*11. KINH TAÊNG NHAÁT1*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, röøng caây Kyø-ñaø, vöôøn Caáp coâ ñoäc, cuøng vôùi chuùng Ñaïi Tyø-kheo moät ngaøn hai traêm naêm möôi ngöôøi.

Baáy giôø, Theá Toân noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

“Nay Ta seõ noùi phaùp cho caùc thaày nghe; phaùp vi dieäu, khoaûng ñaàu, khoaûng giöõa, khoaûng cuoái ñeàu chaân chaùnh, coù ñaày ñuû nghóa vaø vò, phaïm haïnh thanh tònh. Ñoù laø phaùp taêng nhaát. Caùc thaày haõy laéng nghe, haõy suy ngaãm kyõ. Ta seõ giaûng thuyeát.”

Caùc Tyø-kheo vaâng lôøi laéng nghe. Phaät noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

“Phaùp taêng nhaát aáy laø, moät thaønh phaùp, moät tu phaùp, moät giaùc phaùp, moät dieät phaùp, moät chöùùng phaùp.

“Theá naøo laø moät thaønh phaùp? Ñoù laø khoâng boû caùc phaùp thieäân. “Theá naøo laø moät tu phaùp? Ñoù laø thöôøng töï nieäm thaân.

“Theá naøo laø moät giaùc phaùp? Ñoù laø xuùc höõu laäu. “Theá naøo laø moät dieät phaùp? Ñoù laø ngaõ maïn.

“Theá naøo laø moät chöùng phaùp? Ñoù laø voâ ngaïi taâm giaûi thoaùt.

“Laïi nöõa, coù hai thaønh phaùp, hai tu phaùp, hai giaùc phaùp, hai dieät phaùp, hai chöùùng phaùp.

“Theá naøo laø hai thaønh phaùp? Bieát taøm vaø bieát quyù. “Theá naøo laø hai tu phaùp? Chæ vaø quaùn.

“Theá naøo laø hai giaùc phaùp? Danh vaø saéc.

“Theá naøo laø hai dieät phaùp? Voâ minh vaø höõu aùi. “Theá naøo laø hai chöùng phaùp? Minh vaø giaûi thoaùt.

“Laïi nöõa, coù ba thaønh phaùp, ba tu phaùp, ba giaùc phaùp, ba dieät

1. Baûn Haùn, quyeån 9, Ñaïi I, tr.57b-59b. Ñaïi theå, ñoàng nhaát vôùi kinh soá 10 “Thaäp Thöôïng” ôû treân. Kinh naøy coù caùc haïng muïc ngaén hôn vaø do chính Phaät thuyeát.

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

phaùp, ba chöùng phaùp.

“Theá naøo laø ba thaønh phaùp. “1. Thaân caän thieän höõu.

“2. Tai nghe phaùp aâm.

“3. Thaønh töïu phaùp vaø tuøy phaùp.

“Theá naøo laø ba tu phaùp? Ñoù laø ba tam-muoäi: khoâng tam-muoäi, voâ töôùng tam-muoäi, voâ taùc tam-muoäi.

“Theá naøo laø ba giaùc phaùp? Ñoù laø ba thoï: khoå thoï, laïc thoï, phi khoå phi laïc thoï.

“Theá naøo laø ba dieät phaùp? Ñoù laø ba aùi: duïc aùi, höõu aùi, voâ höõu aùi. “Theá naøo laø ba chöùng phaùp? Ñoù laø ba minh: tuùc maïng trí, thieân

nhaõn trí vaø laäu taän trí.

“Laïi nöõa, coù boán thaønh phaùp, boán tu phaùp, boán giaùc phaùp, boán dieät phaùp, boán chöùng phaùp.

“Theá naøo laø boán thaønh phaùp? Ñoù laø luaân phaùp: “1. Soáng ôû trung öông cuûa ñaát nöôùc.

“2. Gaàn thieän höõu. “3. Töï caån thaän.

“4. Coù goác reã thieän ñaõ ñöôïc troàng töø ñôøi tröôùc. “Theá naøo laø boán tu phaùp? Ñoù laø boán nieäm xöù:

“1. Tyø-kheo quaùn thaân treân noäi thaân, tinh caàn khoâng bieáng nhaùc, öùc nieäm khoâng queân, tröø tham öu ôû ñôøi. Quaùn thaân treân ngoaïi thaân, tinh caàn khoâng bieáng nhaùc, öùc nieäm khoâng queân, tröø tham öu ôû ñôøi. Quaùn thaân treân noäi ngoaïi thaân, tinh caàn khoâng bieáng nhaùc, öùc nieäm khoâng queân, tröø tham öu ôû ñôøi.

“2. Quaùn thoï.

“3. Quaùn yù.

“4. Quaùn phaùp cuõng nhö vaäy.

“Theá naøo laø boán giaùc phaùp? Ñoù laø boán thöùc aên: thöùc aên baèng vo naém, thöùc aên baèng caûm xuùc, thöùc aên baèng tö nieäm, thöùc aên do thöùc.

“Theá naøo laø boán dieät phaùp? Ñoù laø boán thuû: duïc thuû, ngaõ ngöõ thuû, giôùi caám thuû vaø kieán thuû.

“Theá naøo laø boán chöùng phaùp? Ñoù laø boán Sa-moân quaû: Tu-ñaø-hoaøn quaû, Tö-ña-haøm quaû, A-na-haøm quaû, A-la-haùn quaû.

“Laïi nöõa, coù naêm thaønh phaùp, naêm tu phaùp, naêm giaùc phaùp, naêm

dieät phaùp, naêm chöùng phaùp.

“Theá naøo laø naêm thaønh phaùp? Ñoù laø naêm dieät taän chi: “1. Tin Phaät, Nhö Lai, Chí Chaân, möôøi hieäu thaønh töïu. “2. Khoâng beänh, thaân thöôøng an oån.

“3. Chaát tröïc, khoâng dua xieåm, höôùng thaúng ñeán con ñöôøng daãn ñeán Nieát-baøn cuûa Nhö Lai.

“4. Chuyeân taâm khoâng taùn loaïn, ñoïc cuõng khoâng queân laõng.

“5. Kheùo leùo quaùn saùt söï sinh dieät cuûa phaùp, baèng thöïc haønh cuûa Hieàn thaùnh maø dieät taän goác reã khoå.

“Theá naøo laø naêm tu phaùp? Ñoù laø naêm caên: tín caên, tinh taán caên, nieäm caên, ñònh caên vaø tueä caên.

“Theá naøo laø naêm giaùc phaùp? Ñoù laø naêm thoï aám: saéc thoï aám, thoï, töôûng, haønh, thöùc thoï aám.

“Theá naøo laø naêm dieät phaùp? Ñoù laø naêm caùi: tham duïc caùi, saân nhueá caùi, thuïy mieân caùi, traïo hoái caùi vaø nghi caùi.

“Theá naøo laø naêm chöùng phaùp? Ñoù laø naêm tuï voâ hoïc: tuï voâ hoïc giôùi, tuï voâ hoïc ñònh, tuï voâ hoïc tueä, tuï voâ hoïc giaûi thoaùt, tuï voâ hoïc giaûi thoaùt tri kieán.

“Laïi nöõa coù saùu thaønh phaùp, saùu tu phaùp, saùu giaùc phaùp, saùu dieät phaùp, saùu chöùng phaùp.

“Theá naøo laø saùu thaønh phaùp? Ñoù laø saùu phaùp toân troïng: Neáu coù Tyø-kheo tu saùu phaùp toân troïng, ñaùng kính, ñaùng troïng, hoøa hôïp vôùi chuùng khoâng coù tranh tuïng, ñoäc haønh khoâng hoãn taïp. Nhöõng gì laø saùu?

“1. ÔÛ ñaây, Tyø-kheo thaân thöôøng haønh töø, kính ñoàng phaïm haïnh, soáng vôùi taâm nhaân aùi. Ñoù goïi laø phaùp toân troïng, ñaùng kính, ñaùng troïng, hoøa hôïp vôùi chuùng, khoâng coù tranh tuïng, ñoäc haønh khoâng taïp.

“24. Laïi nöõa, Tyø-kheo khaåu haønh töø, yù haønh töø; ñöôïc vaät lôïi döôõng ñuùng phaùp vaø nhöõng thöùc aên ôû trong baùt cuõng ñeàu ñem chia cho ngöôøi khaùc duøng chung, khoâng phaân bieät ñaây kia.

“5. Laïi nöõa, Tyø-kheo, ñoái vôùi giôùi maø baäc Thaùnh haønh trì, khoâng phaïm, khoâng huûy, khoâng nhieãm oâ, ñöôïc baäc Trí khen ngôïi, kheùo thoï trì ñaày ñuû, thaønh töïu ñònh yù.

“6. Chaùnh kieán vaø caùc phaïm haïnh ñeå thaønh töïu söï xuaát yeáu cuûa Hieàn thaùnh, ñeå chaân chaùnh dieät taän khoå, ñoù goïi laø phaùp toân troïng, ñaùng kính ñaùng troïng, hoøa hôïp vôùi chuùng, khoâng coù tranh tuïng, ñoäc haønh

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

khoâng hoãn taïp.

“Theá naøo laø saùu tu phaùp? Ñoù laø saùu tu nieäm: nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng, nieäm giôùi, nieäm thí, nieäm thieân.

“Theá naøo laø saùu giaùc phaùp? Ñoù laø saùu noäi nhaäp: nhaõn nhaäp, nhó nhaäp, tyû nhaäp, thieät nhaäp, thaân nhaäp, yù nhaäp.

“Theá naøo laø saùu dieät phaùp? Ñoù laø saùu aùi: saéc aùi, thanh aùi, höông aùi, vò aùi, xuùc aùi, phaùp aùi.

“Theá naøo laø saùu chöùng phaùp? Ñoù laø saùu thaàn thoâng: “1. Thaàn tuùc thoâng chöùng.

“2. Thieân nhó thoâng chöùng. “3. Tri tha taâm thoâng chöùng. “4. Tuùc maïng thoâng chöùng. “5. Thieân nhaõn thoâng chöùng. “6. Laäu taän thoâng chöùng.

“Laïi nöõa, coù baûy thaønh phaùp, baûy tu phaùp, baûy giaùc phaùp, baûy dieät phaùp, baûy chöùng phaùp.

“Theá naøo laø baûy thaønh phaùp? Ñoù laø baûy taøi saûn: tín laø taøi saûn, giôùi laø taøi saûn, taøm laø taøi saûn, quyù laø taøi saûn, ña vaên laø taøi saûn, hueä thí laø taøi saûn.

“Theá naøo laø baûy tu phaùp? Ñoù laø baûy giaùc yù: ôû ñaây, Tyø-kheo tu nieäm giaùc yù, y voâ duïc, y tòch dieät, y vieãn ly. Tu phaùp, tu tinh taán, tu hyû, tu yû, tu ñònh, tu xaû, y voâ duïc, y tòch dieät, y vieãn ly.

“Theá naøo laø baûy giaùc phaùp? Ñoù laø baûy truù xöù thöùc: Hoaëc coù chuùng sanh vôùi nhieàu taâm khaùc nhau, nhieàu töôûng khaùc nhau, ñoù laø trôøi vaø ngöôøi vaäy. Ñoù laø thöùc truù thöù nhaát. Laïi coù chuùng sanh, vôùi nhieàu thaân khaùc nhau nhöng moät töôûng, ñoù laø trôøi Phaïm quang aâm luùc môùi sanh ñaàu tieân. Ñoù laø thöùc truù thöù hai. Laïi coù chuùng sanh vôùi moät thaân nhöng nhieàu töôûng khaùc nhau, ñoù laø trôøi Quang aâm. Ñoù laø thöùc truù thöù ba. Laïi coù chuùng sanh vôùi moät thaân vaø moät töôûng gioáng nhau, ñoù laø trôøi Bieán tònh. Ñoù laø thöùc truù thöù tö. Laïi coù chuùng sanh truù Hö khoâng xöù. Ñoù laø thöùc truù thöù naêm. Laïi coù chuùng sanh truù ôû Thöùc xöù. Ñoù laø thöùc truù thöù saùu. Hoaëc truù Baát duïng xöù. Ñoù laø thöùc truù thöù baûy.

“Theá naøo laø baûy dieät phaùp? Ñoù laø baûy söû: sai söû bôûi duïc aùi, sai söû bôûi höõu aùi, sai söû bôûi kieán, sai söû bôûi maïn, sai söû bôûi saân nhueá, sai söû bôûi voâ minh, sai söû bôûi nghi.

“Theá naøo laø baûy chöùng phaùp? Ñoù laø baûy naêng löïc dieät taän laäu

hoaëc: ôû ñaây, Tyø-kheo, ñoái vôùi heát thaûy khoå, söï taäp khôûi cuûa khoå, söï dieät tröø, vò ngoït, söï tai haïi vaø söï xuaát ly cuûa khoå maø bieát nhö thaät, thaáy nhö thaät; quaùn saùt duïc nhö haàm löûa vaø cuõng nhö ñao kieám, bieát duïc, thaáy duïc, khoâng tham nôi duïc, taâm khoâng truï nôi duïc. ÔÛ trong ñoù laïi kheùo quaùn saùt; sau khi ñaõ nhö thaät giaùc tri, nhö thaät thaáy, tham, taät, aùc baát thieän phaùp cuûa theá gian khoâng roø ræ, khoâng sinh khôûi. Tu Töù nieäm xöù, tu taäp nhieàu laàn, thöïc haønh nhieàu laàn. Tu Naêm caên, Naêm löïc, Baûy giaùc yù, Taùm hieàn thaùnh ñaïo, tu taäp nhieàu laàn, thöïc haønh nhieàu laàn.

“Laïi nöõa, coù taùm thaønh phaùp, taùm tu phaùp, taùm giaùc phaùp, taùm dieät phaùp, taùm chöùng phaùp.

“Theá naøo laø taùm thaønh phaùp? Ñoù laø taùm nhaân duyeân khieán cho chöa sôû ñaéc phaïm haïnh nhöng coù theå sôû ñaéc trí vaø neáu ñaõ sôû ñaéc phaïm haïnh thì trí taêng tröôûng. Nhöõng gì laø taùm? ÔÛ ñaây, Tyø-kheo soáng nöông töïa Theá Toân, hoaëc nöông töïa Sö tröôûng, hoaëc nöông töïa ngöôøi phaïm haïnh coù trí tueä, sanh taâm taøm quyù, coù aùi, coù kænh. Ñoù laø nhaân duyeân thöù nhaát, khieán cho chöa ñaéc phaïm haïnh maø chöùng ñaéc trí; neáu ñaéc phaïm haïnh roài thì trí taêng tröôûng. Laïi nöõa, nöông töïa Theá Toân, tuøy thôøi maø thöa hoûi: ‘Phaùp naøy coù yù nghóa gì? Daãn ñeán ñaâu?’, khi aáy caùc toân tröôûng lieàn môû baøy cho nghóa lyù thaäm thaâm. Ñoù laø nhaân duyeân thöù hai. Sau khi nghe phaùp thaân taâm an laïc, an tónh. Ñoù laø nhaân duyeân thöù ba. Khoâng luaän baøn nhöõng taïp luaän voâ ích laøm chöôùng ngaïi ñaïo; vò aáy ñeán giöõa ñaïi chuùng, hoaëc töï mình thuyeát phaùp, hoaëc thænh ngöôøi khaùc thuyeát, maø vaãn khoâng boû söï im laëng cuûa Hieàn thaùnh. Ñoù laø nhaân duyeân thöù tö. Ña vaên, quaûng baùc, ghi nhôù khoâng queân caùc phaùp thaâm aùo, hay kheùo ôû khoaûng ñaàu, khoaûng giöõa vaø khoaûng cuoái, coù nghóa coù vò, chaân thaät, ñaày ñuû phaïm haïnh. Sau khi nghe thì ghi nhôù trong loøng, kieán giaûi khoâng lay ñoäng. Ñoù laø nhaân duyeân thöù naêm. Tu taäp tinh caàn, dieät aùc taêng thieän, gaéng söùc thöïc haønh khoâng boû phaùp aáy. Ñoù laø nhaân duyeân thöù saùu. Baèng trí tueä maø nhaän thöùc phaùp sanh dieät, choã thuù höôùng cuûa Hieàn thaùnh, taän cuøng bieân teá cuûa khoå. Ñoù laø nhaân duyeân thöù baûy. Quaùn töôùng sanh vaø töôùng dieät cuûa naêm thoï aám: Ñaây laø saéc, ñaây laø söï taäp khôûi cuûa saéc, ñaây laø söï dieät taän cuûa saéc. Ñaây laø söï taäp khôûi cuûa thoï, töôûng, haønh, thöùc, söï dieät taän cuûa thoï, töôûng, haønh, thöùc. Ñoù laø nhaân duyeân thöù taùm, khieán cho chöa sôû ñaéc phaïm haïnh maø sôû ñaéc trí, neáu ñaõ sôû ñaéc phaïm haïnh thì trí tueä taêng tröôûng.

“Theá naøo laø taùm tu phaùp? Ñoù laø taùm con ñöôøng cuûa Hieàn thaùnh: chaùnh kieán, chaùnh chí, chaùnh ngöõ, chaùnh nghieäp, chaùnh maïng, chaùnh

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

phöông tieän, chaùnh nieäm, chaùnh ñònh.

“Theá naøo laø taùm giaùc phaùp? Ñoù laø taùm phaùp ôû ñôøi: lôïi, suy, vinh, nhuïc, khen, cheâ, khoå, laïc.

“Theá naøo laø taùm dieät phaùp? Ñoù laø taùm taø: taø kieán, taø tö, taø ngöõ, taø nghieäp, taø maïng, taø phöông tieän, taø nieäm, taø ñònh.

“Theá naøo laø taùm chöùng phaùp? Ñoù laø taùm giaûi thoaùt. Beân trong coù saéc töôûng, quaùn saéc: giaûi thoaùt thöù nhaát. Beân trong coù saéc töôûng, quaùn ngoaïi saéc: giaûi thoaùt thöù hai. Tònh giaûi thoaùt: giaûi thoaùt thöù ba. Vöôït saéc töôûng, dieät saân nhueá töôûng, an truù khoâng xöù: giaûi thoaùt thöù tö. Vöôït qua khoâng xöù, an truù thöùc xöù: giaûi thoaùt thöù naêm. Vöôït qua thöùc xöù, an truù baát duïng xöù: giaûi thoaùt thöù saùu. Vöôït qua baát duïng xöù, an truù höõu töôûng voâ töôûng xöù: giaûi thoaùt thöù baûy. Vöôït höõu töôûng voâ töôûng xöù, an truù töôûng tri dieät: giaûi thoaùt thöù taùm.

“Laïi nöõa, coù chín thaønh phaùp, chín tu phaùp, chín giaùc phaùp, chín dieät phaùp, chín chöùng phaùp.

“Theá naøo laø chín thaønh phaùp? Ñoù laø chín tònh dieät chi: giôùi tònh dieät chi, taâm tònh dieät chi, kieán tònh dieät chi, ñoä nghi tònh dieät chi, phaân bieät tònh dieät chi, ñaïo tònh dieät chi, tröø tònh dieät chi, voâ duïc tònh dieät chi, giaûi thoaùt tònh dieät chi.

“Theá naøo laø chín tu phaùp? Ñoù laø chín goác reã cuûa hyû: hyû, aùi, duyeät, laïc, ñònh, nhö thaät tri, tröø xaû, voâ duïc, giaûi thoaùt.

“Theá naøo chín giaùc phaùp? Ñoù laø chín chuùng sanh cö:

“1. Hoaëc coù chuùng sanh coù nhieàu thaân khaùc nhau, vôùi nhieàu töôûng khaùc nhau, töùc laø chö Thieân vaø loaøi ngöôøi. Ñoù laø nôi cö truù thöù nhaát cuûa chuùng sanh.

“2. Laïi coù chuùng sanh coù nhieàu thaân khaùc nhau, nhöng vôùi moät töôûng gioáng nhau, töùc laø trôøi Phaïm quang aâm luùc môùi sanh. Ñoù laø cö truù thöù hai cuûa chuùng sanh.

“3. Laïi coù chuùng sanh vôùi moät thaân gioáng nhau, nhöng vôùi nhieàu töôûng khaùc nhau, töùc laø trôøi Quang aâm. Ñoù laø cö truù thöù ba cuûa chuùng sanh.

“4. Laïi coù chuùng sanh vôùi moät thaân moät töôûng gioáng nhau, töùc laø trôøi Bieán tònh. Ñoù laø cö truù thöù tö cuûa chuùng sanh.

“5. Laïi coù chuùng sanh khoâng coù töôûng vaø khoâng coù giaùc tri, töùc laø trôøi Voâ töôûng. Ñoù laø cö truù thöù naêm cuûa chuùng sanh.

“6. Laïi coù chuùng sanh an truù hö khoâng xöù. Ñoù laø cö truù thöù saùu

cuûa chuùng sanh.

“7. Laïi coù chuùng sanh an truù thöùc xöù. Ñoù laø an truù thöù baûy cuûa chuùng sanh.

“8. Laïi coù chuùng sanh an truù voâ sôû höõu xöù. Ñoù laø cö truù thöù taùm cuûa chuùng sanh.

“9. Laïi coù chuùng sanh an truù phi töôûng phi phi töôûng xöù. Ñoù laø cö truù thöù chín cuûa chuùng sanh.

“Theá naøo laø chín dieät phaùp? Ñoù laø chín goác reã cuûa aùi: Nhaân aùi coù tìm caàu. Nhaân caàu coù lôïi. Nhaân lôïi coù duïng. Nhaân duïng coù duïc. Nhaân duïc coù dính tröôùc. Nhaân tröôùc coù taät ñoá. Nhaân taät coù baûo thuû. Nhaân thuû coù hoä.

“Theá naøo laø chín chöùng phaùp? Ñoù laø chín taän: Neáu nhaäp Sô thieàn, thì gai nhoïn laø aâm thanh bò dieät tröø. Nhaäp ñeä Nhò thieàn, gai nhoïn laø giaùc vaø quaùn bò dieät tröø. Nhaäp ñeä Tam thieàn, gai nhoïn laø hyû bò dieät tröø. Nhaäp ñeä Töù thieàn, gai nhoïn laø hôi thôû ra vaøo bò dieät tröø. Nhaäp khoâng xöù, gai nhoïn laø saéc töôûng bò dieät tröø. Nhaäp thöùc xöù, gai nhoïn laø khoâng töôûng bò dieät tröø. Nhaäp baát duïng xöù, gai nhoïn laø thöùc töôûng bò dieät tröø. Nhaäp höõu töôûng voâ töôûng xöù, gai nhoïn laø baát duïng töôûng bò dieät tröø. Nhaäp dieät taän ñònh, gai nhoïn laø töôûng vaø thoï bò dieät tröø.

“Laïi nöõa, coù möôøi thaønh phaùp, möôøi tu phaùp, möôøi giaùc phaùp, möôøi dieät phaùp, möôøi chöùng phaùp.

“Theá naøo laø möôøi thaønh phaùp? Ñoù laø möôøi cöùu phaùp:

“1. Tyø-kheo ñaày ñuû hai traêm naêm möôi giôùi, ñaày ñuû oai nghi, thaáy loãi nhoû nhaët sanh taâm lo sôï lôùn, chaân chaùnh hoïc giôùi, taâm khoâng nghieâng leäch.

“2. Coù ñöôïc thieän tri thöùc.

“3. Ngoân ngöõ trung chaùnh, nhaãn nhòn ñöôïc nhieàu ñieàu. “4. Öa caàu thieän phaùp, phaân boá khoâng tieác laãn.

“5. Caùc ñoàng phaïm haïnh coù vieäc phaûi laøm lieàn ñeán giuùp ñôõ khoâng laáy laøm meät nhoïc, laøm ñöôïc nhöõng vieäc khoù laøm vaø cuõng daïy ngöôøi khaùc laøm.

“6. Nghe nhieàu; nghe xong thì ghi nhôù khoâng heà queân.

“7. Tinh taán, dieät tröø baát thieän phaùp, taêng tröôûng thieän phaùp.

“8. Thöôøng töï chuyeân nieäm, khoâng coù töôûng khaùc, nhôù nhöõng haønh vi thieän töø tröôùc nhö thaáy tröôùc maét.

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

“9. Trí tueä thaønh töïu, quaùn söï sanh dieät cuûa caùc phaùp, baèng phaùp luaät Hieàn thaùnh maø ñoaïn tröø goác khoå.

“10. Vui vôùi söï nhaøn cö, chuyeân nieäm tö duy, ôû trung gian thieàn, khoâng coù ñuøa giôõn.

“Theá naøo laø möôøi tu phaùp? Ñoù laø möôøi chaùnh haïnh: chaùnh kieán, chaùnh tö duy, chaùnh ngöõ, chaùnh nghieäp, chaùnh maïng, chaùnh phöông tieän, chaùnh nieäm, chaùnh ñònh, chaùnh giaûi thoaùt, chaùnh tri.

“Theá naøo laø möôøi giaùc phaùp? Ñoù laø möôøi saéc nhaäp: nhaõn nhaäp, nhó, tæ, thieät, thaân nhaäp; saéc, thanh, höông, vò, xuùc nhaäp.

“Theá naøo laø möôøi dieät phaùp? Ñoù laø möôøi taø haïnh: taø kieán, taø tö duy, taø ngöõ, taø nghieäp, taø maïng, taø phöông tieän, taø nieäm, taø ñònh, taø giaûi thoaùt, taø trí.

“Theá naøo laø möôøi chöùùng phaùp? Ñoù laø möôøi voâ hoïc phaùp: voâ hoïc chaùnh kieán, chaùnh tö duy, chaùnh ngöõ, chaùnh nghieäp, chaùnh maïng, chaùnh phöông tieän, chaùnh nieäm, chaùnh ñònh, chaùnh giaûi thoaùt, chaùnh trí.

“Caùc Tyø-kheo, ñoù laø taêng nhaát phaùp. Ta nay ñaõ noùi cho caùc thaày phaùp nhö vaäy. Ta, Nhö Lai, ñaõ laøm ñaày ñuû nhöõng ñieàu caàn laøm cho ñeä töû. Vôùi loøng thöông yeâu, Ta ñaõ raên daïy caùc thaày. Caùc thaày cuõng neân tinh taán phuïng haønh.

“Naøy caùc Tyø-kheo, haõy ôû choã thanh vaéng, döôùi goác caây hay baõi ñaát troáng, tinh caàn toïa thieàn, chôù töï ñeå mình buoâng lung. Nay khoâng gaéng söùc, veà sau hoái haän naøo coù ích gì. Ñoù laø lôøi Ta raên daïy, haõy tinh taán thoï trì.”

Baáy giôø, caùc Tyø-kheo sau khi nghe nhöõng ñieàu Phaät thuyeát, hoan hyû phuïng haønh.

