KINH ÑAÏI THÖØA NHAÄP LAÊNG-GIAØ

**QUYEÅN 2**

**Phaåm 2: SÖÏ TAÄP HÔÏP TAÁT CAÛ CAÙC PHAÙP (Phaàn 2)**

Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä baïch:

–Baïch Theá Toân! Xin Theá Toân daïy cho con caùc phaùp moân vi dieäu veà taâm, yù vaø yù thöùc, naêm phaùp caùc töï taùnh vaø caùc töôùng. Ñaây laø phaùp moân maø taát caû chö Phaät, Boà-taùt ñeàu thöïc haønh, xa lìa caùc haønh töôùng, vì caûnh giôùi ngoaïi taïi chính töï nôi taâm, nhöõng ñieàu goïi laø nghóa chaân thaät, nhöõng lôøi daïy tinh yeáu cuûa giaùo phaùp Phaät. Xin Ñöùc Nhö Lai thuyeát giaûng cho chuùng Boà-taùt treân nuùi naøy veà söï tuøy thuaän cuûa chö Phaät quaù khöù, veà soùng bieån taøng thöùc vaø caûnh giôùi cuûa Phaùp thaân.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä:

–Coù boán lyù do laøm cho nhaõn thöùc chuyeån bieán. Boán lyù do aáy laø gì? Ñoù laø:

1. Vì chaáp chaët neân khoâng bieát töï taâm hieän khôûi.
2. Töø thôøi voâ thuûy ñeán nay bò raøng buoäc nôi saéc khoâng thaät vaø taäp khí.
3. Baûn taùnh cuûa thöùc laø nhö vaäy.
4. Ham thích caùc hình saéc vaø veû beân ngoaøi.

Naøy Ñaïi Tueä! Vì boán lyù do naøy, thöùc A-laïi-da nhö doøng nöôùc luõ, sinh ra caùc soùng chuyeån thöùc, nhö nhaõn thöùc… Ñoái vôùi taát caû caùc caên, vi traàn, caùc loã chaân loâng, maét… ví nhö taám göông phaûn chieáu caùc saéc maøu, hình aûnh. Hoaëc sinh ra daàn daàn. Gioáng nhö gioù maïnh thoåi vaøo bieån caû, bieån taâm cuõng theá. Gioù caûnh giôùi thoåi leân caùc soùng thöùc lieân tuïc khoâng ngöøng.

Naøy Ñaïi Tueä! Nguyeân nhaân vaø haønh vi töông quan nhau, chaúng phaûi moät, chaúng phaûi khaùc. Nghieäp cuøng ngoaïi töôùng raøng buoäc chaèng chòt vôùi nhau, neân khoâng theå bieát roõ töï taùnh cuûa hình saéc… vaø naêm thöùc nôi thaân vaän haønh.

Naøy Ñaïi Tueä! Cuøng töông öng vôùi naêm thöùc naøy, hoaëc nhaân phaân bieät caùc caûnh töôùng khaùc nhau maø coù yù thöùc sinh. Nhöng caùc thöùc kia khoâng nghó raèng laø chuùng ta ñoàng thôøi laøm nhaân laãn nhau, maø ñoái vôùi caûnh giôùi hieän ngay nôi töï taâm phaân bieät chaáp tröôùc, ñoàng thôøi phaùt khôûi töôùng khoâng sai bieät, ñeàu roõ caûnh cuûa mình.

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc nhaø tu haønh khi nhaäp Tam-muoäi, baèng moät chuùt söùc tu taäp ñaõ phaùt sinh maø khoâng töï bieát, neân nghó raèng: ta dieät caùc thöùc ñeå vaøo Tam-muoäi. Nhöng thaät ra hoï khoâng deïp taát caû caùc thöùc maø nhaäp Tam-muoäi. Do ñoù, khoâng daäp taét ñöôïc caùc chuûng töû cuûa taäp khí. Vì khoâng coøn naém vaøo caùc caûnh, neân goïi laø thöùc dieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Haønh töôùng cuûa taøng thöùc raát vi teá, ngoaïi tröø caùc Ñöùc Phaät hay caùc vò Boà-taùt ôû caùc truï ñòa, coøn taát caû haøng ngoaïi ñaïo Nhò thöøa thì daàu cho coù naêng löïc trí tueä vaø thieàn ñònh ñeàu khoâng theå bieát ñöôïc. Chæ coù nhöõng baäc tu haønh môùi hieåu ñaày ñuû nhöõng khía caïnh cuûa caùc Boà-taùt, baèng söï trôï löïc cuûa trí tueä hoï bieát roõ töôùng caùc Ñòa, kheùo thoâng ñaït cuù nghóa, nhôø gieo troàng tích taäp nhieàu thieän caên trong coõi Phaät voâ bieân. Khoâng meâ laàm vôùi nhöõng phaân bieät, neân töï taâm coù söï nhìn nhaän vaø hieåu bieát nhö vaäy.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhöõng baäc tu haønh ñoù soáng aån daät trong choán nuùi röøng, noã löïc tu haønh, hoaëc cao, hoaëc thaáp, hoaëc trung bình. Caùc vò aáy coù theå thaáy ñöôïc töï taâm vaø söï

hoaït ñoäng cuûa noù, ñaït nhöõng Tam-muoäi, coù naêng löïc thaàn thoâng töï taïi, ñöôïc chö Phaät laøm phaùp quaùn ñaûnh, coù caùc Boà-taùt vaây quanh, bieát söï vaän haønh cuûa caùc caûnh giôùi taâm, yù vaø yù thöùc. Hoï coù theå vöôït qua bieån caû sinh töû cuûa voâ minh, aùi nghieäp. Theá neân caùc thaày haõy thaân caän chö Phaät, Boà-taùt, thaät söï tu haønh nhö caùc baäc ñaïi Thieän tri thöùc.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ví nhö soùng bieån lôùn*

*Do gioù maïnh khuaáy ñoäng Soùng voã maõi beå bôø*

*Khoâng khi naøo ngöng nghæ Bieån taïng thöùc thöôøng truù Bò gioù caûnh giôùi ñoäng*

*Voâ soá caùc soùng thöùc Nhaáp nhoâ maø chuyeån sinh Caùc maøu xanh, vaøng, ñoû*

*Muoái, söõa, maät, ñöôøng thôm Hoa, quaû, trôøi, traêng saùng Chaúng khaùc, chaúng khoâng khaùc Baûy thöùc lieân keát nhau*

*Neân bieát cuõng nhö theá Nhö bieån cuøng con soùng Taâm khoâng khaùc vôùi thöùc Ví nhö bieån khuaáy ñoäng Nhöõng con soùng nhaáp nhoâ Thöùc Laïi-da cuõng theá Nhieàu loaïi thöùc sinh ra Taâm, yù vaø yù thöùc*

*Vì caùc töôùng neân noùi*

*Taùm thöùc töôùng khoâng khaùc Khoâng töôùng naêng, töôùng sôû Ví nhö laøn soùng bieån*

*Khoâng coù gì khaùc nhau Caùc thöùc taâm cuõng theá Khoâng coù söï khaùc nhau Nghieäp do taâm chaát chöùa YÙ tích tuï roäng nhieàu Nhaän bieát neân goïi thöùc Tuøy caûnh hieän naêm thöùc*

Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä duøng keä thöa hoûi:

*Caùc maøu nhö xanh, ñoû Hieän ra thöùc chuùng sinh Nhö caùc hieän töôïng soùng Vì sao? Xin Phaät daïy.*

Ñöùc Theá Toân ñaùp:

*Caùc maøu nhö xanh, ñoû*

*Trong soùng khoâng khaùc nhau Noùi taâm khôûi caùc töôùng*

*Vì khai ngoä phaøm phu Nhöng taâm voán khoâng khôûi Lìa sôû thuû töï taâm*

*Naêng thuû vaø sôû thuû Phaûi hieåu nhö soùng kia Thoân, cuûa caûi, nhaø ôû*

*Hieän nôi thöùc chuùng sinh Theá neân thaáy theá naøy*

*Cuøng soùng khoâng khaùc nhau*

Boà-taùt Ñaïi Tueä thöa:

*Traïng thaùi soùng, bieån caû Phaân bieät söï nhaáp nhoâ Sao trí khoâng nhaän bieát Taïng thöùc nhö bieån kia?*

Ñöùc Theá Toân ñaùp:

*Nhö bieån Laïi-da*

*Thöùc chuyeån cuøng soùng bieån Vì phaøm phu thieáu trí*

*Ví bieån ñeå chæ baøy.*

Boà-taùt Ñaïi Tueä thöa:

*Ví nhö maët trôøi moïc*

*Ñoàng chieáu khaép thaáp cao Ñeøn theá gian cuõng theá Neâu thaät vì keû ngu*

*Phaät ñaõ khai thò phaùp Sao khoâng noùi söï thaät.*

Ñöùc Theá Toân ñaùp:

*Neáu söï thaät oâng noùi*

*Söï thaät khoâng trong taâm Ví nhö soùng bieån caû*

*AÛnh trong göông, giaác moäïng Ñoàng thôøi ñeàu hieån hieän Caûnh giôùi taâm cuõng theá*

*Do vì thieáu ñieàu kieän Laàn löôït maø chuyeån sinh*

*Chöùc naêng thöùc nhaän bieát Chöùc naêng yù phaûn aûnh Hieån baøy ra naêm thöùc Khi ñònh khoâng thöù lôùp*

*Ví nhö ngöôøi hoïa só Vaø hoïc troø oâng ta*

*Saép maøu taïo böùc tranh*

*Lôøi ta cuõng nhö theá*

*Tranh khoâng trong maøu saéc Trong buùt, hay trong vaûi Ñeå vui loøng chuùng sinh Taïo böùc tranh maøu saéc Ngoân töø thì bieán ñoåi*

*Chaân lyù vöôït ngoân töø Ta truï phaùp chaân thaät Giaûng cho baäc tu haønh Chaân lyù, phaùp töï chöùng Vöôït naêng, sôû phaân bieät Ta noùi ñeä töû Phaät Khoâng phaûi vì keû ngu*

*Nhöõng hieän höõu nhö huyeãn Ñieàu ñöôïc, thaáy khoâng ñöôïc Nhöõng lôøi daïy nhö theá*

*Thay ñoåi tuøy theo vieäc*

*Giaùo phaùp khoâng phaûi phaùp Neáu khoâng nhaèm tröôøng hôïp Ví nhö thaày cho thuoác*

*Tuøy theo töøng caên beänh Nhö Lai daïy chuùng sinh Tuøy theo taâm thöùc hoï Ñaáng theá gian nöông caäy Laõnh vöïc trí töï chöùng Khoâng phaûi laø caûnh giôùi Cuûa Thanh vaên, ngoaïi ñaïo.*

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu Ñaïi Boà-taùt muoán hieåu troïn veïn phaïm truø cuûa theá giôùi phaân bieät, nhö chuû theå vaø ñoái töôïng ñeàu laø söï hieån hieän cuûa töï taâm, thì phaûi traùnh xa söï oàn naùo, löôøi moûi, nguû nghæ… Ñaàu ñeâm, giöõa ñeâm vaø cuoái ñeâm haõy noã löïc tu taäp. Haõy xa lìa vaø khoâng nghe caùc söï luaän baøn sai leäch cuûa ngoaïi ñaïo vaø phaùp cuûa Thanh vaên, Duyeân giaùc, thoâng ñaït töôùng phaân bieät cuûa töï taâm.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi Tueä! Khi taâm cuûa vò Ñaïi Boà-taùt ñaõ an truù nôi trí tueä sieâu tuyeät, ñoái vôùi Thaùnh trí cao caû cuûa tam töôùng, caàn phaûi tu hoïc. Tam töôùng aáy laø gì? Ñoù laø:

1. Töôùng khoâng hình aûnh
2. Nguyeän löïc gia trì cuûa taát caû chö Phaät.
3. Töï höôùng ñeán söï chöùng ñaït nhôø Thaùnh trí.

Caùc baäc tu haønh ñaõ ñöôïc caùc töôùng naøy, neân xaû boû söï hieåu bieát veà taâm, ñaït ñöôïc nhôø trí sieâu vieät, nhö con löøa queø vaø nhaäp vaøo Ñòa thöù taùm Boà-taùt. Ñoái vôùi ba töôùng naøy, Boà-taùt caàn lieân tuïc tu haønh.

Naøy Ñaïi Tueä! Töôùng voâ töôùng coù ñöôïc khi taát caû töôùng cuûa haøng ngoaïi ñaïo, Thanh vaên, Duyeân giaùc ñöôïc quaùn trieät chaët cheõ. Töôùng nguyeän löïc gia trì ñöôïc sinh khôûi do baûn nguyeän töï thaân ñöôïc chö Phaät gia hoä. Töôùng töï chöùng cuûa Thaùnh trí ñöôïc sinh khôûi do khoâng chaáp vaøo töôùng cuûa taát caû phaùp, thaønh töïu caùc Tam-muoäi, nhìn theá giôùi nhö aûo aûnh, thaân tieán ñeán trí cuûa Phaät ñòa.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây laø ba töôùng cuûa Thaùnh trí cao thöôïng. Neáu ai ñaït ñöôïc töôùng naøy töùc laø ñaït ñeán traïng thaùi töï chöùng cuûa Thaùnh trí. Thaày vaø caùc Ñaïi Boà-taùt neân noã löïc tu hoïc.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä bieát nhöõng gì ñang dieãn tieán trong taâm tö, yù nghó cuûa caùc Boà-taùt vaø nöông söùc oai thaàn cuûa taát caû caùc Ñöùc Phaät, neân baïch:

–Cuùi xin Theá Toân daïy cho con phaùp moân töï taùnh cuûa Thaùnh trí, y theo ñoù maø phaân laøm moät traêm leû taùm caâu. Ñieàu maø taát caû Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc vì caùc Ñaïi Boà- taùt rôi vaøo töôùng nhìn söï vaät moät caùch toång quaùt neân daïy roõ nghóa moân sai bieät vaø baûn chaát laø voïng chaáp. Bieát roõ yù nghóa naøy, caùc vò Ñaïi Boà-taùt laøm thanh tònh caû hai voâ ngaõ, töï soi saùng veà caùc Ñòa, vöôït khoûi caùi hyû laïc thieàn ñònh cuûa ngoaïi ñaïo vaø Thanh vaên, Duyeân giaùc, ñaït ñöôïc caûnh giôùi haønh trang baát khaû tö nghì cuûa caùc Ñöùc Nhö Lai, roát raùo xaû ly töï taùnh cuûa naêm phaùp, ñöôïc taát caû trí tueä, Phaùp thaân Phaät ñeå töï trang nghieâm vaø ñi vaøo caûnh nhö huyeãn aûo maø truù taát caû coõi trôøi Ñaâu-suaát, trôøi Saéc cöùu caùnh, thaønh thaân Nhö Lai.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ñaïi Tueä! Coù moät loaïi ngoaïi ñaïo coù quan ñieåm raèng: “Taát caû caùc phaùp tuøy theo nhaân maø ñoaïn taän”, neân sinh kieán giaûi phaân bieät nhö yù nghó khoâng coù söøng thoû. Sinh kieán chaáp aáy, cho laø khoâng coù söøng thoû, cho taát caû caùc phaùp cuõng nhö theá. Laïi coù nhöõng keû khaùc, do thaáy nhöõng khaùc bieät cuûa caùc phaùp veà hình töôùng, troïng löôïng, vò trí maø voïng chaáp caùc phaùp moãi moãi sai bieät, sinh kieán chaáp cho laø khoâng coù söøng thoû vaø nghó raèng phaûi coù söøng traâu.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhöõng keû aáy rôi vaøo nhò bieân, khoâng hieåu roõ laø chæ coù taâm maø thoâi.

Nhöng ñoái vôùi töï taâm laïi taêng theâm söï phaân bieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Thaân theå, taøi saûn, vaät chaát ôû theá gian, taát caû chæ hieän höõu bôûi taâm phaân bieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu bieát söøng thoû khoâng phaûi coù, cuõng khoâng phaûi khoâng coù, khoâng neân coù söï phaân bieät naøo veà caùc phaùp. Vì sao söøng thoû xa lìa nôi coù vaø khoâng? Chuùng laøm nhaân ñoái ñaõi laãn nhau. Phaân tích veà söøng traâu cho ñeán buïi traàn, ñi tìm theå töôùng cuûa noù cuõng khoâng theå ñöôïc. Bôûi vì söï hoaït ñoäng cuûa Thaùnh trí ñaõ chöùng ñaït thì xa lìa kieán chaáp kia. Vì theá, ôû ñaây khoâng neân phaân bieät.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä baïch:

–Baïch Theá Toân! Phaûi chaêng vì hoï döïa vaøo voïng kieán ñeå khôûi caùc töôùng maø so saùnh, ñoái ñaõi, tính toaùn laø khoâng phaûi khoâng.

Ñöùc Theá Toân noùi:

–Khoâng vì söï phaân bieät maø khôûi töôùng ñoái ñaõi, neân baûo laø khoâng. Vì sao? Vì coù söï phaân bieät maø sinh ra nguyeân nhaân. Do phaân bieät caùi söøng laøm choã sôû y, choã sôû y laøm nhaân xa lìa khôûi söï khaùc vaø khoâng khaùc, chaúng phaûi do töôùng ñoái ñaõi maø hieån baøy söøng thoû laø khoâng.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu söï phaân bieät naøy laø khaùc vôùi söøng thoû, thì chaúng phaûi laø nhaân nôi caùi söøng, neáu khoâng khaùc thì nhaân kia sinh khôûi.

Naøy Ñaïi Tueä! Phaân tích söøng traâu cho ñeán phaân töû cöïc nhoû laø ñieàu khoâng theå ñöôïc, noù khaùc vôùi coù söøng neân noùi laø khoâng coù söøng. Phaân bieät nhö vaäy, chaéc chaén laø phi lyù. Khi caû hai thöù ñeàu khoâng coù thöù naøo (söøng thoû vaø söøng traâu) laø hieän höõu, thì lieân heä vaøo ñaâu maø thaønh töïu? Vì theá, coù laäp luaän cho raèng söøng thoû laø khoâng, khoâng neân phaân bieät, vì khoâng coù nguyeân nhaân chính. Coù ngöôøi laäp luaän veà höõu voâ, chaáp coù vaø

chaáp khoâng, caû hai ñeàu khoâng thaønh töïu.

Naøy Ñaïi Tueä! Laïi coù nhöõng ngoaïi ñaïo maéc phaûi quan ñieåm sai laàm, chaáp tröôùc vaøo nhöõng yù nieäm nhö thaáy maøu saéc, hình traïng, hö khoâng, cho raèng saéc khaùc vôùi hö khoâng maø khôûi ra söï phaân bieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Vì hö khoâng nhaäp vaøo hình saéc neân hình saéc laø hö khoâng.

Naøy Ñaïi Tueä! Saéc laø hö khoâng, ñeå thieát laäp tính chaát naêng trì vaø sôû trì neân chia laøm hai: hö khoâng vaø saéc. Haõy hieåu nhö vaäy.

Naøy Ñaïi Tueä! Khi caùc ñaïi chuûng taïo ra thì chuùng khaùc bieät nhau, khoâng truï trong hö khoâng vaø hö khoâng khoâng phaûi khoâng hieän höõu trong chuùng.

Naøy Ñaïi Tueä! Söøng thoû cuõng theá, do ñoái ñaõi vôùi söøng traâu maø noùi söøng aáy khoâng

coù.

Naøy Ñaïi Tueä! Phaân tích söøng traâu cho ñeán caùc vi traàn, roài laïi phaân tích vi traàn aáy

nöõa, thì töôùng aáy khoâng hieän. Vaäy noù döïa vaøo ñaâu maø noùi laø khoâng? Neáu döïa vaøo vaät khaùc thì vaät khaùc cuõng nhö theá.

Naøy Ñaïi Tueä! OÂng neân xaû boû caùc quan ñieåm vaø phaân bieät lieân heä ñeán söøng thoû, söøng traâu, ñeán hö khoâng vaø hình saéc. OÂng vaø caùc Boà-taùt haõy luoân quaùn saùt veà töôùng phaân bieät maø caùc oâng thaáy töø chính taâm mình, ôû nôi taát caû coõi nöôùc, vì caùc Phaät töû theå hieän phaùp tu haønh cuûa töï taâm.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Thaáy cuûa taâm khoâng coù Chæ nöông taâm maø khôûi Hình aûnh döïa vaøo thaân Hieän taøng thöùc chuùng sinh Taâm, yù cuøng yù thöùc*

*Töï taùnh vaø naêm phaùp Hai voâ ngaõ, thanh tònh Caùc ñaïo sö dieãn thuyeát Daøi, ngaén cuøng ñoái ñaõi Laàn löôït hoã töông sinh Nhaân nôi höõu thaønh voâ Nhaân nôi voâ thaønh höõu Phaân tích ñeán vi traàn Chaúng phaân bieät saéc naøo Chæ taâm ñöôïc kieán laäp Keû taø kieán khoâng tin*

*Khoâng thuoäc choã ngoaïi ñaïo Hay laõnh vöïc Thanh vaên Ñaáng Cöùu Theá ñaõ daïy*

*Môû con ñöôøng töï chöùng.*

Baáy giôø, Boà-taùt Ñaïi Tueä laïi thænh vaán Ñöùc Theá Toân veà söï taåy saïch doøng taâm hieän

taïi:

–Baïch Theá Toân! Laøm theá naøo ñeå taåy saïch doøng taâm hieän taïi cuûa caùc chuùng sinh?

Söï taåy saïch aáy laø ngay töùc khaéc hay daàn daàn?

Ñöùc Phaät baûo Ñaïi Tueä:

–Taâm ñöôïc taåy saïch daàn daàn, chöù khoâng phaûi ñöôïc taåy saïch ngay töùc khaéc. Nhö

traùi xoaøi chín daàn daàn, chöù khoâng phaûi chín ngay töùc khaéc. Cuõng theá, chö Phaät Nhö Lai taåy saïch doøng taâm hieän taïi cho caùc chuùng sinh laø daàn daàn, chöù khoâng phaûi ngay töùc khaéc.

Nhö ngöôøi thôï goám laøm ra caùc vaät duïng laø laøm daàn daàn, chöù khoâng phaûi ngay töùc khaéc. Cuõng theá, chö Phaät Nhö Lai taåy saïch doøng taâm hieän taïi cho caùc chuùng sinh laø taåy saïch daàn daàn, chöù khoâng phaûi taåy saïch ngay töùc khaéc.

Ví nhö maët ñaát sinh ra caùc loaøi coû caây, caây coû moïc daàn daàn chöù khoâng phaûi moïc ngay moät luùc. Cuõng theá, chö Phaät Nhö Lai taåy saïch doøng taâm hieän taïi cho caùc chuùng sinh laø taåy saïch daàn daàn, chöù khoâng phaûi taåy saïch ngay töùc khaéc.

Naøy Ñaïi Tueä! Ví nhö ngöôøi hoïc aâm nhaïc, veõ, hoïa vaø caùc moân kyõ thuaät khaùc, daàn daàn thaønh töïu, chöù khoâng phaûi ñaït ngay. Cuõng theá, chö Phaät Nhö Lai taåy saïch doøng taâm hieän taïi cho caùc chuùng sinh laø taåy saïch daàn daàn, chöù khoâng phaûi taåy saïch ngay töùc khaéc. Ví nhö taám göông phaûn chieáu ngay töùc khaéc vaø khoâng phaân bieät caùc hình töôïng,

cuõng theá, Nhö Lai taåy saïch doøng taâm hieän taïi cho caùc chuùng sinh laø ngay töùc khaéc, laøm cho chuùng sinh thoaùt khoûi söï phaân bieät vaø ñöa chuùng sinh ñeán nhöõng traïng thaùi voâ töôùng. Nhö maët trôøi, maët traêng cuøng luùc chieáu khaép taát caû hình saéc, caûnh töôïng, cuõng theá,

chö Phaät Nhö Lai taåy saïch nhöõng taäp khí, loãi laàm töï taâm cuûa caùc chuùng sinh. Nhö Lai khai thò ngay töùc khaéc cho chuùng sinh thaáy caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thuoäc veà trí tueä. Ví nhö thöùc A-laïi-da taïo ngay töùc khaéc taát caû theá giôùi cuûa thaân theå, taøi saûn, ñaát nöôùc, cuõng theá, Ñöùc Phaät ngay töùc khaéc giaùo hoùa thaønh thuïc taát caû chuùng sinh ôû coõi trôøi

Saéc cöùu caùnh, laøm cho hoï tu haønh caùc haïnh.

Ví nhö Ñöùc Phaät phaùp taùnh phoùng haøo quang chieáu saùng töø Phaät baùo thaân cho ñeán Phaät hoùa thaân, töï chöùng Thaùnh caûnh; cuõng theá, phaùp töôùng hieän ngay töùc khaéc, toûa chieáu laøm cho xa lìa taát caû taø kieán veà höõu vaø voâ.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi Tueä! Phaùp taùnh sôû löu Ñöùc Phaät daïy veà töï töôùng vaø coïng töôùng cuûa caùc phaùp. Vì caùc phaùp nhaân duyeân, taäp khí hieän chính töï taâm. Do söï khoâng nhaän bieát maø chaáp töôùng cuûa nhaân, laøm cho bò raøng buoäc vaøo nhöõng vieäc hö huyeãn, ñeàu laø taùnh voâ thöôøng. Nhöng caùc chuùng sinh chaáp tröôùc vaøo nhöõng huyeãn aûo maø cho laø thaät ñeàu khoâng theå ñöôïc.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhöõng suy töôûng hö nguïy chaáp tröôùc töï taùnh duyeân khôûi thì töï taùnh

khôûi.

Naøy Ñaïi Tueä! Ví nhö nhaø aûo thuaät duøng söùc huyeãn thuaät döïa vaøo coû caây, ngoùi ñaù

maø laøm aûo thuaät, taïo ra bao nhieâu laø maøu saéc, hình töôùng cuûa chuùng sinh, laøm cho moïi ngöôøi troâng thaáy phaân bieät moät caùch ña daïng vaø khoâng chaân thaät.

Naøy Ñaïi Tueä! Cuõng vaäy, do chaáp chaët caûnh giôùi, cho neân söùc taäp khí ôû trong taùnh duyeân khôûi coù taùnh voïng chaáp, hieän ra caùc töôùng. Ñaây goïi laø voïng chaáp taùnh sinh.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñoù laø phaùp taùnh sôû löu, Phaät noùi veà töôùng cuûa caùc phaùp.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñöùc Phaät phaùp taùnh laø thieát laäp traïng thaùi cao vôøi cuûa trí tueä töï chöùng, vöôït khoûi töôùng töï taùnh cuûa taâm.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñieàu maø Ñöùc Phaät öùng hoùa thuyeát giaûng laø phaùp öùng thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä, uaån, xöù, giôùi, caùc giaûi thoaùt, caùc thöùc vaø caùch thöùc maø chuùng vaän haønh. Ñöùc Phaät kieán laäp söï sai bieät vöôït ra ngoaøi moïi hình töôùng, sieâu vieät haïnh voâ saéc.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñöùc Phaät phaùp taùnh töï taïi vôùi caùc duyeân, xa lìa taát caû sôû duyeân, taát caû söï taïo taùc, caùc töôùng caên löôïng, khoâng thuoäc vaøo theá giôùi phaøm phu, haøng Thanh vaên,

Duyeân giaùc vaø caùc ngoaïi ñaïo chaáp chaët caùc yù nieäm veà ngaõ töôùng.

Vì theá, naøy Ñaïi Tueä! OÂng haõy noã löïc tu hoïc theo con ñöôøng cao caû, daãn ñeán trí tueä töï chöùng cuûa baäc Thaùnh. OÂng haõy xa lìa nhöõng kieán giaûi cuûa theá giôùi beân ngoaøi, caùch bieät vôùi töï taâm.

Naøy Ñaïi Tueä! Thanh vaên thöøa coù hai töôùng khaùc nhau. Ñoù laø: Traïng thaùi tuyeät dieäu cao vôøi cuûa söï töï chöùng Thaùnh trí vaø traïng thaùi chaáp chaët vaøo töï taùnh phaân bieät.

Theá naøo laø traïng thaùi tuyeät dieäu cao vôøi cuûa söï töï chöùng Thaùnh trí? Ñaây laø caùi thaáy minh trieát veà khoå, khoâng, voâ thöôøng, voâ ngaõ, thuoäc theá giôùi chaân lyù, thoaùt khoûi phieàn naõo, cho neân ñaït ñöôïc tòch dieät. Ñoái vôùi caùc uaån, xöù, giôùi, hoaëc töï taùnh, hoaëc toång quaùt vaø ngoaïi taùnh khoâng hoaïi dieät. Vì bieát roõ chaân lyù neân taâm truù nôi moät caûnh. Taâm ñaõ truù nôi moät caûnh neân ñaït ñöôïc ñaïo quaû thieàn ñònh giaûi thoaùt Tam-muoäi vaø ñöôïc xuaát ly, truù caûnh giôùi an laïc vaø töï chöùng Thaùnh trí. Nhöng trong ñoù chöa loaïi boû taäp khí vaø chöa thoaùt khoûi söï cheát bieán dòch khoâng theå nghó baøn. Ñaây laø traïng thaùi caûnh giôùi töï chöùng Thaùnh trí cuûa Thanh vaên thöøa. Caùc Ñaïi Boà-taùt cuõng ñaéc caûnh giôùi Thaùnh trí naøy, nhöng vì thöông xoùt chuùng sinh neân luoân giöõ baûn nguyeän khoâng chöùng moân tòch dieät vaø hyû laïc cuûa Tam-muoäi. Caùc Ñaïi Boà-taùt khoâng neân tu hoïc vaø ôû trong traïng thaùi an laïc töï chöùng Thaùnh trí naøy cuûa haøng Thanh vaên.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá naøo laø söï chaáp tröôùc vaøo töôùng töï taùnh sinh khôûi töø phaân bieät? Khi moät ngöôøi thaáy raèng caùc tính chaát nhö: cöùng, aåm, noùng, ñoäng, xanh, vaøng, ñoû, traéng… nhöõng phaùp aáy khoâng sinh, do ngöôøi taïo taùc. Nhöng döïa vaøo giaùo lyù maø thaáy ñöôïc töï töôùng vaø coïng töôùng neân phaân bieät chaáp tröôùc. Ñaây goïi laø töôùng chaáp tröôùc vaøo söï phaân bieät cuûa haønh Thanh vaên. Ñaïi Boà-taùt khi bieát ñöôïc phaùp naøy nhö theá naøo thì haõy töø boû noù ñi, phuø hôïp vôùi phaùp voâ ngaõ vaø tröø nhöõng kieán giaûi sai laàm veà söï voâ ngaõ cuûa con ngöôøi, daàn daàn truï nôi caùc Ñòa cuûa baäc Thaùnh.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä baïch:

–Baïch Theá Toân! Ñöùc Nhö Lai ñaõ daïy caûnh giôùi Ñeä nhaát nghóa do Thaùnh trí töï chöùng thöôøng chaúng theå nghó baøn, ñoàng vôùi taùc giaû khoâng theå nghó baøn do ngoaïi ñaïo noùi laø thöôøng haèng, coù ñuùng hay khoâng?

Ñöùc Phaät ñaùp:

–Naøy Ñaïi Tueä! Söï thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn maø haøng ngoaïi ñaïo ñaõ ñònh taùnh cho ñaáng saùng taïo cuûa hoï laø khoâng chính xaùc. Vì sao? Vì söï thöôøng haèng baát bieán chaúng theå nghó baøn cuûa haøng ngoaïi ñaïo khoâng phuø hôïp vôùi töï töôùng nguyeân nhaân, cho neân khoâng toàn taïi ñöôïc. Vaø töï töôùng nguyeân nhaân khoâng toàn taïi thì laøm sao hieån thò ñöôïc söï thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn?

Naøy Ñaïi Tueä! Ñieàu maø haøng ngoaïi ñaïo ñaõ tuyeân boá veà thöôøng haèng baát khaû tö nghì, neáu phuø hôïp vôùi töï töôùng cuûa nguyeân nhaân thì noù coù theå laø thöôøng haèng. Nhöng yù töôûng veà moät ñaáng saùng taïo laø töôùng cuûa nguyeân nhaân cho neân khoâng theå laø thöôøng haèng khoâng theå nghó baøn.

Naøy Ñaïi Tueä! Chaân lyù Ñeä nhaát nghóa cuûa ta laø thöôøng haèng baát khaû tö nghì, vì noù phuø hôïp vôùi töôùng nguyeân nhaân Ñeä nhaát nghóa vaø vöôït ra ngoaøi höõu, voâ. Vì noù laø töôùng sôû haønh cuûa Thaùnh trí töï chöùng, neân noù coù töôùng rieâng cuûa noù. Vì noù laø trí Ñeä nhaát nghóa neân noù coù nguyeân nhaân cuûa noù, noù taùch rôøi höõu vaø voâ, neân khoâng coù ñaáng saùng taïo. Nhö hö khoâng laø phaùp Nieát-baøn tòch dieät, neân noù thöôøng haèng baát khaû tö nghì. Theá neân ta noùi noù khoâng gioáng söï thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn maø haøng ngoaïi ñaïo ñaõ tranh luaän.

Naøy Ñaïi Tueä! Söï thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn naøy laø chaân lyù ñöôïc theå nghieäm,

töï chöùng baèng Thaùnh trí cuûa chö Nhö Lai, theá neân Boà-taùt haõy noã löïc tu hoïc.

Vaø naøy Ñaïi Tueä! Söï thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn cuûa ngoaïi ñaïo khoâng ñöôïc xaùc ñònh laø thöôøng haèng, vì noù coù moät nguyeân nhaân khoâng phaûi laø thöôøng. Ñieàu hoï cho laø thöôøng haèng thì töï töôùng cuûa noù khoâng coù naêng löïc.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu ngoaïi ñaïo cho raèng thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn cuûa hoï khaùc vôùi phaùp höõu, roài trôû laïi voâ laø voâ thöôøng vaø sinh vôùi taùnh bieát laø thöôøng. Ta cuõng cho raèng phaùp taïo taùc laø coù, roài trôû laïi khoâng vaø voâ thöôøng, ñaõ khoâng coù nguyeân nhaân neân thuyeát naøy laø thöôøng haèng.

Naøy Ñaïi Tueä! Neáu söï thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn cuûa haøng ngoaïi ñaïo phuø hôïp vôùi töôùng nhaân, nhö vaäy laø khoâng coù, nhö laø söøng thoû.

Naøy Ñaïi Tueä! Thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn cuûa hoï chæ laø söï phaân bieät ngoân töø veà höõu. Vì sao? Nguyeân nhaân ñoù ñeàu laø söøng thoû, vì khoâng coù nhaân töï töôùng.

Naøy Ñaïi Tueä! Söï thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn cuûa ta laø coù töôùng nguyeân nhaân töï chöùng. Vì noù khoâng ngoaøi phaùp höõu, roài trôû laïi voâ vaø voâ thöôøng laøm nguyeân nhaân. Ngoaïi ñaïo ngöôïc laïi phaùp naøy. Töï töôùng veà nhaân cuûa söï thöôøng haèng chaúng theå nghó baøn naøy thì haøng ngoaïi ñaïo khoâng theå bieát. Vì hoï ôû ngoaøi traïng thaùi töï chöùng trí cuûa baäc Thaùnh, cho neân vaán ñeà hoï neâu ra laø khoâng ñuùng.

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc Thanh vaên vì sôï khoå ñau do phaân bieät sinh töû maø tìm caàu Nieát- baøn. Hoï khoâng bieát raèng sinh töû vaø Nieát-baøn töôùng khoâng sai khaùc, taát caû ñeàu do voïng töôûng phaân bieät maø coù. Vì khoâng thaät coù, neân voïng chaáp cho raèng seõ ñaït ñöôïc Nieát-baøn sau khi ñoaïn dieät caùc caên vaø ngoaïi caûnh cuûa chuùng. Hoï khoâng beát raèng: ñaït Nieát-baøn laø thöùc A-laïi-da chuyeån sôû y caûnh giôùi cuûa trí töï chöùng. Keû ngu si noùi coù tam thöøa, maø khoâng noùi raèng chæ coù taâm, chöù khoâng coù caûnh giôùi.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhöõng ai khoâng hieåu lôøi daïy cuûa chö Phaät trong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai veà caûnh giôùi cuûa töï taâm, hoï coøn chaáp raèng caûnh giôùi ngoaøi taâm, cho neân maõi troâi laên theo baùnh xe sinh töû.

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc Ñöùc Nhö Lai trong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai ñeàu daïy: “Taát caû phaùp khoâng sinh”. Vì sao? Vì khoâng coù thaät taùnh, maø chæ laø söï bieåu hieän cuûa töï taâm, lìa höõu neân khoâng sinh. Nhö söøng thoû, ngöïa… maø keû phaøm phu ngu si voïng chaáp. Ñaây thuoäc laõnh vöïc cuûa töï chöùng Thaùnh trí ñaït ñöôïc, chöù chaúng phaûi laõnh vöïc phaân bieät nhò bieân cuûa nhöõng ngöôøi ngu muoäi. Thaân theå, taøi saûn vaät chaát ôû theá gian, taát caû ñeàu laø aûnh töôïng cuûa taøng thöùc cuøng hieän, maø keû phaøm phu ngu muoäi chaáp laøm hai loaïi naêng vaø sôû. Hoï bò rôi vaøo kieán giaûi nhò bieân truï vaø dieät, töø ñoù phaùt ra voïng töôûng phaân bieät höõu, phi höõu.

Naøy Ñaïi Tueä! Haõy noã löïc tu taäp veà nghóa lyù naøy.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi Tueä! Coù naêm taùnh, ñoù laø:

1. Nhoùm Thanh vaên thöøa.
2. Nhoùm Duyeân giaùc thöøa.
3. Nhoùm Nhö Lai thöøa.
4. Nhoùm baát ñònh.
5. Nhoùm voâ trí.

Naøy Ñaïi Tueä! Laøm sao bieát ñöôïc nhoùm ngöôøi thuoäc chuûng taùnh Thanh vaên thöøa? Coù ngöôøi naøo nghe veà töï töôùng, coïng töôùng cuûa uaån, xöù, giôùi neáu bieát, neáu chöùng coøn toaøn thaân sôûn toùc gaùy. Hoï haân hoan vui möøng tu taäp, ñoái vôùi töôùng duyeân khôûi hoï khoâng thích quaùn saùt. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy neân bieát, ñoù thuoäc nhoùm Thanh vaên thöøa. Khi ñaõ

coù tri kieán do chöùng veà thöøa cuûa chính hoï roài, ñoái vôùi Ñòa thöù naêm hay thöù saùu, hoï ñoaïn tröø ñöôïc keát söû, phieàn naõo, nhöng khoâng ñoaïn tröø ñöôïc taäp khí phieàn naõo vaø truï nôi caùi cheát chaúng theå nghó baøn. Hoï roáng leân tieáng roáng sö töû: “Söï soáng cuûa ta ñaõ ñöôïc ñoaïn taän, phaïm haïnh cuûa ta ñaõ thaønh töïu, nhöõng vieäc caàn laøm ta ñaõ laøm xong, khoâng thoï thaân ñôøi sau.” Hoï tu taäp veà nhaân voâ ngaõ, cho ñeán ngay trong ñôøi naøy hoï ñaït ñöôïc Nieát-baøn.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù nhöõng chuùng sinh caàu chöùng Nieát-baøn cho raèng ñaõ hieåu bieát veà ngaõ, nhaân, chuùng sinh, ngöôøi nuoâi döôõng, ngöôøi giöõ laáy… Hoï tìm caàu Nieát-baøn trong caùc phaùp aáy. Vaø coù ngöôøi noùi raèng: hoï thaáy taát caû phaùp nhaân taïo taùc neân coù. Ñaây laø Nieát- baøn.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhöõng ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc giaûi thoaùt, vì hoï chöa thaâm nhaäp ñöôïc phaùp voâ ngaõ. Ñaây thuoäc veà haøng Thanh vaên thöøa vaø haøng ngoaïi ñaïo, ñoái vôùi giaûi thoaùt maø töôûng laø giaûi thoaùt. Theá neân thaày haõy noã löïc tu taäp ñeå thoaùt khoûi kieán giaûi sai laàm naøy.

Naøy Ñaïi Tueä! Laøm sao bieát ñoù laø nhoùm Duyeân giaùc thöøa? Nghóa laø khi nghe noùi veà phaùp Duyeân giaùc thöøa thì toaøn thaân hoï noåi da gaø, nöôùc maét tuoân traøo. Hoï caùch ly ñöôïc nhöõng gì lieân heä ñeán söï oàn aøo, khoâng bò ñaém nhieãm, buoäc raøng. Coù ngöôøi khi nghe Phaät daïy veà söï bieán hoùa thaàn thoâng, hoaëc tuï hoaëc taùn, phaân thaân hieän ra ña daïng neân hoï tin nhaän hoaøn toaøn. Vì bieát nhöõng ngöôøi naøy thuoäc nhoùm Duyeân giaùc thöøa neân giaûng noùi cho hoï phaùp Duyeân giaùc thöøa.

Naøy Ñaïi Tueä! Ba khía caïnh coù theå phaân bieät ñöôïc nhoùm Nhö Lai thöøa, ñoù laø:

1. Töï taùnh phaùp khoâng töï taùnh.
2. Noäi thaân töï chöùng phaùp Thaùnh trí.
3. Phaùp roäng lôùn cuûa caùc coõi Phaät beân ngoaøi.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù chuùng sinh naøo nghe noùi veà moät phaùp naøy vaø nhöõng ñieàu ôû trong taâm hieän nhö thaân theå, taøi saûn, ñeàu laø caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn cuûa thöùc A-laïi-da kieán laäp maø khoâng sôï haõi, khoâng khieáp sôï. Neân bieát, ñoù laø tính chaát Nhö Lai thöøa.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhoùm baát ñònh nghóa laø: khi nghe noùi veà ba phaùp kia, tuøy theo ñoù maø tin hieåu vaø tu hoïc theo.

Naøy Ñaïi Tueä! Vì baäc trò Ñòa thöù nhaát maø noùi caùc chuûng taùnh, muoán laøm cho hoï böôùc vaøo ñòa khoâng aûnh töôïng, neân taïo ra söï kieán laäp naøy.

Naøy Ñaïi Tueä! Vì Thanh vaên naøo truù nôi Tam-muoäi an vui, hoaëc chöùng bieát beân trong cuûa A-laïi-da, nhaän thöùc phaùp voâ ngaõ, taåy saïch taäp khí phieàn naõo, cuoái cuøng seõ ñaït ñöôïc thaân Nhö Lai.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Quaû Döï löu, nhaát lai Baát lai, A-la-haùn*

*Nhöõng baäc Thaùnh nhaân naøy Taâm hoï vaãn coøn meâ*

*Ta laäp phaùp ba thöøa Nhaát thöøa vaø Phi thöøa Cho phaøm phu ít trí*

*Baäc Thaùnh öa vaéng laëng Phaùp moân Ñeä nhaát nghóa Taùch rôøi hai chaáp thuû Truï caûnh giôùi voâ töôùng*

*Laäp ba thöøa laøm chi? Caùc thieàn vaø voâ löôïng Voâ saéc, Tam-ma-ñeà Cho ñeán Dieät thoï töôûng*

*Khoâng tìm thaáy duy taâm.*

Vaø, naøy Ñaïi Tueä! Taïi sao haïng Nhaát-xieån-ñeà ñoái vôùi giaûi thoaùt, hoï khoâng ham muoán? Naøy Ñaïi Tueä! Vì hoï xaû boû taát caû thieän caên vaø hoï phaùt khôûi nguyeän voïng chuùng sinh töø voâ thuûy.

Xaû boû taát caû thieän caên laø theá naøo? Nghóa laø hoï huûy baùng Boà-taùt raèng: “Toâi khoâng tuøy thuaän kinh ñieån, khoâng ñieàu phuïc giaûi thoaùt.” Khi noùi nhö vaäy, hoï ñaõ phaù boû hoaøn toaøn thieän caên, seõ khoâng nhaäp Nieát-baøn.

Theá naøo laø phaùt nguyeän vì chuùng sinh töø voâ thuûy? Coù nhöõng vò Boà-taùt do baûn nguyeän phöông tieän, nguyeän cho “Taát caû chuùng sinh ñeàu nhaäp Nieát-baøn. Neáu coøn moät chuùng sinh naøo chöa nhaäp Nieát-baøn thì ta khoâng bao giôø nhaäp Nieát-baøn.” Vì lyù do naøy maø hoï truù nôi con ñöôøng Nhaát-xieån-ñeà. Ñaây laø töôùng cuûa nhoùm khoâng Nieát-baøn.

Boà-taùt Ñaïi Tueä thöa:

–Baïch Theá Toân! Vaäy thì ai khoâng bao giôø nhaäp Nieát-baøn? Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ñaïi Tueä! Boà-taùt Nhaát-xieån-ñeà ñoù bieát taát caû phaùp chính trong Nieát-baøn ngay töø luùc baét ñaàu, neân cuoái cuøng khoâng nhaäp Nieát-baøn vaø chaúng xaû boû thieän caên. Vì sao? Vì Nhaát-xieån-ñeà aáy ñaõ xaû boû thieän caên laø do oai löïc cuûa Phaät, hoaëc coù luùc thieän caên sinh khôûi. Vì sao? Vì Phaät khoâng xaû boû taát caû chuùng sinh bao giôø. Theá neân Boà-taùt Nhaát-xieån- ñeà khoâng nhaäp Nieát-baøn.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaïi Boà-taùt phaûi kheùo bieát ba töôùng töï taùnh. Theá naøo laø ba töôùng?

1. Töï taùnh phaân bieät sai laàm.
2. Töï taùnh duyeân khôûi.
3. Töï taùnh vieân thaønh.

Naøy Ñaïi Tueä! Töï taùnh phaân bieät sai laàm töø töôùng sinh ra. Theá naøo laø sinh ra töø töôùng? Nghóa laø y theo duyeân khôûi söï töôùng hieån hieän theo nhieàu caûnh khaùc nhau neân sinh chaáp tröôùc.

Naøy Ñaïi Tueä! Chaáp tröôùc veà söï töôùng coù hai caùch sinh ra tính chaát phaân bieät sai laàm maø chö Nhö Lai ñaõ giaûng noùi veà söï töôùng sai laàm vaø chaáp töôùng, goïi laø danh töôùng vaø keá tröôùc töôùng.

Naøy Ñaïi Tueä! Söï chaáp vaøo caùc töôùng nghóa laø bò raøng buoäc vaøo caùc phaùp beân trong vaø beân ngoaøi. Söï chaáp vaøo töôùng cuûa caùc töôùng, töùc laø chaáp vaøo caùc phaùp beân trong vaø beân ngoaøi, chaáp vaøo töôùng chung vaø töôùng rieâng. Ñaây goïi laø hai loaïi chaáp tröôùc veà söï phaân bieät sai laàm veà töôùng cuûa töï taùnh.

Naøy Ñaïi Tueä! Töø sôû y, sôû duyeân vaø duyeân khôûi laø taùnh cuûa duyeân khôûi. Theá naøo laø vieân thaønh töï taùnh? Nghóa laø xa lìa danh töôùng, söï töôùng vaø taát caû söï phaân bieät. Töï chöùng Thaùnh trí laø thaät taùnh cuûa chaân nhö.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây laø taâm vieân thaønh töï taùnh cuûa Nhö Lai taïng. Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Danh töôùng phaân bieät Hai töôùng töï taùnh Chaùnh trí chaân nhö*

*Thuoäc taùnh vieân thaønh.*

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây goïi laø phaùp moân quaùn saùt naêm phaùp töôùng töï taùnh, taïo neân caûnh giôùi töï chöùng Thaùnh trí. OÂng vaø caùc Boà-taùt haõy neân noã löïc tu hoïc.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaïi Boà-taùt haõy kheùo quaùn saùt töôùng cuûa hai phaùp voâ ngaõ. Hai phaùp ñoù laø: nhaân voâ ngaõ vaø phaùp voâ ngaõ.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá naøo laø nhaân voâ ngaõ? Ñoù laø uaån, xöù, giôùi khoâng coù gì thuoäc ngaõ vaø ngaõ sôû, khoâng bieát raèng söï sinh khôûi cuûa aùi nghieäp, neân nhaõn thöùc… sinh ra roài naém giöõ nôi saéc…. maø sinh ra phaân bieät. Laïi nöõa, thaân vaø khí theá giôùi ñöôïc thaáy baèng töï taâm ñeàu laø söï hieån hieän cuûa taøng thöùc. Chuùng toàn taïi hay bieán hoaïi lieân tuïc trong töøng saùt- na, gioáng nhö doøng soâng, nhö haït gioáng, nhö aùnh löûa ngoïn ñeøn, nhö gioù loác, nhö aùng maây, nhö con khæ nhaûy nhoùt khoâng chòu ngoài yeân, nhö con ruoài thích bay vaøo nôi nhô nhôùp, nhö ngoïn löûa maø khoâng bieát chaùn nhaøm. Taäp khí giaû doái töø voâ thuûy laø nguyeân nhaân. Nghieäp löu chuyeån trong caùc neûo ñöôøng khoâng ngöng nghæ. Nhö baùnh xe keùo nöôùc, mang nhieàu thaân theå vaø xaùc thaân, oai nghi ñi ñöùng khaùc nhau. Ví nhö naêng löïc cuûa thaàn chuù laøm cho töû thi bieát ñi, cuõng nhö ngöôøi goã nhôø maùy maø vaän ñoäng. Ai ñoái vôùi nhöõng hieän töôïng naøy maø bieát roõ töôùng cuûa noù thì goïi laø trí tueä veà nhaân voâ ngaõ.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá naøo laø trí phaùp voâ ngaõ? Nghóa laø bieát uaån, xöù, giôùi laø baûn chaát

phaân bieät sai laàm. Uaån, xöù, giôùi khoâng thuoäc ngaõ vaø ngaõ sôû, ñoù chæ laø söï tích tuï cuûa khaùt aùi vaø nghieäp hoã töông, raøng buoäc nhau maø khoâng coù ngöôøi taïo taùc ra chuùng. Caùc uaån cuõng vaäy, khoâng coù töôùng chung hay töôùng rieâng, keû phaøm phu phaân bieät giaû doái sai laàm neân hieän ra caùc töôùng, coøn ngöôøi trí thì khoâng nhö vaäy, quaùn saùt taát caû caùc phaùp nhö vaäy ñeàu khoâng coù taâm, yù vaø yù thöùc, naêm phaùp vaø hai töï taùnh. Ñaây goïi laø Ñaïi Boà-taùt hieåu roõ phaùp voâ ngaõ.

Neáu Boà-taùt hieåu ñuùng veà caûnh giôùi voâ ngaõ naøy, hieåu roõ töôùng caùc Ñòa, töùc nhaäp vaøo Sô ñòa, Boà-taùt seõ sinh taâm hoan hyû, daàn daàn theo trình töï ñaït ñeán Thieän tueä ñòa, cho ñeán Phaùp vaân ñòa, nhöõng vieäc caàn laøm ñeàu ñaõ hoaøn taát. Truï nôi caùc Ñòa naøy, Boà-taùt seõ coù hoa sen lôùn ñöôïc trang hoaøng baèng caùc chaâu baùu. ÔÛ treân hoa baùu naøy coù cung ñieän baùu, daïng gioáng nhö hoa sen. Boà-taùt ngoài treân hoa sen ñoù tu taäp thaønh töïu phaùp moân töï taùnh caûnh giôùi huyeãn, ñöôïc caùc Boà-taùt ñoàng haønh laàn löôït vaây quanh. Taát caû caùc Ñöùc Nhö Lai nôi caùc coõi nöôùc ñeàu ñöa caùnh tay laøm phaùp quaùn ñaûnh cho Boà-taùt, nhö vöông töû cuûa Chuyeån luaân thaùnh vöông. Caùc vò aáy seõ vöôït khoûi Boà-taùt ñòa, cuoái cuøng ñaït phaùp töï chöùng, thaønh töïu Phaùp thaân töï taïi cuûa Nhö Lai.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây goïi laø thaáy töôùng voâ ngaõ cuûa caùc phaùp. Thaày vaø caùc Boà-taùt haõy noã löïc tu hoïc.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä baïch Phaät

–Baïch Theá Toân! Xin Theá Toân daïy cho con vieäc taïo döïng hay baùc boû, laøm cho con cuøng caùc Boà-taùt thoaùt khoûi nhöõng kieán giaûi sai laàm vaø choùng ñaït Tueä giaùc voâ thöôïng. Khi ñaõ chöùng ngoä roài, caùc Boà-taùt seõ xa lìa nhöõng kieán laäp hay baùc boû veà ñoaïn kieán, laøm cho khoâng sinh taâm huûy baùng ñoái vôùi chaùnh phaùp.

Ñöùc Phaät nhaän lôøi thænh caàu cuûa Boà-taùt Ñaïi Tueä, lieàn noùi keä:

*Choã truù thaân, taøi saûn Laø aûnh töôïng nôi taâm Keû ngu si khoâng hieåu Sinh xaùc nhaän, baùc boû Hieän töôïng aáy do taâm*

*Rôøi taâm khoâng gì coù.*

Luùc baáy giôø, Ñöùc Theá Toân muoán laäp laïi yù nghóa caâu keä neân baûo Ñaïi Tueä:

–Coù boán loaïi khoâng coù kieán laäp. Boán ñieàu ñoù laø gì?

1. Khoâng coù töôùng kieán laäp töôùng.
2. Khoâng coù kieán kieán laäp kieán.
3. Khoâng coù nhaân vaø kieán laäp nhaân.
4. Khoâng coù taùnh vaø kieán laäp taùnh.

Naøy Ñaïi Tueä! Baùc boû nghóa laø ñoái vôùi phaùp ñöôïc kieán laäp do nhöõng aùc kieán tìm caàu khoâng theå ñaït. Do quaùn saùt baát thieän, lieàn sinh baùc boû. Ñaây laø kieán laäp töôùng phæ baùng.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá naøo laø khoâng coù töôùng kieán laäp töôùng? Nghóa laø ñoái vôùi töôùng rieâng vaø töôùng chung cuûa uaån, xöù, giôùi voán khoâng coù sôû höõu maø sinh ra chaáp tröôùc, cho raèng chuùng ñuùng nhö theá naøy, chöù khoâng nhö theá khaùc. Töø phaân bieät naøy sinh ra nhöõng taäp khí xaáu töø voâ thuûy. Ñaây goïi laø khoâng coù töôùng kieán laäp töôùng.

Theá naøo goïi laø khoâng coù kieán, kieán laäp kieán? Nghóa laø ñoái vôùi caùc uaån, xöù, giôùi kieán laäp veà nhöõng kieán, nhö ngaõ, nhaân, chuùng sinh… Ñaây goïi laø khoâng coù kieán, kieán laäp kieán.

Theá naøo goïi laø khoâng coù nhaân kieán laäp nguyeân nhaân? Nghóa laø ñoái vôùi tröôùc thöùc ñaàu tieân khoâng coù nhaân sinh ra, thöùc ñaàu tieân aáy voán laø khoâng. Sau ñoù maát saéc, minh, nieäm… laøm nhaân nhö huyeãn sinh ra, sinh ra neân coù, coù roài laïi dieät. Ñaây goïi laø khoâng coù nhaân maø kieán laäp nhaân.

Theá naøo goïi laø khoâng coù taùnh kieán laäp taùnh? Ñoái vôùi hö voâ, Nieát-baøn chaúng phaûi thuoäc veà dieät, khoâng coù taùnh taïo taùc maø chaáp tröôùc kieán laäp.

Naøy Ñaïi Tueä! Taùch rôøi taùnh chaúng phaûi taùnh naøy, xa lìa taát caû caùc phaùp ñoái vôùi höõu, voâ nhö söøng thoû, ngöïa, hoa ñoám. Ñaây goïi laø khoâng coù taùnh kieán laäp taùnh.

Naøy Ñaïi Tueä! Kieán laäp, phæ baùng ñeàu do phaøm phu ngu muoäi, khoâng hieåu roõ, chæ do taâm neân sinh phaân bieät, chaúng phaûi laø caùc baäc Thaùnh. Vì theá, caùc thaày haõy noã löïc quaùn saùt vaø xa lìa kieán chaáp naøy.

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc Ñaïi Boà-taùt bieát roõ baûn chaát cuûa taâm, yù, yù thöùc, töï taùnh cuûa naêm phaùp, töôùng cuûa hai phaùp voâ ngaõ, vì chuùng sinh neân hieän voâ soá thaân. Nhö nöông vaøo duyeân khôûi sinh ra taùnh chaáp tröôùc sai laàm, cuõng nhö vieân ngoïc hieän ra maøu saéc tuøy theo taâm. Vaøo khaép hoäi chuùng cuûa Phaät ñeå nghe Phaät giaûng thuyeát veà caùc phaùp nhö moäng, nhö huyeãn, nhö boùng, nhö aûnh trong göông, nhö traêng trong nöôùc, xa lìa sinh dieät cho ñeán thöôøng haèng hay ñoaïn maát. Khoâng truï nôi ñöôøng Thanh vaên hay Bích-chi-phaät. Caùc vò nghe xong, ñaït ñöôïc voâ löôïng traêm ngaøn öùc na-do-tha Tam-muoäi. Ñöôïc Tam-muoäi naøy, hoï ñi khaép caùc coõi Phaät, cuùng döôøng chö Phaät, sinh leân caùc coõi trôøi, xieån döông Tam baûo, thò hieän thaân Phaät. Caùc Boà-taùt naøy thuyeát giaûng cho caùc Thanh vaên vaø ñaïi chuùng Boà-taùt veà caûnh giôùi beân ngoaøi ñeàu do taâm taïo, laøm cho hoï thoaùt khoûi nhöõng chaáp laø höõu hay voâ.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Phaät töû neân thaáy roõ Theá gian chính laø taâm Thò hieän voâ soá thaân*

*Taïo taùc khoâng chöôùng ngaïi Söùc thaàn thoâng töï taïi*

*Ñöôïc thaønh töïu taát caû.*

Boà-taùt Ñaïi Tueä laïi thænh hoûi Ñöùc Theá Toân:

–Xin Theá Toân daïy cho con bieát theá naøo laø töôùng cuûa taát caû phaùp ñeàu khoâng laø khoâng sinh, khoâng hai, khoâng töï taùnh. Con vaø caùc Boà-taùt hieåu roõ ñöôïc töôùng naøy seõ xa lìa söï phaân bieät veà höõu vaø voâ, maø choùng ñaït ñeán Tueä giaùc voâ thöôïng.

Ñöùc Phaät baûo:

–Haõy laéng nghe, naøy Ñaïi Tueä! Khoâng chính laø cuù nghóa cuûa taùnh voïng chaáp.

Naøy Ñaïi Tueä! Vì chaáp tröôùc töï taùnh hö voïng cho neân ta phaûi noùi veà khoâng; töùc laø khoâng sinh, khoâng hai, khoâng töï taùnh.

Naøy Ñaïi Tueä! Toùm laïi, taùnh khoâng coù baûy loaïi:

1. Töôùng khoâng.
2. Töï taùnh khoâng.
3. Voâ haønh khoâng.
4. Haønh khoâng.
5. Taát caû phaùp khoâng theå noùi khoâng.
6. Ñeä nhaát nghóa Thaùnh trí ñaïi khoâng.
7. Bæ bæ khoâng.

Khoâng cuûa töôùng laø gì? Ñoù laø khoâng cuûa töï töôùng vaø coïng töôùng taát caû caùc phaùp, quan heä tích taäp vaø hoã töông laãn nhau. Phaân tích vaø quaùn saùt kyõ thì chuùng voâ sôû höõu. Theá neân yù nieäm veà töï ngaõ, tha nhaân vaø coïng töôùng ñeàu khoâng sinh. Töï töôùng vaø coïng töôùng khoâng sinh, cuõng khoâng truï, neân goïi laø khoâng cuûa töï töôùng cuûa taát caû caùc phaùp.

Theá naøo laø khoâng cuûa töï taùnh? Ñoù laø taát caû phaùp töï taùnh khoâng sinh. Cho neân goïi laø khoâng cuûa töï taùnh.

Khoâng cuûa voâ haønh laø gì? Ñoù laø caùc uaån xöa nay chính laø Nieát-baøn khoâng coù caùc haønh naøo. Ñaây goïi laø khoâng cuûa voâ haønh.

Khoâng cuûa haønh laø gì? Ñoù laø caùc uaån do nghieäp vaø nhaân hoøa hôïp sinh khôûi. Lieàn ngaõ vaø ngaõ sôû goïi laø khoâng cuûa haønh.

Theá naøo laø khoâng cuûa taát caû phaùp khoâng theå noùi? Ñoù laø baûn chaát cuûa taát caû phaùp töï taùnh hö voïng khoâng theå noùi ñöôïc. Cho neân goïi laø phaùp khoâng theå noùi khoâng.

Theá naøo laø ñaïi khoâng cuûa Ñeä nhaát nghóa Thaùnh trí? Ñoù laø khi töï chöùng Thaùnh trí, thoaùt khoûi taát caû taäp khí loãi laàm cuûa caùc kieán, neân goïi laø ñaïi khoâng Ñeä nhaát nghóa Thaùnh trí.

Khoâng cuûa bæ bæ laø gì? Nghóa laø ôû ñaây thì khoâng coù kia, neân goïi laø khoâng cuûa bæ bæ. Ví nhö giaûng ñöôøng cuûa Tinh xaù Loäc Maãu khoâng coù voi, ngöïa, traâu, deâ. Ta noùi raèng giaûng ñöôøng aáy khoâng, chöù chaúng phaûi khoâng coù chuùng Tyø-kheo.

Naøy Ñaïi Tueä! Chaúng phaûi giaûng ñöôøng laø khoâng coù ñaëc taùnh cuûa noù. Chaúng phaûi Tyø-kheo laø khoâng coù ñaëc taùnh cuûa Tyø-kheo. Cuõng khoâng phaûi nhöõng choã khaùc khoâng coù voi, ngöïa, traâu, deâ.

Naøy Ñaïi Tueä! Töôùng chung vaø töôùng rieâng cuûa caùc phaùp thì tìm caàu chuùng cuõng khoâng theå ñöôïc. Ñaây goïi laø khoâng cuûa bæ bæ.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây laø baûy loaïi khoâng. Trong ñoù, khoâng cuûa bæ bæ laø thoâ nhaát. OÂng haõy xa lìa noù.

Naøy Ñaïi Tueä! Voâ sinh nghóa laø töï theå khoâng sinh vaø chaúng phaûi khoâng sinh, ngoaïi tröø truï nôi tam-ma-ñòa. Ñaây goïi laø voâ sinh.

Naøy Ñaïi Tueä! Voâ töï taùnh theo yù nghóa saâu xa maø noùi laø voâ sinh.

Naøy Ñaïi Tueä! Taát caû phaùp khoâng coù töï taùnh, thay ñoåi trong töøng saùt-na töø traïng thaùi naøy qua traïng thaùi khaùc, cho neân goïi laø khoâng töï taùnh.

Theá naøo laø töôùng khoâng hai? Naøy Ñaïi Tueä! Ñoù laø aùnh saùng vaø boùng toái, daøi vaø ngaén, ñen vaø traéng… laø nhöõng bieåu töø töông ñoái khoâng ñoäc laäp vôùi nhau. Chaúng phaûi ngoaøi sinh töû maø coù Nieát-baøn, chaúng phaûi ngoaøi Nieát-baøn maø coù sinh töû. Sinh töû vaø Nieát- baøn khoâng coù töôùng traùi nghòch nhau. Nhö sinh töû vaø Nieát-baøn, taát caû caùc phaùp cuõng nhö vaäy. Ñaây goïi laø töôùng khoâng hai.

Naøy Ñaïi Tueä! OÂng haõy noã löïc hoïc veà töôùng khoâng, töôùng voâ sinh, töôùng voâ nhò vaø voâ töï taùnh.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ta thöôøng noùi phaùp khoâng Vöôït xa thöôøng hay ñoaïn Soáng cheát nhö moäng huyeãn Nghieäp cuõng khoâng tan hoaïi Hö khoâng vaø Nieát-baøn*

*Dieät ñoä cuõng nhö nhau Keû phaøm ngu phaân bieät Caùc Thaùnh lìa coù, khoâng.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Ñaïi Tueä:

–Naøy Ñaïi Tueä! Khoâng, khoâng sinh, khoâng töï taùnh, khoâng hai töôùng naøy, ñöôïc tìm thaáy trong lôøi Phaät daïy cuûa taát caû caùc kinh ñieån. Nhöõng lôøi Phaät ñaõ daïy ñeàu coù nghóa lyù naøy.

Naøy Ñaïi Tueä! Caùc kinh ñieån tuøy thuaän daïy theo taâm cuûa taát caû chuùng sinh, nhöng khoâng phaûi laø söï chaân thaät trong ngoân töø. Ví nhö soùng naéng laøm meâ hoaëc nhöõng loaøi caàm thuù, töôûng nhö coù nöôùc hieän höõu, thaät ra khoâng coù nöôùc gì caû. Caùc kinh ñieån Phaät daïy cuõng nhö vaäy, tuøy theo söï phaân bieät cuûa phaøm phu maø laøm cho hoï sinh hoan hyû, chaúng phaûi laø phaùp chaân thaät, choã Thaùnh trí chöùng ñaéc.

Naøy Ñaïi Tueä! Haõy theo ñuùng vôùi thaät nghóa, khoâng neân ñaém tröôùc theo ngoân thuyeát.

Boà-taùt Ñaïi Tueä baïch:

–Baïch Theá Toân! Theá Toân coù neâu ra Nhö Lai taïng trong caùc kinh ñieån, baûn taùnh thanh tònh thöôøng haèng, khoâng ñoaïn dieät, khoâng coù söï bieán ñoåi, ñuû ba möôi hai töôùng toát aån trong thaân theå taát caû chuùng sinh, bò bao boïc bôûi lôùp aùo ñaày buïi baëm uaån, xöù, giôùi vaø bò nhô baån vì buïi ñaát phaân bieät sai laàm cuûa tham, saân, si… nhö vieân ngoïc quyù voâ giaù ñaët trong chieác aùo baån. Ngoaïi ñaïo vaãn noùi töï ngaõ laø moät keû saùng taïo tröôøng cöûu, coù maët khaép nôi vaø töï taïi khoâng bò huûy dieät. Theá Toân ñaõ daïy nghóa cuûa Nhö Lai taïng, leõ naøo khoâng phaûi cuøng moät thuyeát vôùi töï ngaõ cuûa ngoaïi ñaïo chaêng?

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ñaïi Tueä! Nhö Lai taïng maø ta noùi, khoâng gioáng vôùi ngaõ cuûa haøng ngoaïi ñaïo

noùi.

Naøy Ñaïi Tueä! Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc trong caùc cuù nghóa laø taùnh khoâng

thaät teá, Nieát-baøn, khoâng sinh, khoâng töôùng, khoâng nguyeän. Noùi Nhö Lai taïng laø ñeå laøm cho keû ngu boû ñöôïc söï sôï haõi khi nghe ñeán lyù voâ ngaõ. Ta noùi veà traïng thaùi voâ phaân bieät, voâ aûnh töôïng, Nhö Lai taïng moân ñeå caùc Ñaïi Boà-taùt trong hieän taïi hay töông lai seõ khoâng chaáp vaøo söï ngaõ. Ví nhö moät ngöôøi thôï goám, töø moät khoái ñaát seùt vôùi nhaân coâng, caàn

nöôùc, baùnh xe, daây, baèng söï kheùo tay taïo ra nhieàu loaïi ñoà duøng; Ñöùc Nhö Lai cuõng theá, trong phaùp voâ ngaõ, ngaøi xa lìa taát caû söï phaân bieät, duøng voâ soá phöông tieän kheùo leùo trí tueä, hoaëc noùi veà Nhö Lai taïng, hoaëc noùi veà voâ ngaõ baèng nhieàu loaïi danh töø, maø moãi moät töø khaùc nhau.

Naøy Ñaïi Tueä! Ta noùi Nhö Lai taïng laø ñeå thöùc tænh nhöõng ngöôøi ngoaïi ñaïo khoûi chaáp vaøo yù nieäm ngaõ, laøm cho hoï rôøi khoûi nhöõng kieán giaûi sai laàm vaø nhaäp vaøo ba giaûi thoaùt, choùng ñaït Tueä giaùc voâ thöôïng. Theá neân chö Phaät noùi veà Nhö Lai taïng, noù khoâng ñoàng nhaát yù nieäm ngaõ theå cuûa ngoaïi ñaïo ñaõ noùi. Neáu muoán töø boû kieán giaûi sai laàm cuûa ngoaïi ñaïo, thaày phaûi bieát nghóa cuûa Nhö Lai taïng laø giaùo phaùp voâ ngaõ.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ngöôøi laø uaån töông tuïc Caùc duyeân vaø vi traàn Keû saùng taïo toái thöôïng Phaân bieät bôûi taâm naøy.*

Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä quaùn saùt taát caû chuùng sinh ñôøi töông lai neân thænh hoûi Phaät:

–Cuùi xin Theá Toân chæ daïy cho con ñaày ñuû veà phaùp tu haønh, nhôø ñoù maø caùc Ñaïi Boà- taùt trôû thaønh baäc ñaïi tu haønh.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ñaïi Tueä! Coù boán phaùp maø caùc Ñaïi Boà-taùt neáu thöïc haønh ñaày ñuû seõ thaønh baäc ñaïi tu haønh. Boán ñieàu aáy laø gì?

1. Quaùn saùt roõ raøng veà nhöõng gì ñaõ hieän töï taâm.
2. Lìa boû nhöõng yù nieäm veà sinh, truï, dieät.
3. Thaáy roõ khoâng coù phaùp beân ngoaøi naøo laø toàn taïi.
4. Chuyeân caàn töï chöùng Thaùnh trí.

Boà-taùt naøo thaønh töïu boán phaùp naøy thì goïi laø baäc Ñaïi tu haønh.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá naøo laø quaùn saùt roõ raøng veà nhöõng gì ñaõ hieän töï taâm? Boà-taùt phaûi nhaän bieát raèng: ba coõi naøy chính laø caùi taâm, khoâng coù ngaõ vaø nhöõng gì thuoäc veà ngaõ, khoâng noã löïc taïo taùc, khoâng ñeán vaø ñi. Chuùng huaân taäp vôùi taäp khí ñöôïc chaát chöùa töø voâ thuûy bôûi chaáp tröôùc sai laàm vaø voâ vaøn nhöõng saéc chaát haønh ñoäng, danh ngoân raøng buoäc chaët cheõ nhau trong ba coõi, hieån hieän phuø hôïp nhöõng yù töôûng phaân bieät nhö thaân theå, taøi saûn vaø ñaát ñai. Ñaïi Boà-taùt nhaän bieát roõ raøng veà nhöõng gì do töï taâm hieän ra nhö vaäy.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá naøo laø lìa boû nhöõng yù nieäm veà sinh, truï, dieät? Xem taát caû caùc phaùp ñöôïc sinh ra nhö aûo aûnh, nhö giaác moäng, töï ngaõ, tha nhaân, caû hai ñeàu khoâng sinh. Chuùng hieän höõu tuøy theo töï taâm, cho neân thaáy vaïn vaät beân ngoaøi laø khoâng thaät coù, thaáy caùc thöùc khoâng khôûi vaø caùc duyeân khoâng tích tuï. Ba coõi do nhaân duyeân vaø sinh khôûi bôûi phaân bieät. Khi quaùn saùt nhö vaäy, caùc vò seõ thaáy taát caû caùc phaùp daàu beân trong hay beân ngoaøi cuõng ñeàu khoâng coù thaät, bieát raèng khoâng coù thaät theå, xa lìa kieán chaáp veà söï sinh. Caùc vò seõ thoâng hieåu moïi tính chaát nhö aûo aûnh, töùc thôøi ñaït ñöôïc Voâ sinh phaùp nhaãn, truï nôi Ñòa thöù taùm. Caùc vò seõ theå nghieäm söï chuyeån bieán nôi taâm, yù, yù thöùc, naêm phaùp, ba töï taùnh vaø hai phaùp voâ ngaõ, do ñoù ñaït ñöôïc caùi thaân do yù sinh.

Boà-taùt Ñaïi Tueä thöa:

–Baïch Theá Toân! Vì sao goïi laø yù sinh thaân? Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ñaïi Tueä! Ví nhö yù chuyeån ñi raát nhanh, hoaøn toaøn khoâng bò trôû ngaïi, neân goïi

laø yù sinh thaân.

Naøy Ñaïi Tueä! Ví nhö taâm yù caùch beân ngoaøi voâ löôïng traêm ngaøn do-tuaàn, ngöôøi ta vaãn coù theå hoài töôûng moïi vaät ñaõ töøng thaáy tröôùc kia. Töøng yù nghó, töøng yù nghó… vaän haønh lieân tuïc vaø nhanh choùng ñeán choã aáy, khoâng nhöõng laø thaân naøy, maø yù vöôït qua caû nuùi non, soâng hoà, töôøng vaùch maø khoâng bò trôû ngaïi. YÙ sinh thaân cuõng nhö vaäy. Nhö huyeãn Tam-muoäi coù söùc thaàn thoâng töï taïi trang nghieâm caùc töôùng, yù voán thaønh töïu nguyeän löïc cuûa chuùng sinh, cuõng nhö yù seõ ñöôïc sinh trong caùc ñaïo loä thaùnh thieän. Ñoù laø Ñaïi Boà-taùt vöôït khoûi ñöôïc kieán giaûi sinh, truï vaø dieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá naøo laø thaáy roõ khoâng coù phaùp beân ngoaøi naøo laø toàn taïi? Quaùn saùt taát caû phaùp nhö soùng naéng, nhö giaác moäng, nhö hoa ñoám, do nhöõng chaáp tröôùc sai laàm töø voâ thuûy vaøo nhöõng taäp khí hö voïng xaáu xa, taïo thaønh nhaân. Khi quaùn saùt taát caû phaùp nhö vaäy, Boà-taùt seõ mong caàu töï chöùng Thaùnh trí.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây laø boán phaùp maø caùc Boà-taùt neáu thöïc haønh ñaày ñuû seõ thaønh baäc ñaïi tu haønh. OÂng haõy noã löïc tu hoïc nhö vaäy.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Ñaïi Tueä laïi thöa thænh Ñöùc Theá Toân:

–Xin Theá Toân daïy cho con bieát veà töôùng nhaân duyeân cuûa taát caû phaùp, nhôø ñoù maø con vaø caùc Boà-taùt khaùc coù theå thaáy roõ baûn chaát cuûa nhaân duyeân ñeå thoaùt khoûi kieán giaûi veà höõu hay voâ. Chuùng con khoâng coøn voïng chaáp caùc phaùp sinh töø töø hay sinh ra ngay.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ñaïi Tueä! Coù hai yeáu toá nhaân duyeân sinh ra taát caû caùc phaùp. Ñoù laø noäi duyeân vaø ngoaïi duyeân. Ngoaïi duyeân nhö duøng moât khoái ñaát seùt, nöôùc, caây, baùnh xe, sôïi chæ, nhaân coâng… taäp hôïp caùc thöù ñoù taïo thaønh moät caùi bình. Nhö caùi bình ñöôïc laøm töø moät khoái ñaát seùt, hay moät maûnh vaûi ñöôïc laøm töø chæ sôïi, chieác chieáu ñöôïc laøm töø coû, maàm caây lôùn leân töø haït gioáng, ñeà hoà laøm töø söõa… Taát caû ñeàu nhö vaäy. Ñaây laø ngoaïi duyeân ñöôïc sinh ra theo quaù trình lieân tuïc.

Noäi duyeân thuoäc voâ minh, aùi vaø nghieäp… sinh ra uaån, xöù, giôùi. Chuùng sinh khôûi töø noäi duyeân vaø bò ngöôøi ngu phaân bieät nhö vaäy.

Naøy Ñaïi Tueä! Coù saùu nguyeân nhaân:

1. Ñöông höõu nhaân: Nghóa laø khi nhaân sinh ra quaû thì coù söï taùc ñoäng cuûa caùc phaùp beân trong vaø beân ngoaøi.
2. Töông thuoäc nhaân: Nghóa laø khi caùc duyeân taïo taùc thì coù söï sinh khôûi cuûa caùc chuûng töû, caùc uaån… beân trong vaø beân ngoaøi.
3. Töông nhaân: Nghóa laø söï taïo taùc töông tuïc, sinh ra quaû töông tuïc.
4. Naêng taùc nhaân: Nghóa laø söï taïo taùc taêng thöôïng maø sinh ra quaû, nhö vua Chuyeån

luaân.

1. Hieån lieãu nhaân: Nghóa laø khaû naêng phaân bieät sinh khôûi, thì noù laøm hieån loä caûnh

töôùng, nhö caây ñeøn chieáu saùng caùc vaät.

1. Quaùn ñaõi nhaân: Nghóa laø khi coù söï huûy dieät thì söï töông tuïc giaùn ñoaïn vaø traïng thaùi khoâng voïng töôûng sinh khôûi.

Naøy Ñaïi Tueä! Ñaây laø keát quaû cuûa söï phaân bieät töø ngöôøi ngu, chaúng phaûi sinh khôûi daàn daàn, cuõng chaúng phaûi sinh ngay lieàn. Vì sao? Naøy Ñaïi Tueä! Neáu sinh ngay thì khoâng coù söï khaùc bieät naøo giöõa nguyeân nhaân vaø keát quaû, khoâng coù gì ñeå xaùc ñònh moät nguyeân nhaân nhö vaäy.

Neáu sinh khôûi daàn daàn thì khoâng coù baûn theå naøo lieân keát nhau vaø ñieàu aáy cuõng khoâng theå ñöôïc. Nhö chöa sinh con, laøm sao goïi laø cha? Caùc nhaø luaän lyù cho raèng: Caùi

ñöôïc sinh ra vaø caùi taïo söï sinh ra taùc ñoäng hoã töông heä thuoäc nhö nhaân duyeân, sôû duyeân duyeân, voâ giaùn duyeân, taêng thöôïng duyeân… nhaân lyù sinh khôûi daàn daàn naøy khoâng theå coù. Ñoù chæ laø nhöõng voïng tình chaáp tröôùc vôùi nhau maø thoâi.

Naøy Ñaïi Tueä! Söï sinh khôûi daàn daàn vaø sinh ngay ñeàu laø khoâng sinh, chæ coù taâm neân hieän ra thaân vaø taøi saûn… töï töôùng vaø coäng töôùng beân ngoaøi ñeàu khoâng coù thaät taùnh, ngoaïi tröø thöùc sinh khôûi vaø töï thaáy phaân bieät.

Naøy Ñaïi Tueä! Theá neân oâng haõy ñoaïn tröø nhöõng yù nieäm veà söï daàn daàn vaø ngay lieàn trong söï hoøa hôïp cuûa hoaït ñoäng nhaân quaû.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Khoâng coù gì sinh ra Khoâng coù gì ñoaïn dieät Do caùc nhaân duyeân kia Phaân bieät töôùng sinh dieät*

*Khoâng ngaên thì duyeân hôïp Dieät nhö vaäy roài sinh*

*Chæ taïi keû phaøm ngu Voïng tình sinh chaáp tröôùc*

*Phaùp coù khoâng trong duyeân Neân khoâng vaø coù sinh*

*Taâm laãn loän taäp khí Töø ñoù hieän tam höõu*

*Xöa nay voán khoâng sinh Vaø cuõng khoâng coù dieät Quaùn söï vaät höõu vi*

*Nhö hoa ñoám hö khoâng Rôøi chuû theå, ñoái töôïng Taát caû kieán meâ laàm Khoâng sinh vaø ñöôïc sinh*

*Nhaân duyeân cuõng khoâng coù Vì thuaän theo theá tuïc*

*Neân noùi coù sinh dieät.*

