**Phaåm 24: ÑÒNH YÙ**

Baáy giôø, trong chuùng hoäi coù Boà-taùt teân Trì Khoâng, ñaày ñuû töôùng toát, nhaäp vaøo boán phaùp moân, bieän taøi baäc nhaát, tu trì coõi Phaät, moãi coõi Phaät ñeàu löu thaân laïi ñeå giaùo hoùa, thò hieän sinh dieät tuøy theo caên cô cao thaáp cuûa con ngöôøi, aâm thanh noùi naêng coù khi ngoït coù khi ñaéng, noùi roõ raøng veà quaù khöù, hieän taïi, vò lai, tröôùc maët ngöôøi hoûi thì moät khi traû lôøi baèng vaïn yù, yù nghóa thaâm thuùy khoù coù theå löôøng ñöôïc.

Baáy giôø, Boà-taùt Trì Khoâng töø toøa ngoài ñöùng daäy, tròch baøy vai phaûi, goái phaûi quyø saùt ñaát, thöa Theá Toân:

–Baïch Theá Toân! Laøm theá naøo ñeå ñoä chuùng sinh khoå ñau? Phaät baûo Boà-taùt Trì Khoâng:

–Boà-taùt laøm theá naøo ñeå chuùng sinh nghe tieáng khoå, haïnh khoå thì khoå ñoaïn, khoå dieät, khoâng coøn thaáy nguoàn goác cuûa khoå nöõa. Con ñöôøng ñöa ñeán khoå laø do aân aùi sinh ra, nhöõng sôïi daây aân aùi troùi buoäc taâm ngöôøi. Laáy hai möôi phaùp haïnh laøm thuoác trò lieäu, khoâng coøn theo goác khoå, chaát chöùa haønh nghieäp nhieàu kieáp, dieät roài sinh trôû laïi. Chuùng sinh taø kieán cho laø ñaïo chaân thaät, chuyeån nhaäp ñònh yù Tam- muoäi thanh tònh. Thanh tònh khoâng veát dô, khoâng kia khoâng ñaây. Taâm thöùc khai ngoä, daàn daàn ñöôïc ñònh yù. Laønh thay söï lôïi ích cuûa Ta, an oån dieäu laïc khoâng gì baèng. Taâm yù thöùc bò troùi buoäc laàn laàn môû ra, goïi ñoù laø ñaïo chaân thaät, coøn ñaây chaúng phaûi ñaïo chaân thaät. Vì sao? Vì phaùp hö nguïy löøa doái chaúng phaûi baûn haïnh cuûa Phaät. Nhöõng gì xöa kia chö Phaät haønh laø chaân thaät. Ngoaøi Ta ra, khoâng coù phaùp chaân thaät naøo hôn nhöõng phaùp maø Phaät ñaõ haønh, ñoù laø boán baát tö nghì. Boán baát tö nghì laø gì?

Boà-taùt giöõ yù coù theå laøm cho ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi nôi coõi Phaät ñeàu baèng baûy baùu, roài laøm trôû laïi nhö cuõ. Ñoù laø baát tö nghì thöù nhaát.

Nhö Ta ngaøy nay ôû trong baøo thai meï daãn daét cho voâ löôïng a- taêng-kyø chuùng sinh, ngöôøi chöa ñoä ñöôïc ñoä, ngöôøi chöa ñeán ñöôïc ñeán, tröø boû ñi nhöõng caáu baån ñeå ñaït ñeán voâ caáu. Ñoù laø baát tö nghì thöù hai.

Xöa kia Ta theä nguyeän coát yeáu laø ñoä ngöôøi ñau khoå ñeå ñeán nôi khoâng coøn khoå. Moät ngöôøi khoå, chöa ñoä ñöôïc thì Ta khoâng bao giôø vaøo Nieát-baøn. Ñoù laø baát tö nghì thöù ba.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Thaân Phaät voâ löôïng, Ñoâng, Taây, Nam, Baéc coù theå dung chöùa heát. Moät mình khoâng coù baïn beø, töï taùnh phaùp khoâng, quaùn chuùng sinh roài töï quaùn taùnh cuûa mình, ñaây ñeïp kia xaáu, ñaây tònh kia baát tònh, ñaây laø ñòa thuûy hoûa phong, ñaây laø cuûa ta kia chaúng phaûi laø cuûa ta, ñaây khoå kia khoâng khoå, ñaây vui kia khoâng vui, ñaây thöôøng kia voâ thöôøng, ñaây laø ñôøi naøy kia laø ñôøi sau, laøm phöôùc ñöôïc phöôùc, taïo toäi chòu toäi.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Thaân nhö tro, ñaát, phaân Do boán ñaïi taïo thaønh*

*Khoâng phong, thuûy trang nghieâm Thì ñòa thuûy ly taùn.*

*Hoûa dieät trong choác laùt Thí thöùc khoâng choã truï Toäi nhieàu chöùa goác khoå Ñaây do thöùc taïo neân.*

*Nay Ta bieát baûn thöùc Boû ngöôi, ngöôi*

*khoâng thaät Vaûi naêm maøu*

*röïc rôõ*

*Laøm hö hoaïi taâm ngöôøi. Nhö ngöôøi thôû ra vaøo Haønh phaùp khoâng döøng laâu Hieåu bieát voâ thöôøng, khoå*

*Khoâng ñaây, kia, chaëng giöõa. Moät tieáng öùng vaïn öùc*

*Hieån baøy giaùo ñeä nhaát Thaân voâ thöôøng, khoå, khoâng Hieåu roõ caùc phaùp töôùng.*

*Trôû veà truï saùu tònh*

*Hieåu khoâng, voâ töôùng, voâ*

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

SOÁ 320 – PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH, quyeån 20 3

*nguyeän Thaân chaúng phaûi cuûata Nhö Phaät daïy*

*chuùng sinh. Thaân coøn*

*taâm thöùc lìa Neáu Phaät khoâng nhö vaäy Laøm sao phaân thaân daïy*

*Baùo toäi phöôùc theo tröôùc. Nguyeän ñeàu ñöôïc thoûa maõn Nay thoï, sau khoâng thoï Hieän taïi cuõng nhö vaäy*

*Toäi gieát haïi chameï.*

*Cuõng hieän, cuõng khoâng hieän Gioáng nhö vieäc ñaùnh caàu Thaàn thöùc bò oâ nhieãm*

*Hoaëc nghòch hoaëc hoái haän. Moät loøng höôùng Nieát-baøn Baäc ñaïi sö voâ vi*

*Xaû thaân boû tuïc luïy*

*Phaùp voán khoâng nhaân duyeân. Quaû baùo nhö hình boùng*

*Nhö coù cuõng khoâng coù Taø kieán noùi chaân thaät Bò löôùi si quaántroùi.*

*Töø ñen vaøo laïi ñen Khoâng phaân bieät phaùp*

*traéng Giôùi nhaãn coù naêm*

*haïnh Khoâng sôï, khoâng bò sôï.*

*Ñònh löïc chaán ñaïi thieân Thaéng ma nhö ñieàu binh Ngöôøi caàu ñaïo voâ thöôïng Coù ngöôøi thoaùi, ngöôøi tieán. Nhö soâng chaûy*

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

*veà bieån Ñeán nhieàu, ñaït thì ít*

*Gaëp ñöôïc duyeân ñaïi bi Thieän quyeàn vöôït bôø kia. Phaät laø Nhaát thieát trí*

*Khoâng nhieãm, khoâng chaáp tröôùc Ta voán haønh nghieäp khoå*

*Boû nöôùc, thaønh, vôï con. Queân cha meï, sö tröôûng Khoâng tieác thaân maïng mình*

*Nhö ngöôøi giöõa ñoàng hoang Khao khaùt caàn nöôùc uoáng. Gaëp soâng, suoái, ao, gieáng Laáy uoáng khoâng coøn khaùt Ngöôøi thoï thaân boán ñaïi*

*Coù ñònh khoâng ñònh xöù. Huoáng thöùc khoâng thieän aùc Thöùc thoï baùo roõ raøng*

*Nhaø baûy baùu trì giôùi Coù traêm vaïn Thieân nöõ. Nhaïc troãi ñeå vui chôi Khoâng bao giôø saàu öu Löïc Phaät Nhaát thieát trí*

*Thaám nhuaàn khaép moïi ngöôøi. Tröôùc ñaït naêm thaàn thoâng Nhuaàn goäi phaùp camloà*

*Xöng döông boán cuù nghóa Khoâng tröôùc, sau, chính giöõa. Phaùp naøy noái phaùp khaùc Thoâng phaùp taùnh*

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

SOÁ 320 – PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH, quyeån 20 5

*trong ngoaøi Nhöõng gì Ta ñaõ taïo*

*Bò aùc söû troùi buoäc.*

*Luaân hoài trong naêm ñöôøng Maø cho laø nhaøcöûa*

*Caûnh trôøi nhö löûa xeït Tìm kieám khoâng coù thaät. Ruøa muø tìm boïng caây Coù luùc coøn ñöôïc gaëp Moät khi ta maát maïng ÖÙc kieáp khoù laïi ñöôïc.*

*Bieån roäng lôùn saâu thaåm Ba traêm ba möôi saùu Neáu quaêng kim vaøo bieån Tìm kieám coøn khi ñöôïc. Moät khi ta maát thaân*

*Khoù ñöôïc hôn ñoù nöõa Ngöôøi giöõ luaät, trì giôùi ÔÛ ñôøi khoù gaëp ñöôïc.*

*Trong öùc ngaøn vaïn kieáp Phaät nhö hoa Öu-ñaøm Nhöõng chuùng sinh höõu duyeân Ñöôïc Phaät giaùo hoùa ñaïo.*

*Ñoaïn tröø caùc kieát söû*

*Vónh vieãn khoâng bò vöôùng.*

Khi Ñöùc Phaät noùi keä naøy xong, coù hai möôi na-do-tha chuùng sinh laäp tín caên kieân coá, khoâng coøn nghi ngôø vaø ñeàu phaùt taâm caàu ñaït ñaïo Chaùnh chaân voâ thöôïng.

