KINH BAÛN SÖÏ

**QUYEÅN 3**

**Phaåm 2: HAI PHAÙP (Phaàn 1)**

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Bí-soâ naøo coù ñuû hai phaùp thì ngay nôi phaùp hieän taïi bò nhieàu söï buoàn khoå, soáng khoâng hyû laïc, coù tai öông, hoaïn naïn, phieàn naõo nhieãu loaïn, coù toäi ñaùng traùch, bò caùc baïn ñoàng phaïm haïnh cheâ boû, sau khi qua ñôøi sinh vaøo caùc neûo aùc.

Hai phaùp ñoù laø:

1. Ñoái vôùi caùc caên moân khoâng theå giöõ gìn.
2. Ñoái vôùi vieäc aên uoáng khoâng bieát ñuû.

Caùc Bí-soâ naøo gaây taïo hai phaàn naøy thì ngay nôi phaùp hieän taïi bò nhieàu söï buoàn khoå, soáng khoâng hyû laïc, coù tai öông, hoaïn naïn, phieàn naõo, nhieãu loaïn, coù toäi ñaùng traùch, bò caùc baïn ñoàng phaïm haïnh cheâ boû, sau khi qua ñôøi sinh trong caùc neûo aùc.

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

*Ai khoâng theå giöõ gìn Saùu caên moân nhö maét… AÊn uoáng khoâng bieát ñuû Thaønh baát tín, bieáng treã, Ngöôøi aáy ngay hieän taïi*

*Thaân taâm chòu nhieàu khoå Tai öông vaø hoaïn naïn Phieàn naõo cuøng nhieãu loaïn. Ñi, ñöùng vaø ngoài, naèm Ñang thöùc hay trong moäng Do hai nhaân duyeân kia Thöôøng coù toäi bò traùch.*

*Nôi xoùm laøng ñoàng troáng Trong chuùng vaø choã vaéng Ngöôøi trí thöôøng cheâ boû Seõ sinh trong neûo aùc.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Bí-soâ naøo thaønh töïu hai phaàn thì ngay nôi phaùp hieän taïi ñöôïc nhieàu söï hyû laïc, soáng khoâng lo buoàn, khoâng tai öông, hoaïn naïn, khoâng phieàn naõo, nhieãu haïi, khoâng toäi, khoâng bò quôû traùch, ñöôïc caùc baïn ñoàng phaïm haïnh coù trí khen ngôïi, sau khi qua ñôøi ñöôïc sinh trong caùc neûo thieän. Hai phaàn ñoù laø:

1. Ñoái vôùi caùc caên moân thöôøng töï giöõ gìn.
2. Ñoái vôùi vieäc aên uoáng töï bieát ñuû.

Caùc Bí-soâ naøo thaønh töïu hai phaàn naøy thì ngay nôi phaùp hieän taïi ñöôïc nhieàu söï hyû laïc, soáng khoâng lo buoàn, khoâng tai öông, hoaïn naïn, khoâng phieàn naõo, nhieãu haïi, khoâng toäi khoâng bò quôû traùch, ñöôïc caùc baïn ñoàng phaïm haïnh coù trí khen ngôïi. Sau khi qua ñôøi

ñöôïc sinh trong caùc neûo thieän.

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

*Ai luoân töï giöõ gìn*

*Saùu caên moân nhö maét… Uoáng aên thöôøng bieát ñuû Thaønh töïu tín tinh taán. Ngay trong phaùp hieän taïi Thaân taâm thöôøng an vui Khoâng tai öông, hoaïn naïn*

*Khoâng phieàn naõo, nhieãu haïi. Ñöùng, ñi vaø ngoài, naèm*

*Ñang thöùc hay trong moäng Do hai nhaân duyeân kia Khoâng toäi, khoâng bò traùch. Nôi xoùm laøng ñoàng troáng Trong chuùng hay choã vaéng Ngöôøi trí thöôøng khen ngôïi Seõ sinh trong neûo thieän.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù hai loaïi phaùp hay sinh lo buoàn. Hai phaùp ñoù laø: Coù moät haïng ngöôøi chæ taïo ñieàu aùc, chæ laøm vieäc hung döõ, chæ phaùt sinh nhöõng taïp ueá, khoâng tu caùc ñieàu laønh, khoâng hoïc taäp hoøa thuaän, khoâng cöùu giuùp ngöôøi sôï haõi. Trong thôøi gian sau, thaân ngöôøi ñoù maéc beänh naëng phaùp sinh cuøng khaép cô theå, ñau ñôùn voâ cuøng, toån haïi saép cheát, khoâng theå chöõa trò. Khi chòu khoå nhö vaäy neân hoï reân ræ, than oaùn: “Ta töø xöa ñeán nay chæ taïo nhöõng ñieàu aùc, chæ laøm nhöõng vieäc hung döõ, chæ phaùt sinh taïp ueá, khoâng tu nhöõng vieäc laønh, khoâng hoïc taäp hoøa thuaän, khoâng cöùu giuùp ngöôøi sôï haõi. Nhöõng ngöôøi chæ taïo caùc ñieàu aùc, chæ laøm nhöõng vieäc hung döõ, chæ phaùt sinh taïp ueá, khoâng tu caùc ñieàu laønh, khoâng hoïc taäp hoøa thuaän, khoâng cöùu giuùp ngöôøi sôï haõi thì choã ngöôøi ñoù höôùng tôùi, ta nhaát ñònh cuõng seõ ñi ñeán”. Ngöôøi kia do chæ taïo caùc ñieàu aùc… neân taâm lo buoàn, khoå naõo vaø do khoâng tu caùc ñieàu laønh… neân taâm lo buoàn khoå naõo. Nhö vaäy goïi laø coù hai loaïi phaùp hay phaùt sinh lo buoàn khoå naõo.

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

*Coù hai phaùp phaùt sinh Ngöôøi ngu luoân lo buoàn Do chæ taïo nghieäp aùc Khoâng tu nhaân phöôùc ñöùc. Veà sau gaëp beänh khoå*

*Reân ræ vaø than oaùn*

*Hoái bò toäi khoâng phöôùc Taâm lo buoàn aên naên.*

*Ngöôøi coù toäi khoâng phöôùc Seõ sinh caùc neûo aùc*

*Ta cuõng sinh ñeán ñoù*

*Nhaát ñònh khoâng nghi ngôø.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù hai loaïi phaùp khieán taâm khoâng lo buoàn. Hai phaùp ñoù laø:

Coù moät haïng ngöôøi chæ lo tu caùc ñieàu laønh, chæ hoïc taäp hoøa thuaän, chæ cöùu giuùp ngöôøi sôï haõi, khoâng taïo caùc ñieàu aùc, khoâng laøm vieäc hung döõ, khoâng phaùt sinh caùc taïp ueá. Vò ñoù trong thôøi gian sau, thaân maéc beänh naëng phaùt sinh cuøng khaép cô theå, ñau ñôùn maõnh lieät, toån haïi saép cheát, khoâng theå chöõa trò. Khi chòu khoå nhö vaäy, vò naøy tuy coù reân ræ nhöng khoâng than oaùn vaø nghó: “Ta töø xöa ñeán nay chæ tu caùc ñieàu laønh, chæ hoïc taäp hoøa thuaän, chæ cöùu giuùp ngöôøi sôï haõi, khoâng taïo caùc vieäc aùc, khoâng laøm caùc ñieàu hung döõ, khoâng phaùt sinh caùc taïp ueá. Caùc höõu tình naøo chæ tu caùc ñieàu laønh, chæ hoïc taäp hoøa thuaän, chæ cöùu giuùp ngöôøi sôï haõi, khoâng taïo caùc vieäc aùc, khoâng laøm ñieàu hung döõ, khoâng phaùt sinh caùc taïp ueá thì choã ngöôøi kia sinh ñeán, ta nhaát ñònh cuõng seõ sinh tôùi ñoù”. Ngöôøi kia do chæ tu caùc ñieàu laønh… neân taâm khoâng lo buoàn vaø do khoâng taïo caùc ñieàu aùc… neân taâm khoâng lo buoàn. Nhö vaäy goïi laø coù hai phaùp taâm khoâng lo buoàn.

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

*Coù hai phaùp phaùt sinh Ngöôøi trí luoân hoan hyû Laø chæ tu phöôùc ñöùc Vaø khoâng taïo toäi loãi. Veà sau gaëp beänh khoå Reân ræ khoâng than oaùn*

*Möøng coù phöôùc khoâng toäi Khoâng lo buoàn aên naên.*

*Ngöôøi coù phöôùc khoâng toäi Sinh trong caùc neûo thieän Ta cuõng sinh ñeán ñoù*

*Nhaát ñònh khoâng nghi ngôø.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Ta vì caùc oâng löôïc neâu hai haïnh mau chöùng ñaéc. Hai haïnh ñoù laø:

1. Haïnh laïc.
2. Haïnh khoå.

Nghóa laø do haïnh laïc mau chöùng ñaéc vaø do haïnh khoå mau chöùng ñaéc. Choã tu taäp gia haïnh khoâng bò trôû ngaïi, caùc caên ñeàu ñöôïc lanh lôïi, vì theá goïi ñoù laø mau chöùng ñaéc do haïnh laïc. Choã tu taäp gia haïnh coù trôû ngaïi, neân caùc caên ñeàu ñaït ñöôïc lanh lôïi, neân goïi ñoù laø mau chöùng ñaéc do haïnh khoå. Ñaây goïi laø löôïc neâu hai haïnh mau chöùng ñaéc.

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

*Vì caùc oâng löôïc neâu*

*Hai haïnh mau chöùng ñaéc Laø haïnh laïc, haïnh khoå Do ñoù mau chöùng ñaéc.*

*Gia haïnh khoâng trôû ngaïi Caùc caên ñeàu lanh lôïi*

*Do ñaáy Ñöùc Theá Toân Goïi laïc, mau chöùng ñaéc. Gia haïnh bò trôû ngaïi Caùc caên ñeàu lanh lôïi*

*Do ñaáy Ñöùc Theá Toân*

*Goïi khoå, mau chöùng ñaéc.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Ta vì caùc oâng löôïc neâu hai haïnh laâu chöùng ñaéc. Hai haïnh ñoù laø:

1. Haïnh laïc.
2. Haïnh khoå.

Nghóa laø do haïnh laïc laâu chöùng ñaéc vaø do haïnh khoå laâu chöùng ñaéc. Choã tu taäp gia haïnh khoâng bò trôû ngaïi, neân caùc caên ñaït ñöôïc ñeàu chaäm luït, töùc goïi ñoù laø laâu chöùng ñaéc do haïnh laïc. Choã tu taäp gia haïnh bò trôû ngaïi, neân caùc caên ñaït ñöôïc ñeàu chaäm luït, töùc goïi ñoù laø laâu chöùng ñaéc do haïnh khoå. Ñaây goïi laø löôïc neâu hai haïnh laâu chöùng ñaéc.

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

*Vì caùc oâng löôïc thuyeát Hai haïnh laâu chöùng ñaéc Laø haïnh laïc, haïnh khoå Do ñaáy laâu chöùng ñaéc. Gia haïnh khoâng trôû ngaïi Caùc caên ñeàu chaäm luït Do ñaáy Ñöùc Theá Toân Goïi laïc, laâu chöùng ñaéc. Gia haïnh coù trôû ngaïi Caùc caên ñeàu chaäm luït Do ñaáy Ñöùc Theá Toân Goïi khoå, laâu chöùng ñaéc.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Ngöôøi naøo gaây taïo hai phaùp naøy thì khoâng theå phaùt sinh phaùp thieän traéng saïch. Giaû söû ñaõ phaùt sinh thì khoâng theå beàn chaéc. Giaû söû ñaõ beàn chaéc thì khoâng theå vieân maõn. Ngöôøi kia ñoái vôùi phaùp thieän traéng saïch nhö vaäy thöôøng bò trôû ngaïi, thöôøng bò suy toân, thöôøng sinh hoái haän. Sau khi qua ñôøi, nhö truùt boû gaùnh naëng, ñoïa trong ñòa nguïc, chòu caùc söï ñau khoå döõ doäi. Hai phaùp ñoù laø:

1. Giôùi aùc.
2. Kieán aùc.

Ngöôøi naøo gaây taïo hai phaùp nhö ñaõ noùi, ngöôøi aáy nhaát ñònh khoâng theå phaùt sinh phaùp thieän traéng saïch. Giaû söû ñaõ phaùt sinh, khoâng theå beàn chaéc. Noùi roäng, cho ñeán sau khi qua ñôøi nhö truùt boû gaùnh naëng, ñoïa trong ñòa nguïc, chòu caùc söï ñau khoå döõ doäi.

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

*Ai gaây taïo hai phaùp Giôùi aùc vaø kieán aùc Ngöôøi ñoù khoâng theå naøo*

*Sinh phaùp thieän traéng saïch. Daãu sinh nhöng khoâng beàn Daãu beàn khoâng vieân maõn Nôi phaùp thieän traéng saïch Bò suy toån chöôùng ngaïi.*

*Ngöôøi kia luùc laâm chung AÊn naên vaø buoàn khoå Nhö truùt boû gaùnh naëng*

*Nhaát ñònh sinh ñòa nguïc.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Ngöôøi naøo thaønh töïu hai phaùp naøy thì chaéc chaén phaùt sinh phaùp thieän traéng saïch; neáu tröôùc ñoù phaùt sinh thì laøm cho beàn chaéc; neáu ñaõ beàn chaéc thì laøm cho vieân maõn. Ngöôøi ñoù ñoái vôùi phaùp thieän traéng saïch khoâng bò chöôùng ngaïi, khoâng bò suy, khoâng sinh lo buoàn. Sau khi qua ñôøi nhö truùt boû gaùnh naëng, sinh leân coõi trôøi, nhaän caùc söï an vui. Hai phaùp ñoù laø:

1. Giôùi thieän.
2. Kieán thieän.

Ngöôøi naøo thaønh töïu hai phaùp nhö ñaõ noùi thì nhaát ñònh phaùt sinh phaùp thieän traéng saïch, neáu tröôùc ñoù phaùt sinh roài thì laøm cho beàn chaéc. Noùi roäng cho ñeán sau khi qua ñôøi truùt boû gaùnh naëng, ñöôïc sinh leân coõi trôøi, nhaän caùc söï an vui.

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

*Ai thaønh töïu hai phaùp Giôùi thieän vaø kieán thieän Ngöôøi ñoù seõ nhaát ñònh*

*Sinh phaùp thieän traéng saïch. Ñaõ sinh seõ beàn chaéc*

*Nhaát ñònh ñöôïc vieân maõn Nôi phaùp thieän traéng saïch Khoâng suy toån chöôùng ngaïi. Ngöôøi kia khi laâm chung Khoâng lo buoàn khoå naõo Nhö vöùt boû gaùnh naëng*

*Nhaát ñònh sinh coõi trôøi.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Ngöôøi naøo gaây taïo hai phaùp thì khi saép laâm chung hay sinh loøng lo buoàn, sau khi qua ñôøi bò ñoïa nôi caùc neûo aùc, sinh trong ñòa nguïc. Hai phaùp ñoù laø laøm vaø khoâng laøm.

Theá naøo laø laøm? Nghóa laø thaân laøm vieäc aùc, mieäng noùi lôøi aùc, yù nghó ñieàu aùc. Ñoù laø

laøm.

Theá naøo laø khoâng laøm? Nghóa laø thaân khoâng laøm vieäc thieän, mieäng khoâng noùi lôøi

thieän, yù khoâng nghó ñieàu thieän. Ñoù goïi laø khoâng laøm.

Ngöôøi naøo gaây taïo hai phaùp nhö ñaõ noùi thì khi laâm chung hay sinh loøng lo buoàn, sau khi qua ñôøi bò ñoïa nôi caùc neûo aùc, sinh trong ñòa nguïc.

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

*Coù nhöõng ngöôøi ngu si Luoân taïo ba haïnh aùc Khoâng taïo ba haïnh laønh Daãn ñeán sinh nhieàu loãi. Ngöôøi kia khi laâm chung Nhaát ñònh seõ lo buoàn Cheát ñoïa caùc neûo aùc*

*Sinh trong choán ñòa nguïc.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Ngöôøi naøo thaønh töïu hai phaùp thì luùc laâm chung khoâng sinh lo buoàn, sau khi qua ñôøi thaúng leân neûo thieän, sinh leân coõi trôøi. Hai phaùp ñoù laø laøm vaø khoâng laøm.

Theá naøo laø laøm? Nghóa laø thaân laøm vieäc thieän, mieäng noùi lôøi thieän, yù nghó ñieàu thieän.

Ñoù laø laøm.

Theá naøo laø khoâng laøm? Nghóa laø thaân khoâng laøm vieäc aùc, mieäng khoâng noùi lôøi aùc, yù khoâng nghó ñieàu aùc. Ñoù goïi laø khoâng laøm.

Ngöôøi naøo thaønh töïu hai phaùp nhö ñaõ noùi thì luùc laâm chung khoâng sinh loøng lo buoàn, sau khi qua ñôøi thaúng leân neûo thieän, sinh leân coõi trôøi.

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

*Nhöõng ngöôøi coù trí tueä Thöôøng laøm ba haïnh thieän Khoâng taïo ba haïnh aùc Daãn ñeán ñöùc phaùt sinh.*

*Khi thoï maïng saép heát Nhaát ñònh khoâng lo buoàn Qua ñôøi, leân neûo thieän Sinh ngay trong coõi Trôøi.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù hai dieäu trí neân tu taäp vaø laøm cho phaùt sinh, seõ thöôøng chöùng ñaéc ñieàu chöa chöùng ñaéc, thoâng ñieàu chöa thoâng, chöùng ñieàu chöa chöùng, vöôït khoûi öu saàu, dieät heát khoå naõo, hoäi nhaäp chaùnh lyù, ñaït cam loà, chöùng ñaéc Nieát-baøn. Hai phaùp ñoù laø:

1. Phaùp trí.
2. Loaïi trí.

Khi Phaùp trí phaùt sinh thì khoâng coøn ñieân ñaûo, bieát khaép roõ caùc phaùp höõu vi. Ñoái vôùi phaùp höõu vi ñaõ bieát roõ khaép roài thì laøm cho ngöôøi kia ñoái vôùi nhaân cuûa ñôøi sau khoâng theå phaùt sinh cuøng taêng tröôûng roäng lôùn.

Khi Loaïi trí phaùt sinh thì coù theå nhö ñoaïn dieät voâ minh. Dieät voâ minh neân khoâng coøn hyù luaän. Khoâng coøn hyù luaän neân khoâng taàm, töø. Khoâng taàm, töø neân khoâng duïc laïc. Khoâng duïc laïc neân khoâng yeâu gheùt. Khoâng yeâu gheùt neân khoâng keo kieät, ganh gheùt. Khoâng keo kieät, ganh gheùt neân khoâng coøn nhöõng vieäc caàm naém dao gaäy ñaùnh ñaäp, laøm toån haïi vaø maéng nhieác laãn nhau. Khoâng noùi nhöõng lôøi khoâng chaân thaät, nhöõng lôøi ly giaùn nhau, nhöõng lôøi nhô nhôùp cuøng voâ löôïng phaùp aùc, baát thieän khaùc. Do khoâng coù nhöõng phaùp aùc, baát thieän khaùc neân nghieäp ñöa ñeán ñôøi sau khoâng taêng tröôûng. Khi nghieäp ñöa ñeán ñôøi sau khoâng taêng tröôûng thì caùc nghieäp dieät taän. Caùc khoå dieät taän neân chaám döùt ñöôøng sinh töû. Ñöôøng sinh töû ñaõ chaám döùt thì 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 coù hai Dieäu trí phaûi tu taäp laøm cho phaùt sinh, seõ thöôøng chöùng ñaéc ñieàu chöa chöùng ñaéc, chöùng ñieàu chöa chöùng, vöôït khoûi öu saàu, dieät heát khoå naõo, hoäi nhaäp chaùnh lyù, ñaït cam loà, chöùng ñaéc Nieát-baøn.

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

*Coù hai loaïi Dieäu trí Tu taäp cho phaùt sinh*

*Chöùng ñöôïc ñeàu chöa chöùng Laø Phaùp trí, Loaïi trí.*

*Khi Phaùp trí phaùt sinh Bieát khaép phaùp höõu vi*

*Laøm cho ñôøi vò lai*

*Khoâng taêng nhaân taùi sinh. Khi Loaïi trí phaùt sinh*

*Voâ minh lieàn ñoaïn dieät Do ñaáy seõ laàn löôït Döùt sinh töû luaân hoài.*

*Töï bieát sinh ñaõ döùt Vaø phaïm haïnh ñaõ laäp Vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm*

*Khoâng coøn taùi sinh nöõa.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù hai loaïi Dieäu trí neân suy xeùt ñuùng ñaén, neân löôøng tính kyõ, quaùn saùt kyõ thì coù theå ñaéc ñieàu chöa ñaéc, thoâng ñieàu chöa thoâng, chöùng ñieàu chöa chöùng, vöôït khoûi öu saàu, dieät heát khoå naõo, hoäi nhaäp chaùnh, ñaït cam loà, chöùng ñaéc Nieát-baøn. Hai trí ñoù laø Trí theá gian vaø Trí xuaát theá gian.

Trí theá gian laø ñoái vôùi saéc uaån coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø saéc uaån. Ñoái vôùi thoï, töôûng, haønh, thöùc uaån cuõng nhö vaäy. Ñoái vôùi ñòa giôùi coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø ñòa giôùi. Ñoái vôùi thuûy, hoûa, phong vaø khoâng, thöùc giôùi cuõng nhö vaäy. Ñoái vôùi nhaõn giôùi coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø nhaõn giôùi. Ñoái vôùi saéc giôùi vaø nhaõn thöùc giôùi cuõng vaäy. Ñoái vôùi nhó giôùi coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø nhó giôùi. Ñoái vôùi thanh giôùi vaø nhó thöùc giôùi cuõng nhö vaäy. Ñoái vôùi tyû giôùi coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø tyû giôùi. Ñoái vôùi höông giôùi vaø tyû thöùc giôùi cuõng nhö vaäy. Ñoái vôùi thieät giôùi coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø thieät giôùi. Ñoái vôùi vò giôùi vaø thieät thöùc giôùi cuõng nhö vaäy. Ñoái vôùi thaân giôùi coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø thaân giôùi. Ñoái vôùi xuùc giôùi vaø thaân thöùc giôùi cuõng nhö vaäy. Ñoái vôùi yù giôùi coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén ñaây laø yù giôùi. Ñoái vôùi phaùp giôùi vaø yù thöùc giôùi cuõng nhö vaäy. Trong caùc theá tuïc nhö vaäy cuõng nhaän bieát ñuùng nhö thaät laø nhö vaäy, nhö vaäy… Vôùi trí kieán nôi thoâng tueä hieän quaùn vaø giaùc ngoä, taát caû chieáu soi cuøng khaép thì goïi ñoù laø Trí theá gian. Caùc Thaùnh ñeä töû ñoái vôùi Trí theá gian ñaõ noùi naøy, neân suy xeùt ñuùng ñaén, neân löôøng tính kyõ, quaùn saùt kyõ Trí theá gian naøy ngay trong khi tu taäp thí coù theå laøm cho höõu tình bò phaùp sinh kia thoaùt haún sinh khoâng? Coù theå laøm cho höõu tình bò phaùp laõo kia thoaùt haún laõo khoâng? Phaùp beänh, töû, öu saàu, khoå naõo, khoâng an oån cuõng nhö vaäy? Sau khi xeùt kyõ roài thì coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén Trí theá gian naøy ngay khi tu taäp coù theå laøm cho höõu tình bò phaùp sinh kia thoaùt haún sinh, khoâng theå laøm cho höõu tình bò phaùp laõo kia thoaùt haún laõo. Phaùp beänh, töû, saàu öu, khoå naõo, khoâng an oån cuõng nhö vaäy. Vì sao? Vì Trí theá gian naøy khoâng phaûi laø phaùp cuûa Hieàn thaùnh, khoâng theå thoaùt khoûi haún, khoâng theå höôùng ñeán Nieát-baøn, khoâng theå nhaøm chaùn haún, lìa boû haún, dieät tröø haún, khoâng theå hoaøn toaøn vaéng laëng, khoâng theå thoâng tueä ñích thöïc, khoâng phaûi Chaùnh ñaúng giaùc, khoâng theå chöùng Nieát-baøn. Vì ñoù laø phaùp ñöa ñeán sinh, laø phaùp ñöa ñeán laõo, beänh, töû, öu saàu, khoå naõo khoâng an oån. Ngöôøi kia ñoái vôùi phaùp nhö vaäy neân suy xeùt, quaùn saùt, löôøng tính kyõ, ñoái vôùi phaùp theá gian sinh ra tö töôûng sôï haõi. Ñoái vôùi phaùp xuaát theá sinh ra tö töôûng an oån. Do ñoái vôùi phaùp theá gian sinh töôûng sôï haõi neân hoaøn toaøn khoâng chaáp thoï. Do khoâng chaáp thoï neân khoâng khaùt aùi. Khoâng khaùt aùi neân töï chöùng Nieát-baøn cöùu caùnh taän cuøng beân trong. Chöùng Nieát-baøn xong, 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. Ñoù goïi laø ñoái vôùi Trí theá gian naøy neân suy xeùt ñuùng ñaén, neân löôøng tính kyõ, quaùn saùt kyõ.

Trí xuaát theá gian nghóa laø ñoái vôùi taát caû uaån xöù giôùi coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén caùc phaùp naøy laø taùnh voâ thöôøng, taùnh khoå, taùnh beänh, taùnh ung nhoït, taùnh nhö muõi teân, taùnh phieàn naõo, taùnh ñoäc haïi, taùnh sôï haõi, taùnh nhieät naõo, taùnh phaù hoaïi, taùnh tieâu dieät, taùnh tai naïn, taùnh ngang ngaïnh, taùnh beänh taät, taùnh hö huyeãn, taùnh nguïy taïo, taùnh troáng roãng, taùnh hö voïng, taùnh khoâng coù thaät ngaõ, taùnh khoù tin töôûng. Ñoái vôùi taùnh caùc phaùp nhö vaäy cuõng nhaän bieát ñuùng nhö thaät laø nhö vaäy, nhö vaäy. Vôùi trí kieán, thoâng tueä, hieän quaùn vaø giaùc ngoä, taát caû chieáu soi cuøng khaép, thì goïi ñoù laø Trí xuaát theá. Caùc Thaùnh ñeä töû ñoái vôùi Trí xuaát theá ñaõ noùi naøy, neân suy xeùt ñuùng ñaén, neân löôøng tính kyõ, quaùn saùt kyõ veà Trí xuaát theá naøy ngay trong khi tu taäp thì coù theå laøm cho höõu tình bò phaùp sinh kia coù theå thoaùt haún sinh khoâng? Coù theå laøm cho höõu tình bò phaùp laõo kia coù theå thoaùt haún laõo khoâng? Phaùp beänh, töû, öu saàu, khoå naõo, khoâng yeân oån, cuõng nhö vaäy? Sau khi xeùt kyõ roài thì coù theå nhaän bieát ñuùng ñaén Trí xuaát theá naøy ngay trong khi tu taäp, nhaát ñònh coù theå laøm cho höõu tình bò phaùp sinh kia thoaùt haún sinh. Nhaát ñònh laøm cho höõu tình bò phaùp laõo kia thoaùt haún laõo, phaùp beänh, töû, öu saàu, khoå naõo, khoâng an oån cuõng nhö vaäy. Vì sao? Vì Trí xuaát theá naøy laø phaùp cuûa Hieàn thaùnh, laø coù theå ra khoûi haún, laø thaúng ñeán Nieát-baøn, laø nhaøm chaùn haún, xa lìa haún, dieät tröø haún, hoaøn toaøn vaéng laëng, laø thoâng tueä ñích thöïc, laø Chaùnh ñaúng giaùc, coù theå chöùng Nieát-baøn, khoâng phaûi laø phaùp ñöa ñeán sinh, laõo, beänh, töû, öu saàu, khoå naõo khoâng an oån. Ngöôøi kia ñoái vôùi phaùp nhö vaäy khi suy xeùt, löôøng tính quaùn saùt kyõ, ñoái vôùi phaùp xuaát theá sinh töôûng toân quyù, ñoái vôùi phaùp theá gian sinh töôûng thaáp keùm. Ñoái vôùi phaùp xuaát theá sinh töôûng toân quyù neân sinh hoan hyû. Do hoan hyû neân taâm ngöôøi ñoù an vui. Taâm an vui neân thaân ñöôïc nheï nhaøng. Thaân nheï nhaøng neân caûm thoï söï hyû laïc. Caûm thoï hyû laïc neân taâm ñöôïc tòch ñònh. Taâm tòch ñònh neân tri kieán ñuùng ñaén. Tri kieán ñuùng ñaén neân caøng nhaøm chaùn choái töø. Caøng nhaøm chaùn, choái töø neân ngay khi aáy lìa tham duïc. Lìa tham duïc neân ñöôïc giaûi thoaùt. Ñöôïc giaûi thoaùt neân töï nhaän bieát roõ: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng con taùi sinh nöõa. Ñoù goïi laø ñoái vôùi Trí xuaát theá naøy neân suy nghó ñuùng ñaén, neân löôøng tính kyõ, quaùn saùt kyõ.

Nhö vaäy goïi laø coù hai loaïi Dieäu trí neân suy xeùt ñuùng ñaén, neân löôøng tính kyõ, quaùn saùt

kyõ thì coù theå ñaéc ñieàu chöa ñaéc, thoâng ñieàu chöa thoâng, chöùng ñieàu chöa chöùng ñieàu chöa chöùng. Coù theå vöôït khoûi öu saàu, dieät heát khoå naõo, hoäi nhaäp chaùnh lyù, ñaït cam loà, chöùng ñaéc Nieát-baøn.

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

*Coù hai loaïi Dieäu trí Ngöôøi trí neân suy xeùt Laø theá vaø xuaát theá Dieät tröø ngay caùc khoå. Quaùn saùt Trí theá gian Phaùt sinh töôûng sôï haõi*

*Hoaøn toaøn khoâng chaáp giöõ Laàn löôït chöùng Nieát-baøn. Quaùn saùt Trí xuaát theá Phaùt sinh töôûng toân quyù Do ñaáy sinh hoan hyû*

*Lieàn ñöôïc thaân khinh an. Khinh an neân hyû laïc*

*Hyû laïc neân taâm ñònh*

*Do taâm ñöôïc tòch ñònh Lieàn phaùt sinh giaùc chi. Giaùc chi quaùn Thaùnh ñeá Löôïc nghi ñöôïc tröø dieät*

*Khoâng nghi, khoâng chaáp giöõ Thoaùt haún caûnh giôùi khoå.*

Baøi keä toùm taét phaàn kinh Baûn Söï ôû tröôùc:

*Hai caên, hai tieâu naõo Hai haïnh, hai giôùi, kieán Hai laøm vaø chaúng laøm Hai trí coù hai loaïi.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Bí-soâ naøo vì muoán doái gaït caùc chuùng sinh vì caàu danh tieáng, phoùng ñaïi choã hieåu bieát cuûa mình, caàu lôïi döôõng vaø söï cung kính maø xuaát gia thì Bí-soâ aáy khoâng ñöôïc goïi laø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai tu haønh phaïm haïnh. Bí-soâ naøo maø thoâng ñaït, vì bieát khaép maø xuaát gia thì goïi ñoù laø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai tu haønh phaïm haïnh. Vì sao? Vì caùc Bí-soâ naøy do thoâng ñaït, bieát khaép neáu sau khi xuaát gia töùc coù theå thoâng toû ñuùng nhö thaät veà choã thoâng ñaït, nhaän bieát veà choã bieát khaép. Ñaõ coù theå thoâng toû ñuùng nhö thaät veà choã thoâng ñaït, nhaän bieát veà choã bieát khaép thì coù theå ñoaïn tröø ñuùng nhö thaät veà choã neân ñoaïn tröø, tu choã neân tu, chöùng phaùp neân chöùng. Ñaõ coù theå ñoaïn, tu vaø chöùng ñuùng nhö thaät roài thì töï thaáu roõ: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa. Theá neân ngöôøi naøo ñaõ thoâng ñaït, bieát khaép maø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai maø tu haønh phaïm haïnh.

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

*Vì danh tieáng doái gaït Lôïi döôõng vaø cung kính*

*Chaúng phaûi chaân phaïm haïnh Laø xuaát gia giaû doái.*

*Vì thoâng ñaït, bieát khaép Mau chöùng ñaéc toái thöôïng Tu phaïm haïnh chaân thaät Laø xuaát gia chaân thaät.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Bí-soâ naøo vì muoán doái gaït caùc chuùng sinh, vì caàu danh tieáng, phoùng ñaïi choã hieåu bieát cuûa mình, vì caàu lôïi döôõng maø cung kính xuaát gia, thì Bí-soâ ñoù khoâng ñöôïc goïi laø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai tu hanh phaïm haïnh. Bí-soâ naøo vì luaät nghi, vì chaùnh ñoaïn maø xuaát gia, thì goïi ñoù laø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai tu haønh phaïm haïnh. Vì sao? Vì caùc Bí-soâ naøy do luaät nghi, do chaùnh ñoaïn maø xuaát gia, neân sau khi xuaát gia xong, coù theå giöõ gìn ñuùng nhö thaät veà saùu caên, khoâng phaù huûy giôùi caám mau choùng chöùng ñaéc chaùnh ñoaïn toái thöôïng. Ñaõ coù theå giöõ gìn ñuùng nhö thaät veà saùu caên, phaù huûy giôùi caám vaø mau chöùng ñaéc chaùnh ñoaïn voâ thöôïng thì laäp töùc coù theå ñoaïn tröø ñuùng nhö thaät ñieàu neân ñoaïn tröø, tu ñieàu neân tu, chöùng ñieàu neân chöùng. Ñaõ coù theå ñoaïn, tu, chöùng roài thì töï thaáu roõ: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa. Theá neân, Bí-soâ naøo vì luaät nghi,

vì chaùnh ñoaïn maø xuaát gia thì goïi ñoù laø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai tu haønh phaïm haïnh.

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

*Vì danh tieáng doái traù Lôïi döôõng vaø cung kính*

*Chaúng phaûi chaân phaïm haïnh Laø xuaát gia giaû doái*

*Vì luaät nghi, chaùnh ñoaïn Mau chöùng ñaéc toái thöôïng Tu phaïm haïnh chaân thaät Laø xuaát gia chaân thaät.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Bí-soâ vì muoán löøa gaït chuùng sinh, vì caàu danh tieáng phoùng ñaïi choã hieåu bieát cuûa mình, vì caàu lôïi döôõng vaø söï cung kính maø xuaát gia, thì Bí-soâ aáy khoâng ñöôïc goïi laø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai tu haønh phaïm haïnh. Bí-soâ naøo vì nhaøm chaùn, vì lìa duïc maø xuaát gia thì goïi ñoù laø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp Nhö Lai tu haønh phaïm haïnh. Vì sao? Vì caùc Bí-soâ naøy, do nhaøm chaùn, do lìa duïc maø xuaát gia neân sau khi xuaát gia xong, coù theå nhaøm chaùn ñuùng nhö thaät, ly duïc. Ly duïc xong, lieàn ñöôïc giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt xong, töï nhaän bieát söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa. Theá neân Bí-soâ naøo vì nhaøm chaùn, vì ly duïc maø xuaát gia thì goïi ñoù laø xuaát gia chaân thaät, ôû trong giaùo phaùp cuûa Nhö Lai tu haønh phaïm haïnh.

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

*Vì danh tieáng doái traù Lôïi döôõng vaø cung kính*

*Chaúng phaûi chaân phaïm haïnh Laø xuaát gia giaû doái.*

*Laø nhaøm chaùn, ly duïc*

*Mau chöùng nghóa toái thöôïng Chaân thaät tu phaïm haïnh*

*Laø xuaát gia chaân thaät.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Taát caû phaùp moân do caùc Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc thuyeát giaûng, löôïc coù hai loaïi. Ñoù laø:

1. Ñoái vôùi ñieàu aùc phaûi bieát roõ, ñuùng.
2. Ñoái vôùi ñieàu aùc caøng phaûi nhaøm chaùn.

Taát caû phaùp moân do caùc Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc thuyeát giaûng löôïc coù hai loaïi nhö vaäy. Vì sao? Vì nhöõng ngöôøi tu haønh ñoái vôùi caùc phaùp aùc phaûi nhaän bieát ñuùng ñaén. Ñoái vôùi caùc phaùp aùc ñaõ nhaän bieát ñuùng ñaén roài thì nhaøm chaùn, ñaõ nhaøm chaùn thì ly duïc. Ñaõ ly duïc thì giaûi thoaùt. Ñaõ giaûi thoaùt thì töï thaáu roõ: Söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa. Ngöôøi tu haønh nhö vaäy, ñoaïn haún caùc aùi duïc vaø caùc thöù troùi buoäc, hieän quaùn moät caùch ñuùng ñaén, chaám döùt caûnh khoå.

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

*Neân bieát chö Nhö Lai*

*Baäc ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc Thöông xoùt khaép quaàn sinh Thuyeát giaûng hai phaùp moân. Bieát roõ caùc ñieàu aùc*

*Nhaøm chaùn vaø ly duïc Ñöôïc giaûi thoaùt töï taïi Chaám döùt caûnh giôùi khoå.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Coù hai loaïi phaùp, ai tu taäp, tu taäp thöôøng xuyeân thì coù theå ñoaïn tröø ñöôïc hai phaùp.

Hai phaùp gì maø tu taäp, tu taäp thöôøng xuyeân thì coù theå ñoaïn tröø hai phaùp? Ñoù laø quaùn Baát tònh vaø quaùn Töø bi, coù theå ñoaïn tröø tham duïc vaø saân haän. Vì sao? Vì taát caû vieäc ñaõ tham, ñang tham, seõ tham ñeàu do taùc y tö duy veà töôùng tònh. Taát caû vieäc ñaõ saân, ñang saân, seõ saân ñeàu do taùc yù tö duy veà töôùng oaùn. Taát caû tham duïc hieän coù ñaõ ñoaïn, ñang ñoaïn, seõ ñoaïn ñeàu do taùc yù tu quaùn Baát tònh. Taát caû saân haän hieän coù, ñaõ ñoaïn, ñang ñoaïn, seõ ñoaïn ñeàu do taùc yù tu Töø bi quaùn. Ñoái vôùi quaùn Baát tònh, ai tu taäp, tu taäp thöôøng xuyeân thì nhaát ñònh ñoaïn ñöôïc taát caû tham duïc. Ñoái vôùi quaùn Töø bi, ai tu taäp, tu taäp thöôøng xuyeân thì nhaát ñònh ñoaïn ñöôïc taát caû saân haän. Ai muoán quyeát ñònh ñoaïn tröø tham duïc thì phaûi sieâng naêng tu taäp quaùn Baát tònh. Ai muoán quyeát ñònh ñoaïn tröø saân haän thì phaûi sieâng naêng tinh taán tu quaùn Töø bi. Tu quaùn Baát tònh thì khoâng coù tham duïc naøo laø khoâng theå ñoaïn ñöôïc. Tu quaùn Töø bi thì khoâng coù saân haän naøo laø khoâng theå ñoaïn ñöôïc.

Nhö vaäy goïi laø coù hai loaïi phaùp, ai tu taäp, tu taäp thöôøng xuyeân thì coù theå ñoaïn ñöôïc hai phaùp.

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

*Tu taäp, sieâng tu taäp*

*Hai phaùp ñoaïn hai phaùp Baát tònh ñoaïn tham duïc Töø bi ñoaïn saân haän.*

*Theá neân ngöôøi coù trí Quaùn saùt ñeå töï lôïi Tu Baát tònh, Töø bi*

*Ñoaïn tham duïc, saân haän.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Caûnh giôùi Nieát-baøn löôïc coù hai loaïi, ñoù laø:

1. Caûnh giôùi Nieát-baøn Höõu dö y.
2. Caûnh giôùi Nieát-baøn Voâ dö y.

Theá naøo laø caûnh giôùi Nieát-baøn Höõu dö y? Nghóa laø caùc Bí-soâ ñaéc quaû A-la-haùn, caùc laäu ñaõ saïch, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, ñaõ xaû boû gaùnh naëng, ñaõ töï ñaït muïc ñích, ñaõ saïch caùc keát söû, ñaõ nhaän bieát ñuùng ñaén, taâm giaûi thoaùt hoaøn toaøn, ñaõ ñöôïc bieát khaép. Do nghieäp ñôøi tröôùc laøm duyeân ñöa ñeán caùc caên neân coøn tieáp tuïc soáng. Tuy caùc caên hoaït ñoäng ñang tieáp xuùc vôùi voâ soá caûnh giôùi toát, xaáu nhöng luoân luoân nhaøm chaùn, xaû boû, khoâng chaáp tröôùc gì caû, khoâng bò söï troùi buoäc cuûa yeâu, gheùt vì ñaõ ñoaïn haún taát caû yeâu, gheùt… Cho neân ngöôøi ñoù, ñoái vôùi caùc saéc khi muoán thaáy, tuy duøng saéc quaùn saùt chuùng neân khoâng phaùp sinh tham, saân, si… Tuy coù maét vaø coù toát xaáu, nhöng khoâng tham duïc cuõng khoâng saân haän. Vì sao? Vì ñaõ ñoaïn haún söï troùi buoäc cuûa yeâu, gheùt. Ngöôøi kia ñoái vôùi caùc

aâm thanh khi muoán nghe, tuy duøng tai ñeå nghe chuùng nhöng khoâng phaùt sinh tham, saân, si… Tuy coù tai vaø aâm thanh hay dôû, nhöng khoâng tham duïc, cuõng khoâng saân haän. Vì sao? Vì ñaõ ñoaïn tröø troùi buoäc cuûa yeâu gheùt… Ngöôøi kia ñoái vôùi caùc höông khoâng muoán ngöûi, tuy duøng muõi ngöûi chuùng, nhöng khoâng phaùt sinh tham, saân, si… Tuy coù muõi vaø coù höông thôm, muøi hoâi, nhöng khoâng tham duïc, cuõng khoâng saân giaän. Vì sao? Vì ñaõ ñoaïn tröø haún söï troùi buoäc cuûa yeâu, gheùt… Ngöôøi kia ñoái vôùi caùc vò khi muoán neám, tuy duøng löôõi ñeå neám chuùng nhöng khoâng sinh tham, saân, si… Tuy coù löôõi vaø vò ngon, dôû, nhöng khoâng tham duïc, cuõng khoâng saân haän. Vì sao? Vì ñaõ ñoaïn tröø haún söï troùi buoäc cuûa yeâu, gheùt. Ngöôøi kia ñoái vôùi caùc xuùc, khi muoán va chaïm, tuy duøng thaân ñeå tieáp xuùc chuùng nhöng khoâng phaùt sinh tham, saân, si… Tuy coù thaân vaø coù xuùc vöøa yù, khoâng vöøa yù, nhöng khoâng tham duïc, cuõng khoâng saân haän. Vì sao? Vì ñaõ ñoaïn tröø haún söï troùi buoäc cuûa yeâu, gheùt. Ngöôøi kia khi muoán ñoái vôùi caùc phaùp, khi muoán bieát, tuy duøng yù ñeå bieát caùc phaùp, nhöng khoâng phaùt sinh tham, saân, si… Lìa caùc tham duïc, chöùng ñaéc Nieát-baøn, hoaøn toaøn vaéng laëng, neân nghó theá naøy: “Ñöùc Theá Toân vì nhöõng chuùng sinh coù söï sôï haõi kia, vì nhöõng ngöôøi thöôøng bò ñoaïn kieán troùi buoäc kia khieán hoï nhaän bieát nghieäp quaû khoâng hö maát. Chaùnh phaùp ñöôïc thuyeát giaûng, giaûi thoaùt ngay nôi hieän taïi, ñuùng luùc vaø coù theå chöùng ñaéc ñöôïc, coù lôïi ích, ngöôøi trí töï chöùng, laø phaùp chaân thaät ñeå ñoái trò vôùi theá gian, coù theå dieät tröø ñöôïc taâm kieâu maïn, khaùt aùi, toån haïi cho chuùng sinh, chaám döùt caùc ñöôøng luaân hoài, chöùng taùnh chaân khoâng, lìa caùc tham duïc, chöùng ñaéc Nieát-baøn tòch dieät roát raùo”. Nhö vaäy goïi laø ngöôøi coù Tueä nhaõn, coù theå quaùn saùt ñuùng ñaén. Nhö vaäy goïi laø hai thöù troùi buoäc neân laøm cho caùc haøng trôøi, ngöôøi, moät loaïi thì khieáp nhöôïc, moät loaïi laïi duõng maõnh. Ngöôøi coù Tueä nhaõn coù theå quaùn xeùt ñuùng ñaén.

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

*Do hai thöù troùi buoäc*

*Khieán caùc chuùng trôøi, ngöôøi Moät loaïi sinh khieáp nhöôïc Moät loaïi laïi duõng maõnh.*

*Thanh vaên coù Tueä nhaõn Luoân quaùn saùt nhö thaät Chaùn lìa tröø ñöôïc maïn Chöùng Nieát-baøn vieân maõn. Laïi nhaän bieát nhö thaät Chaùnh phaùp Phaät giaûng daïy Dieät ñoaïn kieán, thöôøng kieán Hai aùi khoâng coøn gì.*

*Long vöông coù Tueä nhaõn Röôùi möa phaùp cuøng khaép Dieät caùc löûa phieàn naõo Ñöôïc maùt meû hoaøn toaøn.*

Tuy coù yù vaø phaùp toát xaáu nhöng khoâng tham duïc, cuõng khoâng saân haän. Vì sao? Vì ñaõ ñoaïn tröø haún söï troùi buoäc cuûa aùi, saân, cho ñeán ngöôøi ñoù vaãn tieáp tuïc soáng ôû theá gian chöa Baùt-nieát-baøn, thöôøng ñöôïc haøng trôøi, ngöôøi chieâm ngöôõng, leã baùi, cung kính, cuùng döôøng. Ñoù goïi laø caûnh giôùi Nieát-baøn Höõu dö y.

Theá naøo laø caûnh giôùi Nieát-baøn Voâ dö y? Nghóa laø caùc Bí-soâ ñaéc quaû A-la-haùn, caùc laäu ñaõ saïch, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, ñaõ truùt boû gaùnh naëng, ñaõ ñaït

ñeán muïc ñích, ñaõ heát höõu keát, ñaõ nhaän bieát ñuùng ñaén, ñaõ giaûi thoaùt hoaøn toaøn, ñaõ ñöôïc bieát khaép. Ngöôøi ñoù ngay khi aáy taát caû nhöõng gì ñaõ caûm thoï khoâng laøm nhaân ñeå ñöa ñeán aùi, neân khoâng coøn mong caàu, dieät haún taát caû, neân hoaøn toaøn vaéng laëng, hoaøn toaøn maùt meû, neân aån maát khoâng coøn hieän nöõa. Chæ do thanh tònh, theå cuûa noù laø khoâng hyù luaän. Söï thanh tònh naøy, theå cuûa noù hoaøn toaøn vöôït khoûi hyù luaän, neân khoâng theå goïi ñoù laø coù, khoâng theå goïi laø khoâng, khoâng theå goïi laø cuõng vöøa coù, cuõng vöøa khoâng, khoâng theå goïi laø cuõng khoâng coù, cuõng khoâng khoâng. Chæ coù theå noùi raèng: Nieát-baøn cöùu caùnh laø khoâng theå neâu baøy. Ñoù goïi laø caûnh giôùi Nieát-baøn Voâ dö y.

Bí-soâ neân bieát! Nhö vaäy goïi laø löôïc neâu veà Nieát-baøn coù hai loaïi. Khi aáy Ñöùc Theá Toân toùm taét laïi nghóa naøy vaø noùi keä:

*Laäu heát taâm giaûi thoaùt Duy trì thaân sau cuøng Goïi Nieát-baøn höõu dö Caùc haønh coøn tieáp noái. Caùc thoï ñaõ dieät xong Nhö nöôùc trong maùt meû Goïi Nieát-baøn voâ dö*

*ÔÛ ngoaøi söï baøn luaän. Hai thöù Nieát-baøn naøy*

*Toái thöôïng, khoâng ñaâu baèng Laø phaùp nay vaø sau*

*Vaéng laëng thöôøng an vui.*

Toâi töøng nghe Ñöùc Theá Toân baûo:

–Bí-soâ neân bieát! Do hai thöù troùi buoäc neân laøm cho haøng trôøi, ngöôøi moät loaïi thì khieáp nhöôïc, moät loaïi laïi duõng maõnh. Ngöôøi coù Tueä nhaõn neân quaùn saùt ñuùng ñaén.

Hai trieàn laø gì? Ñoù laø coù kieán troùi buoäc vaø khoâng coù kieán troùi buoäc. Theá naøo laø moät haïng trôøi, ngöôøi khieáp nhöôïc?

Nghóa laø coù haïng trôøi, ngöôøi khaùt aùi, yeâu thích höõu, say ñaém veà höõu. Vì ñeå dieät höõu neân khi nghe thuyeát phaùp khoâng chòu cung kính laéng tai nghe nhaän, cuõng khoâng chòu vaâng theo lôøi daïy baûo, khoâng chòu tuøy thuaän tu taäp theo ñuùng choã thaät, ñuùng, chæ sinh khieáp nhöôïc, sôï haõi thoaùi lui: “Baáy giôø chuùng ta phaûi laøm sao ñoái vôùi höõu? Baáy giôø chuùng ta phaûi nhö theá naøo ñoái vôùi höõu? Nhö vaäy goïi laø moät haïng trôøi, ngöôøi khieáp nhöôïc.

Theá naøo laø moät haïng trôøi, ngöôøi duõng maõnh?

Nghóa laø coù haïng trôøi, ngöôøi sôï höõu, nhaøm chaùn höõu, mong caàu khoâng coù höõu vaø voâ soá phaùp khoå böùc baùch neân thaâu nhaän, chaáp tröôùc nhöõng vieäc nhö vaäy. Ñoái vôùi caùc aùc kieán, hoï nghó theá naøy: Ta neân ñoaïn tröø vaø laøm cho chuùng dieät maát, khoâng coøn xuaát hieän nöõa. Baáy giôø, môùi goïi laø tòch tónh vi dieäu. Nhö vaäy goïi laø moät haïng trôøi, ngöôøi duõng maõnh.

Theá naøo goïi laø coù Tueä nhaõn coù theå quaùn saùt ñuùng ñaén?

Nghóa laø haøng Thaùnh Thanh vaên quaùn saùt ñuùng nhö thaät, sau khi quaùn saùt xong, khoâng ñoái vôùi vieäc nhö thaät ñoù maø sinh loøng kieâu maïn, khoâng nöông vaøo vieäc nhö thaät ñoù maø sinh loøng kieâu maïn, khoâng nhaän nôi vieäc nhö thaät ñoù maø sinh loøng kieâu maïn, khoâng yû vaøo vieäc nhö thaät ñoù maø sinh loøng kieâu maïn. Sau khi thaáy ñuùng nhö thaät roài lieàn sinh nhaøm chaùn. Sau khi nhaøm chaùn lieàn lìa duïc, lìa duïc xong, ñöôïc giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt xong töï thaáu roõ: söï sinh cuûa ta ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh nöõa vaø nghó theá naøy: “Ñöùc Theá Toân vì caùc höõu tình yeâu thích höõu kia, vì caùc

höõu tình thöôøng bò thöôøng kieán troùi buoäc kia khieán dieät tröø höõu, neân ñaõ thuyeát giaûng chaùnh phaùp vi dieäu saâu xa, khoù thaáy, khoù ngoä, tòch tónh thaéng, khoâng phaûi laø caùc caûnh giôùi cuûa suy nghó, tö duy, ñoù laø choã chöùng ñaéc chaéc chaén cuûa nhöõng baäc coù trí tueä. Veá phaùp ñoái trò chaân thaät cho taát caû theá gian, nghóa laø coù theå dieâït tröø taâm kieâu maïn, khaùt aùi, toån haïi cho chuùng sinh, ñoaïn caùc ñöôøng luaân hoài, chöùng taùnh chaân khoâng.

