KINH THUÛ LAÊNG NGHIEÂM

**QUYEÅN 10**

***Chaùnh vaên:***

**Chi 4:** *Nhöõng ma söï thuoäc Haønh aám.*

A-nan! Thieän nam kia tu taäp phaùp Tam-ma-ñeà, khi töôûng aám ñaõ heát, nhöõng moäng töôûng bình thöôøng cuûa ngöôøi ñoù ñaõ tieâu dieät, khi thöùc, khi nguû, luoân luoân moät theå, taùnh giaùc minh roãng laëng nhö hö khoâng trong saïch, khoâng coøn nhöõng söï töôùng cuûa tieàn traàn thoâ troïng, xem nhöõng nuùi soâng ñaát lieàn theá gian, nhö göông soi saùng, khi ñeán khoâng dính vaøo ñaâu, khi qua khoâng coù daáu veát, roãng chòu chieáu öùng, roõ raøng khoâng coøn taäp quaùn cuõ, chæ moät taùnh tinh chaân.

Caên nguyeân cuûa sinh dieät töø ñoù phôi loä ra, thaáy ñöôïc möôøi hai loaøi chuùng sinh nôi möôøi phöông, roõ heát caùc loaøi, tuy chöa thoâng suoát manh moái cuûa moãi chuùng sinh, nhöng ñaõ thaáy cô sôû sinh dieät chung, gioáng nhö boùng dôïn naéng, lôùp lôùp nhoùang hieän ra, laøm caùi then choát phaùt sinh caùc phuø caên traàn, aáy thì goïi laø phaïm vi Haønh aám.

Neáu caùi coäi goác cuûa nhöõng laêng xaêng chôùp nhoaùng u aån ñoù, vaøo ñöôïc taùnh ñöùng laëng baûn lai, nhöõng taäp khí sinh dieät baûn lai döøng laïi nhö soùng loâ xoâ, dieät heát hoùa thaønh nöôùc ñöùng, goïi laø heát Haønh aám. Ngöôøi ñoù vöôït khoûi chuùng sinh ñöôïc: xeùt laïi nguyeân do, coäi goác laø u aån voïng töôûng.

A-nan! Neân bieát caùc thieän nam ñöôïc söï nhaän bieát ñuùng ñaén trong Xa-ma-tha ñoù, chaùnh taâm ñöùng laëng saùng suoát, möôøi loaøi Thieân ma khoâng coøn ñöôïc dòp quaáy phaù, môùi nghieân cöùu tinh vi cuøng toät coäi goác sinh loaïi, khi caùi goác sinh loaïi loä ra, xeùt caùi goác thöôøng chuyeån ñoäng laêng xaêng cuøng khaép u uaån kia, laïi khôûi taâm so ño chaáp tröôùc, thì ngöôøi ñoù sa vaøo hai caùi luaän voâ nhaân.

Moät laø ngöôøi ñoù thaáy caùi goác khoâng coù nhaân. Vì sao? Ngöôøi ñoù ñaõ ñöôïc cô sôû sinh dieät toaøn loä ra, nöông theo taùm traêm coâng ñöùc cuûa nhaõn caên, thaáy trong taùm muoân kieáp, taát caû chuùng sinh ñeàu theo doøng nghieäp baùo maø xoay vaàn, cheát nôi naày, sinh nôi kia, chæ thaáy chuùng sinh

luaân hoài trong ñoù, ngoaøi taùm muoân kieáp thì môø mòt khoâng thaáy gì, beøn phaùt ra söï nhaän ñònh, nhöõng loaïi chuùng sinh nôi möôøi phöông trong theá gian naày, tröôùc taùm muoân kieáp, khoâng do nhaân gì maø töï coù. Do söï chaáp tröôùc so ño nhö theá, boû maát Chaùnh Bieán Tri, sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà.

Hai laø ngöôøi ñoù thaáy caùi ngoïn khoâng coù nhaân. Vì sao? Ngöôøi ñoù thaáy coäi goác sinh dieät, bieát ngöôøi sinh ngöôøi, roõ chim sinh chim, thaáy chim quaï luoân luoân ñen, chim hoäc luoân luoân traéng, loaøi ngöôøi, loaøi trôøi thaân vaãn ñöùng thaúng, caùc loaøi suùc sinh thaân vaãn naèm ngang, saéc traéng khoâng phaûi do taåy maø thaønh, saéc ñen khoâng phaûi do nhuoäm taïo ra, suoát taùm möôi kieáp khoâng heà dôøi ñoåi, cho ñeán heát ñôøi naày cuõng nhö vaäy, maø töø xöa ñeán nay, ngöôøi ñoù khoâng thaáy gì laø Boà-ñeà, laøm sao laïi coøn coù vieäc thaønh ñaïo Boà-ñeà, roài nhaän ñònh taát caû caùc söï vaät ngaøy nay, ñeàu khoâng coù nguyeân nhaân gì caû.

Do nhöõng so ño, chaáp tröôùc nhö theá, boû maát taùnh Chaùnh Bieán Tri, sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù nhaát, laäp nhöõng luaän voâ nhaân.

A-nan! Caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng saùng suoát, Thieân ma khoâng coù dòp quaáy phaù, trong luùc xeùt cuøng coäi goác sinh hoïat, xeùt caùi coäi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, laïi khôûi taâm so ño chaáp laø taùnh vieân thöôøng, thì ngöôøi aáy sa vaøo boán caùi luaän bieán thöôøng.

Moät laø ngöôøi ñoù xeùt cuøng baûn taùnh cuûa taâm vaø caûnh, caû hai ñeàu khoâng coù nhaân, tu taäp bieát ñöôïc trong hai muoân kieáp, möôøi phöông chuùng sinh coù nhöõng söï sinh dieät, ñeàu laø xoay vaàn, khoâng heà tan maát, neân chaáp ñoù laø thöôøng.

Hai laø ngöôøi ñoù xeùt cuøng coäi goác nôi boán ñaïi, thaáy boán ñaïi thöôøng truï, tu taäp bieát ñöôïc trong boán muoân kieáp, möôøi phöông chuùng sinh tuy coù sinh dieät, nhöng ñeàu coù baûn theå thöôøng haèng, khoâng heà tan maát, neân chaáp ñoù laø thöôøng.

Ba laø ngöôøi ñoù xeùt cuøng nguyeân do baûn lai cuûa saùu caên, cuûa söï chaáp thoï thöùc Maït-na vaø cuûa caùc taâm, yù, thöùc, thaáy taùnh vaãn thöôøng xuyeân, tu taäp bieát ñöôïc trong taùm muoân kieáp, taát caû chuùng sinh xoay vaàn khoâng maát, baûn lai laø thöôøng truï, xeùt toät taùnh khoâng maát ñoù, maø chaáp laø thöôøng.

Boán laø ngöôøi ñoù nghó ñaõ heát Töôûng aám, leõ ra khoâng coøn löu chuyeån, ñöùng laëng xoay vaàn, tö töôûng sinh dieät ñaõ dieät heát roài, thì trong lyù töï nhieân thaønh khoâng sinh dieät, ngöôøi ñoù nhaân taâm nieäm so ño nhö

theá maø chaáp laø thöôøng.

Do nhöõng söï chaáp thöôøng aáy, boû maát Chaùnh Bieán Tri, ñoïa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù hai, laäp nhöõng luaän vieân thöôøng.

Laïi caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng vöõng chaéc, Thieân ma khoâng coøn dòp quaáy phaù, trong luùc xeùt cuøng toät goác sinh loaïi, xeùt caùi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, laïi khôûi taâm so ño chaáp giöõa mình vaø caùi khaùc, thì ngöôøi ñoù maéc vaøo boán kieáp ñieân ñaûo, laø nhöõng luaän “moät phaàn voâ thöôøng, moät phaàn thöôøng”.

Moät laø ngöôøi ñoù quaùn saùt caùi taâm dieäu minh roãng laëng cuøng khaép möôøi phöông theá giôùi, cho laø caùi thaàn ngaõ roát raùo, do ñoù chaáp coù caùi ta cuøng khaép möôøi phöông ñöùng laëng saùng suoát khoâng lay ñoäng, coøn taát caû chuùng sinh, thì ôû trong taâm ta töï sinh, töï cheát, vaäy taâm taùnh cuûa ta, thì goïi laø thöôøng, coøn nhöõng ñaùm sinh dieät kia, thì thaät laø voâ thöôøng.

Hai laø ngöôøi ñoù khoâng xeùt caùi taâm, laïi xeùt khaép haèng sa quoác ñoä trong möôøi phöông, thaáy coù choã bò kieáp tai phaù hoaïi, thì cho laø coù taùnh roát raùo voâ thöôøng, coøn nhöõng choã khoâng bò kieáp tai phaù hoaïi, thì goïi laø roát raùo thöôøng.

Ba laø ngöôøi ñoù quaùn saùt rieâng caùi taâm mình laø tinh teá nhoû nhieäm gioáng nhö vi traàn, löu chuyeån trong möôøi phöông maø taùnh khoâng dôøi ñoåi, laïi coù theå khieán caùi thaân naày, sinh roài laïi dieät, roài chaáp caùi taùnh khoâng maát ñoù, laø taùnh thöôøng cuûa mình, coøn taát caû söï soáng cheát, töø taùnh aáy sinh ra, thì goïi laø voâ thöôøng.

Boán laø ngöôøi ñoù bieát Töôûng aám heát roài, thaáy ñöôïc doøng Haønh aám, chaáp caùi löu chuyeån thöôøng xuyeân cuûa Haønh aám laø taùnh thöôøng, coøn nhöõng Saéc aám, Thoï aám, Töôûng aám hieän ñaõ dieät heát, thì goïi laø voâ thöôøng.

Do nhöõng chaáp tröôùc so ño “moät phaàn voâ thöôøng, moät phaàn thöôøng” nhö theá maø sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù ba.

Laïi caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng vöõng chaéc, Thieân ma khoâng coøn coù dòp quaáy phaù, khi xeùt cuøng coäi goác sinh loaïi, xeùt coäi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, laïi sinh taâm so ño chaáp tröôùc veà phaàn vò, thì ngöôøi ñoù sa vaøo boán caùi luaän höõu bieân:

Moät laø ngöôøi so ño caùi coäi goác sinh dieät löu chuyeån khoâng ngöøng, roài chaáp quaù khöù, vò lai laø höõu bieân vaø chaáp caùi taâm töông tuïc laø voâ bieân.

Hai laø ngöôøi ñoù xeùt trong taùm muoân kieáp thì thaáy chuùng

sinh, coøn

tröôùc taùm muoân kieáp thì baët khoâng nghe thaáy gì, roài goïi choã khoâng nghe thaáy laø voâ bieân, coøn choã coù chuùng sinh laø höõu bieân.

Ba laø ngöôøi ñoù chaáp mình bieát cuøng khaép, laø ñöôïc taùnh voâ bieân, coøn taát caû caùc ngöôøi kia, hieän ra trong caùi bieát cuûa mình, maø mình khoâng heà bieát hoï nhaän ñöôïc taùnh bieát, thì nhöõng ngöôøi kia khoâng ñöôïc caùi taâm voâ bieân vaø chæ coù taùnh höõu bieân.

Boán laø ngöôøi ñoù xeùt cuøng dieät tröø Haønh aám, duøng trí kieán cuûa mình, maø so ño chaáp taát caû chuùng sinh trong moãi caùi thaân, ñeàu laø phaàn nöûa sinh, phaàn nöûa dieät vaø chaáp taát caû söï vaät coù ra trong theá giôùi, ñeàu moät nöûa laø höõu bieân, moät nöûa laø voâ bieân.

Do nhöõng so ño, chaáp tröôùc höõu bieân, voâ bieân nhö theá, sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù tö, laäp nhöõng luaän höõu bieân.

Laïi caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng vöõng chaéc, Thieân ma khoâng coøn coù dòp quaáy phaù, khi xeùt cuøng coäi goác sinh loaïi, xeùt coäi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, sinh loøng so ño chaáp tröôùc veà tri kieán, thì ngöôøi ñoù maéc vaøo boán thöùc luaän hö voïng “ñieân ñaûo bieán keá, caøn loaïn baát töû”.

Moät laø ngöôøi ñoù quaùn saùt coäi goác bieán hoùa, thaáy choã dôøi ñoåi thì goïi laø bieán, thaáy choã töông tuïc thì goïi laø thöôøng, thaáy choã thaáy ñöôïc thì goïi laø sinh, choã khoâng thaáy ñöôïc thì goïi laø dieät, choã caùc nhaân töông tuïc, khoâng coù ñöùt ñoaïn thì goïi laø theâm, chính trong töông tuïc, choã rôøi nhau ôû giöõa thì goïi laø giaûm, choã moãi moãi caùi sinh ra thì goïi laø coù, choã töông ñoái khoâng coù thì goïi laø khoâng, duøng lyù quaùn saùt taát caû vaø duïng taâm thaønh nhöõng kieán chaáp rieâng bieät, coù ngöôøi ñeán caàu phaùp hoûi nghóa, ñaùp: “Ta nay cuõng sinh, cuõng dieät, cuõng coù, cuõng khoâng, cuõng theâm, cuõng bôùt”, trong taát caû thôøi ñeàu noùi loän xoän, khieán cho ngöôøi nghe khoâng theå hieåu ñöôïc.

Hai laø ngöôøi ñoù xeùt kyõ caùi taâm veà choã töông ñoái laø khoâng, nhaân caùi khoâng maø ñöôïc chöùng, coù ngöôøi ñeán hoûi, chæ ñaùp moät chöõ, chæ noùi laø khoâng, ngoaøi chöõ khoâng ra, khoâng noùi gì caû.

Ba laø ngöôøi ñoù xeùt kyõ caùi taâm veà choã moãi moãi ñeàu coù, nhaân caùi ñoù maø coù ñöôïc chöùng, coù ngöôøi ñeán hoûi chæ ñaùp moät chöõ, chæ noùi laø phaûi, tröø chöõ phaûi ra, khoâng noùi gì caû.

Boán laø ngöôøi ñoù chaáp caû coù, caû khoâng, do caùi caûnh rôøi raïc maø taâm cuõng roái loaïn, coù ngöôøi ñeán hoûi thì ñaùp: “Cuõng coù, töùc laø cuõng khoâng, trong caùi cuõng khoâng, khoâng phaûi laø cuõng coù”, taát caû ñeàu caøn loaïn, khoâng theå noùi heát ñöôïc.

Do nhöõng so ño, chaáp tröôùc caøn loaïn, troáng roãng nhö theá, maø sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laøm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù naêm, laäp boán thöù luaän “ñieân ñaûo bieán keá, caøn loaïn baát töû”.

Laïi caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng vöõng chaéc, Thieân ma khoâng coøn coù dòp quaáy phaù, khi xeùt cuøng coäi goác sinh loaïi, xeùt coäi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, sinh taâm so ño chaáp tröôùc nôi doøng sinh dieät voâ taän, thì ngöôøi aáy sa vaøo tö töôûng ñieân ñaûo, chaáp sau khi cheát coù töôùng.

Hoaëc khi töï cuûng coá caùi thaân mình, baûo saéc laø ta, hoaëc khi thaáy caùi ta bao truøm khaép caùc coõi nöôùc, roài baûo ta coù Saéc, hoaëc thaáy caùc traàn kia, theo ta maø xoay trôû veà, roài baûo saéc thuoäc veà ta, hoaëc thaáy caùi ta, nöông theo löu chuyeån maø töông tuïc, roài baûo ta ôû nôi saéc, nhöõng ngöôøi ñoù, ñeàu so ño chaáp sau khi cheát coù töôùng, xoay vaàn nhö theá coù ñeán möôøi saùu töôùng.

Töø ñoù, hoaëc coøn chaáp roát raùo phieàn naõo vaø roát raùo Boà-ñeà, hai taùnh aáy ñi song song vôùi nhau, khoâng ñuïng chaïm gì nhau.

Do nhöõng so ño, chaáp sau khi cheát coù töôùng nhö vaäy, sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù saùu, laäp nhöõng ñieân ñaûo, nhaän trong naêm aám, sau khi cheát coù töôùng.

Laïi caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng vöõng chaéc, Thieân ma khoâng coøn coù dòp quaáy phaù, khi xeùt cuøng coäi goác sinh loaïi, xeùt coäi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, laïi sinh taâm so ño chaáp tröôùc nôi ba thöù Saéc, Thoï, Töôûng, ñaõ tröø dieät roài, thì ngöôøi ñoù sa vaøo nhöõng tö töôûng ñieân ñaûo, chaáp sau khi cheát khoâng coù töôùng.

Ngöôøi ñoù thaáy Saéc aám dieät, thaân hình khoâng nhaân vaøo ñaâu, xeùt Töôûng aám dieät, taâm khoâng raøng buoäc vaøo ñaâu, bieát Thoï aám dieät, khoâng coøn dính daùng vaøo ñaâu, taùnh caùc aám ñoù ñaõ tieâu tan, daàu coù sinh lyù maø khoâng thoï, khoâng coù töôûng, thì cuõng ñoàng nhö caây coû, roài nghó hình chaát naày, hieän tieàn coøn khoâng theå naém ñöôïc, laøm sao sau khi cheát laïi coøn coù caùc töôùng, nhaân ñoù, xeùt nhaän sau khi cheát, khoâng coù töôùng, xoay vaàn nhö theá coù ñeán taùm caùi luaän voâ töôùng.

Töø ñoù, hoaëc chaáp Nieát-baøn, nhaân quaû, taát caû ñeàu khoâng, chæ coù danh töï, nhöng roát raùo ñeàu ñoaïn dieät.

Do nhöõng so ño, chaáp sau khi cheát khoâng coù töôùng nhö vaäy, sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù baûy, laäp nhöõng luaän ñieân ñaûo, chaáp trong naêm aám, sau khi cheát khoâng coù töôùng.

Laïi caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng

vöõng

chaéc, Thieân ma khoâng coøn coù dòp quaáy phaù, khi xeùt cuøng coäi goác sinh loaïi, xeùt coäi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, nôi Haønh aám coøn vaø Thoï, Töôûng ñaõ dieät, chaáp caû caùi coù vaø caùi khoâng, töï theå phaù nhau, thì ngöôøi ñoù maéc vaøo nhöõng luaän ñieân ñaûo, chaáp sau khi cheát, khoâng phaûi coù, khoâng phaûi khoâng.

Ngöôøi ñoù thaáy nhöõng aám Saéc, Thoï, Töôûng coù maø khoâng phaûi coù, xeùt Haønh aám chuyeån bieán, khoâng maø khoâng phaûi khoâng, xoay vaàn nhö theá cuøng toät caùc aám, thaønh taùm caùi khoâng “khoâng phaûi coù, khoâng phaûi khoâng”, tuøy gaëp duyeân gì, ñeàu noùi sau khi

cheát coù töôùng, khoâng töôùng. Laïi xeùt taùnh Haønh aám sinh dieät thay ñoåi lieân tuïc, phaùt taâm thoâng suoát, chaáp taát caû ñeàu khoâng phaûi coù, khoâng phaûi khoâng,

loän laãn hö thaät.

Do nhöõng so ño, chaáp sau khi cheát “khoâng phaûi coù, khoâng phaûi khoâng” nhö theá, maø ñöôøng sau môø mòt, khoâng coøn loái ñi, sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù taùm, laäp nhöõng luaän ñieân ñaûo, chaáp trong naêm aám, sau khi cheát, khoâng phaûi coù, khoâng phaûi khoâng.

Laïi caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng vöõng chaéc, Thieân ma khoâng coøn coù dòp quaáy phaù, khi xeùt cuøng coäi goác sinh loaïi, xeùt coäi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, laïi sinh taâm so ño chaáp sau naày laø khoâng, thì ngöôøi ñoù maéc vaøo baûy caùi luaän ñoaïn dieät.

Hoaëc chaáp heát thaân naày laø dieät, hoaëc chaáp heát naêm duïc laø dieät, hoaëc chaáp heát khoå laø dieät, hoaëc chaáp toät vui laø dieät, hoaëc chaáp xaû heát laø dieät, xoay vaàn nhö theá cuøng toät ñeán baûy caùch chaáp hieän tieàn laø tieâu dieät, dieät roài khoâng trôû laïi nöõa. Do nhöõng so ño chaáp sau khi cheát laø ñoaïn dieät nhö theá, sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy goïi laø ngoaïi ñaïo thöù chín, laäp nhöõng luaän ñieân ñaûo, chaáp trong naêm aám, sau khi cheát laø ñoaïn dieät.

Laïi caùc thieän nam, trong Tam-ma-ñeà, chaùnh taâm ñöùng laëng vöõng chaéc, Thieân ma khoâng coøn coù dòp quaáy phaù, khi xeùt cuøng coäi goác sinh loaïi, xeùt coäi goác thöôøng chuyeån ñoäng u aån kia, laïi sinh taâm so ño chaáp sau naày laø coù, thì ngöôøi ñoù maéc vaøo naêm luaän Nieát-baøn.

Hoaëc nhaän nhöõng ñònh Duïc giôùi laø chuyeån y chaân chaùnh, do xem thaáy saùng suoát cuøng khaép, maø sinh loøng yeâu meán. Hoaëc nhaän Sô thieàn laø chuyeån y chaân chaùnh, vì khoâng coøn öu thoï. Hoaëc nhaän Nhò thieàn, vì khoâng khoå thoï. Hoaëc nhaän Tam thieàn, vì raát vui ñeïp. Hoaëc nhaän Töù thieàn, khoå vui ñaõ heát, chaáp khoâng coøn chòu sinh dieät trong luaân hoài. Ngöôøi ñoù, laàm nhöõng

coõi trôøi höõu laäu laø quaû voâ vi, laàm söï an oån nôi naêm

choã aáy laø quaû baùo thuø thaéng thanh tònh cuûa caùc baäc Thaùnh hieàn, xoay vaàn nhö theá roát raùo coù naêm choã.

Do nhöõng so ño, chaáp tröôùc naêm thöù Nieát-baøn hieän coù nhö theá, sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, laàm maát taùnh Boà-ñeà, aáy laø ngoaïi ñaïo thöù möôøi, laäp nhöõng luaän ñieân ñaûo, chaáp trong naêm aám, coù naêm thöù Nieát-baøn hieän coù.

A-nan! Möôøi thöù nhaän hieåu ñieân roà trong Thieàn na nhö theá, ñeàu do Haønh aám vaø taâm coâng duïng giao xen, neân hieän ra nhöõng nhaän thöùc ñoù. Chuùng sinh ngu meâ, khoâng töï löôïng xeùt, gaëp caùi ñoù hieän ra, laïi nhaän meâ laøm ngoä, töï baûo laø chöùng baäc Thaùnh, thaønh toäi ñaïi voïng ngöõ vaø seõ ñoïa vaøo nguïc Voâ giaùn. Caùc oâng quyeát phaûi ñem lôøi naày cuûa Nhö Lai, sau khi Ta dieät ñoä roài, truyeàn laïi trong ñôøi maït phaùp, khieán cho taát caû chuùng sinh hieåu roõ nghóa naày, khoâng ñeå cho taâm ma töï gaây neân nhöõng toäi loãi saâu naëng, giöõ gìn che chôû cho chuùng sinh tieâu dieät caùc taø kieán, daïy cho giaùc ngoä ñaïo nghóa chaân thaät, khoâng maéc vaøo caùc ñöôøng reõ nôi ñaïo voâ thöôïng, chôù ñeå chuùng sinh ñöôïc moät ít ñaõ cho laø ñuû vaø neâu ra lôøi chæ daïy thanh tònh cuûa vò Ñaïi Giaùc.

**Chi 5:** *Nhöõng ma söï thuoäc Thöùc aám.*

A-nan! Thieän nam kia, tu phaùp Tam-ma-ñeà, khi Haønh aám heát roài, thì caùi then choát lay ñoäng u aån chung, sinh ra caùc loaøi theá gian, boãng ñöôïc xoùa boû, gieàng moái vi teá, quan heä saâu xa gaây nghieäp chòu baùo cuûa ngaõ theå chuùng sinh, caûm öùng ñeàu baët döùt. Ngöôøi ñoù, haàu nhö ñöôïc ñaïi giaùc ngoä nôi baûn taùnh Nieát-baøn, nhö khi gaø gaùy tan, xem qua phöông Ñoâng, ñaõ coù aùnh saùng.

Saùu caên roãng laëng, khoâng coøn dong ruoåi nöõa, trong vaø ngoaøi ñeàu laëng saùng, vaøo ñöôïc taùnh voâ sôû nhaäp, thaáu suoát nguyeân do thoï sinh cuûa möôøi hai loaøi nôi möôøi phöông, xeùt roõ nguyeân nhaân do chaáp tröôùc gaây neân, caùc loaøi khoâng theå haáp daãn ñöôïc, nôi möôøi phöông theá giôùi, ñaõ nhaän ñöôïc taùnh ñoàng, taùnh tinh vi aáy coøn toàn taïi, phaùt hieän ra moät caùch bí aån aáy, thì goïi laø phaïm vi cuûa Thöùc aám.

Neáu trong taùnh ñoàng ñaõ chöùng ñöôïc cuûa caùc loaøi, huaân taäp tieâu hoùa saùu caên, laøm cho khi hoøa hôïp, khi chöa ñöôïc töï taïi caùi thaáy, caùi nghe thoâng nhau, taùc duïng thanh tònh thay theá laãn nhau, thì möôøi phöông theá giôùi vôùi laïi thaân taâm ñeàu nhö ngoïc löu ly, trong ngoaøi saùng suoát, theá goïi laø heát Thöùc aám. Ngöôøi ñoù, vöôït khoûi maïng tröôïc, xeùt laïi nguyeân do, coäi goác laø voïng töôûng ñieân ñaûo, huyeãn hoùa roãng khoâng.

A-nan! Neân bieát thieän nam ñoù, ñaõ xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, trôû veà baûn taùnh cuûa thöùc, ñaõ dieät ñöôïc sinh dieät,

nhöng chöa vieân

maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät. Ngöôøi ñoù, coù theå khieán nôi thaân mình, caùc caên khaùc nhau khi hôïp, khi chia vaø thoâng suoát vôùi söï hay bieát khaép caùc loaøi khaép möôøi phöông, caùi hay bieát ñoù thoâng suoát vaéng laëng, coù theå vaøo taùnh baûn vieân. Neáu nôi choã quay veà, laïi laäp ra caùi nhaân chaân thöôøng, vaø quyeát ñònh nhö theá laø ñuùng, thì ngöôøi ñoù, sa vaøo caùi chaáp “nhaân sôû nhaân”, trôû thaønh baïn beø vôùi ñaùm Sa-tyø-ca-la chaáp coù Minh ñeá, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø ñaùm thöù nhaát, laäp caùi taâm sôû ñaéc thaønh caùi quaû sôû quy, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng ngoaïi ñaïo.

A-nan! Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät, neáu nôi taùnh ñaõ nhaäp ñöôïc, laïi oâm laøm töï theå cuûa mình, cho taát caû chuùng sinh trong möôøi hai loaøi, cuøng toät hö khoâng, ñeàu töø trong thaân mình phaùt sinh ra vaø quyeát ñònh nhö theá laø ñuùng, thì ngöôøi ñoù, sa vaøo caùi chaáp “naêng phi naêng”, thaønh baïn vôùi ñaùm Ma-heâ-thuû-la, hieän ra thaân voâ bieân, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø ñaùm thöù hai, laäp caùi taâm cuûa chuû theå taïo taùc, thaønh caùi quaû cuûa chuû theå haønh söï, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng Ñaïi maïn thieân, chaáp caùi ta cuøng khaép vieân maõn.

Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät. Neáu trong luùc quay veà, thaáy coù choã sôû quy, laïi töï nghó thaân taâm mình töø choã kia sinh ra vaø caû möôøi phöông hö khoâng cuõng ñeàu do choã kia sinh ra, roài töùc nôi caùi choã sinh ra taát caû ñoù, nhaän laø caùi theå chaân thöôøng khoâng sinh dieät. Nhö theá, laø ôû trong sinh dieät sôùm chaáp laø thöôøng truï, chaúng nhöõng laàm taùnh baát sinh, maø cuõng meâ taùnh sinh dieät, an truï trong meâ laàm, traàm troïng, maø quyeát ñònh laø ñuùng, thì ngöôøi aáy, sa vaøo caùi chaáp “thöôøng phi thöôøng”, thaønh beø baïn cuûa nhöõng keû chaáp coù Töï taïi thieân, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø ñaùm thöù ba, laäp caùi taâm nhaân y, thaønh caùi quaû voïng keá, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng hoaøn toaøn ñieân ñaûo.

Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã taùnh dieäu cuûa tòch dieät. Neáu nôi choã hay bieát, nhaân söï hay bieát cuøng khaép maø laäp ra caùi nhaän thöùc coû caây möôøi phöông ñeàu goïi laø höõu tình, cuøng ngöôøi khoâng khaùc, raèng coû caây laøm ngöôøi, ngöôøi cheát roài trôû laïi thaønh coû caây nôi möôøi phöông, nôi caùi hay bieát cuøng khaép, khoâng coù löïa choïn vaø quyeát ñònh nhö theá laø ñuùng, thì ngöôøi aáy, sa vaøo

caùi chaáp “tri voâ tri”, thaønh baïn beø cuûa ñaùm Baø-tra,

Tieån-ni, chaáp taát caû ñeàu coù hay bieát, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø ñaùm thöù tö, thaønh caùi quaû sai laàm, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng nhaän bieát ñieân ñaûo.

Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät. Neáu trong luùc ñaõ ñöôïc tuøy thuaän taùnh vieân dung cuûa caùc caên duøng thay laãn nhau, laïi nôi taùnh vieân dung bieán hoùa phaùt sinh, caàu caùi aùnh saùng cuûa Hoûa ñaïi, öa caùi thanh tònh cuûa Thuûy ñaïi, yeâu caùi chu löu cuûa Phong ñaïi, xeùt caùi thaønh töïu cuûa Ñòa ñaïi, roài suøng phuïng moãi moãi caùi, nhaän boán ñaïi laø baûn nhaân vaø laäp noù laøm taùnh thöôøng truï, thì ngöôøi ñoù sa vaøo caùi chaáp “sinh voâ sinh”, thaønh baïn beø cuûa ñaùm Ca-dieáp-ba vaø Baø-la-moân, ñem heát thaân taâm thôø löûa, thôø nöôùc ñeå caàu cho khoûi soáng cheát, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh Bieán Tri, aáy laø ñaùm thöù naêm, chaáp tröôùc phuïng thôø, meâ taâm theo vaät, laäp caùi nhaân hö voïng, ñeå mong caàu caùi quaû giaû doái, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc

ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng ñieân hoùa.

Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät. Neáu nôi caûnh vieân minh, chaáp caùi troáng roãng trong vieân minh, baùc boû tieâu dieät caùc söï vaät bieán hoùa, laáy caùi taùnh dieät haún, laøm choã quy y cuûa mình vaø quyeát ñònh nhö theá laø ñuùng, thì ngöôøi ñoù sa vaøo caùi chaáp “quy voâ quy” thaønh baïn beø cuûa ñaùm chaáp khoâng trong Voâ töôûng thieân, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø ñaùm thöù saùu, vieân thaønh caùi taâm hö voâ, laäp ra caùi quaû khoâng vong, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát- baøn, sinh ra gioáng ñoaïn dieät.

Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät. Neáu nôi taùnh vieân thöôøng, cuûng coá caùi thaân cho thöôøng truï nhö taùnh aáy, maõi khoâng suy maát vaø quyeát ñònh nhö theá laø ñuùng, thì ngöôøi aáy sa vaøo caùi chaáp “tham phi tham” thaønh beø baïn cuûa ñaùm A-tö-ñaø, caàu ñöôïc tröôøng sinh, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø ñaùm thöù baûy, chaáp tröôùc caùi maïng caên, laäp caùi nhaân cuûng coá voïng thaân, ñi ñeán caùi quaû keùo daøi söï nhoïc nhaèn, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng voïng dieân.

Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät, xeùt choã caùc maïng thoâng laãn vôùi nhau, laïi muoán giöõ laïi phieàn

naõo, sôï noù tieâu heát, khi aáy beøn ngoài cung hoa sen, hoùa ra raát nhieàu baûy thöù chaâu baùu vaø nhöõng gaùi ñeïp, buoâng lung taâm mình vaø quyeát ñònh nhö theá laø ñuùng, thì ngöôøi aáy sa

vaøo caùi chaáp “chaân voâ chaân”, thaønh baïn beø cuûa ñaùm Tra-chæ-ca- la, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø ñaùm thöù taùm, laäp caùi nhaân taø tö, thaønh caùi quaû xí traàn, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng Thieân ma.

Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät. Nôi thöùc theå vieân minh, coäi goác cuûa sinh maïng, phaân bieät choã tinh, choã thoâ, quyeát ñoaùn choã chaân, choã nguïy, nôi nhaân quaû ñeàn ñaùp, chæ caàu caûm öùng, traùi vôùi ñaïo thanh tònh, nghóa laø chæ thaáy Khoå ñeá, ñoaïn Taäp ñeá, chöùng Dieät ñeá, tu Ñaïo ñeá, ôû nôi Dieät ñeá ñaõ yeân roài, laïi khoâng caàu tieán theâm nöõa vaø quyeát ñònh nhö theá laø ñuùng, thì ngöôøi aáy sa vaøo haøng ñònh taùnh Thanh vaên, thaønh baïn beø cuûa haøng Taêng voâ vaên, bò taêng thöôïng maïn, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø boïn thöù chín, vieân maõn taâm taùnh öùng, thaønh caùi quaû thuù tòch, traùi xa taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng trieàn khoâng.

Laïi thieän nam kia, xeùt cuøng taùnh khoâng cuûa caùc haønh, ñaõ dieät sinh dieät, nhöng chöa vieân maõn choã tinh dieäu cuûa tòch dieät. Neáu ôû nôi taùnh giaùc minh thanh tònh vieân dung, phaùt minh taùnh thaâm dieäu, lieàn nhaän laø Nieát-baøn maø khoâng tieán leân vaø quyeát ñònh nhö theá laø ñuùng, thì ngöôøi aáy sa vaøo haøng taùnh Bích-chi, thaønh baïn beø cuûa caùc vò Duyeân giaùc, Ñoäc giaùc, khoâng bieát hoài taâm höôùng veà Ñaïi thöøa, meâ muoäi Boà-ñeà cuûa Phaät, boû maát Chaùnh tri kieán, aáy goïi laø boïn thöù möôøi, vieân thaønh giaùc taâm vaéng laëng, laäp ra caùi quaû traïm minh, traùi vôùi taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn, sinh ra gioáng giaùc ngoä vieân minh, nhöng khoâng hoùa ñöôïc taùnh vieân.

A-nan! Möôøi thöù Thieàn na nhö theá, giöõa ñöôøng hoùa ñieân, nhaân nöông theo söï meâ laàm, trong choã chöa ñuû, laïi nhaän laø ñaõ chöùng ñaày ñuû, ñeàu do Thöùc aám vaø taâm coâng duïng giao xen, neân sinh nhöõng vò nhö theá. Chuùng sinh meâ môø, khoâng bieát töï xeùt, gaëp caùi ñoù hieän tieàn, moãi moãi ñeàu duøng caùi taâm meâ laàm, coøn öa thích nhöõng taäp quaùn cuõ, maø töï döøng nghæ, cho ñoù laø choã quay veà roát raùo, töï baûo ñaõ ñaày ñuû ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng, thaønh toäi ñaïi voïng ngöõ, ñaùm ngoaïi ñaïo taø ma, khi nghieäp baùo chieâu caûm heát roài, thì sa vaøo nguïc Voâ giaùn, haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc thì khoâng tieán theâm ñöôïc nöõa. Caùc oâng ñeå taâm giöõ ñaïo Nhö Lai, sau khi Ta dieät ñoä roài, ñem phaùp moân naày truyeàn baøy trong ñôøi maït phaùp, khieán cho taát caû chuùng sinh ñeàu roõ bieát nghóa naày, khoâng ñeå cho nhöõng ma taø kieán töï gaây ra naïn lôùn cho mình, giöõ gìn thöông yeâu cöùu ñoä, tieâu döùt caùc taø duyeân, khieán cho thaân taâm vaøo ñöôïc tri kieán

cuûa Phaät, töø luùc ban ñaàu cho ñeán

khi thaønh töïu, khoâng maéc caùc ñöôøng reõ.

Phaùp moân nhö theá, caùc Ñöùc Nhö Lai nhö voâ soá vi traàn, trong haèng sa kieáp quaù khöù, ñeàu vaän duïng noù maø khai ngoä ñaïo Voâ thöôïng. Khi Thöùc aám heát roài, thì hieän tieàn caùc caên cuûa oâng ñeàu ñöôïc duøng thay laãn nhau. Töø choã caùc caên duøng thay laãn nhau, oâng seõ leân baäc Boà-taùt Kim Cöông Caøn Tueä, taâm taùnh dieäu minh phaùt hoùa trong aáy, nhö maët traêng baùu ôû trong ngoïc löu ly trong saïch. Roài cöù theá vöôït leân caùc vò möôøi tín, möôøi truï, möôøi haïnh, möôøi hoài höôùng, boán gia haïnh taâm vaø Thaäp ñòa Kim Cöông sôû haønh cuûa Boà-taùt, taùnh ñaúng giaùc ñöôïc vieân minh vaøo beå dieäu trang nghieâm cuûa Nhö Lai, vieân maõn ñaïo Boà-ñeà, veà choã Voâ sôû ñaéc.

**Chi 6:** *Keát luaän veà tu taâm tröø taø, tuaân theo lôøi Phaät daïy.*

Ñoù laø nhöõng ma söï vi teá maø caùc Ñöùc Phaät, Theá Toân ñôøi quaù khöù tröôùc ñaõ giaùc ngoä, nghieäm xeùt vaø phaân tích trong luùc tu chæ vaø tu quaùn. Neáu khi caûnh ma hieän tieàn, oâng nhaän bieát thì röûa tröø ñöôïc caáu nhieãm, khoâng maéc caùc taø kieán, aám ma ñeàu tieâu dieät, thieân ma bò ñaùnh tan, quyû thaàn ñaïi löïc hoaûng hoát chaïy troán, li mò voïng löôïng khoâng sinh ra ñöôïc, thì ñi thaúng ñeán Boà-ñeà, khoâng coù caùc ñieàu thieáu soùt. Nhöõng caên thaáp keùm cuõng ñöôïc thaêng tieán ñoái vôùi Ñaïi Nieát-baøn, taâm khoâng meâ laàm. Neáu caùc chuùng sinh ngu ñoän trong ñôøi maït phaùp, chöa hieåu Thieàn na, khoâng bieát phaùp Phaät, maø öa tu Tam muoäi, oâng e hoï maéc vaøo taø kieán, thì neân moät taâm khuyeân baûo hoï thoï trì chuù Phaät ñaûnh Ñaø la ni cuûa Nhö Lai, neáu chöa tuïng ñöôïc thì vieát nôi thieàn ñöôøng, hoaëc ñeo trong thaân, nhö theá taát caû caùc ma khoâng theå ñoäng ñeán ñöôïc. OÂng neân kính vaâng lôøi daïy baûo cuoái cuøng veà ñöôøng tu tieán roát raùo cuûa möôøi phöông Nhö Lai.

***\* Chuù thích:***

**Chi 4:** *Nhöõng ma söï thuoäc Haønh aám.*

Chuùng sinh duøng caùc töôûng maø duyeân vôùi caùc töôùng cuûa söï vaät, nhaát laø duøng yù töôûng maø duyeân vôùi caûnh danh ngoân, töùc laø caùi caûnh söï vaät sai khaùc trong luùc ñang thöùc vaø caùi caûnh chieâm bao trong luùc nguû, caùi caûnh maø duy thöùc hoïc goïi laø Ñoäc aûnh caûnh. Giaùc ngoä ñöôïc ñoäc aûnh caûnh do yù töôûng hieän ra nhö huyeãn nhö hoùa, töùc taâm yeân laëng nhö hö khoâng trong saïch, khoâng coøn nhöõng töôùng thoâ troïng cuûa tieàn traàn, xoùa boû ñöôïc taäp quaùn laâu ñôøi, chaáp caûnh danh ngoân laø söï thaät vaø phaù ñöôïc töôûng aám. Töø ñoù taâm ñoái vôùi caûnh nhö göông soi caùc boùng, ñeán, khoâng dính daùng, qua, khoâng daáu veát vaø coäi goác cuûa sinh dieät môùi phôi loä ra. Ngöôøi tu haønh luùc ñoù, tuy chöa thoâng suoát manh moái cuûa moãi

moãi chuùng sinh, nhöng ñaõ thaáy ñöôïc then choát sinh dieät cuûa taát caû chuùng sinh, thaáy

söï söï, vaät vaät saùt na sinh dieät, thoaït hieän roài maát, nhö caùc boùng daõ maõ. Boùng daõ maõ, töùc laø nhöõng caùi boùng haït buïi lôùp chôùp trong tia aùnh saùng roïi vaøo phoøng toái, hoaëc laø nhöõng boùng döông dieäm, do ñoä noùng khoâng ñoàng nhau cuûa caùc lôùp khí quyeån, maø hieän ra nhöõng huyeãn nhö hoùa, chöù khoâng phaûi coù thaät. Ñoù laø phaïm vi cuûa Haønh aám.

Khi ngöôøi tu haønh ñi saâu vaøo nhö huyeãn Tam-ma-ñeà, phaù ñöôïc taäp khí sinh dieät nôi thöùc taâm, thì taát caû caùc söï sinh dieät ñeàu tieâu tröø, chæ coøn thöùc ñeå ñöùng laëng nhö nöôùc khoâng soùng, nhö theá laø phaù ñöôïc Haønh aám, vöôït ñöôïc chuùng sinh tröôïc, ñoàng thôøi nhaän roõ coäi goác cuûa Haønh aám laø voïng töôûng u aån, nôi theå taùnh bình ñaúng, chaáp thaät coù sinh, coù dieät.

Nhöõng ma söï ñöôïc Phaät neâu ra trong Haønh aám vaø Thöùc aám, ñeàu laø nhöõng ma veà lyù luaän, chöù khoâng phaûi veà söï töôùng nhö trong caùc aám tröôùc kia. Ñoù laø nhöõng ngöôøi ngoä ñöôïc chaân lyù roài môùi tu haønh, thì khi phaù ñöôïc töôûng aám, ñaõ leân sô ñòa Boà-taùt vaø seõ ñi thaúng ñeán ñaïo Boà-ñeà, khoâng coøn ma söï nöõa. Ngöôïc laïi, nhöõng ngöôøi chöa ngoä chaân lyù nöông theo ñònh maø phaù caùc aám, thì ñeán khi Töôûng aám heát roài, coù theå coøn bò nhöõng lyù ma quaáy phaù, do ñoù, caàn phaân tích roõ raøng, ñeå cho hoï khoûi bò sa ñoïa. Söï phaân tích caùc lyù ma naày, veà maët traùi cuõng coù theå giuùp ích cho nhöõng ngöôøi tu hoïc roõ theâm chaân lyù.

Khi ngöôøi tu haønh phaù ñöôïc töôûng aám roài, thì caùc loaøi Thieân ma khoâng coøn dòp quaáy phaù nöõa. Neáu trong luùc haønh aám phôi loâ ra, thaáy caùi cô sôû chung cuûa sinh dieät, nhaän laàm ñoù laø nguoàn goác cuûa söï vaät, thì ngöôøi ñoù coù theå sa vaøo hai caùi luaän voâ nhaân:

Moät laø ngöôøi ñoù thaáy trong taùm muoân kieáp, chuùng sinh cheát choã naày, sinh choã kia, luaân hoài maõi maõi, vaø ngoaøi taùm muoân kieáp thì khoâng thaáy gì, roài nhaän ñònh tröôùc taùm muoân kieáp, taát caû chuùng sinh khoâng nguyeân nhaân gì maø töï coù.

Hai laø ngöôøi thaáy trong taùm muoân kieáp, ngöôøi vaãn sinh ngöôøi, chim vaãn sinh chim, ñen khoâng vì nhuoäm, traéng khoâng vì taåy, khoâng coù gì thay ñoåi, laïi nhaän ñònh taát caû söï vaät ñeàu maõi maõi nhö theá, khoâng do nhaân duyeân gì maø sinh caû.

Hoaëc coù ngöôøi tu haønh, khi Haønh aám ñaõ phôi loä, thaáy doøng sinh dieät luoân luoân tieáp tuïc, maø laïi chaáp laø taùnh vieân thöôøng, thì ngöôøi ñoù sa vaøo boán caùi luaän bieân thöôøng:

Moät laø ngöôøi ñoù thaáy taát caû chuùng sinh, sinh roài dieät, dieät roài sinh, xoay vaàn maõi maõi, khoâng heà tan maát, maø chaáp laø thöôøng.

Hai laø ngöôøi ñoù thaáy thaân theå chuùng sinh, ñeàu do boán ñaïi taïo thaønh, chuùng sinh coù sinh dieät, nhöng baûn theå boán ñaïi

cuûa chuùng sinh

khoâng heà tan maát, roài chaáp ñoù laø thöôøng.

Ba laø ngöôøi ñoù xeùt cuøng nguyeân do cuûa taâm thöùc chuùng sinh, thaáy noù tieáp tuïc maõi maõi chöù khoâng heà maát haún, roài chaáp ñoù laø thöôøng.

Boán laø ngöôøi ñoù ñaõ phaù Töôûng aám, khoâng coøn caùc töôùng thoâ troïng, thì nghó nhö theá laø khoâng sinh dieät, roài chaáp ñoù laø thöôøng.

Hoaëc coù ngöôøi tu haønh, khi Haønh aám phôi loä ra, laïi sinh loøng so ño phaàn töï, phaàn tha, thì ngöôøi ñoù sa vaøo boán caùi luaän “moät phaàn thöôøng”:

Moät laø ngöôøi ñoù, khi Haønh aám phôi loä ra, thaáy caùi cô sôû chung cuûa sinh dieät, nhaân laø thaàn ngaõ, roài chaáp caùi thaàn ngaõ cuøng khaép möôøi phöông laø thöôøng. Coøn taát caû chuùng sinh soáng cheát trong aáy, ñeàu laø voâ thöôøng.

Hai laø ngöôøi ñoù xeùt khaép caùc coõi nöôùc möôøi phöông, choã naøo bò kieáp tai phaù hoaïi, thì goïi laø voâ thöôøng, coøn töø Töù thieàn trôû leân, kieáp tai khoâng phaù hoaïi, thì goïi laø thöôøng.

Ba laø ngöôøi ñoù rieâng quaùn taâm mình nhoû nhieäm nhö vi traàn, coù theå khieán cho caùi thaân sinh roài laïi dieät maø khoâng dôøi ñoåi, roài chaáp caùi taâm nhoû nhieäm aáy laø thöôøng, coøn taát caû nhöõng söï soáng cheát, ñeàu laø voâ thöôøng.

Boán laø ngöôøi ñoù chaáp caùi sinh dieät tieáp tuïc cuûa Haønh aám laø thöôøng, coøn nhöõng Saéc aám, Thoï aám vaø Töôûng aám hieän ñaõ dieät heát, thì goïi laø voâ thöôøng.

Hoaëc coù ngöôøi tu haønh, khi Haønh aám phôi loä ra, laïi so ño nôi phaän vò, thì ngöôøi ñoù sa vaøo boán caùi luaän Höõu bieân ñoái vôùi voâ bieân:

Moät laø ngöôøi ñoù thaáy caùi coäi goác sinh dieät tieáp tuïc khoâng

döøng, thì chaáp caùi taâm töông tuïc laø voâ bieân, coøn nhöõng ñieàu quaù khöù, vò lai, ñeàu laø höõu bieân.

Hai laø ngöôøi ñoù xeùt trong taùm muoân kieáp thì thaáy chuùng sinh, tröôùc taùm muoân kieáp thì khoâng thaáy gì, roài chaáp choã khoâng thaáy gì laø voâ bieân, coøn choã coù chuùng sinh laø höõu bieân.

Ba laø ngöôøi ñoù chaáp mình hay bieát cuøng khaép, laø ñöôïc taùnh voâ bieân, coøn taát caû caùc ngöôøi khaùc, thì chæ coù taùnh höõu bieân.

Boán laø ngöôøi ñoù, thaáy söï sinh dieät chôùp nhoaùng, thì chaáp taát caû chuùng sinh, phaàn nöûa laø sinh, phaàn nöûa laø dieät, vaø taát caû söï vieäc treân theá giôùi ñeàu phaân nöûa laø höõu bieân, phaân nöûa laø voâ bieân.

Hoaëc coù ngöôøi tu haønh, khi Haønh aám phôi loä ra, laïi so ño veà tri kieán, thì ngöôøi ñoù maéc vaøo boán caùi luaän “caøn loaïn baát töû”:

Moät laø ngöôøi ñoù xeùt coäi goác bieán hoùa, thaáy choã dôøi ñoåi goïi laø

bieán,

thaáy choã töông tuïc goïi laø thöôøng, choã thaáy ñöôïc goïi laø sinh, choã khoâng thaáy ñöôïc goïi laø dieät, choã nhaân duyeân tieáp tuïc goïi laø theâm, trong choã tieáp tuïc, caùi döùt ñoaïn chaëng giöõa goïi laø giaûm, choã moãi moãi caùi sinh ra goïi laø coù, choã nôi caùi naày khoâng coù caùi kia goïi laø khoâng, duøng taâm phaân bieät quaùn saùt caùc söï vaät nhö theá, roài baûo ngöôøi khaùc: “Toâi nay cuõng sinh, cuõng dieät, cuõng coù, cuõng khoâng, cuõng theâm, cuõng bôùt”, laøm cho khoâng theå hieåu ñöôïc.

Hai laø ngöôøi ñoù xeùt caùi lyù, nôi caùi naày khoâng coù caùi kia, maø nhaän taát caû ñeàu khoâng, coù ai hoûi nghóa, thì chæ noùi moät chöõ khoâng maø thoâi.

Ba laø ngöôøi ñoù xeùt kyõ choã moãi moãi ñeàu coù vaø chaáp caùi coù, coù ai ñeán hoûi nghóa, thì chæ noùi laø phaûi maø thoâi.

Boán laø ngöôøi ñoù chaáp caû coù, caû khoâng. Coù ngöôøi ñeán hoûi thì baûo: “Cuõng coù, töùc laø cuõng khoâng, cuõng khoâng, khoâng phaûi cuõng coù”. Ñoù ñeàu laø nhöõng lyù luaän “caøn loaïn baát töû” khoâng döùt khoaùt laø theá naøo caû.

Hoaëc coù ngöôøi tu haønh, khi Haønh aám phôi loä ra, laïi so ño nôi caùi doøng sinh dieät voâ taän, thì ngöôøi ñoù maéc vaøo nhöõng caùi luaän, sau khi cheát coù töôùng, theá roài hoï töï cuûng coá caùi thaân vaø baûo saéc laø mình, hoaëc hoï thaáy caùi ngaõ cuûa hoï cuøng khaép möôøi phöông vaø baûo taát caû coù saéc, hoaëc baûo saéc thuoäc veà ta vaø ñeàu xoay veà ngaõ theå, hoaëc baûo ta ôû nôi saéc, nghóa laø trong saéc coù ta. Ñoái vôùi Thoï aám, Töôûng aám, Haønh aám, hoaëc hoï cuõng chaáp nhö theá, nhö chaáp caùi thoï laø ta, ta coù thoï, thoï thuoäc veà ta, ta ôû trong thoï, vaân vaân…, taùnh ñuû taát caû coù möôøi saùu töôùng. Hoaëc coù khi hoï coøn chaáp phieàn naõo vaø Boà-ñeà cuøng coù vôùi nhau moät luùc, maø ñoái vôùi ta, khoâng trôû ngaïi gì, nhö theá laø khoâng bieát heã coù phieàn naõo, thì khoâng Boà- ñeà, coù Boà-ñeà, thì khoâng phieàn naõo vaø phaûi chuyeån caùi meâ thaønh ngoä, duø baûn taùnh khoâng heà theâm bôùt.

Hoaëc coù ngöôøi naêm aám phôi loä ra, laïi so ño nôi caùc aâm ñaõ tröø dieät roài, vaø chaáp sau khi cheát, khoâng coù töôùng. Hoï so ño Saéc aám ñaõ dieät, khoâng coøn hình töôùng, Töôûng aám ñaõ dieät, khoâng coøn phaân bieät tieàn caûnh, Thoï aám ñaõ dieät, taâm vaø caûnh khoâng coøn quan heä gì vôùi nhau, nhö theá thì duø coù sinh dieät cuõng nhö coû caây, laøm sao sau khi cheát, laïi coøn coù töôùng ñöôïc. Xeùt cuøng loái chaáp naày, coù taùm thöù chaáp khoâng coù töôùng, nhö khoâng Saéc aám thì khoâng coù töôùng, khoâng Thoï aám thì khoâng coù töôùng, cho ñeán khoâng Töôûng aám, khoâng Saéc Thoï aám, khoâng Saéc töôûng aám, khoâng Thoï töôûng aám, khoâng Saéc thoï töôûng aám thì khoâng coù töôùng, hoaëc chaáp caû Haønh aám, tuy coù cuõng nhö khoâng vaø sau khi cheát ñeàu khoâng coù töôùng. Ngöôøi chaáp khoâng nhö theá, hoaëc khi

coøn chaáp Nieát-baøn, nhaân quaû, luoáng coù danh töø, taát caû ñeàu khoâng, roát raùo chæ laø ñoaïn dieät.

Hoaëc coù ngöôøi, khi Haønh aám phôi loä ra, laïi so ño nôi choã Haønh aám haõy coøn vaø caùc Saéc aám, Thoï aám, Töôûng aám, ñaõ dieät, neân chaáp caû caùi coù, caùi khoâng, roài do caùi coù vaø caùi khoâng choáng phaù laãn nhau, maø chaáp sau khi cheát, khoâng phaûi coù, khoâng phaûi khoâng. Xeùt cuøng loái chaáp naày, cuõng coù taùm töôùng, vì ngöôøi ñoù maø coù theå chính nôi Haønh aám sinh dieät dôøi ñoåi maõi maõi, maø chaáp khoâng phaûi coù, khoâng phaûi khoâng.

Hoaëc coù ngöôøi, khi Haønh aám phôi loä ra, xeùt caùi doøng sinh dieät voâ thöôøng, laïi nhaän chaáp, cuoái cuøng khoâng coù gì maø maéc vaøo baûy luaän ñoaïn dieät. Hoaëc khi hoï chaáp hieän thaân heát roài laø ñoaïn dieät, hoaëc hoï chaáp nôi Sô thieàn, nôi Nhò thieàn, nôi Tam thieàn, nôi Töù thieàn, nôi Ñònh voâ töôûng vaø nôi ñònh Töù khoâng laø ñoaïn dieät.

Hoaëc coù ngöôøi khi Haønh aám phôi loä ra, thaáy caùi doøng Haønh aám tieáp tuïc khoâng döùt, laïi chaáp cuoái cuøng laø coù vaø maéc vaøo naêm caùi lu- aän Nieát-baøn hieän coù. Nhö theá, hoaëc chaáp Duïc giôùi ñònh, hoaëc chaáp Sô thieàn, Nhò thieàn, Tam thieàn, Töù thieàn vaø ñöôïc giaûi thoaùt khoûi voøng luaân hoài vaø do meâ laàm nhöõng caûnh höõu laäu vaø ñaïo voâ vi, chaáp nhöõng caûnh ñoù laø Nieát-baøn hieän coù.

Do ngöôøi tu haønh trong luùc Haønh aám phôi loä, sinh ra nhöõng so ño, chaáp tröôùc nhö theá, maø sa laïc vaøo ngoaïi ñaïo, töï nhaän laø ñaõ chöùng ngoä, maéc vaøo ñaïi voïng ngöõ, roài seõ ñoïa vaøo nguïc Voâ giaùn. Nhöõng lyù ma hieän ra nhö theá, laø do ngöôøi tu haønh khoâng roõ chaân lyù, duøng nhöõng phaân bieät giaû doái ñeå töï doái mình, maø khoâng bieát phaøm ñaõ coù töôùng, ñeàu laø hö voïng, coøn moät chuùt phaân bieät, laø khoâng phaûi chaân thaät, vì theá, neân laån vaån trong caùi coù, caùi khoâng,

ñöôïc moät ít ñaõ cho laø ñuû.

**Chi 5:** *Nhöõng ma söï thuoäc Thöùc aám.*

Ngöôøi tu haønh nhaân ñònh löïc maø phaù caùc aám, khi töôûng aám heát roài, thì khoâng coøn caûnh danh ngoân vaø chæ coù caûnh thanh u cuûa Haønh aám. Vì Haønh aám ñöông coøn, saùt na saùt na sinh dieät tieáp tuïc, caûnh thanh u ñoù vaãn laêng xaêng lay ñoäng, laøm caùi cô sôû chung, phaùt sinh ra taát caû theá giôùi chuùng sinh. Chæ ñeán khi taâm thaáy ñöôïc moïi söï, moïi vaät nhö hoa ñoám giöõa hö khoâng, voán khoâng coù sinh, laøm gì maø coù dieät, thì nôi taâm môùi heát sinh dieät, do ñoù, caùi cô sôû chung sinh ra theá giôùi chuùng sinh cuõng bò xoùa boû, chaúng nhöõng khoâng coù gì goïi laø saùu ñaïo, maø caùi ngaõ theå xöa nay, chòu luaân hoài trong saùu ñaïo, cuõng khoâng coøn nöông vaøo ñaâu, maø theo nghieäp chòu baùo.

Sinh dieät ñaõ dieät, thì tòch dieät hieän tieàn, caùc vò tu theo chaùnh phaùp, nhaân ñoù phaùt ra trí tueä, chöùng quaû voâ sinh. Caùc baäc Nhò

thöøa, khi Haønh

aám heát roài, thì tröø ñöôïc caùi chaáp caâu sinh nhaân ngaõ, chöùng quaû A-la- haùn, caùc vò Thaát ñòa Boà-taùt, khi Haønh aám heát roài, thì tröø ñöôïc caùi chaáp caâu sinh nhaân ngaõ vaø ñang tröø noát caùi chaáp caâu sinh phaùp ngaõ ñeå leân Baát ñoäng ñòa, nhö theá, quyeát haún khoâng coøn ma söï ñöôïc nöõa.

Nhöõng ngöôøi chöa roõ chaân lyù, taïm thôøi dieät ñöôïc sinh dieät, cuõng taïm thôøi thaáy caûnh tòch dieät, saùu caên ñeàu thanh tònh, khoâng coøn dong ruoåi theo traàn caûnh, trong ngoaøi ñeàu saùng suoát, ñem caùi trí ñöùng laëng saùng suoát, nhaäp vaøo caùi theå ñöùng laëng saùng suoát, nhöng söï thaät trí aáy vaø theå aáy ñoàng moät baûn taùnh, neân khoâng coù gì nhaäp vaøo vôùi caùi gì caû. Luùc aáy, thaáy roõ nguyeân do thoï maïng cuûa taát caû chuùng sinh, thaáy roõ caùc loaøi thöïc teá chöa heà sinh dieät, nhö theá laø ñaõ thaáy ñöôïc caùi ñoàng cuûa taát caû söï vaät. Do Thöùc aám haõy coøn, caùi ñoàng ñoù coøn laø caùi ñoàng ñoái vôùi caùi khaùc, chöa tieâu veà taùnh khoâng ñoàng, khoâng khaùc, neân baûn taùnh tòch dieät, coøn bò nhöõng phaùp chaáp nhoû nhieäm che ñaäy, nhö taám maøn the moûng. Ñoù töùc 1aø phaïm vi cuûa Thöùc aám.

Neáu nôi caùi ñoàng ñaõ chöùng ñöôïc, huaân taäp tieâu saùu caên veà baûn taùnh, khi hôïp, khi chia ñöôïc töï taïi, caùi thaáy coù theå nghe, caùi nghe coù theå thaáy, saùu caên duøng thay laãn nhau ñöôïc, thì chaúng nhöõng hoäi ñöôïc saùu caên veà moät, maø coøn coù theå töùc moät caùi ñoù, cuõng töùc laø saùu caên, giaùc taùnh toaøn baøy ra, khoâng coøn coù söï caùch bieät giöõa caên naày vaø caên khaùc, nhö theá, laø phaù ñöôïc Thöùc aám, chuyeån Thöùc taïng thaønh Nhö Lai taïng, vaø môùi vöôït khoûi maïng tröôïc laø sinh töôùng voâ minh, töùc laø caùi voïng töôûng giaû doái, khoâng coù thaät theå, chæ nhaän caùi taùnh minh, maø queân maát caùi taùnh dieäu. Caùc vò Boà-taùt ñeán ñaây, thì leân Kim cöông ñòa, xaû Dò thuïc thöùc, do khoâng coøn chuùt taùnh rieâng gì, neân nhaäp moät vôùi Phaùp giôùi taùnh treân, cuøng chö Phaät ñoàng moät söùc trí tueä vaø moät söùc töø bi, döôùi, cuøng chuùng sinh ñoàng moät taùnh phaân bieät vaø ñoàng moät loøng caàu giaûi thoaùt, nhö theá, laø ñöôïc voâ löôïng voâ bieân coâng ñöùc, ñöôïc Voâ ngaïi trí, Töï nhieân trí, Nhaát thieát trí vaø leân Nhö Lai nhaân ñòa. Nhöng, chaúng nhöõng caùc vò Boà-taùt ñöôïc nhö theá, taát caû nhöõng ngöôøi tu haønh, phaù ñöôïc Thöùc aám, cuõng ñeàu ñöôïc nhö theá, vì khi baûn lai töï taùnh hieän tieàn, thì khoâng phaân bieät nhöõng ngöôøi ngoä roài môùi tu hay laø tu roài môùi ngoä.

Song, nhöõng ngöôøi chöa ngoä chaân lyù, nhaân ñònh löïc maø phaù

caùc aám, khi ñaõ dieät ñöôïc sinh dieät, phaù ñöôïc Haønh aám roài, nhöng chöa ñi ñeán chaân taùnh tòch dieät, thì trong luùc caùc caên coù theå töï taïi hôïp laøm moät, hoaëc chia ra laø saùu vaø taùnh hay bieát thoâng vôùi caùc loaïi chuùng sinh möôøi phöông, trong luùc ñöùng tröôùc

thaät theå sinh ra caùc sinh dieät, ngöôøi ñoù, coù theå maéc vaøo caùc thöù lyù ma, sinh ra caùc gioáng ngoaïi ñaïo.

Neáu khi Thöùc aám hieän tieàn, laàm nhaän noù laø caùi nhaân chaân thöôøng, sinh ra taát caû söï vaät, ngöôøi ñoù maéc vaøo caùi chaáp “Nhaân sôû nhaân”, nghóa laø ngöôøi ñoù, khoâng bieát do voâ minh maø coù söï vaät, chaáp coù nguyeân nhaân khaùc maø khoâng bieát trôû veà baûn lai töï taùnh, ngöôøi ñoù laäp choã “Sôû ñaéc” thaønh choã quy y cuûa mình, gioáng nhö boïn ngoaïi ñaïo Sa-tyø-ca-la, chaáp Minh ñeá sinh ra moïi söï, moïi vaät.

Hoaëc coù ngöôøi, khi Haønh aám heát roài Thöùc aám hieän tieàn, laàm nhaän caùi thöùc hieän ra taát caû söï vaät laø ngaõ vaø chaáp chính mình ñaõ sinh ra moïi söï, moïi vaät, thì ngöôøi ñoù maéc vaøo caùi chaáp “Naêng phi naêng”, nghóa laø khoâng phaûi laø naêng sinh, maø chaáp laø naêng sinh, nhö Ma-heâ-thuû-la, vì ngöôøi ñoù, laäp caùi thöùc theå naêng bieán, thaønh caùi ngaõ theå naêng sinh, neân laøm beø baïn vôùi Ñaïi-maïn thieân, nhaän mình laø taïo hoùa, sinh ra taát caû.

Hoaëc coù ngöôøi, khi Thöùc aám hieän tieàn, laïi nghó chính baûn thaân mình, cuøng vôùi taát caû söï vaät, ñeàu do Thöùc aám sinh ra, roài chaáp Thöùc aám laø ñaáng chaân thöôøng, baát sinh, baát dieät, nhö theá, chaúng nhöõng ngöôøi ñoù, meâ taùnh thöôøng truï, maø cuõng meâ taùnh sinh dieät nöõa vaø maéc vaøo caùi chaáp “Thöôøng phi thöôøng”, nhö nhöõng keû nhaän Töï taïi thieân laø taïo hoùa, do meâ chaáp nhö theá, ngöôøi ñoù, sinh ra gioáng ngoaïi ñaïo “ñaûo vieân”, laàm caùi töï taùnh vieân maõn cuûa mình, laø caùi taïo hoùa sinh ra mình, nghóa laø, laäp caùi taâm nöông vaøo nguyeân nhaân khaùc, thaønh caùi quaû giaû doái, chaáp coù ñaáng “taïo hoùa”.

Hoaëc coù ngöôøi, khi Thöùc aám hieän tieàn vaø caùi hay bieát cuøng

khaép, laïi chaáp taát caû coû caây, ñeàu laø höõu tình nhö ngöôøi khoâng khaùc vaø maéc vaøo caùi chaáp “Tri voâ tri”, nhö boïn Baø-tra vaø Tieån-ni, chaáp taát caû ñeàu coù hay bieát. Ngöôøi ñoù, do chaáp caùi hay bieát cuøng khaép, thaønh caùi quaû sai laàm, nhaän taát caû ñeàu coù hay bieát, neân sinh ra

gioáng nhö ngoaïi ñaïo “ñaûo tri”. Hoaëc coù ngöôøi, khi Thöùc aám hieän tieàn, taát caû ñeàu laø vieân dung, laïi tuøy söï öa thích, nghó Hoûa ñaïi, Thuûy ñaïi, Phong ñaïi, hoaëc Ñòa ñaïi, laø taùnh thöôøng truï sinh ra moïi söï, moïi vaät. Theá laø ngöôøi aáy, maéc vaøo caùi chaáp “Sinh voâ sinh”, nhaän nhöõng boán ñaïi do thöùc taâm bieán hieän, voán khoâng sinh gì, thaønh ra coù sinh, boû taâm theo vaät, sinh ra gioáng “ñieân hoùa”, töùc laø gioáng ngoaïi ñaïo thôø löûa, thôø nöôùc, cho ñoù laø taïo hoùa ñeå caàu quaû thöôøng truï, ñi ngöôïc

vôùi söï thaät phaùp giôùi duyeân khôûi hö huyeãn.

Hoaëc coù ngöôøi, khi Thöùc aám hieän tieàn, laïi chaáp caùi troáng roãng vieân minh, baùc boû tieâu dieät caùc söï vaät bieán hoùa, vaø nhaän ñònh taát caû ñeàu laø ñoaïn dieät, theá laø ngöôøi aáy, maéc vaøo caùi chaáp

“Quy voâ quy”, laäp ra thuyeát hö voâ, thaønh caùi quaû troáng khoâng, khoâng quay veà ñöôïc baûn lai töï taùnh, sinh ra gioáng ngoaïi ñaïo ñoaïn dieät.

Hoaëc coù ngöôøi khi thöùc aám hieän tieàn, laïi muoán cuûng coá caùi thaân cho ñöôïc thöôøng truï, nhö taùnh vieân thöôøng, thì ngöôøi ñoù, maéc vaøo caùi chaáp “Tham phi tham”, khoâng tham caàu baûn taùnh thöôøng truï, laïi tham caàu caùi thaân thöôøng truï, sinh ra gioáng ngoaïi ñaïo “voïng ñieân”, nhö oâng A-tö-ñaø, tu phaùp tröôøng sinh, cuûng coá caùi thaân hö voïng, keùo daøi caùi quaû phieàn naõo, roát cuoäc roài cuõng phaûi cheát maø thoâi.

Hoaëc coù ngöôøi, khi Thöùc aám hieän tieàn, thaáy caùc sinh maïng ñeàu thoâng laãn vôùi nhau, laïi sôï phieàn naõo tieâu heát, khoâng coøn laïc thuù, ngöôøi ñoù hoùa ra laâu ñaøi, traân baûo, gaùi ñeïp, vaân vaân… ñeå höôûng khoaùi laïc. Ñoù laø vì ngöôøi ñoù, maéc vaøo caùi chaáp “Chaân voâ chaân”, laáy voïng laøm chaân, buoâng lung taâm nieäm, neân sinh ra gioáng Thieân ma.

Taùm ma söï, thuoäc veà Thöùc aám vöøa keå treân kia, ñeàu do ngöôøi tu haønh, khi nöông theo ñònh, taïm thôøi dieät ñöôïc sinh dieät, gaàn chöùng ngoä ñöôïc töï taùnh thanh tònh Nieát-baøn, laïi bò nhöõng thoùi quen meâ laàm trong thöùc aám sai khieán, hoaëc chaáp coù, chaáp khoâng, chaáp naêng, chaáp sôû, hoaëc chaáp thöôøng, chaáp ñoaïn, chaáp sinh, chaáp dieät, chaáp töï, chaáp tha vaân vaân…, theo meâ ngaõ chaáp, phaùp chaáp, trôû laïi doøng sinh dieät vaø sinh ra caùc gioáng ngoaïi ñaïo. Nhöõng ngöôøi naày do meâ laàm voâ minh vaø chaân taùnh, ñöôïc moät tí ñaõ cho laø ñuû, phaïm toäi ñaïi voïng ngöõ, laøm haïi cho mình vaø laøm haïi cho ngöôøi khaùc, neân khi quaû baùo höôûng thoï heát roài, thì phaûi ñoïa vaøo nguïc Voâ giaùn.

Cuõng coù caùc vò tu haønh, trong voøng nhaân quaû töï bieát roõ choã chaân, choã voïng, choã thanh tònh, choã oâ nhieãm, theo phaùp boán ñeá maø tu taäp, ñeán khi dieät heát Haønh aám, chöùng quaû voâ sinh, hoaøn toaøn tieâu tröø caâu sinh ngaõ chaáp, ra khoûi ba coõi roài, thì yeân vui vôùi caûnh giaûi thoaùt, khoâng caàu tieán leân nöõa. Vò ñoù, sa vaøo haøng ñònh taùnh Thanh vaên, ñöôïc moät tí ñaõ cho laø ñuû, xa rôøi taùnh vieân thoâng, ñi ngöôïc ñaïo Nieát-baøn cuûa Phaät, sinh ra gioáng trieàn khoâng, bò caùi khoâng raøng buoäc maø khoâng chöùng ñöôïc baûn lai töï taùnh, khoâng nhaäp moät ñöôïc vôùi then choát cuûa nhaân quaû, maø chæ tu taäp dieät ñöôïc nguyeân nhaân cuûa luaân hoài vaø chöùng ñöôïc caùi quaû ra khoûi luaân hoài maø thoâi.

Laïi coù vò, khi giaùc ngoä ñöôïc ñaïo lyù duyeân khôûi, dieät ñöôïc sinh dieät, khoâng coøn caâu sinh ngaõ chaáp, thì nhaän ñoù laø Nieát-baøn, maø khoâng tu tieán theâm nöõa. Vò ñoù, sa vaøo haøng ñònh taùnh Bích- chi, laø nhöõng vò Duyeân giaùc, Ñoäc giaùc, khoâng bieát hoài taâm höôùng veà Ñaïi thöøa. Caùc vò naày, tuy ñaõ giaùc ngoä ñöôïc duyeân khôûi, chöùng ñöôïc baûn taùnh saùng suoát vaéng laëng, nhöng vì boû maát

dieäu duïng baûn lai töï taùnh, neân sinh ra gioáng giaùc ngoä vieân minh, nhöng khoâng hoùa ñöôïc taùnh vieân.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Hai vò sau naày, do coøn chaáp thaät coù sinh töû, thaät coù Nieát-baøn, chæ bieát tu nhaân giaûi thoaùt, ñöôïc caùi quaû ra khoûi luaân hoài, roài ñöôïc moät ít ñaõ cho laø ñuû, neân cuoái cuøng vaãn khoâng nhaäp ñöôïc vôùi Phaùp giôùi taùnh, ñaày ñuû voâ löôïng voâ bieân coâng ñöùc vaø thaønh Phaät ñaïo.

**Chi 6:** *Keát luaän veà tu taâm tröø taø, tuaân theo lôøi Phaät daïy.*

Noùi toùm laïi, nhöõng ma söï thuoäc veà naêm aám maø Phaät vöøa daïy tröôùc ñaây, thaät raát boå ích cho ngöôøi tu haønh. Ñaây laø nhöõng kinh nghieäm raát quyù baùu trong luùc tu chæ quaùn. Neáu ngöôøi tu haønh, khi aám ma hieän tieàn maø nhaän bieát ñöôïc, nhaát ñònh thoaùt khoûi ma söï, ñi thaúng ñeán ñaïo Boà-ñeà, khoâng maéc vaøo caùc ñöôøng reõ. Neáu ngöôøi naøo khoâng hieåu ñöôïc giaùo lyù, phaùt taâm nöông theo ñònh maø phaù caùc aám, thì neân thöôøng ngaøy tuïng trì chuù Thuû laêng nghieâm, hoaëc ñeo chuù aáy trong mình, vaân vaân…ñeå nhôø söùc töø bi cuûa Phaät, khoûi bò aám ma quaáy phaù. Ñeán khi phaù heát naêm aám, dieät heát voâ minh, thì nhaäp moät vôùi phaùp giôùi taùnh vaø môùi bieát taát caû chuùng sinh baûn lai ñaõ thaønh Phaät roài, chæ vì meâ laàm maø khoâng töï bieát, meâ laàm döùt saïch, thì Phaät taùnh hieän tieàn, voán khoâng ñöôïc theâm caùi gì, nhöng laïi ñaày ñuû voâ löôïng voâ bieân coâng ñöùc.

-

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