**Phaåm 3: NOÙI VEÀ PHAÙP THUAÀN THUÏC**

Baáy giôø, Thieân töû Tu Chaân laïi hoûi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Thöa Nhaân giaû! Phaùp cuûa toâi thöa hoûi laø thuaàn thuïc chaêng?

–Ñoái vôùi söï tham muoán khoâng nhaøm chaùn ôû theá gian, taâm phaûi neân xa lìa, quaùn xeùt phaùp saâu xa, ñoù laø söï thaáu toû tính chaát thuaàn thuïc cuûa caùc phaùp. Theo choã hoûi cuûa oâng, toâi ñaõ giaûi ñaùp, leõ naøo laïi coù phaùp thuaàn thuïc sao?

Naøy Thieân töû! Phaùp khoâng thuaàn khoâng thuïc. Vì sao? Vì phaùp khoâng coù hình töôùng.

Phaùp khoâng theå naém baét ñöôïc. Vì sao? Vì söï thaáy cuûa maét khoâng ñaït ñeán choã vi dieäu taän cuøng.

Phaùp khoâng coù taùc giaû. Vì sao? Vì khoâng coù sinh khôûi.

Phaùp khoâng coù ñöôøng ñi. Vì sao? Vì voâ ngaõ vaø khoâng coù ngaõ

sôû.

Caùc phaùp bình ñaúng. Vì sao? Vì caùc phaùp thaûy ñeàu nhö hö

khoâng.

Phaùp khoâng theå thuû ñaéc ñöôïc. Vì sao? Vì khoâng ñoái ñaõi.

Phaùp laø thöôøng truï, khoâng ñeán, khoâng ñi, khoâng ngöõ, khoâng ngoân, khoâng khen, khoâng cheâ, lìa moïi söï khen cheâ, khoâng theâu deät, khoâng trang söùc, khoâng xaáu, khoâng thoâ, khoâng ræ, khoâng chaûy, khoâng buø, khoâng naïp. Vì sao? Vì vöôït qua moïi neûo haønh cuûa ma.

Phaùp khoâng nuoâi, khoâng lôùn. Vì sao? Vì xa lìa moïi söï sinh dieät. Phaùp khoâng xöù, khoâng truï. Vì sao? Vì gaén lieàn vôùi phaùp giôùi.

Phaùp khoâng coøn sôï haõi. Vì sao? Vì khoâng bò meâ laàm. Phaùp döùt moïi söï öa thích. Vì sao? Vì xa lìa moïi kieâu maïn.

Phaùp döùt heát cao ngaïo. Vì sao? Vì luoân döïa theo söï vaéng laëng.

Phaùp luoân döïa theo söï vaéng laëng. Vì sao? Vì lìa moïi töôûng nieäm.

Phaùp döùt heát caùc nieäm. Vì sao? Vì ñaõ haøng phuïc ngoaïi ñaïo.

Phaùp khoâng coøn caûnh giôùi luaân hoài. Vì sao? Vì ñaõ lìa boû daâm duïc, saân giaän, ngu si.

Phaùp laø Khoâng. Vì sao? Vì xöa nay voán thanh tònh.

Phaùp laø Voâ töôùng. Vì sao? Vì khoâng coù aâm thanh, teân goïi. Phaùp laø Voâ nguyeän. Vì sao? Vì khoâng do thöùc taïo laäp.

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

Phaùp khoâng coù taïo laäp. Vì sao? Vì khoâng coù caûnh giôùi. Phaùp khoâng coù choã nöông töïa. Vì sao? Vì khoâng coù ñoái laäp. Phaùp khoâng lay ñoäng. Vì sao? Vì luoân an truï vöõng chaéc.

Phaùp voâ ngaõ. Vì sao? Vì phaùp laø khoâng dieät.

Phaùp laø khoâng ngöôøi. Vì sao? Vì xöa nay khoâng coù nôi choán sinh ra.

Phaùp laø voâ thöôøng. Vì sao? Vì khoâng coù choã daáy khôûi.

Phaùp khoâng coù ñoái töôïng ñöôïc daáy khôûi. Vì sao? Vì luoân gaén lieàn vôùi khoâng coù choã phaùt sinh.

Phaùp khoâng coù choã sinh. Vì sao? Vì döùt moïi töôûng veà khoå. Phaùp khoâng coù töôûng. Vì sao? Vì xa lìa caùc töôùng.

Nhö vaäy, naøy Thieân töû! Ñoù laø nghóa thuaàn thuïc cuûa phaùp. Thieân töû laïi hoûi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Phaùp khoâng thaät coù, cuõng khoâng coù choã chính yeáu, vì sao Nhaân giaû laïi noùi ñeán yù nghóa cuûa phaùp thuaàn thuïc?

Ñaùp:

–Laønh thay, laønh thay! Nhö lôøi oâng noùi khoâng khaùc, phaùp khoâng sôû höõu chính laø yù nghóa thuaàn thuïc. Vì sao? Vì khoâng coù haønh ñoäng cuûa thaân, mieäng, yù. Ñoù laø söï thuaàn thuïc cuûa phaùp. Vì sao? Naøy Thieân töû! Vì phaùp khoâng sinh dieät, coù sinh dieät thì thaân vaø yù khaùc nhau, töùc laø taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc.

Thieân töû laïi hoûi:

–Laøm sao bieát ñöôïc taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc? Ñaùp:

–Naøy Thieân töû! Coù thaân laø coù söï raøng buoäc cuûa saùu traàn, neân chaáp coù thöôøng, töùc laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Bieát phaùp caàu teân goïi ñoù laø chaáp vaøo aâm thanh tieáng vang, theo neûo taø, töùc laø taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Bieát Phaùp vaø Taêng maø chaáp vaøo quaû chöùng ñaéc, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Bieát goác aùi duïc do töôûng taø taïo neân, ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Bieát giôùi maø xa lìa söï tòch tónh, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Döùt boû ba ñöôøng aùc ñeå ñöôïc ra khoûi, ñaït ñöôïc phöôùc ñöùc cuûa haøng trôøi, ngöôøi, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Taâm chöa ñieàu phuïc maø muoán boá thí, ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. YÙ khoâng vaéng laëng maø muoán trì giôùi, ñoù laø bieát taâm haønh

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

ñoäng khoâng ñuùng luùc. YÙ coøn nöông töïa maø muoán nhaãn nhuïc, töùc laø taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. YÙ khoâng thanh tònh maø muoán tinh taán, ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Nhieàu söï nhôù nghó, vui thích maø queân thieàn ñònh, töùc laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Töï ñaïi, cao ngaïo maø caàu trí tueä, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Coøn chaáp ngaõ sôû maø muoán thöïc haønh haïnh Töø, ñoù laø taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Chí do döï maø muoán thöïc haønh haïnh Bi, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Rôi vaøo choã chöùng ñaéc boán quaû, maø muoán thöïc haønh haïnh Hyû, ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Chaáp coù thaân, maø muoán thöïc haønh haïnh Xaû, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Thaân khoâng thoï naïp, xuùc chaïm, maø yù muoán nhôù nghó ñeán caùc phaùp khoâng döøng, ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Roõ caùc phaùp sinh dieät, maø khoâng ñoaïn tröø, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Thaân yù cuøng nöông töïa, khoâng öùng hôïp vôùi Thaàn tuùc, ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Duøng saùu traàn nöông vaøo naêm Caên, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Duøng löïc cuûa kieán chaáp nöông töïa vaøo naêm Löïc, ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Khoâng nhaän bieát veà huûy baùng Giaùc chi, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Nhôù nghó veà aùi duïc, tham muoán khoâng töông öng vôùi taùm Thaùnh ñaïo, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Ñoái vôùi Khoå trí maø coù nghi ngôø, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Ñoái vôùi Taäp maø coøn nghi ngôø, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Ñoái vôùi Dieät coù nghi ngôø, ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Coøn ôû theá tuïc maø muoán hoäi nhaäp nôi Ñaïo, töùc bieát taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc. Nhö vaäy, naøy Thieân töû! Giöõ gìn taâm thanh tònh maø thöôøng chaáp tröôùc thì bieát ñoù laø taâm haønh ñoäng khoâng ñuùng luùc.

Thieân töû laïi hoûi:

–Theá naøo laø bieát taâm haønh ñoäng ñuùng luùc? Ñaùp:

–Naøy Thieân töû! Taâm bình ñaúng nhö hö khoâng. Ñoù laø bieát taâm haønh ñoäng ñuùng luùc.

Laïi hoûi:

–Theá naøo laø taâm nhö hö khoâng? Ñaùp:

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

–Nhö hö khoâng khoâng coù taâm, taâm aáy cuõng nhö vaäy. Ñoù laø taâm bình ñaúng nhö hö khoâng.

Hoûi:

–Ai coù theå tin taâm ñoù bình ñaúng nhö hö khoâng? Ñaùp:

–Naøy Thieân töû! Ngöôøi chaáp nôi ta vaø ngöôøi thì ngöôøi ñoù khoâng

tin.

Thieân töû laïi hoûi:

–Chaáp ngaõ vaø ngaõ sôû laø theá naøo? Ñaùp:

–Taâm bình ñaúng nhö hö khoâng maø muoán taêng tröôûng, vöôït qua

taâm aáy.

Laïi hoûi:

–Taêng tröôûng, vöôït qua laø theá naøo? Ñaùp:

–Ngöôøi chaáp coù thöôøng neân muoán vöôït hôn taâm aáy. Ngöôøi chaáp voâ thöôøng cuõng muoán vöôït hôn taâm aáy. Ngöôøi chaáp khoå muoán vöôït hôn taâm aáy. Ngöôøi chaáp laïc muoán vöôït hôn taâm aáy. Ngöôøi chaáp öu saàu muoán vöôït hôn taâm aáy. Ngöôøi khoâng chaáp öu saàu cuõng muoán vöôït hôn taâm aáy. Ngöôøi chaáp coù thaân muoán vöôït hôn taâm aáy. Ngöôøi chaáp khoâng coù thaân cuõng muoán vöôït hôn taâm aáy. Ngöôøi chaáp Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän cuõng muoán vöôït hôn taâm aáy. Taát caû caùc phaùp laø huyeãn, moäng, nhö boùng traêng trong nöôùc, tieáng vang. Nhöõng ví duï nhö vaäy ñeàu muoán vöôït qua taâm aáy.

Nhö cho phaùp laø coù nôi choán, lieàn coù theå taêng tröôûng theâm söï daâm duïc, saân haän, ngu si maø laïi muoán vöôït hôn taâm aáy. Hieän baøy roõ caùc vieäc khen ngôïi veà Nieát-baøn, laïi muoán vöôït hôn taâm aáy. Nhö vaäy, naøy Thieân töû! Ñoù laø ngöôøi chaáp ngaõ vaø ngaõ sôû.

Thieân töû laïi hoûi:

–Theá naøo laø ñaït ñöôïc söï khoâng giaän döõ vaø khoâng tham lam? Ñaùp:

–Ra khoûi sinh töû, truï nôi Nieát-baøn roài trôû laïi theá gian dieät tröø caùc aùi duïc maø haønh hoùa, thanh tònh. ÔÛ nôi dieät maø hoaøn toaøn khoâng dieät heát. Ñoái vôùi söï sinh chöa töøng coù choã sinh. Ñoái vôùi caùc hình töôùng, aâm thanh khoâng laáy ñoù laøm söï chöôùng ngaïi. Dieät ñöôïc nhö

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

vaäy thì taäp coù choã giaûi thoaùt. Taäp ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt laø vöôït qua taát caû caùc phaùp. Nhö theá thì coâng ñöùc aáy khoâng ai hôn ñöôïc, söï vieäc khoâng theå neâu baøy heát. Ñoù laø ñaït ñöôïc söï khoâng giaän döõ, khoâng tham lam.

Khi giaûng noùi phaùp naøy, coù ba vaïn hai ngaøn Thieân töû ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh, naêm ngaøn Tyø-kheo taâm ñaït ñöôïc giaûi thoaùt, moät vaïn hai ngaøn Boà-taùt ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa nhaãn nhuïc.

M

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