**Phaåm 19: KHOÂNG TÒNH**

Vua A-xaø-theá baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Kính thöa Ñöùc Theá Toân! Ngaøi thöôøng ñoái vôùi caùc phaùp coù loøng xoùt thöông lôùn! Nhöng caùc phaùp doái traù meâ hoaëc, khôûi leân töôûng, roài tuøy theo tham duïc aáy ñaép ñoåi meâ hoaëc nhau. Haïnh Boà-taùt chaúng theå keå löôøng. Ñoù laø vì Boà-taùt phaûi tu ñaïo haïnh ñeå ñeán coõi Phaät trang nghieâm ñaày ñuû kia. Haïnh tu cuûa caùc Boà-taùt ñeàu phaûi hoïc hoûi hoä trì coõi Phaät, nhö ñaát nöôùc nghieâm tònh cuûa vua roàng bieån.

Ñöùc Phaät daïy raèng:

–Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Naøy ñaïi vöông! Taát caû caùc phaùp ñeàu töø yù nieäm daáy khôûi, roài tuøy theo taïo taùc aáy maø ñeàu thaønh töïu. Caùc phaùp khoâng truï cuõng khoâng coù xöù sôû.

Luùc aáy, vua A-xaø-theá noùi vôùi vua roàng bieån raèng:

–Hay thay! Vì oâng ñöôïc lôïi ích neân môùi khieán cho Ñöùc Nhö Lai thoï kyù cho oâng. OÂng seõ thaønh Phaät, coù ñaát nöôùc thanh tònh chaúng theå nghó baøn.

Vua roàng ñaùp raèng:

–Phaùp khoâng coù thoï kyù! Vì sao? Vì caùc phaùp ñeàu tònh, do gieo troàng “aám”, “nhaäp” maø giaû danh goïi “ngöôøi”. Söï thoï kyù aáy khoâng aám, khoâng nhaäp. Do coù danh saéc maø giaû danh goïi laø ngöôøi. Ngöôøi thoï kyù aáy khoâng danh khoâng saéc. Nhaân duyeân baùo öùng neân thaáy, nghó, töôûng nieäm maø giaû danh goïi laø ngöôøi. Ngöôøi thoï kyù aáy khoâng coù baùo öùng, khoâng thaáy, khoâng nghó, khoâng töôûng, khoâng nieäm. Giaû söû Boà-taùt bình ñaúng tu haønh goác ñöùc thì goác ñöùc ñoù cuõng khoâng thoï kyù vaäy. Töôùng cuûa caùc phaùp roãng khoâng, khoâng thoï kyù. Taát caû caùc phaùp voâ töôùng, voâ nguyeän, voâ vi, voâ soá neân chaúng thoï kyù voâ töôùng, voâ nguyeän, voâ vi, voâ soá vaäy.

Vua roàng laïi noùi vôùi vua A-xaø-theá raèng:

–Ñai bi cuûa chö Phaät thaät chaúng theå nghó baøn! Caùc kinh khoâng teân, khoâng coù tö töôûng maø noùi coù teân coù tö töôûng! Caùc Ñöùc Phaät Theá Toân khoâng teân, töôùng, thöùc maø nhaân theo theá gian thò hieän coù thoï kyù vaäy. Söï thoï kyù ñoù cuõng khoâng coù phaùp nhaän thoï kyù, cuõng khoâng coù trong ngoaøi seõ nhaän thoï kyù!

Vua A-xaø-theá laïi hoûi vua roàng raèng:

–Ñaõ ñöôïc Phaùp nhaãn, chöùng haïnh bình ñaúng, Boà-taùt nhö vaäy môùi ñöôïc thoï kyù ö?

Vua roàng bieån ñaùp raèng:

–Nhaãn aáy ñeàu khoâng, töôûng chaúng theå taän, hieåu roõ roát raùo ñeán vôùi baûn teá, baûn teá cuûa bình ñaúng, baûn teá cuûa voâ taän, baûn teá cuûa voâ ngaõ, baûn teá cuûa ngaõ, ngaõ sôû, baûn teá cuûa chaân lyù, ñeán vôùi roát raùo, khoâng thaønh töïu baûn teá.

Baûn teá aáy ñaõ roãng khoâng ñeán vôùi baûn teá giaûi thoaùt, baûn teá cuûa tham saân si. Coù roõ baûn teá ñoù thì khoâng choã töïa. Khoâng choã töïa thì giaû söû ñoái vôùi aâm thanh khoâng hoäi hôïp. Khoâng hoäi hôïp thì chaúng chaáp tröôùc, khoâng giaûi thoaùt. Khoâng giaûi thoaùt, khoâng haïnh thì haønh khoâng choã haønh, cuõng khoâng gì chaúng haønh, cuõng khoâng choã lo. Ñaõ khoâng choã lo thì ñoái vôùi Boà-taùt aáy nhìn taát caû caùc haïnh taïo taùc, ñoái töôïng thaáy ñeàu khoâng thaáy. Giaû söû khoâng coù ñoái töôïng thaáy, chaúng taïo taùc chaân lyù maø ñaõ vaøo bình ñaúng, ñaõ coù choã truï, ñaõ vöôït bình ñaúng thì chaúng taøn, chaúng loaïn, chaúng maát ñi, chaúng boäc loä ra. Do bình ñaúng vôùi caùc phaùp, sau ñaït ñöôïc nhaãn. Caùi goïi laø nhaãn vaø söï thoï kyù ñoù laø neáu thoï kyù roài vaø ngöôøi ñöôïc thoï kyù thì ñoù laø taát caû phaùp ñeàu laø phaùp bình ñaúng. Caùc phaùp giôùi roát raùo khoâng phaùp giôùi, chaúng duøng thoï kyù ñeå quyeát ñònh, cuõng khoâng coù caùi ñeå thaønh.

Quan saùt phaùp naøy roài, xem xeùt nghóa lyù aáy thì caùc phaùp khoâng

theå keå xieát. Ví nhö hö khoâng chaúng theå keå soá löôïng, vöôït qua caùc soá löôïng. Caùc phaùp laø nhö vaäy!

Khi vua roàng bieån noùi lôøi noùi ñoù, thì hai vaïn vò Boà-taùt ñöôïc phaùp Nhaãn baát khôûi, haøng traêm vò Tyø-kheo heát, laäu hoaëc, ñöôïc giaùc ngoä.

Baáy giôø, vua A-xaø-theá baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân! Bieän taøi cuûa Long vöông thaät chöa töøng coù. Ñöùc Phaät noùi raèng:

–Chöa thaät kyø laï, chaúng laáy laøm khoù! Ngöôøi môùi phaùt yù nghe phaùp ñoù maø chaúng lo, chaúng khoù, chaúng sôï thì ñoù môùi laø khoù. Vì sao? Vì ñoù laø ñaïo phaùp goác cuûa caùc Ñöùc Phaät Theá Toân. Khoù bì kòp nhö vaäy neân ít coù ngöôøi tin. Treân trôøi, ngöôøi theá gian chaúng theå nhaän, chaúng vaøo, chaúng tin, chaúng öa thích. Vì vaäy, oâng neân bieát, neáu coù ngöôøi nghe kinh phaùp thaâm dieäu ñoù chaúng sôï seät thì ñaây môùi laø ñieàu

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

khoù. Ñôøi tröôùc cuùng döôøng voâ soá Ñöùc Phaät ñaâu coù gì khoù. Ví nhö coù ngöôøi, hö khoâng khoâng coù hình maø hoï hieän ra hình töôïng thì ñoù laø khoù chaêng?

Ñaùp raèng:

–Raát khoù, thöa Ñaáng Thieân Trung Thieân! Ñöùc Phaät daïy raèng:

–Neáu coù ngöôøi nghe nghóa thaâm aùo cuûa kinh naøy, tin öa taát caû ñeàu bieát laø khoâng ngaõ, khoâng nhaân, khoâng thoï, khoâng maïng, coù ngöôøi ñaõ tin, coù ngöôøi seõ tin, thì nhöõng ngöôøi naøy chính laø haïng ngöôøi bình ñaúng saùng suoát thuaän theo Nhö Lai, laø baïn thaân, thaày toát. Hoï coù theå ñuû söùc tin öa, dieät tröø phieàn naõo, vì taát caû moïi ngöôøi giaûng noùi kinh phaùp, coù theå ñi ñeán ñaïo traøng duøng taâm Töø haøng phuïc traêm ngaøn öùc ma vaø vua quan khaùc. Vì ñoái vôùi caùc phaùp ñöôïc töï taïi neân loøng hoï thanh tònh, caùc tueä thoâng ñaït gaàn ôû tröôùc maét. Trong khoaûnh khaéc phaùt yù, hoï thaønh töïu trí tueä saùng suoát, chöùng Toái chaùnh giaùc, khuyeân baûo chuùng sinh, bieát taát caû taâm vaø caùc caên cuûa maø chuyeån baùnh xe Voâ thöôïng ñaïi phaùp, trò lieäu taát caû beänh, khai hoùa ngoaïi ñaïo, phaù tan thuø oaùn, thoåi loa Ñaïi phaùp.

Ñeán ñaây, vua roàng bieån ñaït heát öôùc nguyeän, chaúng maát chí

höôùng, nghe ñöôïc söï thoï kyù hôùn hôû vui möøng, loøng thieän phaùt sinh. Vua roàng voït leân hö khoâng duøng keä khen Ñöùc Phaät raèng:

*Voán thanh tònh nhö hö khoâng Khoâng saéc khoâng thoï khoâng soá Nhö vaäy noùi phaùp an truï*

*Hö khoâng töï nhieân truøm khaép. Danh chaúng coù maø chaúng khoâng Taïo nhaân duyeân vaø baùo öùng*

*An truï giaûng noùi, chaúng tranh Khoâng nhaân, maïng, khoâng thoï, thöùc. Taát caû phaùp raát saïch trong*

*Ngaõ, ngaõ sôû tònh, bình ñaúng Ngaõ, ngaõ sôû vaø phaùp thanh tònh Hieåu vaäy töùc ñöôïc thoï kyù.*

*Xeùt phaùp giôùi voán saïch trong Coõi ngöôøi tònh cuõng nhö vaäy*

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

*Nhö coõi chuùng sinh laëng yeân Phaät phaùp laëng cuõng nhö vaäy. Neáu phaùp cuûa Phaät thanh tònh Cuõng baèng caùc coõi Phaät tònh Giaû söû coõi Phaät saïch trong Caùc tueä tònh khoâng sai khaùc. Caùc phaùp tònh do soá, teân*

*Vì keå soá, teân chaúng ñöôïc Do töôûng soá, teân voán khoâng Caùc danh soá aáy khoâng ngaïi. YÙ nieäm cuûa caùc chuùng sinh*

*Khoâng kieán, khoâng saéc, khoâng thaønh Nhö khoâng thaønh taâm yù thöùc*

*Caùc phaùp roãng aáy khoâng taâm. Hoaëc taïo taùc, khoâng taïo taùc*

*Coù toäi duyeân, khoâng ngöôøi nhaän Khoâng keû laàm loãi xöa nay*

*Goïi Voâ tòch nhieân, Neâ-hoaøn. Vaøo nguoàn baûn teá khoâng ngaïi Voâ ngaõ teá voán hö khoâng Choïn caùc teá, ñöôïc bình ñaúng*

*Bieát chuùng sinh voán chaân thaät. Baûn teá khöù, lai, hieän taïi*

*Trí thoâng ñaït caùc teá aáy Tueä ngang baèng voâ teá moân*

*Xeùt phaùp giôùi chuûng taùnh Phaät. Chaúng khôûi dieät Toái Thaéng Traøng Khoâng, voâ töôùng, nguyeän voán tònh Khoâng tieáng noùi phaùp chaân thaät Laø Ñòa tòch tónh caùc Thaùnh.*

*Caùc phaùp tòch tónh neáu thoâng Töï vui nhö naém hö khoâng Khoâng ngaõ, ngaõ sôû tòch tónh Giaû nhö ñaây öa phaùp Thaùnh Phaùp, Phaät möôøi phöông ñaõ noùi*

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

*Phaät vò lai seõ tuyeân döông Tieáng vò lai bình ñaúng caû Theo tieáng hieän vaøo voâ thanh. Tieáng roãng töï nhieân nhö vang*

*Caùc phaùp khoâng, nhö nieäm roãng Voâ phaùp, phi phaùp daïy raên*

*Thaät voán khoâng, chaúng theå ñöôïc. Taát caû phaùp, voâ chuû teân*

*Ngaàn aáy töôûng nieäm chaúng saùng Chaúng theå ñöôïc ngöôøi thanh tònh Caùc phaùp voán tònh nhö vaäy.*

M

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