**PHAÀN 4: Phaân bieät (1)**

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo boán Boà-taùt:

–Caùc thieän nam! Neáu muoán ôû coõi naøy, haõy tuøy yù tu taäp phaùp laønh. Nghe Ñöùc Phaät daïy, boán Boà-taùt vaø ñaïi chuùng tuøy yù nhaäp ñònh,

thaân phoùng ra voâ soá aùnh saùng, hoaëc nhö aùnh saùng moät ngoïn ñeøn, hoaëc

nhö aùnh saùng cuûa voâ soá maët trôøi, maët traêng. Thaáy vaäy, Ñaïi ñöùc A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö nöông nôi löïc Phaät, töï nghó: “Ta neân hoûi Nhö Lai, Nhö Lai seõ phaân tích roõ nghóa cuûa Ñaø-la-ni ñoù. Tieáng cuûa Nhö Lai seõ vang khaép coõi Ta-baø, laøm cho chuùng sinh nghe hieåu, tröø nghi, ñaït trí saùng trong phaùp, ñaït giaûi thoaùt, khoâng bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, luoân laøm vieäc laønh.” Nghó vaäy, Ñaïi ñöùc ñöùng leân cung kính chaép tay.

Ñöùc Phaät baûo:

–Kieàu-traàn-nhö! OÂng khoâng muoán hoûi veà yù nghóa lôùn sao?

–Theá Toân! Thaät con muoán hoûi, xin Phaät giaûng cho. Phaät noùi:

–Kieàu-traàn-nhö! OÂng nay neân bieát laø ñuùng luùc, Nhö Lai seõ phaù tröø nhöõng löôùi nghi.

Toân giaû Kieàu-traàn-nhö thöa:

–Nhö trong kinh Phaät daïy hai phaùp laø aùi vaø chuùng sinh haønh nôi sinh töû. Theá naøo laø aùi, laø chuùng sinh haønh nôi sinh töû?

Phaät noùi:

–Laønh thay, laønh thay! Kieàu-traàn-nhö! Kheùo hoûi veà phaùp ñem lôïi ích cho voâ löôïng chuùng sinh, thaät ñuùng luùc, ñuùng phaùp. Haõy laéng nghe! Nhö Lai seõ giaûng thuyeát roõ.

Kieàu-traàn-nhö! AÙi coù ba: AÙi cuûa coõi Duïc, Saéc, Voâ saéc. Laïi coù ba: Höõu, ñoaïn, phaùp aùi. Kieàu-traàn-nhö! AÙi cuûa coõi Duïc: Duïc laø phoùng tuùng, gaây neân tham xuùc, xuùc sinh laïc, laïc laøm khoâ caïn thaân taâm, laøm theo möôøi ñieàu aùc, taïo khoå ba ñöôøng aùc, neáu laøm ngöôøi seõ chòu khoå ngheøo ñoùi. Do tham neân sinh vaøo naêm ñöôøng, laøm thaân deâ chòu nhieàu khoå naõo, tuy chòu khoå nhöng khoâng hoái haän, khoâng hoå theïn. Neáu nhôø moät nhaân laønh naøo ñoù ñöôïc laøm ngöôøi thì nhieàu taâm aùi, thaân khaåu khoâng thanh tònh, taïo voâ soá nghieäp aùc cho ñeán naêm toäi nghòch, vì theá laïi chòu khoå ñòa nguïc. Taát caû moïi khoå naõo ñeàu do taâm aùi. Nhö Lai laø baäc giaûi thoaùt khoûi taâm aùi, neâu giaûng chaùnh phaùp, cheâ traùch phaùp duïc. Nghe cheâ traùch veà duïc, chuùng sinh neân quaùn duïc, duïc nhö traùi caây ñoäc, nhö dao, nhö giaëc, nhö Chieân-ñaø-la, nhö thoûi saéc noùng, nhö möa ñaù, nhö gioù baõo, nhö raén

ñoäc, nhö oan gia, La-saùt, ñoàng troáng, nhö keû gieát haïi. Ngöôøi quaùn duïc nhö theá töùc dieät tröø tham aùi thích caàu hoïc phaùp, sieâng naêng caàu phaùp, nöông töïa phaùp. Luùc saép cheát, ngöôøi naøy seõ nhôù phaùp, ñöôïc nghe phaùp ñoä sinh cuûa chö Phaät nôi möôøi phöông, ñöôïc vui veû, ñöôïc thaáy saéc thaân Phaät, sau khi cheát ñöôïc sinh veà coõi Phaät, khoâng ñoïa ba ñöôøng aùc, thöôøng gaàn ngöôøi laønh, ñaày ñuû trí tueä, boá thí, sieâng naêng tu taäp Töø bi, ñieàu phuïc chuùng sinh, ñoaïn taäp khí phieàn naõo, ñaày ñuû voâ löôïng coâng ñöùc trang nghieâm. Ví nhö boû y phuïc trong gioû thôm, y phuïc tuy thôm nhöng gioû höông khoâng giaûm muøi thôm.

Kieàu-traàn-nhö! Vôùi nguyeän löïc laønh, chuùng sinh ñöôïc sinh vaøo coõi tònh, cuøng laøm vieäc laønh vôùi moïi ngöôøi, chuùng sinh aáy töï taêng tröôûng phaùp laønh, nhöng phaùp laønh cuûa moïi ngöôøi khoâng giaûm.

Kieàu-traàn-nhö! Thieän nam, tín nöõ neáu muoán töï lôïi, lôïi ngöôøi thì neân gaàn guõi baïn laønh.

Kieàu-traàn-nhö! Neáu ngöôøi quaùn saùt töôùng cuûa taùnh duïc, töùc sôùm thaønh töïu ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng.

–Theá Toân! Theá naøo laø baïn laønh?

–Kieàu-traàn-nhö! Baïn laønh laø chö Phaät, Boà-taùt, A-la-haùn. Baïn laønh cuõng chính laø ta. Vì sao? Ta luoân thöông yeâu taát caû chuùng sinh, giaûng toäi loãi cuûa duïc, vì theá ñaïi chuùng neân nghe lôøi ta. Lôøi cuûa ta khoâng hö doái, chaân thaät, ñuû nghóa, khoâng thoâ aùc, laø lôøi Töø bi, an oån chuùng sinh. Ta seõ noùi roõ toäi loãi cuûa duïc, caùc oâng haõy laéng loøng thoï trì. Nhôø theá seõ thoaùt khoûi ba ñöôøng aùc, sôùm ñaït ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng.

Nghe vaäy, taát caû chuùng sinh coõi Ta-baø ñeàu thöa:

–Theá Toân! Xin noùi roõ toäi loãi cuûa duïc, chuùng con seõ chí taâm laõnh hoäi thoï trì.

Phaät noùi:

–Thieän nam! Coù boán loaïi duïc: Saéc, hình, thieân, duïc, saéc duïc: Boán ñaïi taïo neân saéc, phaøm phu khoâng bieát saéc ñoù laø khoâng ngaõ, khoâng chuùng sinh neân ñieân ñaûo chaáp laø nam laø nöõ, ñeïp, xaáu, ñaùng yeâu, ñaùng gheùt, khôûi tham duïc, taêng duïc, xa laùnh baïn laønh vaø Thieän tri thöùc, khoâng giöõ ba nghieäp, taïo neân nghieäp aùc. Vì sao? Vì khoâng theå quaùn saùt giaûi thoaùt duïc, taêng tröôûng ba ñöôøng aùc, thoï khoå ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Taát caû ñeàu do tham duïc. Ngöôøi coù trí quaùn saùt nöõ saéc, thaáy roõ töôùng caáu ueá cuûa da thòt xöông maùu neân chuyeân taâm tu taäp. Nhö thaân nöõ, thaân nam cuõng vaäy. Taát caû ñeàu theá. Nhôø tu taäp neân giaûi thoaùt khoûi

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

tham aùi, quaùn thaân naøy laø söï hoøa hôïp cuûa xöông thòt, taâm tuøy thaân haønh, baáy giôø buoäc taâm nôi traùn, taâm öa thích tu taäp theo töôùng aáy khieán thaân tòch tónh, khoâng thaáy töôùng aùc, vieäc aùc, duyeân aùc. Ñoù laø Xa-ma-tha, laø taâm tòch tónh. Theá naøo laø thaân tòch tónh? Ngöôøi naøy nhaäp ñònh dieät hôi thôû vaøo. Ñaõ khoâng coù hôi thôû vaøo laøm sao coù hôi thôû ra? Ñoù laø thaân taâm tòch tónh, laø nhaân duyeân cuûa Xa-ma-tha. Ngöôøi naøy laïi quaùn söï tan raõ cuûa thaân nhö caùt bò gioù thoåi, khoâng coøn vaät gì, quaùn nhö hö khoâng. Ñoù laø ñònh ñaït giaûi thoaùt.

–Theá Toân! Töôùng hö khoâng laø töôùng höõu vi chaêng?

–Kieàu-traàn-nhö! Laø töôùng höõu vi.

–Theá Toân! Töôùng hö khoâng laø höõu vi, vaäy laø töôùng mình hay töôùng ngöôøi?

–Kieàu-traàn-nhö! Quaùn saùt taát caû phaùp giôùi vaø höõu vi giôùi laø töôùng mình. Vì sao? Neáu quaùn saùt saéc tòch tónh töùc thaáy thaân Phaät. Vì sao? Ngöôøi quaùn saùt thaân coát nhö caùt bò gioù thoåi seõ tröø taâm tham saéc, quaùn saùt thaät taùnh cuûa saéc, thaáy saéc nhö hö khoâng. Taát caû saéc töôùng cuûa möôøi phöông ñeàu roãng laëng nhö löu ly, vì theá thaáy roõ voâ soá Phaät, thaáy ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp cuûa Nhö Lai. Möôøi phöông ñeàu theá. Neáu hoái haän phaùp sinh töû, ngöôøi naøy töï nghó: Ta neân hoûi Phaät hö khoâng do ai laøm neân, vì sao dieät. Laïi nghó: Ta ñaõ bieát taùnh hö khoâng khoâng do ai laøm neân, laøm sao dieät. Hö khoâng khoâng coù giaùc quaùn, khoâng vaät, khoâng tính ñeám, khoâng hình töôùng neân khoâng sinh dieät. Taát caû caùc phaùp ñeàu theá. Quaùn nhö vaäy, ngöôøi naøy seõ ñaït quaû A-na-haøm, ñoaïn heát taâm tham duïc, nhöng chöa ñoaïn naêm phaùp: Saéc aùi, voâ saéc aùi, traïo cöû, kieâu maïn, voâ minh. Ngöôøi naøy neáu ñöôïc thaáy thaân Nhö Lai, töï nghó: Ta neân nhaän bieát veà soá löôïng. Theá roài quaùn ít thaáy ít, quaùn nhieàu thaáy nhieàu. Laïi nghó: Chö Phaät töø ñaâu tôùi? Chö Phaät khoâng töø ñaâu tôùi, khoâng ñi veà ñaâu. Taâm nôi ba coõi cuûa ta töø thaân, tuøy söï giaùc quaùn muoán nhieàu thaáy nhieàu, muoán ít thaáy ít. Chö Phaät Nhö Lai laø taâm ta. Vì sao? Vì tuøy taâm thaáy, taâm töùc laø thaân ta, ta töùc laø hö khoâng. Nhôø giaùc quaùn ta thaáy voâ löôïng Phaät, nhôø taâm giaùc ta thaáy Phaät, bieát Phaät nhöng taâm khoâng thaáy bieát veà taâm ta quaùn taùnh cuûa phaùp giôùi khoâng beàn chaéc. Taát caû caùc phaùp ñeàu do giaùc quaùn maø sinh. Vì theá heát thaûy taùnh töôùng hieän coù ñeàu laø hö khoâng: taùnh hö khoâng laïi roãng laëng. Ngöôøi quaùn voâ soá nhaân duyeân cuûa caùc phaùp. Neáu caàu quaû Thanh vaên, ngöôøi naøy seõ ñaït Tam-muoäi khoâng töôùng, dieät tröø heát voâ minh, ñaït tuøy thuaän khoâng nhaãn. Neáu thaáy hö khoâng roãng laëng ngöôøi naøy seõ ñaït thaân taâm tòch tónh, chöùng giaûi thoaùt khoâng, sôùm ñaït quaû A-la-haùn. Neáu tieáp tuïc tu giaûi thoaùt dieät

ñònh, ngöôøi naøy quaùn bieát söï dieät quaû cuûa caùc phaùp.

Luùc giaûng phaùp naøy, coù chín vaïn chín ngaøn chuùng sinh ñaït Nhaãn tu ñònh, taùm vaïn boán ngaøn chuùng sinh ñaït nhaãn tu khoâng, saùu vaïn chuùng sinh ñaït Tam-muoäi giaûi thoaùt khoâng, hai vaïn chuùng sinh ñaït Tam-muoäi thaáy Phaät, taùm vaïn boán ngaøn chuùng sinh ñaït quaû A-la-haùn, voâ soá chuùng sinh ñaït quaû Tu-ñaø-hoaøn. Phaät noùi:

–Kieàu-traàn-nhö! Tyø-kheo naøo quaùn thaân baát tònh nhöng khoâng ñieàu phuïc ñöôïc taâm thì neân quaùn veà xaùc cheát nhö saéc xanh muïc raõ, saéc ñoû sình tröôùng, xöông traéng nhö ngao soø, vôùi saéc thaân nhö theá taâm truï vaøo ñaâu, quaùn caûnh beân ngoaøi nhö quaùn thaân mình, quan söï ñeán ñi, ngaøy ñeâm ñeàu nhö theá. Quaùn coû caây, ngöôøi vaät ñeàu nhö xöông traéng neân khoâng bao giôø khôûi taâm tham. Song ngöôøi naøy chæ ñoaïn duïc hieän taïi, ñôøi sau chöa haún ñaõ ñoaïn ñöôïc. Neáu ñaït ñöôïc Ñaø-la-ni khoâng, ngöôøi naøy quaùn söï tan raõ thaønh caùt buïi cuûa thaân, khoâng coøn thaáy töôùng mình ngöôøi, ñaït töôùng hö khoâng, thaáy saéc xanh nhö löu ly, cöù theá quaùn moïi saéc, ñaát, nöôùc, gioù, löûa ñeàu nhö löu ly. Ngöôøi aáy laïi quaùn thaân töù ñaïi naøy, neáu muoán cöû ñoäng thì caàn coù ñoâi chaân böôùc di, cöù theá quaùn töôùng ñoäng cuûa ñaát nöôùc, nuùi soâng, caây coû. Quaùn töø nöôùc taïo neân caùc loaïi hình saéc nhö caùc loaïi hoa Phaân-ñaø-lôïi, Öu-baùt, Caâu-vaät-ñaàu, Ba-ñaàu- ma, roài ñi ñöùng naèm ngoài trong nöôùc. Laïi quaùn töø caùc nuùi taïo caùc hình saéc meàm maïi nhö boâng Ñaâu-la roài ñi ñöùng naèm ngoài treân ñoù, laïi quaùn thaân mình nheï nhö gioù, ñi ñöùng naèm ngoài trong hö khoâng. Laïi nhaäp Tam-muoäi Hoûa quang, thaân phoùng ra voâ soá aùnh saùng, laïi nhaäp ñònh Dieäm-ma-ca, thaân treân phoùng nöôùc, thaân döôùi phoùng löûa, bieán hoùa khoân löôøng. Laïi nghó: Laøm sao ta thaáy ñöôïc Phaät. Laäp töùc ngöôøi aáy nhìn veà phöông naøo thì thaáy Phaät hieän ôû phöông ñoù, quaùn nhieàu thaáy nhieàu, quaùn ít thaáy ít. Laïi nghó: Chö Phaät Theá Toân khoâng töø ñaâu ñeán, khoâng ñi veà ñaâu. Taâm ba coõi cuûa ta coù töø thaân, tuøy söï giaùc quaùn cuûa ta, chö Phaät Nhö Lai chính laø thaân ta. Vì sao? Vì tuøy taâm thaáy, taâm chính laø thaân ta, thaân ta laø hö khoâng. Do giaùc quaùn ta thaáy voâ soá Phaät, töø taâm giaùc quaùn ta thaáy bieát Phaät nhöng taâm khoâng thaáy bieát taâm. Ta quaùn taùnh cuûa phaùp giôùi khoâng beàn vöõng, taát caû caùc phaùp ñeàu coù töø nhaân giaùc quaùn. Vì theá taùnh phaùp laø hö khoâng. Taùnh hö khoâng roãng laëng. Töø taâm naøy, ta thaáy moïi hình saéc, moïi hình saéc ñoù nhö gioù, khoâng thaät. Ñoù laø Ñaø-la-ni nhö thaät. Laïi nghó: Hö khoâng khoâng theå naém baét, khoâng theå giaùc quaùn, khoâng theå noùi. Nhö taâm ta khoâng quaùn töôùng hö khoâng, laïi quaùn töôùng taâm, khoâng xa lìa, khoâng taïo taùc, khoâng phaùt khôûi, khi caùc duyeân dieät,

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

taâm lieàn dieät. Ngöôøi naøy laøm thanh tònh ba nghieäp, tu ñònh, buoäc taâm trong ñònh dieät taän. Sau khi xuaát ñònh, ngöôøi naøy laïi huûy tuoåi thoï, nhaäp Nieát-baøn. Ñoù laø Ñaø-la-ni nhö thaät khaùc vôùi phaøm phu. Theá naøo laø Ñaø- la-ni nhö thaät khoâng khaùc phaøm phu? Ngöôøi aáy tö duy: Ta tuøy yù quaùn, saéc chính laø ñoái töôïng thaáy, saéc chính laø taâm ta, taâm ta laø saéc, nhö ta xa lìa töôùng saéc quaùn töôùng hö khoâng. Ngöôøi naøy tu töôùng hö khoâng. Ñoù laø Ñaø-la-ni khoâng khaùc phaøm phu. Ngöôøi naøo quaùn saéc töùc laø hö khoâng, töø nhaân duyeân saéc ta quaùn hö khoâng. Taùnh cuûa hö khoâng khoâng chöôùng ngaïi, laø truï xöù cuûa gioù. Gioù coù töø boán ñaïi. Saéc töôùng cuûa ta cuõng vaäy. Hö khoâng, saéc, gioù, chaúng sai khaùc. Taùnh cuûa taát caû caùc phaùp voán vaéng laëng. Taùnh cuûa ta ngöôøi cuõng vaäy. Hö khoâng khoâng sinh dieät. Quaùn nhö vaäy, ngöôøi naøy chuyeân taâm nieäm Phaät, thaáy voâ soá Phaät trong hö khoâng, ñaït quaû A-na-haøm. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khaùc phaøm phu. Laïi nghó hö khoâng laø ta, laø taâm ta, ta thanh tònh, ta khoâng hình saéc, hö khoâng voâ bieân ta cuõng vaäy. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khoâng khaùc phaøm phu. Ngöôøi naøo quaùn trong caùc phaùp khoâng coù ngaõ, sôû höõu cuûa ngaõ, nôi troáng khoâng ñoù khoâng coù ta, khoâng coù saéc. Laïi quaùn nieäm Nhö Lai nhö ta, ta thaáy Phaät ñaït quaû Sa-moân, quaû A-la- haùn. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khaùc phaøm phu. Ngöôøi ñoaïn heát phieàn naõo, thanh tònh taâm, tu taäp taùm Chaùnh ñaïo, ñaït boán quaû Sa-moân. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khaùc phaøm phu. Laïi quaùn töôùng saéc laø töôùng phaân bieät, töôùng saân, töôùng sinh töû. Ñeå ñoaïn sinh töû ta quaùn töôùng roãng laëng cuûa taâm. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khoâng khaùc phaøm phu. Laïi quaùn ta tòch tónh, chöa ñoaïn giaùc quaùn, quaùn ngaõ nhö hö khoâng, ngaõ laø khoå, do nhaân duyeân sinh. Khoå laø taäp coù theå ñoaïn khoå taäp laø dieät, quaùn khoå taäp dieät laø ñaïo, ñaït boán quaû Sa-moân. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khaùc phaøm phu. Laïi nghó, vì sao ta quaùn hö khoâng, hö khoâng laø ta, laïi quaùn thöùc nhö hö khoâng, hö khoâng voâ bieân, taâm ta cuõng vaäy. Ñoù laø Ñaø- la-ni chaân thaät khoâng khaùc phaøm phu. Laïi quaùn thöùc laø khoå. Nhaân khoå laø taäp, ñoaïn taäp laø dieät, quaùn khoå taäp dieät laø ñaïo, ñaït boán quaû Sa-moân. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khaùc phaøm phu. Laïi quaùn khoâng xöù, thaáy phieàn naõo, boû quaùn khoâng xöù, thöùc xöù, tu voâ töôûng xöù, ñaït ñònh voâ töôûng. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khoâng khaùc phaøm phu. Laïi quaùn töôùng voâ töôûng, voâ töôûng laø khoâng coù ngaõ vaø sôû höõu cuûa ngaõ, nhôø theá ñaït boán quaû Sa-moân. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khaùc phaøm phu. Vöôït quaùn voâ töôùng, quaùn phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khoâng khaùc phaøm phu. Quaùn phi töôûng phi phi töôûng xöù laø khoå, ñoaïn ñöôïc, giaûi thoaùt ñöôïc, ñaït boán quaû Sa-moân, ñoaïn tham cuûa coõi Duïc,

Saéc, khoâng coøn phaøm phu, thaønh Thaùnh hieàn, ñoaïn nhaân ba ñöôøng aùc. Ñoù laø Ñaø-la-ni chaân thaät khoâng khaùc phaøm phu. Chö Phaät trao cho Boà- taùt Nhaät Maät mang ñeán ñaây ñeå ñoaïn keát söû phieàn naõo vaø moïi kieán chaáp, hieåu roõ aám giôùi nhaäp, laøm cho ngöôøi thoï trì ñöôïc phaùp laïc, dieät boán ma, ñieàu phuïc roàng aùc, chö Thieân vui möøng, dieät A-tu-la, ñieàu phuïc Ca-laâu-la, laøm vui loøng Saùt-ñeá-lôïi, Baø-la-moân, Tyø-xaù, Thuû-ñaø, tröø duïc aùc, thích phaùp laïc thieàn ñònh, tröø moïi beänh khoå, ngöøa tranh chaáp, taêng tröôûng phaùp giôùi, baûo veä Tam baûo, ñaït taän trí vaø voâ sinh trí, dieät voâ minh. Luùc Phaät giaûng phaùp naøy, coù voâ löôïng chuùng sinh ñaït quaû Tu-ñaø- hoaøn, voâ soá chuùng sinh ñaït quaû A-la-haùn, voâ löôïng chuùng sinh ñaït Ñaø- la-ni naøy, voâ soá chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng, voâ soá chuùng sinh ñaït phaùp Nhaãn voâ sinh.



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