# KINH ÑAÏI BAÙT NEÂ HOAØN

QUYEÅN V

# Phaåm 11: BOÁN ÑEÁ

Baáy giôø, Phaät baûo Ca-dieáp:

–Naøy thieän nam! Neáu nhö caùi khoå ñoù goïi laø khoå ñeá, thì ñòa nguïc vaø suùc sinh ñeàu coù khoå ñeá. Goïi khoå ñeá nghóa laø bieát phaùp thaân cuûa Nhö Lai thöôøng truï khoâng phaûi laø thaân ueá thöïc. Chuùng sinh khoâng ñaït ñöôïc trí tueä cao quyù cuûa Nhö Lai. Bieát söï khoå, cho neân laáy phi phaùp laøm phaùp. Phieàn naõo ngu si vaø tham aùi töø thuôû laâu xa troùi buoäc, baùnh xe khoå naõo xoay chuyeån khoâng ngöøng nghæ qua bao ñôøi kieáp soáng cheát. Giaû söû taïm thôøi ñöôïc nghe qua tai hai chöõ thöôøng truï cuûa Nhö Lai, hoï muoán sinh leân coõi trôøi vaø mong caàu söï giaûi thoaùt, taát nhieân seõ ñaït ñöôïc Thaùnh quaû, töï nhieân khoaùi laïc. Ngöôøi trí töï bieát ñeàu laø do aâm thanh cuûa Nhö Lai thöôøng truï taïm thôøi nghe qua tai, cho neân ñöôïc keát quaû kyø dieäu naøy. Töø thuôû laâu xa ñeán nay, vì khoâng bieát phaùp Nhö Lai thöôøng truï, cho neân ñi ñi laïi laïi trong voâ löôïng söï soáng cheát vaø khoå ñau phieàn naõo, ngöôøi bieát khoå nhö theá goïi laø bieát khoå ñeá, neáu khaùc vôùi söï hieåu bieát naøy thì khoâng phaûi laø ngöôøi bieát khoå ñeá.

Chaân lyù caét nghóa vieäc sinh khôûi vaø caên nguyeân cuûa moïi noãi khoå laø söï chaân thaät cuûa caùc phaùp, vì khoâng bieát chaân thaät cho neân taêng theâm söï tuï taäp tham aùi cuûa mình, nuoâi noâ tyø vaø caát giöõ caùc cuûa caûi phi phaùp. Phi phaùp cho laø phaùp, roài sinh ra söï chaáp giöõ xaèng baäy, khoâng bieát chaùnh phaùp khôûi leân vaø chaúng bieát chaùnh phaùp tieâu dieät. Vì khoâng coù trí neân ôû maõi trong voøng soáng cheát, khoå ñau phieàn naõo xoay chuyeån nhö baùnh xe. Neân bieát haïng ngöôøi naøy laøm huûy hoaïi chaùnh phaùp, roát cuoäc chaúng ñöôïc keát quaû sinh leân coõi trôøi vaø giaûi thoaùt. Vì khoâng bieát töôùng chaân thaät cuûa nguyeân nhaân ñöa ñeán khoå ñau, cho neân laøm huûy hoaïi chaùnh phaùp. Toäi baùo cuûa vieäc noùi doái cuõng laïi chòu khoå naõo soáng

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

cheát laâu daøi, ngöôøi bieát nhö theá laø bieát chaân lyù nguyeân nhaân cuûa moïi noãi khoå, neáu khaùc vôùi söï hieåu bieát naøy thì khoâng goïi laø ngöôøi bieát nguyeân nhaân cuûa söï khoå.

Chaân lyù ñeà caäp tôùi vieäc dieät khoå vaø nguyeân nhaân cuûa khoå, nghóa laø neáu tu haønh phaùp khoâng, taát caû dieät heát thì hoaïi Nhö Lai taùnh. Neáu tu haønh phaùp khoâng, goïi laø chaân lyù dieät khoå, thì nghóa traùi ngöôïc nhau vôùi caùc ngöôøi ngoaïi ñaïo kia, hoï cuõng tu haønh phaùp khoâng maø ñaït ñöôïc chaân lyù dieät khoå chaêng? Neân bieát heát thaûy ñeàu coù tính cuûa Nhö Lai thöôøng truï, dieät caùc söï troùi buoäc vaø phieàn naõo maõi maõi heát saïch, tính cuûa Nhö Lai thöôøng truï hieän ra roõ raøng, khôûi leân söï nhaát taâm, lieàn ñöôïc keát quaû vi dieäu, thöôøng öa thích töï taïi neân goïi laø phaùp töï taïi vöông, ñoù laø söï tu haønh Thaùnh ñeá dieät khoå. Neáu hoï laïi tu haønh maø daáy leân töôùng khoâng vaø voâ ngaõ ñoái vôùi Nhö Lai, neân bieát haïng ngöôøi ñoù gioáng nhö con thieâu thaân lao vaøo löûa. Goïi chaân lyù dieät khoå chính laø Nhö Lai taùnh, aáy laø Nhö Lai chaân thöïc dieät tröø heát thaûy voâ löôïng phieàn naõo. Vì sao? Vì Nhö Lai taùnh aáy laø nguyeân nhaân. Ngöôøi bieát nhö theá goïi laø bieát chaân lyù dieät khoå cuûa Nhö Lai laø bình ñaúng, neáu khaùc vôùi ñieàu naøy thì khoâng goïi laø ngöôøi bieát dieät khoå.

Con ñöôøng ñeå dieät khoå laø tính giaûi thoaùt cuûa Nhö Lai, Phaùp vaø Taêng, boán phaùp naøy goïi laø chaân lyù ñeà caäp ñeán con ñöôøng ñeå dieät khoå. Bôûi vì khoâng bieát thaät söï ñoái vôùi boán phaùp, cho neân ôû maõi trong voøng soáng cheát, chòu voâ löôïng khoå ñau phieàn naõo. ÔÛ trong sinh töû coù theå sieâng naêng tu haønh, bieát roõ söï giaûi thoaùt cuûa Nhö Lai, Phaùp vaø Taêng, ñoù laø phaùp thöôøng truï, khoâng phaûi phaùp bieán ñoåi, khoâng phaûi phaùp phai dieät, khoâng cuøng taän cuõng chaúng huûy hoaïi, khôûi leân ôû söï nhaát taâm, ñöôïc quaû vi dieäu, töï taïi vui thích. Neáu ngöôøi naøo daáy leân tö töôûng phi phaùp ñoái vôùi boán phaùp baát khoâng thöôøng truï naøy, thì neân bieát haïng ngöôøi aáy maéc phaûi quaû baùo taø kieán. Con ñöôøng ñeå dieät heát khoå ñau laø tu taäp thöôøng truï ôû trong ba phaùp naøy, nhö theá laø ngöôøi bieát chaân lyù dieät khoå vaø con ñöôøng ñeå dieät khoå. Vieäc tu haønh vaø khôûi leân tö töôûng thöôøng truï nhö theá, neân bieát haïng ngöôøi aáy laø ñeä töû cuûa Ta, bieát boán chaân lyù

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

SOÁ 320 – PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH, quyeån 20 3

maø caùc baäc Thaùnh nhaân thaáy ñöôïc, ñoù laø haïng Boà-taùt bieát boán chaân ñeá.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Nay con baét ñaàu bieát tu taäp boán chaân lyù maø caùc baäc Thaùnh nhaân

thaáy ñöôïc.

