THIEÀN PHAÙP YEÁU GIAÛI

**QUYEÅN HAÏ**

Neáu haønh giaû muoán caàu ñònh hö khoâng thì neân nghó nhö vaày: “Saéc laø coâng cuï taïo ra ñuû moïi thöù ñau khoå; nhö ñaùnh ñaäp, caét chaët, gieát haïi, ñoùi laïnh, giaø, beänh... ñeàu do saéc.” Tö duy nhö theá thì lieàn xa lìa saéc, ñaéc hö khoâng xöù.

Hoûi:

–Haønh giaû nay laáy saéc laøm thaân, thì laøm sao lìa boû ñöôïc? Ñaùp:

–Caùc phieàn naõo laø nhaân duyeân cuûa saéc, laïi hay troùi buoäc saéc. Vì phieàn naõo naøy dieät neân goïi laø lìa saéc.

Laïi nöõa, taäp thöïc haønh phaùp quaùn hö khoâng phaù saéc thì ñöôïc lìa saéc.

Laïi nöõa, nhö Phaät ñaõ noùi: Tyø-kheo quaùn naêm aám trong ñeä Töù thieàn nhö beänh, nhö muït gheû, nhö ung nhoït, nhö muõi nhoïn, laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ.

Quaùn nhö vaäy thì lìa naêm aám trong ñeä Töù thieàn. Vì caùc aám nöông vaøo saéc neân chæ noùi lìa saéc. Vì sao? Vì saéc roát raùo dieät taän.

Laïi nöõa, haønh giaû quaùn saéc töøng phaàn taùch rôøi thì khoâng coù saéc. Nhö thaân thì coù phaàn ñaàu, chaân, vai, tay phaân ra töøng phaàn rieâng reõ thì khoâng coøn thaân nöõa. Nhö ñaàu

thì coù maét, tai, muõi, löôõi, raâu, toùc, xöông, thòt taùch ra töøng phaàn rieâng reõ thì khoâng coù

ñaàu nöõa. Nhö maét thì goàm boán ñaïi, boán traàn, thaân caên, nhaõn caên, möôøi söï hoøa hôïp, traéng ñen... thaønh cuïc thòt goïi laø maét, phaân taùch ra töøng thöù thì khoâng coù maét. Ñaát, phaân ra

töøng phaàn cuõng vaäy.

Hoûi:

–Nhaõn caên do boán ñaïi taïo, saéc khoâng theå ñònh thì laøm sao phaân bieät? Ñaùp:

–Boán ñaïi vaø boán ñaïi taïo vì laø tònh saéc hoøa hôïp neân goïi laø maét. Neáu boû saéc naøy thì khoâng coù maét. Laïi tònh saéc naøy tuy khoâng theå thaáy, nhöng vì höõu ñoái neân coù theå phaân taùch. Do coù theå phaân taùch neân khoâng coù maét.

Laïi nöõa, caùi coù theå thaáy saéc neân goïi laø maét. Neáu tröø boû boán ñaïi vaø boán ñaïi taïo saéc thì khoâng coù maét. Neáu khoâng coù maét maø coù theå thaáy saéc thì tai cuõng coù theå laø maét. Neáu maét laø saéc phaùp thì taát caû saéc phaùp coù choã ñeå phaân taùch neân coù theå phaân bieät. Neáu coù theå phaân bieät thì laø nhieàu maét. Neáu noùi boán ñaïi sôû taïo, caùc vi traàn laø maét thì khoâng phaûi moät maét. Neáu hoaøn toaøn chaúng coù maét thì moät maét cuõng khoâng coù. Coøn neáu noùi vi traàn laø maét thì cuõng khoâng ñuùng. Vì sao? Vì neáu vi traàn coù saéc thì caû möôøi phöông khoâng goïi laø vi traàn. Neáu chaúng phaûi saéc thì khoâng goïi laø maét.

Laïi nöõa, theå cuûa vi traàn phaân ñònh coù boán phaàn: saéc, höông, vò, xuùc. Maét naøy chaúng phaûi boán vieäc aáy. Vì sao? Vì maét thuoäc veà noäi nhaäp, coøn boán ñaïi thuoäc veà ngoaïi nhaäp. Cho neân khoâng ñöôïc laáy caùc vi traàn laøm maét. Nhö Phaät noùi caùc vieäc hoøa hôïp, thaáy saéc taïm goïi laø maét, chöù khoâng coù chaéc thaät. Tai, muõi, löôõi, da, thòt, xöông,... cuõng phaù nhö vaäy. Ñoù goïi laø phaù töôùng trong thaân. Saéc beân ngoaøi nhö cung ñieän, taøi vaät, vôï con...

cuõng ñeàu phaân bieät phaù nhö vaäy.

Nhö Phaät baûo La-ñaø: “Keå töø ngaøy nay neân phaù tan saéc, huûy hoaïi saéc, laøm cho khoâng coøn saéc. Hay phaân bieät nhö vaäy thì goïi laø lìa saéc.”

Laïi nöõa, nhö Phaät noùi: Neáu Tyø-kheo muoán lìa saéc, vöôït qua taát caû saéc töôùng, dieät taát caû töôùng ñoái, khoâng nghó taát caû töôùng khaùc thì vaøo coõi hö khoâng voâ löôïng. Vöôït qua taát caû saéc töôùng laø coù theå thaáy saéc, dieät taát caû töôùng ñoái laø saéc höõu ñoái maø khoâng theå thaáy, khoâng nghó taát caû töôùng khaùc laø khoâng theå thaáy saéc khoâng ñoái.

Laïi nöõa, vöôït qua taát caû töôùng saéc laø xanh, vaøng, ñoû, traéng, hoàng, tía... caùc loaïi saéc töôùng; dieät höõu ñoái laø thanh, höông, vò, xuùc,...; khoâng nghó taát caû töôùng khaùc laø lôùn, nhoû, daøi, ngaén, vuoâng, troøn, xa, gaàn... Lìa taát caû saéc töôùng nhö theá thì ñöôïc vaøo coõi hö khoâng. Laïi nöõa, haønh giaû buoäc taâm vaøo hö khoâng trong thaân, ñoù laø mieäng, muõi, yeát haàu,

maét, tai, ngöïc, buïng... Ñaõ bieát saéc laø caùc phieàn muoän, laø hoïa neân taâm thích hö khoâng. Neáu taâm taïi saéc thì thu nhieáp khieán veà vôùi hö khoâng. Taâm trôû neân nhu hoøa thì laøm cho hö khoâng trong thaân daàn daàn roäng lôùn, töï thaáy saéc thaân nhö loã ngoù sen, thöïc taäp caøng nhaïy beùn thì thaáy thaân toaøn laø hö khoâng, khoâng coøn coù saéc. Saéc ngoaøi cuõng vaäy, hö khoâng trong ngoaøi ñoàng moät hö khoâng. Khi aáy taâm duyeân vôùi hö khoâng voâ löôïng voâ bieân, lìa caùi töôûng veà saéc maø ñöôïc an oån vui thích. Nhö chim ôû trong bình, bình vôõ ñöôïc thoaùt ra, bay löôïn trong hö khoâng, khoâng bò chöôùng ngaïi. Ñoù goïi laø ñònh voâ saéc ban ñaàu.

Haønh giaû bieát thoï, töôûng, haønh, thöùc trong hö khoâng nhö beänh, nhö muït gheû, nhö ung nhoït, nhö muõi nhoïn, laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, laïi caàu ñònh vi dieäu lieàn lìa duyeân khoâng. Vì sao? Vì bieát taâm sôû naøy töôûng hö khoâng laø hö doái, khoâng thaät, tröôùc khoâng nay coù, coù laïi hoaøn khoâng. Ñaõ bieát hoïa aáy laø hö khoâng, töø thöùc maø coù, nghóa laø thöùc laø chaân neân chæ quaùn thöùc boû duyeân khoâng. Khi taäp quaùn thöùc thì daàn daàn thaáy töôùng cuûa thöùc sinh khôûi töông tuïc nhö nöôùc chaûy, nhö ñeøn saùng. Thöùc quaù khöù, hieän taïi, vò lai töông tuïc voâ bieân voâ löôïng.

Hoûi:

–Vì sao Phaät noùi caûnh giôùi cuûa thöùc voâ bieân voâ löôïng? Ñaùp:

–Vì thöùc coù theå duyeân xa neân voâ bieân, duyeân voâ bieân phaùp neân voâ löôïng.

Laïi nöõa, tröôùc duyeân hö khoâng voâ bieân neân phaù hö khoâng voâ bieân thì thöùc môùi thuaän vôùi voâ bieân. Do taâm haønh giaû nhu hoøa neân coù theå laøm cho thöùc roäng ñeán voâ bieân. Ñoù laø caûnh giôùi cuûa thöùc voâ bieân.

Hoûi:

–Caûnh giôùi cuûa thöùc naøy ñuû caû boán aám, vì sao chæ noùi ñeán thöùc? Ñaùp:

–Taát caû phaùp beân trong ñeàu laáy thöùc laøm chuû. Caùc phaùp taâm sôû ñeàu tuøy thuoäc thöùc. Neáu noùi ñeán thöùc töùc laø noùi caùc vieäc khaùc. Laïi trong Duïc giôùi, saéc aám laøm chuû, trong Saéc giôùi thoï aám laøm chuû, Hö khoâng xöù, Thöùc xöù thì thöùc aám laøm chuû, voâ sôû höõu xöù töôûng aám laøm chuû, Phi töôûng phi phi töôûng xöù thì haønh aám laøm chuû.

Laïi nöõa, ba phaùp: thaân, taâm, taâm sôû phaùp thì ôû Duïc giôùi, Saéc giôùi vì laáy thaân laøm chuû neân taâm theo thaân. Neáu khoâng coù thaân thì chæ duøng söùc cuûa taâm.

Taâm coù hai phaàn: moät phaàn duyeân khoâng, coøn moät phaàn töï duyeân neân phaûi coù hai xöù: khoâng, thöùc. Vì ban ñaàu phaù saéc neân laáy hö khoâng goïi teân. Do phaù hö khoâng neân chæ laáy thöùc laøm teân.

Taâm sôû phaùp cuõng coù hai phaàn: moät phaàn thuoäc Töôûng, moät phaàn thuoäc Haønh. Vì vaäy cuõng coù hai xöù: Töôûng voâ sôû höõu vaø Haønh phi töôûng phi phi töôûng.

Laïi nöõa, do duyeân vôùi thöùc neân lìa ñöôïc hö khoâng. Vì theá, tuy coù caùc aám khaùc nhöng chæ laáy thöùc laøm teân.

Haønh giaû ñaõ ñöôïc thöùc xöù roài, laïi caàu ñònh vi dieäu, quaùn thöùc laø huyeãn, nhö treân ñaõ

noùi.

Laïi nöõa, quaùn thöùc nhö huyeãn, laø hö doái, thuoäc veà caùc nhaân duyeân neân khoâng töï

taïi; coù duyeân thì sinh, khoâng duyeân thì dieät. Thöùc khoâng truï tình, khoâng truï duyeân, cuõng khoâng truï khoaûng giöõa, chaúng coù choã truï, chaúng phaûi khoâng coù choã truï. Töôùng thöùc nhö vaäy, neân Theá Toân noùi thöùc nhö huyeãn hoùa. Haønh giaû ñaõ tö duy nhö theá thì lìa ñöôïc thöùc xöù.

Laïi nöõa, haønh giaû laïi tö duy: “Nhö naêm duïc laø hö doái thì saéc cuõng nhö vaäy. Nhö saéc hö doái thì hö khoâng cuõng nhö theá. Hö khoâng hö doái thì töôùng cuûa thöùc cuõng vaäy ñeàu laø hö doái. Nhöng chuùng sinh meâ hoaëc, ñaém chaáp goïi laø caùc phaùp, chæ coù roãng khoâng, khoâng coù gì laø choã an oån.” Nghó nhö theá roài thì lieàn nhaäp vaøo Voâ sôû höõu xöù.

Hoûi:

–Hö khoâng xöù vôùi Voâ sôû höõu xöù coù gì khaùc nhau? Ñaùp:

–Tröôùc thì taâm laáy töôûng hö khoâng laøm duyeân, ôû ñaây taâm töôûng Voâ sôû höõu laøm duyeân. Ñoù laø söï khaùc nhau.

Haønh giaû ñaõ vaøo Voâ sôû höõu xöù, neáu laø baäc lôïi caên thì bieát trong aáy coøn coù thoï, töôûng, haønh, thöùc neân nhaøm chaùn hoïa aáy, nhö tröôùc ñaõ noùi. Coøn ngöôøi ñoän caên thì khoâng theå bieát.

Laïi nöõa, nhaân lìa Voâ sôû höõu xöù coù ba kieán giaûi: moät laø höõu kieán, hai laø voâ kieán, ba laø phi höõu kieán phi voâ kieán.

Höõu kieán: töø Duïc giôùi cho ñeán Thöùc xöù. Voâ kieán: töùc laø Voâ sôû höõu xöù.

Phi höõu phi voâ kieán: töôûng phi phi töôûng xöù.

Voâ kieán naøy caàn phaûi lìa boû. Vì sao? Vì Phi töôûng phi phi töôûng tuy vi teá maø coøn phaûi boû, huoáng gì Voâ sôû höõu xöù.

Nghó nhö vaäy roài thì lìa Voâ sôû höõu xöù. Hoûi:

–Nhö trong Phaät phaùp cuõng coù roãng khoâng, khoâng sôû höõu. Neáu ñoù laø thaät thì vì sao noùi laø taø kieán caàn phaûi lìa boû?

Ñaùp:

–Trong Phaät phaùp vì duøng ñeå phaù chaáp tröôùc neân noùi khoâng phaûi laø thaät. Coøn cho raèng Voâ sôû höõu xöù laø thaät thì rôi vaøo taø kieán, trong ñoù chuùng sinh sau khi thoï quaû baùo tuøy theo nhaân duyeân cuûa nghieäp laïi thoï quaû baùo khaùc. Vì theá neân phaûi tröø boû. Teân tuy gioáng nhöng thaät ra thì khaùc haún.

Laïi nöõa, haønh giaû nghó nhö vaày: “Taát caû caûnh giôùi töôûng ñeàu thoâ, ñaùng lo laéng, nhö beänh, nhö muït, nhö ung nhoït, nhö truùng teân. Coøn caûnh giôùi khoâng töôûng laø choã ngu si. Nay choã tónh laëng vi dieäu ñeä nhaát laø Phi töôûng phi phi töôûng xöù.” Quaùn nhö vaäy roài thì lìa caûnh giôùi töôûng veà Voâ sôû höõu xöù maø nhaäp vaøo Phi töôûng phi phi töôûng xöù.

Hoûi:

–Trong aáy laø Höõu töôûng hay Voâ töôûng? Ñaùp:

–Trong aáy laø Höõu töôûng.

Hoûi:

–Neáu laø Höõu töôûng thì baûy ñòa döôùi sao khoâng goïi laø töôûng ñònh? Ñaùp:

–Vì trong caùc ñòa naøy phaàn töôûng vi teá, khoâng saéc beùn; duïng cuûa töôûng khoâng noåi baät, neân khoâng goïi laø töôûng. Vì taâm haønh giaû ôû Phi höõu töôûng phi voâ töôûng neân Phaät nöông theo goác cuûa ñònh maø goïi teân, goïi laø Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù.

Ngöôøi ñoän caên khoâng bieát trong ñoù coù boán aám, beøn cho laø caûnh giôùi Nieát-baøn an oån maø sinh taêng thöôïng maïn, soáng ñöôïc taùm vaïn kieáp roài trôû laïi rôi vaøo caùc caûnh giôùi khaùc.

Boán aám trong aáy tuy vi teá, saâu xa, vi dieäu, nhö baäc lôïi caên thì coù theå hieåu roõ, hieåu roài nhaøm chaùn maø nghó nhö vaày: “Ñaây cuõng laø phaùp taïo taùc hoøa hôïp, phaùp do nhaân duyeân sinh, laø hö doái khoâng thaät, nhö beänh, nhö muït, nhö ung nhoït, nhö truùng teân, laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, cuõng laø laøm nhaân duyeân cho ñôøi sau, caàn phaûi lìa boû. Do caùi hoïa aáy neân phaûi hoïc boán Ñeá.”

Hoûi:

–Khi boû caùc ñòa khaùc, vì sao khoâng noùi hoïc boán Ñeá? Ñaùp:

–Vì tröôùc ñaõ noùi nhö beänh, nhö muït, nhö ung nhoït, nhö truùng teân, laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Ñoù laø löôïc noùi boán Ñeá, chæ chöa noùi roäng maø thoâi.

Laïi caùc ñòa kia khoâng ngaên ngaïi, khoâng khoù khaên neân phaøm phu höõu laäu cuõng coù theå vöôït qua. Coøn ñaây laø toät ñænh theá gian, chæ coù Thaùnh nhaân hoïc ñaïo Voâ laäu môùi coù theå vöôït qua. Ví nhö chim bò coät daây ôû chaân, ban ñaàu tuy ñöôïc bay ñi nhöng heát daây roài cuõng bò keùo trôû laïi. Ngöôøi phaøm phu cuõng vaäy, tuy vöôït qua caùc ñòa nhöng Ma vöông khoâng vì theá maø sôï haõi. Neáu vöôït qua ñòa vò Höõu ñaûnh thì Ma vöông raát sôï haõi. Nhö daây ñöùt, chim bay maát. Vì theá, khi lìa caùc ñòa aáy, khoâng noùi boán ñeá. Ñòa vò Höõu ñaûnh laø cöûa troïng yeáu cuûa ba coõi, muoán vöôït qua cöûa naøy thì phaûi hoïc boán Ñeá.

Hoûi:

–Theá naøo laø boán Ñeá? Ñaùp:

–Khoå ñeá, Taäp ñeá, Dieät ñeá, Ñaïo ñeá.

Khoå coù hai: moät laø khoå thaân, hai laø khoå taâm. Taäp cuõng coù hai: moät laø söû, hai laø phieàn naõo.

Dieät cuõng coù hai: moät laø Nieát-baøn Höõu dö y, hai laø Nieát-baøn Voâ dö y. Ñaïo cuõng coù hai: moät laø Ñònh, hai laø Tueä.

Laïi nöõa, Khoå ñeá coù hai thöù: moät laø Khoå ñeá, hai laø Khoå thaùnh ñeá. Khoå ñeá laø töôùng cuûa phieàn naõo, nghóa laø naêm thoï aám goïi laø Khoå ñeá. Khoå thaùnh ñeá laø nhôø hieåu bieát neân tu ñaïo, goïi laø Khoå thaùnh ñeá.

Taäp ñeá coù hai: moät laø Taäp ñeá, hai laø Taäp thaùnh ñeá. Taäp ñeá laø töôùng phaùt sinh, nghóa laø aùi v.v.., caùc phieàn naõo goïi laø Taäp ñeá. Taäp thaùnh ñeá laø vì ñoaïn tröø (phieàn naõo) neân tu ñaïo, ñoù laø Taäp thaùnh ñeá.

Dieät ñeá coù hai: moät laø Dieät ñeá, hai laø Dieät thaùnh ñeá. Dieät ñeá laø töôùng vaéng laëng, nghóa laø boán quaû Sa-moân, goïi laø Dieät ñeá. Dieät thaùnh ñeá laø vì ñeå chöùng tòch dieät neân haønh ñaïo, ñoù laø Dieät thaùnh ñeá.

Ñaïo ñeá coù hai: moät laø Ñaïo ñeá, hai laø Ñaïo thaùnh ñeá. Ñaïo ñeá laø töôùng xuaát phaùt höôùng ñeán, nghóa laø taùm Thaùnh ñaïo, goïi laø Ñaïo ñeá. Laïi nöõa, ñeá coù hai thöù: toång töôùng

vaø bieät töôùng. Toång töôùng khoå laø naêm thoï aám. Bieät töôùng khoå laø phaân bieät roäng veà saéc aám, thoï aám, töôûng aám, haønh aám, thöùc aám.

Toång töôùng taäp coù khaû naêng sinh aùi cho thaân ñôøi sau.

Bieät töôùng taäp: phaân bieät roäng veà aùi..., caùc phieàn naõo vaø nhaân duyeân naêm thoï aám cuûa nghieäp höõu laäu.

Toång töôùng dieät: coù khaû naêng sinh söï ñoaïn taän aùi cuûa thaân sau.

Bieät töôùng dieät: phaân bieät roäng raõi veà söï ñoaïn taän taùm möôi chín thöù keát söû.

Toång töôùng ñaïo: taùm Thaùnh ñaïo, bieät töôùng ñaïo, phaân bieät roäng töø khoå phaùp nhaãn cho ñeán voâ hoïc ñaïo.

Neáu khoâng thoâng hieåu boán ñeá thì xoay vaàn trong naêm ñöôøng, qua laïi sinh töû khoâng luùc naøo döøng nghæ. Vì nhaân duyeân naøy neân haønh giaû phaûi suy nieäm veà sinh, giaø, beänh, cheát... taát caû khoå naõo ñeàu do coù thaân. Ví nhö taát caû coû caây ñeàu töø ñaát phaùt sinh, nhö trong kinh noùi: “Chuùng sinh trong möôøi phöông sôû dó coù thaân ñeàu bò khoå laø do coù sinh. Ví nhö thöùc aên ñoäc duø ngon hay dôû ñeàu laøm cheát ngöôøi. Neáu khoâng coù thaân taâm thì khoå cheát khoâng nôi nöông töïa. Nhö gioù döõ beû gaõy caây lôùn, neáu khoâng coù caây thì khoâng bò huûy hoaïi.” Nhö vaäy, löôïc noùi caên baûn thoï khoå cuûa thaân taâm. Nhö hö khoâng laø goác cuûa gioù, caây laø goác cuûa löûa, ñaát laø goác cuûa nöôùc, thaân laø goác cuûa khoå.

Laïi nöõa, nhö ñaát thöôøng laø töôùng cöùng chaéc, nöôùc thöôøng coù töôùng aåm öôùt, löûa thöôøng laø töôùng noùng, gioù thöôøng laø töôùng ñoäng, thaân taâm thöôøng laø töôùng khoå. Vì sao? Vì coù thaân neân caùc khoå nhö: giaø, cheát, ñoùi, khaùt, noùng, laïnh, gioù, möa... thöôøng baùm theo. Vì coù taâm neân caùc khoå nhö öu saàu, sôï haõi, saân haän, ganh gheùt... thöôøng baùm theo. Neáu bieát khoå cuûa thaân hieän taïi thì khoå quaù khöù cuõng nhö vaäy. Nhö khoå cuûa thaân hieän taïi, quaù khöù thì vò lai cuõng vaäy. Ví nhö hieän nay thaáy thoùc gioáng sinh luùa thì xeùt bieát quaù khöù, vò lai cuõng ñeàu nhö vaäy. Laïi nhö hieän taïi thaáy löûa laø töôùng noùng thì xeùt bieát löûa quaù khöù, vò lai cuõng laïi noùng nhö vaäy. Neáu khoâng coù thaân taâm thì tröôùc khoâng khoå, nay cuõng khoâng khoå vaø sau cuõng khoâng khoå. Phaûi bieát, ñau khoå trong ba ñôøi ñeàu töø thaân taâm maø coù, cho neân phaûi quaùn khoå ñeá. Nhö vaäy, taâm sinh nhaøm chaùn.

Nhaân duyeân cuûa khoå aáy chæ töø caùc phieàn naõo nhö aùi,... phaùt sinh, chaúng phaûi trôøi, chaúng phaûi thôøi, chaúng phaûi töï nhieân, cuõng chaúng phaûi khoâng nhaân duyeân. Neáu lìa phieàn naõo thì khoâng coù sinh, neân bieát theá gian ñeàu töø phieàn naõo nhö aùi,... sinh ra. Nhö ngöôøi laøm moät vieäc gì thì tröôùc tieân ñeàu töø mong muoán. Vì vaäy caùc phieàn naõo laø nhaân duyeân cuûa khoå. Laïi nöõa, do nöôùc aùi neân môùi thoï thaân, neáu khoâng coù nöôùc aùi thì khoâng coù thoï thaân; nhö ñaát khoâ khoâng theå treùt vaùch, laáy nöôùc hoøa vaøo thì coù theå treùt.

Laïi nöõa, vì caùc phieàn naõo neân söï thoï thaân moãi moãi khoâng ñoàng. Nhö ngöôøi nhieàu duïc thì thoï thaân nhieàu töôùng duïc. Ngöôøi nhieàu saân haän thì thoï thaân coù nhieàu töôùng saân. Ngöôøi nhieàu ngu si thì thoï thaân coù nhieàu töôùng si. Ngöôøi ít phieàn naõo thì thoï thaân ít phieàn naõo. Vì thaáy quaû baùo hieän nay khaùc nhau neân bieát nhaân duyeân xöa khaùc bieät, ñôøi sau theo phieàn naõo thoï thaân sai khaùc cuõng nhö theá, tuøy theo nghieäp maø thoï thaân. Neáu khoâng saân giaän thì khoâng thoï thaân raén ñoäc, taát caû thaân khaùc cuõng vaäy.

Vì vaäy neân bieát caùc phieàn naõo nhö aùi,... laø nhaân duyeân cuûa taát caû khoå. Vì nhaân duyeân cuûa khoå dieät neân khoå lieàn döùt, ñoù laø Nieát-baøn. Nieát-baøn goïi laø Ly duïc, ñoaïn tröø caùc phieàn naõo, thöôøng haèng khoâng bieán ñoåi, trong ñoù khoâng coù sinh, khoâng coù giaø, khoâng beänh, khoâng cheát, khoâng coù khoå thöông yeâu maø chia lìa, oaùn gheùt maø gaëp nhau, an vui maõi maõi.

Haønh giaû khi ñaéc Nieát-baøn dieät ñoä thì hoaøn toaøn khoâng ñi veà ñaâu, goïi laø Tòch dieät.

Nhö ñeøn chaùy daàu heát thì taét, khoâng ñeán caùc phöông, goïi ñoù laø Dieät ñeá. Ñaéc ñaïo Nieát- baøn phöông tieän thì Ñònh phaân laøm ba loaïi, Tueä phaân laøm hai loaïi, Giôùi phaân laøm ba loaïi.

Truï trong Giôùi naøy tu haønh ñònh tueä; nghóa laø ñoái vôùi boán Ñeá, Tueä hay quyeát ñònh, ñoù laø Chaùnh kieán. Nöông vaøo chaùnh kieán maø söï hieåu bieát phaùp phaùt sinh, ñoù laø Chaùnh tö duy. Goïi laø Tueä phaân laøm hai loaïi.

Chaùnh ñònh, Chaùnh nieäm, Chaùnh tinh taán, goïi laø Ñònh, phaân laøm ba loaïi. Chaùnh ngöõ, Chaùnh nghieäp, Chaùnh maïng, goïi laø Giôùi, phaân laøm ba loaïi.

Truï vaøo giôùi tònh neân caùc maàm phieàn naõo khoâng phaùt trieån thì theá löïc noù suy keùm daàn. Nhö gieo gioáng khoâng ñuùng thôøi tieát thì maàm khoâng phaùt trieån, söùc caùc phieàn naõo ñeán thì phaàn ñònh coù theå ngaên chaën, nhö nuùi lôùn ngaên nöôùc, nöôùc khoâng theå phaù noåi. Ví nhö chuù thuaät coù theå caám cheá raén ñoäc, tuy noù coù ñoäc nhöng khoâng theå haïi ngöôøi, phaàn ñònh cuõng nhö vaäy. Tueä coù khaû naêng nhoå taän coäi goác phieàn naõo, nhö nöôùc lôùn chaûy maïnh, caây treân ven bôø ñeàu bò nhoå troâi.

Thöïc haønh ba phaàn naøy laø ñöôøng chaân chaùnh ngay thaúng cuûa taùm Chaùnh ñaïo, coù khaû naêng dieät tröø nhaân cuûa khoå, an oån roát raùo, thöôøng laïc voâ vi.

Neáu phöông tieän ban ñaàu maø taäp phaùp moân naøy thì coù möôøi vieäc:

1. Taâm chuyeân chaùnh: Taâm chuyeân chaùnh thì moïi vieäc beân ngoaøi duø ñeán phaù hoaïi khoâng lay chuyeån. Nhö gioù boán phía noåi daäy maø nuùi khoâng lay ñoäng.
2. Chaát tröïc: Ngöôøi chaát tröïc nghe thaày noùi phaùp khoâng nhìn choã öu khuyeát, taâm khoâng taêng giaûm, nöông vaøo lôøi daïy khoâng nghi ngôø. Ví nhö vaøo röøng raäm chaët cuûi, caây thaúng thì deã keùo ra, caây cong khoù ra. Nhö vaäy röøng raäm ba coõi, ngöôøi chaát tröïc deã thoaùt ra, ngöôøi quanh co khoù thoaùt. ÔÛ trong Phaät phaùp chæ coù ngöôøi chaát tröïc laø ñöôïc duøng, ngöôøi quanh co thì loaïi boû.
3. Hoå theïn: Ñoù laø phuïc söùc ñeïp ñeõ, trang nghieâm hôn heát. Hoå theïn laø moùc saét cheá phuïc taâm aùc. Coù hoå coù theïn môùi thaät laø ngöôøi. Neáu khoâng hoå khoâng theïn thì khoâng khaùc gì suùc sinh.
4. Khoâng phoùng daät: Ñoù laø goác cuûa taát caû phaùp thieän. Theá gian phoùng tuùng, maát caùc vieäc lôïi. Haønh giaû phoùng daät, maát lôïi Nieát-baøn. Neân bieát, phoùng daät nhö oaùn, nhö giaëc, taâm thöôøng xa lìa. Neân bieát, khoâng phoùng daät nhö vua, cha, thaày, phaûi toân troïng, thöøa söï khoâng rôøi.
5. Xa lìa: Nhôø söï xa lìa naøy maø thaønh töïu khoâng phoùng daät. Neáu gaàn naêm duïc, caùc tình phaùt khôûi thì tröôùc heát thaân phaûi lìa thoân xoùm, keá ñeán taâm xa lìa khoâng nghó vieäc ñôøi.
6. Ít muoán: Ñoà vaät giuùp cho söï soáng, taâm khoâng mong caàu nhieàu. Caàu mong nhieàu

thì rôi vaøo caùc lo aâu.

1. Bieát ñuû: Coù ngöôøi tuy ít muoán nhöng öa ñaém vaät ñeïp neân taâm ñaïo bò luïn baïi. Vì theá, ngöôøi trí chæ mong vöøa ñuû maø thoâi.
2. Taâm khoâng ñaém chaáp: Neáu coù ñeä töû, ñaøn-vieät, trí thöùc, thaân thuoäc thaêm hoûi hoaëc ñöa röôùc thì coù nhieàu vieäc phieàn toaùi... Caùc vieäc nhö vaäy huûy hoaïi ñaïo nghieäp, cho neân khoâng neân tham ñaém.
3. Khoâng thích caùi vui ôû ñôøi: Nhö ca muùa, aâm nhaïc, giôø laønh, ngaøy toát, choïn löïa toát xaáu,... taát caû vieäc ñôøi ñeàu khoâng öa thích.
4. Nhaãn nhuïc: Khi haønh giaû caàu ñaïo phaûi nhaãn möôøi vieäc:

-Söï xaâm haïi cuûa muoãi moøng.

-Raén reát coù noäc ñoäc.

-Loaøi thuù ñoäc.

-Maéng chöûi, phæ baùng.

-Ñaùnh, neùm, gia haïi.

-Ñau beänh.

-Ñoùi.

-Khaùt.

-Laïnh.

-Noùng.

Nhöõng vieäc khoå naõo nhö theá haønh giaû nhaãn chòu, chôù ñeå bò lung laïc, luoân thaéng vöôït nhöõng vieäc naøy.

Laïi nöõa, nhö ngöôøi hieåu bieát töôùng beänh, bieát nguyeân nhaân cuûa beänh, bieát thuoác trò laønh beänh, ñöôïc khaùm beänh nhaân tuøy theo nhu caàu maø boå thuoác, khoâng laâu seõ laønh; haønh giaû cuõng vaäy, bieát thaät töôùng cuûa khoå, bieát nguyeân nhaân cuûa khoå, bieát ñaïo heát khoå, bieát ñöôïc thaày laønh ñeå hoïc, nhö vaäy khoâng laâu ñöôïc an oån, tónh laëng.

Hoûi:

–Ñaõ ñaéc Phi töôûng phi phi töôûng xöù, vaøo saâu trong thieàn ñònh, chæ coøn keát söû yeáu ôùt baäc thöôïng, taâm deã nhu hoøa, khoâng caàn caùc nhaân duyeân, caùc ví duï ñeå quaùn boán Ñeá thì khaùc gì chaúng taêng theâm?

Ñaùp:

–Chaúng phaûi noùi rieâng veà moät vò Höõu ñaûnh maø bao goàm taát caû caùc vò Höõu ñaûnh, ñeàu quaùn boán aám thuoäc saéc giôùi laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, nhö beänh, nhö ung nhoït, nhö muõi teân gaêm vaøo tim. Voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ ñeàu laø phaùp nhaân duyeân, hö doái taïo taùc. Quaùn Nieát-baøn thöôïng dieäu oån ñònh an laïc, chaúng phaûi laø phaùp taïo taùc, chaân thaät khoâng doái. Dieät ba ñoäc ba suy thì khoå cuûa thaân taâm dieät. Thöôøng quôû traùch boán aám vaø nhaân duyeân cuûa chuùng thì goïi laø Khoå ñeá, Taäp ñeá; khen ngôïi Nieát-baøn vaø ñaïo Nieát-baøn goïi laø Dieät ñeá, Ñaïo ñeá.

Haønh giaû ñaéc boán Thieàn, boán Ñònh voâ saéc, taâm ñaõ nhu hoøa, neáu caàn naêm thaàn thoâng maø nöông vaøo Töù thieàn thì deã ñaéc, neáu nöông vaøo Sô thieàn, Nhò thieàn, Tam thieàn, tuy coù theå ñöôïc nhöng caàu raát khoù, maø coù ñöôïc cuõng khoâng kieân coá. Vì sao? Vì Sô thieàn thì giaùc quaùn laøm loaïn ñònh, coøn Nhò thieàn thì quaù möøng, Tam thieàn thì quaù vui, cuøng ñònh traùi nhau. Boán Nhö yù ñeàu laø töôùng ñònh, chæ coù Töù thieàn khoâng khoå, khoâng vui, khoâng lo, khoâng möøng, hôi thôû khoâng ra vaøo, laø nôi caùc Thaùnh truï, an oån dieäu laïc.

Cho neân haønh giaû phaûi nöông vaøo Töù thieàn ñeå tu boán Nhö yù. Ñoù laø: duïc ñònh haønh phaùp thaønh töïu nhö yù, tinh taán ñònh, taâm ñònh, tö duy ñònh haønh phaùp thaønh töïu nhö yù. Nöông vaøo ñaây maø an truï thì khoâng vieäc gì laø khoâng thaønh töïu.

Hoûi:

–Theá naøo laø duïc ñònh haønh phaùp thaønh töïu nhö yù? Ñaùp:

–Duïc laø teân goïi cuûa söï mong muoán. Ñònh laø teân goïi cuûa nhaát taâm khoâng coù taêng giaûm. Haønh phaùp laø teân goïi cuûa tín, nieäm, xaûo tueä, hyû laïc... hoã trôï thaønh töïu duïc ñònh. Nhôø duïc laø chuû maø ñöôïc ñònh, neân goïi laø Duïc ñònh. Tinh taán ñònh, Taâm ñònh, Tö duy ñònh cuõng nhö vaäy. Haønh giaû quaùn duïc ñöøng cho taêng giaûm, chôù nhieáp vaøo trong laém maø beà ngoaøi nhieàu taùn loaïn, phaûi dòu daøng bình ñaúng ñieàu hoøa môùi coù theå söû duïng. Gioáng nhö ñieàu chænh daây ñaøn khoâng caêng laém, khoâng duøn laém thì tuøy yù ñaøn theo khuùc ca; Tinh

taán, Taâm, Tö duy cuõng vaäy. Nhö haønh giaû hoïc bay, muoán bay goïi laø duïc, nhieáp thu caùc taâm taùn loaïn, taäp hôïp caùc phaùp trôï haønh, goïi laø taâm tinh taán, coù theå nhaác thaân leân, lìa thaân taâm thoâ naëng nhö nguû, traïo cöû thì taâm lieàn nheï nhaøng. Nhôø taâm nheï nhaøng neân coù theå nhaác thaân leân, ñoù goïi laø taâm; truø lieäu duïc, tinh taán taâm nhieàu ít coù theå nhaác thaân leân, nhöng chöa phaù heát saéc cuoái cuøng trong vaø ngoaøi, goïi laø tö duy. Nöông vaøo boán phaàn nhö yù coù theå ñaït ñaày ñuû taát caû coâng ñöùc, huoáng gì naêm thaàn thoâng.

Hoûi:

–Naêm thaàn thoâng, phaùp naøo sinh tröôùc? Ñaùp:

–Tuøy theo sôû thích maø sinh tröôùc. Hoûi:

–Neáu vaäy thì taïi sao bieán hoùa thaàn thoâng thaàn thoâng laïi neâu tröôùc? Ñaùp:

–Söû duïng naêm thaàn thoâng phaàn nhieàu laø vì chuùng sinh. Vì sao? Vì nhö baäc tueä giaûi thoaùt A-la-haùn, sau khi ñaéc A-la-haùn nghó nhö vaày: “Coù nhieàu chuùng sinh ñoän caên, khoâng tin vieäc ñaïo, khinh maïn phaùp. Ta ñöôïc thaàn thoâng duû saïch laäu hoaëc laø vieäc khoù, thì taïi sao khoâng phaùt khôûi thaàn thoâng giaùo hoùa maø ñeå hoï rôi vaøo toäi loãi? Vaû laïi, Ñöùc Phaät ñaïi Bi laøm lôïi ích cho chuùng sinh, ta laø ñeä töû, phaûi duøng thaàn thoâng giuùp ích cho chuùng sinh.” Nhö vaäy, caùc chuùng sinh phaàn nhieàu nhôø söï hoùa hieän ñoù maø ñöôïc lôïi ích, söï thaàn bieán caûm ñoäng sang heøn, ñaïi chuùng ñeàu phuïc tuøng, caùc thaàn thoâng khaùc khoâng ñöôïc nhö vaäy. Vì theá cho neân bieán hoùa thaàn thoâng ñöôïc neâu tröôùc.

Hoûi:

–Thaân nôi coõi trôøi hoûa ñaïi nhieàu neân coù aùnh saùng, cuõng coù theå ñi mau treân hö khoâng. Quyû thaàn phong ñaïi nhieàu neân thaân nheï nhaøng, khoâng bò chöôùng ngaïi. Thaân roàng thuûy ñaïi nhieàu neân taâm nieäm sinh nöôùc, cuõng coù theå bieán hoùa chuyeån ñoäng. Thaân ngöôøi ñòa ñaïi nhieàu neân töôùng ñoäng vaø nheï ít thì laøm sao coù theå bay?

Ñaùp:

–Do ñòa ñaïi cuûa thaân ngöôøi coù töôùng ñoäng vaø nheï ít neân môùi caàu hoïc thaàn thoâng. Nhö trôøi, roàng duøng thaàn thoâng laøm gì? Nhö ñaát tuy naëng maø nhôø söùc cuûa nöôùc neân ñaát chuyeån ñoäng. Nhö theá thì nhôø söùc cuûa taâm neân coù theå nhaác thaân leân. Ví nhö khæ töø treân cao rôi xuoáng maø thaân khoâng bò toån thöông, coøn ngöôøi rôùt thì bò thöông. Khæ nhôø söùc taâm nheï nhaøng, nhanh nheïn, maïnh meõ neân khoâng bò thöông toån. Neân bieát, thaàn thoâng cuûa thaân cuõng nhö theá, vì söùc taâm maïnh meõ, laïi nhö ngöôøi noåi, tuy ôû choã nöôùc saâu maø khoâng bò chìm vaø nhôø söùc phöông tieän cuûa taâm neân coù theå giöõ thaân mình. Vì theá neân bieát, thaân ngöôøi tuy naëng nhöng nhôø söùc taâm maïnh meõ maø thaân bay treân hö khoâng.

Hoûi:

–Nhö vaäy thì coù theå tin, nhöng hoïc nhö theá naøo? Ñaùp:

–Neáu haønh giaû truï ôû ñeä Töù thieàn, nöông vaøo boán phaàn nhö yù, nhaát taâm thaâu toùm nieäm, quaùn thaân ñaâu ñaâu cuõng laø hö khoâng, nhö loã troáng cuûa cuû sen, giöõ töôùng thaân nheï nhaøng, taäp maõi khoâng döøng thì thaân cuøng hôïp vôùi taâm, nhö saét hôïp vôùi löûa. Dieät töôùng thaân naëng neà, chæ coøn thaân nheï nhaøng, hôïp vôùi Duïc, Tinh taán, Tö duy vaø hôïp vôùi phaùp trôï haønh. Nhôø cuûa söùc haïnh thieän nhö Duïc... neân thaân lieàn thuaän theo, nhö theùp ôû trong löûa, meàm deûo, deã söû duïng. Vaû laïi, boán ñaïi taïo saéc thuoäc saéc giôùi hoøa hôïp ôû trong thaân naøy, laøm cho thaân nheï, tuøy yù coù theå bay ñi. Nhö ngöôøi uoáng thuoác, taâm trôû neân saùng suoát

thì thaân deã chòu; ví nhö nhôø boán ñaïi taïo saéc cuûa saéc giôùi trong saïch, ôû trong thaân naøy neân maét saùng trong. Nhö ngöôøi hoïc khieâu vuõ, taäp maõi daàn daàn nhuaàn nhuyeãn hôn moïi ngöôøi. Nhö chim con hoïc bay, daàn daàn bay xa hôn; thaàn thoâng cuûa thaân cuõng vaäy, khi môùi ñöôïc thì bay moät tröôïng hoaëc hai tröôïng, daàn daàn coù theå bay xa.

Thaàn thoâng bieán hoùa naøy coù boán loaïi:

1. Thaân bay treân hö khoâng nhö chim bay.
2. Xa laøm cho gaàn.
3. Bieán maát nôi naøy xuaát hieän nôi kia.
4. Mau leï nhö yù nghó.

Trong khoaûnh khaéc khaûy moùng tay coù saùu möôi yù nieäm, trong khoaûng moät nieäm coù theå vöôït qua voâ löôïng a-taêng-kyø haèng haø sa coõi nöôùc, tuøy theo nieäm lieàn ñeán. Duøng thaàn thoâng naøy thaân ñöôïc töï taïi, moät thaân phaân laøm nhieàu thaân, nhieàu thaân hôïp thaønh moät thaân, lôùn hoùa thaønh nhoû, nhoû hoùa ra lôùn, naëng baèng Tu-di, nheï nhö loâng hoàng... Caùc vieäc nhö vaäy laøm theo yù muoán.

Laïi nöõa, Boà-taùt ñaéc thaàn thoâng veà thaân naøy, trong khoaûng moät nieäm vöôït qua haèng haø sa coõi nöôùc, tuy chuùng sinh thaáy Boà-taùt ñeán vôùi hoï nhöng Boà-taùt vaãn baát ñoäng nôi xöù sôû cuûa mình, thuyeát phaùp giaùo hoùa nôi aáy maø cuõng khoâng boû nôi naøy.

Hoaëc coù trôøi, ngöôøi ñieân ñaûo chaáp thöôøng, coù theå duøng thaàn thoâng ñoä hoï baèng caùch hoùa hieän thieâu ñoát tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Chuùng sinh thaáy tam thieân ñaïi thieân theá giôùi bò ñoát chaùy tan raõ maø coõi nöôùc khoâng bò toån haïi. Neáu coù chuùng sinh sinh taâm kieâu maïn thì hieän ra tay caàm chaøy Kim cang, töø trong chaøy phaùt ra löûa, ngöôøi thaáy sôï haõi, quy phuïc, leã kính. Coù ngöôøi thích thaân Chuyeån luaân thaùnh vöông, lieàn hieän thaân Chuyeån luaân thaùnh vöông maø thuyeát phaùp cho hoï, hoaëc hieän thaân Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, hoaëc hieän Ma vöông, hoaëc hieän Thanh vaên, Bích-chi-phaät, hoaëc hieän thaân Phaät... tuøy theo thaân maø hoï öa thích, hieän ra thuyeát phaùp cho hoï.

Hoaëc Boà-taùt ngoài kieát giaø treân hö khoâng, boán phía thaân phoùng ra caùc thöù aùnh saùng roài thuyeát phaùp cho hoï. Hoaëc coù khi chuùng sinh thích nhieàu maøu saéc ñeïp ñeõ lieàn hieän tam thieân ñaïi thieân theá giôùi baèng baûy baùu, trang nghieâm baèng côø phöôùn, loïng hoa, traêm thöù kyõ nhaïc, ôû trong ñoù thuyeát phaùp. Hoaëc laøm cho tam thieân ñaïi thieân theá giôùi thaønh moät bieån nöôùc coù hoa sen maøu xanh, maøu hoàng che kín maët nöôùc, ôû treân aáy thuyeát phaùp. Hoaëc ngoài treân nuùi Tu-di duøng tieáng Phaïm aâm thuyeát phaùp, caùc coõi nöôùc ñeàu nghe.

Hoaëc coù luùc chuùng sinh khoâng thaáy hình töôùng maø chæ nghe tieáng thuyeát phaùp; hoaëc hieän thaân Caøn-thaùt-baø duøng aâm thanh kyõ nhaïc laøm cho taâm hoï vui, sau ñoù môùi thuyeát phaùp. Hoaëc hieän laøm Long vöông ñieän chôùp, saám seùt duøng ñeå thuyeát phaùp. Duøng caùc thöù nhaân duyeân phöông tieän hieän thaàn bieán nhö vaäy ñeå khai môû, daãn daét chuùng sinh.

Hoûi:

–Thaàn thoâng aáy bieán hoùa caùc vaät thì taïi sao khoâng phaûi laø hö voïng? Ñaùp:

–Haønh giaû tröôùc ñaõ bieát caùc phaùp laø hö doái, nhö huyeãn, nhö hoùa. Ví nhö naén ñaát meàm tuøy theo yù muoán, nhö ngöôøi phöôùc ñöùc coøn coù theå laøm cho muøa haï coù tuyeát, muøa ñoâng hoa sinh, doøng soâng ngöøng chaûy... Laïi nhö Tieân nhaân saân giaän, laøm cho coïp, soùi, sö töû bieán thaønh ñaù, huoáng chi ñònh löïc thaàn thoâng maø khoâng bieán hoùa ra vaät.

Laïi nöõa, trong taát caû vaät ñeàu coù phaàn cuûa khí, giöõ töôùng phaàn naøy, duøng thaàn löïc khueách ñaïi noù thì caùc phaàn khaùc aån maát. Nhö kinh noùi: “Caùc vò Tyø-kheo coù thaàn löïc, taâm ñöôïc töï taïi, thaáy coù caây lôùn, muoán laøm thaønh ñaát thì caây lieàn thaønh ñaát. Vì sao? Vì

caây coù thaønh phaàn cuûa ñaát. Hoaëc nöôùc, löûa, gioù cuõng nhö vaäy. Neáu laø vaøng, baïc, caùc thöù vaät baùu, tuøy yù ñeàu laøm ñöôïc. Vì sao? Vì caây coù phaàn tònh.”

Hoûi:

–Vaät bieán hoùa nhö vaäy khoâng coù goác ngoïn, thì vieäc ñoù theá naøo? Ñaùp:

–Ñaõ noùi trong hö khoâng coù vi traàn do boán ñaïi taïo, nhôø taâm löïc laøm cho caùc vi traàn hôïp laïi, hoaëc hoùa ra ngöôøi. Ví nhö ngöôøi cheát, hoaëc sinh coõi trôøi, hoaëc sinh vaøo ñòa nguïc laø do nhaân duyeân toäi phöôùc, hoøa hôïp vi traàn hoùa laøm thaân cuõng vaäy. Nhöõng vaät ñoù laø töôùng bieán hoùa thaàn thoâng.

Haønh giaû naøo muoán caàu Thieân nhó thì cuõng laáy ñeä Töù thieàn laøm goác, tu taäp boán phaàn nhö yù nhö treân ñaõ noùi; ñieàu hoøa laøm taâm nhu hoøa, thaâu toùm nieäm vaøo aâm thanh cuûa ñaïi chuùng, giöõ caùc thöù töôùng aâm thanh, aâm thanh ñaõ nghe phaûi thöôøng töôûng nieäm. Neáu taâm duyeân vieäc khaùc thì thu nhieáp trôû veà, thöôøng phaûi nhaát taâm tu nieäm thì trong tai lieàn ñöôïc saéc thanh tònh do boán ñaïi saéc giôùi taïo. Ñoù goïi laø tu taäp Thieân nhó. Duøng Thieân nhó naøy nghe aâm thanh cuûa voâ löôïng coõi nöôùc ôû möôøi phöông, ñoù laø: tieáng Trôøi, tieáng Ngöôøi, tieáng Roàng, tieáng A-tu-la, tieáng Caøn-thaùt-baø, tieáng Chieân-ñaø-la, tieáng Ma-haàu- laëc vaø tieáng cuûa ngaï quyû, suùc sinh... Caùc aâm thanh ñau khoå, lôùn, nhoû, thoâ, teá... ôû ñòa nguïc thaûy ñeàu nghe roõ. Taâm ñònh cuûa Boà-taùt daàn daàn saâu hôn neân môùi nghe aâm thanh cuûa chö Phaät nôi möôøi phöông, nghe phaùp töø Phaät noùi maø khoâng naém giöõ töôùng, do phaùp laø chaân thaät, phaùp laø toái thöôïng, neân khoâng nöông vaøo lôøi noùi maø nöông vaøo nghóa saâu xa.

Theá naøo laø nghóa saâu xa?

Ñoù laø bieát caùc phaùp laø khoâng, voâ töôùng, voâ taùc, neân khoâng sinh taø kieán. Ñoái vôùi nghóa thì cuõng khoâng thuû ñaéc nghóa, trong caùi khoâng theå thuû ñaéc, cuõng khoâng coù töôùng thuû ñaéc. Ñoù laø y vaøo nghóa saâu xa maø khoâng döïa vaøo lôøi noùi.

Laïi nöõa, haønh giaû caên cöù vaøo kinh lieãu nghóa, chöù khoâng caên cöù vaøo kinh chaúng lieãu nghóa. Ngöôøi thaáu toû dieäu nghóa cuûa kinh, neáu coù theå y vaøo nghóa thì taát caû caùc kinh ñeàu lieãu nghóa, nghóa roát raùo laø khoâng, vì khoâng theå noùi veà töôùng. Do ñoù caùc kinh ñeàu laø thaáu toû veà yù nghóa. Ai khoâng y vaøo nghóa thì ngöôøi ñoù ñoái vôùi caùc kinh ñeàu khoâng lieãu nghóa. Vì sao? Vì khoâng coù trí saâu xa neân chaïy theo aâm thanh, maø thaät töôùng cuûa aâm thanh naøy cuõng nhaäp vaøo nghóa saâu xa, ñeàu khoâng theå noùi. Ñoù laø phaân bieät kinh lieãu nghóa.

Laïi nöõa, haønh giaû y vaøo trí maø khoâng y vaøo thöùc. Vì sao? Vì haønh giaû bieát töôùng cuûa thöùc naøy töø nhaân duyeân hoøa hôïp sinh ra, neân khoâng coù töï taùnh, khoâng saéc, khoâng ñoái, khoâng theå thaáy, khoâng hay, khoâng bieát, dö hoái nhö huyeãn. Bieát töôùng cuûa thöùc nhö theá thì thöùc töùc laø trí. Vì theá y vaøo trí maø khoâng y vaøo thöùc. Haønh giaû tuy cuõng sinh hieåu bieát, hoaëc thuoäc thöùc, hoaëc thuoäc trí, nhöng khoâng sinh ñaém chaáp, bieát töôùng nhö cuûa thöùc thì thöùc töùc laø töôùng cuûa trí. Do ñoù, töôùng cuûa trí naøy laø vì chuùng sinh maø noùi.

Laïi nöõa, haønh giaû y vaøo phaùp maø khoâng y vaøo ngöôøi. Vì sao? Vì trong phaùp Phaät quaû thaät coù ngöôøi khoâng thanh tònh, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt. Nhöng taát caû phaùp khoâng coù ngaõ, khoâng coù nhaân, chæ tuøy thuoäc theá tuïc maø noùi coù nhaân coù ngaõ. Vì theá, haønh giaû y vaøo phaùp maø khoâng y vaøo ngöôøi. Phaùp naøy nghóa laø taùnh cuûa caùc phaùp. Taùnh cuûa phaùp laø taùnh voâ sinh. Taùnh voâ sinh aáy laø caùi khoâng roát raùo. Caùi khoâng roát raùo aáy laø caùi khoâng theå neâu baøy. Vì sao? Vì duøng lôøi noùi phaùp, trong phaùp khoâng coù lôøi, trong lôøi khoâng coù phaùp. Lôøi thì khoâng coù töôùng lôøi, taát caû lôøi noùi chaúng phaûi laø töôùng cuûa lôøi

noùi. Vì theá, trong kinh noùi: “Khoâng chæ baøy, khoâng noùi naêng laø phaùp Phaät.”

Haønh giaû duøng Thieân nhó nghe caùc phaùp Phaät thì ñoái vôùi ngöôøi hoaëc phaùp khoâng sinh chaáp tröôùc caùi thaáy. Neáu phaân bieät hai töôùng thì chaúng phaûi laø phaùp Phaät. Neáu khoâng thaáy hai töôùng thì laø phaùp Phaät. Haønh giaû nhôø nöông vaøo söùc cuûa Thieân nhó neân nghe ñöôïc phaùp saâu xa, roài giaùo hoùa chuùng sinh. Ñoù laø thaàn thoâng Thieân nhó.

Neáu haønh giaû muoán ñöôïc Tha taâm trí thì tröôùc neân quaùn taâm mình, giöõ töôùng sinh, töôùng truï, töôùng dieät cuûa taâm, cuõng bieát töôùng dô, töôùng saïch, töôùng ñònh, töôùng loaïn... cuûa taâm. Laïi quaùn söï dô saïch, gaàn xa, nhieàu ít... nôi ñoái töôïng ñöôïc duyeân cuûa taâm töï naém baét töôùng trong vaø ngoaøi taâm roài, sau ñoù quaùn saéc chuùng sinh, giöõ töôùng taâm duïc, töôùng taâm saân, töôùng taâm kieâu maïn, töôùng taâm keo kieät, töôùng taâm ganh gheùt, töôùng taâm buoàn raàu, töôùng taâm sôï haõi, aâm thanh lôøi noùi caùc thöù taïo ra töôùng taâm..., vaø nghó nhö vaày: “Phaät nhö taâm ta luùc sinh, luùc truï, luùc dieät, ngöôøi kia cuõng nhö vaäy.”

Mình bieát taâm sôû duyeân cuûa mình thì ngöôøi khaùc cuõng nhö vaäy. Taâm ta coù saéc töôùng, lôøi noùi, töôùng taïo taùc nhö vaäy, thöôøng tu hoïc töôùng taâm. Tu taäp nhö vaäy roài thì ñaéc Tha taâm thoâng, khi aáy chæ duyeân vaøo taâm vaø taâm sôû phaùp cuûa ngöôøi kia thì nhö ngöôøi maét saùng nhìn thaáy caù trong nöôùc trong, lôùn nhoû, ñeïp xaáu ñeàu thaáy caû. Tuy bò nöôùc che laáp nhöng vì nöôùc trong neân nhìn khoâng bò chöôùng ngaïi. Haønh giaû nhö theá, nhôø söùc bieát cuûa Tha taâm thoâng neân taâm chuùng sinh tuy bò thaân che nhöng coù theå thaáy ñöôïc.

Ñaõ ñöôïc taâm thoâng thì luùc ôû trong ñaïi chuùng noùi phaùp, tröôùc phaûi bieát taâm hoï, bieát chuùng sinh aáy duøng thaân taâm haønh phaùp gì, nhaân duyeân gì, coù töôùng gì, öa vieäc gì? Vì bieát laø nhôø töï taâm thanh tònh neân bieát taâm chuùng sinh cuõng coù theå thanh tònh. Nhö trong taám göông saùng, tuøy theo hình saéc maø hieän ra coù daøi ngaén, vuoâng troøn, thoâ teá... hieän ra ñuùng nhö töôùng ñoù, khoâng taêng khoâng giaûm. Vì sao? Vì göông trong saùng. Göông tuy khoâng phaân bieät maø hieån baøy töôùng aáy.

Haønh giaû cuõng nhö vaäy, nhôø taâm mình thanh tònh, caùc phaùp khoâng coù töôùng nhaát ñònh, vì thöôøng thanh tònh neân bieát heát taâm vaø taâm sôû phaùp cuûa chuùng sinh. Neáu ôû trong chuùng coù ngöôøi nhieàu daâm duïc, lieàn bieát taâm hoï maø thuyeát phaùp ñeå hoï lìa daâm duïc; saân haän cuõng nhö vaäy. Vì sao? Vì thaät töôùng cuûa taâm khoâng oâ nhieãm, khoâng saân haän, khoâng si meâ.

Hoaëc trong chuùng coù ngöôøi caàu Thanh vaên thöøa thì cuõng bieát taâm aáy maø thuyeát phaùp cho hoï, tuy thuyeát phaùp nhöng bieát taùnh phaùp khoâng coù caùi nhoû.

Ngöôøi caàu Bích-chi-phaät thì cuõng bieát taâm hoï maø thuyeát phaùp, tuy thuyeát phaùp nhöng bieát taùnh phaùp cuõng khoâng coù caùi baäc trung.

Ngöôøi naøo caàu Ñaïi thöøa thì cuõng bieát taâm hoï maø thuyeát phaùp, tuy thuyeát phaùp nhöng bieát taùnh phaùp khoâng coù caùi lôùn.

Cöù nhö vaäy haønh giaû tuøy theo taâm chuùng sinh maø thuyeát phaùp cho hoï, cuõng khoâng phaân bieät töôùng taâm. Tuy thuyeát phaùp phaân bieät ba thöøa maø khoâng huûy hoaïi phaùp taùnh. Vì khoâng huûy hoaïi phaùp taùnh neân bieát heát moïi neûo haønh hoùa nôi taâm cuûa taát caû chuùng sinh. Tuy duøng taâm mình maø bieát taâm ngöôøi, nhöng ñoái vôùi taâm naøy taâm kia khoâng thuaän khoâng nghòch. Cuõng bieát taâm taâm noái nhau cuûa taát caû chuùng sinh nhö nöôùc chaûy. Nhö bieát taâm taùnh thì phaùp taùnh cuõng nhö vaäy, duøng Tha taâm trí bieát taâm chuùng sinh maø thuyeát phaùp cho hoï thì khoâng coù haïi vaäy. Ñoù goïi laø bieát thaàn thoâng Tha taâm trí.

Haønh giaû muoán bieát tuùc maïng, tröôùc töï mình bieát roõ vieäc ñang qua, vieäc vöøa qua, daàn daàn ñeâm qua, ngaøy qua, ngaøy tröôùc nöõa..., nhö vaäy moät thaùng, töø naêm nay luøi veà hoài coøn beù. Nhö ngöôøi ñi ñöôøng, ñi ñeán nôi muoán ñeán, roài tö duy nhôù laïi nhöõng choã ñaõ

ñi qua. Taäp nhö theá roài, kheùo tu söùc ñònh, nhôù laïi luùc sinh, luùc coøn trong thai, bieát cheát nôi kia maø sinh vaøo thai naøy, bieát ñöôïc moät ñôøi, hai ñôøi, ba ñôøi, cho ñeán traêm ñôøi, ngaøn ñôøi, vaïn ñôøi, voâ löôïng öùc ñôøi. Duøng trí tuùc maïng töï bieát vieäc ñaõ qua cuûa mình vaø ngöôøi: nhöõng vieäc ñaõ traûi qua töø haèng haø sa kieáp thaûy ñeàu nhôù bieát, duøng tuùc maïng ñeå giaùo hoùa chuùng sinh, noùi nhö vaày: “Ta ôû nôi kia coù doøng hoï vaø teân nhö vaäy, soáng nhö vaäy, traûi qua söï khoå vui vaø tuoåi thoï nhö vaäy.” Cuõng noùi caùi vieäc maø hoï ñaõ traûi qua. Haønh giaû nhôø söùc tuùc maïng neân bieát ñöôïc nhaân duyeân toäi phöôùc ñôøi tröôùc cuûa chuùng sinh, nghóa laø nhaân duyeân cuûa haøng Thanh vaên, nhaân duyeân cuûa Bích-chi-phaät, nhaân duyeân cuûa Phaät, tuøy theo nhaân duyeân aáy maø thuyeát phaùp.

Laïi nöõa, haønh giaû nhôø söùc cuûa trí tuùc maïng neân bieát mình theo chö Phaät troàng caên laønh maø khoâng hoài höôùng veà Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng giaùc, nay seõ hoài höôùng veà Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng giaùc. Haønh giaû cuõng bieát caùc phaùp quaù khöù khi dieät khoâng ñi veà ñaâu, bieát caùc phaùp vò lai khi sinh khoâng töø ñaâu ñeán. Tuy bieát ñôøi quaù khöù khoâng coù khôûi ñaàu, nhöng khoâng sinh kieán chaáp khoâng khôûi ñaàu. Tuy thaáy chuùng sinh ñôøi vò lai dieät vaøo Nieát-baøn nhöng cuõng khoâng sinh bieân kieán.

Khi haønh giaû nieäm veà tuùc maïng thì caùc caên laønh taêng tröôûng vaø nhaân duyeân toäi loãi voâ löôïng ñôøi ñeàu tieâu heát. Vì sao? Vì bieát taát caû caùc phaùp khoâng coù töôùng môùi vaø cuõ. Ñöôïc trí tueä nhö vaäy roài, quaùn taát caû phaùp höõu vi vaø söï khoå vui ñaõ traûi qua trong sinh töû nhö thaáy vieäc trong moäng. Vì theá neân ôû trong sinh töû taâm khoâng nhaøm chaùn maø sinh taâm thöông xoùt taát caû chuùng sinh, bieát taát caû caùc phaùp ñeàu laø töôùng taïo taùc, nghó nhö vaày: “Nhö ta ñaõ qua laïi trong sinh töû ngaøn vaïn öùc voâ löôïng kieáp ñeàu laø hö voïng chaúng thaät. Taát caû chuùng sinh qua laïi sinh töû cuõng ñeàu nhö vaäy. Neáu khoâng coù boán ñaïi, boán aám thì ñoù laø thaät. Boán ñaïi, boán aám roát cuoäc cuõng khoâng sinh.”

Laïi nöõa, haønh giaû duøng trí tuùc maïng nhôù ñaõ töøng laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, caùi vui ñaõ höôûng thoï ñaõ bò voâ thöôøng tieâu dieät, caùi vui cuûa Thích Ñeà-hoaøn Nhaân cuõng bò voâ thöôøng tieâu dieät. Coù caùc coõi nöôùc thanh tònh, ñeïp ñeõ vaø coù chö Phaät, Boà-taùt saéc töôùng tuyeät ñeïp chuyeån theo baùnh xe phaùp, thaûy ñeàu voâ thöôøng, huoáng gì vieäc khaùc. Nghó nhö vaäy roài, taâm nhaøm chaùn, xa lìa. Haønh giaû nöông trí tuùc maïng nhaäp vaøo voâ thöôøng, khoâng; quaùn taát caû caùc phaùp ñeàu roãng khoâng, voâ thöôøng maø chuùng sinh ñieân ñaûo neân tham ñaém. Vì chuùng sinh aáy maø sinh loøng thöông xoùt. Haønh taâm Bi naøy, daàn daàn ñöôïc thaønh töïu ñaïi Bi. Sau khi ñöôïc Ñaïi Bi thì ñöôïc möôøi phöông chö Phaät nhôù nghó vaø caùc Boà-taùt khen ngôïi coâng ñöùc aáy. Ñoù goïi laø Thaàn thoâng tuùc maïng.

Haønh giaû naøo muoán caàu Thieân nhaõn thì tröôùc giöõ töôùng aùnh saùng, ñoù laø aùnh saùng cuûa ñeøn, löûa, haït chaâu, maët trôøi, maët traêng, sao ñeâm... Giöõ töôùng aùnh saùng naøy roài, ban ngaøy thì nhaém maét laïi, ñeâm thì khoâng, chæ ñaët nieäm treân töôùng aùnh saùng nhö maét ñaõ thaáy, thöôøng tu taäp nieäm aùnh saùng, buoäc taâm taïi aùnh saùng, khoâng nhôù nghó gì khaùc; neáu noù chaïy ñi thì thu nhieáp veà, taâm truï moät choã. Khi aáy, boán ñaïi sôû taïo saéc giôùi laø saéc thanh tònh, ôû trong maét naøy thì maét naøy goïi laø Thieân. Vì boán Ñaïi thieân taïo ra neân goïi laø Thieân nhaõn. Maét thanh tònh cuûa caùc Hieàn thaùnh cuõng goïi laø Thieân nhaõn. Haønh giaû ñaõ ñöôïc Thieân nhaõn naøy thì caùc nuùi nhö Tu-di, Thieát vi,... caây lôùn vaø caùc coõi nöôùc ñeàu khoâng laøm ngaên ngaïi. Duøng maét khoâng chöôùng ngaïi coù theå thaáy möôøi phöông voâ löôïng, voâ soá chö Phaät vaø nöôùc ñeïp ñeõ.

Baáy giôø, haønh giaû coù theå bieát taát caû Phaät laø moät Ñöùc Phaät. Laïi thaáy moät Ñöùc Phaät laø taát caû Phaät. Vì phaùp taùnh khoâng hoaïi vaäy. Nhö thaáy töôùng Phaät, töï thaáy töôùng thaân cuõng nhö vaäy, vì töôùng cuûa töï thaân tònh neân töôùng taát caû phaùp cuõng laïi nhö vaäy. Nhö

thaáy Phaät thanh tònh thì ñeä töû cuõng vaäy, khoâng coù hai töôùng vaø chuùng sinh trong coõi nöôùc nôi möôøi phöông nhö: ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû, trôøi, ngöôøi, tröø chuùng sinh coõi Voâ saéc, soáng cheát, ñeïp xaáu ñeàu thaáy heát. Bieát taát caû nhaân duyeân vaø quaû baùo cuûa chuùng sinh trong saùu ñöôøng ôû möôøi phöông. Chuùng sinh aáy nhôø nhaân duyeân nghieäp laønh neân ñöôïc sinh trong trôøi ngöôøi. Chuùng sinh ñaây vì nghieäp aùc neân sinh trong ba ñöôøng aùc.

Haønh giaû ôû trong Thieân nhaõn naøy ñöôïc söùc trí tueä neân tuy thaáy chuùng sinh maø khoâng sinh töôûng veà chuùng sinh. Taát caû phaùp khoâng coù töôûng chuùng sinh. Tuy thaáy nghieäp vaø quaû baùo lieàn nhau nhöng cuõng nhaäp vaøo taát caû phaùp, khoâng nghieäp, khoâng quaû baùo. Tuy Thieân nhaõn thaáy taát caû saéc nhöng vì duøng söùc trí tueä neân khoâng giöõ töôùng saéc, saéc naøy thaûy ñeàu khoâng.

Laïi nöõa, hoaëc ngaên ngaïi, hoaëc khoâng ngaên ngaïi, xa, gaàn, treân, döôùi, thaûy ñeàu thaáy heát. Haønh giaû thaáy ñöôïc thaân hình ñeïp ñeõ, tinh teá, thanh tònh cuûa chö Thieân ôû Saéc giôùi maø hoï khoâng thaáy, thaäm chí ñaïi thieân cuõng khoâng thaáy vò aáy. Nhö vaäy laø taát caû nghóa cuûa thaàn thoâng, nhö ñaõ noùi roäng trong nghóa thaàn thoâng cuûa Ñaïi thöøa.

