**Phaåm 33: NGÖÔØI**

Baáy giôø, trong chuùng hoäi coù Boà-taùt teân Phaùp AÁn, nghe Nhö Lai giaûng noùi saùu ñaïi chuùng sinh thoï thaân naêm aám, phaân bieät trong ngoaøi hieåu roõ ñeàu laø khoâng, hoaøn toaøn khoâng thaät coù, trong loøng nghi ngôø raèng thöùc laøm loaïn töôûng, chaúng phaûi phaùp chaân thaät. Ai laø ngöôøi? Sao goïi laø ngöôøi? Ngöôøi töø ñaâu sinh?

Phaät baûo Boà-taùt Phaùp AÁn:

–Laønh thay! Laønh thay! Nhöõng gì oâng hoûi ñeàu laø do oai thaàn cuûa chö Phaät öùng tieáp. Vì sao? Vì voâ soá a-taêng-kyø haèng haø sa chö Phaät ôû quaù khöù vaø voâ soá haèng haø sa chö Phaät ôû vò lai ñeàu phaân bieät nguoàn goác con ngöôøi vôùi danh hieäu, teân hoï khoâng theå nghó baøn. Haøng Nhò thöøa, La-haùn, Phaät-bích-chi khoâng theå naøo löôøng tính ñöôïc. Nay oâng haõy laéng nghe cho roõ, suy nghó thaät kyõ. Ta seõ giaûng noùi cho oâng. Ví nhö theá giôùi Ta-baø ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà coù haït gioáng chuùng sinh, ñieàu naøy khoâng ñuùng. Vì sao? Vì chaúng phaûi taùnh chaân, chaúng phaûi loaøi ngöôøi.

Coõi Ñoâng: Phaát-vu-ñaõi cuõng chaúng phaûi loaøi ngöôøi. Coõi Baéc: Uaát-ñan-vieät cuõng chaúng phaûi loaøi ngöôøi. Coõi Taây: Caâu-da-ni cuõng chaúng phaûi loaøi ngöôøi.

Tröø coõi Phaät Voâ Löôïng Thoï vaø coõi Phaät A-suùc, tröø coõi Trang Nghieâm, coõi Phaät Hö Khoâng, tröø caùc Boà-taùt trong chuùng hoäi hoâm nay cuûa Ta, coøn laïi chaúng phaûi ngöôøi.

Vì sao? Vì töø xöa ñeán nay, cho ñeán luùc thaønh Phaät, trong thôøi gian ban ñaàu khoâng taïo aùc. Ñaây goïi laø loaøi ngöôøi.

Gioáng nhö coù ngöôøi tu khaåu nghieäp ñoái vôùi ngöôøi khoâng tu, ñoù goïi laø loaøingöôøi.

Ngöôøi thoï phaùp ba quy ñoái vôùi ngöôøi khoâng thoï, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi phuïng trì naêm giôùi ñoái vôùi ngöôøi khoâng phuïng trì, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi tu haønh möôøi thieän ñoái vôùi ngöôøi khoâng tu haønh, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi höôùng Tu-ñaø-hoaøn ñoái vôùi ngöôøi khoâng höôùng, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi ñaéc Tu-ñaø-hoaøn ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñaéc, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi höôùng Tö-ñaø-haøm ñoái vôùi ngöôøi khoâng höôùng, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi ñaéc Tö-ñaø-haøm ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñaéc, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi höôùng A-na-haøm ñoái vôùi ngöôøi khoâng höôùng, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi ñaéc A-na-haøm ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñaéc, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi höôùng A-la-haùn ñoái vôùi ngöôøi khoâng höôùng, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi ñaéc A-la-haùn ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñaéc, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi höôùng Phaät-bích-chi ñoái vôùi ngöôøi khoâng höôùng, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi ñaéc Phaät-bích-chi ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñaéc, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi höôùng Phaät ñaïo ñoái vôùi ngöôøi khoâng höôùng, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ngöôøi ñaéc Phaät ñaïo ñoái vôùi ngöôøi khoâng ñaéc, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Cho neân noùi Nhaân Toân Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân laø loaøi ngöôøi.

Phaät baûo Boà-taùt Phaùp AÁn:

–Haõy laéng nghe cho kyõ. Chö Phaät quaù khöù ñoái vôùi hieän taïi, vò lai, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Hieän taïi ñoái vôùi quaù khöù, vò lai, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi. Vò lai ñoái vôùi quaù khöù, hieän taïi, ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ñoái vôùi phaùp ba ñôøi thì hieän taïi ñoái vôùi quaù khöù, vò lai laø ñeä nhaát. Vì sao? Vì trong hieän taïi, Nhö Lai coù theå haønh phaùp quaù khöù, vò lai. Vì sao? Vì quaù khöù ñaõ qua, vò lai chöa ñeán, coøn phaùp hieän taïi thì töï nhieân.

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

Chaúng phaûi quaù khöù coù theå dieät hieän taïi, vò lai. Chaúng phaûi vò lai coù theå dieät quaù khöù, hieän taïi.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Quaù khöù Ñaúng Chaùnh Giaùc Daïy cöùu ñoä chuùng sinh Phaân bieät nguoàn goác ngöôøi*

*Thöôïng, trung, haï vi dieäu. Hieän taïi Phaät toái thaéng Roõ khöù, bieát vò lai*

*Dieät tröø kieát tröôùc sau Chieáu saùng nhö maët trôøi. Nhöõng chuùng sinh khoå haïnh Hai chaân vaø boán chaân Giaûng nghe phaùp cam loà Ñaày ñuû tröø caùc töôûng.*

*Chö Thieân haønh möôøi thieän Töø moät, hai möôi hai*

*Treân trôøi, döôùi chaúng phaûi Taïo coâng ñöùc khaùc nhau. Nhö Lai ñuû caùc töôùng Haønh thieän khoâng caáu ueá Taùnh ñöùc nhö aùnh saùng Haïnh thanh tònh khoâng dô. Neáu ai sinh phæ baùng*

*Noùi Phaät ñaïo khoâng thaät Cheát ñoïa nguïc A-tyø*

*Chö Phaät khoâng cöùu ñöôïc. Hôi mieäng hoâi tanh dô Thaân bò phieàn naõo ñoát Nieäm aùc theo buøng daäy Ñeàu do toäi phæbaùng.*

*Haønh thieän tu*

*coâng ñöùc Thaàn thöùc ñeán coõi laønh Nhö ngöôøi vaøo ao taém Saïch seõ heát buïi dô.*

*La-haùn, Phaät-bích- chi Ñoaïn dieät khoâng coøn sinh Khoâng coøn nghó thaân ta Xa lìa naêm ñöôøng khoå.*

*Nhöõng phaùp xöa Phaät haønh Ñöôïc chö Phaät chaáp thuaän*

*Ñöôïc moïi ngöôøi toân quyù Neân hieäu Toân Trung Toân.*

Noùi keä xong, Ñöùc Theá Toân noùi vôùi Boà-taùt Phaùp AÁn:

–Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Baáy giôø, Boà-taùt Phaùp AÁn lieàn ñöùng daäy, tròch baøy vai phaûi, goái phaûi quyø saùt ñaát, chaáp tay thöa Phaät:

–Laønh thay! Baïch Theá Toân! Theá Toân noùi nghóa aáy raát hay. Ñoái vôùi Nhö Lai thì chuùng con trong hoäi naøy chaúng phaûi laø loaøi ngöôøi. Vaäy laøm theá naøo ñeå thò hieän ñöôïc laøm loaøi ngöôøi?

Phaät baûo Boà-taùt Phaùp AÁn:

–Hieåu bieát caùc phaùp laø khoâng, khoâng coù sôû höõu, khoâng coù ñaây, khoâng coù kia, khoâng thaáy coù ñaây – kia. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Quan saùt phaùp taùnh khoâng coù quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai. Hieåu bieát phaùp taùnh laø khoâng tòch, khoâng hai. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ñoái vôùi boán ñaïo quaû, coù ngöôøi thaønh töïu, coù ngöôøi khoâng thaønh töïu, khoâng thaáy coù moät, khoâng thaáy coù hai. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ñoái vôùi töôùng cuûa caùc phaùp, khoâng thaáy trang nghieâm, khoâng thaáy coù trang nghieâm, hieåu roõ ñeàu laø khoâng tòch, chaúng phaûi moät, chaúng phaûi hai. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Coõi Phaät thanh tònh, tröø saïch daâm noä si, cuõng khoâng thaáy tònh, khoâng thaáy baát tònh. Hai vieäc ñeàu nhö hö khoâng. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

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

Phaân bieät ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo coù thaønh coù baïi, khoâng thaáy trong coõi duïc coù ngöôøi, khoâng coù ngöôøi. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Phaùt taâm roäng lôùn khoâng vì rieâng mình, laøm an oån cho chuùng sinh, ôû ñaâu ñeàu khoâng sôï, khoâng thaáy höõu truï, khoâng thaáy voâ truï, hai vieäc ñeàu bình ñaúng. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Phaân bieät taâm khoâng ñaém nhieãm, giöõ taâm gioáng nhö hö khoâng, khoâng bò lay chuyeån; khoâng thaáy ñònh, cuõng khoâng thaáy khoâng ñònh. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Höôùng daãn chæ choã laønh cho nhöõng chuùng sinh taø kieán, laáy taùm phaùp chaân chaùnh ñeå röûa saïch taâm dô; khoâng thaáy chaùnh, cuõng khoâng thaáy khoâng chaùnh. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Ñoái vôùi boán boä chuùng: Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di coù ñaïo taâm kieân coá, khoâng bò tham ñaém, khoâng thaáy giôùi haïnh coù phaïm

hay khoâng phaïm. Ñoù goïi laø loaøi ngöôøi.

Nhö vaäy, ñoái vôùi phaùp Nhö Lai thì phaùp aáy caøng laøm lôïi ích cho chuùng sinh. Ñoái vôùi Phaät ñöôïc trôû laïi tu caùc coâng ñöùc, khoâng luoáng qua moät caùch uoång phí.

Baáy giôø, trong chuùng hoäi coù baûy möôi öùc chuùng sinh ñeàu phaùt taâm taâm caàu ñaït Chaùnh chaân voâ thöôïng, ñoái vôùi loaøi ngöôøi tu haønh Baát thoaùi chuyeån.

