**Phaåm 8: CHUÛNG TAÙNH CUÛA NHÖ LAI**

Baáy giôø, Ñaïi só Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi:

–Toäc taùnh töû! Theá naøo laø Boà-taùt ñi ñeán moïi nôi choán ñeàu laøm phaùt trieån phaùp Phaät?

Tröôûng giaû Duy-ma-caät thöa:

–Boà-taùt qua laïi cuøng khaép moïi nôi, coù trí tueä neân laøm phaùt trieån phaùp Phaät.

–Boà-taùt qua laïi laø theá naøo?

–Nghóa laø Boà-taùt ñeán choã cuûa naêm toäi voâ giaùn nhöng laïi hay laøm khieán khoâng tranh chaáp, giaän döõ.

Ñeán ñòa nguïc nhöng laïi hay laøm khieán tröø saïch toái taêm, nhô baån.

Ñeán suùc sinh thì laøm cho döùt tröø ngu muoäi vaø hay laøm khieán khoâng kieâu ngaïo. Vaøo ñöôøng ngaï quyû nhöng laïi coù theå khieán taát caû phöôùc ñöùc ñeàu ñöôïc ñaày ñuû. Ñeán choã voâ trí khoâng bò ñoàng hoùa, maø laïi hay laøm, khieán hieåu bieát ñaïo.

ÔÛ nôi giaän döõ maø laïi bieåu hieän loøng nhaân töø, khoâng toån haïi chuùng sinh. ÔÛ choã kieâu maïn laø vì thò hieän laøm caàu coáng ñeå ñoä moïi ngöôøi ñi qua.

ÔÛ choã phieàn naõo maø laïi thò hieän hoaøn toaøn saïch seõ.

Nhö ôû ñöôøng ma thì thöôøng laøm cho quaân ma hieåu bieát veà nguyeân do.

ÔÛ ñöôøng Thanh vaên maø laïi laøm cho ngöôøi chöa ñöôïc nghe phaùp, ñöôïc nghe.

ÔÛ ñöôøng Duyeân giaùc maø laïi hay thöïc haønh ñaïi Bi, an truï moät choã ñeå giaùo hoùa moïi ngöôøi.

Vaøo trong haïng ngheøo heøn maø laïi ñem cuûa caûi nhieàu voâ soá ñeå boá thí.

Vaøo trong haïng toài taøn maø laïi ñem töôùng oai nghieâm ñeå laøm toân nghieâm doøng hoï. Vaøo trong phaùi dò hoïc thì laøm cho taát caû theá gian ñeàu nöông theo.

Vaøo khaép heát thaûy caùc ñaïo, thöôøng vì taát caû ñeå giaûi baøy phaùp chaùnh yeáu. Ñaït ñeán ñaïo Nieát-baøn, vöôït khoûi sinh töû maø nhö chöa döùt heát.

Ñoù laø Boà-taùt qua laïi cuøng khaép, ñi vaøo caùc ñaïo ñeå truyeàn baù phaùp Phaät. Tröôûng giaû Duy-ma-caät laïi hoûi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Thöa Ñaïi só! Nhöõng gì laø chuûng töû cuûa Nhö Lai? Ñaùp:

–Thaân theå hieän höõu laø chuûng töû, voâ minh cuøng khaùt aùi laø chuûng töû, tham, saân, si laø chuûng töû, boán ñieân ñaûo laø chuûng töû, naêm trieàn caùi laø chuûng töû, saùu nhaäp laø chuûng töû, baûy thöùc truù laø chuûng töû, taùm taø ñaïo laø chuûng töû, chín naõo laø chuûng töû, möôøi nghieäp aùc laø chuûng töû. Ñoù laø chuûng töû cuûa Nhö Lai.

Tröôûng giaû Duy-ma-caät hoûi:

–Ñaïi só noùi nhö vaäy laø theá naøo? Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñaùp:

–Khoâng phaûi töø hö khoâng voâ taän maø phaùt sinh ñaïo yù cuûa Chaùnh chaân Voâ thöôïng, maø phaûi töø trong buïi baëm phieàn naõo cuûa ngöôøi chöa thaáy chaân ñeá, môùi coù theå phaùt sinh ñaïo yù cuûa Chaùnh chaân Voâ thöôïng.

Naøy Toäc taùnh töû! Ví nhö ñaát lieàn ôû vuøng cao thì khoâng theå moïc leân hoa sen xanh, hoa phuø dung, ñoã hoaønh… Nôi ruoäng buøn laày, thaáp öôùt môùi moïc caùc loaøi hoa aáy. Nhö vaäy, khoâng theå töø hö khoâng voâ taän maø sinh ra phaùp Phaät, maø phaûi töø trong buïi baëm phieàn naõo môùi coù chuùng sinh ñeå phaùt khôûi taâm Boà-ñeà. Do coù taâm Boà-ñeà thì môùi sinh ra phaùp Phaät. Töø nôi söï thaáy ñöôïc thaân mình choàng chaát nhö nuùi Tu-di thì môùi coù theå thaáy

thaân cuûa taát caû chuùng sinh, phaùt khôûi taâm Boà-ñeà neân môùi sinh ra phaùp Phaät. Nöông vaøo ñieåm chaùnh yeáu nhö vaäy thì coù theå bieát ñöôïc taát caû ruoäng phieàn naõo laø haït gioáng cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, nhö ngöôøi khoâng vaøo bieån lôùn maø coù theå laáy ñöôïc ngoïc baùu daï quang hay sao? Cuõng vaäy, khoâng vaøo choán buïi baëm phieàn naõo thì laøm sao coù theå phaùt sinh Nhaát thieát trí?

Hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp khen:

–Laønh thay! Laønh thay! Naøy Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi! Ñaïi só noùi lôøi aáy thaät thuù vò. Ñuùng nhö yù cuûa Ñaïi só, ruoäng phieàn naõo laø haït gioáng cuûa Nhö Lai. Ñaâu phaûi chæ nhöõng ngöôøi thaân kieán môùi coù theå phaùt ñaïo yù Chaùnh chaân Voâ thöôïng. Tuy keû phaøm phu taïo ñuû naêm toäi voâ giaùn nhöng cuõng coù theå phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng vaø ñaày ñuû phaùp Phaät.

Ñaéc A-la-haùn laø baäc ÖÙng chaân, thì khoâng coøn phaùt khôûi taâm Boà-ñeà ñeå ñaït ñaày ñuû phaùp Phaät nöõa. Nhö keû caùc caên baïi lieät thì khoâng coøn ñöôïc lôïi ích gì ñoái vôùi naêm duïc laïc.

Nhö vaäy, ñeä töû ñaõ ñoaïn keát söû thì ñoái vôùi phaùp Phaät khoâng lôïi, khoâng laïc, khoâng coøn chí nguyeän gì nöõa. Do vaäy, phaøm phu ñoái vôùi phaùp Phaät coù söï noái tieáp. Nhö ñeä töû thì khoâng coù. Vì sao? Vì phaøm phu nghe phaùp Phaät thì hay phaùt ñaïi Boà-ñeà, khieán Tam baûo khoâng bò döùt maát. Coøn haøng ñeä töû troïn ñôøi ñöôïc nghe phaùp Phaät nhö Löïc, Voâ sôû uùy… maø laïi khoâng theå phaùt taâm ñaïi Boà-ñeà.

Baây giôø, trong chuùng hoäi coù moät vò Boà-taùt ñang ngoài, hieäu laø Chuùng Töôïng Kieán, hoûi Tröôûng giaû Duy-ma-caät:

–Thöa cö só! Ai laø cha meï, vôï con, ngöôøi giuùp vieäc, keû laøm thueâ, thaân thích, quen bieát, toâi tôù cuûa cö só? Ñaâu laø noâ tyø, gia nhaân, voi, ngöïa, xe coä cuûa cö só?

Khi aáy, Tröôûng giaû Duy-ma-caät traû lôøi Boà-taùt Chuùng Töôïng Kieán baèng keä:

*Trí ñoä, meï Boà-taùt Phöông tieän quyeàn laø cha Boà-taùt do ñaáy sinh*

*Ñöôïc thaáy taát caû Phaät. Phaùp laïc thì laø cha*

*Töø bi laø con caùi*

*Chaân thaät ñeå soáng vui ÔÛ thì nhôù nghóa khoâng. Bieát roõ caùc phieàn naõo Sinh ra theo sôû thích Ñaïo Voâ thöôïng laø baïn*

*Giaùc yù khoâng chaáp tröôùc. Duõng maõnh laøm keát quaû Saùu ñoä, baïn ñoàng haønh Boán aân laø kyõ nöõ*

*Öa ca ngôïi ñaïo ñöùc. Toång trì laø hoa vieân Hoa giaùc ñeïp tuyeät vôøi Chaéc chaén ñaït tri kieán Caây phaùp lôùn: nuùi röøng. Taùm giaûi thoaùt: ao hoà*

*Nöôùc ñònh trong vaø ñaày Nhö raûi caùc hoa tònh Taém röûa khoâng nhô baån. Naêm thoâng laø xe coä*

*Ñaïi thöøa khoù vöôït hôn Ñieàu khieån: taâm Boà-ñeà Daïo ñi ñöôøng taùm chaùnh. Töôùng ñaày ñuû dung quang Trang söùc baèng veû ñeïp Hoå theïn laøm haønh ñoäng Khoâng nghi laøm voøng hoa. Baûy Thaùnh taøi doài daøo Ngöôøi xin ban cho phaùp Ñöôïc quaû baùo roäng lôùn Truyeàn baù ñaïo cuøng khaép. Giöõ nhö ñaït phaùp thieàn Ñaïo thanh tònh giaûi thoaùt Do vaäy nöông theo Phaät Chí vöõng khoâng lay ñoäng. AÊn côm phaùp cam loä Uoáng nöôùc vò giaûi thoaùt*

*Thanh tònh khoâng nghi, maïn Giôùi phaåm laøm höông xoa. Nôi chuùng buïi baëm kia Duõng maõnh khoâng ai hôn Thaâu phuïc heát thaûy ma Höôùng daãn ñeán ñaïo traøng. Sinh ra ôû choã naøo*

*Khoâng coøn goác si meâ ÔÛ cuøng khaép moïi nôi*

*Giuùp ñôõ, ñoä chuùng sinh. Cuùng döôøng muoân öùc Phaät Hieán cuùng khaép ba coõi*

*Voâ ngaõ töùc laø Phaät*

*Döôõng duïc khaép muoân loaøi. Söûa sang tònh ñoä Phaät*

*Giaùo hoùa moïi quaàn sinh Do vaäy ñöôïc lôïi ích*

*Ngöôøi ngöôøi thöïc haønh theo. Heát thaûy nôi caùc loaïi*

*AÂm thanh vaø thaàn bieán Moät luùc hieän ñuû caû*

*Boà-taùt öa tinh taán.*

*Taø haïnh tuøy thuaän hieän Theo duïc daãn daét ñeán*

*Phöông tieän Ba-la-maät Chæ daïy caùc pheùp taéc. Neân baøy lôøi leõ hay*

*Hoaëc hieän thaân giaø, cheát Chæ daïy cho chuùng sinh Haõy lìa xa phaùp huyeãn. Löûa ñoát heát hieän kieáp Sinh laïi nôi ñaïi ñòa*

*Chuùng sinh töôûng thöôøng coøn Chæ cho bieát voâ thöôøng.*

*Giaû söû ngaøn vaïn öùc Töø moät laøng ñi ra Ñeàu trôû veà nhaø troáng Boá thí ñeå laøm ñaïo.*

*Nhö noùi lôøi thaàn chuù Chuùng sinh gaëp hieåm nguy Ñeàu ñeán ñeå cöùu hoï*

*Boà-taùt khoâng sôï haõi. Caùc ñaïo giaùo theá gian Theo veà ñeå tu hoïc Chaúng hoïc theo taø kieán Nhaân ñoù daïy ngöôøi meâ.*

*Hoaëc laøm nhaät nguyeät thieân Hoaëc laøm Phaïm trung toân Laáy ñöùc laøm chuû ñaát*

*Laøm thaàn gioù cuõng vaäy. Trong kieáp coù taät beänh Thò hieän caùc döôïc lieäu Cöùu giuùp cho an oån Tröø beänh, heát moïi ñoäc. Trong kieáp bò ñoùi khaùt Thì thí cho aên uoáng Ñoùi khaùt cöùu tröôùc tieân Sau noùi cho phaùp dieäu. Trong kieáp coù giaëc giaõ Thì khôûi leân taâm Töø*

*Daïy cho ñöøng tranh chaáp Daân chuùng ñöôïc cöùu teá. Neáu ôû trong chinh chieán Thì ñöôïc chuùng huøng duõng Giuùp cho ñöôïc hoøa bình Boà-taùt oai löïc maïnh.*

*Ñeán choán coù nguïc hình Maø coõi Phaät khoâng coù Thì ñi ngay tôùi ñaáy*

*Cöùu vôùt moïi khoå naõo. Nhöõng nôi ñeán giaùo hoùa Naêm ñöôøng ñeàu röïc saùng Hieän ñeán caùc choán aáy*

*Laø nôi Boà-taùt sinh. Hieän khaùt khao duïc laïc Nhöng boû ñeå tu thieàn*

*Luoân ngaên chaën ma vöông Chaúng bieát ñöôïc manh moái. Trong löûa sinh hoa sen*

*Môùi ñaùng goïi hy höõu*

*Ñuoác lôùn khoâng saùnh baèng Nôi duïc laø nhö vaäy.*

*Daân chuùng tuï hoäi ñoâng Thì phaùt trieån noâng vuï*

*Höôùng daãn khoâng tham duïc Duøng trí Phaät laäp neân.*

*Caàu laøm töôùng theá gian Toân tröôûng hoaëc thaày vua Giuùp treân, cöu mang döôùi Ñeå leâ daân an oån.*

*Giuùp cho ngöôøi cuøng khoán Raát nhieàu caùc cuûa caûi Nhaân laøm vieäc boá thí Khuyeân phaùt taâm ñaïo ñöùc. Vôùi nhöõng keû kieâu maïn Thì hieän laøm löïc só*

*Tröø khöû söï cao ngaïo Khieán truï ñaïo Voâ thöôïng. Thaáy ngöôøi gaëp sôï haõi Ñeán tröôùc ñeå an uûi*

*Giuùp cho khoâng coøn sôï Môùi chæ daïy chaân ñaïo. Laøm tieân nhaân naêm thoâng Tu taäp caùc phaïm haïnh Giöõa chuùng giöõ tònh giôùi Nhaãn nhuïc vaø Töø bi.*

*Ñeå nuoâi kính muoân daân Nhaän bieát öa tinh taán Thò hieän laøm toâi tôù Daïy cho laäp ñöùc tin.*

*Theo phöông tieän tuøy nghi Khieán ngöôøi ñöôïc phaùp laïc Hieän baøy Nhaát thieát trí*

*Hoïc saâu phöông tieän quyeàn.*

*Haønh ñoäng khoâng ngaên ngaïi Du hoùa khaép moïi nôi*

*Taäp hôïp voâ bieân tueä*

*Thuyeát phaùp nhieàu voâ löôïng.*

M