**Phaåm 7: THANH TÒNH**

Toân giaû Thieän Nghieäp baïch Phaät raèng:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Neáu hieåu chuùt ít veà Minh ñoä voâ cöïc thì khoâng xem thöôøng vieäc hoïc taäp.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naêm aám thanh tònh thì ñaïo thanh tònh, ñaïo thanh tònh thì naêm aám cuõng thanh tònh nhö nhau khoâng khaùc. Naêm aám thanh tònh thì trí Nhaát thieát thanh tònh, trí Nhaát thieát thanh tònh thì naêm aám cuõng thanh tònh. Baây giôø khoâng döùt boû tröôùc thì sau naøy cuõng khoâng döùt boû, baây giôø khoâng phaù hoaïi tröôùc thì sau naøy cuõng khoâng phaù hoaïi. Ngay baây giôø nhö nhau khoâng khaùc.

Thu Loä Töû baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, raát thanh tònh saâu xa! Ñöùc Phaät daïy:

–Thanh tònh! Thu Loä Töû thöa:

–Cöïc minh hö voâ, khoâng coù daáu veát, khoâng thaät coù, cuøng khaép taát caû, khoâng sinh duïc, khoâng saéc töôûng, thanh tònh, baïch Ñöùc Theá Toân.

Phaät daïy:

–Thanh tònh!

Thu Loä Töû laïi thöa:

–Naêm aám coù thanh tònh khoâng? Baïch Ñöùc Theá Toân. Phaät daïy:

–Khoâng bieát, khoâng tuøy thuaän theo, khoâng nghó töôûng ñeán thanh tònh. Thu Loä Töû laïi thöa:

–Trí Nhaát thieát Minh ñoä khoâng theâm khoâng bôùt, vì sao? Vì khoâng thaät coù, giöõ cho thanh tònh.

Ñöùc Phaät daïy:

–Thanh tònh!

Thieän Nghieäp laïi baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! YÙ thanh tònh thì naêm aám thanh tònh, naêm aám thanh tònh thì yù cuõng thanh tònh?

Ñöùc Phaät daïy:

–Voán thanh tònh vaäy!

–Trí Nhaát thieát thanh tònh thì ñaïo cuõng thanh tònh? Ñöùc Phaät daïy:

–Voán thanh tònh!

–Naêm aám voâ bieân thì yù cuõng voâ bieân? Ñöùc Phaät daïy:

–Voán thanh tònh! Ñaïi só soi saùng coäi nguoàn cuûa mình, vì lyù do aáy, Minh ñoä voán thanh tònh, khoâng ôû kia, khoâng ôû ñaây, khoâng ôû giöõa, voán thanh tònh.

Thieän Nghieäp baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Boà-taùt coù töôûng thì xa lìa Minh ñoä? Phaät daïy:

–Laønh thay! Ñuùng nhö lôøi oâng noùi, coù danh töôûng thì dính maéc.

Thieän Nghieäp thöa:

–Khoù ai saùnh baèng, baïch Ñöùc Theá Toân! Minh ñoä Nhö Lai cöùu giuùp chuùng sinh ñaây neáu noùi ra thì bò dính maéc.

Thu Loä Töû hoûi Thieän Nghieäp:

–Caùi gì laøm dính maéc? Thieän Nghieäp ñaùp:

–Nghó nhôù naêm aám dính maéc vaøo khoâng, nghó nhôù töø xöa ñeán nay ñeáu laø dính maéc. Trôøi Ñeá Thích hoûi Thieän Nghieäp:

–Vì nguyeân nhaân naøo dính maéc? Ñaùp:

–Taâm nghó nhôù boá thí ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân laø taâm khoâng ñaûm ñöông. Boá thí nhöõng gì ngöôøi laønh öa thích? Daïy ngöôøi ôû nôi voán khoâng. Nhö vaäy khoâng coù loãi laàm. Ñuùng nhö Ñöùc Phaät ñaõ daïy laø boû ñi moät dính maéc.

Phaät daïy:

–Laønh thay! OÂng laø Boà-taùt Ñaïi só y cöù vaøo khoâng, khoâng dính maéc. Laïi nöõa, neáu coù quaù dính maéc veà vieäc nghó nhôù Nhö Lai thì heã nghó töôûng gì lieàn bò dính maéc. Töø xöa ñeán nay Ñöùc Phaät khoâng bò dính maéc vaøo phaùp naøo caû, tuøy hyû boá thí. Ngöôøi thöïc haønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân phaùp khoâng coù töø xöa ñeán nay. Taát caû khoâng ñöôïc coù yù töôûng boá thí, khoâng nhôù, khoâng thaáy, khoâng nghe, khoâng taâm, khoâng nghó veà taâm.

Ñaùp:

–Raát saâu xa, baïch Ñöùc Theá Toân! Phaät daïy:

–Minh ñoä voán thanh tònh. Thieän Nghieäp thöa:

–Con töï quy y Minh ñoä. Ñöùc Phaät daïy:

–Phaùp khoâng coù ngöôøi laøm thì khoâng coù ngöôøi thöïc haønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh

chaân.

Thieän Nghieäp thöa:

–Ñuùng nhö Ñöùc Phaät daïy, khoâng coù ngöôøi laøm. Ñöùc Phaät daïy:

–Khoâng coù hai phaùp, voán khoâng phaûi moät goác, voán khoâng laø voán khoâng, khoâng

laøm. Ñaây laø phaùp voán khoâng. Nhö vaäy taát caû nhanh choùng vöôït qua dính maéc.

Thöa:

–Thaät khoù hieåu, baïch Ñöùc Theá Toân! Ñöùc Phaät daïy:

–Nhö vaäy khoâng ñöôïc thaønh Phaät. Thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Minh ñoä khoâng theå tính löôøng. Phaät daïy:

–Ñuùng vaäy, taâm khoâng töï bieát taâm. Thieän Nghieäp thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Khoâng coù ngöôøi thöïc haønh Minh ñoä. Phaät daïy:

–Khoâng coù thaày laøm ra thì caàu Minh ñoä khoâng phaûi naêm aám caàu, naêm aám chaúng

khoâng, caàu laø caàu Minh ñoä, naêm aám khoâng ñaày ñuû laø chaúng phaûi naêm aám, khoâng caàu laø caàu Minh ñoä.

Thöa:

–Khoù ai saùnh baèng, baïch Ñöùc Theá Toân! Dính maéc, khoâng dính maéc, baïch Ñöùc Theá Toân! Dính maéc, khoâng dính maéc, ñaây laø khoâng dính maéc.

Phaät daïy:

–Naêm aám khoâng dính maéc, khoâng caàu laø caàu Minh ñoä. Naêm aám dính maéc laø khoâng caàu Minh ñoä. Döï löu, Taàn lai, Baát hoaøn, ÖÙng nghi, Duyeân giaùc dính maéc laø khoâng caàu. Vì sao? Vì dính maéc coù ra töø trí Nhaát thieát. Nhö vaäy Boà-taùt dính maéc, khoâng dính maéc coù ra töø söï giöõ gìn trí Nhaát thieát.

Thöa:

–Khoù theo kòp, baïch Ñöùc Theá Toân! Ngaøi ñaõ noùi phaùp raát saâu xa. Noùi veà khoâng bôùt, khoâng noùi, khoâng theâm.

Phaät daïy:

–Nhö vaäy laø khoâng bôùt khoâng theâm. Vì sao? Vì Nhö Lai heát söùc khen ngôïi hö khoâng cuõng khoâng theâm bôùt. Ví nhö ngöôøi laøm aûo thuaät, duø ñöôïc khen hay bò cheâ cuõng khoâng theå laøm cho hoï coù theâm bôùt söï vui buoàn. Kinh ta noùi ra, duø chuùng sinh hoïc taäp, phuùng tuïng thì kinh khoâng theâm bôùt. Ngöôøi chòu khoù caàu Minh ñoä roài giöõ gìn thì khoâng bieáng nhaùc, khoâng sôï haõi, khoâng lay ñoäng, khoâng chuyeån dôøi, vaâng theo lôøi daïy naøy khoâng xaû boû. Vì sao? Ngöôøi laøm vieäc giöõ gìn naøy laø giöõ gìn roãng khoâng; caùc Trôøi, Ngöôøi, Quyû, Roàng…ñeàu phaûi leã laïy, vì vò aáy maëc aùo giaùp ñaïi Töø chieán ñaáu vôùi hö khoâng, cöùu giuùp tai hoïa cuûa chuùng sinh, hieän ñôøi ñang bò khoå naõo böùc baùch.

Thieän Nghieäp thöa:

–Ngöôøi maëc aùo giaùp khen ngôïi hö khoâng neân ngöôøi ôû ba choã heát söùc tinh taán, maïnh meõ voâ cuøng.

Baïch Ñöùc Theá Toân! Phaùp nhö hö khoâng cho neân tìm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, muoán ñöôïc bình ñaúng Toái chaùnh giaùc coù khaùc vôùi taâm nieäm cuûa Tyø-kheo, töï quy y Minh ñoä laø phaùp khoâng dieät.

Ñeá Thích thöa vôùi Thieän Nghieäp:

–Laøm laø mong caàu theo söï daïy doã naøy, vì sao phaûi theo söï daïy doã naøy? Thieän Nghieäp noùi:

–Minh ñoä tuøy theo söï daïy doã naøy laø tuøy theo khoâng giaùo. Ñeá Thích baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Ngöôøi hoïc Minh ñoä neân giöõ maáy thöù nghe? Thieän Nghieäp noùi:

–Theá naøo Ñeá Thích? Thaáy phaùp khoâng caàn phaûi uûng hoä laø tuøy theo söï daïy doã naøy, thì chuùng sinh khoâng theå ñöôïc tieän lôïi. UÛng hoä thöïc haønh Minh ñoä laø uûng hoä thöïc haønh hö khoâng. Theá naøo Ñeá Thích? Ngöôøi coù naêng löïc coù giöõ gìn aûnh höôûng khoâng?

Ñeá Thích thöa:

–Khoâng theå ñöôïc. Nhö tieáng vang cuõng khoâng coù nghó nhôù laø caàu Minh ñoä, giöõ gìn oai thaàn Phaät.

Caùc vò Ñeá Thích, Phaïm thieân, boán vò Thieân vöông, caùc vò Thieân vöông trong coõi tam thieân ñaïi thieân… taát caû ñeàu ñeán ñaûnh leã Ñöùc Phaät, nhieãu quanh ba voøng roài lui ñöùng sang moät beân nghó nhôù ñeán danh hieäu, hình dung, caùch aên maëc, nôi coõi nöôùc sinh ra cuûa ngaøn Ñöùc Phaät ñeàu nhö Ñöùc Phaät Thích-ca. Teân ñeä töû cuûa caùc Ngaøi ñeàu nhö Thieän

Nghieäp. Ngöôøi thöa hoûi veà Minh ñoä ñeàu nhö Ñeá Thích. Neàn taûng daïy trao, thôøi gian daïy trao cuûa caùc Ngaøi ñeàu cuøng moät nôi. Boà-taùt Ñaïi só ñeàu maëc aùo giaùp lôùn hoïc taäp Minh ñoä.

Phaät baûo Thieän Nghieäp:

–Boà-taùt Töø Thò luùc thaønh töïu Voâ thöôïng chaùnh chaân bình ñaúng giaùc cuõng seõ ôû ñoù giaûng noùi Minh ñoä.

Thöa:

–Theá naøo laø giaûng noùi veà naêm aám?

–Khoâng thoï giaûng noùi, khoâng roãng khoâng giaûng noùi, khoâng dính maéc giaûng noùi, khoâng côûi môû naêm aám giaûng noùi.

Thieän Nghieäp khen ngôïi:

–Thanh tònh, baïch Ñöùc Theá Toân! Phaät daïy:

–Naêm aám thanh tònh, Minh ñoä thanh tònh gioáng nhö hö khoâng. Thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Naêm aám khoâng nhô nhôùp? Phaät daïy:

–Khoâng nhô nhôùp. Thieän Nghieäp thöa:

–Ngöôøi hoïc Minh ñoä naøy khoâng bò cheát moät caùch phi phaùp. Caùc vò trôøi thöôøng theo hoï. Ngaøy möôøi boán, möôøi laêm thaùng taùm, khi Kinh sö giaûng noùi kinh, caùc Boà-taùt thöôøng ñeán ñaïi hoäi.

Ñöùc Phaät daïy:

–Thieän nam, tín nöõ naøy ñöôïc coâng ñöùc raát nhieàu, khoù tính löôøng. Vì Minh ñoä khoâng phaûi laø choã gaàn guõi phaùp, khoâng chaáp laáy kinh, khoâng coù, khoâng ñaéc, khoâng daáu veát, khoâng nhô baån, khoâng mong caàu, khoâng nghó töôûng. Ñaây laø mong caàu Minh ñoä. Khoâng heà quaùn thaáy coù phaùp.

Caùc Thieân töû raát vui möøng, ñoàng leân tieàng khen ngôïi:

–Döôùi taàng trôøi naøy laïi thaáy Kinh luaân chuyeån. Phaät baûo Thieän Nghieäp:

–Khoâng phaûi hai Kinh luaân chuyeån, phaùp khoâng töø ñaâu sinh, khoâng ñeán, khoâng ñi nhö vaäy.

Thieän Nghieäp thöa:

–Mong cho caùc phaùp cuûa Boà-taùt ñeàu khoâng coù gì trôû ngaïi, thaønh töïu ñaïo Voâ thöông chaùnh chaân, bình ñaúng chaùnh giaùc.

Phaät daïy:

–Khoâng coù kinh luaân chuyeån, khoâng coù kinh trôû veà thì choã naøo laø Kinh luaân chuyeån? Khoâng coù kinh trôû veà thì choã naøo laø Kinh luaân chuyeån? Khoâng thaáy kinh, khoâng quaùn phaùp. Vì sao? vì nôi sinh ra caùc kinh gioáng nhö hö khoâng, khoâng dôøi ñoåi, khoâng ñeán ñi. Thöïc haønh theo lôøi giaûng noùi naøy thì chính laø giaûng noùi kinh. Ngöôøi khoâng noùi kinh, ngöôøi khoâng nghe, thì khoâng chöùng, ngöôøi noùi kinh naøy ñöôïc dieät ñoä. Ñaây laø noùi kinh, khoâng phaûi ngöôøi.

Thieän Nghieäp baïch Phaät:

–Nhö hö khoâng voâ cöïc ñeàu laø Minh ñoä. Bình ñaúng quaùn saùt caùc phaùp khoâng coù gì khoâng hieåu roõ.

Baïch Ñöùc Theá Toân! Caùc phaùp voâ thöôïng voán khoâng khoâng theå theo kòp; khoâng

dính maéc, khoâng thaân, khoâng ñi, khoâng ñeán, khoâng coù, khoâng giöõ gìn, khoâng heát, khoâng caên, khoâng töø ñaâu sinh, khoâng dieät, khoâng laøm, khoâng thaày, khoâng bieát, khoâng nghó töôûng, khoâng coù gì trôû ngaïi, khoâng thích öùng, khoâng hoaïi, khoâng nguoàn goác, nhö huyeãn hoùa, khoâng thaáy, nhö moäng, voâ ngaõ, thanh tònh khoâng nhô nhôùp, khoâng theå thaáy, khoâng nôi choán, nhaát ñònh khoâng dôøi ñoåi, khoâng nghó nhôù, bình ñaúng, phaùp baát ñoäng khoâng dôøi ñoåi. Phaùp voâ duïc khoâng khaùc, khoâng töø ñaâu sinh, höôùng ñeán voâ töôûng, boû heát caáu ueá, töùc giaän. Khoâng phaûi ngöôøi, ngöôøi voán khoâng, khoâng quaùn saùt phaùp, khoâng töø ñaâu sinh khôûi, khoâng beán bôø meù, khoâng coù choã döøng, khoâng vöõa naùt, khoâng hö hoaïi, khoâng choã naøo khoâng vaøo ñöôïc. Caùc ÖÙng nghi, Duyeân giaùc khoâng theå saùnh baèng. Khoâng roái loaïn, khoâng laàm laãn, khoâng theå löôøng, khoâng phaûi phaùp nhoû, khoâng coù hình töôùng, khoâng coù choã sinh khôûi, caùc phaùp khoâng coù khoå, khoâng xaâm laán nhau, voâ ngaõ, khoâng chaáp khoâng. Caùc phaùp khoâng coù choã sinh ra thì naêng löïc khoâng ai hôn ñöôïc, khoâng theå naøo tính toaùn heát ñöôïc, khoâng coù gì lo sôï, taâm khoâng bieáng nhaùc. Caùc phaùp cuûa Nhö Lai voán khoâng, khoâng coù thaày. Voâ vi vaéng laëng, Minh ñoä voâ cöïc.

M