**Phaåm 2: PHAÂN BIEÄT**

Ñöùc Phaät noùi nhöõng ñieàu ñoù roài, möôøi hai öùc traêm ngaøn caùc trôøi, roàng, thaàn, thaàn Höông aâm, ngöôøi cuøng chaúng phaûi ngöôøi ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, baûy vaïn hai ngaøn Boà-taùt ñöôïc phaùp Nhaãn baát khôûi, moät traêm boán möôi vaïn chuùng ñöôïc Phaùp nhaõn tònh, xa lìa traàn caáu, taùm ngaøn Tyø-kheo laäu taän yù giaûi, naêm ngaøn Thieân töû ñöôïc lìa aùi duïc, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi chaán ñoäng saùu caùch. AÙnh saùng lôùn aáy soi khaép theá giôùi. ÔÛ trong hö khoâng töï nhieân möa xuoáng hoa trôøi, chö Thieân ôû beân treân taáu leân traêm ngaøn aâm nhaïc, cuøng nhau khen ngôïi:

–Vieäc noùi kinh phaùp hoâm nay cuûa Ñöùc Theá Toân laø moät laàn nöõa ngaøi chuyeån baùnh xe phaùp. Hoâm nay, Ngaøi noùi kinh naøy laïi gia taêng boäi phaàn vieäc chuyeån baùnh xe phaùp taïi thaønh Ba-la-naïi. Vì sao? Ñoái vôùi kinh naøy, vì voâ öông soá chaúng keå xieát ngöôøi nghe maø môû ñöôøng daãn loái ñi ñeán lôïi ích. Neáu ngöôøi nghe kinh naøy thì coäi goác ñöùc chaúng queân, huoáng laø thoï trì, coù theå phuïng haønh thì kheùo ñöôïc thaân ngöôøi, thích thaáy Nhö Lai, laéng nghe phaùp naøy. Nghe phaùp naøy roài lieàn phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, ñoùng chaët ñöôøng aùc, môû daáu trôøi ngöôøi. Phaûi xem ñaây saùnh nhö ñöôïc dieät ñoä.

Ñeán ñaây, Ñöùc Theá Toân khen caùc Thieân töû:

–Hay thay, hay thay, lôøi noùi naøy hay laém! Ngöôøi nghe kinh phaùp naøy maø hoan hyû tin theo laø ñaõ kieán laäp söï khai hoùa Ñaïi thöøa cuûa Phaät. Nhöõng ngöôøi ñoù ñaõ ñaït ñöôïc tueä cuûa Nhö Lai, duøng aán khoâng thoaùi chuyeån maø aán cho hoï, Nhaát ñònh hoï khoâng ñi con ñöôøng naøo khaùc maø thuaän ñi ñeán Phaät ñaïo, vöôït khoûi caùc khoå naïn.

Baáy giôø, vua roàng nghe noùi kinh naøy thì vui möøng hôùn hôû, loøng laønh phaùt sinh, neân laáy ngoïc Ma-ni teân laø Laäp haûi thanh tònh baûo nghieâm phoå minh giaù trò baèng tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, ñem daâng leân Ñöùc Theá Toân. AÙnh saùng cuûa vieân ngoïc aáy che môø aùnh saùng maët trôøi, maët traêng. Taát caû chuùng hoäi thaáy ñöôïc vieäc chöa töøng coù, leã Phaät roài ñöùng leân ñoàng lôøi khen:

–Ñöùc Phaät ra ñôøi khoù gaëp! Nay ngaøi ñaõ xuaát hieän ôû theá gian neân môùi thò hieän phaùp chöa töøng coù nhö vaäy.

Long vöông hieán ngoïc baùu xong, baïch Ñöùc Phaät:

–Con duøng coäi goác ñöùc ñoù ñeå ñaït ñöôïc aùnh saùng thaân Phaät voâ ngaïi vaø khieán cho aùnh saùng aáy soi khaép caùc ñaát nöôùc Phaät trong möôøi phöông. Neáu ngöôøi ñöôïc nhôø aùnh saùng ñoù thì tieâu tröø caùc phieàn naõo nhö aùnh saùng ôû chaëng maøy cuûa Ñöùc Nhö Lai hoâm nay ñaõ khieán cho con tieâu tröø moïi toái taêm, chöùng ñöôïc bình ñaúng giaùc nhö vaäy. Keû vaøo loái taø thì khieán cho truï ôû chaùnh ñaïo.

# M

**Phaåm 3: LUÏC ÑOÄ**

Haûi Long vöông baïch Ñöùc Phaät:

–Sao goïi laø Boà-taùt tröø boû moïi toái taêm? Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Trí tueä cuûa Boà-taùt khaùc laï: Tay caàm ñeøn tueä ñeå soi saùng trí tueä thì trí tueä toái thaéng, tay naém giöõ kieám trí tueä maø coù söï taïo laäp thì ñeàu duøng trí tueä kieán laäp trí tueä. Boà-taùt duøng Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn tö, Trí tueä ñeå kieán laäp trí tueä. Tu haønh ñoái vôùi giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, nhaát taâm, quan saùt khaép caùc phaùp kieán laäp trí tueä, khai hoùa chuùng sinh.

Sao goïi laø Boà-taùt kieán laäp trí tueä maø haønh boá thí bình ñaúng vôùi boá thí?

–Boá thí ñaõ bình ñaúng thì bình ñaúng vôùi ngaõ, ngaõ sôû. Ngaõ, ngaõ sôû ñaõ bình ñaúng thì bình ñaúng vôùi nhaân. Ñaõ bình ñaúng vôùi nhaân thì caùc phaùp ñöôïc bình ñaúng. Caùc phaùp ñaõ bình ñaúng thì ñöôïc söï bình ñaúng cuûa chö Phaät. Tuy coù boá thí nhöng chaúng boû bình ñaúng ñoù. Ñaõ boá thí thì chaúng theo phieàn naõo vì khi boá thí laø xaû boû taát caû phieàn naõo. Cuõng laïi nhö vaäy, boû taát caû ñôøi soáng laø boá thí taát caû. Lìa khoûi caùc kieán chaáp, boû caùc sôû höõu. Ñoù laø Boà-taùt kieán laäp trí tueä maø duøng ñeå boá thí vaäy.

Sao goïi laø Boà-taùt kieán laäp trí tueä maø phuïng trì caám giôùi?

–Thaáy thaân yù tòch tónh aáy laø hoä trì caám giôùi. Chaúng nöông töïa thaân mieäng yù, chaúng döïa ñôøi nay ñôøi sau, cuõng khoâng trong ngoaøi, chaúng döïa aám caùi, boán ñaïi, caùc nhaäp, chaúng döïa giaùc yù, chaúng döïa dieät ñoä, ñoái vôùi taát caû phaùp, cuõng khoâng choã döïa thì ñoù laø hoä trì giôùi. Chaúng duøng giôùi hyù luaän, cuõng chaúng buoâng lung. Ñoù laø Boà-taùt kieán

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

laäp tueä giôùi.

Boà-taùt thöïc haønh nhaãn nhuïc cuõng chaúng ñöôïc ngaõ, cuõng chaúng ñöôïc nhaân, cuõng chaúng ñöôïc ngaõ nhaân, chaúng truï ôû ngaõ sôû, chaúng truï ôû ngaõ vaø ngaõ sôû. Nhaân thanh tònh thì ngaõ tònh, nhaân thanh tònh thì thaáy thanh tònh, taát caû phaùp thanh tònh. Ñoù laø thöïc haønh nhaãn.

Boà-taùt tuy thöïc haønh nhaãn nhöng ñoái vôùi phaùp khoâng taïo taùc, ñoái vôùi phaùp chaúng khôûi, chaúng dieät. Boà-taùt tuy tu haønh nhaãn nhöng ñoái vôùi caùc phaùp, khoâng tòch naøo chaúng tòch. Boà-taùt tuy tu haønh nhaãn nhöng thaáy nhaân roãng khoâng vaéng laëng maø khoâng ngaõ, ngaõ sôû, cuõng chaúng sôï haõi. Boà-taùt tuy tu haønh nhaãn nhöng cuõng chaúng ñöôïc thaân, mieäng, yù. Boà-taùt tuy huûy hoaïi thaân theå töøng ñoaïn, töøng ñoát rôøi ra nhöng töï quaùn thaân aáy nhö coû caây, töôøng vaùch. Ñoù laø nhaãn nhuïc.

Boà-taùt nghe lôøi noùi aùc, lôøi noùi maéng nhieác, lôøi noùi töï taïi, lôøi noùi chaúng theå chaáp thuû, lôøi noùi thanh tònh khoâng xöù sôû, hieåu roõ lôøi noùi thì ñoù laø nhaãn nhuïc. Boà-taùt tuy loaïn taâm nhöng taâm khoâng oaùn keát, taâm voán khoâng, moãi moãi ñeàu khoâng thaät, giaây laùt dieät heát. Quan saùt nhö theá naøy thì goïi laø nhaãn nhuïc. Ñoù laø Boà-taùt kieán laäp tueä nhaãn.

Boà-taùt tu tinh taán tröôûng döôõng caùc phaùp thieän, quaùn phaùp giôùi aáy chaúng taêng chaúng giaûm bình ñaúng ngöï trò phaùp giôùi, quan saùt taát caû phaùp chaúng thaáy caùc phaùp. Ñoù laø ngöôøi an laäp thaønh töïu.

Ngöôøi quan saùt döïa vaøo ñôøi thì do töø söï ñieân ñaûo chaúng thaät khôûi leân. Boà-taùt kia duøng aùnh saùng cuûa trí tueä thanh tònh quan saùt taát caû phaùp chaúng theo caùc phaùp, chaúng boû caùc phaùp, chaúng nhìn thaáy söï tích tuï cuûa caùc phaùp, chaúng thaáy söï ñeán ñi, töø choã naøo ñeán? Töø choã naøo ñi? Hieåu roõ caùc phaùp. Tu theo phaùp nhö vaäy maø phaân bieät söï ñieân ñaûo cuûa khoå ñeá laø ngöôøi noùi phaùp tu haønh tinh taán. Nhöõng chuùng sinh kia khoâng thaät, khoâng chaéc chaén. Neáu nhaân khoâng theå naém baét thì taát caû caùc phaùp cuõng chaúng naém baét. Vì sao? Vì nhaân chaúng lìa phaùp, phaùp chaúng lìa nhaân. Nhö nhaân maø töï nhieân thì ngaõ, ngaõ sôû töï nhieân. Ngaõ, ngaõ sôû töï nhieân thì caùc phaùp töï nhieân. Caùc phaùp töï nhieân thì Phaät phaùp töï nhieân. Boà-taùt aáy do vaäy maø caàu caùc Phaät phaùp. Nhö töï nhieân laø giaûi thoaùt töï nhieân roài, lieàn chöùng ñöôïc Phaät phaùp. Boà-taùt aáy coù mong caàu, hoaëc ñaõ caàu, hay seõ caàu, caàu theá

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

naøy roài laïi caàu voâ sôû ñaéc. Ñoù laø Boà-taùt kieán laäp haïnh tinh taán trí tueä.

Boà-taùt ñoái vôùi thieàn ñònh maø duøng chaùnh thoï chaúng huûy hoaïi bình ñaúng, cuõng chaúng thaønh töïu. Boà-taùt ñoái vôùi thieàn ñònh maø duøng chaùnh thoï, ñoái vôùi caùc phaùp khoâng nghó ngôïi, cuõng khoâng coù gì xaû boû, cuõng chaúng hôïp laïi, ñoái vôùi caùc caûnh giôùi tu haønh khoâng nöông vaøo thieàn ñeå laäp caùc phaùp thieàn, ñoái vôùi caùc phaùp... cuõng khoâng laãn loän, chaúng phaûi thaân, chaúng phaûi taâm. Suy nghó veà chí taùnh cuûa thieàn ñònh thì khoâng coù gì öùng vôùi haïnh, chaúng duøng thieàn haïnh, duøng bình ñaúng vôùi “baûn voâ” maø chaùnh thoï. Ñoái vôùi phaùp baûn tònh maø ñaït ñeán bình ñaúng. Bình ñaúng vôùi taát caû moïi ngöôøi laø ñaït ñeán bình ñaúng. Caùc phaùp voán tònh, bình ñaúng khoâng coù saéc, chaúng duøng Tam-muoäi, haønh ñoäng luoân öùng hôïp. Taâm chaúng truï beân trong, cuõng chaúng beân ngoaøi, “Thöùc” khoâng choã truï, qua khoûi taát caû nhöõng söï rôi vaøo ñieân ñaûo, vöôït ngoaøi thieàn ñònh chaùnh thoï cuûa baäc nguõ thoâng Thanh vaên, Duyeân giaùc. Boà-taùt ñoù duøng thieàn ñònh phaùt ra trí tueä toái thöôïng ñeå tieâu tröø phieàn naõo kieán chaáp. Boà- taùt ñoù duøng thieàn ñònh phaùt ra chí nguyeän vôùi ñaïo vaø khai hoùa chuùng sinh, töùc laø Nhö Lai luoân coù moät thieàn ñònh ñeán vôùi Dieät ñoä. Ñoù laø Boà-taùt kieán laäp thieàn ñònh trí tueä.

Boà-taùt quan saùt caùc phaùp baèng Tueä nhaõn, cuõng chaúng phaûi

Nhuïc nhaõn, cuõng chaúng phaûi Thieân nhaõn. Quaùn caùc phaùp roài, thaáy caùc phaùp tòch, quaùn saùt caùc phaùp maëc. Caùc phaùp tòch mòch khoâng haønh, khoâng xöù. Caùc phaùp ñieàm nhieân khoâng thaønh töïu. Quan saùt khaép caùc phaùp ñeàu ñaõ nhö vaäy caû. Ngöôøi quan saùt nhö vaäy thì chính laø phaùp quaùn. Phaùp quaùn nhö vaäy thì chaúng thaáy ñöôøng veà cuûa caùc phaùp. Ngöôøi aáy coù thaáy phaùp maø chaúng quan saùt, chaúng duøng thaáy phaùp maø thaønh töïu quan saùt vaäy. Khoâng tìm, khoâng hieåu, chaúng bieát, chaúng thaáy thì ñoù laø thaáy phaùp. Khoâng ngaõ, khoâng nhaân, khoâng thoï maïng thì ñoù laø thaáy phaùp. Giaû söû Boà-taùt quan saùt phaùp nhö theá naøy, thaáy ngöôøi ñieân ñaûo, muoán giuùp cho chuùng sinh maø phaùt taâm ñaïi Bi. Phaùp thanh tònh nhö vaäy moïi ngöôøi ñeàu nhôø caäy. Ñeán ñaây, Boà-taùt phaùt chí roäng lôùn muoán ñoä chuùng sinh maø chuùng sinh ñoù thì thöôøng khoâng maàm moáng. Ñoù laø Boà-taùt kieán laäp tueä phaùp.

# M

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