi chuùng sinh khoâng coù söï löïa choïn.
2. Taâm Töø roäng lôùn laøm lôïi ích; coù khaû naêng khai môû con ñöôøng thieän Nieát-baøn cho trôøi vaø ngöôøi, ñoùng cöûa nhöõng con ñöôøng aùc.
3. Taâm Töø roäng lôùn cöùu ñoä, hoaøn toaøn coù khaû naêng ñöa taát caû chuùng sinh qua khoûi hieåm naïn cuûa sinh töû.
4. Taâm Töø roäng lôùn thöông xoùt, khoâng boû taát caû chuùng sinh, nuoâi döôõng caùc caên.
5. Taâm Töø roäng lôùn giaûi thoaùt, dieät tröø nhöõng phieàn naõo noùng böùc cuûa chuùng sinh.
6. Taâm Töø roäng lôùn phaùt sinh Boà-ñeà, daïy caùc chuùng sinh veà Boà-ñeà Nieát-baøn Voâ thöôïng.
7. Ñoái vôùi chuùng sinh taâm Töø roäng lôùn khoâng bò trôû ngaïi, phoùng aùnh saùng lôùn chieáu khaép taát caû caûnh giôùi cuûa chuùng sinh.
8. Taâm Töø roäng lôùn nhö hö khoâng, cöùu hoä taát caû chuùng sinh.
9. Taâm Töø roäng lôùn duyeân vôùi phaùp, giaùc ngoä taát caû chuùng sinh cuøng bieát ñöôïc phaùp chaân thaät.
10. Voâ duyeân ñaïi Töø, chöùng ñöôïc taùnh thaät phaùp, xa lìa sinh töû. Ñaïi vöông neân bieát! Ñoù goïi laø taâm Töø voâ löôïng.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm coù möôøi loaïi taâm ñaïi Bi voâ löôïng:

1. Ñaïi Bi baát coäng, vì taùnh ñaïi Bi.
2. Ñaïi Bi khoâng nhaøm chaùn, thay taát caû chuùng sinh chòu moïi söï ñau khoå.
3. Ñaïi Bi ñi vaøo taát caû ñöôøng aùc, ôû trong sinh töû giaùo hoùa chuùng sinh.
4. Ñaïi Bi thoï sinh trong caùc coõi trôøi ngöôøi, thò hieän caùc phaùp ñeàu voâ thöôøng.
5. Ñaïi Bi khoâng boû caùc taø ñònh cuûa chuùng sinh, ôû trong voâ löôïng kieáp khôûi taâm theä lôùn trang nghieâm thaønh töïu.
6. Ñaïi Bi khoâng ñaém tröôùc nieàm vui cuûa chính mình maø ñem cho nieàm vui cuûa taát caû chuùng sinh.
7. Ñaïi Bi khoâng caàn baùo ñaùp, töï taâm thanh tònh.
8. Ñaïi Bi dieät tröø taâm ñieân ñaûo cuûa taát caû chuùng sinh, ñeå noùi phaùp chaân thaät.
9. Ñaïi Bi noùi phaùp taùnh chaân thaät, bieát caùc phaùp giôùi töï taùnh thanh tònh.
10. Ñaïi Bi noùi veà khoâng, khoâng coù sôû höõu, khoâng bò caùc khaùch traàn phieàn naõo laøm oâ nhieãm.

Ñaïi vöông! Ñoù goïi laø taâm Bi voâ löôïng.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm coù möôøi loaïi taâm ñaïi Hyû voâ löôïng:

1. Taâm ñaïi Hyû vui möøng caùc chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà.
2. Taâm ñaïi Hyû nghó ñeán caùc chuùng sinh ñaõ töø boû caùc coõi.
3. Taâm ñaïi Hyû ñoái vôùi ngöôøi phaïm giôùi, khoâng sinh taâm aùc, giaùo hoùa hoï ñöôïc thaønh töïu.
4. Taâm ñaïi Hyû ñoái vôùi taát caû caùc chuùng sinh hay ñaáu tranh, kieän tuïng ñeàu khieán cho hoï hoøa hôïp vaø ñöôïc trí Voâ thöôïng.
5. Taâm ñaïi Hyû vì caùc chuùng sinh thöôøng hoä chaùnh phaùp.
6. Taâm ñaïi Hyû vì xa lìa theá gian vaø xuaát theá gian.
7. Taâm ñaïi Hyû khieán cho caùc chuùng sinh khoâng ñaém tröôùc moïi thöù cuûa caûi, thöôøng vui trong chaùnh phaùp.
8. Taâm ñaïi Hyû khoâng ñeå cho nhöõng khoù khaên khuaát phuïc.
9. Taâm ñaïi Hyû khoâng hoaïi dieät phaùp giôùi, laøm cho caùc chuùng sinh thöôøng öa thích thieàn ñònh, giaûi thoaùt Tam-muoäi lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn.
10. Taâm ñaïi Hyû khieán caùc chuùng sinh chuyeân caàu söï tòch tónh, dieät tröø taâm loaïn, ñaït ñöôïc trí tueä Voâ thöôïng, xa lìa taø kieán vaø coù ñaày ñuû caùc haïnh nguyeän.

Ñoù goïi laø taâm ñaïi Hyû voâ löôïng.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm coù möôøi loaïi taâm xaû voâ löôïng:

1. Taâm ñaïi Xaû laø taát caû chuùng sinh cung kính, cuùng döôøng maø vaãn khoâng taêng theâm taâm vui möøng. Coøn ñoái vôùi taát caû nhöõng chuùng sinh khinh maïn, huûy nhuïc cuõng khoâng sinh taâm buoàn giaän.
2. Taâm ñaïi Xaû laø thöôøng soáng ôû trong theá gian nhöng khoâng bò nhieåm bôûi taùm phaùp cuûa theá gian.
3. Taâm ñaïi Xaû laø bieát khaû naêng, bieát thôøi, ñoái vôùi khaû naêng hay chaúng phaûi khaû naêng, taâm vaãn thöïc haønh bình ñaúng.
4. Taâm ñaïi Xaû khoâng ñem cho chuùng sinh phaùp hoïc vaø voâ hoïc cuûa Thanh vaên, Bích-chi-phaät.
5. Taâm ñaïi Xaû laø lìa xa taát caû phieàn naõo taäp khí.
6. Taâm ñaïi Xaû khoâng vui tu haønh Boà-ñeà Nhò thöøa ñeå nhaøm chaùn sinh töû.
7. Taâm ñaïi Xaû laø xa lìa ngoân ngöõ theá gian vaø Nieát-baøn, ngoân ngöõ chaúng lìa duïc, ngoân ngöõ cöôøi ñuøa, ngoân ngöõ laøm ngöôøi khaùc buoàn böïc, ngoân ngöõ Thanh vaên vaø Duyeân giaùc, cho ñeán taát caû caùc ngoân ngöõ laøm chöôùng ngaïi Boà-ñeà.
8. Taâm ñaïi Xaû, neáu coù chuùng sinh ñôïi thôøi cô ñöôïc giaùo hoùa thì luùc ñoù Nhö Lai taïm thôøi xaû boû cho hoï.
9. Taâm ñaïi Xaû, neáu coù chuùng sinh ñaùng ñöôïc Ñöùc Phaät giaùo hoùa thì tuøy theo ñoù lieàn thaáy caùc saéc thaân öùng hieän.
10. Taâm ñaïi Xaû laø lìa xa hai phaùp khoâng cao vaø khoâng thaáp, khoâng giöõ khoâng boû, khoâng hö khoâng thaät, quaùn saùt bình ñaúng, an truï ôû chaân thaät vaø ñaït ñöôïc nhaãn thanh tònh.

Ñoù goïi laø taâm ñaïi Xaû voâ löôïng.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm hoaøn toaøn thaønh töïu boán Voâ löôïng taâm nhö vaäy. Cho neân ta noùi laø khoâng coù loãi laàm.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! theá naøo laø töôùng naêm Caên cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! töôùng naêm Caên cuûa Nhö Lai laø: Tín caên, Tinh taán caên, Nieäm caên, Ñònh caên vaø Tueä caên.

Ñaïi vöông neân bieát! Tín caên cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø tin ôû boán phaùp. Boán phaùp aáy

laø:

1. ÔÛ trong sinh töû thöïc haønh chaùnh kieán, tin ôû nghieäp baùo, thaäm chí bò maát maïng

cuõng khoâng laøm ñieàu aùc.

1. Tin haïnh Boà-taùt, khoâng theo taø kieán, chuyeân caàu Boà-ñeà, khoâng caàu caùc thöøa

khaùc.

1. Tin hieåu caùc phaùp, ñoàng vôùi Khoâng, Voâ töôùng vaø Voâ nguyeän, ñoàng vôùi Ñeä nhaát

nghóa ñeá; ñoàng vôùi hieåu roõ nghóa lyù nhaân duyeân saâu xa, khoâng coù ta khoâng coù ngöôøi, khoâng coù chuùng sinh, khoâng coù phaân bieät.

1. Tin vaøo möôøi Löïc, boán phaùp Voâ uùy, möôøi taùm phaùp Baát coäng cuûa chö Phaät. Khi tin nhö theá roài, caét boû nhöõng löôùi nghi, toùm thaâu taát caû giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät.

Ñoù goïi laø Tín caên.

Ñaïi vöông neân bieát! Tinh taán caên cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø neáu phaùp naøo thuoäc veà Tín caên thì phaùp aáy chính laø phaùp tu Tinh taán caên, do ñoù goïi laø Tinh taán caên.

Neáu phaùp naøo thuoäc veà Tinh taán caên thì phaùp aáy khoâng bao giôø bò queân maát, do ñoù goïi laø Nieäm caên.

Neáu phaùp naøo ñöôïc thuoäc veà Nieäm caên thì phaùp aáy khoâng queân, khoâng maát vaø nhaát taâm baát loaïn, do ñoù goïi laø Ñònh caên.

Neáu phaùp naøo ñöôïc thuoäc veà Ñònh caên laø ñoái töôïng quaùn cuûa tueä, laø theå taùnh cuûa tueä, beân trong töï chieáu toû, khoâng bieát do ngöôøi khaùc, töï truï trong chaùnh haïnh, ñoù goïi laø

Tueä caên.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm hoaøn toaøn thaønh töïu Naêm caên nhö vaäy, cho neân ta noùi laø khoâng coù loãi.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø töôùng naêm Löïc cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Töôùng naêm Löïc cuûa Nhö Lai laø: Tín löïc, Tinh taán löïc, Nieäm löïc, Ñònh löïc vaø Tueä löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Tín löïc cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø tin vaøo moät muïc ñích khoâng bao giôø thay ñoåi; ñeán noãi trôøi ma bieán laøm thaân Phaät, thò hieän ra vaøo thieàn ñònh giaûi thoaùt cuõng khoâng lay chuyeån ñöôïc, ñoù goïi laø Tín löïc.

ÔÛ trong caùc phaùp thieän ñaït taâm kieân coá. Ñaït ñöôïc söùc nhö theá, tu caùc thieàn ñònh, caùc trôøi vaø ngöôøi khoâng theå phaù hoaïi, ñeàu ñöôïc thaønh töïu nhö sôû nguyeän, ñoù goïi laø Tinh taán löïc.

Truï ôû trong caùc phaùp nhöng khoâng bò phieàn naõo phaù hoaïi. Vì sao? Vì coù naêng löïc chaùnh nieäm neân coù theå thu phuïc ñöôïc. Bôûi vaäy, khoâng ñaùnh maát naêng löïc cuûa nieäm, ñoù goïi laø Nieäm löïc.

Xa lìa nôi oàn aøo naùo nhieät, thích ñoäc haønh. Tuy coù noùi ngoân ngöõ, aâm thanh, nhöng khoâng laøm chöôùng ngaïi Sô thieàn, kheùo truï ôû giaùc quaùn, khoâng chöôùng ngaïi Nhò thieàn. Taâm sinh hoan hyû khoâng chöôùng ngaïi Tam thieàn; daãu thích giaùo hoùa taát caû chuùng sinh nhöng khoâng boû Phaät phaùp vaø cuõng khoâng laøm chöôùng ngaïi Töù thieàn. Khi thöïc haønh Töù thieàn khoâng bò chöôùng ngaïi bôûi caùc phaùp chöôùng ngaïi ñònh, khoâng boû caùc ñònh cuõng khoâng theo ñònh maø coù theå töï taïi thoï sinh baát cöù ôû ñaâu, ñoù goïi laø Ñònh löïc.

Bieát phaùp theá gian vaø phaùp xuaát theá gian, khoâng coù moät phaùp naøo coù theå hoaïi ñoù laø trí. Trong ñôøi soáng, taát caû ngheà nghieäp khoâng hoïc töø thaày maø chæ töï nhieân bieát. Taát caû haïnh khoå cuûa theá gian vaø ngoaïi ñaïo, vì giaùo hoùa chuùng sinh neân ñeàu thoï nhaän thöïc haønh, laø phaùp xuaát theá gian. Noù coù khaû naêng vöôït qua theá gian, thaønh töïu naêng löïc tueä, ñoù goïi laø Tueä löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ hoaøn toaøn thaønh töïu naêm löïc nhö theá, cho neân ta noùi laø khoâng coù loãi laàm.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø töôùng baûy Giaùc phaàn cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Baûy Giaùc phaàn cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø: Nieäm giaùc phaàn, Traïch phaùp giaùc phaàn, Tinh taán giaùc phaàn, Hyû giaùc phaàn, YÛ giaùc phaàn, Ñònh giaùc phaàn vaø Xaû giaùc phaàn.

Ñaïi vöông neân bieát! Nieäm giaùc phaàn cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø khaû naêng quaùn caùc phaùp, coù khaû naêng phaân bieät caùc phaùp vaø cuõng coù khaû naêng quaùn saùt töï töôùng caùc phaùp. Theá naøo laø töï töôùng? Quaùn caùc phaùp töï taùnh voán khoâng. Nieäm bieát töôøng taän taát caû nhö theá, goïi laø Nieäm giaùc phaàn.

Neáu coù khaû naêng phaân bieät hieåu roõ taùm vaïn boán ngaøn phaùp tuï (phaùp moân). Hieåu ñöôïc phaùp nhö theá, hieåu nghóa laø hieåu nghóa, khoâng hieåu nghóa laø khoâng hieåu nghóa, theá ñeá laø theá ñeá, Ñeä nhaát nghóa ñeá laø Ñeä nhaát nghóa ñeá, giaû danh laø giaû danh, hieåu chính chaén khoâng nghi. Phaân bieät choïn löïa ñöôïc nhöõng phaùp nhö theá, ñoù goïi laø Traïch phaùp giaùc phaàn.

Neáu Nieäm phaùp, Traïch phaùp, Hyû phaùp, YÛ phaùp, Ñònh phaùp vaø Xaû phaùp thì duøng trí tueä gom laáy, tinh taán duõng maõnh; muoán khoâng thoaùi chuyeån neân sieâng naêng tu tieán leân, khoâng xaû boû yù mình, thöïc haønh chaùnh ñaïo, ñoù goïi laø Tinh taán giaùc phaàn.

Ñoái vôùi vieäc tu haønh ôû trong phaùp voâ löôïng thanh tònh thaéng laïc, taâm sinh phaán chaán khoâng löôøi bieáng, thì laø vui möøng hôùn hôû, coù khaû naêng döùt tröø phieàn naõo, ñoù goïi laø Hyû giaùc phaàn.

Neáu dieät tröø caùc phieàn naõo caáu ueá trong thaân taâm thì lìa khoûi caùc trieàn caùi, nhaäp vaøo caûnh giôùi ñònh, khieán taâm truï vöõng, ñoù goïi laø YÛ giaùc phaàn.

Nhö choã nhaäp ñònh ñeàu coù theå lieãu giaùc. Heã nhaäp ñònh laø hieåu roõ phaùp, laïi hieåu roõ söï troùi buoäc cuûa caùc kieán hoaëc phieàn naõo, taâm aáy bình ñaúng, taát caû caùc phaùp khoâng coù töôùng sai khaùc. Coù khaû naêng bieát roõ nhö theá, ñoù goïi laø Ñònh giaùc phaàn.

Neáu ñoái vôùi phaùp vui, buoàn maø taâm aáy khoâng maát, laïi cuõng khoâng bò phaùp theá gian loâi keùo, khoâng cao, khoâng thaáp, truï vöõng khoâng lay ñoäng, khoâng coù caùc laäu, khoâng vui, khoâng ñaém, khoâng coù caùc söï chöôùng ngaïi, tuøy thuaän chaân ñeá, thaúng ñeán chaùnh ñaïo, ñoù goïi laø Xaû giaùc phaàn.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ hoaøn toaøn thaønh töïu baûy Giaùc phaàn nhö theá, cho neân ta noùi Ngaøi khoâng coù loãi laàm.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø taùm phaàn Thaùnh ñaïo cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Taùm phaàn Thaùnh ñaïo cuûa Nhö Lai laø: Chaùnh kieán, Chaùnh tö duy, Chaùnh ngöõ, Chaùnh nghieäp, Chaùnh maïng, Chaùnh tinh taán, Chaùnh nieäm vaø Chaùnh ñònh.

Ñaïi vöông neân bieát! Chaùnh kieán cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm laø neáu thaáy xuaát theá laø khoâng khôûi ngaõ, nhaân, chuùng sinh, thoï maïng, döôõng duïc, ñaøn oâng, ñoaïn kieán, thöôøng kieán, höõu kieán, voâ kieán. Laïi cuõng khoâng khôûi caùi thaáy thieän, baát thieän vaø voâ uùy; cho ñeán khoâng khôûi leân thaáy hai töôùng Nieát-baøn vaø sinh töû, ñoù goïi laø Chaùnh kieán.

Neáu caùc phieàn naõo tham duïc, saân haän, ngu si kia thöôøng sinh khôûi thì goïi laø baát chaùnh. Khoâng sinh khôûi vieäc aáy, chæ suy nghó veà giôùi, ñònh, trí tueä, giaûi thoaùt vaø giaûi thoaùt tri kieán. Coù khaû naêng suy nghó, truï trong giôùi uaån nhö theá, goïi laø Chaùnh tö duy.

Phaøm khi noùi naêng khoâng laøm cho chính mình vaø ngöôøi khaùc buoàn phieàn, toån thöông. Thaønh töïu lôøi noùi toát ñeïp nhö theá, sinh khôûi chaùnh ñaïo, ñoù goïi laø Chaùnh ngöõ.

Neáu nghieäp ñen thì coù quaû baùo ñen; nghieäp traéng thì coù quaû baùo traéng; hoaëc nghieäp vöøa ñen vöøa traéng thì cuõng coù quaû baùo vöøa ñen vöøa traéng, roát cuoäc khoâng daùm laøm. Neáu nghieäp khoâng ñen, khoâng traéng thì quaû baùo khoâng ñen khoâng traéng. Neáu haønh ñoäng naøo coù khaû naêng döùt nghieäp thì haønh ñoäng ñoù neân laøm, ñoù goïi laø Chaùnh nghieäp.

Tu haønh theo Thaùnh chuûng, Ñaàu-ñaø, oai nghi, khoâng voïng ñoäng, khoâng thay ñoåi, khoâng doái gaït quanh co, khoâng bò chi phoái bôûi lôïi döôõng cuûa theá gian. Thaáy ngöôøi khaùc ñöôïc lôïi döôõng taâm khoâng sinh buoàn baõ, mình ñöôïc lôïi döôõng thöôøng neân bieát ñuû. Haïnh chaân chaùnh nhö theá seõ ñöôïc Thaùnh nhaân khen ngôïi, ñoù goïi laø Chaùnh maïng.

Neáu nhö tinh taán höôùng ñeán ñieàu sai traùi, khoâng ñöôïc baäc Thaùnh khen ngôïi; vì ñoù laø phieàn naõo, tham duïc, saân haän vaø ngu si. Laø ngöôøi coù Chaùnh tinh taán thì hoaøn toaøn khoâng laøm vieäc aáy. Neáu phaùp naøo coù theå ñi vaøo Thaùnh ñaïo vöõng chaéc, tòch dieät Nieát- baøn, ñoù goïi laø Chaùnh tinh taán.

Neáu khoâng ñaùnh maát chaùnh nieäm, ôû trong phaùp khoâng bò dao ñoäng, ngay thaúng khoâng quanh co, vì thaáy hoïa sinh töû neân caàu tieán ñeán Nieát-baøn; buoäc taâm khoâng queân,

khoâng maát chaùnh ñaïo, ñoù goïi laø Chaùnh nieäm.

Neáu ñònh khoâng taùn loaïn, khi truï ôû trong caùc phaùp laø ñònh, thaønh töïu quyeát ñònh, ñoù goïi laø Chaùnh ñònh.

Ñaïi vöông neân bieát! Truï chính laø Tam-muoäi, vì taát caû chuùng sinh ñaït ñöôïc giaûi thoaùt, thaønh chaùnh quyeát ñònh, ñoù goïi laø Chaùnh ñònh. Taùm Thaùnh ñaïo naøy chính laø choã thöïc haønh cuûa chö Phaät trong quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai, cho neân goïi laø Thaùnh ñaïo.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm thaønh töïu ñaày ñuû ba möôi baûy phaùp trôï Boà- ñeà. Sa-moân Cuø-ñaøm nöông vaøo phaùp naøy neân goïi laø Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri. Cho neân ta noùi laø khoâng coù loãi laàm.

Roài noùi baøi keä raèng:

*Cuø-ñaøm boán Nieäm xöù Vaø ñeán boán Chaùnh caàn*

*Thieàn ñònh caùc Tam-muoäi Ñöôïc töï taïi trong aáy,*

*Chæ Cuø-ñaøm hoaøn haûo Laïi khoâng ngöôøi thöù hai Cho neân noùi Cuø-ñaøm Khoâng coù caùc loãi laàm. Ñaïo nhö yù Cuø-ñaøm*

*Toái thaéng khoâng gì hôn Tu taäp boán voâ ngaïi Ñaày ñuû ñeán bôø kia.*

*Ñaïi Thaùnh hay hieåu roõ Vöôït khoûi moïi sai bieät Cho neân bieát nhö thaät*

*Laøm thanh tònh chuùng sinh, Phaïm haïnh ñöôïc töï taïi*

*Töø, Bi vaø Hyû, Xaû*

*Ñöôïc chaùnh kieán tòch tónh Cho neân khoâng loãi laàm.*

*Nöôùc taùm Thaùnh chaùnh ñaïo Trong saïch khoâng ñuïc nhô Röûa caùc toäi chuùng sinh Maëc y baùu baûy Giaùc,*

*Ñem ñaët choã khoâng ñoäng Choã voâ uùy Nieát-baøn*

*Cho neân noùi Cuø-ñaøm Khoâng coù caùc loãi laàm. Cuø-ñaøm nhö traâu chuùa*

*Rieâng vöôït haún quaàn chuùng Thaùnh chuùng ñeàu kính ngöôõng Theá gian khoâng ai baèng,*

*Lìa heát moïi ñieàu aùc Ñaày ñuû caùc coâng ñöùc*

*Thöôøng nghó lôïi theá gian*

*Cho neân khoâng loãi laàm.*

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm roát raùo thaønh töïu möôøi thöù trí löïc. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø möôøi thöù trí löïc cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Möôøi trí löïc cuûa Nhö Lai laø: Bieát Xöù chaúng phaûi xöù trí löïc; bieát Taäp nghieäp trí löïc; bieát Taùnh trí löïc; bieát Tín trí löïc; bieát Caên trí löïc; bieát Chí xöù ñaïo trí löïc; bieát Ñònh trí löïc; bieát Tuùc maïng trí löïc; bieát Thieân nhaõn trí löïc; bieát Laäu taän trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Xöù chaúng phaûi xöù löïc töùc laø, trí ñoái vôùi nhaân quaû quyeát ñònh hieåu roõ. Bieát töø nhaân naøy coù theå sinh laø quaû kia, khoâng sinh quaû khaùc; bieát haønh baát thieän nhaát ñònh bò quaû baùo khoå, khoâng sinh quaû baùo vui, tu haønh nhaân thieän nhaát ñònh ñöôïc quaû vui, khoâng sinh quaû baùo khoå. Thò xöù laø coù quaû baùo, phi xöù laø khoâng coù quaû baùo, ñoù goïi laø bieát roõ veà Trí löïc thò xöù, phi xöù.

Ñaïi vöông! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Taäp nghieäp trí löïc töùc laø coù khaû naêng bieát ñuùng nhö thaät quaû baùo cuûa caùc nghieäp (haønh ñoäng) trong quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai. Bieát choã, bieát vieäc, bieát nhaân, bieát quaû, hoaëc laø vieäc quaù khöù ñoaïn dieät khoâng coøn. Sa-moân Cuø- ñaøm noùi ôû quaù khöù tuy khoâng hieän töôùng, nhöng nghieäp ñoù coù theå ñöa ñeán quaû baùo trong ñôøi vò lai. Neáu coù taùc nghieäp laø nhaân Thanh vaên, nhaân Bích-chi-phaät, nhaân Boà-taùt, nhaân Nhö Lai. Sa-moân Cuø-ñaøm ñeàu coù khaû naêng bieát roõ, cho neân goïi laø bieát Taäp nghieäp trí löïc.

Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Duïc trí löïc laø coù khaû naêng bieát ñuùng nhö thaät veà taát caû nhöõng

thöù duïc laïc cuûa chuùng sinh. Bieát roõ chuùng sinh vui trong naêm duïc, bieát roõ chuùng sinh vui trong ñöôøng tu taäp, bieát roõ chuùng sinh ôû trong ñònh taø tuï, bieát roõ chuùng sinh ôû trong caùc baát ñònh tuï, bieát roõ chuùng sinh thích ñaïo Thanh vaên, bieát roõ chuùng sinh thích ñaïo Bích- chi-phaät, bieát roõ chuùng sinh thích ñaïo Voâ thöôïng. Bieát nhö vaäy roài, tuøy nghi ñeå thuyeát phaùp, giaùo hoùa khaép taát caû chuùng sinh, ñoù goïi laø bieát Duïc trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Taùnh trí löïc laø coù khaû naêng bieát ñuùng nhö thaät voâ löôïng chuûng taùnh cuûa taát caû chuùng sinh. Coù chuûng taùnh voâ laäu; coù chuûng taùnh höõu laäu, chuûng taùnh theá gian vaø chuûng taùnh xuaát theá gian; taùnh thöôøng vaø taùnh voâ thöôøng; taùnh phaùp giôùi, taùnh khoâng sai bieät. Laïi bieát sôû thích cuûa chuùng sinh thaønh thoùi quen khoù caûi ñoåi töø taùnh sinh duïc, bieát choã öa thích aáy phaùt khôûi töø taùnh duïc, vaø bieát choã phaùt khôûi taùnh thieän vaø baát thieän, khôûi taùnh Thanh vaên, taùnh Bích-chi-phaät vaø taùnh Voâ thöôïng Boà-ñeà ñeàu bieát ñuùng nhö thaät, tuøy nghi ñeå thuyeát phaùp, ñoù goïi laø bieát Taùnh trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Caên trí löïc laø coù khaû naêng bieát roõ ñuùng

nhö thaät nhöõng caên sai bieät cuûa taát caû chuùng sinh. Bieát caên höõu laäu, caên voâ laäu, caên lanh lôïi, caên chaäm luït, bieát taêng, bieát giaûm. Coù khaû naêng bieát ñuùng nhö thaät veà tham duïc, saân haän, ngu si coù voâ soá loaïi; moãi thöù coù naëng, coù nheï. Bieát roõ nhöõng caên naøo coù theå laøm taêng tröôûng sinh töû; bieát coù nhöõng caên naøo laøm giaûm bôùt sinh töû, bieát caên thieän vaø caên baát thieän, bieát caên phi thieän vaø phi baát thieän; bieát nhaõn caên, nhó caên, tyû caên, thieät caên, thaân caên vaø yù caên; bieát nam caên, nöõ caên, maïng caên, khoå caên, laïc caên, öu caên, laïc caên, hyû caên, xaû caên; bieát tín caên, tinh taán caên, nieäm caên, ñònh caên, tueä caên. Bieát vò tri duïc tri caên; bieát tri dó tri caên; bieát nhaân nhaõn caên cho ñeán nhaân yù caên; bieát nhaân nhó caên laøm duyeân nhaõn caên, bieát nhaân tyû caên laøm duyeân thieät caên; bieát nhaân thieät caên laø duyeân thaân caên, bieát giôùi trang nghieâm coù theå tu taäp ôû boá thí; bieát boá thí trang nghieâm tu taäp ôû giôùi. Coù

theå bieát ai noùi thí, noùi giôùi, cho ñeán trí tueä cuõng nhö vaäy. Coù khaû naêng bieát ai noùi boán Nieäm xöù, cho ñeán taùm Chaùnh ñaïo phaàn; bieát ai coù theå noùi ñöôïc Thanh vaên thöøa, Bích- chi-phaät thöøa vaø Voâ thöôïng thöøa. Bieát caên Duyeân giaùc hoïc Thanh vaên thöøa; bieát caên Chaùnh giaùc hoïc Thanh vaên thöøa, Bích-chi-phaät thöøa. Bieát ngöôøi haï caên coù theå tu taäp thöôïng caên, ngöôøi thöôïng caên coù theå tu taäp haï caên; bieát caên chuùng sinh ngöôøi chöa ñieàu phuïc ñöôïc thì sinh taâm xaû, ngöôøi coù theå ñieàu phuïc thì thuyeát phaùp chaùnh phaùp; bieát caên thuaàn thuïc, töôùng khoâng thuaàn thuïc; bieát caên khoâng thuaàn thuïc, töôùng thuaàn thuïc; bieát caên khoâng thuaàn thuïc töôùng khoâng thuaàn thuïc, caên thuaàn thuïc coù töôùng thuaàn thuïc. Bieát caên sinh töû, bieát caên giaûi thoaùt; bieát caên trang nghieâm, bieát caên ñaày ñuû. Bieát nhö theá roài, thuyeát phaùp cho hoï, ñoù goïi laø bieát Caên trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Chí xöù ñaïo trí löïc töùc laø coù khaû naêng bieát ñuùng nhö thaät ngöôøi thöïc haønh ñaïo nhö theá naøo thì ñoïa ôû ñòa nguïc, hay laø sinh leân coõi trôøi; ngöôøi thöïc haønh ñaïo nhö theá naøo thì ñöôïc ñaït ñeán Nieát-baøn. Nhöõng nghieäp nhö vaäy ñeàu phaùt sinh töø taùnh caên duïc. Bieát coù nghieäp höõu laäu cho neân sinh ôû naêm ñöôøng, nghieäp voâ laäu neân ñaït ñeán Nieát-baøn. Nhö vaäy, coù khaû naêng bieát caùc chaùnh ñònh tuï, caùc taø ñònh tuï vaø nhöõng baát ñònh tuï. Bieát naêng löïc cuûa nhaân, naêng löïc quaû baùo; bieát nhaân duyeân phöôùc ñöùc ñôøi quaù khöù; bieát nhaân duyeân trang nghieâm ñôøi hieän taïi, bieát khoù ñieàu phuïc, deã ñieàu phuïc, noùi löôïc hieåu roäng, noùi roäng hieåu löôïc. Bieát chuùng sinh aáy coù theå ñaït giaûi thoaùt, bieát chuùng sinh nhö theå khoâng ñaït ñöôïc giaûi thoaùt. Bieát ngöôøi chöa ñöôïc ñònh laïi gaëp Thieän tri thöùc ñöôïc truï ôû caùc chaùnh ñònh tuï, khoâng gaëp ñöôïc baïn toát thì khoâng giaûi thoaùt. Bieát nhö vaäy roài, tuøy theo khaû naêng nghe cuûa hoï maø thuyeát phaùp, ñoù goïi laø bieát Chí xöù ñaïo trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Thieàn ñònh trí löïc, töùc laø coù khaû naêng

bieát ñuùng nhö thaät thieàn ñònh, giaûi thoaùt Tam-muoäi, Tam-ma-baït-ñeà. Bieát caáu, bieát tònh, bieát truï, bieát taêng; bieát caùc chuùng sinh do nhaân duyeân naøo maø ham thích sinh töû, do nhaân duyeân naøo laïi ham thích Nieát-baøn. Theá naøo laø nhaân? Theá naøo laø duyeân? Bieát caùc chuùng sinh suy nghó ñieàu baát thieän laø nhaân duyeân sinh töû. Do suy nghó baát thieän neân sinh tröôûng voâ minh, vì theá baát thieän laø nhaân, voâ minh laø duyeân. Do nhaân voâ minh neân phaùt sinh ra haønh, cho neân voâ minh laø nhaân, caùc haønh laø duyeân. Nhö vaäy, cho ñeán do sinh maø coù nhöõng ñau khoå veà giaø vaø cheát, cho neân sinh laø nhaân, giaø cheát laø duyeân; phieàn naõo laø nhaân, naêm caùi laø duyeân, cho neân goïi laø nhaân duyeân. Vì theá, caùc chuùng sinh do nhaân duyeân ham thích sinh töû. Do nhaân duyeân gì maø ham thích Nieát-baøn? Coù hai nguyeân nhaân vaø hai phaùp laøm cho caùc chuùng sinh öa thích Nieát-baøn, ñoù laø Chæ vaø Quaùn. Laïi bieát thuyeát phaùp nhaân duyeân, ñaéc Thanh vaên Tam-muoäi, Duyeân giaùc Tam-muoäi, Boà-taùt Tam-muoäi. Bieát nhö theá roài, thuyeát phaùp cho hoï, ñoù goïi laø bieát Ñònh trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Tuùc maïng trí löïc, töùc laø coù khaû naêng bieát ñuùng nhö thaät taát caû moïi nôi mình ñaõ thoï sinh trong quaù khöù, coù saéc, khoâng saéc, doøng hoï,

teân, aên uoáng, saéc ñeïp, hình töôùng, khoå, vui vaø tuoåi thoï daøi ngaén; nghó nhôù cheát nôi coõi kia vaø sinh ôû nôi coõi khaùc. Bieát thaân ta vaø thaân ngöôøi cuõng nhö vaäy. Bieát nghieäp nhaân cuûa chuùng sinh do caùc chuùng sinh aáy taïo nhöõng nghieäp nhaân naøy neân ñöôïc thaân ôû coõi khaùc; bieát taâm vaø nhaân duyeân cuûa caùc chuùng sinh, taâm dieät nhö theá roài thì tuaàn töï sinh; bieát roõ ba ñôøi khoâng coù baét ñaàu vaø cuoái cuøng. Khuyeân caùc chuùng sinh neân quaùn caùc quaû baùo thieän aùc, khoå vui ttong quaù khöù. Bieát nhö theá roài, tuøy theo ngöôøi nghe maø thuyeát phaùp, ñoù goïi laø bieát Tuùc maïng trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Thieân nhaõn trí löïc, töùc laø bieát ñuùng nhö

thaät. Thaáy taát caû chuùng sinh sinh dieät ñoïa laïc, hoaëc thoï hình saéc thieän hoaëc thoï hình saéc aùc, hoaëc sinh coõi thieän, hoaëc sinh coõi aùc. Bieát roõ taát caû caùc nghieäp nhaân, bieát thaân, mieäng, yù cuûa chuùng sinh laøm aùc vaø phæ baùng Thaùnh nhaân, taêng theâm taø kieán. Vì nghieäp aùc neân boû thaân naøy lieàn ñoïa vaøo ñòa nguïc. Bieát thaân, mieäng, yù cuûa chuùng sinh thieän laø khoâng phæ baùng Thaùnh nhaân, taêng theâm chaùnh kieán. Do nghieäp duyeân, do boû thaân naøy lieàn sinh ôû coõi thieän. Coù theå thaáy theá giôùi möôøi phöông chö Phaät khoâng cuøng taän, gioáng nhö hö khoâng khoâng coù giôùi haïn. Thaáy roõ chuùng sinh luùc sinh, luùc dieät, thaáy luùc thaønh luùc hoaïi cuûa caùc theá giôùi; cuõng bieát taâm Boà-ñeà cuûa caùc chuùng sinh luùc sinh luùc dieät. Thaáy taát caû chö Phaät töø khi môùi thaønh chaùnh giaùc, chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp cho ñeán luùc nhaäp Nieát-baøn; thaáy caùc baäc Thanh vaên khi chöùng giaûi thoaùt roài thì nhaäp Nieát-baøn; thaáy caùc baäc Duyeân giaùc duøng söùc thaàn thoâng baûo caùc chuùng sinh ôû aân boá thí. Nhöõng vieäc nhö theá, taát caû naêm pheùp thaàn thoâng cuûa Thanh vaên, Duyeân giaùc vaø caùc Boà-taùt khoâng theå thaáy ñöôïc. Thieân nhaõn Sa-moân Cuø-ñaøm thaønh töïu coâng ñöùc nhö theá. Duøng Thieân nhaõn quaùn caùc chuùng sinh, ai ñaùng ñöôïc Phaät hoùa ñoä, ai ñaùng ñöôïc Thanh vaên, Duyeân giaùc hoùa ñoä. Thaáy nhö vaäy roài, tuøy theo ngöôøi ñöôïc ñoä maø hieän thaân aáy ñeå thuyeát phaùp, ñoù goïi laø bieát Thieân nhaõn trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm bieát Laäu taän trí löïc, caùc laäu hoaëc ñaõ heát, giaûi

thoaùt hoaøn toaøn. Cho neân tuyeân boá raèng: Ta ñaõ chaám döùt vieäc thoï sinh, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc laøm ñaõ xong, laïi khoâng coù ñôøi sau. Trí laäu taän cuûa Phaät thanh tònh vi dieäu. Noùi thanh tònh laø khoâng coøn taäp khí. Trí Thanh vaên coøn coù giôùi haïn. Vì sao? Vì coøn coù taäp khí. Trí Bích-chi-phaät cuõng coøn coù giôùi haïn. Vì sao? Vì khoâng coù ñaïi Bi. Trí laäu taän cuûa Phaät voâ löôïng, voâ bieân. Vì sao? Bieát taát caû caùc haïnh, thaønh töïu ñaày ñuû Nhaát thieát trí, ñoaïn saïch taát caû nhöõng taäp khí, coù ñuû ñaïi Töø, ñaïi Bi, trang nghieâm baèng boán Voâ sôû uùy. Ñoái vôùi taát caû phaùp khoâng thuû töôùng, taát caû theá gian khoâng theå hôn ñöôïc; ñi, ñöùng, naèm, ngoài khoâng coù nhöõng loãi laàm. Gioáng nhö hö khoâng trong saïch, khoâng chöôùng ngaïi, khoâng coù xen laãn nhöõng khoùi maây. Cuõng vaäy, Laäu taän trí cuûa Ñöùc Phaät khoâng laãn nhöõng taäp khí phieàn naõo; thöôøng thuyeát phaùp cho taát caû chuùng sinh, khieán ngöôøi nghe ñoaïn döùt caùc phieàn naõo, ñoù goïi laø Laäu taän trí löïc.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm thaønh töïu hoaøn toaøn möôøi loaïi trí löïc nhö theá

ñeå trang nghieâm, neân ñöôïc goïi laø Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Bieán Tri. Cho neân ta noùi laø khoâng coù loãi laàm.

Roài noùi baøi keä raèng:

*Thò xöù vaø phi xöù*

*Chö Phaät bieát nhö thaät Lôøi Theá Toân chaân thaät Neân khoâng coù loãi laàm. Caùc ñôøi trong quaù khöù*

*Thaùnh chieáu khoâng chöôùng ngaïi Vò lai vaø hieän taïi*

*Trí tueä khoâng chìm maát, Nghieäp vaø quaû baùo nghieäp Trí veà nhaân vaø quaû*

*Ñeàu hay bieát nhö thaät Cho neân goïi laø Phaät. Theá gian voâ soá taùnh*

*Töøng loaïi bieát nhö thaät Trong taùnh kheùo hieåu roõ Cho neân ngöôøi khoâng baèng. Theá gian nhieàu loaïi tin*

*Vaø voâ soá ngöôøi tin Trí tueä bieát nhö thaät Cho neân noùi lôøi thaät.*

*Nhö thaät bieát caên thuaàn Vôùi caên ñöôïc töï taïi*

*Söùc thaàn thoâng thieàn ñònh Giaùc phaàn vaø giaûi thoaùt, Bieát nhieãm vaø thanh tònh Nhö thaät hieåu sai khaùc Nhö Lai khoâng caùch trôû Vì lìa moïi chöôùng ngaïi, Quaù khöù voâ soá ñôøi*

*Moãi moãi trí löïc thaáy Chính mình vaø thaân ngöôøi Trí aáy bieát nhö thaät.*

*Maét Phaät trong khoâng ñuïc Vöôït theá gian trôøi ngöôøi Duøng maét thanh tònh aáy Thaáy chuùng sinh sinh dieät, Bieát caùc Laäu taän trí*

*Vaø bieát choã giaûi thoaùt Laø caûnh giôùi voâ laäu*

*Thaùnh nhaân bieát nhö thaät. Naêng löïc khoâng ai baèng Phaät Theá Toân töï taïi*

*Hieän ôû trong nhaát taâm Maø taâm khoâng sai khaùc, Khoâng laáy cuõng khoâng boû Töï nhieân ôû hieän tieàn*

*Nhö baùnh xe theo nghieäp Töï nhieân maø xoay chuyeån, Nhaát nieäm bieát nhö thaät Caùc taâm nieäm chuùng sinh ÔÛ taâm vaø chuùng sinh Khoâng khôûi coù hai töôùng, ÔÛ trong taát caû phaùp*

*Ñaày ñuû caùc coâng ñöùc Cho neân noùi Cuø-ñaøm Töï taïi khoâng loãi laàm.*

