**Phaåm 15: CHAÙNH NIEÄM**

# Baáy giôø, trong chuùng hoäi coù Boà-taùt Tö Nghóa, Boà-taùt Xaû Phi Nghóa, Boà-taùt Taâm Duõng Kieän, Boà-taùt Phaân Bieät Taâm, Boà-taùt Voâ Xan YÙ, Boà-taùt Baït Phieàn Naõo, Boà-taùt Thieän Tö Nghóa, Boà-taùt Chuùng Trí, Boà-taùt Voâ Phöôïc, Boà-taùt Chuùng Quang, Boà-taùt Trí Ñaêng Quang, Boà-taùt Taïo Trí Tri Thöùc, Boà-taùt Voâ Ñaúng Phieàn Naõo, Thieân töû Ñeá Traøng, Thieân töû Tha Hoùa ñeàu cuøng cung kính baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Hoâm nay, nhöõng lôøi cuûa chö Phaät noùi, ñoù laø nhöõng lôøi gì? Vì sao goïi laø chö Phaät noùi? Sao goïi laø Phaät? Neân nieäm nhö theá naøo goïi laø nieäm Phaät? Laø khôûi thaân nieäm hay laø khôûi phaùp nieäm?

# Ñöùc Theá Toân baûo caùc Boà-taùt

–Hay thay, hay thay! Naøy caùc thieän nam! Nhöõng ñieàu caùc oâng ñaõ hoûi laø saâu xa khoù nghó baøn, ñeàu laø nöông vaøo söùc oai thaàn cuûa Phaät phaùt sinh nieàm vui ñeå neâu baøy bieän taøi voâ ngaïi aáy. Choã thuyeát giaûng cuûa chö Phaät goïi laø Phaät noùi. Chaân nieäm veà töôùng chaân thaät cuûa caùc phaùp goïi laø nieäm Phaät. Sao goïi laø chaùnh nieäm? Laø khoâng vöôùng chaáp nôi caùc phaùp aùc ñeå phæ baùng, neân tu taát caû, khoâng cheâ bai huûy baùng phaùp, neân xa lìa ngaõ cuøng phi ngaõ, khoâng thaáy chuùng sinh thoï maïng chuû teå nuoâi döôõng ngöôøi cuøng söï sinh, khoâng chaáp nôi söï taïo taùc, khieán taïo taùc, aám, giôùi, caùc nhaäp, töôûng ñoái töôïng duyeân xöù. Ñoái vôùi heát thaûy caùc phaùp ñôøi naøy, ñôøi sau, cho ñeán ba coõi ñeàu khoâng nöông, khoâng nhieãm. Ta thaáy caùc haønh khoâng laáy, khoâng boû, thieàn ñònh Giaûi thoaùt vaø saùu Thaàn thoâng, Nhö yù, Caên, Löïc, Boà-ñeà giaùc phaàn, Tyø-xaù-la… voâ löôïng phaùp laønh. Neáu löôïc noùi veà chín vaïn öùc na-do-tha Tam-muoäi saâu xa khoâng theå nghó baøn thì ñöôïc nieäm phaùp cuûa heát thaûy chö Phaät thöôøng haønh. Trí tueä phöông tieän cuûa Phaät khoâng theå nghó baøn, theo ñoù maø ghi cheùp, ñoïc tuïng, dieãn giaûng kinh ñieån Ñaïi thöøa, noùi coâng ñöùc cuûa Phaät, goïi laø Phaät thuyeát giaûng.

# Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Thöôøng hay xaû taát caû* Töôùng höõu vi hö giaû Chaúng thuû ñaéc phaùp taùnh Thì ñöôïc Tam-muoäi naøy. Chôù ñaém vaøo phæ baùng

*Vaø nhôù nghó phaân bieät* Lìa haún ngaõ, ngaõ sôû Ñöôïc Tam-muoäi nhö vaäy. Khoâng vôùi caùc phaùp aám

*Thaáy chuùng sinh, thoï maïng* Nhaân, ngaõ vaø söï sinh

*Só phu cuøng döôõng duïc.* Cuõng khoâng nghó phaân bieät Ñoù goïi laø noùi phaùp

*Vôùi caùc phaùp khoâng nhieãm* Ngaõ taùnh vaø ngaõ sôû.

*Thaáy thaân chaúng aám sinh* Thì ñöôïc Tam-muoäi naøy Saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc Taát caû khoâng, voâ töôùng.

*Caên baûn ñeàu baát tònh* Bieát ñöôïc Tam-muoäi naøy Quaùn caùc phaùp höõu vi Theo duyeân chaúng töï taïi. Heát thaûy khoâng chaân thaät Hö doái khoâng theå giöõ Nhö phaùp töû duyeân kia Ñoù goïi laø nhaõn nhaäp.

*Tai muõi löôõi thaân yù* Ñeàu khoâng coù töï taùnh Neáu phaân bieät roõ raøng

*Ñöôïc sinh Tam-muoäi naøy.* Thaân naøy khoâng chaân thaät AÁm tuï khoâng thanh tònh Maùu muû ra chín loã

*Ai öa thích choã naøy.* YÙ vaøo nieäm, nieäm dieät

*Hö voïng thöôøng nhö huyeãn* Neáu phaân bieät saâu xa

*Thì ñöôïc Tam-muoäi naøy.*

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

*Vì taát caû caùc nhaäp*

*Ñeàu khoâng, khoâng coù thaät* Phaøm phu nhö treû con

*Meâ hoaëc chaáp coù thaân.* Choã meâ cuûa tham aùi Khoâng bieát laø hö voïng Thaân naøy nhö khoâng tuï Choã ôû cuûa caùc giaëc.

*Phaùp loãi laàm hö giaû* Ngöôøi trí thöôøng chaùn lìa Quan saùt kyõ nhö vaäy

*Thì ñöôïc Tam-muoäi naøy.* Caùc phaùp aám, giôùi, nhaäp Ñeàu khoâng khoâng chaân thaät Neáu ngöôøi hay phaân bieät Ñöôïc sinh Tam-muoäi naøy. Nhö löûa, nhö boït nöôùc

*Nhö huyeãn, nhö thaân chuoái* Neân quaùn thaân moûng manh Khoâng thaät hôn ñieàu aáy.

*Neáu caùc Boà-taùt naøy* Trí khoâng huûy nhö vaäy Mau ñöôïc taát caû Phaät Noùi Tam-muoäi saâu xa.

*Caùc phaùp khoâng töï sinh* Cuõng khoâng töø khaùc coù Roát raùo khoâng choã truï Phaùp voâ laäu cuõng theá. Neáu hay quaùn nhö vaäy Thì sinh Tam-muoäi naøy Boû taát caû höõu vi

*Caùc haønh, töôùng ñoåi khaùc.* Phaùp naøy nhö hö khoâng Sinh laø khoâng thuû ñaéc

*Boà-taùt bieát nhö theá* Tu hoïc heát thaûy phaùp.

*Mau ñöôïc thaéng Boà-ñeà* Chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng Boà-taùt aáy coù theå

*Taïo laäp nôi phaùp traøng.* Duøng trí khoâng nghó baøn Phaân bieät taát caû phaùp Ñeàu thaáy laø hö doái

*Roát raùo khoâng chaân thaät.* Nay ta tuy vì oâng

*Neâu roõ Tam-muoäi naøy* Töôùng nghi thöùc nhö vaäy Nghóa ñoù raát khoù bieát.

# Khi Ñöùc Theá Toân noùi phaùp naøy, coù caùc Boà-taùt ñöôïc phaùp Nhaãn voâ sinh, laïi an truï vaøo Tam-muoäi Nieäm Phaät. Caùc Boà-taùt aáy ñeàu thaáy phöông Ñoâng, caùc Ñöùc Phaät Theá Toân nhieàu nhö caùt soâng Haèng ñeàu giaûng noùi Tam-muoäi thanh tònh bình ñaúng naøy, khoâng taêng khoâng giaûm, khoâng hai, khoâng khaùc. Ngoaøi ra, ôû caùc phöông kia cuõng laïi nhö vaäy, ñeàu coù voâ löôïng öùc na-do-tha Nhö Lai Theá Toân cuøng moät luùc dieãn noùi Tam-muoäi Nieäm Phaät maø chö Phaät ñaõ noùi.

Luùc naøy, caùc Boà-taùt nghe Ñöùc Phaät noùi, thaân taâm vui veû, ñeàu ñöôïc an laïc toät baäc khoâng gì saùnh baèng, lieàn ôû tröôùc Phaät duøng keä tuïng noùi veà töôùng ñoù:

*Quy maïng Theá Quang Minh* Ñaáng Chaùnh Giaùc Maâu-ni Ñaïi phaùp Thaùnh y vöông Phaät Thích-ca bieån trí.

*Ngöôøi nöông sö töû vöông* Hieän khaép caùc saéc töôùng Thaáy coõi phöông Ñoâng kia Na-do-tha chö Phaät.

*Vì thöông xoùt chuùng sinh* Noùi phaùp nhö sö töû

*Ñieàu phuïc na-do-tha* Caùc Boà-taùt nhö theá. An truï ñòa Ñoàng chaân

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

*Ñöôïc phaùp Nhaãn voâ sinh* Kheùo thuaän taùnh saâu xa Vôùi phaùp khoâng choã hoaïi.

*Ngoaøi chín phöông khaùc kia* Töôùng maïo cuõng nhö vaäy Ñeàu thaáy nhieàu öùc chuùng Na-do-tha chö Phaät.

*Ví nhö sö töû vöông* Choã nöông moïi sôï haõi Voâ laäu ñeàu vaéng laëng

*Chuyeån phaùp luaân ñeä nhaát.* Choán aáy khoâng ñeán, ñi Töôùng ñoù cuõng khoâng truï Taát caû phaùp khoâng thaät Taùnh khoâng, khoâng sinh dieät. Chuùng sinh vaø thoï maïng

*Só phu cuõng nhö vaäy* Taát caû aám, giôùi, nhaäp

*Khoâng thaät, nhö hö khoâng.* Ví nhö caùc thuù hoang

*Hoaøn toaøn khoâng choã nöông* Caùc phaùp thaät khoâng sinh Hoaëc thaân thöôøng baát tònh. Taâm nhô tham sinh töû

*Nhö treû con ngu khôø* Nhieàu öùc na-do kieáp Luoân khoå maø khoâng chaùn. Phaät duøng Töø bi naøy

*Ñeå noùi Boà-ñeà aáy* Vì theá caùc Phaät töû

*Thöôøng boû thaân, tay, chaân.* Ñaàu, maét vaø tuûy, naõo

*Vôï, con vaät quyù baùu* Ñeàu coù theå xaû boû Ñeå haønh Boà-ñeà naøy. Coù theå cho vôï con

*Quyeán thuoäc vaø taøi saûn* Boû ngoâi vò trôøi, ngöôøi Thaân, thòt vaø gaân, xöông. Boû ñöôïc ñieàu khoù boû

*Mau thaønh töïu Chaùnh giaùc* Thí, giôùi: Quaû toái thaéng Nhaãn, taán, thieàn, trí tueä.

*Haønh Töø, Bi, Hyû, Xaû* Ñeå caàu trí Voâ thöôïng Boà-taùt neân tu taäp

*Vì lôïi ích chuùng sinh.*

# Ñöùc Theá Toân lieàn duøng keä tuïng ñaùp laïi caùc Boà-taùt:

*Neáu Boà-taùt nhieàu kieáp* Tu haønh chaân nhö naøy

*Khoâng khaùc, khoâng phaân bieät* Töø ñoù noùi Boà-ñeà.

*Taùnh aáy raát vaéng laëng* Khoù ñöôïc, khoù theå thaáy Neân khôûi yù voâ taän

*Tu taäp haïnh nhö vaäy.* Boà-taùt aáy seõ ñöôïc

*Trí tieán gaàn Giaùc ngoä.*

# Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân vì caùc Boà-taùt löôïc noùi boán phaùp vieân maõn Boà-ñeà, neân baûo caùc Boà-taùt:

–Naøy caùc thieän nam! Neân hoïc giôùi phaåm, kheùo töï mình gìn giöõ caån thaän, quan saùt baûo veä, sinh khôûi trí phöông tieän, sieâng naêng tu taäp cho ñeán ñaït ñöôïc giaùc ngoä, ñoái vôùi caùc chuùng sinh thöôøng khôûi taâm Töø ñeå tröø caùc töôùng veà ngaõ kieán vaø ngaõ sôû, mong caàu Boà-ñeà voâ thöôïng toái thaéng, cho ñeán xaû boû thaân maïng, taøi saûn, phaûi luoân baûo veä söï thaønh töïu taêng tröôûng Boán phaùp nhö vaäy laø phaàn caên baûn cuûa Tam-muoäi aáy.

M

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