KINH ÑAÏI PHÖÔNG ÑAÚNG ÑAÏI TAÄP HIEÀN HOÄ

**QUYEÅN 3**

**Phaåm 6: QUAN SAÙT (Phaàn 2)**

Laïi nöõa, caùc Nhö Lai saéc xa lìa phieàn naõo neân thoï cuõng xa lìa phieàn naõo, cho ñeán haønh thöùc cuõng xa lìa phieàn naõo.

Laïi nöõa, caùc Nhö Lai giôùi cuõng xa lìa phieàn naõo, Tam-muoäi, trí tueä cuõng xa lìa phieàn naõo, cho ñeán giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán cuõng xa lìa phieàn naõo. Nhö vaäy cho ñeán caùc Nhö Lai, lôøi noùi cuûa chö Nhö Lai ñaõ noùi, ñang noùi, seõ noùi vaø taát caû giaùo phaùp ñeàu laø phaùp xa lìa haún phieàn naõo.

Naøy Hieàn Hoä! Taát caû giaùo phaùp nhö vaäy, ngöôøi trí coù theå bieát ñöôïc, ngöôøi ngu khoâng bieát. Khi ngöôøi naøo coù theå xem xeùt nhö vaäy thì taát caû caùc phaùp ñeàu khoâng theå naém baét ñöôïc. Vì sao khoâng theå naém baét ñöôïc? Vì ai coù theå chöùng neân khoâng theå naém baét ñöôïc. Vì sao chöùng neân cuõng khoâng theå naém baét ñöôïc. Do ñaâu chöùng neân cuõng khoâng theå naém baét ñöôïc. Ngöôøi kia xem xeùt nhö vaäy roài, nhaäp vaøo coõi tòch dieät phaân bieät caùc phaùp, cuõng khoâng phaân bieät caùc phaùp. Vì sao? Vì caùc phaùp laø khoâng.

Naøy Hieàn Hoä! Nhö löûa chöa ñöôïc ñoát leân maø coù ngöôøi noùi: “Hoâm nay, ta tröôùc tieân daäp taét löûa naøy.”

Naøy Hieàn Hoä! YÙ oâng theá naøo? Lôøi noùi ngöôøi kia ñuùng khoâng? Hieàn Hoä ñaùp:

–Baïch Theá Toân! Khoâng. Phaät baûo Hieàn Hoä:

–Cuõng vaäy, caùc phaùp töø xöa ñeán nay hoaøn toaøn khoâng theå naém baét ñöôïc. Taïi sao baây giôø laïi coù theå noùi: Ta coù theå chöùng bieát taát caû caùc phaùp, ta coù theå hieåu roõ taát caû caùc phaùp, ta coù theå giaùc ngoä taát caû caùc phaùp, ta coù theå ñoä thoaùt taát caû chuùng sinh, ôû trong sinh töû, lôøi naøy khoâng ñuùng. Vì sao? Vì trong phaùp giôùi kia voán khoâng coù caùc phaùp, cuõng khoâng coù chuùng sinh. Vì sao laïi noùi ñoä? Chæ ôû trong Theá ñeá neân theo

nhaân duyeân maø noùi laø ñoä thoâi.

Naøy Hieàn Hoä! YÙ oâng theá naøo? Ngöôøi kia noùi nhö vaäy coù thaät khoâng?

Hieàn Hoä ñaùp:

–Thöa khoâng. Baïch Theá Toân! Phaät baûo Hieàn Hoä:

–Vì vaäy, caùc thieän nam, thieän nöõ kia muoán thaønh töïu Boà-ñeà voâ thöôïng, cho ñeán muoán thaønh töïu Duyeân giaùc Boà-ñeà, Thanh vaên Boà-ñeà thì neân quan saùt taát caû caùc phaùp. Khi xem xeùt phaûi nhaäp ñònh tòch dieät, khoâng coù phaân bieät, cuõng chaúng phaûi phaân bieät. Vì sao? Naøy Hieàn Hoä! Vì taát caû caùc phaùp kia khoâng thaät coù söï khoâng sinh, song ñònh coù phaân bieät töùc laø moät beân, ñònh khoâng phaân bieät cuõng laø moät beân, nhöng sôû höõu hai beân naøy laø ñònh khoâng tòch dieät, chaúng phaûi ñònh khoâng tòch dieät, noù khoâng coù choã suy löôøng, khoâng coù choã phaân bieät, khoâng coù choã chöùng bieát, khoâng coù choã taïo taùc, khoâng coù choã taäp hôïp, khoâng coù choã nhôù nghó, khoâng coù choã phaùt sinh.

Naøy Hieàn Hoä! Ñoù goïi laø trung ñaïo. Caùc vieäc coù ñöôïc nhö vaäy chæ nöông vaøo ñaïo lyù theá gian maø noùi.

Laïi nöõa, naøy Hieàn Hoä! ÔÛ trong nghóa chaân thaät ñeä nhaát aáy hoaëc ôû giöõa, hoaëc ôû moät beân ñeàu khoâng theå naém baét ñöôïc. Vì sao? Naøy Hieàn Hoä! Vì taát caû caùc phaùp cuõng nhö hö khoâng, xöa nay voán vaéng laëng, chaúng ñoaïn, chaúng thöôøng, khoâng coù tích tuï, khoâng coù choã truï, khoâng theå nöông töïa, voâ töôùng, voâ vi, khoâng theå tính ñeám.

Naøy Hieàn Hoä! Khoâng theå tính ñeám laøm sao goïi laø coù, khoâng theå tính ñeám neân khoâng nhaäp vaøo soá, khoâng nhaäp vaøo soá neân cuoái cuøng cuõng khoâng coù trí, tính toaùn, danh ngoân.

Naøy Hieàn Hoä! Ñaïi Boà-taùt khi xem xeùt chö Nhö Lai nhö vaäy laø khoâng theå chaáp tröôùc. Vì sao? Vì taát caû phaùp laø khoâng chaáp tröôùc, vì khoâng coù choã ñeå coù theå chaáp tröôùc, cuõng khoâng coù nguoàn goác ñeå coù theå caét ñöùt, nguoàn goác ñaõ tröø dieät neân khoâng coù choã ñeå nöông.

Naøy Hieàn Hoä! Ñaïi Boà-taùt aáy thöôøng suy nghó veà Tam-muoäi Chö Phaät hieän tieàn nhö vaäy. Neáu thaáy chö Nhö Lai nhö vaäy roài thì khoâng neân chaáp tröôùc, khoâng neân naém giöõ. Vì sao? Naøy Hieàn Hoä! Vì taát caû caùc phaùp laø khoâng theå naém giöõ, cuõng nhö hö khoâng, theå taùnh tòch dieät.

Naøy Hieàn Hoä! Ví nhö chuøy vaøng ñaët vaøo trong löûa ñoát loø, naáu chaûy ra ñeå luyeän thì söùc noùng cuûa noù laø raát gheâ gôùm. Laïi nhö coù hoøn saét

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

môùi laáy töø trong löûa ra noù saùng rôõ, noùng röïc, ngöôøi coù trí khoâng neân caàm naém. Vì sao? Vì saét noùng chaûy, vaøng noùng, tieáp xuùc vaøo seõ bò thieâu ñoát.

Cuõng vaäy, naøy Hieàn Hoä! Boà-taùt quaùn Phaät khoâng neân chaáp tröôùc. Vieäc naøy cuõng nhö vaäy. Vì theá Boà-taùt khi quaùn saéc töôùng cuûa Phaät, khoâng neân sinh taâm chaáp tröôùc. Nhö vaäy quaùn thoï cho ñeán quaùn haønh, thöùc cuõng khoâng neân sinh taâm chaáp tröôùc.

Laïi nöõa, Boà-taùt kia khi quaùn giôùi cuõng khoâng neân chaáp tröôùc. Nhö vaäy quaùn ñònh cho ñeán quaùn trí tueä, giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán cuõng khoâng neân chaáp tröôùc. Vì sao? Vì heã chaáp tröôùc thì roát cuoäc khoâng theå naøo xa lìa khoå sinh töû. Vì phaùp khoå naøy ñeàu do söï chaáp tröôùc maø coù. Vì vaäy, Boà-taùt khi quan saùt caùc Nhö Lai khoâng neân sinh nhôù töôûng veà chaáp tröôùc.

Naøy Hieàn Hoä! Tuy khoâng chaáp tröôùc nhöng phaûi heát loøng mong caàu coâng ñöùc toát ñeïp nhaát cuûa chö Phaät Theá Toân, nghóa laø trí Phaät, trí Nhö Lai, trí roäng lôùn, trí töï nhieân, trí töï taïi, trí khoâng theå nghó baøn, trí khoù so löôøng, trí khoâng coù gì baèng, trí Nhaát thieát trí. Neáu mong caàu ñöôïc nhaäp caùc trí naøy thì phaûi luoân sieâng naêng suy nghó veà Tam-muoäi Quan saùt thaáy Phaät.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä ñeå laøm roõ nghóa naøy:

*Ví nhö göông saùng vaø phaán son Ngöôøi nöõ trang söùc ñeïp hình theå Ngöôøi ngu thaáy laïi sinh taâm nhieãm Roài mong caàu theo ñuoåi khaép nôi.*

*ÔÛ trong khoâng, mang töôûng ñaûo ñieân Khoâng bieát phaùp naøy hö voïng sinh Loøng ham muoán aáy nhö löûa ñoát*

*Trôû laïi khôûi duïc ngöôøi nöõ ñoù. Neáu Boà-taùt naøo nghó nhö vaäy Goïi laø taâm voâ trí chaáp ngaõ Quaû ngoït Boà-ñeà ôû vò lai*

*Ta cöùu chuùng sinh khoûi khoå lôùn. Trong nghóa ñeä nhaát khoâng chuùng sinh Theá gian chæ coù sinh laõo töû*

*Caùc phaùp khoâng hình nhö traêng nöôùc Ñaâu coù Boà-ñeà maø caàu mong.*

*Saéc hình dung maïo nhö boùng göông*

*Nhö huyeãn, nhö dôïn naéng hö khoâng Phaøm phu töôûng chaáp bò raøng buoäc Tuy bò buoäc vaøo khoâng, khoâng thaät. Nhöng Boà-taùt, nhöõng ngöôøi coù trí Bieát ñôøi ñieân ñaûo, tìm chaùnh kieán Thaáu roõ khoâng ngöôøi, ai thoï khoå Ñöôïc vaäy seõ thaønh voâ thöôïng giaùc. YÙ khoâng phaân bieät Phaät Boà-ñeà Taâm yù xöa nay voán thanh tònh Khoâng bò caùc caën ñuïc sinh töû*

*Chöùng ñaéc quaû chaân thaät toái thaéng. Taát caû saéc phaùp caùc voâ laäu*

*Khoâng theå phaân bieät voïng vaø chaân Tröø dieät caùc duïc taâm giaûi thoaùt Ngöôøi bieát nhö vaäy chöùng Tam-muoäi. Luùc ñaàu nghó Phaät khoâng hình töôùng Sau nghe caùc phaùp voán thanh tònh Suy nghó nhö vaäy khoâng heà khaùc Chöùng Tam-muoäi naøy chaúng khoù gì. Thöôøng hay suy nghó taïo töôùng khoâng Ñeå dieät ñöôïc heát vi traàn tuï*

*Khoâng phaân bieät thaønh hay laø hoaïi Taát caû ngoaïi ñaïo ñeàu boû qua.*

*Khoâng phaân bieät taát caû caùc saéc Maét tuy thaáy, taâm khoâng leä thuoäc Thaáy chö Phaät nhö vaàng thaùi döông Vöôït leân treân phaùp giôùi theá gian.*

*Taâm aáy thanh tònh, maét trong saùng Sieâng naêng tinh taán, thöôøng truï ñònh Ñöôïc hoïc roäng khoâng theå noùi heát Chöùng Tam-muoäi naøy, nghó chaân thaät. Neáu khoâng thaáy maø chöùng Tam-muoäi Taát caû ngöôøi muø ñeàu chöùng bieát Khoâng phaûi laáy thaáy hay khoâng thaáy Trong ñaáy ngoaïi ñaïo ñeàu meâ môø.*

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

*Thöôøng hay suy nghó töôûng lìa töôùng Thaáy chö Phaät aáy taâm thanh tònh Thaáy nhö vaäy roài quaùn taát caû*

*Ngöôøi aáy mau chöùng Tam-muoäi naøy. Khoâng coù ñaát, nöôùc vaø gioù löûa Chaúng phaûi coõi khoâng truï ôû tröôùc Neáu muoán xem xeùt taát caû Phaät*

*Neân töôûng ngoài toøa noùi aâm dieäu. Nhö ta ngaøy nay giaûng phaùp maàu Ngöôøi öa thích phaùp thaáy thaân ta Khoâng neân suy nghó ñieàu gì khaùc*

*Chæ neân töôûng Phaät ñang thuyeát phaùp. Chuyeân nghó nhö vaäy khoâng thaáy khaùc Mong caàu ñöôïc hoïc roäng nhö theá*

*Ta noùi ñònh naøy moät loøng quaùn Naém baét ñieàu chö Phaät ñaõ giaûng. Khoâng coù Phaät naøo ôû quaù khöù Cuõng khoâng hieän taïi vaø vò lai*

*Chæ coù thieàn ñònh: Ñeïp, saùng, trong Khoâng theå noùi chöùng vaø ngöôøi chöùng. Ta laø voâ thöôïng trong ba coõi*

*Vì lôïi theá gian neân xuaát hieän Chöùng bieát quaû Boà-ñeà chö Phaät*

*Giaûng Tam-muoäi naøy khoâng ai baèng. Neáu muoán thaân, taâm ñeàu an vui*

*Caàu coâng ñöùc Phaät khoâng nghó baøn Cho ñeán chöùng quaû Boà-ñeà aáy*

*Neân tu Tam-muoäi thuø thaéng naøy. Muoán bieån hoïc roäng saâu lôùn saïch Vì chuùng sinh neân phaûi mong caàu Phaûi mau xaû boû heát duïc traàn Quyeát tu Tam-muoäi thuø thaéng naøy. Neáu muoán moät ñôøi thaáy nhieàu Phaät Thaáy roài cung kính vaø thöa hoûi Neân mau xa lìa chôù vöôùng maéc Quyeát quaùn Tam-muoäi toát ñeïp aáy.*

*Ñoù laø choã khoâng duïc khoâng saân Cuõng khoâng ngu si vaø ganh gheùt Laïi khoâng voâ minh vaø löôùi nghi Quyeát truï ôû ñònh saâu laéng aáy.*

M

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