**Phaåm 10: CHAÙNH QUAÙN**

Baáy giôø, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Neáu Ñaïi Boà-taùt muoán thaønh töïu Tam-muoäi Boà- taùt nieäm Phaät maø chö Phaät ñaõ noùi thì phaûi neân gaàn guõi tu taäp nhöõng phaùp naøo?

Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Baát Khoâng Kieán:

–Neáu caùc Boà-taùt muoán ñöôïc tu taäp Tam-muoäi Nieäm Phaät maø chö Phaät ñaõ noùi, muoán ñöôïc gaàn guõi chö Phaät Nhö Lai, laïi muoán mau ñaït ñöôïc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc thì taâm phaûi quyeát ñònh an truï, phaûi boû haún taâm khoâng quyeát ñònh, boû taâm ngaõ kieán, taâm bieát voâ ngaõ, neân quaùn thaân naøy nhö boït nöôùc tuï laïi, quaùn saéc aám nhö caây chuoái, laàn löôït quaùn thoï aám nhö boït nöôùc troâi, quaùn töôûng aám nhö ngoïn löûa ñang chaùy, quaùn haønh aám nhö maây treân khoâng, quaùn thöùc aám gioáng nhö huyeãn hoùa. Neáu Boà-taùt muoán nhaäp vaøo Tam-muoäi naøy thì phaûi neân sinh yù töôûng sôï haõi, laïi phaûi ñaày ñuû taâm hoå theïn, boû khoâng sôï haõi maø taïo sôï haõi, boû khoâng hoå theïn maø tu taâm hoå theïn, ñaày ñuû Xa- ma-tha (chæ), Tyø-baø-xaù-na (quaùn), duøng trí phöông tieän boû ngaõ vaø voâ ngaõ, neân hoïc trí giaûi thoaùt vaø phaùp moân ba khoâng, laïi phaûi bieát sinh khôûi ba thoï, cuõng neân lìa boû ba caên baát thieän, neân khôûi Tam-muoäi chaùnh ñònh tuï, quaùn caùc chuùng sinh gioáng nhö thaân ta, quaùn boán Nieäm xöù goàm thaân, thoï, taâm, phaùp, quaùn hoaïn naïn cuûa boán thöïc ñeå taïo töôûng voâ thöïc, ñoù laø ñoaøn thöïc, xuùc thöïc, yù thöïc, thöùc thöïc. Tu töôûng baát tònh vaø duøng Töø bi, an truï nôi hyû khieán xaû ñaày ñuû, khôûi leân caùc thieàn ñònh maø khoâng tham ñaém, cuõng khoâng huûy baùng taát caû caùc phaùp. Thaân naøy khoâng thaät, gioáng nhö aùnh löûa huyeãn, khoâng thích soáng laâu phaûi neân chaùn lìa, kheùo phoøng hoä taâm, tu taäp ña vaên, khoâng khinh maïn chaùnh phaùp, sieâng naêng baûo hoä, khoâng baøi baùc lieàn ñöôïc vaên taøi cho ñeán phaùp taøi. Ñaõ nghe phaùp roài, baûo veä nghóa aáy, toân troïng Phaät phaùp, cung kính Taêng baûo, gaàn guõi Thieän tri thöùc, xa lìa baïn aùc, khoâng tham ñaém muøi vò ngoân luaän cuûa theá tuïc, thöôøng khoâng lìa haïnh A-lan- nhaõ, taâm thöôøng bình ñaúng, thöông xoùt chuùng sinh, taâm aáy khoâng thoaùi chuyeån, khoâng oâm loøng ganh gheùt, neâu löôøng caùc phaùp taâm khoâng nhieãm vöôùng, phaân bieät heát thaûy voâ soá phaùp, thöôøng caàu kinh ñieån Ñaïi thöøa saâu xa, loøng tin kieân coá, khoâng sinh nghi ngôø, thöôøng sieâng naêng tinh taán ñoïc tuïng kinh naøy töùc laø ñaïo voâ thöôïng cuûa chö Phaät, laø choã sinh ra coâng ñöùc cuûa chö Phaät. Taâm aáy neân chaân thaät nhö vaäy,

phaûi haøng phuïc kieâu maïn, heát loøng laéng nghe, thoï trì, taêng tröôûng chaùnh phaùp, phaûi lìa saùt sinh, troäm caép, taø daâm, löôøi bieáng, cao ngaïo, taâm thò phi, phaûi xaû boû caùc thuyeát taø kieán huûy baùng, giöõ laáy chaân ngaõ, tröø döùt lôøi noùi dô loaïn, dieät moïi tranh luaän, taâm phaûi thích an truï boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä, phaûi ñaày ñuû caùc Ba-la-maät, coù theå xaû boû ñaàu, maét, taâm vaãn khoâng thoaùi lui, nhö taùnh boán ñaïi khoâng theå thay ñoåi, thaân yù phaûi chuyeân caàn, khoâng tieác thaân maïng, boán söï cuùng döôøng taâm khoâng tham ñaém, an truï vaøo möôøi hai haïnh Ñaàu-ñaø, khoâng caàu danh tieáng vaø quyeàn lôïi cho mình, boû taâm thöông gheùt, ñöôïc boán Thaàn tuùc, lìa boán ñieân ñaûo vaø caùc thöù phieàn naõo gai goùc, vöôït qua boán doøng, ñeán boán oai nghi, tu boán Nieäm xöù khieán ñöôïc naêm Caên, tu haønh naêm Löïc, xaû boû naêm keát, khoâng caàu caùi vui phöôùc baùo cuûa naêm duïc, boû naêm taâm nhô, tu naêm giaûi thoaùt, kheùo bieát naêm aám, boû saùu xöù duïc vaø saùu thoï thaân, tröø saùu aùi thaân, tu taäp saùu nieäm, bieát saùu phaàn thöùc, sieâng caàu saùu thaàn thoâng, tu baûy giaùc yù, hieåu saâu xa baûy coõi, ñoù laø: coõi haïi, coõi giaän, coõi xuaát, coõi Duïc, coõi Saéc, coõi Voâ saéc cho ñeán coõi dieät; ñoaïn tröø baûy söû vaø baûy thöùc truï, boû taùm thöù löôøi bieáng, tröø taùm voïng ngöõ, bieát taùm phaùp theá gian, ñöôïc taùm söï giaùc ngoä cuûa baäc Ñaïi nhaân, bieát taùm Giaûi thoaùt, tu taùm Chaùnh ñaïo, boû chín choã ôû cuûa chuùng sinh, tröø chín phaùp kieâu maïn, xua tröø chín naõo, gaàn guõi tu hoïc chín phaùp nhö hyû. Laïi nöõa, sieâng hoïc chín ñònh thöù lôùp, boû möôøi aùc, haønh möôøi thieän theo phöông tieän sieâng naêng tinh taán caàu ñaït möôøi Löïc cuûa Phaät.

Laïi nöõa, naøy Boà-taùt Baát Khoâng Kieán! Nay ta löôïc noùi veà Tam- muoäi ñaõ ñöôïc chö Phaät noùi, phaûi neân sieâng naêng tu nieäm ñeå baùo aân Phaät. Hoïc Tam-muoäi roài, lieàn ñöôïc Baát thoaùi chuyeån nôi ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh giaùc. Nhö theá, Boà-taùt duøng söùc cuûa ñaïi trí, coù theå vì chuùng sinh noùi Tam-muoäi naøy. Ngoaøi ra, Thanh vaên khoâng theå quan saùt, tuyeân noùi, ghi cheùp, thoï trì, ñoïc tuïng. Neáu ai coù theå quan saùt, ghi cheùp, thoï trì, ñoïc tuïng thì phöôùc nghieäp cuûa ngöôøi aáy cuõng khoâng luoáng uoång, coát yeáu seõ ñöôïc gaëp Phaät ra ñôøi. Neáu coù Boà-taùt giaùo hoùa, thoï trì thì mau ñaït ñöôïc Baát thoaùi nôi ñaïo.

Naøy Boà-taùt Baát Khoâng Kieán! Chö Phaät ñaõ noùi Tam-muoäi Nieäm Phaät laø phaùp coát yeáu, caùc ñaïi Thanh vaên khoâng theå thöïc haønh. Neáu ngöôøi naøo ñöôïc nghe noùi Tam-muoäi naøy thì ñôøi vò lai seõ ñöôïc gaëp Phaät.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân lieàn noùi keä:

*Neáu coù tu Tam-muoäi*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Chö Phaät ñaõ tuyeân noùi Taâm quaùn phaùp noái tieáp Xaû nieäm khoâng lieân tuïc. Kheùo quan saùt thaân aám Lìa ngaõ, töôûng khoâng ngaõ Thaân naøy khoâng chaéc chaén Nhö boït treân maët nöôùc.*

*Hö doái nhö huyeãn hoùa Cuõng treû con nhi noùi Quaùn saéc nhö maây troâi Thaáy thoï nhö boït noåi. Töôûng nhö ngoïn löûa chaùy Quaùn haønh aám khoâng thaät Gioáng nhö caây chuoái kia*

*Quaùn naêm thöùc nhö huyeãn. Sôï haõi tu hoå theïn*

*Xaù-ma, Tyø-baø-na*

*Neân lìa khoâng hoå theïn Tröø ngaõ, khoâng ngaõ kieán. Hoïc tri kieán giaûi thoaùt Vaø duøng ba khoâng moân Laïi neân bieát ba thoï*

*Xaû boû ba caên aùc. Thöôøng hoï ba caên laønh Caàu Tam-muoäi toái thaéng Sieâng haønh giôùi, ñònh, trí Mau ñöôïc ñònh saâu xa.*

*Laø taát caû taø kieán*

*Hoïc Tam-muoäi chaân chaùnh Boû tranh luaän theá gian Thöôøng tu phaùp xuaát theá.*

*Quan saùt thaân nieäm xöù Thoï, taâm cuõng nhö vaäy Vôùi phaùp khoâng nghi hoaëc Khoâng laâu ñöôïc ñònh naøy.*

*Thöôøng haønh thieàn giaûi thoaùt*

*Khoâng tieác thaân, thoï maïng Ña vaên khoâng cao ngaïo Khoâng phæ baùng caùc phaùp. Nghe phaùp neân thoï trì*

*Thoï roài quan saùt kyõ*

*Thöôøng cuùng döôøng chö Phaät Phaùp, Taêng cuõng nhö theá.*

*Vôùi baïn laønh tri thöùc Luoân nghó baùo aân hoï Lìa xa caùc baïn aùc*

*Khoâng nghe luaän taø ñaïo. Neân caàu khen ngöôøi thieän Thöôøng cuøng nhau du hoùa Khoâng rôøi A-lan-nhaõ*

*Neân caàu thaéng Boà-ñeà. Bình ñaúng vôùi quaàn sinh Khoâng huûy baùng caùc phaùp*

*Khoâng nhieãm heát thaûy phaùp Neân bieát phaùp chaân thaät.*

*Boû caùc haïnh phi phaùp Khoâng laâu ñöôïc ñònh naøy Tröø taát caû caùc aùc*

*Vì thaáy ngaõ chaân thaät. Saùt haïi, maïn, daâm, ñaïo Cheâ bai vaø bieáng nhaùc Mieäng khoâng taïo caùc aùc Tranh caõi caùc taø luaän. Noùi phaùp Phaät thöù lôùp Neân caàu Tam-muoäi naøy Thí, giôùi vaø nhaãn nhuïc Tinh taán, thieàn, trí tueä. Thöôøng sieâng naêng tu taäp Thaønh töïu caùc ñoä naøy Khoâng laâu seõ ñaït ñöôïc*

*Coâng ñöùc ñònh phaùp haïnh.*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Neáu xaû phaàn trong thaân Ngoaøi cuûa caûi, quyeán thuoäc Khoâng laâu ñöôïc Boà-ñeà Tam-muoäi taâm vaéng laëng. Neáu ngöôøi taâm nhö ñaát Nöôùc, gioù, löûa, hö khoâng Thaûy ñeàu seõ mau choùng Ñöôïc Tam-muoäi vi dieäu.*

*Neáu coù taát caû ngöôøi*

*Thaân taâm luoân ngay thaúng Khoâng tham ñaém côm aùo Giöôøng neäm vaø thuoác thang. Ngöôøi aáy seõ mau ñaéc*

*Phaùp Tam-muoäi nhö theá Thaønh töïu boán Chaùnh caàn Ñaày ñuû boán Nhö yù.*

*Xaû boû boán ñieân ñaûo Boán phieàn naõo gai goùc Caàu vöôït khoûi boán doøng Xaû boû moïi aùi thuû.*

*Tu haønh naêm Caên, Löïc Ñoaïn tröø naêm keát söû Khoâng caàu quaû naêm duïc Taâm xaû moïi phieàn naõo. Neân tu naêm giaûi thoaùt Vaø naêm thaân Tam-muoäi Bieát thaät phaùp naêm aám Tu taäp saùu hoøa kính.*

*Xa lìa khoâng cung kính Tröø boû saùu xuùc thaân Quaùn saùu thoï lieân tuïc Boû saùu aùi thaân kia.*

*Thaønh töïu saùu thaàn thoâng Doác tu saùu nieäm xöù*

*Cuõng laïi sieâng thöïc haønh Phaùp phaàn cuûa saùu thöùc.*

*Tu baûy Boà-ñeà phaàn*

*Laïi haønh baûy Thaùnh taøi Nghó boû nôi kieâu maïn Ñoaïn tröø baûy keát söû.*

*Neáu tu haïnh nhö vaäy*

*Ñeå caàu thaéng Tam-muoäi Loaïi boû baûy thöùc kia Tröø taùm voïng ngöõ naøy.*

*Thöôøng tu taùm Thaùnh ñaïo Ñaït Tam-muoäi khoâng khoù. Ñöôïc taùm giaùc ñaïi nhaân Haønh taùm moân giaûi thoaùt. Bieát taùm phaùp theá gian Töùc vì trí toái thaéng Thöôøng tu haønh nhö vaäy Ñaït Tam-muoäi khoâng khoù. Töï lìa chín phieàn naõo Cuõng khoâng naõo haïi ngöôøi Tu chín phaùp Hyû, Xaû*

*Roài seõ ñöôïc Tam-muoäi. Thoâng tueä boû möôøi aùc*

*Tu haønh möôøi nghieäp laønh Laïi tuaân theo möôøi Löïc Ñöôïc Tam-muoäi khoâng khoù. Thöôøng thoï trì phaùp laønh Xaû boû caùc phaùp aùc*

*Ngaøy ñeâm thaâu giöõ taâm Ñöôïc Tam-muoäi khoâng khoù. Truï Tam-muoäi naøy roài*

*Söùc noùi khoâng nghó baøn Thöôøng thaáy Phaät saéc vaøng Cuõng ñöôïc nghe noùi phaùp. Neáu muoán thaáy möôøi phöông Phaät hieän taïi dieät ñoä*

*Cho ñeán ñôøi vò lai*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Taïo lôïi ích chuùng sinh. Ngöôøi aáy neân tu taäp*

*Tam-muoäi toái thöôïng dieäu.*

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Boà-taùt neáu muoán thaønh töïu taát caû Tam-muoäi Nieäm Phaät maø chö Phaät ñaõ noùi thì neân khieán taâm hoï lieân tuïc nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Baát Khoâng Kieán:

–Caùc Boà-taùt naøy neáu coù theå chí taâm, nhôù nghó veà quaù khöù, hieän taïi, vò lai, voâ löôïng heát thaûy chö Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân trong möôøi phöông thì ñeàu bieát veà chuùng sinh qua laïi trong sinh töû, truï thai meï ñaày ñuû, thuoäc toäc hoï hieàn thieän töôùng toát, boán Tyø-xaù-la, Töø, Bi, Hyû, Xaû, hoå theïn sôï haõi, oai nghi caùc haïnh thaûy ñeàu ñaày ñuû caùc phaùp Xa-ma-tha, Tyø-baø-xaù-na, giaûi thoaùt tri kieán, caùc moân Giaûi thoaùt, Nieäm xöù, Chaùnh caàn, Thaàn tuùc, Caên, Löïc, Giaùc ñaïo ñeàu bieát ñaày ñuû, bieát boán doøng sinh töû ñaày ñuû, cuõng bieát ñaày ñuû nguoàn coäi cuûa chuùng sinh, sinh saùu thaàn thoâng, khôûi ñaïi thaàn tuùc; giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán ñeàu ñaày ñuû, giaûi thoaùt voâ ngaïi, lôïi ích voâ ngaïi, taát caû phaùp laønh cuõng ñeàu ñaày ñuû; saéc taâm thanh tònh, caûnh trí thanh tònh, ñaày ñuû nhöõng thaân kim saéc thanh tònh. Nhöng Boà-taùt naøy laïi nghó: “Chö Phaät Nhö Lai chí taâm baát ñoäng, cuõng neân an truï nôi taâm khoâng chaáp tröôùc. Laïi neân quaùn taâm lieân tuïc nhö vaäy: Nhöõng phaùp gì laø Nhö Lai? Saéc laø Nhö Lai phaûi chaêng? Hay Nhö Lai khoâng phaûi laø saéc? Neáu cho saéc laø Nhö Lai thì saéc xöù nôi chuùng sinh ñaày ñuû laø saéc aám, nhö vaäy thì chuùng sinh neân laø Nhö Lai? Neáu cho khaùc vôùi saéc laø Nhö Lai thì ngoaøi möôøi hai duyeân leõ naøo coù Nhö Lai. Laïi cho thoï laø Nhö Lai chaêng? Hay khoâng phaûi thoï laø Nhö Lai? Neáu cho thoï laø Nhö Lai thì taát caû chuùng sinh ñaày ñuû thoï aám, nhö vaäy chuùng sinh neân laø Nhö Lai? Neáu cho khoâng phaûi thoï laø Nhö Lai thì ngoaøi möôøi hai duyeân laøm gì coù Nhö Lai. Töôûng, haønh, thöùc cuõng laïi nhö vaäy. Cho nhaõn caên laø Nhö Lai chaêng? Hay khoâng phaûi nhaõn caên laø Nhö Lai? Neáu nhaõn caên laø Nhö Lai thì taát caû chuùng sinh neân laø Nhö Lai. Neáu khoâng phaûi nhaõn caên laø Nhö Lai thì ngoaøi möôøi hai duyeân laøm gì coù Nhö Lai. Caùc caên nhö nhó cuõng laïi nhö vaäy. Cho boán ñaïi laø Nhö Lai chaêng? Hay khoâng phaûi boán ñaïi laø Nhö Lai? Neáu boán ñaïi laø Nhö Lai thì boán ñaïi trong ngoaøi ñeàu laø Nhö Lai. Neáu lìa boán ñaïi laø Nhö Lai thì ngoaøi möôøi hai duyeân laøm gì coù Nhö Lai.

Ñòa, thuûy, hoûa, phong cuõng laïi nhö vaäy.”

Boà-taùt quaùn lieân tuïc nhö vaäy roài, môùi thaáy roõ saéc aám chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi saéc aám cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai; laïi thaáy thoï aám chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi thoï aám cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai; töôûng, haønh, thöùc cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi töôûng, haønh, thöùc cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai. Laïi thaáy nhaõn caên chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi nhaõn caên cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai; nhó, tyû, thieät, thaân chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi nhó, tyû, thieät, thaân cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai; thaáy saéc, thanh chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi saéc, thanh cuõng khoâng phaûi laø Nhö Lai; thaáy höông, vò, xuùc chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi höông, vò xuùc cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai; thaáy yù vaø phaùp chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi yù, phaùp cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai; thaáy boán ñaïi chaúng phaûi laø Nhö Lai, khaùc vôùi boán ñaïi cuõng chaúng phaûi laø Nhö Lai; ñòa, thuûy, hoûa, phong cuõng laïi nhö vaäy. Boà-taùt quaùn taâm lieân tuïc nhö vaäy, ñoái vôùi taát caû phaùp seõ ñaït ñöôïc trí phöông tieän.

Naøy Boà-taùt Baát Khoâng Kieán! OÂng duøng phaùp naøo ñeå coù theå ñaït ñöôïc ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng? Duøng thaân ñeå ñaït ñöôïc hay duøng taâm ñeå ñaït ñöôïc? Neáu duøng thaân ñeå ñaït ñöôïc thì thaân naøy baát tònh, khoâng coù hieåu bieát, nhö caây, coû, ngoùi, ñaù. Boà-ñeà thì phi saéc, khoâng coù hình theå, töôùng ñoù vaéng laëng, laø phaùp khoâng theå thaáy. Thaân naøy ñaõ nhö caây coû voâ tri, laøm sao ñaït ñöôïc ñaïo Boà-ñeà? Coøn neáu duøng taâm ñeå ñaït ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng thì taâm khoâng hình töôùng, gioáng nhö huyeãn hoùa. Boà-ñeà thì khoâng taâm cuõng khoâng coù hình saéc, töôùng maïo nhö huyeãn nhö hoùa laøm sao coù theå ñaït ñöôïc? Neáu caùc Boà-taùt hieåu ñöôïc nhö vaäy thì chaúng phaûi thaân coù theå ñöôïc Boà-ñeà voâ thöôïng, cuõng chaúng phaûi taâm ñeå ñöôïc Boà-ñeà voâ thöôïng, cuõng khoâng lìa thaân vaø lìa taâm ñeå ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Baát Khoâng Kieán:

–OÂng phaûi neân quaùn Ñöùc Nhö Lai nhö vaäy. Ngöôøi quaùn nhö theá goïi laø chaùnh quaùn.

Laïi nöõa, naøy Boà-taùt Baát Khoâng Kieán! Boà-taùt quaùn phaùp töông tuïc nhö vaäy nhöng taâm khoâng dao ñoäng. Boà-taùt phaûi neân hieåu saâu xa nhö vaäy thì khoâng thoaùi chuyeån ñoái vôùi phaùp Tam-muoäi, laïi thöôøng xa lìa taâm khoâng töông tuïc, taát seõ mau ñaéc Boà-ñeà voâ thöôïng.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân lieàn noùi, keä:

*Taâm, nieäm taâm töông tuïc*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Khöù, lai vaø hieän taïi Khoâng laâu ñöôïc thaáy Phaät Heát thaûy Ñaáng Phoå Nhaõn. Truï ñaïi oai löïc Phaät Thöông xoùt lôïi theá gian Nhôù nghó Hoa trong ngöôøi*

*Coâng ñöùc Ñaáng Ñieàu Ngöï. Nghó sinh töû thuôû xöa*

*Truï thai meï toäc taùnh Töôùng maïo ñeàu ñaày ñuû Khoâng laâu seõ thaáy Phaät. Nghó Phaät taùm möôi töôùng Vaø nhaân duyeân ñôøi tröôùc*

*Thöôøng hôïp nghieäp toái thaéng YÙ chaùnh nieäm phaùp laønh.*

*Nghó saùu thaàn bieán Phaät Thaàn thoâng ñaïi töï taïi Giôùi, ñònh, trí, giaûi thoaùt Ñeàu ñaõ ñöôïc thaønh töïu. Vì sao Ñaáng Toái Thöôïng Ñöôïc quaû vò vaéng laëng Nieäm Töø, Bi, Hyû, Xaû Ñaáng toái thöôïng theá gian. Hoå theïn, Löïc khoâng sôï Oai ñöùc thaày theá gian Nghó Xa-ma-tha Phaät*

*Vaø Tyø-baø-xaù-na.*

*Laïi nghó trí giaûi thoaùt Cho ñeán ba khoâng moân Nghó ñuû boán Chaùnh caàn Thaàn tuùc cuõng nhö theá. Nghó ñaày ñuû Caên, Löïc Cho ñeán Boà-ñeà phaàn Nghó Phaät lìa sinh dieät Ñöôïc nôi vaéng laëng naøy. Nieäm phaùp thieän khoù baøn*

*Saéc, thoï ñeàu thanh tònh Cho ñeán töôûng, haønh, thöùc Cuõng thanh tònh nhö vaäy. Nghó Phaät saéc vaøng roøng Taâm an truï khoâng ñaém Quaùn phaùp naøo laø Phaät? Thaâu giöõ taâm töông tuïc.*

*Saéc chaúng phaûi Nhö Lai Boán aám cuõng nhö theá Lìa aám chaúng Nhö Lai*

*Bieát töôûng, thöùc cuõng vaäy. Nhaõn chaúng phaûi Nhö Lai Nhó vaø phaùp cuõng theá*

*Lìa nhaõn chaúng Nhö Lai Phaùp naêm tình ñeàu vaäy. Nghó möôøi hai nhaân duyeân Ñieàu taâm ñöôïc thaáy Phaät Boán ñaïi chaúng phaûi Phaät Khaùc boán ñaïi cuõng vaäy.*

*Neân roõ möôøi hai duyeân Thaáy Phaät chaúng laø khoù Neáu cho aám laø Phaät*

*Thì Ñöùc Nhö Lai aáy. Chuùng sinh ñeàu coù aám Cuõng töùc laø Nhö Lai*

*Neáu muoán ñöôïc Caên, Löïc Neân nieäm möôøi hai duyeân. AÁm chaúng thaày theá gian Khaùc aám cuõng nhö vaäy Caùc nhaân duyeân thuôû xöa*

*Thöôøng phaân bieät töông tuïc. Vì coù theå thaâu giöõ*

*Trí löïc khoâng nghó baøn Thaân naøy thöôøng khoâng bieát Nhö caây, coû,ngoùi, ñaù.*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Boà-ñeà khoâng hình saéc*

*Vaéng laëng thöôøng khoâng sinh Thaân khoâng chaïm Boà-ñeà*

*Boà-ñeà khoâng chaïm thaân. Taâm khoâng chaïm Boà-ñeà Boà-ñeà khoâng chaïm taâm Maø coù töôùng xuùc chaïm Thaät laø chaúng nghó baøn. Ñaây laø Phaät Theá Toân Choã vaéng laëng toái thaéng Kheùo tröø dieät taát caû*

*Moïi taø kieán ngoaïi ñaïo.*

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Boà-taùt laøm sao coù theå bieát ñöôïc bieát ñöôïc ngaõ kieán, laïi lìa ñöôïc kieán aáy nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Baát Khoâng Kieán:

–Neáu Boà-taùt muoán xaû boû ngaõ kieán thì chôù ñaém chaáp nôi truï xöù, neân nöông töïa choã khoâng nöông töïa, muoán duøng phaùp saùng taïo lôïi ích cho taát caû, muoán thoåi loa phaùp, ñaùnh roáng ñaïi phaùp, muoán taïo thuyeàn phaùp, kieán laäp caàu phaùp, ñöa caùc chuùng sinh vöôït qua doøng chaûy sinh töû, muoán quaùn thaân töôùng vaø khoâng töông tuïc, thaân naøy ñaày baát tònh, caáu ueá, xaáu aùc, maùu muû ñôøm daõi thöôøng baøi tieát nôi chín loã, voâ thöôøng hö hoaïi, choác laùt khoâng, moûng manh khoù tin, khoâng theå yeâu thích? Gioáng nhö treû con, noùi hö voïng khoâng bieát, thaân naøy khoâng thaät, nhö boït nöôùc tuï laïi. Giaû söû coù duøng y phuïc, ñoà aên thöùc uoáng, xoâng öôùp muøi thôm, trang söùc caùc loaïi chaâu baùu, vôùi traêm ngaøn naêm xuoâi theo taâm yù roài cuõng hoaïi dieät, voâ ích trong sinh töû, nhö taùnh thaân naøy laø phaùp sinh töû, laïi laø choã aên uoáng cuûa loaøi truøng thuù. Ñoái vôùi nhieàu kieáp hoaëc ôû ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, choã Dieâm-la vöông chòu voâ löôïng khoå chöa töøng döøng nghæ. Laïi coøn ôû nhieàu kieáp trong sinh töû laøm toâi tôù cho keû khaùc sai khieán duï. Thaân naøy luoân phaûi chòu caùc khoå naõo maø tröôùc ñaây khoâng theå bieát veà khoå, ñeå ñoaïn tröø taäp, chöùng ñaéc dieät, tu trì ñaïo, haønh caùc coâng ñöùc. Thaân naøy tuy nhoû nhöng chöùa raát nhieàu oâ ueá, neân duøng thaân naøy thí cho caùc chuùng sinh. Neáu ai tieác thaân maïng thì ñem thaân maïng cho hoï. Neáu ngöôøi caàn söùc thì ñöa söùc cho hoï, caàn thòt cho thòt, caàn maùu cho maùu, phaûi neân cho heát maø khoâng mong caàu ñeàn ñaùp, hoaëc ñoái vôùi ngöôøi kia khoâng ñöôïc lôïi ích, nguyeän duøng nhaân duyeân cuûa taâm

thieän maø xaû thaân, tröø ngaõ kieán hoaëc hieåu ñöôïc voâ ngaõ, an truù nôi söï xaû thaân maø tö duy quan saùt. Laïi khoâng tham chaáp nôi hoaëc cuûa ngaõ kieán. Ñem thaân khoâng beàn chaéc ñeå tu thaân chaéc chaén.

Laïi nöõa, naøy Boà-taùt Baát Khoâng Kieán! Ví nhö nôi thoân aáp coù nhieàu treû con cuøng nhau ra khoûi thoân vui chôi noâ ñuøa gaàn beân doøng soâng, thaáy boït tuï, caùc treû con naøy tranh giaønh ñuøa giôõn maø ñoáng boït nöôùc aáy chaúng töï hay bieát, bò ngöôøi khaùc laáy laøm troø ñuøa cuõng khoâng thoï nhaän. Nhö vaäy, naøy Boà-taùt Baát Khoâng Kieán! Neáu coù Boà-taùt töï quaùn thaân mình, neân bieát taâm aáy gioáng nhö ñoáng boït nöôùc kia, khoâng coù phaân bieät. Neáu Boà-taùt naøo quaùn nhö vaäy thì khoâng laâu seõ ñaït ñöôïc Tam-muoäi saâu xa naøy, cuõng mau ñaéc ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Muoán caàu ñònh toái thaéng Ñaït Boà-ñeà khoù baøn Quyeát xaû boû ngaõ kieán*

*Thöôøng neân quaùn thaân naøy. Voâ thöôøng, khoå, baát tònh Muøi ñôøm daõi dô baån*

*Baøi tieát nôi chín loã*

*Thaät raát ñaùng nhaøm chaùn. Hö doái khoâng chaân thaät Ñaây laø phaùp bieán dieät*

*Meâ hoaëc nhö huyeãn hoùa Cuõng nhö ñoáng boït nöôùc. Thaân ta raát moûng manh Nôi choán cuûa ung nhoït Muøi ñoäc ñeàu hieän khaép Khoâng moät choã ñaùng öa. Lo nuoâi döôõng voâ ích*

*Bò truøng soùi aên thòt Taát caû moïi thuù vui*

*Cung caáp cho thaân naøy. Ñeàu quy veà hoaïi dieät Troïn khoâng coù chaân thaät Maõi maõi voâ bieân kieáp*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Khoå thoï luoân vaïn neûo. Quaû ñòa nguïc, suùc sinh Choã caên baûn thoï khoå Nhieàu kieáp theâm ñoùi khaùt Khoâng theå nghó baøn ñöôïc. Bò caùc khoå böùc baùch*

*Ñi ngöôïc ñaïo Boà-ñeà Thaân ta ñaây khoâng thaät Neân cho caùc chuùng sinh.*

*Hieåu phaùp, taâm khoâng tieác Caáp nhöõng thöù caàn duøng Suy nghó theá naøy roài*

*Lieàn xöôùng lôøi nhö vaày:*

*Nay ta xaû thaân naøy Maùu, thòt tuøy yù laáy Neáu ai tieác thaân maïng Ta seõ cho thaân maïng.*

*Xaû thaân giuùp chuùng sinh Seõ mau ñöôïc Tam-muoäi Phaàn phaàn caàu boït nöôùc Chöa töøng ñöôïc chaéc thaät. Thaân ta cuõng nhö vaäy*

*Caàu thaät khoâng theå ñöôïc Neáu ñaït chaùnh quaùn naøy Mau ñaéc ñaïo Boà-ñeà.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân lieàn mæm cöôøi. Thöôøng phaùp cuûa chö Phaät Nhö Lai ñeàu nhö vaäy. Ngay khi Ñöùc Theá Toân mæm cöôøi, töø nôi khuoân maët phoùng ra aùnh saùng ñuû caùc loaïi maøu saéc: Xanh, vaøng, ñoû, traéng, hoàng, luïc, pha leâ, treân leân ñeán trôøi Phaïm thieân, töø coõi aáy laïi trôû xuoáng, nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, roài ñeán tuï nôi ñaûnh, trong khoaûnh khaéc thì aån maát.

Luùc ñoù, Tröôûng laõo A-nan lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, söûa laïi y phuïc, goái phaûi saùt ñaát, chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät, duøng keä thöa hoûi:

*Ñaáng Ñieàu Ngöï toái thaéng Mæm cöôøi coù nhaân duyeân Thaày theá gian voâ thöôïng*

*Xin vì con tuyeân noùi. Laø vì nhaân duyeân gì Hieän ra mæm cöôøi naøy?*

*Saéc vaøng traêm phöôùc nghieâm Kheùo hieåu roõ chaân ñeá.*

*Thöông xoùt, lôïi ích ngöôøi Choã theá gian quay veà*

*Laø vì nhaân duyeân gì Hieän ra mæm cöôøi naøy? Nhaân Trung Toân hôn heát Baäc toái thöôïng khoâng loãi Caùc coâng ñöùc Nhö Lai Vi dieäu khoâng tyø veát.*

*Laïi vì nhaân duyeân gì Hieän ra mæm cöôøi naøy? Ñaáng Thaùnh truï ñaïi Bi Taát caû ñeàu quy höôùng. Ñaõ lìa moïi phieàn naõo Ñieàu Ngöï duøng taâm tònh Cuùi xin vì con noùi*

*Nhaân duyeân gì mæm cöôøi? Hoâm nay ai seõ ñöôïc Nghóa lyù saâu xa naøy*

*An truï ñòa kieân coá Ai seõ gaëp an laønh.*

*Choã quay veà theá gian Vì sao hieän mæm cöôøi? Taát caû neûo quy höôùng Ñieàu Ngöï vì con noùi.*

*Nguyeän nghe ngöôøi thanh tònh Nhaân duyeân khieán mæm cöôøi Mong nhôø Thaùnh khai dieãn Nghi hoaëc seõ ñoaïn tröø.*

Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû A-nan:

–Khi ta vöøa giaûng noùi phaùp quaùn töông tuïc naøy, coù ba vaïn ngöôøi

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

ñaéc phaùp Nhaõn thanh tònh, taùm vaïn traêm ngaøn öùc na-do-tha chö Thieân ñeàu lìa boû phieàn naõo caáu ueá, ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh. Laïi coù ba vaïn öùc na-do-tha Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni chöùng quaû Baát hoaøn. Laïi coù ba vaïn öùc na-do-tha Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni vaø thanh tín só, nöõ ñaït ñöôïc Nhaãn voâ sinh, ba vaïn chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà thaûy ñeàu tu taäp haïnh Boà-taùt, ôû kieáp Nhaân toân ñeàu seõ thaønh Phaät, ñaây laø môùi phaùt taâm ñaïo voâ thöôïng. Laïi coù chín vaïn öùc na-do-tha caùc chuùng sinh ñeàu ñöôïc baát thoaùi chuyeån nôi ñaïo Boà-ñeà, seõ ñöôïc thaønh Phaät hieäu laø Phaät Phoùng Quang, Phaät Ly Caáu Toân Thích-ca Maâu-ni Nhaät Quang Töôùng, Phaät Nguyeät Quang Minh vaø Phaät Thieân Trung Toân, chín möôi hai öùc na- do-tha chuùng phaùt taâm Thanh vaên seõ thaønh A-la-haùn.

Luùc Ñöùc Theá Toân noùi nhö vaäy thì aâm thanh chaán ñoäng caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Ñöùc Phaät duøng Thieân nhaõn thaáy roõ nôi chín möôi chín öùc traêm ngaøn na-do-tha coõi nöôùc cuûa chö Phaät nôi möôøi phöông, chuùng sinh trong ñoù ñeàu thaáy Ñöùc Nhö Lai phoùng ra aùnh saùng töø giöõa chaân maøy, aùnh saùng aáy teân laø Minh dieäm chieáu khaép moïi nôi choán. Chuùng sinh thaáy roài taâm sôï seät, döïng chaân loâng.

Khi aáy, ôû coõi nöôùc vôùi voâ löôïng traêm vaïn öùc na-do-tha caùc chuùng sinh nhöõng ai gaëp ñöôïc aùnh saùng naøy, trong ñoù coù ngöôøi ñöôïc quaû Tu- ñaø-hoaøn, quaû Tö-ñaø-haøm, quaû A-na-haøm, quaû A-la-haùn, coù nhieàu chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà ñeàu ñöôïc baát thoaùi chuyeån nôi ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng, vaøo ñôøi vò lai seõ ñöôïc thaønh Phaät, ñeàu cuøng moät hieäu laø Baát thoaùi chuyeån.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû nghóa naøy, neân noùi laïi baèng keä:

*Ta vöøa noùi ñieàu naøy Khi quaùn taâm töông tuïc Lieàn coù saùu möôi ngaøn*

*Chín möôi chín öùc chuùng. Nhôø nghe phaùp lôïi ích Maø phaùt taâm Boà-ñeà*

*Laïi coù ba vaïn ngöôøi Ñeàu ñöôïc tueä nhaõn Phaät Nghe roài nieäm töông tuïc Boà-ñeà ñoù vaéng laëng*

*Ñöôïc thoaùt khoûi ñieàu naøy Naïn khoå cuûa ñöôøng aùc.*

*Taùm vaïn öùc chö Thieân Ñaõ nghe tieáng Nhö Lai Ñeàu ñöôïc phaùp nhaõn tònh Lìa haún khoå coõi aùc.*

*Ba vaïn öùc boán chuùng Ñöôïc phaùp nhaãn baát khôûi Thoaùt khoûi caùc ñöôøng aùc Laïi khoâng coøn khoå naõo. Seõ ñöôïc thaønh Phaät ñaïo Nhö muøa xuaân töôi toát Ba vaïn öùc moïi ngöôøi Hoïc nôi ñaïo Boà-ñeà.*

*Ngöôøi aáy cuõng seõ ñöôïc Ñaïi oai löïc chö Phaät*

*Ñaõ thaønh ñaïo Voâ thöôïng Thöông xoùt ôû theá gian.*

*Saùu vaïn ngaøn Thieân töû Tu hoïc ñaïo Boà-ñeà*

*Haïnh vui trong nieàm vui Gioáng nhö Ñaáng Di-laëc. Nöông theá gian voâ ngaïi Neân cöôøi nhieàu lôïi ích*

*A-nan, oâng neân bieát Ñeàu laø coù nhaân duyeân. Do ñoù ta hoâm nay*

*Hieän baøy mæm cöôøi naøy.*

M

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)