**Phaåm 6: ÑÒA HIEÄN TIEÀN (Phaàn 1)**

*Boà-taùt ñaõ nghe haïnh thuø thaéng Taâm ñeàu vui möøng raûi hoa thôm*

*Phoùng aùnh saùng ñeïp, möa chaâu baùu Cuùng döôøng Nhö Lai vaø xöng taùn Traêm ngaøn thieân chuùng cuøng vui veû ÔÛ trong hö khoâng raûi baûo vaät*

*Voøng hoa anh laïc vaø côø phöôùn*

*Höông xoa, loïng baùu cuùng döôøng Phaät Thieân vöông Töï Taïi vaø quyeán thuoäc Vui möøng an truï trong hö khoâng*

*Cuùng döôøng voâ soá caùc vaät baùu Khen ngôïi Phaät töû ñaõ thuyeát giaûng. Voâ soá Thieân nöõ nôi khoâng trung Troãi nhaïc ca haùt taùn thaùn Phaät Caát tieáng eâm dòu ca ngôïi raèng:*

*Phaät phaùp tröø saïch beänh phieàn naõo Taùnh phaùp vaéng laëng khoâng hình töôùng Ví nhö hö khoâng, lìa phaân bieät*

*Vöôït khoûi chaáp tröôùc, döùt ngoân töø Bình ñaúng, chaân thaät, luoân thanh tònh Nhöõng ai thoâng ñaït caùc taùnh caùc phaùp Taâm yù kieân ñònh tröôùc coù khoâng*

*Vì ñoä chuùng sinh sieâng tu taäp*

*Khaåu Phaät sinh Phaät töû chaùnh chaân Khoâng chaáp caùc töôùng tu boá thí Daét haún phaùp aùc, giöõ tònh giôùi Hieåu phaùp khoâng sinh luoân an nhaãn Taùnh phaùp xa lìa, neân tinh taán Ñoaïn tröø phieàn naõo, an truï ñònh*

*Thoâng ñaït taùnh khoâng phaùp phaân bieät Ñaày ñuû trí löïc roäng ñoä sinh*

*Tröø saïch nghieäp aùc thaønh Boà-taùt Thieân nöõ duøng ñuû lôøi vi dieäu*

*Khen xong im laëng, chieâm ngöôõng Phaät Boà-taùt Giaûi Thoaùt Nguyeät thöa hoûi:*

*Laøm sao an nhaäp Ñòa thöù saùu?*

Baáy giôø, Boà-taùt Kim Cang Taïng noùi vôùi chuùng Boà-taùt:

–Phaät töû! Boà-taùt ôû Ñòa thöù naêm, ñaõ tu taäp ñaày ñuû ñaïo laønh, muoán nhaäp Ñòa thöù saùu, phaûi duøng möôøi phaùp taùnh bình ñaúng. Möôøi phaùp aáy laø gì? Ñoù laø taát caû phaùp khoâng töôùng, khoâng töï töôùng, khoâng phaùt khôûi; khoâng sinh; khoâng vaéng laëng; xöa nay thanh tònh; khoâng hyù luaän; khoâng laáy; khoâng boû; nhö moäng, nhö boùng, nhö tieáng vang, nhö traêng trong nöôùc, nhö caûnh trong göông, nhö soùng naéng, nhö huyeãn hoùa; coù khoâng chaúng hai.

Boà-taùt tuøy thuaän, quaùn saùt taùnh bình ñaúng cuûa caùc phaùp ñoù maø thoâng ñaït ñòa Hieän tieàn thöù saùu. Boà-taùt duøng taâm lôïi ích, duõng maõnh tu chöùng, nhöng chöa ñaït Voâ sinh phaùp nhaãn. Khi Boà-taùt tuøy thuaän thöïc haønh töï taùnh cuûa caùc phaùp bình ñaúng, phaûi laáy töø bi laøm goác, ñi ñaàu ñeå laøm taêng tröôûng ñaïi Töø; vì muoán ñuû ñaïi Töø bi, thì phaûi quaùn theá gian hôïp tan sinh dieät. Luùc quaùn söï sinh dieät cuûa theá gian, Boà-taùt nghó: Taát caû söï thoï sinh cuûa chuùng sinh ñeàu do chaáp ngaõ maø ra. Neáu boû chaáp ngaõ thì khoâng coù thoï sinh ôû theá gian.

Boà-taùt laïi nghó: Chuùng sinh vì ngu si, khoâng trí, chaáp tröôùc ngaõ, bò voâ minh che laáp, tìm kieám coù khoâng, tuøy thuaän phaùp giaû, voïng taâm giong ruoåi, boân ba trong ñöôøng taø, tích tuï caùc vieäc phöôùc, phi phöôùc nôi caùc haønh baát ñoäng. Chuùng sinh gieo haït gioáng höõu laäu, chaáp thuû, ñöa ñeán söï sinh giaø cheát ôû ñôøi sau, chöùa giöõ trong ruoäng nghieäp Trung höõu Haäu höõu, bò voâ minh che laáp, troâi daït trong soâng aùi, töôùi maùt ngaõ maïn, roäng löôùi taø kieán, taïo maàm danh saéc. Danh saéc caøng lôùn, naêm caên troâi daït löu chuyeån, hôïp cuøng thöùc coù xuùc, töø xuùc coù thoï, vui say thoï coù aùi, aùi naëng thaønh thuû, thuû ñaê ñeán höõu, töø höõu coù naêm uaån. Naêm uaån phaùt sinh ôû trong naêm coõi, daàn daàn suy yeáu, hoaïi dieät. Vì hoaïi dieät neân coù khoå naõo, töø ñoù ñöa ñeán saàu than, ñuû thöù buoàn ñau. Nhöõng öu khoå aáy ñeàu taäp hôïp laïi; neáu khoâng coù taäp thì dieät cuõng chaúng coù. Boà-taùt phaûi tuøy thuaän vaøo haønh töôùng maø quaùn saùt phaùp duyeân sinh.

Boà-taùt laïi nghó: Vì khoâng hieåu bieát thaät nghóa neân goïi laø voâ minh, voâ minh taïo nghieäp quaû goïi laø haønh, haønh laø choã nöông ñeå sinh thöùc, boán uaån cuøng sinh vôùi thöùc laø danh saéc, danh saéc taêng tröôûng thaønh saùu xöù, caên caûnh cuøng thöùc, ba söï aáy hoøa hôïp goïi laø xuùc höõu laäu, roài cuøng sinh ra thoï, tham ñaém nôi thoï laø khaùt aùi, khaùt aùi laém thì coù thuû, töø thuû taïo nghieäp höõu laäu laø höõu. Do nghieäp höõu ñaúng löu caùc uaån khôûi leân laø sinh, uaån suy yeáu laø giaø, uaån hoaïi dieät laø cheát. Luùc saép cheát, keû meâ tham luyeán buoàn khoå laø saàu, vì saàu ñau neân caát tieáng buoàn than, naêm caên khoâng vui laø khoå, yù thöùc khoâng vui laø öu. Töø öu khoå ñöa ñeán ñau buoàn laø naõo. Trong khoå ñau aáy khoâng coù ngöôøi taïo khoå vaø ngöôøi chòu khoå. Vì chaáp coù ngöôøi taïo khoå neân coù coâng duïng. Ñaõ khoâng coù ngöôøi taïo khoå thì veà phöông dieän thaät nghóa noù khoâng coù coâng duïng.

Boà-taùt laïi nghó: Goïi laø ba coõi aáy hoaøn toaøn töø taâm sinh. Ñöùc Phaät ñaõ duøng taâm dieãn thuyeát phaân bieät möôøi hai chi, taát caû ñeàu döïa vaøo moät taâm aáy maø ra, côù sao laïi tham ñaém noù?

Töø taâm thöùc coù haønh ñoäng, haønh ñoäng meâ môø laø voâ minh. Haønh thöùc, voâ minh hoøa hôïp coù danh saéc. Danh saéc taêng tröôûng laø saùu nhaäp, saùu nhaäp phaân bieät laø xuùc, sinh vôùi xuùc laø thoï, tham thoï khoâng chaùn laø aùi, aùi thoï khoâng boû laø thuû, töø thuû coù höõu, höõu coù sinh, sinh suy yeáu laø giaø, giaø hoaïi dieät laø cheát. Trong ñoù voâ minh coù hai caùch taïo taùc:

–Do ñoái töôïng duyeân laøm meâ hoaëc chuùng sinh.

–Caùc haønh phaùt khôûi laøm nhaân.

Haønh cuõng coù hai loaïi taïo taùc:

–Sinh quaû ôû ñôøi sau.

–Laøm nhaân cho thöùc phaùt sinh.

Thöùc cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Taïo nghieäp lieân tuïc.

–Laøm nhaân cho söï phaùt sinh danh saéc.

Danh saéc cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Giuùp ñôõ noái keát nhau;

–Nhaân cuûa saùu nhaäp.

dieät.

Saùu nhaäp cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Hieån hieän caûnh giôùi sai khaùc cuûa chính mình;

–Nhaân cuûa xuùc.

Xuùc cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Tieáp xuùc caûnh nôi ñoái töôïng duyeân;

–Nhaân cuûa thoï.

Thoï cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Nhaän söï khoå vui, khoâng khoå vui;

–Nhaân cuûa aùi.

AÙi cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Tham ñaém caûnh öa thích;

–Nhaân cuûa thuû.

Thuû cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Taïo taïp nhieãm lieân tuïc;

–Nhaân cuûa höõu.

Höõu cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Laøm phaùt sinh caûnh giôùi ñôøi sau;

–Nhaân cuûa sinh.

Sinh cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Taïo ra uaån;

–Nhaân cuûa giaø.

Giaø cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Laøm caùc caên suy yeáu, thay ñoåi;

–Nhaân cuûa cheát.

Cheát cuõng coù hai hoaït ñoäng:

–Hoaïi caùc haønh;

–Chaúng phaûi laø ñoaïn bieán tri.

Laïi nöõa, voâ minh duyeân haønh laø ñieàu kieän ñeå haønh khoâng ñoaïn. Haønh duyeân thöùc laø ñieàu kieän ñeå thöùc khoâng ñoaïn.

Thöùc duyeân danh saéc laø ñieàu kieän ñeå danh saéc khoâng ñoaïn. Danh saéc duyeân saùu nhaäp laø ñieàu kieän ñeå saùu nhaäp khoâng ñoaïn. Saùu nhaäp duyeân xuùc laø ñieàu kieän ñeå xuùc khoâng ñoaïn.

Xuùc duyeân thoï laø ñieàu kieän ñeå thoï khoâng ñoaïn. Thoï duyeân aùi laø ñieàu kieän ñeå aùi khoâng ñoaïn.

AÙi duyeân thuû laø ñieàu kieän ñeå thuû khoâng ñoaïn. Thuû duyeân höõu laø ñieàu kieän ñeå höõu khoâng ñoaïn. Höõu duyeân sinh laø ñieàu kieän ñeå sinh khoâng ñoaïn.

Sinh duyeân giaø laø ñieàu kieän ñeå giaø, cheát khoâng ñoaïn.

Voâ minh dieät thì haønh dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho voâ minh, thì haønh hoaïi

Haønh dieät thì thöùc dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho haønh, thì thöùc dieät. Thöùc

dieät thì danh saéc dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho thöùc, thì danh saéc dieät.

Danh saéc dieät thì saùu nhaäp dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho danh saéc, thì saùu nhaäp dieät.

Saùu nhaäp dieät thì xuùc dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho saùu nhaäp, thì xuùc dieät.

Xuùc dieät thì thoï dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho xuùc, thì thoï dieät. Thoï dieät thì aùi dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho thoï, thì aùi dieät.

AÙi dieät thì thuû dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho aùi, thì thuû dieät. Thuû dieät thì höõu dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho thuû, thì höõu dieät.

Höõu dieät thì sinh dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cho höõu, thì sinh dieät.

Sinh dieät thì giaø cheát dieät, nghóa laø khoâng coù ñieàu kieän cuûa sinh thì giaø cheát bò ñoaïn dieät.

Voâ minh, aùi, thuû laøm cho doøng phieàn naõo khoâng ñoaïn tuyeät; haønh, höõu laøm cho doøng nghieäp chaûy maõi khoâng ñoaïn tuyeät; coøn nhöõng chi khaùc laøm cho doøng khoå khoâng ñoaïn tuyeät. Vì sai bieät, cho neân dieät caû tröôùc laãn sau, thì ñoaïn tuyeät taát caû doøng aáy. Trong ba doøng ñoù, khoâng coù ngaõ, lìa ngaõ vaø sôû höõu cuûa ngaõ. Töï taùnh sinh dieät gioáng nhö lau coû boù laïi vaäy. Voâ minh ñeán haønh laø xeùt veà quaù khöù; thöùc ñeán thoï laø xeùt veà hieän taïi; aùi ñeán höõu laø xeùt veà vò lai; cöù vaäy löu chuyeån lieân tuïc veà sau. Voâ minh dieät thì haønh dieät, söï quaùn xeùt cuõng khoâng coøn. Möôøi hai chi naøy coù ba khoå: Haønh ñeán saùu nhaäp laø haønh khoå; xuùc, thoï laø khoå khoå; caùc chi khaùc coøn laïi laø hoaïi khoå.

Voâ minh dieät thì haønh dieät nghóa laø ba khoå dieät. Voâ minh duyeân haønh, nghóa laø coù ñieàu kieän ñeå haønh hieän baøy, töø nhaân töø duyeân phaùt sinh. Caùc chi khaùc cuõng theá. Voâ minh dieät thì haønh dieät, ñaáy laø laøm roõ: Haønh khoâng coù töï taùnh; nhöõng chi khaùc cuõng vaäy. Voâ minh duyeân haønh laø sinh khôûi söï troùi buoäc lieân tuïc. Caùc chi khaùc cuõng theá. Voâ minh dieät thì haønh dieät, nghóa laø chaám döùt söï troùi buoäc lieân tuïc; caùc chi khaùc cuõng vaäy. Voâ minh duyeân haønh laø quaùn tuøy thuaän höõu. Caùc chi khaùc cuõng vaäy. Voâ minh dieät thì haønh dieät laø quaùn tuøy thuaän taän dieät. Caùc chi khaùc cuõng vaäy.

Boà-taùt duøng möôøi haønh töôùng, quaùn saùt thuaän nghòch veà caùc phaùp duyeân khôûi nghóa laø caùc chi lieân tuïc neân nhaäp thaønh moät; nghieäp sai khaùc neân khoâng rôøi nhau. Ba doøng khoâng ñoaïn neân quaùn ñôøi quaù khöù, hieän taïi, vò lai theo ñuùng nhö lyù. Ba khoå taäp hôïp ñeàu do nhaân duyeân, sinh dieät troùi buoäc lieân tuïc neân quaùn coù chaám döùt.

Boà-taùt duøng möôøi thöù haønh töôùng naøy ñeå quaùn caùc duyeân khôûi. Nhôø duøng khoâng ngaõ, khoâng thoï maïng, khoâng chuùng sinh, töï taùnh roãng laëng, khoâng ngöôøi taïo taùc, khoâng ngöôøi thoï nhaän ñeå quaùn phaùp duyeân sinh; neân hieån hieän moân giaûi thoaùt Khoâng. Vì quaùn töï taùnh cuûa chuùng laø dieät, neân Boà-taùt truï chöùng hieän tieàn giaûi thoaùt roát raùo, khoâng coøn moät phaùp nhoû naøo tieáp tuïc sinh khôûi nöõa. Do ñoù moân giaûi thoaùt voâ töôùng hieån hieän. Laïi Boà-taùt naøy ñaõ an laäp nôi Khoâng, Voâ töôùng, caùc nguyeän caàu ñaõ roát raùo nhöng vì taâm ñaïi Bi, Boà-taùt phaûi laøm ngöôøi chæ daïy taïo moïi thaønh töïu ñaày ñuû cho chuùng sinh, töø ñoù hieån hieän moân: Voâ nguyeän. Khi Boà-taùt tu taäp ba moân giaûi thoaùt, thì boû voïng töôûng mình ngöôøi, ngöôøi taïo taùc, ngöôøi thoï nhaän; coù khoâng; laáy ñaïi Bi laøm ñaàu ñeå tu chöùng nhöõng phaùp Giaùc phaàn chöa chöùng. Laïi tieáp tuïc tu haønh vaø nghó: Vì hoøa hôïp töông öng neân phaùp höõu vi löu chuyeån. Vì khoâng hoøa hôïp töông öng neân khoâng löu chuyeån. Ta ñaõ hieåu roõ, phaùp höõu vi ñaày toäi loãi, nhieãm oâ, neân ta ñoaïn tröø söï hoøa hôïp lieân tuïc. Nhöng vì phaûi hoùa ñoä chuùng sinh, neân khoâng döùt haún phaùp höõu vi.

Phaät töû! Boà-taùt quaùn saùt phaùp höõu vi coù nhieàu toäi loãi, nhieàu nhieãm oâ, khoâng coù töï

taùnh; taùnh voán chaúng sinh dieät, neân khi quaùn saùt phaûi khôûi taâm ñaïi Bi, khoâng boû chuùng sinh; goïi laø truï nôi Trí khoâng chaáp tröôùc Baùt-nhaõ ba-la-maät hieän tieàn. Boà-taùt thaønh töïu trí nhö vaäy roài, truï trong Tueä Baùt-nhaõ maø soi chieáu khaép, taïo ñieàu kieän cho caùc phaùp giaùc khaùc sinh khôûi. Song an truï maø khoâng truï. Quaùn töï taùnh cuûa phaùp höõu vi laø vaéng laëng, khoâng truï, ñoái vôùi caùc phaùp Boà-ñeà phaàn thì chöa vieân maõn. Boà-taùt truï ôû ñòa Hieän

tieàn naøy, hieån hieän nhöõng Tam-muoäi Taùnh khoâng nhö: Nhaäp, Töï taùnh, Thaéng nghóa, Toái thöôïng, Lôùn, Töông öng, Daãn phaùt, Nhö lyù khoâng phaân bieät, coù gaén boù, lìa khoâng lìa. Taát caû ñeàu ñöôïc hieän ra. Boà-taùt laø ngöôøi ñöùng ñaàu trong phaùp moân taùnh khoâng ñoù. Coù traêm ngaøn Tam-muoäi veà phaùp veà phaùp moân khoâng töôùng, khoâng nguyeän cuõng ñeàu hieån hieän.

