**Phaåm 15: LAÁY CHIM LAØM THÍ DUÏ**

Phaät laïi baûo Ca-dieáp:

–Chim nhaïn, chim haïc, chim xaù-lò, ñieàu goïi laø caùc thöù phaùp voâ thöôøng, khoå, khoâng vaø voâ ngaõ thì gioáng nhö nhöõng loaøi chim nhaïn, chim haïc, chim xaù-lò.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–YÙ nghóa naøy theá naøo? Phaät baûo Ca- dieáp:

–Coù phaùp voâ thöôøng, coù phaùp laø thöôøng; coù phaùp laø khoå, coù phaùp laø vui; coù phaùp laø ngaõ, coù phaùp laø voâ ngaõ. Ví nhö ngöôøi laøm ruoäng gieo troàng naêm thöù luùa duøng haït ñeå aên vaø caùc caây aên quaû. Töø khi chuùng naûymaàm cho ñeán moïc ra hoa laù, ngöôøi aáy thöôøng xuyeân khôûi leân tö töôûng phi thöôøng. Ñeán nhö khi chuùng chín muoài, thu hoaïch traùi caây aáy, luùc ñöôïc thoï duïng maø naûy sinh tö töôûng thöôøng coøn. Vì sao? Vì söï chaân thaät hieän roõ ra.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Sao goïi laø söï thöôøng coøn cuûa nguõ coác? Söï thöôøng coøn ñoù khoâng hoaïi dieät gioáng Nhö Lai chaêng?

Phaät baûo Ca-dieáp:

–Cuõng nhö ñem Nhö Lai tæ duï nuùi Tu-di, luùc theá giôùi baïi hoaïi, nuùi Tu-di aáy leõ naøo khoâng hoaïi chaêng? Thieän nam! Khoâng neân ñoái vôùi thí duï maø ñaët ra caâu hoûi aáy, taát caû caùc phaùp ñeàu trôû veà vôùi söï hoaïi dieät, chæ coù Neâ-hoaøn laø phaùp thöôøng coøn maø thoâi, lôøi noùi tuøy theo theá gian neân laáy nuùi kia laøm ví duï.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Thöa vaâng, baïch Theá Toân! Hay thay lôøi noùi naøy! Phaät baûo Ca-dieáp:

–Nhö theá, naøy thieän nam! Vieäc tu taäp caùc Tam-muoäi theo taát caû kheá kinh, cho ñeán vieäc chöa nghe kheá kinh Phöông ñaúng Ñaïi Baùt Neâ Hoaøn, caùc haøng chuùng sinh tu quaùn töôûng voâ thöôøng, khi hoï nghe kinh naøy roài, neáu thieän nam vaø thieän nöõ voán oâm loøng phieàn naõo thì maõi maõi lìa khoûi söï troùi buoäc bôûi loøng nghi ngôø, hieåu roõ phaùp thöôøng. Vì sao? Vì tính cuûa Nhö Lai ôû töï thaân moãi ngöôøi ñöôïc hieän ra roõ raøng.

NIEÁT BAØN

Laïi nöõa, naøy thieän nam! Ví nhö thôï vaøng nung chaûy kim loaïi aáy, ñeán möùc ñoà duøng chöa thaønh thì ngöôøi thôï aáy daáy leân töôûng phi thöôøng, khi ñoà quyù baùu daõ hoaøn thaønh thì thöôøng ñöôïc thoï duïng. Nhö theá, Thieän nam! Vieäc tu taäp caùc Tam-muoäi theo taát caû kheá kinh, ngay caû vieäc chöa nghe kheá kinh Phöông Ñaúng Ñaïi Baùt Neâ Hoaøn, caùc chuùng sinh aáy tu töôûng voâ thöôøng, khi hoï nghe kinh naøy xong thì vónh vieãn lìa khoûi söï troùi buoäc bôûi loøng nghi ngôø vaø ñieàu phieàn naõo oâm aáp trong loøng, hieåu roõ phaùp thöôøng. Vì sao? Vì taùnh Nhö Lai ôû töï thaân moãi ngöôøi ñöôïc hieän ra roõ raøng.

Laïi nöõa, naøy thieän nam! Ví nhö coù ngöôøi troàng caây mía, caây meø, caû ñeán luùc caây vaø haït chöa chín, hoï thöôøng daáy leân tö töôûng ñuû moïi thöù muøi vò. Khi ñaõ cheá thaønh daàu meø, ñöôøng pheøn xong xuoâi, ngöôøi aáy môùi bieát muøi vò thaät söï. Nhö theá, naøy thieän nam! Söï tu taäp caùc Tam-muoäi theo taát caû kheá kinh, ngay caû vieäc chöa nghe kheá kinh Phöông Ñaúng Ñaïi Baùt Neâ Hoaøn, caùc chuùng sinh aáy tu töôûng voâ thöôøng, khi hoï nghe kinh naøy xong, thì maõi maõi lìa khoûi söï troùi buoäc bôûi loøng nghi ngôø vaø ñieàu phieàn naõo aáp uû, hieåu roõ phaùp thöôøng coøn. Vì sao? Vì taùnh Nhö Lai ôû töï thaân moãi ngöôøi ñöôïc hieän ra roõ raøng. Ví nhö traêm soâng ñeàu ñoå veà bieån, nhö theá heát thaûy kheá kinh vaø caùc Tam-muoäi ñeàu trôû veà vôùi kinh Phöông ñaúng Baùt-neâ-hoaøn. Vì sao? Vì tính cuûa Nhö Lai laø roát raùo nhaát, do ñoù ta noùi coù phaùp voâ thöôøng, coù phaùp laø thöôøng, nhö chim xaù-lò, kieám ñaâm lo buoàn Nhö Lai ñaõ caét ñöùt, theá maø coù nhieàu ngöôøi nghi ngôø ñoái vôùi luaän naøy. Nhöng söï lo buoàn cuûa Nhö Lai aáy laø hieän coù tröôùc maét, khoâng gioáng nhö söï lo buoàn cuûa haøng ngöôøi, trôøi vaø chuùng sinh khaùc. Nhö phi töôûng xöù laøm sao coù töôûng, neáu khoâng coù töôûng thì khoâng caàn phaûi coù tuoåi thoï, coù soáng laâu song khoâng coù töôûng, thì laøm gì coù teân goïi cuûa töôûng aám, giôùi vaø nhaäp.

Laïi nöõa, nhö caây röøng ñeàu coù thaàn nöông döïa, neáu caây coù thaàn nöông döïa, laø nöông döïa vaøo thaân reã, hay laø nöông döïa vaøo nhaùnh caây. Caùc choã nhö theá thaûy ñeàu khoâng hieän, goïi laø truï vaøo choã naøo ñeå nöông döïa. Nhö vaäy, giaùo phaùp Nhö Lai raát saâu saéc, neân bieát söï lo buoàn cuûa Nhö Lai laø thò hieän, ñoái vôùi La-haàu-la maø khôûi leân loøng töø, cho ñeán Phi töôûng phi phi töôûng xöù cuõng nhö theá, chæ coù Phaät vôùi Phaät môùi bieát yù nghóa naøy. Nhöõng ñieàu naøy ñeàu laø phaùp cuûa chö Phaät maø coøn khoâng coù

 SOÁ 376 – KINH ÑAÏI BAÙT NEÂ HOAØN,

taâm yù thì laøm sao coù lo buoàn, lo buoàn neáu khoâng coù thì giaùo phaùp traùi nhau. YÙ töôûng xem nhö con moät ñoù laø lôøi noùi suoâng, noùi taát caû phaùp ñeàu khoâng theå naøo tin ñöôïc, nhöng lôøi Nhö Lai noùi laø khoâng theå nghó baøn, giaùo phaùp cuûa chö Phaät cuõng chaúng theå nghó baøn, phaùp Phaät cuûa Nhö Lai khoâng theå nghó baøn, ñoù laø chaân thaät.

Ví nhö hö khoâng, khoâng theå taïo laäp cung ñieän hay nhaø cöûa ôû trong ñoù, theá maø nhaø aûo thuaät coù theå taïo ra ôû trong ñoù, keû phaøm phu ngu si troâng thaáy xong roài daáy leân yù nghó theá naøy, laøm sao giöõa hö khoâng maø coù theå an laäp nhö söï chuyeån ñoåi cuûa taâm yù, lôøi noùi nhö theá coøn khoâng coù taâm yù thì laøm gì coù söï lo buoàn, lo buoàn neáu nhö khoâng coù, thì ví duï veà La-haàu-la aáy laø chaúng chaân thaät. Nhö giöõa hö khoâng, Nhö Lai lo buoàn laø vieäc khoâng theå ñöôïc, nhö söï huyeãn hoùa aáy, tuøy theo söï chuyeån ñoåi cuûa taâm yù, Nhö Lai thì coù taâm töôûng lo buoàn, nghe baùt Neâ- hoaøn maø daáy leân söï suy nghó nhö theá naøy, laøm sao coù lo buoàn, ngöôøi nghe söï chuyeån ñoåi aáy thöôøng coù söï lo buoàn. Do ñoù Nhö Lai thöôøng truï, neáu voâ thöôøng thì coù lo buoàn, nhöng nay Nhö Lai khoâng phaûi laø voâ thöôøng. Nhö Lai lo buoàn vaø khoâng coù noãi lo buoàn ñeàu khoâng theå bieát ñöôïc.

Döôùi laø bieát döôùi maø khoâng bieát giöõa vaø treân; giöõa laø bieát giöõa vaø döôùi maø chaúng bieát treân aáy; chæ coù treân laø taát caû ñeàu bieát. Caùc haøng Thanh vaên vaø Phaät-bích-chi aáy ai naáy ñeàu töï bieát, nhöng khoâng theå bieát caûnh giôùi cuûa Nhö Lai, Nhö Lai ñeàu bieát heát, cho neân goïi laø xa lìa moïi chöôùng ngaïi.

Ví nhö nhaø aûo thuaät thò hieän bieán hoùa ñuû moïi thöù, Nhö Lai cuõng vaäy, tuøy thuaän theá gian maø thò hieän ñuû moïi thöù, coù theå bieát ñaây goïi laø ngöôøi thoâng tueä, töôûng cuûa ngöôøi phaøm phu maét thòt laø voâ töôûng, khoâng phaûi caûnh giôùi cuûa hoï, theá maø ñoái vôùi Nhö Lai, hoï daáy leân töôûng buoàn lo vaø khoâng buoàn lo. Cho neân Ta noùi, coù phaùp laø ngaõ, coù phaùp laø khoâng phaûi ngaõ, gioáng nhö chim xaù-lò.

Laïi nöõa, naøy thieän nam! Gioáng nhö chim nhaïn, chim haïc vaø chim xaù-lò, vaøo thaùng muøa haï, luùc trôøi möa nöôùc soâng traøn ngaäp, chuùng löïa choïn choã cao raùo maø xeáp ñaët cho con mình yeân oån, roài sau môùi bay ñi. Nhö theá, Nhö Lai xuaát hieän vaø laøm höng thònh cho ñôøi, hoùa ñoä voâ löôïng chuùng, khieán cho hoï ñi vaøo chaùnh phaùp, phöông tieän noùi phaùp cho

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

ngöôøi chòu söï giaùo hoùa, hoaëc noùi phaùp khoå, hoaëc noùi phaùp vui. Caùc haønh höõu vi goïi laø khoå, Neâ-hoaøn raát möïc vui söôùng, lìa khoûi caùc haønh höõu vi thì Ta noùi teân goïi laø vui.

Ca-dieáp baïch Phaät:

–Nghóa aáy laø theá naøo? Phaät baûo Ca- dieáp:

–Ñieàu ñoù goïi laø nhö nhö. Ca-dieáp baïch Phaät:

–Sao goïi laø chuùng sinh ñöôïc vui thuù Neâ- hoaøn? Phaät daïy:

–Naøy Ca-dieáp! Nhö tröôùc ñaây Ta noùi taát caû caùc haønh khoâng coù söï sinh, giaø vaø cheát, ñieàu ñoù goïi laø:

*Neáu khoâng buoâng lung Choã aáy baát töû*

*Neáu keû buoâng lung Ñoù laø ñöôøngcheát.*

*Ngöôøi khoâng buoâng lung Ñöôïc choã chaúng cheát Neáu ngöôøi buoâng lung Thöôøng ôû sinh töû.*

Neáu ngöôøi buoâng lung laø haønh höõu vi, ngöôøi kia coù haønh höõu vi thì ñoù laø phaùp khoå. Khoâng phaûi Neâ-hoaøn, ñoù laø choã cheát. Neáu taïo taùc söï buoâng lung thì ñoù goïi laø taïo taùc haønh, neân bieát haønh naøy thì goïi laø raát khoå, khoâng höôùng ñeán Neâ-hoaøn goïi laø con ñöôøng cheát, ngöôøi khoâng coùsöï buoâng lung laø khoâng taïo taùc haønh, tuy laïi taïo taùc haønh cuõng chaúng sinh töû, ñoù goïi laø thaân kim cöông chaúng huûy hoaïi. Keû theá tuïc aáy goïi laø buoâng lung, ngöôøi xa lìa theá tuïc laø

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

165

khoâng coù söï buoâng lung, khoûi sinh, giaø, cheát laø khoaùi laïc Neâ- hoaøn, cho neân Nhö Lai coù noùi phaùp khoå, coù noùi phaùp vui, coù noùi phi ngaõ, coù noùi ñoù laø ngaõ. Nhö chim bay giöõa hö khoâng, chaúng troâng thaáy daáu tích cuûa noù. Ngöôøi khoâng coù thieân nhaõn, phieàn naõo chöa döùt boû, khoâng töï nhìn thaáy thaân vaø tính cuûa Nhö Lai. Cho neân Ta noùi coù phaùp voâ ngaõ, vì phieàn naõo neân noùi giaùo phaùp bí maät vi dieäu. Caùc chuùng sinh aáy khoâng coù thieân nhaõn maø tính toaùn so ño ngaõ vaø ngaõ sôû, taïo taùc haønh höõu vi voâ löôïng phieàn naõo, cho neân Ta noùi caùc

phaùp voâ thöôøng cho hoï. Do ñoù Ta noùi coù phaùp voâ thöôøng:

*Gioáng nhö maét saùng truï ñænh nuùi Bieát roõ haïng phaøm phu nôi aáy Nhö Lai ñaïo nhaõn leân ñaøi tueä Khoâng coøn lo nghó loaïi quaàn sinh.*

Nhö theá, voâ löôïng phieàn naõo ñeàu tieâu dieät, goïi laø truï ñænh nuùi, nhìn voâ löôïng phieàn naõo aáy röïc chaùy, chuùng sinh thaáp keùm ai laø ngöôøi böôùc leân ñaøi tueä. Theá naøo goïi laø khoâng coù söï lo laéng, neáu ngöôøi khoâng coù söï lo laéng, thì sao goïi laø lo nghó theá gian. Neáu Neâ- hoaøn dieät taän, thì sao coù vieäc xem xeùt keû ngu. Ví phoûng Nhö Lai Neâ-hoaøn dieät taän, sao goïi laø coù theå böôùc leân ñaøi cao trí tueä. Neáu cho raèng Neâ-hoaøn, laøm sao ôû ñænh nuùi coù theå nhìn xuoáng döôùi aáy. Ñaøi trí tueä laø noùi raèng, dieät taän Neâ- hoaøn laø ngöôøi khoâng coù noãi lo vaø lo nghó, goïi laø Nhö Lai lo nghó voâ löôïng quaàn sinh trong theá gian. Ñænh nuùi laø noùi giaûi thoaùt, truï laø ngöôøi thöïc haønh, ñòa laø haønh höõu vi, ngöôøi ngu laø ngöôøi khoâng coù phöông tieän kheùo leùo khi noùi. Hieåu roõ kyõ caøng laø chaùnh giaùc. Nhö Lai laø maõi maõi xa lìa söï lo laéng khoå sôû vì ñoù laø phaùp thöôøng coøn. Nhôø töï mình lìa khoûi aâu lo, thaáy chuùng sinh bò ñoà saéc beùn ñaâm vaøo, lo laéng buoàn böïc, roài phaùt sinh noãi lo laéng cho hoï. Neáu nhö Nhö Lai vónh vieãn xa lìa söï lo laéng thì khoâng goïi laø baäc Chaùnh giaùc, tuøy chuùng sinh kia maø ñaùp öùng söï thaâu giöõ giaùo hoùa, Nhö Lai Ñaúng Chaùnh Giaùc lieàn thò hieän cho hoï, do ñoù

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

neân bieát Nhö Lai thöôøng truï, thò hieän moïi thöù gioáng nhö chim nhaïn, chim haïc vaø chimxaù-lò.



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