KINH BAÛN SÖÏ

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 3: BA PHAÙP (Phaàn 1)**

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Caûnh giôùi cuûa caùc loaøi höõu tình thaân caän vôùi nhau, khoâng choáng traùi nhau. Nhöõng loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau.

Caûnh giôùi cuûa caùc loaøi höõu tình nôi ñôøi quaù khöù ñaõ thaân aùi nhau, khoâng choáng traùi nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm ñaõ thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau.

Caûnh giôùi cuûa caùc loaøi höõu tình nôi ñôøi vò lai seõ thaân aùi nhau, khoâng choáng traùi nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm ñaõ thaân caän nhau, aûnh höôûng hoã trôï nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau.

Caùc loaøi höõu tình ngay ñôøi hieän taïi ñang thaân aùi nhau, khoâng choáng traùi nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm ñaõ thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau.

Theá neân Toân giaû Giaûi Kieàu-traàn-nhö cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình goàm saùu möôi ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, cuøng tu phaïm haïnh A-lan-nhaõ.

Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình goàm voâ löôïng ngöôøi, thöôøng cuøng nhoùm hoïp, tu taäp dieäu haïnh Ñaàu-ñaø.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát cuõng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng cuøng nhoùm hoïp tu taäp haïnh Ñaïi trí tueä.

Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng cuøng nhoùm hoïp ñoàng tu taäp haïnh Ñaïi thaàn thoâng.

Toân giaû Caâu-saéc-chæ-la cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taïp haïnh Voâ ngaïi giaûi.

Toân giaû Maõn Töø Töû cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh Giaûng thuyeát chaùnh phaùp.

Toân giaû Ca-ña-dieãn-na cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh Giaûi thích kinh ñieån.

Toân giaû Thieän Hieän cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp phaïm haïnh Truï voâ traùnh.

Toân giaû Hieät-leä-phaït-ña cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu caùc haïnh Tónh löï.

Toân giaû Öu-ba-ly cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu haïnh Trì luaät.

Toân giaû Vaät Löïc Só Töû cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu haïnh Traûi toïa cuï… cho chuùng Taêng.

Toân giaû Baát Dieät cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh Thieân nhaõn thanh tònh.

Toân giaû A-nan cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh Öa chuoäng ña vaên.

Toân giaû La-hoã-la cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh Vui thích trì giôùi.

Ñoàng töû Ca-dieáp cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh Gioûi bieän thuyeát.

Toân giaû Kieáp-tyû-noa cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh giaùo giôùi giaùo thoï ñaïi Bí-soâ.

Toân giaû Nan-ñaø cuøng vôùi ñoàng baïn vôùi mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hôïp ñoàng tu taäp haïnh Giaùo giôùi giaùo thoï Bí-soâ-ni.

Toân giaû Öu-ba-taây-na cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình coù voâ löôïng ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh Ñaày ñuû oai nghi.

Toân giaû Nghieân-myõ-nan-ñaø cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình goàm saùu möôi ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng tu taäp haïnh Ñoan nghieâm.

Keû ngu si Thieän Thoï cuøng vôùi ñoàng baïn cuûa mình goàm saùu möôi ngöôøi, thöôøng nhoùm hoïp, ñoàng thöïc haønh haïnh baïo ngöôïc, aùc ñoäc.

Vì theá, neân bieát caùc loaøi höõu tình thaân caän vôùi nhau, khoâng choáng traùi nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thaáp keùm ñaõ thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau. Caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng cuøng vôùi caùc loaøi höõu tình coù söï hieåu bieát thuø thaéng thaân caän nhau, aûnh höôûng, hoã trôï nhau.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Nhö coû caây röøng raäm Cuõng nhö gioù vaø löûa Moãi vaät do nhoùm loaïi Loaøi höõu tình cuõng vaäy. Ngöôøi ngu quen vôùi ngu Ngöôøi trí thaân vôùi trí Baïn beø rieâng nhoùm loaïi Neân gaàn ngöôøi coù trí.*

*Gaàn guõi ngöôøi bieáng nhaùc Nhaát ñònh maát trí tueä*

*Nhö phaù raùch phao noåi Nhaát ñònh chìm bieån saâu. Neân phaûi lìa bieáng nhaùc Öa ôû choã vaéng veû*

*Gaàn guõi ngöôøi coù trí*

*Coù theå mau heát khoå.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Do ba nhaân, ba duyeân coù theå ñöa ñeán ñôøi sau. Ba nhaân duyeân ñoù laø voâ minh chöa vónh vieãn ñoaïn tröø, aùi chöa tröø boû vaø nghieäp chöa döùt tröø. Do nhöõng nhaân duyeân naøy neân ñöa ñeán ñôøi sau. Vì sao? Vì nghieäp laø ruoäng toát, thöùc laø haït gioáng, aùi laø nöôùc töôùi, ñöôïc baûo veä do voâ minh, voâ trí, khoâng thaáu toû, khoâng nhaän bieát, thöùc lieàn an truï.

Ñoái vôùi ba coõi Duïc, Saéc, Voâ saéc, thì coõi Duïc laø thaáp nhaát. Coõi Saéc ôû baäc trung. Coõi Voâ saéc laø hôn heát.

Thuaän theo nghieäp cuûa Duïc giôùi, ñöa ñeán quaû dò thuïc, khoâng hieän tieàn, khoâng theå neâu baøy ñöôïc keát quaû, ñaây laø coõi Duïc. Do nghieäp nôi coõi Duïc ñöa ñeán quaû Dò thuïc, chính thöùc hieän tieàn neân hieän baøy ñöôïc keát quaû, ñaây laø coõi Duïc. Neân ngay khi aáy, nghieäp laø ruoäng toát, thöùc laø haït gioáng, aùi laø nöôùc töôùi, ñöôïc baûo veä do voâ minh, voâ trí, khoâng thaáu toû, khoâng nhaän bieát, neân thöùc lieàn an truï, ñöa xuoáng choán thaáp keùm cuûa Duïc giôùi.

Thuaän theo nghieäp cuûa Saéc giôùi, ñöa ñeán quaû dò thuïc, neáu nghieäp khoâng hieän tieàn thì khoâng theå neâu baøy ñöôïc keát quaû; ñaây laø coõi Saéc. Do nghieäp nôi coõi Saéc, ñöa ñeán quaû dò thuïc, chính thöùc hieän tieàn neân neâu baøy ñöôïc keát quaû ñaây laø coõi Saéc. Neân ngay khi aáy, nghieäp laø ruoäng toát, thöùc laø haït gioáng, aùi laø nöôùc töôùi, ñöôïc baûo veä do voâ minh, voâ trí, khoâng thaáu toû, khoâng nhaän bieát, thöùc lieàn an truï, ñöa ñeán choán baäc trung cuûa coõi Saéc.

Thuaän theo nghieäp cuûa coõi Voâ saéc, ñöa ñeán quaû dò thuïc, khoâng hieän tieàn, khoâng theå neâu baøy ñöôïc keát quaû, ñaây laø coõi Voâ saéc. Do nghieäp cuûa coõi Voâ saéc, ñöa ñeán quaû dò thuïc, chính thöùc hieän tieàn, neân coù theå neâu baøy ñöôïc keát quaû, ñaây laø coõi Voâ saéc. Neân ngay khi aáy, nghieäp laø ruoäng toát, thöùc laø haït gioáng, aùi laø nöôùc töôùi, ñöôïc baûo veä do voâ minh, voâ trí, khoâng thaáu toû, khoâng nhaän bieát, thöùc lieàn an truï vaøo coõi Voâ saéc toát ñeïp.

Bí-soâ neân bieát! Do xa lìa neân xuaát ly coõi Duïc. Do Voâ saéc neân xuaát ly coõi Saéc. Do dieät tröø haún neân xuaát ly taát caû. Tö löï laøm duyeân neân phaùt sinh caùc höõu.

Bí-soâ caùc oâng neân duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät, xuaát ly khoûi coõi Duïc, neân duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät ñeå xuaát ly coõi Saéc vaø coõi Voâ saéc.

Theá naøo laø caùc oâng neân duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät quaùn saùt, xuaát ly coõi Duïc? Nghóa laø lìa caùc phaùp aùc, baát thieän nôi coõi Duïc, coù taàm, coù töø, ly sinh hyû laïc, an truï hoaøn toaøn vaøo tónh löï thöù nhaát. Duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät trong ñoù coù saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc, taùnh cuûa phaùp naøy ñeàu laø voâ thöôøng, ñeàu laø khoå, nhö beänh, nhö ung nhoït, nhö truùng teân ñoäc, coù phieàn naõo, coù ñoäc haïi, coù sôï haõi, nghi ngôø, coù hieàm oaùn, coù thuø ñòch, mau choùng hö hoaïi, nhieàu caùc taät dòch, nhieàu caùc tai öông, hö giaû khoâng thaät, ly taùn, khoâng coù ngaõ, khoâng theå tin töôûng. Vaäy neân caùc oâng phaûi duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät ñeå xuaát ly coõi Duïc.

Theá naøo laø caùc oâng neân duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät ñeå xuaát ly coõi Saéc? Nghóa laø chính thöùc vöôït qua taát caû töôûng veà saéc, dieät töôûng höõu ñoái, khoâng coøn tö duy vaøo töôûng gì khaùc nöõa. Hoaøn toaøn an truï nôi hö khoâng voâ bieân, xöù khoâng voâ bieân. Duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät veà thoï, töôûng, haønh, thöùc, trong ñoù taùnh cuûa phaùp naøy ñeàu laø voâ thöôøng, ñeàu laø khoå, nhö beänh, nhö ung nhoït, nhö truùng teân ñoäc, coù phieàn naõo, coù ñoäc haïi, coù sôï haõi, coù nghi ngôø, coù oaùn haän, coù thuø ñòch, nhieàu caùc taät dòch, nhanh choùng hö hoaïi, nhieàu caùc tai öông, hö giaû khoâng thaät, ly taùn, khoâng coù ngaõ, khoâng theå tin töôûng. Theá neân caùc oâng phaûi duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät ñeå xuaát ly coõi Saéc.

Caùc oâng vì sao neân duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät ñeå xuaát ly coõi Voâ saéc? Nghóa laø nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø tòch tónh, ñaây laø vi dieäu, nghóa laø lìa kieâu maïn, döùt caùc thöù khaùt aùi, dieät caùc A-laïi-da, ñoaïn tröø caùc con ñöôøng löu chuyeån taét, hoaøn toaøn khoâng sôû ñaéc, döùt aùi, ly duïc, Nieát-baøn tòch dieät. Vaäy neân caùc oâng phaûi duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät ñeå xuaát ly coõi Voâ saéc. Ai laøm ñöôïc nhö vaäy, nghóa laø duøng chaùnh tueä quaùn saùt ñuùng nhö thaät ñeå ra khoûi ba coõi, ngay nôi ba coõi Duïc, Saéc vaø Voâ saéc caøng theâm nhaøm chaùn, töø boû. Caøng nhaøm chaùn, töø boû neân chiùnh thöùc lìa duïc. Chiùnh thöùc lìa duïc neân ñöôïc giaûi thoaùt. Ñöôïc giaûi thoaùt xong töï thaáu toû: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Duøng chaùnh tueä quaùn saùt Töôùng xuaát ly ba coõi Chaám döùt heát caùc haønh Ñaéc Nieát-baøn toái thöôïng. Ñaõ thoaùt khoûi caùc laäu Kheùo tu taäp Du-giaø*

*Ngay nôi thaân toái haäu Haøng phuïc heát caùc ma.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù ba nhaân ba duyeân laøm cho caùc höõu tình mong caàu lôïi döôõng, sinh nhieàu loãi laàm. Ba nhaân duyeân ñoù laø:

1. Tham duïc laøm nhaân laøm duyeân, khieán caùc höõu tình mong caàu lôïi döôõng, sinh caùc loãi laàm.
2. Söï ñaém chaáp laøm nhaân laøm duyeân, khieán caùc höõu tình mong caàu lôïi döôõng, sinh caùc loãi laàm.
3. Thoï duïng khoâng thaáy loãi laàm laøm nhaân laøm duyeân, khieán caùc höõu tình mong caàu lôïi döôõng, sinh nhieàu loãi laàm.

Bí-soâ caùc oâng khoâng neân phaùt sinh ba nhaân ba duyeân caàu lôïi döôõng, sinh nhieàu loãi laàm naøy.

Bí-soâ naøo ñaày ñuû ba nhaân ba duyeân nhö ñaõ noùi naøy, ñi ñeán nhaø thí chuû caàu xin lôïi döôõng toát. Hoaëc giaû, gaëp luùc nhaø ñoù boãng nhieân bò sa suùt, khi thaáy Bí-soâ ñeán sinh loøng buoàn raàu, lo laéng, laëng thinh khoâng cung kính chaøo hoûi, khoâng ñöùng daäy tieáp röôùc, khoâng nhaéc gheá môøi ngoài, khoâng noùi chuyeän. Bí-soâ thaáy töôùng aáy lieàn nghó: “Nhaø thí chuû naøy thöôøng cung kính tieáp ñaõi. Ai ñaõ gieøm sieåm ñeán noãi nhö vaäy?” Do nhaân duyeân naøy laøm cho Bí-soâ khoâng vui veû, khoâng nhaãn nhuïc, loøng saân giaän, ñoäc haïi phaùt sinh, hoaëc phaùt sinh nghieäp aùc baát thieän thuoäc thaân, ngöõ. Do ñaây, bò ñoïa trong caùc neûo aùc, chòu quaû baùo khoâng öa thích.

Bí-soâ neân bieát! Ta quaùn xeùt caùc loaïi höõu tình khaép theá gian do lôïi döôõng quaáy nhieãu taâm hoï, sau khi qua ñôøi bò ñoïa trong caùc neûo aùc, sinh nôi ñòa nguïc, chòu qua baùo khoâng öa thích. Ta quaùn saùt caùc loaïi höõu tình khaép theá gian do suy toån laøm roái loaïn taâm hoï, sau khi qua ñôøi bò ñoïa trong caùc neûo aùc, sinh nôi ñòa nguïc, chòu qua baùo khoâng öa thích. Ta quaùn saùt caùc loaïi höõu tình khaép theá gian do lôïi döôõng vaø suy toån laøm roái loaïn taâm, sau khi qua ñôøi bò ñoïa trong caùc neûo aùc, sinh nôi ñòa nguïc, chòu qua baùo khoâng öa thích. Vì sao? Vì phaøm phu ngu si bò caùc lôïi döôõng tröôùc heát phaù heát lôùp maøng moûng cuûa hoï. Phaù lôùp maøng moûng xong, phaù ñeán da. Phaù da xong, phaù ñeán thòt. Phaù thòt xong laïi

caét ñöùt gaân maïch. Caét ñöùt gaân maïch xong laïi phaù xöông coát. Phaù xöông coát xong, laïi toån thöông tuûy naõo, sau ñoù môùi döøng, theá neân caùc oâng phaûi hoïc nhö vaày: “Ta phaûi tu taäp nhö theá naøo ñeå khoâng bò lôïi döôõng quaáy nhieãu taâm? Ta phaûi tu taäp nhö theá naøo ñeå khoâng bò suy toån quaáy nhieãu taâm? Ta phaûi tu taäp nhö theá naøo ñeå khoâng bò lôïi döôõng vaø suy toån quaáy nhieãu taâm? Moät mình ôû choã vaéng veû, sieâng tu taäp haïnh Thaùnh, mau chöùng Nieát- baøn thöôøng laïc voâ thöôïng.” Bí-soâ caùc oâng neân hoïc nhö vaäy.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Do ba loaïi nhaân duyeân Mong caàu caùc lôïi döôõng Phaù voâ soá coâng ñöùc*

*Vaø thoái thaát nhaân thieân. Nhöõng ngöôøi coù trí tueä Ñöôïc chuùt ít lôïi döôõng Taâm hoï kheùo an ñònh Baát ñònh nhö nuùi lôùn.*

*Thöôøng tónh löï an nhieân Quaùn ñuùng nghóa caùc phaùp Tu tri kieán saâu xa*

*Chöùng Nieát-baøn thöôøng laïc.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Sinh vaøo choã toát ñeïp trong Duïc giôùi löôïc coù ba loaïi; ôû ñoù, tuy hoï ñöôïc nhieàu phöôùc lôùn nhöng phaûi chòu luaân hoài sinh töû theo caùc Duïc, khoâng theå xuaát ly. Vì sao? Vì coõi soáng toát ñeïp aáy cuõng thuoäc veà caûnh giôùi hoaït ñoäng cuûa Duïc. Theá naøo laø ba?

1. Choã sinh thuø thaéng laø coõi trôøi Duïc truï nôi Duïc giôùi.
2. Choã sinh thuø thaéng laø coõi trôøi Laïc hoùa nôi Duïc giôùi.
3. Choã sinh thuø thaéng laø coõi trôøi Tha hoùa nôi Duïc giôùi.

Ñoù laø ba choã sinh thuø thaéng nôi coõi Duïc. Ñoái vôùi ngöôøi ñoù tuy ñöôïc phöôùc raát lôùn nhöng vaãn chòu luaân hoài sinh töû trong caùc Duïc, khoâng theå xuaát ly. Vì sao? Vì choán sinh thuø thaéng aáy cuõng ñeàu thuoäc veà caûnh giôùi hoaït ñoäng cuûa Duïc. Thaùnh ñeä töû cuûa ta, ñoái vôùi ba choã sinh thuø thaéng nôi coõi Duïc aáy quaùn saùt ñuùng nhö thaät coù caùc hoaïn naïn, neân ñoái vôùi coõi Duïc naøy caøng sinh nhaøm chaùn, töø boû. Sinh nhaøm chaùn, töø boû neân coù theå chiùnh thöùc lìa duïc. Chiùnh thöùc lìa duïc neân ñaéc giaûi thoaùt. Ñaéc giaûi thoaùt xong, lieàn töï thaáu toû: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Ba thaéng sinh coõi Duïc Thöôøng nhaän caùc duïc laïc Laø Duïc truï, Laïc hoùa*

*Tha hoùa töï taïi thieân. Sinh ba choã nhö vaäy*

*Tuy thoï höôûng phöôùc lôùn Nhöng luaân hoài sinh töû Khoâng theå sinh coõi treân. Ngay trong caùc Duïc naøy*

*Ai bieát ñöôïc loãi laàm Boû caùc neûo trôøi, ngöôøi*

*Chöùng Nieát-baøn voâ thöôïng.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! ÔÛ theá gian coù moät loaïi caùc Bí-soâ aùc, taïo taùc ba phaùp, nhöng gioáng nhö con löøa chæ bieát keâu. Ba phaùp ñoù laø: Coù moät loaïi caùc Bí-soâ aùc khoâng cung kính, khoâng vaâng lôøi; khoâng hoå, khoâng theïn, bieáng nhaùc, queân chaùnh nieäm. Moät loaïi caùc Bí- soâ aùc nhö vaäy, taïo taùc ñaày ñuû ba phaùp nhö vaäy, nhöng gioáng nhö con löøa chæ bieát keâu. Nghóa laø thaät coù ñöùc, nhöng ñi theo chuùng Taêng noùi theá naøy: “Cuï thoï bieát cho, toâi cuõng laø Sa-moân Thích töû chaân chaùnh.”

Nhöng moät loaïi caùc Bí-soâ aùc naøy khoâng coù giôùi, ñònh, tueä, hoïc taêng thöôïng nhö caùc Bí-soâ taêng chaân thaät, thanh tònh khaùc, maø theo taêng chuùng noùi theá naøy: “Cuï thoï bieát cho, toâi cuõng laø Sa-moân Thích töû chaân chaùnh.”

Nhö ôû theá gian coù baày löøa ñi theo sau baày boø, lôùn tieáng noùi: “Toâi cuõng laø boø ñích thöïc, neân ñoaùi töôûng, tieáp ñaõi nhau”, nhöng thaân löøa ñaàu, tai, moùng, moõm, maøu loâng, tieáng keâu ñeàu khaùc haún vôùi boø maø cöù ñi theo sau, lôùn tieáng baûo: “Toâi cuõng laø boø ñích thöïc, neân ñoaùi töôûng, tieáp ñaõi nhau.”

Moät loaïi caùc Bí-soâ aùc nhö vaäy, thaät khoâng coù ñöùc nhöng ñi theo taêng chuùng xöôùng leân theá naøy: “Cuï thoï bieát cho, toâi cuõng laø Sa-moân Thích töû chaân chaùnh.”

Nhöng moät loaïi caùc Bí-soâ aùc naøy nöông vaøo xoùm laøng, thoân aáp ñeå ôû. Vaøo buoåi saùng, söûa soaïn y phuïc, ñaáp y, mang bình baùt ñi vaøo nhöõng nôi kia ñeå khaát thöïc. Khoâng theå hoä trì, thaân, ngöõ, yù nghieäp, khoâng truï chaùnh nieäm, khoâng giöõ gìn caùc caên, ñi ñeán nhaø thí chuû coù taâm tònh tín. Vì lôïi döôõng neân ngoài ôû choã thaáp thuyeát phaùp, cho baïch y ngoài choã cao nghe. Ta baûo caùc loaïi Bí-soâ aùc naøy coù giaûng noùi ñieàu gì ñeàu gioáng nhö löøa chæ bieát keâu.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Caïo toùc, maëc aùo nhuoäm Tay naém caàm bình baùt Thaät khoâng giôùi, ñònh, tueä Nhöng töï xöng Sa-moân.*

*Nhö löøa ôû theá gian Hình töôùng khaùc vôùi boø Nhöng theo sau baày boø Töï xöng chính laø boø.*

*Bí-soâ aùc nhö vaäy*

*Thaønh caùc phaùp khoâng kính Tuy xen chuùng thanh tònh Nhöng khoâng chöùng Boà-ñeà.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù ba loaïi hoïc, ai ôû trong ñoù lìa caùc phoùng daät, ngaøy ñeâm sieâng naêng, döùt caùc söï duyeân, moät mình ôû choã vaéng veû, khoâng tu hoïc ñieân ñaûo thì caùc laäu chöa sinh, laøm cho vónh vieãn khoâng sinh, caùc laäu ñaõ sinh laøm cho döùt saïch haún. Ba phaùp ñoù laø:

1. Giôùi hoïc taêng thöôïng.
2. Taâm hoïc taêng thöôïng.
3. Tueä hoïc taêng thöôïng.

Theá naøo laø Giôùi hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø caùc Bí-soâ ñaày ñuû giôùi thanh tònh, an truï, giöõ gìn giôùi bieät giaûi thoaùt, thöïc haønh theo pheùp taéc hoaøn toaøn vieân maõn. Ñoái vôùi toäi nhoû, vi teá, thaáy raát sôï haõi. Coù theå hoïc taäp taát caû ñieàu ñaùng hoïc taäp. Thaønh töïu hai nghieäp thaân, ngöõ thanh tònh. Thaønh töïu maïng thanh tònh. Thaønh töïu kieán thanh tònh. Nhö vaäy goïi laø Giôùi hoïc taêng thöôïng.

Taâm hoïc taêng thöôïng laø gì? Nghóa laø caùc Bí-soâ coù theå chiùnh thöùc lìa phaùp duïc aùc, baát thieän, coù taàm, coù töø, ly sinh hyû laïc, an truï hoaøn toaøn vaøo Tónh löï thöù nhaát. Noùi roäng ra cho ñeán an truï hoaøn toaøn nôi Tónh löï thöù tö. Nhö vaäy goïi laø Taâm hoïc taêng thöôïng.

Tueä hoïc taêng thöôïng laø theá naøo? Nghóa laø caùc Bí-soâ nhaän bieát ñuùng nhö thaät: Ñaây laø Thaùnh ñeá veà khoå, Thaùnh ñeá veà nguyeân nhaân cuûa khoå, Thaùnh ñeá veà söï dieät tröø khoå vaø Thaùnh ñeá veà con ñöôøng tu taäp ñeå dieät tröø khoå. Nhö vaäy goïi laø Tueä hoïc taêng thöôïng.

Ba phaùp hoïc naøy, ai ngay trong ñoù lìa caùc phoùng daät, ngaøy ñeâm sieâng naêng, döùt haún caùc söï duyeân, mình ôû choã vaéng veû, khoâng tu hoïc ñieân ñaûo thì caùc laäu sinh laøm cho vónh vieãn khoâng sinh, caùc laäu ñaõ sinh laøm cho dieät tröø haún.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Giôùi, taâm, tueä ba hoïc Ngöôøi trí neân tu taäp Tinh taán thöôøng an oån*

*Giöõ caùc caên nghieâm maät. Thöôøng ôû choã vaéng veû Döùt caùc duyeân ôû ñôøi Sieâng tu giôùi, taâm, tueä Nhö cöùu löûa chaùy ñaàu.*

*Laø hoïc Thaùnh hoïc xöù Hoïc ñaït ñeán taän cuøng*

*Thoaùt, choán thoaùt troïn veïn Thaønh töïu trí thanh tònh.*

*Ñöôïc giaûi thoaùt baát ñoäng Ñoaïn haún caùc laäu xong Döùt neûo khoå sinh töû Khoâng coøn taùi sinh nöõa.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù ba phaùp hoïc, ngöôøi naøo sieâng tu taäp, chaéc chaén ñöôïc keát quaû, ñeán cöùu caùnh, ñöôïc cam loà chöùng ñaéc Nieát-baøn, ba phaùp hoïc ñoù laø:

1. Giôùi hoïc taêng thöôïng.
2. Taâm hoïc taêng thöôïng.
3. Tueä hoïc taêng thöôïng.

Theá naøo laø Giôùi hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø caùc Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, khoâng toân troïng ñònh Ñaúng trì chaúng taêng thöôïng, khoâng toân troïn tueä Baùt- nhaõ chaúng taêng thöôïng. Vò aáy ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn, khoâng cho huûy phaïm. Vì sao? Ta noùi vò ñoù hoaøn toaøn khoâng huûy phaïm hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu ñaày ñuû phaïm haïnh thanh tònh. Ñoái vôùi caùc hoïc xöù, coù theå truï vaøo Thi-la, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc, vò ñoù nhaát ñònh döùt haún ba keát, chöùng quaû Döï löu, ñaéc phaùp khoâng ñoïa, nhaát ñònh höôùng ñeán Boà-ñeà, cuøng laém laø baûy laàn qua laïi trong coõi trôøi, ngöôøi, döùt caùc caûnh giôùi

khoå. Nhö vaäy goïi laø Giôùi hoïc taêng thöôïng.

Theá naøo laø Taâm hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø caùc Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, toân troïng ñònh Ñaúng trì laøm taêng thöôïng, khoâng toân troïng tueä Baùt-nhaõ chaúng taêng thöôïng. Vò aáy ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn khoâng cho huûy phaïm. Vì sao? Ta noùi vò ñoù hoaøn toaøn khoâng huûy phaïm hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu ñaày ñuû phaïm haïnh thanh tònh. Ñoái vôùi caùc hoïc xöù, coù theå truï vaøo Ñaúng trì, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc. Vò aáy nhaát ñònh döùt naêm keát haï phaàn, chöùng quaû Baát hoaøn, ñaéc phaùp Baát hoaøn, seõ nhaän hoùa sinh vaøo nôi theá gian khaùc vaø seõ Baùt-nieát-baøn. Nhö vaäy goïi laø Taâm hoïc taêng thöôïng. Theá naøo laø Tueä hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø caùc Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, toân troïng ñònh Ñaúng trì laøm taêng thöôïng, toân troïng tueä Baùt-nhaõ laøm taêng thöôïng. Vò aáy ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn, khoâng cho huûy phaïm. Vì sao? Ta noùi ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng huûy phaïm hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu ñaày ñuû phaïm haïnh thanh tònh. Ñoái vôùi caùc hoïc xöù, coù theå truï nôi Baùt-nhaõ, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc. Vò aáy nhaát ñònh döùt haún caùc laäu, ñaéc chaân voâ laäu. Taâm giaûi thoaùt hoaøn toaøn, tueä giaûi thoaùt hoaøn toaøn. Hieän taïi an truï hoaøn toaøn. Töï chöùng thoâng tueä, töï nhaän bieát roõ: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa. Nhö vaäy goïi laø

Tueä hoïc taêng thöôïng.

Ai ñoái vôùi ba phaùp hoïc ñaõ noùi treân ñaây, sieâng naêng tu taäp ta noùi ngöôøi ñoù nhaát ñònh khoâng coù quaû naøo laø khoâng chöùng. Chaéc chaén ñaït ñeán cöùu caùnh, coù theå ñöôïc phaùp cam loà, chöùng ñaéc Nieát-baøn. Nhö vaäy goïi laø coù ba loaïi hoïc. Ai sieâng naêng tu taäp, khoâng coù quaû naøo laø khoâng chöùng nhaát ñònh ñaït ñeán cöùu caùnh, coù theå ñöôïc phaùp cam loà, chöùng ñaéc Nieát-baøn.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Sieâng tu Giôùi taêng thöôïng Truï giôùi, truï sôû hoïc*

*Döùt saïch heát ba keát Quyeát chöùng quaû Döï löu. Sieng tu Taâm taêng thöôïng Truï ñònh, truï sôû hoïc*

*Döùt naêm keát haï phaàn Quyeát chöùng quaû Baát hoaøn. Sieâng tu Tueä taêng thöôïng Truï tueä, truï sôû hoïc*

*Döùt heát taát caû keát*

*Quyeát chöùng quaû voâ sinh. Tam hoïc khoâng boû pheá Quyeát chöùng quaû toái thöôïng Neân toân troïng Tam hoïc Quyeát ñònh hoïc phaùp taùnh.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù ba loaïi hoïc, ai tu taäp phaàn nhoû ñöôïc quaû phaàn nhoû. Ai tu taäp vieân maõn ñöôïc quaû vieân maõn. Ba loaïi ñoù laø:

1. Giôùi hoïc taêng thöôïng.
2. Taâm hoïc taêng thöôïng.
3. Tueä hoïc taêng thöôïng.

Giôùi hoïc taêng thöôïng laø sao? Nghóa laø caùc Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, khoâng toân troïng ñònh Ñaúng trì chaúng taêng thöôïng, khoâng toân troïng Baùt-nhaõ-tueä chaúng taêng thöôïng, vò aáy ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn, khoâng cho huûy phaïm, coù traùi phaïm lieàn töø boû ngay. Vì sao? Ta noùi ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng huûy phaïm hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu ñaày ñuû phaïm haïnh thanh tònh. Ñoái vôùi caùc hoïc xöù ñaõ cheá, coù theå truï nôi Thi-la, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc. Vò aáy nhaát ñònh döùt saïch ba keát, chöùng quaû Döï löu, ñaéc phaùp khoâng ñoïa, nhaát ñònh höôùng ñeán Boà-ñeà, cuøng laém laø baûy laàn qua laïi trong coõi trôøi, ngöôøi, döùt heát caûnh giôùi khoå. Hoaëc laïi coù ngöôøi coù theå laøm cho tham, saân, si coõi Duïc moûng bôùt, chöùng quaû Nhaát lai, coøn trôû laïi theá gian naøy moät laàn nöõa, seõ döùt heát caûnh giôùi khoå. Nhö vaäy goïi laø Giôùi hoïc taêng thöôïng.

Theá naøo laø Taâm hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø caùc Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, toân troïng ñònh Ñaúng trì laøm taêng thöôïng, khoâng toân troïng tueä Baùt-nhaõ chaúng taêng thöôïng. Vò aáy ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn khoâng cho huûy phaïm. Coù traùi phaïm lieàn töø boû ngay. Vì sao? Ta noùi ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng phaù huûy hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu ñaày ñuû phaïm haïnh thanh tònh. Ñoái vôùi caùc hoïc xöù, coù theå truï ñònh Ñaúng trì, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc. Ngöôøi ñoù nhaát ñònh döùt heát naêm keát haï phaàn, chöùng quaû Baát hoaøn, ñaéc phaùp Baát hoaøn, seõ nhaän hoùa sinh nôi coõi khaùc, seõ Baùt-nieát-baøn. Nhö vaäy goïi laø Taâm hoïc taêng thöôïng.

Theá naøo laø Tueä hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø caùc Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, toân troïng ñònh Ñaúng trì laøm taêng thöôïng, toân troïng tueä Baùt-nhaõ laøm taêng thöôïng. Vò aáy ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn khoâng cho huûy phaïm. Coù traùi phaïm, lieàn töø boû ngay. Vì sao? Ta noùi ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng huûy phaïm hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu ñaày ñuû phaïm haïnh thanh tònh. Ñoái vôùi caùc hoïc xöù, coù theå truï nôi Baùt-nhaõ, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc, ngöôøi ñoù nhaát ñònh döùt saïch caùc laäu, ñaéc nhaân voâ laäu. Taâm giaûi thoaùt hoaøn toaøn, tueä giaûi thoaùt hoaøn toaøn. Ngay nôi phaùp hieän taïi naøy, an truï hoaøn toaøn, töï chöùng thoâng tueä. Coù theå töï thaáu toû: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa. Nhö vaäy goïi laø Tueä hoïc taêng thöôïng.

Nhö vaäy, goïi laø coù ba loaïi hoïc. Neáu ai tu taäp chuùt ít phaàn, ñöôïc quaû chuùt ít phaàn.

Neáu ai tu taäp vieân maõn seõ ñöôïc quaû vieân maõn.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Luoân truï toân troïng Giôùi Laø tu taäp thieåu phaàn Thöôøng tinh taán maïnh meõ Lieàn ñöôïc quaû thieåu phaàn. Luoân truï toân troïng Ñònh Goïi tu taäp thieåu phaàn Thöôøng tinh taán maïnh meõ*

*Cuõng ñöôïc quaû thieåu phaàn. Luoân truï toân troïng Tueä Goïi tu taäp maõn phaàn*

*Thöôøng tinh taán maïnh meõ Luoân ñöôïc quaû vieân maõn. Tu ít vaø vieân maõn*

*Ñeàu ñöôïc quaû theo loaïi Bieát hôn keùm nhö vaäy Neân boû ít tu nhieàu.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù ba loaïi hoïc. Ai tu taäp ñuùng ñaén, laøm cho caùc höõu tình thaønh Hieàn thaùnh, baäc thöôïng, trung, haï sai bieät. Ba loaïi ñoù laø:

1. Giôùi hoïc taêng thöôïng.
2. Taâm hoïc taêng thöôïng.
3. Tueä hoïc taêng thöôïng.

Theá naøo laø giôùi hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø caùc Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, khoâng toân troïng ñònh Ñaúng trì chaúng taêng thöôïng, khoâng toân troïng Baùt-nhaõ chaúng taêng thöôïng. Vò aáy ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn, khoâng cho huûy phaïm. Coù traùi phaïm giôùi nhoû, lieàn töø boû ngay. Vì sao? Ta noùi vò ñoù hoaøn toaøn khoâng huûy phaïm hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu phaïm haïnh thanh tònh. Ñoái vôùi caùc hoïc xöù coù theå truï vaøo Thi- la, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc. Ngöôøi ñoù nhaát ñònh döùt heát ba keát, chöùng quaû Döï löu, ñaéc phaùp khoâng ñoïa, nhaát ñònh höôùng ñeán Boà-ñeà, cuøng laém laø baûy laàn qua laïi trong coõi trôøi, ngöôøi, hoaëc thaønh baäc Gia gia, hoaëc quaû Nhaát lai, hoaëc thaønh baäc Nhaát giaùc. Nhö vaäy goïi laø Giôùi hoïc taêng thöôïng.

Theá naøo laø Taâm hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, toân troïng ñònh Ñaúng trì laøm taêng thöôïng, khoâng toân troïng tueä Baùt-nhaõ chaúng taêng thöôïng. Ngöôøi kia ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn khoâng cho huûy phaïm. Coù traùi phaïm lieàn töø boû ngay. Vì sao? Ta noùi ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng huûy phaïm hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu phaïm haïnh thanh tònh. Ñoái vôùi caùc hoïc xöù, coù theå truï nôi Ñaúng trì, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc. Vò aáy nhaát ñònh döùt naêm keát haï phaàn, chöùng quaû Baát hoaøn, ñaéc phaùp Baát hoaøn, seõ ñöôïc hoùa sinh ôû caûnh giôùi khaùc, roài seõ Baùt-nieát-baøn. Hoaëc thaønh baäc Trung ban, hoaëc thaønh baäc Sinh ban, hoaëc thaønh baäc Höõu haønh ban, hoaëc baäc Voâ haønh ban, hoaëc thaønh baäc Thöôïng löu, höôùng ñeán Saéc cöùu caùnh, hoaëc thaúng ñeán Phi töôûng phi phi töôûng xöù ñeå Baùt-nieát-baøn. Nhö vaäy goïi laø Taâm hoïc taêng thöôïng.

Theá naøo laø Tueä hoïc taêng thöôïng? Nghóa laø Bí-soâ toân troïng giôùi Thi-la laøm taêng thöôïng, toân troïng ñònh Ñaúng trì laøm taêng thöôïng, toân troïng tueä Baùt-nhaõ laøm taêng thöôïng. Ngöôøi kia ñoái vôùi nhöõng giôùi nhoû nhaët ñaõ hoïc, hoä trì hoaøn toaøn, khoâng cho huûy phaïm. Coù traùi phaïm lieàn töø boû ngay. Vì sao? Ta noùi ngöôøi ñoù hoaøn toaøn khoâng huûy phaïm hoïc xöù ñaõ cheá, khoâng bò hoå theïn, nhaát ñònh tuøy thuaän phaïm haïnh thanh tònh, nhaát ñònh thaønh töïu phaïm haïnh thanh tònh, ngay nôi caùc hoïc xöù, coù theå truï vaøo Baùt-nhaõ, coù theå truï vaøo choã ñaõ hoïc. Vò aáy nhaát ñònh döùt haún caùc laäu, ñaéc chaân voâ laäu. Taâm giaûi thoaùt hoaøn toaøn, tueä giaûi thoaùt hoaøn toaøn, ngay trong phaùp hieän taïi an truï ñaày ñuû, töï chöùng thoâng tueä. Coù theå töï thaáu toû: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa. Nhö vaäy goïi laø Tueä hoïc taêng thöôïng.

Nhö vaäy goïi laø coù ba loaïi hoïc, neáu tu taäp ñuùng ñaén laøm cho caùc höõu tình thaønh Thaùnh hieàn, baäc thöôïng, baäc trung, baäc haï sai bieät.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Do naêng löïc tu taäp Thöôøng tinh taán maïnh meõ Tu baäc thöôïng, trung, haï Ñaït ñöôïc quaû sai bieät.*

*Tu tinh taán baäc haï Thaønh töïu quaû baäc haï Tu trung ñaéc quaû trung*

*Tu thöôïng ñaéc quaû thöôïng. Ñaõ bieát tu ba phaåm*

*Ñaït ñöôïc quaû sai bieät Neân phaûi xaû haï, trung*

*Tu hoïc theo thöôïng phaåm.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Caùc Bí-soâ naøo ñaày ñuû giôùi hoaøn toaøn, ñaày ñuû tueä hoaøn toaøn, vò aáy ngay trong phaùp luaät cuûa ta ñaõ tu haønh ñaày ñuû, goïi laø Toái thöôïng só.

Naøy caùc Bí-soâ! Theá naøo laø ñaày ñuû Giôùi hoaøn toaøn? Nghóa laø caùc Bí-soâ ñaày ñuû Thi- la, an truï, giöõ gìn giôùi Bieät giaûi thoaùt, tu haønh maãu möïc, khoâng giôùi naøo laø khoâng vieân maõn, thaáy raát sôï haõi trong nhöõng loãi nhoû nhaët. Chaáp nhaän hoïc taäp ñieàu ñaùng hoïc taäp, thaønh töïu hai nghieäp thaân, ngöõ thanh tònh, thaønh töïu maïng thanh tònh, thaønh töïu kieán thanh tònh. Nhö vaäy goïi laø Bí-soâ ñaày ñuû Giôùi hoaøn toaøn. Ñaày ñuû nhö theá chính laø Giôùi hoaøn toaøn.

Naøy caùc Bí-soâ! Theá naøo laø ñaày ñuû Phaùp hoaøn toaøn? Nghóa laø Bí-soâ sieâng tu baûy phaùp Boà-ñeà phaàn, an truï hoaøn toaøn. Ñoù goïi laø Bí-soâ ñaày ñuû Phaùp hoaøn toaøn. Ñaày ñuû nhö theá chính laø Giôùi hoaøn toaøn, Phaùp hoaøn toaøn.

Naøy caùc Bí-soâ! Theá naøo laø ñaày ñuû Tueä hoaøn toaøn? Nghóa laø caùc Bí-soâ döùt haún caùc laäu, ñaéc chaân voâ laäu, taâm giaûi thoaùt hoaøn toaøn, tueä giaûi thoaùt hoaøn toaøn. Ngay trong hieän taïi an truï hoaøn toaøn, töï chöùng thoâng tueä, töï bieát roõ: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa. Nhö vaäy goïi laø Bí-soâ ñaày ñuû Tueä hoaøn toaøn.

Nhö vaäy goïi laø neáu coù Bí-soâ naøo ñaày ñuû Giôùi hoaøn toaøn, ñaày ñuû Phaùp hoaøn toaøn, ñaày ñuû Tueä hoaøn toaøn, vò aáy ngay trong phaùp luaät cuûa ta, ñaõ tu haønh ñaày ñuû, goïi laø Toái thöôïng só.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Ai thaân, ngöõ, yù nghó Lìa caùc aùc, baát thieän Goïi ñuû Giôùi hoaøn toaøn Laø Bí-soâ hoå theïn.*

*Ai tu haønh ñaày ñuû Baûy phaùp Boà-ñeà phaàn*

*Goïi ñuû Phaùp hoaøn toaøn Bí-soâ coù dieäu ñònh.*

*Ai nhaän bieát ñuùng ñaén Döùt tröø heát caùc laäu Goïi ñuû Tueä hoaøn toaøn*

*Chaân voâ laäu Bí-soâ. Ai ñaày ñuû hoaøn toaøn Uy ñöùc khoù nghó nghì Ai tu haønh ñaày ñuû*

*Laø thoâng minh toái thöôïng.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Caùc Bí-soâ naøo thaønh töïu ba phaàn, neân bieát ngöôøi nhö vaäy ñoái vôùi tònh Thi-la ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñoái vôùi quaû vò cöùu caùnh ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñoái vôùi vieäc tu phaïm haïnh ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñaït ñeán nôi taän cuøng cuûa phaïm haïnh. Ba phaùp ñoù laø: Coù Bí-soâ naøo thaønh töïu giôùi uaån, ñònh uaån, tueä uaån, ñoù goïi laø Bí-soâ thaønh töïu ba uaån voâ hoïc. Neân bieát, ngöôøi naøy ñoáùi vôùi tònh Thi-la ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñoái vôùi quaû vò cöùu caùnh ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñoái vôùi vieäc tu phaïm haïnh ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñaït ñeán nôi taän cuøng cuûa phaïm haïnh. Caùc Bí-soâ naøo ñoái vôùi tònh Thi-la ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñoái vôùi quaû vò cöùu caùnh ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñoái vôùi vieäc tu phaïm haïnh ñaõ ñöôïc vieân maõn, ñaït ñeán nôi taän cuøng cuûa phaïm haïnh, neân bieát ngöôøi naøy chaéc chaén khoâng thích ôû xoùm laøng, thaønh aáp, phoøng xaù, ñoà naèm; cuõng khoâng thích cuøng vôùi caùc chuùng Bí-soâ, chuùng Bí-soâ ni, OÂ-ba- saùch-ca, OÂ-ba-tö-ca, Caàn saùch nam… ñoàng ôû chung moät truù xöù oàn aøo. Neân bieát ngöôøi naøy thaønh töïu phaùp taâm tòch tónh baäc nhaát, rieâng ôû choán vaéng veû, nöông vaøo phaùp töù y maø soáng, lìa caùc caáu ueá, beân trong giöõ gìn chaân thaät, vöùt boû choã mong caàu, khoâng nhieãm theo phaân bieät, khoâng bò phaùp theá gian laøm cho caáu nhieãm. Ví nhö hoa sen xanh, vaøng, ñoû, traéng ôû theá gian ñeàu nöông vaøo nöôùc maø sinh, nöông vaøo nöôùc maø lôùn leân. Tuy töø nöôùc sinh ra nhöng khoâng bò nöôùc laøm oâ nhieãm. Ngöôøi naøy cuõng vaäy, nöông vaøo theá gian maø sinh, nöông vaøo theá gian maø tröôûng thaønh, tuy ôû ngay trong theá gian, nhöng khoâng bò caùc phaùp theá gian laøm caáu nhieãm.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Thaønh ba phaàn voâ hoïc Quaû vò giôùi cöùu caùnh Tu phaïm haïnh vieân maõn*

*Ñeán taän cuøng phaïm haïnh. Chuùng Bí-soâ nhö vaäy*

*Ñaéc Du-giaø toái thöôïng Döùt heát caûnh giôùi khoå Chöùng Voâ thöôïng an laïc.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Ai mong caàu ba vieäc vui neân ñoái vôùi tònh giôùi khoâng khuyeát, khoâng hoûng, khoâng ueá, khoâng taïp. Ñoái vôùi tònh giôùi neân höôùng ñeán choã cao thöôïng, sieâng naêng tinh taán, hoaøn toaøn khoâng löôøi boû. Ba phaùp ñoù laø:

1. Mong caàu vieäc vui cuûa danh döï, neân ñoái vôùi tònh giôùi khoâng khuyeát, khoâng hoûng, khoâng taïp, khoâng ueá. Ñoái vôùi tònh Thi-la neân höôùng thöôïng. Tinh taán hoaøn toaøn, khoâng löôøi boû.
2. Mong caàu vieäc vui cuûa lôïi döôõng ñoái vôùi tònh giôùi neân khoâng khuyeát, khoâng hoûng, khoâng taïp, khoâng ueá. Ñoái vôùi tònh giôùi neân höôùng thöôïng. Tinh taán hoaøn toaøn khoâng löôøi boû.
3. Mong caàu vieäc vui sinh Thieân, neân ñoái vôùi tònh giôùi khoâng khuyeát, khoâng hoûng, khoâng taïp, khoâng ueá. Ñoái vôùi tònh giôùi neân höôùng thöôïng. Tinh taán hoaøn toaøn khoâng löôøi

boû.

Ñoù goïi laø mong caàu ba loaïi vieäc vui, neân ñoái vôùi tònh giôùi khoâng khuyeát, khoâng

hoûng, khoâng taïp, khoâng ueá. Ñoái vôùi tònh Thi-la neân höôùng thöôïng. Tinh taán hoaøn toaøn khoâng löôøi boû.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Vì caàu ba vieäc vui Ngöôøi trí giöõ gìn Giôùi Vì ñôøi chuoäng danh döï*

*Öa lôïi döôõng sinh Thieân. Quaùn thaéng laïc nhö vaäy Ngöôøi trí giöõ gìn Giôùi Neân xa aùc, gaàn trí*

*Nhö traùnh con ñöôøng hieåm. Tuy khoâng taïo toäi aùc Nhöng gaàn guõi ngöôøi aùc Nhö duøng coû caùt töôøng Nhuùng vaøo caù thòt hoâi.*

*Thaân choã khoâng neân thaân Quen choã khoâng neân quen Nhö ñem vaät trong saïch Quaêng haàm phaån ueá saâu. Ngöôøi öa saïch trong ñôøi Luoân sôï vaáy nhô nhôùp Ngöôøi coù trí cuõng vaäy Raát sôï gaàn baïn aùc.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù ba loaïi höông thôm chæ bay thuaän chieàu gioù, khoâng theå bay ngöôïc chieàu gioù. Ba loaïi ñoù laø:

1. Höông thôm cuûa goác reã.
2. Höông thôm cuûa caønh laù.
3. Höông thôm cuûa hoa.

Ba loaïi höông thôm naøy chæ bay thuaän theo chieàu gioù, khoâng theå bay ngöôïc chieàu

gioù.

Bí-soâ caùc oâng nghó raèng, ngoaøi ba loaïi höông naøy ra, khoâng coøn loaïi höông naøo bay

thuaän gioù, bay ngöôïc gioù, hay caû thuaän nghòch gioù, ñeàu bay toûa höông thôm cuøng khaép cuøng khaép. Vì sao? Vì trong Phaät phaùp cuûa ta, coù moät loaïi höông thôm vi dieäu coù theå bay toûa thuaän gioù, nghòch gioù, thuaän nghòch gioù, treân trôøi, trong nhaân gian ñeàu do höông thôm ngaøo ngaït, Hieàn thaùnh ôû theá gian ñeàu raát toân quyù, yeâu meán.

Theá naøo laø trong Phaät phaùp cuûa ta coù moät loaïi dieäu höông coù theå bay thuaän gioù, nghòch gioù, thuaän nghòch gioù, treân trôøi, trong nhaân gian ñeàu do höông thôm ngaøo ngaït, Hieàn thaùnh ôû theá gian ñeàu yeâu meán? Ñoù laø höông thôm giöõ giôùi. Höông thôm do giöõ giôùi naøy coù theå bay thuaän gioù, nghòch gioù, thuaän nghòch gioù, treân trôøi, trong nhaân gian ñeàu nghe, nhaän söï ngaøo ngaït, Hieàn thaùnh ôû theá gian ñeàu raát traân quyù, yeâu meán. Nhö vaäy goïi laø trong nghòch gioù, thuaän nghòch gioù, treân trôøi, trong nhaân gian ñeàu raát yeâu meán.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Theá gian coù caùc thöù Höông cuûa goác, caønh hoa*

*Khoâng bay ngöôïc chieàu gioù Do uy löïc noù yeáu.*

*Trong Phaät phaùp cuûa ta Coù moät loaïi dieäu höông Nghòch, thuaän gioù ñeàu bay Lan toûa khaép caùc nôi.*

*Treân trôøi vaø coõi ngöôøi Hieàn thaùnh ôû theá gian Taát caû ñeàu yeâu meán Ñoù laø höông giôùi tònh. Ai ñoái vôùi höông naøy*

*An truï, khoâng phoùng daät Sinh ñònh, tueä vöõng vaøng Döùt haún caùc caûnh khoå.*

M

Toùm taét nôi baøi keä kinh phaàn Baûn Söï ôû tröôùc:

*Ñoàng giôùi caûm haäu höõu Caàu lôïi vaø duïc sinh*

*AÙc thuyeát gioáng löøa keâu Boán hoïc cuøng boán giôùi.*

