KINH ÐAÏI TAÙT-GIAØ NI-KIEÀN TÖÛ SÔÛ THUYEÁT

**QUYEÅN 9**

**Phaåm 8: COÂNG ÐÖÙC KHOÂNG LOÃI LAÀM CUÛA NHÖ LAI (Phaàn 4)**

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm hoaøn toaøn thaønh töïu boán Voâ sôû uùy. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø boán Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Ñoù laø Nhaát thieát trí voâ uùy, Laäu taän voâ uùy, Chöôùng ñaïo voâ uùy vaø Taän khoå ñaïo voâ uùy.

Ñaïi vöông neân bieát! Nhaát thieát trí voâ uùy töùc laø Sa-moân Cuø-ñaøm ñeàu bieát roõ heát taát caû phaùp. Neáu Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân trong theá gian ñeàu noùi raèng: “Sa-moân Cuø-ñaøm khoâng theå bieát roõ taát caû caùc phaùp”. Neáu lôøi noùi aáy ñuùng nhö thaät, laø ñieàu khoâng theå coù. Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm coù khaû naêng bieát roõ taát caû caùc phaùp. Cho neân goïi laø Bình Ñaúng Chaùnh Giaùc, nghóa laø bieát roõ caùc phaùp phaøm phu, phaùp Thaùnh nhaân, phaùp Thanh vaên, phaùp Duyeân giaùc, phaùp Phaät, phaùp Boà-taùt, phaùp hoïc, phaùp voâ hoïc, phaùp theá gian, phaùp xuaát theá gian, phaùp thieän, phaùp baát thieän, phaùp höõu laäu, phaùp voâ laäu, phaùp höõu vi, cho neân goïi laø Chaùnh Giaùc. Noùi Bình Ñaúng töùc laø thaáy bình ñaúng, vì phaùp chaân thaät, noùi voâ töôùng bình ñaúng, vì khoâng coù caùc töôùng; noùi voâ nguyeän bình ñaúng, vì khoâng ñaém nhieãm ba coõi, khoâng sinh bình ñaúng vì taùnh voâ sinh; khoâng haønh bình ñaúng, vì taùnh voâ haønh, voâ xuaát bình ñaúng, vì taùnh voâ xuaát, voâ chí xöù bình ñaúng vì taùnh voâ chí xöù; chaân thaät bình ñaúng vì khoâng coù ba ñôøi; giaûi thoaùt bình ñaúng vì taùnh voâ minh; Nieát-baøn bình ñaúng vì khoâng sinh töû. Vì theá, Sa-moân Cuø-ñaøm ñeàu coù khaû naêng bieát roõ taát caû phaùp ñeán choã khoâng coøn sôï haõi. Vôùi taâm thöông yeâu roäng lôùn, ôû trong ñaïi chuùng roáng leân tieáng roáng sö töû, vaän chuyeån baùnh xe phaùp Phaät, taát caû Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân trong theá gian khoâng ai coù khaû naêng chuyeån vaän chaùnh phaùp nhö theá. Ñoù goïi laø Nhaát thieát trí voâ uùy.

Ñaïi vöông neân bieát! Laäu taän voâ uùy laø Sa-moân Cuø-ñaøm caùc laäu hoaëc ñaõ heát, cho

neân ñaõ tuyeân boá raèng: “Ta laäu hoaëc ñaõ heát.” Neáu nhö Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân trong theá gian noùi raèng: “Sa-moân Cuø-ñaøm caùc laäu hoaëc chöa heát.” Neáu noùi lôøi nhö theá thì khoâng ñuùng söï thaät. Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm caùc laäu hoaëc ñaõ heát. Ñoái vôùi duïc laäu, höõu laäu, voâ minh laäu vaø kieán laäu taâm ñaït ñöôïc giaûi thoaùt, caùc taäp khí ñaõ dieät. Cho neân, Sa-moân Cuø-ñaøm caùc laäu hoaëc ñaõ heát, ñeán choã voâ uùy, ôû trong ñaïi chuùng roáng leân tieáng roáng sö töû, xoay chuyeån baùnh xe Phaät phaùp. Taát caû Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân trong theá gian, chöa töøng coù ai coù khaû naêng vaän chuyeån nhö theá, ñoù goïi laø Laäu taän voâ uùy.

Ñaïi vöông neân bieát! Chöôùng ñaïo voâ uùy laø Sa-moân Cuø-ñaøm bieát caùc phaùp duïc coù theå chöôùng ngaïi Thaùnh ñaïo, cho neân ñaõ noùi raèng: “Duïc coù theå laøm chöôùng ngaïi ñaïo.” Neáu nhö Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân trong theá gian ñeàu noùi raèng; “Caùc phaùp duïc khoâng laøm chöôùng ngaïi ñaïo.” Neáu noùi lôøi nhö vaäy laø khoâng ñuùng söï thaät. Vì

sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm bieát roõ ñuùng nhö thaät laø phaùp chöôùng ñaïo. Phaùp chöôùng ñaïo nghóa laø möôøi nghieäp baát thieän, coù theå laøm chöôùng ngaïi Thaùnh ñaïo. Sa-moân Cuø-ñaøm coù khaû naêng bieát ñuùng nhö thaät ñeán choã voâ uùy. ÔÛ trong ñaïi chuùng roáng leân tieáng roáng sö töû, xoay chuyeån baùnh xe Phaät phaùp, taát caû Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân trong theá gian chöa töøng coù ai coù khaû naêng chuyeån vaän baùnh xe Phaät phaùp nhö theá, ñoù goïi laø Chöôùng ñaïo voâ uùy.

Ñaïi vöông neân bieát! Taän khoå ñaïo voâ uùy laø Sa-moân Cuø-ñaøm noùi: “Tu taäp ñaïo Thaùnh taän dieät ngoïn nguoàn khoå ñau, ñaït giaûi thoaùt voâ thöôïng.” Neáu nhö taát caû Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân trong theá gian ñeàu noùi, tu taäp Thaùnh ñaïo khoâng theå chaám döùt hoaøn toaøn ngoïn nguoàn caùc ñau khoå. Neáu noùi nhö vaäy thì khoâng ñuùng söï thaät. Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ chöùng Voâ thöôïng giaûi thoaùt, chaám döùt moïi ñau khoå.

Theá naøo goïi laø Thaùnh ñaïo chaân thaät? Ñoù laø Nhaát thöøa. Noù coù hai loaïi: Chæ vaø Quaùn. Laïi coù ba loaïi: Khoâng Tam-muoäi, Voâ töôùng Tam-muoäi vaø Voâ nguyeän Tam-muoäi. Laïi coù baûy phaùp: Töø boán Nieäm xöù cho ñeán taùm Thaùnh ñaïo, ñoù goïi laø Thaùnh ñaïo hoaøn toaøn chaân thaät. Ñaïo roát raùo laø khoâng taêng, khoâng giaûm, khoâng giöõ, khoâng boû, khoâng naém, khoâng buoâng, khoâng chaùnh, khoâng taø, khoâng moät, khoâng hai, ñoù goïi laø Chaùnh ñaïo chaân thaät hoaøn toaøn. Sa-moân Cuø-ñaøm coù khaû naêng bieát ñuùng nhö thaät ñeán choã voâ uùy, ôû trong ñaïi chuùng roáng leân tieáng roáng sö töû, xoay chuyeån baùnh xe Phaät phaùp, taát caû Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân chöa töøng coù ngöôøi naøo coù khaû naêng xoay chuyeån baùnh xe phaùp nhö vaäy neân goïi laø Taän khoå ñaïo voâ uùy.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ hoaøn toaøn thaønh töïu trí boán Voâ uùy nhö theá, coù khaû naêng roáng leân tieáng roáng sö töû, cho neân ta noùi laø khoâng coù loãi laàm.

Roài noùi baøi keä raèng:

*Cuø-ñaøm nhö sö töû Trong chuùng noùi voâ uùy Theá gian khoâng ai baèng Laøm gì coù ngöôøi hôn?*

*Cuø-ñaøm chöùng caùc phaùp Nhö thaät khoâng hö voïng Do thaáy ñuùng nhö thaät Roáng tieáng sö töû chuùa.*

*Neáu coù ai noùi raèng:*

*“Cuø-ñaøm noùi khoâng ñuùng” “Cuø-ñaøm khoâng theå thaáy” Laø khoâng coù ñieàu ñoù.*

*Vì ngöôøi khoâng thaáy töôùng ÔÛ trong trôøi vaø ngöôøi*

*Sö töû roáng töï taïi*

*Phaùt tieáng dieäu voâ uùy. Cuø-ñaøm heát laäu hoaëc Ñaõ ñaéc thaân voâ laäu Vöôït theá gian trôøi ngöôøi Neân noùi khoâng ai baèng. Cuø-ñaøm vì chuùng sinh*

*Noùi caùc phaùp chöôùng ñaïo*

*Taát caû ñeàu nhö thaät Neân khoâng noùi hö voïng. Cuø-ñaøm noùi tieán thuû*

*Töï chöùng noùi nhö theá Ngöôøi tu haønh phaùp aáy Khoâng coù caùc chöôùng ngaïi. Cuø-ñaøm bieát nhö vaäy*

*Ñeán choã thaéng voâ uùy Ñaït dieäu laïc voâ uùy Cuø-ñaøm truï an oån.*

*Chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp Chöa ai töøng xoay chuyeån Theá gian khoâng theå chuyeån Tröø Baäc Löôõng Tuùc Toân.*

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm hoaøn toaøn thaønh töïu phaùp Baát coäng. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø phaùp Baát coäng cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Phaùp Baát coäng cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm nghóa laø Ngaøi khoâng coù nhöõng loãi laàm, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì thaân nghieäp cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm khoâng sai traùi, khoâng coù caùc loãi laàm neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì khaåu nghieäp cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm khoâng sai traùi, khoâng coù nhöõng hö doái neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì yù nghieäp cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm khoâng sai traùi, khoâng coù caùc töôûng, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm khi ñöôïc cuùng döôøng khoâng sinh taâm töï cao; hoaëc bò huûy nhuïc cuõng khoâng sinh taâm thaáp heøn, luoân luoân ñònh taâm neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm hoaëc ñi, ñöùng, naèm, ngoài; hoaëc noùi hoaëc im laëng thöôøng ôû trong ñònh, luoân truù truï taâm, xaû taâm neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm tu thaân, tu giôùi, tu taâm vaø tu tueä, ñoaïn ngu si neân goïi laø baäc Thaùnh, xaû boû duïc khoâng döøng nghæ, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm ñaïi Töø, ñaïi Bi, thuyeát phaùp ñoä ngöôøi, an truï nôi vaéng laëng, khoâng taêng, khoâng giaûm, sieâng naêng khoâng ngöøng nghæ, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì taát caû chuùng sinh, maø Sa-moân Cuø-ñaøm ôû trong voâ soá kieáp chòu khoå ñau raát lôùn maø vaãn khoâng sinh nhaøm chaùn meät moûi, nieäm khoâng döøng nghæ, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm khi vöøa môùi thaønh ñaïo, Ngaøi quaùn saùt khaép taâm cuûa taát caû chuùng sinh ôû quaù khöù, vò lai vaø hieän taïi, sau ñoù thuyeát phaùp khoâng caàn quaùn laïi maø vaãn khoâng ñaùnh maát nieäm ban ñaàu, trí tueä khoâng ngöøng nghæ, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì ñoái vôùi trong ba ñôøi; Sa-moân Cuø-ñaøm nhôù nghó khoâng queân, giaûi thoaùt

khoâng ngöøng nghæ, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm khoâng hoïc töø Thaày maø giaùc ngoä töï nhieân; khoâng nhö Nhò thöøa phaûi nghe töø ngöôøi khaùc, do quaùn nhaân duyeân sinh maø giaûi thoaùt tri kieán khoâng

ngöøng nghæ, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm ñaït ñöôïc trí voâ ngaïi, bieát taát caû nghóa, taát caû chöõ, taát caû caâu. Ñoái vôùi moät caâu phaùp traûi qua voâ soá kieáp Ngaøi noùi nghóa khoâng cuøng taän. Taát caû trí cuûa thaân nghieäp, nhôø baûn trí bieán chuyeån, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Thaân nghieäp cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm ñeàu haønh ñoäng theo trí. Taát caû trí khaåu nghieäp trieån chuyeån theo caên baûn trí, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì khaåu nghieäp cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm haønh ñoäng theo trí. Taát caû trí yù nghieäp vì trieån chuyeån theo caên baûn trí, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì yù nghieäp cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm thöïc haønh theo trí, bieát ñôøi quaù khöù khoâng chöôùng, khoâng ngaïi, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm ñaày ñuû Tuùc maïng minh maø bieát ñôøi töông lai khoâng chöôùng ngaïi, neân goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm ñaït ñöôïc Thieân nhaõn minh neân bieát ñôøi hieän taïi khoâng chöôùng ngaïi, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm ñaït ñöôïc Laäu taän minh, ngöôøi khoâng aùc thaáy ñöôïc ñaûnh ñaàu, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Thaân Sa-moân Cuø-ñaøm voâ bieân neân ngöôøi khoâng theå hôn ñöôïc, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm vöôït haún caùc trôøi, ngöôøi, Thanh vaên, Bích-chi-phaät neân chuùng sinh moãi ngöôøi ñeàu thaáy Ngaøi ôû tröôùc mình, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Thaân Sa-moân Cuø-ñaøm chaúng theå nghó baøn neân lôøi noùi cuûa Ngaøi, ngöôøi nghe sinh thieän, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm thaønh töïu taát caû caùc coâng ñöùc, neân tieáng thuyeát phaùp tuøy theo ngöôøi nghe, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm kheùo bieát ngöôøi khaùc nghó ñieàu maø khoâng lôïi ích gì neân lôøi noùi phaùt ra thanh tònh, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Mieäng Sa-moân Cuø-ñaøm thöôøng khoâng noùi lôøi phi nghóa, neân khi phaùt ra gioïng noùi nheï nhaøng, khieán cho ngöôøi nghe öa thích, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Taâm cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm bình ñaúng, lìa boû oaùn thaân, neân Ngaøi noùi ra aâm thanh khieán ngöôøi nghe khoâng nhaøm chaùn, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm noùi vi dieäu, neân ôû trong chuùng khoâng sôï, goïi laø phaùp Baát

coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm thanh tònh taát caû caùc trí chöôùng, neân nhöõng lôøi noùi cuûa

Ngaøi khoâng sinh söï sôï haõi, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm hoaøn toaøn thaønh töïu boán Voâ uùy, neân tuøy yù noùi naêng, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm kheùo bieát taâm taát caû chuùng sinh neân ñeä töû tòch tònh, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Ñoà chuùng cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm ñeàu tuøy thuaän theo lôøi daïy neân töï lìa boû böïc boäi, tröø caùc phaùp baát thieän, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm thöôøng nguyeän thaân mình nhö caây thuoác chuùa, neân thaáy khoâng nhaøm chaùn, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm coù khaû naêng khieán ngöôøi thaáy bieát roõ taát caû phaùp, neân khi cöû ñoäng thaân quay laïi nhö voi chuùa, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm nhìn nhö roàng chuùa, oai nghi thanh tònh, neân ôû trong boán

chuùng coù theå roáng leân tieáng roáng sö töû, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm ñaày ñuû möôøi Löïc, kheùo quyeát ñònh nhöõng ñieàu nghi ngôø cuûa ñaïi chuùng, neân thöôøng nhaän söï cuùng döôøng cuûa baäc treân, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm laø ruoäng phöôùc voâ thöôïng, neân coâng ñöùc voâ taän, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm tu taäp caùc haïnh khoâng caàu quaû baùo, neân taát caû Trôøi, Ngöôøi, Ma vöông, Phaïm vöông khoâng phaù hoaïi ñöôïc, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Trong moãi moãi thôøi ñeàu coù Na-la-dieân hoä veä neân ghi nhôù moïi vieäc khoâng sai laàm, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì kheùo bieát taát caû caùc caên neân bieát ñöôïc caùc haïnh, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Vì Sa-moân Cuø-ñaøm bieát roõ taát caû caùc phaùp neân trí tueä cuûa Ngaøi khoâng trôû ngaïi, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm bieát roõ ba ñôøi, trí tueä thanh tònh, neân taäp khí phieàn naõo ñaõ taän dieät heát, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm kheùo thanh tònh nhaân phieàn naõo, neân ôû trong theá gian laøm Thaày Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm thoâng ñaït taát caû phaùp töôùng, neân ñaït ñöôïc Phaùp thaân, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm thoï maïng voâ taän, neân ai ñöôïc thaáy nghe, gaàn guõi thì ñöôïc lôïi ích lôùn, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm thaønh töïu phaùp thieän, ba nghieäp baát khoâng, neân ngöôøi naøo laøm thaân laø chaûy maùu thì phaïm toäi nghòch aùc, goïi laø phaùp Baát coäng.

Vì sao? Sa-moân Cuø-ñaøm thaønh töïu thieän caên Voâ thöôïng thuø thaéng.

Ñaïi vöông neân bieát! Sa-moân Cuø-ñaøm hoaøn toaøn thaønh töïu phaùp Baát coäng nhö theá, cho neân ta noùi Ngaøi khoâng coù loãi laàm.

Roài noùi baøi keä raèng:

*Cuø-ñaøm khoâng loãi laàm Cuõng khoâng coù taäp khí Caùc nieäm ñeàu thanh tònh Baäc trí aáy khoâng loãi.*

*Taát caû töôùng khoâng khaùc Nhöng taâm khoâng queân maát Xaû boû taâm taïo taùc*

*Caùc duïc ñeàu khoâng giaûm. Tinh taán khoâng löôøi bieáng Coù nieäm chöa töøng queân Khoâng thoaùi tueä giaûi thoaùt Chaùnh kieán khoâng maát giaûm. Trí tueä khoâng dao ñoäng Nghieäp thaân khaåu cuõng vaäy Laáy trí laøm caên baûn*

*Thöôøng trieån chuyeån nhö theá. Trí thöôøng khoâng loãi laàm Ñôøi quaù khöù cuõng vaäy*

*Vò lai vaø hieän taïi*

Nhaø vua hoûi:

*Caùc nôi khoâng chöôùng ngaïi. Cuø-ñaøm laø ngöôøi trí*

*Caùc coâng ñöùc nhö theá Laïi coù phaùp thaéng khaùc Laøm chuû raát nhieàu nôi.*

–Thöa Ñaïi sö! Nhö Lai thaønh töïu thaân trang nghieâm baèng coâng ñöùc nhö theá laø thöôøng hay laø voâ thöôøng? Coâng ñöùc nhö theá laø coù giôùi haïn hay khoâng coù giôùi haïn?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Sa-moân Cuø-ñaøm truï ôû coâng ñöùc aáy, chaám döùt ngoïn nguoàn sinh töû. Thaân sau cuøng laø thaân thöôøng truï, chaúng phaûi voâ thöôøng. Ñaïi vöông! Ngaøi chôù quaùn saùt thaân Cuø-ñaøm ñoàng vôùi voâ thöôøng.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Thaân thöôøng truï nhö vaäy, neân quaùn nhö theá naøo? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Nhö töï quaùn chieáu thaân phaùp taùnh cuûa mình, quaùn thaân Cuø-ñaøm cuõng nhö theá. Thaân aáy laø saéc, vì khoâng gioáng nhö saéc thaáy ñöôïc. Thaân aáy laø taâm, vì khoâng gioáng nhö taâm bieát ñöôïc. Thaân aáy laø caây ñuoác, vì taùnh khoâng toái taêm. Thaân aáy cöôøng traùng, vì thu phuïc caùc ñieàu aùc. Thaân aáy coù söùc maïnh, vì khoâng theå bò haøng phuïc. Thaân aáy khoâng traùi ngöôïc, vì taùnh bình ñaúng. Thaân aáy laø khoâng, vì lìa thaáy nghe. Thaân aáy laø voâ töôùng, vì lìa giaùc quaùn. Thaân aáy laø voâ nguyeän, vì ra khoûi ba coõi. Thaân aáy laø moät töôùng, vì khoâng coù töôùng khaùc. Thaân aáy nhö hö khoâng, vì khoâng gioáng nhau. Thaân aáy chaúng phaûi sinh, bôûi vì töø duyeân sinh. Thaân aáy chaúng dieät, vì noù voán khoâng sinh. Thaân aáy chaúng truï, vì khoâng coù ba ñôøi. Thaân aáy chaúng coù phöông höôùng, neân khoâng lìa phöông höôùng. Thaân aáy chaúng phaûi chuùng sinh neân khoâng lìa taát caû chuùng sinh.

Ñaïi vöông neân bieát! Ngöôøi naøo quaùn nhö theá goïi laø quaùn thaân thöôøng truï, goïi laø thaáy Phaùp thaân. Ngöôøi naøo quaùn nhö theá goïi laø chaùnh quaùn. Ngöôøi naøo quaùn khaùc goïi laø quaùn taø.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø chaúng phaûi sinh maø töø duyeân sinh? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Phaùp thaân chaúng phaûi sinh maø töø duyeân sinh. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø töø duyeân sinh? Ñaùp:

–Ñaïi vöông neân bieát! Noùi töø duyeân sinh töùc laø sinh töø coâng ñöùc trí tueä ôû voâ soá kieáp; sinh töø Giôùi, sinh töø Ñònh, sinh töø Tueä, sinh töø Giaûi thoaùt, sinh töø Giaûi thoaùt trí kieán; sinh töø Töø, Bi, Hyû, Xaû; sinh töø Boá thí, sinh töø Trì giôùi, sinh töø Nhaãn nhuïc, sinh töø Tinh taán, sinh töø Thieàn ñònh, sinh töø Trí tueä, sinh töø Giaûi thoaùt Tam-muoäi, sinh töø caùc Phöông tieän ba-la-maät, sinh töø saùu pheùp thaàn thoâng, sinh töø ba Minh, sinh töø boán Voâ ngaïi; sinh töø möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy, möôøi taùm phaùp Baát coäng; sinh töø ñoaïn döùt caùc phaùp baát thieän, tích taäp caùc phaùp thieän, sinh töø trí tueä chaân thaät, sinh töø khoâng phoùng daät.

Ñaïi vöông neân bieát! Sinh phaùp voâ löôïng coâng ñöùc thanh tònh nhö theá, neân thaân cuûa Cuø-ñaøm coù coâng ñöùc voâ taän, Phaùp thaân voâ taän.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Phaùp sinh coù cuøng taän. Nhö vaäy, theá naøo laø coù sinh maø khoâng taän? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Vì voán khoâng sinh neân khoâng coù taän. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø voán khoâng sinh? Ñaùp:

–Phaùp thaân chaúng sinh, vì baûn thaân noù coù, vì duyeân sinh neân goïi laø sinh. Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Phaùp thaân sinh töø duyeân voâ löôïng, voâ bieân nhö theá. Neáu muoán thöïc haønh noù thì laáy gì laøm goác vaø baét ñaàu laøm töø ñaâu?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Taát caû nhöõng coâng ñöùc laø haïnh trôï giuùp ñaïo. Noùi toùm laïi laø laáy giôùi laøm caên baûn vaø baét ñaàu baèng trì giôùi. Neáu khoâng trì giôùi, thaäm chí ñeán thaân daõ can cuõng khoâng ñöôïc, huoáng gì ñöôïc thaân coâng ñöùc.

Ñaïi vöông! Vì giôùi thanh tònh neân khoâng ñoaïn gioáng Phaät, thaønh Ñaúng chaùnh giaùc khoâng ñoaïn gioáng Phaùp, phaân bieät phaùp taùnh khoâng ñoaïn gioáng Taêng, tu ñaïo voâ bieân. Vì trì giôùi thanh tònh lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn neân coâng ñöùc voâ taän.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Taát caû giôùi thieän ñeàu khoâng cuøng taän vaø cuõng coù cuøng taän chaêng? Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Taát caû khoâng coù cuøng taän maø cuõng coù cuøng taän. Vì sao? Vì söï lieân tuïc giaùn ñoaïn neân coù cuøng taän, vì khoâng giaùn ñoaïn neân voâ taän.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Theá naøo laø lieân tuïc giaùn ñoaïn? Theá naøo laø lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Giôùi thanh tònh lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn neân coâng ñöùc khoâng cuøng taän. Vì sao? Giôùi cuûa ngöôøi phaïm ôû choã thoï sinh giaùn ñoaïn neân coù chaám döùt. Ngöôøi ôû trong giôùi thaäp thieän ñaït ñöôïc quaû baùo giaùn ñoaïn neân coù chaám döùt. Coâng ñöùc phöôùc baùo cuûa caùc trôøi ôû coõi Duïc giaùn ñoaïn neân coù söï chaám döùt. Chö Thieân coõi Saéc ñi vaøo caùc ñònh maø taâm coøn giaùn ñoaïn neân coù chaám döùt. Chö Thieân coõi Voâ saéc ñi vaøo caùc thieàn ñònh coù giaùn ñoaïn neân coù chaám döùt. Taát caû caùc Thanh vaên giôùi Hoïc, Voâ hoïc ñi vaøo coõi Nieát-baøn coù giaùn ñoaïn neân coù chaám döùt. Giôùi Bích-chi-phaät khoâng coù taâm ñaïi Bi coù giaùn ñoaïn neân coù chaám döùt. Caùc giôùi Boà-taùt ñaït ñeán Boà-ñeà, thaønh töïu taâm ñaïi Bi neân coâng ñöùc khoâng cuøng taän. Vì sao? Vì ôû trong giôùi ñoù phaùt sinh ra taát caû caùc giôùi phaøm tuïc, nhò thöøa. Nhö vaäy, haït gioáng voâ taän neân quaû cuõng voâ cuøng.

Nhaø vua hoûi:

–Thöa Ñaïi sö! Phaùp thaân naøy, neân nöông vaøo phaùp gì ñeå khôûi leân söï quaùn chieáu nhö theá?

Ñaùp:

–Ñaïi vöông! Neân nöông vaøo taát caû thaân phieàn naõo cuûa chuùng sinh ñeå quaùn chieáu; neân nöông vaøo trong tham duïc, saân haän, ngu si cuûa chuùng sinh ñeå quaùn chieáu; neân nöông vaøo boán caùi thaáy ñieân ñaûo cuûa chuùng sinh ñeå quaùn chieáu; neân nöông vaøo trong aám, giôùi, caùc nhaäp cuûa chuùng sinh ñeå quaùn chieáu; neân nöông vaøo caùc thaân trong ñòa

nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, cho ñeán A-tu-la ñeå quaùn chieáu. Vì sao? Vì nhöõng thaân naøy töùc laø Nhö Lai taïng. ÔÛ trong taát caû taïng phieàn naõo, caùc caáu nhieãm ñeàu coù taùnh Nhö Lai hieån nhieân ñaày ñuû, nhö vaøng ôû trong ñaù, nhö löûa ôû trong caây, nhö nöôùc ôû trong ñaát, nhö bô ôû trong döøa, nhö daàu ôû trong meø, nhö maàm ôû trong haït, nhö baùu ôû trong kho, nhö töôïng ôû trong khuoân, nhö thai ôû trong baøo thai, nhö maët trôøi trong maây, cho neân, ta noùi trong thaân phieàn naõo coù Nhö Lai taïng.

Baáy giôø, Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi keä:

*Cuø-ñaøm thaân Phaùp taùnh Saéc dieäu thöôøng saùng ngôøi*

*Thanh tònh thöôøng vaéng laëng Thaân aáy nhö hö khoâng,*

*Cho neân thaân phaùp taùnh Chuùng sinh khoâng gì khaùc Caûnh giôùi naøy thaäm thaâm Nhò thöøa laøm sao bieát?*

Luùc baáy giôø, vua Nghieâm Sí nghe Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi veà Phaùp thaân coâng ñöùc chaúng theå nghó baøn cuûa Nhö Lai, sinh taâm vui möøng, thích thuù, hôùn hôû vaø taâm voâ cuøng hoan hyû; sinh taâm kính ngöôõng voâ löôïng, sinh taâm aùi nieäm voâ löôïng vaø sinh taâm vui möøng voâ löôïng. Ñoái vôùi Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû, nhaø vua laïi sinh taâm chaúng theå nghó baøn, sinh taâm khoâng theå löôøng, sinh taâm toân kính, sinh taâm toân troïng, sinh taâm cung kính, sinh taâm bieát roõ ñaïo Boà-ñeà, sinh taâm Nhaát thieát trí, sinh taâm ñeán bôø kia, sinh taâm nhö nguû say thöùc daäy, sinh taâm khôûi nieäm, sinh taâm truï Boà-ñeà giaûi thoaùt chaúng theå nghó baøn.

Khi sinh nhöõng taâm chaúng theå nghó baøn nhö theá roài, nhaø vua laáy traêm ngaøn vaïn a- taêng-kyø anh laïc coù giaù trò vaø voâ soá y phuïc ñeïp coù giaù trò töï tay daâng leân cuùng döôøng Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû.

Nhaø vua laïi thöa:

–Laønh thay, thöa Ñaïi sö Taùt-giaø! Ñaïi sö coù khaû naêng noùi phaùp moân kheùo leùo ñaïi thaéng phöông tieän.

Thöa Ñaïi sö Taùt-giaø! Phaùp ngaøi noùi raát kheùo leùo, tuøy thuaän trí Nhaát thieát trí. Phaùp naøy coù khaû naêng ñeán ñòa vò Nhaát thieát trí. Phaùp thaày noùi coù theå vöôït qua caùc doøng theá gian. Phaùp cuûa Ñaïi sö noùi coù theå röûa saïch taát caû caáu nhieãm phieàn naõo. Phaùp cuûa Ñaïi sö noùi coù khaû naêng phaù vôõ caùnh cöûa taät ñoá. Phaùp cuûa Ñaïi sö noùi coù khaû naêng nhoå saïch nhöõng khoå ñau trong ñöôøng aùc. Phaùp cuûa Ñaïi sö noùi laø phöông tieän raát toát phaù hoaïi taát caû caùc nuùi lôùn kieâu maïn. Phaùp cuûa Ñaïi sö noùi ñeàu coù theå laøm khoâ caïn taát caû bieån lôùn aùi duïc trong theá gian. Phaùp cuûa Ñaïi sö noùi coù khaû naêng chieáu ñeán nhöõng khu röøng raäm voâ trí. Phaùp cuûa Ñaïi sö noùi khoâng maát thôøi gian, khoâng maát khi tieáp nhaän.

Baáy giôø, Taùt-giaø Ni-kieàn Töû baûo vôùi vua Nghieâm Sí:

–Ñaïi vöông! Ñuùng nhö vaäy. Caùc Ñaïi Boà-taùt khoâng coù oai nghi thì khoâng giaùo hoùa chuùng sinh; khoâng coù moät phaùp thì khoâng theå tuøy thuaän theo phaùp moân Ñaïi thöøa; khoâng coù moät phaùp thì khoâng theå ñeán ñöôïc ñòa vò Nhaát thieát trí; khoâng coù moät phaùp thì khoâng theå ñoaïn taát caû phieàn naõo; khoâng coù moät phaùp thì khoâng thaáy caùc loãi laàm theá gian; khoâng coù moät phaùp thì khoâng thaáy coâng ñöùc voâ thöôïng cuûa Nieát-baøn; khoâng coù moät phaùp thì khoâng thaáy haïnh thuø thaéng voâ thöôïng cuûa Boà-taùt.

Ñaïi vöông! Taát caû haïnh maø caùc Ñaïi Boà-taùt thöïc haønh ñeàu vì töï lôïi vaø lôïi tha, phaûi

coù ñaày ñuû hai söï lôïi ích aáy.

Khi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi phaùp moân naøy, vua Nghieâm Sí ñaït ñöôïc taâm kieân coá, khoâng thoaùi chuyeån nôi ñaïo Boà-ñeà.

Möôøi saùu ngöôøi con cuûa vua ñaït ñöôïc choã goïi laø caûnh giôùi tín taâm vui möøng, hôùn hôû. Taùm ngaøn Thieân töû ñöôïc goïi laø quaùn Phaät Tam-muoäi trang nghieâm.

Baáy giôø, möôøi ba ngaøn quyeán thuoäc cuûa vua Nghieâm Sí vaø quyeán thuoäc cuûa Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Nhöõng chuùng sinh aáy, moãi ngöôøi töï côûi y ngoaøi treân thaân mình mang ñeán cuùng döôøng Taùt-giaø Ni-kieàn Töû vaø thöa raèng:

–Hoâm nay chuùng con ñöôïc lôïi ích raát lôùn, vì chuùng con ñöôïc thaáy Taùt-giaø Ni-kieàn Töû, ñöôïc nghe noùi phaùp moân thaéng dieäu Nhaát thieát trí tueä naøy.

# M

**Phaåm 9: ÐEÁN GAËP NHÖ LAI**

Baáy giôø, vua Nghieâm Sí cuøng caùc quyeán thuoäc thöa:

–Thöa Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû! Nay Ñaïi sö neân ñi ñeán choã Ñöùc Nhö Lai, gaëp Phaät Theá Toân, leã baùi Nhö Lai, cuùng döôøng Nhö Lai. Vì sao? Nay Ñöùc Phaät Theá Toân ñang ôû taïi nöôùc con, ñang thuyeát phaùp vi dieäu cho ñaïi chuùng.

Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi:

–Laønh thay, naøy Ñaïi vöông! Ta cuõng muoán gaëp Ñöùc Nhö Lai, nay ñaõ ñuùng luùc. Baáy giôø, cuøng vôùi taát caû caùc vua nhoû trong nöôùc, thaønh aáp, chuû caùc tuï laïc, ñaïi thaàn,

vöông töû, tröôûng giaû, cö só vaø phu nhaân cuûa vua, cung phi, myõ nöõ, cuøng vôùi vöông ñaïi thaàn cuûa vua, taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñoàng taâm ñi ñeán choã Phaät.

Baáy giôø, vua Nghieâm Sí haï chieáu cho taát caû thaønh aáp, cho ñeán chuû tuï laïc ôû trong nöôùc, moãi nôi phaûi thoáng lónh taát caû quyeán thuoäc cuûa mình vaø ñeàu trang nghieâm ñeå cuøng ñi ñeán choã Ñöùc Phaät. Neáu ngöôøi naøo khoâng ñi ñeán choã Ñöùc Nhö Lai seõ bò cheùm ñaàu.

Baáy giôø, taát caû nhöõng thieän nam, thieän nöõ vaø caùc ñoàng nam, ñoàng nöõ ôû trong nöôùc khi nghe leänh cuûa nhaø vua ban ra thì ñeàu muoán cuøng vôùi Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû ñeán choã Ñöùc Phaät, trong loøng hoï raát vui möøng. Moïi ngöôøi trang hoaøng caùc thöù raát ñeïp, chuaån bò ñaày ñuû caùc loaïi höông hoa, nhö: höông boät, höông xoa, voøng hoa, loäng vaø mang caùc loaïi aâm nhaïc ra khoûi thaønh Uaát-xaø-dieân, töø beân ñöôøng lôùn ñôïi vua Nghieâm Sí.

Luùc ñoù, vua Nghieâm Sí ngöï giaù treân chieác xe ñöôïc trang hoaøng baèng baûy baùu, laáy voâ soá nhöõng bình vaøng bình baïc ñöïng caùc loaïi hoa ñaët ôû hai beân thuøng xe, theå hieän söùc maïnh cuûa Ñaïi vöông, theå hieän theá löïc cuûa Ñaïi vöông, theå hieän thaàn thoâng vaø söï maïnh meõ cuûa Ñaïi vöông. Voi, ngöïa, xe, boä laø theå hieän söï vui chôi thoûa thích cuûa baäc Ñaïi vöông. Döïng caùc thöù traøng phan, loäng hoa, ñaùnh taùm ngaøn loaïi troáng khaùc nhau, coù tieáng raát hay vaø caùc loaïi ca muùa.

Ñaïi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû cuøng vôùi ñaïi thaàn, vöông töû, Vöông Ñaïi Löïc phu nhaân, cung phi vaø caùc tieåu vöông, tröôûng giaû, cö só, nhöõng ngöôøi giöõ cöûa, giöõ cung. Taát caû chín vaïn taùm ngaøn vaïn ngöôøi vaây quanh tröôùc sau nhaø vua cuøng ñi ñeán choã Ñöùc Phaät. Khi ñeán roài, hoï ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät vaø ñi nhieãu quanh ba voøng. Coøn Taùt-giaø Ni-kieàn Töû cuøng vôùi caùc quyeán thuoäc ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät vaø ñi nhieãu quanh Ngaøi voâ soá traêm ngaøn voøng roài ngoài xuoáng moät beân, chí thaønh chaép tay truï quaùn Ñöùc Phaät im laëng

khoâng rôøi maét.

# M