**635**

KINH HOAÈNG ÑAÏO QUAÛNG HIEÅN TAM-MUOÄI

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Tam taïng Truùc Phaùp Hoä,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

**QUYEÅN 1**

**Phaåm 1: ÑÖÔÏC TRÍ TAÂM ROÄNG LÔÙN**

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät du hoùa taïi ñænh nuùi Thöùu sôn, thuoäc nöôùc Vöông xaù, cuøng chuùng ñaïi Tyø-kheo goàm moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò, cuøng vôùi taùm ngaøn Boà-taùt.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân vì voâ soá traêm ngaøn ñoà chuùng vaây quanh maø thuyeát phaùp.

Khi aáy, coù vò Long vöông teân laø A-naäu-ñaït *(nhaø Taán goïi laø Voâ Nhieät)*, ñôøi tröôùc ñaõ taïo goác ñöùc, tu haïnh Boà-taùt, vöõng truï nôi Ñaïi thöøa, thöïc haønh ñaày ñuû saùu phaùp Ba-la-maät, duøng töôùng ñuû ñaày, sieâng naêng cöùu giuùp chuùng sinh, hoùa ñoä voâ cuøng; ñaõ töøng haàu haï chín möôi saùu öùc caùc Ñöùc Phaät, chöùa nhoùm coâng ñöùc, khoâng sao keå xieát; duøng phöông tieän quyeàn xaûo, hieän khaép ôû naêm ñöôøng, tröø caùc ngu toái, khieán cho hoï tu haïnh voâ duïc cuûa Boà-taùt; oâm loøng Töø, Bi, Hyû, Xaû, cöùu giuùp taát caû; vì xoùt thöông caùc loaïi toäi aùc, neân hieän laøm loaøi roàng hoùa ñoä loaøi roàng ñeán voâ soá haèng öùc, khieán chuùng thoaùt khoûi haønh ñoäng tai öông; vò naøy töï soáng döôùi ao, daãn daét caùc quyeán thuoäc coù tôùi taùm ngaøn vaïn chuùng, laïi daãn möôøi boán vaïn theå nöõ vaây quanh cuøng ñi

theo ñeå ca haùt, aâm thanh hoøa nhaõ, laøm loaøi roàng caûm ñoäng, giuùp theâm oai ñöùc, thaàn thoâng bieán hoùa töï do…. Luùc naøy, vò Long vöông aáy mang caùc thöù hoa, höông toát ñeïp nhaát, caàm côø phöôùn, loïng ñi ñeán choã Ñöùc Theá Toân. Khi ñeán nôi cuùi ñaàu, ñaûnh leã, cung kính, hoûi thaêm Ñöùc Nhö Lai, xong roài, caàm ñuû caùc loaïi höông hoa quyù baùu, phöôùn loïng naêm maøu, laïi taáu caû aâm nhaïc, vôùi loøng sung söôùng, yù cung kính, cuøng vôùi quyeán thuoäc vaø caùc theå nöõ cuøng ñeán tröôùc Ñöùc Phaät, quyø daøi, chaép tay ngay thaúng, baïch Ñöùc Phaät:

–Chuùng con muoán hoûi Nhö Lai, laø Baäc Voâ Tröôùc, Bình Ñaúng, Toái Chaùnh Giaùc, veà vieäc Boà-taùt neân haønh ñaïo nhö theá naøo? Neáu Theá Toân cho pheùp, con môùi daùm hoûi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Long vöông:

–Tuøy yù oâng muoán hoûi gì thì hoûi, chôù ngaïi. Nhö Lai Chí Chaân Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, seõ giaûi thích.

Baáy giôø A-naäu-ñaït ñöôïc söùc oai thaàn cuûa Theá Toân chaáp thuaän cho hoûi, trong loøng haân hoan, lieàn baïch Ñöùc Phaät:

–Thöa Thieân Sö Toái Toân! Baäc Thaùnh daãn ñöôøng trong loaøi ngöôøi, maïnh nhö sö töû, caûm bieán voâ löôïng; con hoûi Nhö Lai vaø cuøng khaép chuùng sinh; cuõng vì Ñaïi só Boà-taùt laøm thaày theá gian, vöôït qua phaùp theá tuïc, chí haïnh thanh tònh, bieát roõ nhaân duyeân, teá ñoä quaàn sinh, laøm ngöôøi baïn khoâng thöa thænh; taâm Nhö Lai cöùu ñoä taát caû, ñeå ñöôïc an oån; duï daãn, voã veà ñeå ñöôïc an laäp; Nhö Lai naém giöõ voâ uùy, möôøi löïc, haøng phuïc caùc ma, haøng phuïc ngoaïi ñaïo; taâm khoâng coù haïnh oâ ueá, maëc aùo giaùp ñaïi ñöùc, kim cang vöõng beàn, chí khoâng meät moûi, nhaân duyeân tích ñöùc, khoâng theå keå löôøng; Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh, Trí tueä ñaõ ñaày ñuû; taâm bình ñaúng vôùi taát caû, ñoaïn tröø töôûng voâ ueá, vöùt boû hai kieán, duøng trí sieâu vieät, hieåu phaùp nhaân duyeân ñaõ nhaäp phaùp yeáu thaâm aùo khoù vaøo, xa lìa Thanh vaên, Duyeân giaùc, moät nieäm cuõng khoâng boû Ñaïi thöøa, taâm Nhaát thieát trí; yù haïnh kieân cöôøng, thöôøng ñöôïc töï taïi, thaân saïch khoâng nhô, xaùn laïn röïc rôõ, chí nhö hö khoâng, voâ soá caùc kieáp, taâm khoâng meät moûi, ñaït ñöôïc Toång trì, töø boû tham nhô, cao ngaïo, xem thöôøng, bình ñaúng nhö Thieän Theä, Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, xem vieäc ñaõ qua nhö moäng aûo, nhö boùng, nhö tieáng vang, nhö ngöïa hoang, nhö traêng döôùi nöôùc; ñoái vôùi caùc phaùp aáy ñeàu hieåu nhö nhau, khoâng ñoäng, coi troïng

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

lôøi daïy Tam baûo, toân thôø, kính troïng, chuyeån baùnh xe phaùp, khoâng choã chöôùng ngaïi, vui möøng, tin thích, ñeàu töï ñaït ñöôïc; nhö hoa Öu- ñaøm, haèng öùc naêm môùi nôû, chí Nhö Lai thanh tònh, an nhieân soáng moät mình, ñaày ñuû caùc töôùng; thuôû xöa, Nhö Lai ñaõ cung kính, caùc Ñaïi só Hieàn minh, Nhö Lai huaân tu thöôïng nghóa, truï phaùp môùi ñöôïc nhö vaäy neân Long vöông vì caùc vò Chaùnh só aáy xin hoûi Nhö Lai. Cuùi mong, Nhö Lai Chí Chaân Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, giaûi noùi caùc vieäc laøm cuûa Boà-taùt Ñaïi só, ñöôïc phaùp moân du hyù, nhaäp Kim cang ñöùc, ñaït ñöôïc quaû saâu xa, khieán cho ngöôøi tu chöùng ñöôïc Toång trì. Duøng haïnh boán Ñeá maø tuøy thuaän, hoùa ñoä, haøng Thanh vaên, laøm cho hoï hieåu ñöôïc chaân lyù coát yeáu, daét daãn chöùng Duyeân giaùc trong saïch khôûi nhaân duyeân, khen cho moät loøng maø ñöôïc Ñaúng chaùnh giaùc. Muoán ñaït ñöôïc caùc phaùp, phaûi ñi vaøo Ñaïi thöøa. Nhôø vaøo ñöôïc Ñaïi thöøa, môùi coù theå haøng phuïc ma oaùn, laøm tieâu tan nhöõng nghi ngôø nhöõng phieàn naõo, vöôït qua nhöõng toäi khoå. Bieát moïi yù chí haønh ñoäng cuûa taát caû chuùng sinh, chöùa nhoùm bieän taøi toái thöôïng, tung raûi dieãn giaûng caùc phaùp, tuøy taát caû nhöõng mong öôùc maø hoùa hieän ñeàu hoï öa thích.

Laønh thay! Baïch Theá Toân! Ñöùc Nhö Lai, Baäc Voâ Tröôùc, Bình

Ñaúng, Chaùnh Giaùc; vì caùc baäc Ñaïi só Hieàn minh, neân dieãn noùi cuøng khaép; laøm cho caùc Boà-taùt, ñaït ñöôïc trí löïc, haøng phuïc taâm töï ñaïi cuûa mình, ñöôïc phaùp thöôïng löïc, hieåu roõ haønh ñoäng tai öông neân khoâng taïo taùc; laøm cho caùc vò ñöôïc söùc maïnh boá thí, khoâng tham tieác vaät mình coù ñöôïc, cho maø khoâng mong baùo ñaùp; laïi laøm cho caùc vò ñöôïc söùc maïnh trì giôùi, tröø heát caùc toäi, vöôït qua caùc nguyeän; laøm cho coù ñöôïc söùc maïnh nhaãn nhuïc ñoái vôùi caùc phaùp khoå, ôû nôi thoï sinh, khoâng tieác thaân maïng, laøm cho ñöôïc söùc maïnh tinh taán, gom chöùa caùc goác ñöùc, chí thöôøng khoâng moûi. Laøm cho ñöôïc söùc maïnh cuûa ñònh, kheùo ôû choã vaéng veû, hieåu roõ yeáu haïnh cuûa ñònh. Laøm cho ñöôïc söùc maïnh cuûa tueä maø vöôït qua taø kieán, nghi hoaëc môø mòt; bieát duøng phöông tieän quyeàn xaûo ñeå teá ñoä chuùng sinh, khuyeán trôï roõ raøng, ñaït naêm thoâng ñaày ñuû, Thieân nhaõn khoâng giôùi haïn, bieát taâm, nghe suoát, thaàn tuùc, bieát ñöôïc kieáp quaù khöù. Nhôø ñoù, vieäc du hoùa ñaït quaû vui ñaïi Bieän taøi. Bieän taøi veà nghóa cuûa caâu, noùi khoâng bao giôø cuøng taän, khieán ñöôïc Toång trì, taâm khoâng hoaûng hoát, laøm cho mau ñaït ñöôïc

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

chaùnh ñònh Haûi aán Tam-muoäi, tieán tôùi, tuøy theo quaû Phoå trí, ñoàng moät vò, ñöôïc chí ñònh cuûa Phaät, ñôøi soáng an vui, vónh vieãn phuïng thôø baäc toân quyù, maø khoâng bò ngaên che, chöôùng ngaïi, mau ñaït ñöôïc ñònh phaùp chí, tinh taán ñònh yù, nghe phaùp laâu daøi, hoaøn toaøn khoâng haïn cheá vaø chöôùng ngaïi. Toân suøng yù ñònh moïi ngöôøi, khieán cho taát caû chuùng sinh toân thôø söï khoâng thoaùi lui, ñöôïc chí ñònh thí, phaùp thí, cuûa caûi theá tuïc, khoâng coù tieác nuoái, ñaày ñuû veà giôùi, thöïc haønh nhôù nghó vaéng laëng, ñeå mau thaønh Phaät, taâm khoâng heà queân chí ñònh sinh leân trôøi, thöôøng nhôù ñeán coõi trôøi Ñaâu-suaát, Nhaát sinh boå xöù, loøng thích thuù haïnh thanh cao cho Boà-taùt.

Long vöông ñaõ hoûi xong caùc nghi vaán, trong loøng vui möøng hôùn hôû, laïi duøng baøi taùn tuïng ñeå hoûi tieáp Ñöùc Theá Toân:

*Xin Ñaïi nhaân noùi nghóa hieän theá Ñöùc haïnh maø Boà-taùt ñaõ nhaäp Chí khí noäi taùnh, choã caàn tu Höng phaùt ñaïo gì, laøm sao haønh?*

*Thuaän theo loøng Töø, haønh nhaäp Bi YÙ nghó luoân cöùu ñoä chuùng sinh Ñònh trí haèng hoùa, khieán trong saïch*

*Mong ngaøi xoùt thöông, maø roäng noùi? Daïy chuùng con ngöng vaø döùt yù*

*Caên, Löïc, Thaàn tuùc haønh nhö vaäy, Noùi ñaïo Thaát giaùc, chæ moïi ngöôøi Xin noùi ñöùc aáy ñeå phuïng trì.*

*Boá thí, trì giôùi, ñaày ñuû ñöùc Nhaãn löïc, haønh thieän vaø tinh taán*

*Nhaân duyeân, trí tueä, chuyeån voâ löôïng Laøm sao ñoä chuùng, mong Phaät noùi? Bieän taøi thoâng ñaït, khoûi ngu toái*

*Chí haïnh xeùt roõ, thöôøng thanh tònh Caùc vieäc khôûi sinh, lieàn bieát roõ Mong Phaät noùi cho caùc Boà-taùt Ñöùc taùnh haân hoan, baùo nieàm vui Baûy thöù Thaùnh taøi laø haïnh cao Thích söï ôû nhaøn vaø tu tònh*

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

*Cuùi mong töø toân, roäng noùi cho. Haïnh bieän taøi ñuû, laøm sao ñöôïc Toång trì saâu xa, maõi an truï*

*Hoaèng döông chaùnh phaùp khoâng heà döùt Nghe xong phuïng haønh maõi khoâng queân Nieát-baøn trong saïch maø haønh quaùn*

*YÙ hieåu saâu xa, trí roäng lôùn Trí tueä khoù ñaày, ñöùc voâ bieân Hieåu laøm theá naøo, hôïp Boà-taùt. Cheá ngöï ma löïc cuøng yù oaùn*

*Huûy hoaïi ngoaïi ñaïo, caùc loaïi taø Ñöùc duõng khoù ñoäng nhö nuùi lôùn*

*Traêng saùng cuøng toät, roäng thuyeát phaùp Hieåu khoâng, Voâ töôùng, taùnh sôû taïi Hieåu roõ ngöïa hoang vaø phaùp huyeãn Theå hình moäng töôûng cho laø khoâng Cuùi mong Theá Toân noùi cho con.*

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân môùi baûo Long vöông:

–Laønh thay, laønh thay! Thaät vui khoâng gì baèng, neân môùi töï phaùt taâm, hoûi Ñöùc Nhö Lai nhöõng nghi ngôø. Nay oâng ñaõ thöa hoûi ñöôïc, laø nhôø coâng ñöùc ñôøi tröôùc, ñaõ hieän roõ loøng Töø bi, vì caùc baïn höõu thaân thieát, khoâng sôï sinh töû, chaúng ñoaïn Tam baûo; moái nghi cuûa Long vöông laø nhö theá! Vaäy haõy laéng nghe vaø kheùo suy nghó, ta seõ noùi roäng, veà nhöõng vieäc, Boà-taùt Ñaïi só caàn phaûi tu haønh, beân naøy beân kia voâ haïn, ñöôïc quaû phaùp toái quan troïng.

Khi aáy Long vöông thöa:

–Heát söùc toát ñeïp, thöa Theá Toân! Con raát thích nghe, nghe xong, suy nghó, roài thoï trì, tuyeân boá cho möôøi phöông, khuyeân nhau tinh taán, khoâng heà meät moûi.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo Long vöông:

–Coù moät haïnh phaùp, Boà-taùt thöïc haønh thì ñaày ñuû töôùng toát, ñöôïc caùc Phaät phaùp.

Nhöõng gì laø moät? Ñoù laø khôûi leân yù ñaïo, khoâng boû chuùng sinh, goïi ñoù laø moät haïnh, ñaït ñöôïc caùc Phaät phaùp.

Laïi coù ba möôi hai vieäc taâm trí ñöôïc cuøng khaép, caàn phaûi sieâng

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

naêng, öa thích tu haønh, chuyeân yù maø thöïc taäp. Sao goïi laø ba möôi hai vieäc? Ñoù laø tu taäp, cheá ngöï noäi taùnh, giöõ chí cao toät, thöïc haønh loøng ñaïi Töø, taâm ñaïi Bi vöõng chaéc, chí nguyeän khoâng nhaøm chaùn, phaùt khôûi tinh taán, ñaày ñuû söùc maïnh, ñaïo ñöùc to lôùn, laïi coù theá löïc vöôït cao, yeân laëng khoâng phieàn, nhaãn nhuïc, vì chuùng sinh, taäp gaàn baïn laønh, chuyeân laøm vieäc phaùp, cheá ngöï quyeàn hoùa, thöïc haønh ñöùc nhaãn ñaày duû, thích vieäc giöõ giôùi, khoâng coù yù töôûng dua nònh, döùt saïch, giaû doái, lôøi noùi vaø haønh ñoäng töông öng nhau, taâm bieát baùo ñeàn, thöôøng coù saéc xaáu hoå, töï bieát theïn thuøng, ñaõ ñieàu hoøa ñöôïc söï vui möøng haân hoan, caên haïnh cho ñeán nieàm tin, ñaõ cheá ngöï yù, gìn giöõ coâng ñöùc, chí xa lìa con ñöôøng nhoû, thích hoaèng döông haïnh Ñaïi thöøa, quaùn xem taát caû vieäc Tam baûo, khieán khoâng ñoaïn maát.

Naøy Long vöông! Ñoù goïi laø ba möôi hai phaùp, Boà-taùt laøm vaäy, seõ ñöôïc taâm trí roäng lôùn.

Laïi nöõa, naøy Long vöông! Coù möôøi saùu vieäc, laøm taêng tieán trí löïc roäng lôùn. Sao goïi laø coù möôøi saùu vieäc laøm taêng tieán trí löïc roäng lôùn? Ñoù laø thi haønh caùc söï ban cho cöùu teá, ñaày ñuû giôùi khoâng khuyeát, nhaãn nhòn ñieàu ñaùng nhaãn, tinh taán ñoái vôùi quaû cao caû, ñaët thieàn ñònh trong caùc haønh, ñaõ ñaày trí tueä, tín haïnh ñaày ñuû, cuùng döôøng haàu haï Nhö Lai, vui chôi choã an tònh, thích nhaøn haï, ñaày ñuû saùu phaùp kieân coá. Coù möôøi ñieàu thieän toái thöôïng, trang nghieâm thaân khaåu yù, ñöùc ñaày ñuû, haïnh tieát thao, bieát ñuû, thích vaéng veû, ba thaân khuyeân ngöôøi, tu ñònh quaùn cao toät, ñaày ñuû caùc ñöùc. Ñoù goïi laø möôøi saùu vieäc ñeå thöïc haønh phaùp, laøm öùng hieän töôùng toát ñeïp vaø phöôùc laønh, dieãn noùi taâm ñaïi trí, hieän ra giöõ gìn Phaät ôû ñôøi, töï do löu truyeàn, hoùa ñoä.

Laïi nöõa, naøy Long vöông! Taâm trí roäng lôùn aáy, nhôø hai möôi hai vieäc maø tröø taø chaáp ñöôïc nhanh choùng, roài duøng chí Ñaïi thöøa aáy,

ñeå tu trí roäng lôùn. Sao goïi laø hai möôi hai vieäc? Ñoù laø vöôït qua taâm yù cuûa Thanh vaên, Duyeân giaùc, haï thaáp loøng coáng cao, voâ ngaõ, töï ñaïi, tieâu tröø vieäc dua nònh, chaän ñöùng ñuû loaïi lôøi noùi theá tuïc; xa lìa, vöùt boû khoâng phaûi giôùi; nhoå goác giaän döõ, thoaùt khoûi vieäc cuûa ma; tröø boû söï ngaên che, trôû ngaïi; khoâng queân lôøi thaày daïy, ñeå dieät tröø toäi loãi; töï xeùt mình, theâm tình thöông, khoâng baøn vieäc quaáy cuûa ngöôøi, taäp xa lìa baïn aùc, xa keû nghòch, thöông ngöôøi thieän, boû nhöõng gì

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

khoâng phaûi Luïc ñoä; laïi vöùt boû taâm tham tieác; thanh tònh caùc giôùi caám, tröø boû moïi tranh tuïng, xa lìa söï löôøi bieáng, vôùi meâ môø, töï laøm cho ngay thaúng, xaû boû caùc söï voâ tri, vöùt boû söï khoâng tieän lôïi, vöùt boû aùc haïnh. Ñoù goïi laø Boà-taùt trí roäng, tröø boû hai möôi hai taø chaáp, mau ñaït ñöôïc söï quyeàn bieán cuûa trí tueä, vónh vieãn khoâng coøn löôøi bieáng, thoaùi lui.

Laïi nöõa, naøy Long vöông! Coù hai möôi hai vieäc haêng haùi; neáu sieâng naêng tuøy thuaän laøm theo, seõ ñöôïc taâm trí roäng lôùn, khoâng gì hôn ñöôïc, laøm cho caùc ma Ba-tuaàn vaø quen thuoäc cuûa ma, cuøng ngoaïi ñaïo, ñeàu bò haøng phuïc. Sao goïi laø hai möôi hai vieäc haêng haùi? Vöôït qua giôùi, haêng haùi ñeå ñaït ñònh; cuõng haêng haùi vöôït qua trí, maø ñöôïc tueä haønh; haêng haùi vöôït qua quyeàn hoùa, cuõng vöôït qua taâm ñaïi Töø, haêng haùi vöôït qua ñaïi Bi. Noùi toùm laïi, vöôït qua khoâng, töôùng, nguyeän, ngaõ, nhaân, thoï, maïng; vöôït qua, nhöõng xa lìa caùc kieán chaáp vaø nhaân duyeân phaùt sinh; vöôït qua taâm töï tònh, nhôø söï giaùc ngoä cuûa Thaàn thaùnh; vöôït qua söï nhôù nghó cuûa thöùc laø neân thaáy hay khoâng neân thaáy; vöôït qua haïnh vöõng chaéc cuûa Ñaïi Kim cang. Naøy Long vöông! Ñoù laø hai möôi hai phaùp haêng haùi ñeå taâm trí roäng lôùn, laøm cho taát caû chuùng ma vaø thaân quyeán cuûa chuùng, cuøng ngoaïi ñaïo taø vaïy, khoâng coøn ñöôïc töï taïi, ñeàu bò haøng phuïc, khoâng daùm choáng laïi.

Laïi nöõa, naøy Long vöông! Trí taâm roäng lôùn aáy phaûi nöông vaøo

hai haønh xöù, môùi ñaït ñeán taâm trí roäng lôùn.

Nhöõng gì laø hai? Nhö lôøi ñaõ noùi, tu ñuùng haønh xöù; caùc goác coâng ñöùc, quaùn ñaïo haønh xöù. Ñoù laø hai haønh xöù, laøm cho taâm trí roäng lôùn.

Laïi coù hai vieäc laøm taâm roäng lôùn, khoâng theå huûy hoaïi.

Nhöõng gì laø hai? Ñoái vôùi chuùng sinh khoâng coù taâm ñoåi khaùc; ñoái vôùi caùc tai öông, cöùu giuùp baèng taâm ñaïi Bi. Ñoù laø hai vieäc, laøm trí roäng lôùn, khoâng theå huûy hoaïi.

Laïi nöõa, naøy Long vöông! Taâm trí roäng lôùn aáy, coù hai thöù phaùp, maø khoâng coù gì vöôït qua; beø ñaûng cuûa sinh töû vaø chuùng Thanh vaên, cuøng vôùi caùc Duyeân giaùc, khoâng theå vöôït hôn.

Nhöõng gì laø hai? Naém giöõ quyeàn bieán phöông tieän, ñi saâu vaøo trí tueä. Ñoù laø hai vieäc, hai phaùp, laøm trí roäng lôùn.

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

Laïi nöõa coù hai vieäc, ngaên chaän trí taâm roäng lôùn.

Nhöõng gì laø hai? Xöû söï khoâng coù taâm nghi ngôø, ngöng treä; nôi nôi khoâng an vui, muoán caùc an vui cuûa theá tuïc. Ñoù laø hai vieäc, ngaên chaän taâm trí roäng lôùn.

Laïi coù hai vieäc, giuùp ñaït ñöôïc trí taâm roäng lôùn.

Nhöõng gì laø hai? Khoâng löu yù ñòa vò tu haønh cuûa Thanh vaên, Duyeân giaùc; chæ quaùn saùt caùi ñöùc voâ cuøng toát ñeïp cuûa Ñaïi thöøa. Ñoù laø hai vieäc, giuùp ñaït ñöôïc taâm trí roäng lôùn.

Laïi coù hai vieäc, laøm toån haïi trí roäng lôùn.

Nhöõng gì laø hai? Taâm thöôøng cho mình coù nhieàu taøi nhöng laïi oâm loøng nònh hoùt beân trong. Ñoù laø hai vieäc, laøm toån haïi taâm trí roäng lôùn.

Laïi coù hai vieäc, khoâng laøm toån haïi trí roäng lôùn.

Nhöõng gì laø hai? Chuyeân tu tín taâm ngay thaúng; haønh ñoäng dua nònh. Ñoù laø hai vieäc, khoâng laøm toån haïi trí roäng lôùn.

Laïi coù boán vieäc, ngaên che trí taâm roäng lôùn.

Nhöõng gì laø boán? Thöôøng laøm loaïn chaùnh phaùp; ñoái vôùi caùc Boà-taùt, Ñaïi só Hieàn minh, khoâng coù loøng toân thôø; thöôøng khoâng bieát söï cung kính, khoâng hieåu ñöôïc vieäc cuûa ma. Ñoù laø boán vieäc, laøm ngaên che trí taâm roäng lôùn.

Laïi coù boán vieäc, khoâng ngaên che ñöôïc taâm trí roäng lôùn.

Nhöõng gì laø boán? Giöõ gìn chaùnh phaùp; nghe phaùp roài cung kính thoï trì; toân troïng Boà-taùt nhö laø Theá Toân; thöôøng bieát ñöôïc vieäc cuûa ma. Ñoù laø boán vieäc, khoâng laøm ngaên che taâm trí.

Laïi coù naêm vieäc, ñöa ñeán trí taâm roäng lôùn.

Nhöõng gì laø naêm? Vieäc mình laøm khoâng coù mong caàu; vôùi sinh töû vaø höõu laäu thì duøng giôùi ñöùc; khoâng xaû boû taát caû maø luoân coù loøng ñaïi Bi; gheùt vaø yeâu khoâng hai, ban cho caû thaân maïng; ñem taøi - lôïi - tueä ban cho khaép, laáy ñoù laøm phaùp cuùng döôøng. Ñoù laø naêm vieäc, ñeå ñöôïc trí roäng lôùn.

Laïi coù naêm vieäc, ñeå laøm tieán trieån trí taâm roäng lôùn.

Nhöõng gì laø naêm? Baét chöôùc Thieän tri thöùc; khoâng sôï sinh töû; chí cao xa, khoâng bò ngaên che; boû taâm phi thôøi; caàu trí chö Phaät. Ñoù laø naêm vieäc, phaùt trieån trí taâm roäng lôùn.

Laïi coù naêm vieäc, laøm toàn taïi trí taâm roäng lôùn, vöôït qua söï nhôù

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

nghó cuûa caùc Thanh vaên, Duyeân giaùc.

Nhöõng gì laø naêm? Vöôït qua söï giaûi thoaùt cuûa Thanh vaên; vöôït qua söï giaûi thoaùt cuûa Duyeân giaùc; vöôït qua trí taâm moïi ngöôøi; vöôït qua caùc chaáp ngaõ; vöôït qua söï troùi buoäc cuûa taäp. Ñoù laø naêm vieäc, vöôït qua caùc phaùp haønh.

Laïi coù naêm vieäc, laøm cho trí taâm roäng lôùn coù söï vui möøng.

Nhöõng gì laø naêm? Vui möøng vöôït qua aùc ñaïo; vui möøng suy xeùt trí roäng lôùn; vui möøng ñaày ñuû giaùc tueä; vui möøng giöõ giôùi khoâng nhaøm chaùn; vui möøng hieåu caùc haïnh. Ñoù laø naêm söï vui möøng cuûa trí tueä roäng lôùn.

Laïi coù naêm vieäc, phaùt khôûi trí taâm roäng lôùn, ñöôïc naêm Löïc giuùp ñôõ, khoâng chìm ñaém trong sinh töû.

Nhöõng gì laø naêm? Ñoù laø: Duøng nhaãn löïc ñeå khoâng coù söï oaùn haän; nhôø ñöùc löïc ñeå coù theå ñaày ñuû caùc nguyeän; nhôø trí löïc ñeå haøng phuïc taùnh töï taïi cuûa mình; nhôø tueä löïc ñeå sieâng naêng nghe nhieàu; nhôø voâ uùy löïc ñeå vöôït qua caùc söï kieáp nhöôïc. Ñoù laø naêm vieäc, nhôø caùc löïc chöa ñeán giuùp ñôõ.

Laïi coù naêm vieäc, laøm cho trí taâm roäng lôùn ñöôïc ngay naêm söï trong saïch.

Nhöõng gì laø naêm? Xa lìa cho haïnh oâ ueá, ñöôïc trong saïch; caùc ngöôøi ñoïa laïc, nhôø caùc caên khoâng meâ hoaëc, neân ñöôïc trong saïch; tuøy thuaän vaøo moïi luùc, maø quaùn trong saïch; thöïc haønh cho ñöôïc bình ñaúng, quyeàn bieán ñaïo trong saïch; chuyeån hoùa ñöôïc taát caû caùc phaùp, trôû thaønh trong saïch. Ñoù laø naêm vieäc trong saïch cuûa trí roäng lôùn.

Laïi coù naêm vieäc, ñeå ñöôïc trí saùng roäng lôùn.

Nhöõng gì laø naêm? Ñoù laø: Hieåu roõ voâ duïc; hieåu roõ taâm mình, taâm ngöôøi; hieåu roõ naêm cuù; hieåu roõ ñöôïc tueä haønh; maét saùng voâ ngaïi. Ñoù laø naêm vieäc ñöa ñeán trí saùng roäng lôùn.

Laïi coù naêm vieäc, laøm cho trí taâm roäng khaép.

Nhöõng gì laø naêm? Ñoù laø: Naêm gioáng, naêm goác, naêm caønh, naêm nhaùnh, naêm laù, naêm hoa, naêm quaû.

–Sao goïi laø naêm gioáng?

Ñoù laø nhaät tu, chí tu; ñeå tònh noäi taâm; bình ñaúng quaùn saùt ngöôøi vaø vaät; caàu taäp haïnh giaûi thoaùt; quyeàn bieán roäng raõi. Ñoù laø naêm gioáng.

–Sao goïi laø naêm goác?

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

Ñoù laø nhôø ñaïi Töø bi, neân ñoái vôùi goác ñöùc khoâng nhaøm chaùn, khuyeân chuùng sinh tieán tôùi, khieán hoï thoaùt khoûi tieåu thöøa, taâm chí khoâng rôi vaøo caùc ñöôøng khaùc. Ñoù laø goác.

–Sao goïi laø naêm caønh?

Ñoù laø hieåu phöông tieän quyeàn xaûo, trí tueä cöùu giuùp voâ cuøng, daãn ñöôøng chæ neûo moïi ngöôøi, giöõ gìn chaùnh phaùp, bình ñaúng quaùn saùt söï möøng vaø giaän. Ñoù laø naêm caønh.

–Sao goïi laø naêm nhaùnh?

Ñoù laø Boá thí roát raùo, Trì giôùi roát raùo, Nhaãn nhuïc roát raùo, Tinh taán roát raùo, Thieàn ñònh roát raùo, ñoù laø naêm nhaùnh.

–Sao goïi laø naêm laù?

Öa thích nghe giôùi, mong caàu ôû choã saïch khoâng, yù muoán xuaát gia, taâm theo gioáng Phaät, vui trong voâ ngaïi. Ñoù laø naêm laù.

–Sao goïi laø naêm hoa?

Ñöôïc ñaày ñuû töôùng toát, nhôø chöùa ñaày coâng ñöùc; ñaày ñuû caùc veû ñeïp nhôø boá thí taát caû; ñaày ñuû baûy Giaùc taøi vì taâm khoâng xen taïp; coù bieän taøi hieån loä, vì khoâng che giaáu phaùp; thaáu ñaït Toång trì, nhôø nghe maø khoâng queân. Ñoù laø naêm hoa.

–Sao goïi laø naêm quaû?

Ñaït ñöôïc giôùi quaû; ñöôïc ñoä quaû; ñaït Duyeân giaùc quaû; laïi ñöôïc quaû khoâng thoaùi chuyeån cuûa Boà-taùt; ñöôïc quaû Phaät phaùp. Ñoù laø naêm quaû.

Naøy Long vöông! Ñoù laø ba möôi laêm vieäc, laøm cho trí roäng lôùn, caây ñaïo cuûa Boà-taùt töôi toát. Neáu ai tu ñöôïc nhö vaäy, thaønh Phaät khoâng khoù.

Ñöùc Phaät baûo Long vöông:

–Neáu coù Boà-taùt, muoán thoï trì trí taâm roäng lôùn naøy; muoán troàng caây thaâm dieäu, hieån hieän roõ caâu yeáu haïnh; caàn phaûi sieâng naêng taêng söï tu taäp veà caây baùu trí roäng lôùn naøy. Nhö vaäy, naøy Long vöông! Ta thaáy taát caû caùc phaùp coâng ñöùc, khoâng caùi naøo maø khoâng coù nghóa, cuûa caáy baùu naøy caû! Caùc vò phaùt taâm vôùi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, ñeàu nhôø caâu chuû yeáu cuûa caây baùu trí roäng naøy. Ví nhö Long vöông muoán löïa choïn troàng gioáng caây thì neân bieát goác, caønh, nhaùnh, laù, hoa, quaû cuûa caây coù sinh tröôûng toát hay khoâng. Cuõng nhö vaäy, naøy Long vöông! Neáu coù ngöôøi coù theå thoï trì gioáng trí taâm roäng lôùn naøy,

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

hoï seõ ñaït ñöôïc ba möôi baûy phaåm, phaùp toái thöôïng tueä cuûa chö Phaät, Hieàn thaùnh. Cho neân, naøy Long vöông! Muoán nhaäp vaøo trí roäng lôùn, phaûi thöïc haønh coâng ñöùc; muoán chuyeån phaùp luaân, phaûi thoï trì noù, sieâng tu, ñoïc tuïng, chuyeân taâm thöïc taäp, roäng vì taát caû chuùng sinh maø trình baøy cho roõ.

Nhö vaäy, Long vöông! Neân sieâng naêng, thoï hoïc, phaùp moân naøy.

Ngay khi Ñöùc Phaät thuyeát phaåm Phaùp ngöõ, cuûa trí taâm roäng lôùn naøy; coù baûy vaïn hai ngaøn chuùng loaøi roàng, ñeàu phaùt taâm vôùi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Thaùi töû cuûa Long vöông, cuøng vôùi moät vaïn boán ngaøn caùc theå nöõ, cuõng ñeàu ñöôïc phaùp Nhaãn nhu thuaän; naêm ngaøn vò Boà-taùt, nöông theo goác coâng ñöùc coù ôû ñôøi tröôùc ñeàu ñöôïc phaùp nhaãn.

Baáy giôø A-naäu-ñaït, cuøng caùc Long vöông khaùc, cuøng caùc quyeán thuoäc, nöông vaøo thaàn löïc chính mình, bay leân hö khoâng, laøm thaønh ñaùm maây höông, phuùt choác lan toûa khaép, höông thôm hoøa cuøng vôùi boät chieân-ñaøn, taïo thaønh côn möa nhoû, möa höông treân Ñöùc Nhö Lai vaø chuùng hoäi; vaø laïi hoùa laøm caùc chaâu ngoïc quyù laï, che kín caùc giao loä, roài tieáp tuïc che khaép caûnh giôùi caû nöôùc Vöông xaù, laøm cho moïi ngöôøi ñeàu vui möøng; ôû treân hö khoâng luùc naøy coù ñuû lôøi ca tuïng Ñöùc Nhö Lai Chí Chaân; ngöôøi ñaõ chöùa nhoùm voâ soá ñieàu toát ñeïp, Thaùnh ñöùc voâ löôïng; ngöôøi ñöùng rieâng treân trôøi maây, hieän nöõa thaân, röïc saùng caû hö khoâng. Taát caû chuùng hoäi, khoâng ai maø khoâng thaáy ñieàu aáy.

M

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