KINH ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM

**QUYEÅN 17**

**Phaåm 16: PHAÏM HAÏNH**

Baáy giôø, Thieân töû Chaùnh Nieäm baïch Boà-taùt Phaùp Tueä:

–Thöa Phaät töû! Trong taát caû theá giôùi, chö Boà-taùt y theo giaùo phaùp cuûa Nhö Lai nhuoäm y xuaát gia, laøm theá naøo maø ñaït ñöôïc phaïm haïnh thanh tònh, töø quaû vò Boà-taùt ñeán ñaïo Voâ thöôïng Boà-ñeà?

Boà-taùt Phaùp Tueä noùi:

–Naøy Phaät töû! Ñaïi Boà-taùt luùc tu phaïm haïnh, neân duøng möôøi phaùp laøm ñoái töôïng duyeân ñeå quaùn saùt.

Ñaây laø möôøi phaùp: Thaân vaø nghieäp cuûa thaân, ngöõ vaø nghieäp cuûa ngöõ, yù vaø nghieäp cuûa yù, Phaät, Phaùp, Taêng vaø giôùi.

Neân quaùn saùt nhö vaày: Thaân laø phaïm haïnh chaêng? Cho ñeán giôùi laø phaïm haïnh chaêng?

Neáu thaân laø phaïm haïnh, thì phaûi bieát phaïm haïnh chaúng phaûi thieän, laø phi phaùp, laø vaån ñuïc, laø hoâi xaáu, laø baát tònh, laø ñaùng nhaøm chaùn, laø traùi nghòch, laø taïp nhieãm, laø töû thi, laø nhoùm truøng.

Neáu nghieäp cuûa thaân laø phaïm haïnh, thì phaïm haïnh laø ñi, ñöùng, ngoài, naèm, laø ngoù beân naøy beân kia, laø co duoãi, cuùi ngöôùc.

Neáu ngöõ ngoân laø phaïm haïnh, thì phaïm haïnh laø aâm thanh, hôi thôû, moâi, löôõi, cuoáng hoïng, laø nhaû ra, nuoát vaøo, haïn cheá, buoâng thaû, laø cao thaáp, trong ñuïc.

Neáu nghieäp cuûa ngöõ laø phaïm haïnh, thì phaïm haïnh laø thöa chaøo hoûi thaêm, laø noùi löôïc noùi roäng, laø noùi duï noùi thaúng, laø lôøi khen lôøi cheâ, laø lôøi an laäp, lôøi tuøy tuïc, lôøi roõ raøng.

Neáu yù laø phaïm haïnh, thì phaïm haïnh laø giaùc, laø quaùn, laø phaân bieät, laø nhôù nghó, laø caùc thöù nhôù nghó, laø caùc thöù tö duy, laø aûo thuaät, laø nguû mô.

Neáu nghieäp cuûa yù laø phaïm haïnh, thì phaïm haïnh laø tö töôûng, laïnh noùng, ñoùi khaùt, khoå vui, lo möøng.

Neáu Phaät laø phaïm haïnh, thì saéc laø Phaät chaêng? Hay thoï, töôûng, haønh, thöùc laø Phaät chaêng? Töôùng toát, thaàn thoâng laø Phaät chaêng? Haïnh nghieäp hay quaû baùo laø Phaät chaêng?

Neáu Phaùp laø phaïm haïnh, thì tòch dieät laø Phaùp chaêng? Nieát-baøn laø Phaùp chaêng? Chaúng sinh laø Phaùp chaêng? Chaúng khôûi laø Phaùp chaêng? Khoâng theå noùi neâu laø Phaùp chaêng? Khoâng phaân bieät laø Phaùp chaêng? Khoâng ñoái töôïng haønh laø Phaùp chaêng? Chaúng hôïp taäp laø Phaùp chaêng? Chaúng tuøy thuaän laø Phaùp chaêng? Khoâng thuû ñaéc laø Phaùp chaêng?

Neáu Taêng laø phaïm haïnh, thì Höôùng döï löu hay Quaû döï löu laø Taêng chaêng? Höôùng Nhaát lai hay quaû Nhaát lai laø Taêng chaêng? Höôùng Baát hoaøn hay quaû Baát hoaøn laø Taêng chaêng? Höôùng Voâ sinh hay quaû Voâ sinh laø Taêng chaêng? Ba minh hay saùu thoâng laø Taêng chaêng?

Neáu giôùi laø phaïm haïnh, thì ñaøn traøng laø giôùi chaêng? Hoûi thanh tònh laø giôùi chaêng? Daïy oai nghi laø giôùi chaêng? Tam-yeát-ma laø giôùi chaêng? Hoøa thöôïng laø giôùi chaêng? A- xaø-leâ laø giôùi chaêng? Theá phaùt laø giôùi chaêng? Ñaép y ca-sa laø giôùi chaêng? Khaát thöïc laø giôùi chaêng? Chaùnh maïng laø giôùi chaêng?

Quaùn saùt nhö vaäy, ñoái vôùi thaân khoâng chaáp giöõ, ñoái vôùi söï tu taäp khoâng chaáp tröôùc, ñoái vôùi phaùp khoâng choã truï, quaù khöù ñaõ dieät, vò lai chöa ñeán, hieän taïi vaéng laëng, khoâng ngöôøi taïo nghieäp, khoâng keû thoï baùo, ñôøi naøy chaúng dôøi ñoäng, ñôøi kia chaúng caûi ñoåi. Nhö vaäy, trong ñaây phaùp naøo goïi laø phaïm haïnh? Phaïm haïnh töø choã naøo ñeán? Laø sôû höõu cuûa ai? Theå laø gì? Do ai laøm? Laø coù? Laø khoâng? Laø saéc? Laø phi saéc? Laø thoï? Laø phi thoï? Laø töôûng? Laø phi töôûng? Laø haønh? Laø phi haønh? Laø thöùc? Laø phi thöùc?

Quaùn saùt nhö vaäy, vì phaùp phaïm haïnh chaúng theå naém baét ñöôïc, vì phaùp ba ñôøi ñeàu vaéng laëng, vì yù khoâng chaáp tröôùc, vì taâm khoâng chöôùng ngaïi, vì ñoái töôïng haønh laø voâ nhò, vì phöông tieän töï taïi, vì thoï phaùp voâ töôùng, vì quaùn phaùp voâ töôùng, vì bieát Phaät phaùp bình ñaúng, vì ñuû taát caû Phaät phaùp. Nhö vaäy goïi laø phaïm haïnh thanh tònh.

Laïi neân tuï taäp möôøi phaùp. Nhöõng gì laø möôøi? Ñoù laø trí bieát ñieàu ñuùng ñieàu sai, trí bieát nghieäp baùo quaù khöù hieän taïi vò lai, trí bieát thieàn Tam-muoäi giaûi thoaùt, trí bieát caùc caên hôn keùm, trí bieát caùc thöù kieán giaûi, trí bieát caùc caûnh giôùi, trí bieát taát caû con ñöôøng ñeán nôi choán, trí Thieân nhaõn voâ ngaïi, trí tuùc mang voâ ngaïi, trí ñoaïn haún taäp khí. Ñoái vôùi möôøi trí löïc cuûa Nhö Lai, phaûi quaùn saùt moãi trí löïc. Trong moãi trí löïc coù voâ löôïng nghóa, ñeàu phaûi thöa hoûi. Sau khi nghe phaûi khôûi taâm ñaïi töø bi, quaùn saùt chuùng sinh maø chaúng lìa boû, tö duy veà caùc phaùp khoâng coù thoâi döùt, thaät haønh nghieäp voâ thöôïng khoâng caàu quaû baùo, bieát roõ caûnh giôùi nhö aûo moäng, nhö boùng, nhö tieáng vang, nhö bieán hoùa.

Neáu Boà-taùt naøo töông öng vôùi quaùn haïnh nhö vaäy, ôû trong caùc phaùp chaúng hai kieán giaûi, taát caû Phaät phaùp mau ñöôïc hieän tieàn, luùc môùi phaùt taâm lieàn ñaït ñöôïc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Bieát taát caû phaùp töùc laø töï taùnh cuûa taâm, thaønh töïu thaân tueä giaùc ngoä chaúng do ngöôøi khaùc.

M