1

**PHAÀN 8: TRÍ VOÂ NGAÏI CUÛA Phaät**

Khi aáy, Ñoàng töû Hö Khoâng Thanh baïch Phaät:

–Theá Toân! Theá naøo laø Boà-taùt trang nghieâm ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng, tu caùc phöông tieän nhö Nhaát thieát trí, phaïm haïnh khoâng duyeân vôùi taát caû phaùp, aám, nhaäp, giôùi, giaûi thoaùt, Tam-muoäi, Ñaø-la-ni, nhaãn, ñòa?

Theá Toân! Theá naøo laø Ñaïi Boà-taùt tu Nhaát thieát trí nhö hö khoâng, vöôït ñeán bôø giaûi thoaùt, phaïm haïnh khoâng duyeân, vöôït boán doøng, ñoaïn boán ma?

Phaät noùi:

–Laønh thay, laønh thay! Thieän nam! OÂng ñaõ vaøo boán bieån voâ löôïng, muoán ñoä chuùng sinh thoaùt khoûi doøng sinh töû neân hoûi nhö vaäy. OÂng laïi mong khoâng khieán ñoaïn trí Phaät. Thieän nam! Trong caùc coõi Phaät möôøi phöông, neáu coù caùc Boà-taùt tu Tam-muoäi, trí tueä nhö oâng thì khi ta thuyeát phaùp hoï seõ chöùng minh. Neáu khoâng coù caùc Boà-taùt nhö vaäy, ta seõ khoâng noùi veà phaïm haïnh khoâng duyeân. Vì sao? Vì neáu ra noùi, phaàn lôùn seõ nghi ngôø. Ngöôøi chöa ñaït phaïm haïnh ñoù cuõng seõ nghi. Vì vaäy khoâng neân noùi. Sau ñoù Ñöùc Phaät nhaäp Tam-muoäi Hö khoâng traøng, phoùng ra haøo quang töø kim dieän, aùnh saùng soi chieáu khaép voâ löôïng coõi Phaät möôøi phöông, che khuaát caû maët trôøi, maët traêng. Trong aùnh saùng vang tieáng: “Ñöùc Thích-ca ôû coõi Ta-baø giaûng phaùp phaïm haïnh khoâng duyeân cho chuùng sinh, giuùp ñoaïn tröø phieàn naõo, giaûng phaïm haïnh khoâng duyeân cuûa Bích-chi-phaät, Thanh vaên, voâ soá chuùng sinh, Boà-taùt ñeàu an toïa nghe phaùp. Phaät coøn giaûng veà haïnh thanh tònh Boà-ñeà ñeå taïo lôïi ích cho moïi loaøi. Phaät giaûng caùc haïnh ñeå chuùng sinh ñaït quaû moät ñôøi vaø nhieàu ñôøi.” Nghe vaäy, chuùng sinh khaép möôøi phöông ñeàu taäp hôïp veà coõi Ta-baø. Caùc Boà-taùt coù vò hieän thaân vaøng roøng, tuoân caùt vaøng; coù vò hieän thaân baïc, tuoân caùt baïc; vò hieän thaân löu ly, tuoân caùt löu ly; vò hieän thaân pha leâ, tuoân caùt pha leâ; vò hieän thaân traàm thuûy, tuoân caùt traàm thuûy; vò hieän thaân chieân-ñaøn, tuoân caùt chieân-ñaøn; vò hieän thaân Ña-ma-la-baït, tuoân caùt Ña-ma-la-baït ñeå cuùng döôøng Phaät. Sau ñoù, caùc vò laïy Phaät, lui ra ngoài qua moät beân.

Ñöùc Phaät laïi baûo Ñoàng töû Hö Khoâng Thanh:

–Thieän nam! Caùc Boà-taùt töø möôøi phöông ñeán ñaây coù vò ñaït phaùp nhaãn, vò ñaït Nhaãn voâ sinh, vò ñaït quaû moät ñôøi, hoaëc nhieàu ñôøi ñeàu chöùng minh cho ta. Caùc Boà-taùt naøy ñeàu tu taäp boán Taâm voâ löôïng, hieåu roõ taùnh cuûa caùc phaùp, tröø chaáp töôùng nôi thaân, nghieäp, khoâng chaáp höõu vi, voâ vi, khoâng tham chaáp nôi maét yù, saéc, phaùp chuyeân taâm tu taäp phaïm

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

haïnh khoâng duyeân, khoâng giaùc quaùn, khoâng kieâu maïn, khoâng tham chaáp, bieát taùnh chaân thaät, quaùn bieát caùc phaùp bình ñaúng nhö ba ñôøi, ba coõi, ba giôùi, taêng tröôûng boán Taâm voâ löôïng ñoái vôùi chuùng sinh, tröø aám giôùi nhaäp, khoâng chaáp caâu, chöõ, teân, phaùp höõu vi. Quaùn nhö vaäy seõ haønh trì troïn veïn ñaïi Töø, Bi, Hyû, Xaû, tu taäp Tam-muoäi, phaïm haïnh, saùu phaùp Ba-la-maät, nhö hö khoâng, ñöôïc chö Phaät baûo hoä ñuû phöông tieän laønh, truï nhaãn thöù ba, vöôït ñaïo Thanh vaên, Bích-chi-phaät, xa lìa nhaân duyeân cuûa maét, saéc, yù, phaùp quaùn vaø tuøy thuaän phaùp giôùi, khoâng ñieân ñaûo, ñuû oai löïc cuûa ñaïi Töø bi, töï taïi trong caùc phaùp, khoâng chaùn gheùt sinh töû, ñuû oai löïc ñieàu phuïc chuùng sinh, ñaït phöông tieän trí tueä trong ba thöøa, tuoân möa phaùp, troïn trí voâ ngaïi, hieåu roõ ngoân ngöõ cuûa moïi loaøi.

Thieän nam! Ñoù laø Ñaø-la-ni Thaùnh muïc; vaïn trí voâ ngaïi, tu taäp phaïm haïnh. Thieän nam! Boà-taùt tu taäp phaïm haïnh luoân ñöôïc gaëp Phaät, ñuû caùc Phaät, laøm thanh tònh coõi Phaät, tònh caû caùc phaùp nhö taùnh, chuùng, haïnh, trí, yù, söï cuùng döôøng, ñuû möôøi Ñòa, daàn seõ an toïa nôi phaùp toøa Nhö Lai. Ñoù laø phaïm haïnh thanh tònh, laø Nhö Lai, Theá Toân, laø vöôït boán doøng, laø ñaïo Boà-ñeà, ñaït chaùnh giaùc, chuyeån xe phaùp. Theá naøo laø Nhaát thieát trí? Trí quaùn taát caû bình ñaúng nhö chuùng sinh, ba ñôøi, khoâng ñieân ñaûo. Thaáy taát caû caùc phaùp, phaùp voâ haønh, taùnh, nhö, nhö noäi khoâng, nhö ngoaïi khoâng, nhö noäi ngoaïi khoâng, nhö ñaïi khoâng, nhö Ñeä nhaát nghóa khoâng, nhö höõu vi khoâng, nhö voâ vi khoâng, nhö taát caùnh khoâng, nhö voâ thæ khoâng, nhö taùnh khoâng, nhö taùn khoâng, nhö töï taùnh khoâng, nhö nhaát thieát phaùp khoâng, nhö voâ sôû giaùc khoâng, nhö voâ phaùp khoâng, nhö thaät taùnh khoâng, nhö voâ töôùng voâ nguyeän khoâng, nhö taát caû phaùp voâ bieân voâ xöù, nhö ñaïi Töø, ñaïi Bi, nhaát thieát tri kieán, Nhaát thieát trí ñeàu nhö hö khoâng. Thaáy nhö theá roài, chuyeån xe phaùp. Ñoù laø phaùp giôùi khoâng thuoäc chuùng sinh, laø Nhaát thieát trí, laø caûnh giôùi cuûa Phaät.

Luùc giaûng phaùp naøy, coù chín vaïn hai ngaøn chuùng sinh thaønh töïu phaïm haïnh khoâng duyeân, haèng haø sa chuùng sinh ñaït nhaãn nhö phaùp, haèng haø sa chuùng sinh ñaït maét phaùp thanh tònh tröø nhô ueá, moät ngaøn Tyø- kheo ñaït quaû A-la-haùn, voâ löôïng trôøi, ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.

M

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