LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 169

THÍCH MA HA BAÙT NHAÕ BA LA MAÄT KINH GIAÙC YÙ TAM MUOÄI

**SOÁ 1922**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1922

**THÍCH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT KINH GIÁC Ý TAM MUỘI**

*Ñaïi sö Trí Giaû ôû Thieân Thai ñôøi Tuøy giaûng.*

*Ñeä töû laø Quaùn Ñænh ghi.*

# PHAÂN BIEÄT VEÀ PHAÙP TÖÔÙNG.

Ngöôøi tu haønh muoán vöôït qua bieån lôùn sinh töû, böôùc leân bôø Nieát- baøn, thì phaûi hieåu thaáu nguoàn goác cuûa voïng hoaëc; kheùo bieát chí ñaïo ñeå ra khoûi.

Goác cuûa voïng hoaëc töùc meù thaät cuûa yù.

Chí ñaïo ñeå ra khoûi nghóa laø chieáu soi laïi nguoàn taâm, meù thaät cuûa yù töùc laø chaùnh nhaân Phaät tính, chieáu soi laïi nguoàn taâm töùc laø lieãu nhaân.

Hai nhaân ñoù thaâu nhieáp taát caû phaùp.

Thí nhö aùnh saùng maët trôøi xaùn laïn chieáu trong baàu trôøi hö khoâng thanh tònh, maø maët trôøi vaø baàu trôøi phi töùc phi ly, phi truï phi baát truï, maø maët trôøi kheùo laøm duyeân laønh xua tan boùng toái, hieån loä söï roãng khoâng cuûa baàu trôøi, tuy xua boùng toái, hieån roõ roãng khoâng, nhöng söï roãng khoâng chaúng theâm chaúng bôùt. Lyù ñaõ khoâng hao, söï cuõng chaúng toán. Tröø haún boùng toái, tính vaãn khoâng theâm, muoân vaät bao haøm trong khoâng giôùi, thaûy ñeàu hieån hieän. Tính cuûa hö khoâng noùi tuy laø thanh tònh nhöng neáu khoâng coù aùnh saùng maët trôøi thì boùng toái hieän leân. Vì caùi khoâng cuûa hö khoâng töï noù kh6ng theå dieät tröø ñöôïc boùng toái, boùng toái dieät tröø laø nhôø aùnh saùng maët trôøi, nhöng neáu maët trôøi khoâng coù hö khoâng thì khoâng coù aùnh saùng, khoâng chieáu ñöôïc hö khoâng. Neáu chaúng coù maët trôøi, boùng toái khoâng töï tröø, nhöng tính cuûa boùng toái khoâng ñeán khoâng ñi. Theå töôùng cuûa maët trôøi cuõng khoâng sinh khoâng dieät. Nhöng coù maët trôøi chieáu hö

khoâng thì vuõ truï thaáy suoát. Laáy maët trôøi Trí Tueä chieáu taâm tính khoâng, cuõng gioáng nhö vaäy.

* 1. Nhö maët trôøi chaúng phaûi töùc khoâng, cuõng chaúng taùch rôøi hö khoâng. Neáu maët trôøi töùc laø hö khoâng thì laøm sao chieáu? Neáu maët trôøi taùch lìa hö khoâng thì chaúng caàn döïa vaøo baàu trôøi maø coù chieáu. Maët trôøi trí tueä cuõng gioáng nhö vaäy. Chaúng töùc laø taâm tính khoâng, cuõng chaúng lìa taâm tính khoâng. neáu töùc taâm tính khoâng thì khoâng nhôø tu maø coù cieáu. Neáu lìa taâm tính khoâng thì tu cuõng khoâng theå chieáu.
	2. Nhö maët trôøi chaúng dính hö khoâng, cuõng chaúng phaûi khoâng dính maéc hö khoâng. Vì khoâng dính maéc baàu trôøi cho neân chieáu caû baàu trôøi. Vì chaúng phaûi khoâng dính maéc baàu trôøi cho neân khoâng rôi.

Maët trôøi trí tueä cuõng gioáng nhö vaäy, quaùn moät caùch saâu xa tính khoâng cuûa taâm tính, nhöng chaúng dính maéc vaøo caùi khoâng cuûa taâm tính, môùi chieáu ñöôïc taát caû khoâng. Vì chaúng phaûi khoâng dính maéc vaøo khoâng. Cho neân tuy chieáu taát caû khoâng maø tueä taâm vaãn khoâng bò lay ñoäng, thoái lui.

* 1. Nhö maët trôøi xua tan boùng toái, hieån loä töôùng cuûa hö khoâng. Maët trôøi trí tueä cuõng gioáng nhö vaäy, phaù tan boùng toái voâ minh, hieån phaùt töôùng thaät cuûa taâm.
	2. Nhö maët trôøi tuy xua tan boùng toái, hieån baøy töôùng hö khoâng, maø hö khoâng chaúng theâm chaúng bôùt. Maët trôøi trí tueä cuõng gioáng nhö vaäy, xua tan boùng toái voâ minh, hieån phaùt töôùng thaät cuûa taâm, nhöng ñoái vôùi caùi khoâng cuûa taâm tính chaúng theâm cuõng chaúng bôùt.
	3. Nhö maët trôøi khoâng laøm hao toån baàu trôøi, cuõng chaúng laøm lôïi ích theâm baàu trôøi. Coù coâng naêng xua tan boùng toái trong hö khoâng, hieåu roõ muoân töôùng trong theá giôùi hö khoâng. Maët trôøi trí tueä cuõng gioáng nhö vaäy, tuy ñoái vôùi taâm tính khoâng chaúng toån cuõng chaúng ích, nhöng coù coâng naêng naøy laøm döùt baët caùc phieàn naõo maø thaønh töïu muoân haïnh, hieån hieän taát caû phaùp.
	4. Nhö baàu trôøi tuy thanh tònh, nhöng do khoâng coù maët trôøi, cho neân boùng toái khôûi leân. Taâm tính cuõng gioáng nhö vaäy, xöa nay tuy thanh tònh, vì khoâng coù aùnh saùng trí tueä môùi coù voïng hoaëc khôûi leân.
	5. Nhö baàu trôøi tuy thanh tònh, nhöng khoâng theå töï xua tan boùng toái. Boùng toái maát laø nhôø aùnh saùng maët trôøi. Taâm tính khoâng cuõng gioáng nhö vaäy. Xöa nay tuy voán thanh tònh nhöng khoâng theå töï döùt boû voïng hoaëc, maø voïng hoaëc dieät ñöôïc laø nhôø trí tueä chieáu soi.
	6. Nhö maët trôøi neáu chaúng coù baàu trôøi thì khoâng coù aùnh saùng, cuõng khoâng soi chieáu. Baàu trôøi neáu chaúng coù maët trôøi thì boùng toái khoâng bò

xua tan. Maët trôøi trí tueä cuõng gioáng nhö vaäy, neáu chaúng coù taâm tính khoâng thì laøm sao coù caùi ñeå soi chieáu. Neáu caùi taâm tính khoâng maø khoâng tueä thì voïng hoaëc chaúng döùt boû ñöôïc.

* 1. Nhö boùng toái khoâng ñeán khoâng ñi, maët trôøi cuõng khoâng sinh khoâng dieät. Giaûi hoaëc cuõng gioáng nhö vaäy, giaû noùi laø phaù hoaëc, nhöng tính cuûa voïng hoaëc laø chaúng thaät coù, khoâng ñeán cuõng khoâng ñi, thöïc ra chaúng coù caùi ñeå phaù. Trí tueä tuy chieáu khaép nhöng tính noù thöôøng vaéng laëng, khoâng sinh cuõng khoâng dieät, roát raùo chaúng coù caùi ñeå chieáu.
	2. Nhö maët trôøi soi chieáu hö khoâng thì vuï truï thaáy trong suoát, quaùn trôû laïi taâm taùnh khoâng, thì taát caû phaùp theá gian vaø xuaát theá gian vieân hieån roõ raøng.

Vì yù nghóa aáy, neân noùi trí tueä chieáu taâm tính nhö maët trôøi trong hö khoâng. Neáu nghieàn ngaãm 10 ví duï khoâng trung maø maët trôøi nhö treân thì seõ lieãu ñaït ñöôïc caùc phaùp, nhôø ñoù maø nhaäp vaøo bieån giaùc. Treân ñaây goïi laø “phaân bieät veà caùc phaùp töôùng”.

# GIAÛI THÍCH DANH TÖØ “GIAÙC YÙ TAM-MUOÄI”.

Hoûi: Vì sao goïi laø Tam-muoäi Giaùc yù? YÙ nghóa laø gì? Boà taùt phaûi giaùc yù naày môùi ñöôïc ñaày ñuû Tam ma ñeà hay sao? Vaû laïi caùc phaùp voâ löôïng, sao chæ duøng giaùc ñeå noùi veà Tam-muoäi.

Ñaùp: Giaùc goïi laø chieáu roõ nghóa laø caùc taâm, taâm sôû. Tam-muoäi laø ñieàu tröïc ñònh. Khi caùc taâm, taâm sôû cuûa haønh giaû khôûi leân, phaûn chieáu quaùn saùt, khoâng thaáy ñoäng chuyeån goïi laø Tam-muoäi giaùc yù. Nhö ñaõ hoûi, caùc phaùp voâ löôïng sao chæ duøng giaùo ñeå noùi veà Tam-muoäi, khoâng laáy gì khaùc. Xin ñaùp: taát caû caùc phaùp tuy laø voâ löôïng nhöng xeùt cho cuøng nguoàn goác, ñeàu coù ra töø taâm yù thöùc, cho neân nhö theá. Coù ngöôøi noùi: con ngöôøi khaùc goã ñaù, vöøa ñoái caûnh lieàn giaùc bieát goïi laø taâm. Roài so löôøng phaân bieät goïi laø yù, hieåu bieát roõ raøng goïi laø thöùc, ñoù laø söï khaùc nhau cuûa taâm, yù vaø thöùc. Ngöôøi chaáp chaët nhö vaäy thì rôøi vaøo taâm ñieân ñaûo, töôûng ñieân ñaûo, kieán ñieân ñaûo.

Neáu roõ bieát ñöôïc trong taâm chaúng coù yù, cuõng chaúng phaûi khoâng coù yù thì trong taâm chaúng coù thöùc, cuõng chaúng phaûi khoâng coù thöùc. Neáu trong yù chaúng coù taâm, cuõng chaúng phaûi khoâng coù taâm thì trong yù chaúng coù thöùc cuõng chaúng phaûi khoâng coù thöùc.

Neáu trong thöùc chaúng coù yù, cuõng chaúng phaûi khoâng coù yù thì trong thöùc chaúng coù taâm, cuõng chaúng phaûi khoâng coù taâm.

Bôûi taâm, yù, thöùc ñoù chaúng phaûi moät, cho neân ñaët ra 3 teân goïi khaùc nhau. Bôûi chaúng phaûi ba cho neân noùi noù laø moät tính. Neáu teân goïi chaúng

phaûi laø teân goïi thì tính cuõng chaúng phaûi laø tính. Bôûi chaúng phaûi teân goïi cho neân khoâng ba, bôûi chaúng phaûi tính cho neân khoâng moät. Bôûi chaúng ba cho neân khoâng hôïp. Bôûi chaúng moät cho neân chaúng taùn. Bôûi chaúng hôïp cho neân khoâng coù, bôûi chaúng taùn cho neân baát khoâng, bôûi chaúng phaûi coù cho neân baát thöôøng. Bôûi chaúng phaûi khoâng cho neân baát ñoaïn. Do vaäy, taâm yù thöùc khoâng ñoaïn, cuõng khoâng thöôøng. Neáu khoâng thaáy ñoaïn, thöôøng thì cuoái cuøng cuõng khoâng thaáy moät, khaùc. Do ñoù noùi yù thì nhieáp luoân caû nghóa aâm, thöùc, taát caû phaùp cuõng vaäy. Neáu quaùn saùt taâm moät caùch saâu xa, phaù voâ minh cuûa yù, thì caùc si söû khaùc cuõng ñeàu dieät theo. Caùc phaùp tuy nhieàu, nhöng chæ neâu giaùc yù ñeå noùi veà Tam-muoäi. YÙ nghóa vaãn bao truøm taát caû.

Laïi nöõa, nhö trong kinh cheùp: “Sao goïi laø Tam-muoäi giaùc yù? Bôûi ñaéc ñöôïc baûy giaùc yù trong caùc Tam-muoäi cho neân goïi laø Tam-muoäi giaùc yù”. Caùi goïi laø “caùc Tam-muoäi”; taát caû phaùp ñeàu laø Tam ma ñeà. Bôûi caùc phaùp voán thöôøng vaéng laëng baát ñoäng.

Laïi nöõa, Tam ma ñeà noùi toùm goàm coù 3 loaïi:

* 1. Tam Ma Ñeà theá gian.
	2. Tam Ma Ñeà xuaát theá gian.
	3. Tam Ma Ñeà xuaát theá gian thöôïng thöôïng.

Tam Ma Ñeà theá gian laø: Thaäp ñaïi ñòa ñònh, taùnh duïc giôùi ñònh, Boán Thieàn, Boán taâm Voâ Löôïng, boán ñònh voâ saéc trong taùm taâm coõi duïc.

Tam Ma Ñeà xuaát theá gian laø: Boái xaû thaéng xöù. Möôøi nhaát thieát xöù, chín ñònh thöù ñeä, caùc haïnh sö töû phaán taán sieâu vieät. Haïnh quaùn luyeän huaân tu thieàn. Cho ñeán caùc Tam-muoäi cuûa 37 phaåm cuûa tueä haïnh. Ba moân giaûi thoaùt, boán ñeá, 12 nhaân duyeân.

Tam Ma Ñeà xuaát theá gian thöôïng thöôïng laø: Möôøi löïc chuûng taùnh Tam-muoäi, 108 Tam-muoäi thuoäc Thuû laêng nghieâm, cho ñeán soá Tam- muoäi nhieàu nhö buïi traàn trong caùc theá giôùi ôû khaép 10 phöông.

Ñoù laø 3 loaïi Tam Ma Ñeà, goàm nhieáp taát caû phaùp, vì töùc laø taát caû phaùp cho neân goïi laø “caùc Tam-muoäi”.

Sao goïi laø “baûy giaùc yù”?

Baûy giaùc yù goàm: 1. Traïch giaùc; 2. Tinh taán giaùc; 3. Hyû giaùc; 4. Tröø giaùc; 5. Xaû giaùc; 6. Ñònh giaùc; 7. Nieäm giaùc. Ñoù laø Baûy giaùc. Nghóa cuûa Baûy giaùc raát nhieàu. Toùm laïi chaúng ngoaøi 6 loaïi:

1. Thaát giaùc nhôø nghe.
2. Thaát giaùc nhôø tu haønh.
3. Thaát giaùc nhôø hoäi lyù.
4. Thaát giaùc nhôø khôûi phöông tieän thaát giaùc.
5. Thaát giaùc nhôø nhaäp phaùp moân.
6. Thaát giaùc vieän cöïc.

## *Nhaân Vaên Thaát Giaùc:*

Taát caû phaùp, tính voán vaéng laëng. Roát raùo thanh tònh. Nhöng caùc chuùng sinh khoâng theå bieát ñöôïc. Neáu gaëp caùc Ñöùc Phaät, Boà taùt vaø thieän tri thöùc noùi “Taát caû caùc phaùp voán vaéng laëng”, ngöôøi aáy nghe roài lieàn ñaïo tính ngoä. Nhôø vaäy maø lieãu ñaït taâm vaø taát caû tam ma ñeà cuûa caùc phaùp. Roát raùo thanh tònh, khoâng chaúng thaät coù, ñöôïc thaát giaùc chi. Bôûi ngöôøi aáy nhôø nghe maø phaùt, neân goïi laø “Nhaân Vaên Thaát Giaùc”.

## *Thaát Giaùc Nhôø Tu Haønh :*

Ngöôøi tu haønh tuy bieát taâm vaø taát caû tam ma ñeà cuûa caùc phaùp laø khoâng, voâ sinh dieät, maø tö töôûng ñieân ñaûo vaãn cöù khôûi leân, heã nieäm khôûi leân thì thöôøng baûy giaùc ñieàu ñình cho thích hôïp, lieàn thoaùt nhieân giaùc lieãu, taâm vaø taát caû Tam Ma Ñeà cuûa caùc phaùp töø xöa ñeán nay voán khoâng sinh khoâng dieät, nhö Ñaïi Nieát-baøn, ñoù goïi laø Thaát giaùc tu haønh “Thaát Giaùc Nhôø Tu Haønh”.

1. ***Thaát Giaùc Nhôø Hoäi Lyù:*** Neáu ngöôøi nhôø nhaân duyeân hai haïnh tín, phaùp ñoù maø ngoä taâm vaø taát caû Tam Ma Ñeà cuûa caùc phaùp, lyù cuøng moät chaân nhö maø bieát, chaân nhö cuõng chaúng phaûi chaân nhö. Neáu giaùc ngoä chaân nhö thì trong lyù chaân nhö ñuû caû baûy yù. AÁy laø duøng thöïc teá khoâng truï chaân nhö maø taùc chöùng, goïi laø “Thaát Giaùc Nhôø Hoäi Lyù”

## *Thaát Giaùc Nhôø Khôûi Phöông Tieän:*

Neáu haønh giaû ñaéc Lyù nhöng khoâng nhaäp chöùng, thöông xoùt taát caû chuùng sinh, khôûi taâm thöïc haønh muoân haïnh, haønh theo nhöõng haïnh thuoäc phaïm truø Höõu, nhöng vaãn bieát caùc haïnh ñoù ñeàu vaãn vaéng laëng dieät. Tuy bieát raèng voâ truï, voâ haïnh nhöng vaãn duøng baûy giaùc kheùo leùo tu taát caû haïnh Tam Ma Ñeà töï lôïi lôïi tha. Nhö troàng caây trong hö khoâng, aáy goïi laø “Thaát giaùc nhôø khôûi phöông tieän”.

## *Thaát Giaùc Nhôø Nhaäp Phaùp Moân*:

Neáu Boà taùt coù theå nhö theá khoâng döïa vaøo taâm vaø taát caû caùc Tam Ma Ñeà cuûa caùc phaùp, hoaëc chaân hoaëc tuïc, töùc laø coù ñuû caû quaùn cuûa Nhò khoâng ñuôïc nhaäp vaøo Trung ñaïo, song chieáu hai ñeá, tuøy theo yù muoán cuûa taâm thì töï nhieân sinh ra caùc Tam-muoäi cuûa taát caû thaäp löïc chuûng tính. Nhöng cuõng khoâng ñaéc töôùng cuûa caùc Tam-muoäi. Vì sao? Vì töôùng cuûa caùc ñaø la ni laø khoâng, töôùng cuûa caùc Tam-muoäi laø khoâng, cho neân taâm khoâng truï tröôùc vaøo trí tueä coâng ñöùc cuûa taát caû Ñaø la ni Tam-muoäi. Cöù nhö vaäy Boà taùt vieân hieån töøng phaàn baûy giaùc. Cho neân goïi laø Nhaäp phaùp moân thaát giaùc. Cuõng goïi laø Khai Phaät tri kieán, neáu khai ñöôïc tri

kieán Phaät thì taâm taâm vaéng laëng, töï nhieân chaûy vaøo trong Thaäp truù, Thaäp haïnh, Thaäp hoài höôùng, Thaäp ñòa vaø trong Ñaúng giaùc thanh tònh thieàn, cho neân goïi laø “Thaát giaùc nhôø nhaäp phaùp moân”.

## *Thaát Giaùc Vieân Cöïc:*

Neáu Boà taùt Ma ha taùt truù trong Kim cöông Tam-muoäi Thanh tònh thieàn. Ñaïi ngoä, roõ raøng, ñaéc moät nieäm töông öùng vôùi tueä, vaéng laëng vieân chieáu, taát caû roõ raøng phaân minh, goïi laø thaát giaùc vieân cöïc, coøn goïi laø voâ thöôïng dieäu giaùc, coøn goïi laø Voâ hoïc thaát giaùc.

Vôùi nhöõng yù nghóa baûy giaùc nhö treân, Boà taùt töø khi môùi phaùt taâm cho ñeán luùc cöïc quaû, taát caû caùc phaùp moân quaùn haïnh cuûa Boà-taùt ñeàu goïi chung laø Thaát giaùc yù, cuõng goïi laø Quaùn taâm töôùng, coøn goïi laø phaûn chieáu thöùc, caùc thöù teân goïi, voâ löôïng Tam-muoäi nhö theá, ñôøi Taàn dòch laø Ñieàu tröïc taâm, Thöôøng tòch ñònh, nhö göông saùng baát ñoäng, nöôùc laëng khoâng soùng, chieáu soi moïi vaät ñeàu hieän, taâm cuõng nhö vaäy. Tính tuy saùng trong nhöng bôûi nieäm ñoäng thì khoâng chieáu ñöôïc. Tu taäp treân “Lieãu nhaân” lieàn ñöôïc nieäm voâ ñoäng chuyeån, khaép hieän phaùp moân. Ñaéc ñöôïc Ñònh ñoù roài, taâm khoâng taø vaïy, goïi laø Tam-muoäi. Bôûi theá goïi laø “Giaùc yù Tam-muoäi”.

# GIAÛI THÍCH HAÏNH PHÖÔNG TIEÄN CUÛA TAM-MUOÄI GIAÙC YÙ:

Hoûi: Ñaõ bieát Danh vaø Nghóa cuûa Tam-muoäi Giaùc yù: Haønh giaû thöïc haønh phöông tieän gì ñeå ñaéc Tam-muoäi ñoù? Vôùi caùc Tam-muoäi ñoù maø ñöôïc baûy giaùc yù, nhaäp phaùp taùnh saâu xa, ñeán Ñaïi Nieát-baøn, ñaït ñöïôc Thöôøng Laïc Ngaõ Tònh. Vì taát caû chuùng sinh maø laøm choã nöông gaù voâ thöôïng?

Ñaùp: Haønh giaû vì thaønh töïu ñaïi bi ñoä chuùng sinh cho neân caàu ñaïo chí chaân voâ thöôïng boà ñeà. Tröôùc heát phaûi laäp theä nguyeän roäng lôùn, phaùt taâm chí thaønh ñeå theà nguyeàn; “Neáu sôû hoïc toâi khoâng thaønh, seõ khoâng bao giôø nöûa chöøng sinh taâm lui suït boû dôû”. Khi ñoù taâm tin töôûng moät caùch chaéc chaén nhö Kim cöông. Bieát caùc phaùp hoaøn toaøn vaéng laëng. Vì khoâng xaû boû voâ bieân chuùng sinh. Cho neân tu caùc haïnh. Theá naøo laø tu? Neáu haønh giaû roõ bieát taâm vaø taát caû phaùp ñeàu hoaøn toaøn khoâng thaät coù, baát sinh baát dieät, vaéng laëng thanh tònh. Nhöng laïi coù theå kheùo duøng phöông tieän saùu ñoä ñeå töï ñieàu phuïc taâm luoáng doái, voïng taâm ñaõ döùt, Tam-muoäi seõ töï phaùt.

Saùu Ñoä laø gì? Neáu haønh giaû bieát taâm vaø vaät nhö Moäng, chaáp tröôùc ñeàu khoâng coù thaät, do ñoù ñeàu coù theå xaû boû, taát caû nhöõng gì mình coù,

thöôøng töï giaùc bieát. Khieán caùc tö töôûng tieác nuoái dính maéc khoâng khôûi leân. Cuõng neân laáy taâm xaû boû thanh tònh ñoù thí khaép chuùng sinh. Khi ñoù goïi laø tu taâm tònh thí. Vì nhôø taâm ñoù môùi coù theå höôùng ñeán ñaøn Ba-la- maät.

Neáu haønh giaû bieát taâm nhö huyeãn. Caùc phaùp aùc ôû beân ngoaøi ñeàu khoâng thaät coù, tuy vaãn öùng ñoái vôùi nhieàu hoaøn caûnh nhöng thöôøng töï giaùc bieát, khoâng ñeå cho taâm nghó aùc sinh ra khi aáy goïi laø tu taâm tònh giôùi, nhôø taâm ñoù maø höôùng ñeán Thi Ba-la-maät.

Neáu haønh giaû bieát taâm nhö ngoïn löûa, roãng khoâng chaúng coù coäi goác, 8 phaùp beân ngoaøi cuõng ñeàu khoâng thaät. Bôûi theá thöôøng bieát roõ veà lôïi, suy, huûy, döï, xöng, cô, khoå, laïc, khoâng sinh aùi nhueá, ñoù goïi laø tu “kieân coá nhaãn”, nhôø taâm ñoù maø höôùng ñeán saèn ñeà Ba-la-maät.

Neáu haønh giaû bieát taâm nhö hoùa, thöôøng töï giaùc roõ bieát quaùn haïnh noái nhau, khoâng ñeå cho taâm buoâng lung bieáng nhaùc sinh ra. Khi aáy goïi laø Tu taâm tinh taán. Nhôø taâm ñoù maø höôùng ñeán Tyø leâ gia Ba-la-maät. Taát caû caùc phaùp sôû duyeân ñeàu chaúng thaät coù. Loaïn töôûng khoâng khôûi trong 4 uy nghi ñi ñöùng, naèm ngoài. Giaû söû nhaát nieäm, lieàn giaùc bieát. Do ñoù soùng voïng nieäm khoâng khôûi, taâm thöôøng vaéng laëng. Khi aáy goïi laø tu taâm ñònh thanh tònh. Nhôø taâm aáy maø höôùng ñeán thieàn Ba-la-maät.

Neáu haønh giaû roõ bieát taâm nhö hö khoâng. Caùc phaùp beân ngoaøi beân trong duyeân khôûi saùu thöùc ñeàu chaúng thaät coù. Roát raùo vaéng laëng, kheùo duøng taâm voâ sôû ñaéc phaù caùc ñieân ñaûo, khoâng ñöôïc taát caû phaùp, khoâng ñaém taát caû, thaáu ñaït taát caû phaùp. Khi aáy goïi laø tu taâm chaùnh tueä. Nhôø taâm ñoù maø höôùng ñeán Baùt-nhaõ Ba-la-maät.

Neáu haønh giaû khoâng tu 6 thöù taâm thanh tònh ñeå höôùng ñeán ñaïo nhö treân thì khoâng chòu ñöïng noåi Tam-muoäi saâu xa. Do ñoù muoán tu Tam- muoäi giaùc yù, thì phaûi kheùo hoïc phöông tieän saùu ñoä nhö treân, 6 phöông tieän ñoù thaâu nhieáp taát caû phöông tieän. Neáu coù theå kheùo duøng ñeå ñieàu phuïc 6 taâm thoâ teä, khieán yù ñöôïc nhu nhuyeán. Sau ñoù xeùt theo ñeá lyù. Caån thaän quaùn saùt nhaäp vaøo chaùnh tueä moân, aáy goïi laø tu hoïc phöông tieän sô taâm Tam-muoäi saâu xa.

# GIAÛI THÍCH TAM-MUOÄI GIAÙC YÙ VAØ NOÙI VEÀ TÖÔÙNG CUÛA TAÂM.

Hoûi: Haønh giaû muoán nhaäp Tam-muoäi ñoù, phaûi quaùn saùt maáy taâm töôùng?

Ñaùp: Baøn veà taâm töôùng trong caùc kinh luaän, moãi saùch noùi moãi caùch khaùc nhau, nay khoâng ñöa ra heát caùc ñieàu noùi trong kinh luaän, chæ

toùm löôïc thaønh 4 loaïi taâm töôùng laøm quaùn caûnh, 4 loaïi taâm töôùng aáy laø:

1. Chöa nieäm; 2; Saép nieäm; 3. Ñang nieäm; 4. Nieäm roài. Chöa nieäm thì taâm chöa khôûi leân vôùi caûnh.

Saép nieäm thì taâm saép khôûi leân duyeân vôùi caûnh. Ñang nieäm laø taâm duyeân vôùi caûnh ñaõ ñaày ñuû.

Nieäm roài laø taâm duyeân vôùi caûnh ñaõ ñaày ñuû vaø ñaõ dieät roài. Hoûi: Taâm töôùng raát nhieàu, sao chæ laáy 4 vaän taâm töôùng ñoù?

Ñaùp: 4 vaän taâm töôùng ñoù thaâu nhieáp taát caû caùc taâm, nhö duyeân vôùi phaùp aùc goàm coù: chöa nghó veà phaùp aùc, saép nghó veà phaùp aùc, nghó veà phaùp aùc, nghó veà phaùp aùc xong roài.

Nhö duyeân vôùi phaùp laønh thì: Chöa nghó veà phaùp laønh, saép nghó veà phaùp laønh, nghó veà phaùp laønh, nghó veà phaùp laønh roài. Duyeân vôùi saùu traàn vaø ba ñoäc tham, saân, si. Taát caû phieàn naõo cho ñeán ñi ñöùng naèm ngoài, noùi naêng aên uoáng, taát caû caùc haønh ñoäng vieäc laøm ñeàu coù 4 töôùng cuûa taâm nhö treân, duyeân vôùi taát caû phaùo theá gian vaø xuaát theá gian ñeàu coù 4 töôùng cuûa taâm nhö vaäy. Do ñoù chæ noùi 4 loaïi töôùng ñeå laøm caûnh quaùn maø nhieáp taát caû.

Hoûi: Theá naøo laø töôùng?

Naém roõ vaø coù theå phaân bieät goïi laø Töôùng, phaùp cuûa taâm, thöùc ñaõ khoâng hình chaát. Neáu khoâng y cöù vaøo 4 vaän cuûa nieäm maø phaân bieät thì khoù maø bieát ñöôïc. Neáu khoâng bieát ñöôïc thì khoâng theå quaùn saùt. Do ñoù tröôùc phaûi duøng 4 töôùng phaân bieät. Neáu quaùn saùt thaáu ñaït roõ raøng töôùng aáy chaúng phaûi töôùng, thì nhaäp vaøo nhaát töôùng bình ñaúng.

Hoûi: Quaùn 2 vaän taâm töôùng “saép nieäm” vaø “nieäm” thì coù theå nhö theá, nhöng “chöa nieäm”, chöa khôûi leân laø voâ taâm. Maø ñaõ laø voâ taâm thì khoâng coù töôùng ñeå phaân bieät. Coøn “nieäm roài” thì ñaõ dieät maát, cuõng chaúng khaùc gì vôùi voâ taâm. Voâ phaùp töùc voâ töôùng, laøm sao quaùn ñöôïc?

Ñaùp: Chöa nieäm tuy khôûi leân nhöng chaúng phaûi tuyeät ñoái khoâng coù taâm. Vì sao? Vì nhö ngöôøi chöa laøm, heã coù vieäc lieàn laøm. Vì chöa laøm maø cho raèng khoâng coù ngöôøi, hoaëc chaéc chaén khoâng coù ngöôøi thì sau naøy ai laøm. Bôûi coù ngöôøi chöa laøm, cho neân sau coù ngöôøi laøm. Taâm töôùng cuõng nhö vaäy. Vì “chöa nieäm” cho neân “saùo nieäm”. Neáu khoâng coù taâm cuûa chöa nieäm laøm sao coù taâm saép nieäm. Do ñoù chöa nieäm tuy chöa khôûi khoâng theå noùi laø tuyeät ñoái khoâng coù. OÂng noùi: nieäm roài, taâm ñaõ dieät thì khoâng theå quaùn, cuõng khoâng ñuùng. Nieäm roài tuy ñaõ dieät, cuõng coù theå quaùn saùt. Thí nhö ngöôøi ñaõ laøm xong vieäc, khoâng theå noùi laø khoâng coù ngöôøi. Neáu chaéc chaén khoâng coù ngöôøi thì sau naøy ai laøm nöõa. Nieäm roài, taâm dieät cuõng gioáng nhö vaäy, khoâng theå noùi dieät maát khoâng

coù taâm. Neáu cho raèng taâm ñaõ dieät roài, dieät maát haún laø ñoaïn kieán. Do ñoù nieäm roài tuy dieät nhöng vaãn coù theå quaùn.

Hoûi: OÂng quaùn taâm gì? Neáu quaùn taâm quaù khöù thì taâm quaù khöù ñaõ qua. Neáu quaùn taâm vò lai thì taâm vò lai chöa ñeán. Neáu quaùn taâm hieän taïi, taâm hieän taïi khoâng döøng nghæ. Neáu lìa taâm ba ñôøi thì khoâng coù taâm naøo khaùc. Coøn quaùn taâm gì nöõa?

Ñaùp: OÂng hoûi chaúng ñuùng, neáu quaù khö ñaõ dieät thì tuyeät ñoái khoâng theå bieát. Sao caùc baäc Thaùnh laïi coù theå bieát taát caû caùc taâm quaù khöù. Neáu taâm vò lai chöa ñeán, chöa ñeán thì khoâng coù. Khoâng coù thì khoâng theå bieát. Sao caùc baäc Thaùnh laïi bieát taát caû caùc taâm vò lai. Neáu taâm hieän taïi voâ truï thì khoâng theå bieát, sao caùc baäc Thaùnh coù theå bieát taát caû chuùng sinh möôøi phöông baây giôø ñang nghó veà vieäc gì. Nhö quyû thaàn ôû theá gian coøn töï bieát taâm 3 ñôøi cuûa mình, cuõng coù theå bieát taâm 3 ñôøi cuûa ngöôøi khaùc. Laø ngöôøi thöïc haønh Phaät phaùp sao laïi khôûi leân kieán chaáp ñoaïn dieät, cho raèng taâm ba ñôøi khoâng coù nhö loâng ruøa söøng thoû, khoâng theå bieát ñöôïc. Neân bieát taâm ba ñôøi tuy chaúng chaéc thaät nhöng vaãn coù theå bieát ñöôïc. Cho neân keä noùi raèng:

*Nhöõng ñieàu caùc Phaät noùi Tuy khoâng cuõng baát ñoaïn Noái nhau cuõng baát thöôøng Toäi phöôùc cuõng khoâng maát.*

OÂng ñöøng ñoaïn kieán, truù vaøo voâ sôû tri, khoâng tu quaùn haïnh, cuõng nhö ngöôøi muø, tuy ñöùng tröôùc caùc saéc maàu maø chaúng thaáy gì, oâng cuõng vaäy. Ñoái vôùi Phaät phaùp, khoâng coù maét chaùnh quaùn, khoâng ñaït ñöôïc gì.

# GIAÛI THÍCH TAM-MUOÄI GIAÙC YÙ NHAÄP CHAÙNH QUAÙN MOÂN.

Hoûi: Ñaõ bieát 4 vaän taâm töôùng thaân nhieáp taát caû taâm, haønh giaû laøm sao quaùn saùt taâm ñoù, thoâng ñaït thöïc töôùng, vieân chieán phaân minh roõ raøng caùc Tam-muoäi, ñuû thaát giaùc yù?

Ñaùp: Haønh giaû tröôùc heát phaûi laáy theä nguyeän roäng lôùn ñeå trang nghieâm, kheùo tu phaùp moân saùu ñoä nhö treân ñeå ñieàu taâm ñoù, tin bieát caùc phaùp tuyeät ñoái vaéng laëng, nhö vì ta bò voâ minh che laáp neân chöa hieåu bieát quaùn trieät, caàn phaûi sieâng tu chaùnh quaùn, haønh ñeán lieàn bieát, haù laïi coù theå hö taâm hieåu sai maø töï laøm haïi mình, ñaõ coù theå kheùo töï ñieàu hoøa. Roài sau ñoù tuøy theo taâm sinh khôûi, laáy taâm khoâng dính maéc gì caû ñeå phaûn chieáu saùt töôùng cuûa chöa nieäm, saép nieäm, ñang nieäm, nieäm roài, khi aáy quaùn kyõ “Taâm chöa nieäm dieät”. “Taâm saép nieäm” sinh.

sinh.

“Taâm chöa nieäm” laø baát dieät. “Taâm saép nieäm” sinh.

“Taâm chöa nieäm” laø vöøa dieät vöøa baát dieät. “Taâm saép nieäm”

“Taâm chöa nieäm” laø chaúng phaûi dieät, chaúng phaûi baát dieät. “Taâm

saép nieäm” sinh.

Nhö trong boán cuù cuûa “chöa nieäm”, Quaùn “taâm saép nieäm” sinh ra, ñeàu khoâng thaät coù. Neáu “taâm saép nieäm” khoâng theå sinh ñöôïc thì cuõng khoâng theå khoâng sinh. Lieàn ôû ngay taâm tính maø ñöôïc giaûi thoaùt.

Theá naøo goïi laø quaùn “taâm saép nieäm” sinh ra khoâng thaät coù trong boán caâu “chöa nieäm”?

* 1. Tröôùc heát y cöù vaøo ñaàu cuûa “chöa nieäm ñeå quaùn” taâm saép nieäm sinh ra khoâng thaät coù.

Neáu cho raèng “taâm chöa nieäm” dieät roài môùi coù “taâm saép nieäm” sinh ra. “Taâm chöa nieäm” ñaõ dieät roài thì “taâm saép nieäm” ôû ñaâu sinh ra. Laø ngay luùc “chöa nieäm” dieät maø sinh ra, hay laø taùnh lìa khoûi söï dieät maát cuûa “chöa nieäm” maø sinh ra? Neáu ngay luùc “chöa nieäm” dieät maø sinh ra “taâm saép dieät”, phaùp dieät thì khoâng theå sinh, bôûi tính töôùng cuûa sinh vaø dieät traùi ngöôïc nhau. Neáu cho raèng ngay trong dieät coù söï sinh ra thì sinh vaø dieät khoâng traùi ngöôïc nhau, nhö theá khoâng ñuùng, nhö trong voû quaù chín coù haït. Voû nöùt haït rôi ra. Voû chaúng laø haït, haït chaúng laø voû. Laøm sao voû laïi laø haït ñöôïc? Taâm phaùp cuõng nhö vaäy. Ngay nôi dieät khoâng theå coù söï sinh ñöôïc. Do ñoù ngay choã taâm chöa nieäm dieät, “taâm saép nieäm” sinh ra khoâng theå ñöôïc.

Neáu cho raèng lìa söï dieät maát cuûa “taâm chöa nieäm” maø coù “taâm saép nieäm” sinh ra, laø khoâng coù nhaân maø coù sinh. Vieäc aáy khoâng ñuùng. Vì voâ sinh maø coù sinh. Vieäc aáy khoâng ñuùng. Vì sinh khoâng töø ñaâu sinh thì khoâng theå goïi laø sinh. Nhö hö khoâng chaúng töø ñaâu sinh ra. Cho neân hö khoâng chaúng goïi laø sinh. Neân bieát lìa söï dieät cuûa “chöa nieäm” maø “saép nieäm” sinh ra laø khoâng theå ñöôïc, haønh giaû cuõng gioáng nhö vaäy, trong söï taùch lìa, quaùn “taâm chöa nieäm” dieät roài, “taâm saép nieäm” sinh ra, tuyeät ñoái roát raùo khoâng theå ñöôïc.

* 1. Laáy caâu thöù hai cuûa “chöa nieäm” ñeå quaùn “taâm saép nieäm” sinh khoâng theå ñöôïc. Neáu cho raèng “taâm chöa nieäm” khoâng dieät, maø “taâm saép nieäm” sinh ra, töùc laø baát dieät sinh ra, hay laø lìa söï baát dieät maø sinh ra. Neáu ngay nôi baát dieät sinh ra thì baát dieät ñaõ sinh, sinh aáy laøm sao sinh. Neáu sinh aáy coù theå sinh ra sinh naøy. Laïi leõ ra coù sinh, sinh thì coù söï voâ cuøng. Neáu sinh naøy sinh sinh thì vieäc ñoù khoâng ñuùng. Neáu trong cuøng moät theå sinh ra moät thì khoâng coù nhieàu sinh. Nhö trong moät ngoùn

tay thì khoâng coù nhieàu ngoùn tay. Neáu laø khaùc theå maø sinh thì khoâng neân goïi laø sinh, sinh do theå sinh khaùc neân khoâng theå sinh nhau, cho neân nhö Ñaøo vaø Leâ, khaùc theå, Ñaøo khoâng sinh Leâ, Leâ khoâng sinh Ñaøo. Do ñoù töùc “taâm chöa nieäm” baát dieät “taâm saép nieäm” sinh khoâng theå ñöôïc. Neáu cho raèng lìa söï baát dieät cuûa “taâm chöa nieäm” maø coù “taâm saép nieäm” sinh ra thì “taâm saép nieäm” sinh ra töø ñaâu? Neáu caùi ñöôïc sinh ra maø khoâng coù nôi sinh ra noù, töùc laø voâ nhaân sinh. Neáu ñaõ voâ nhaân sinh thì chaúng phaûi sinh. Chaúng phaûi sinh maø noùi laø sinh, vieäc aáy khoâng ñuùng, vì rôi vaøo loãi khoâng coù nhaân quaû. Nhö noùi: “con cuûa coâ gaùi baát duïc”, “con cuûa hoaøng moân”. Neân bieát lìa “chöa nieäm” baát dieät maø coù “taâm saép nieäm” baát dieät, “taâm saép nieäm” sinh, roát raùo khoâng theå ñöôïc.

* 1. Laáy caâu thöù ba cuûa “chöa nieäm”: ñeå quaùn “taâm saép nieäm” sinh khoâng theå ñöôïc.

Neáu cho raèng “taâm chöa nieäm” vöøa dieät vöøa baát dieät maø coù “taâm saép nieäm” sinh ra. Neáu “vöøa dieät” ñaõ sinh ra roài, caàn gì “vöøa baát dieät”. Neáu “vöøa baát dieät” ñaõ sinh roài, thì caàn gì “vöøa dieät”. Vì Nhaân baát ñònh khoâng theå coù quaû ñònh. Ngöôøi khoâng coù goác ngöôøi thì khoâng theå sinh ra ñöùa con coù goác ngöôøi. Neáu cho raèng vì vöøa dieät vöøa baát dieät. Theå laø moät chaúng khaùc, cho neân coù “taâm saép nieäm” sinh, vieäc aáy khoâng ñuùng, maø naøy vöøa dieät chaúng phaûi vöøa baát dieät, vöøa baát dieät chaúng phaûi vöøa dieät, vì taùnh vaø töôùng ñeàu traùi ngöôïc. Cho neân khoâng phaûi theå laø moät, khoâng khaùc maø sinh ra “taâm saép nieäm” ñöôïc. Nhö ngöôøi goác baát ñònh coù 2 goác theå chaúng phaûi moät. Cho neân khoâng theå sinh ra moät con. Neáu cho raèng theå cuûa vöøa dieät vöøa baát dieät khaùc nhau, moãi thöù ñeàu coù theå sinh “taâm saép dieät” thì Theå ñaõ khaùc töùc laïi laø Ñònh dieät, Ñònh baát dieät, sao laïi goïi laø vöøa dieät vöøa baát dieät. Neáu ñònh dieät vaø ñònh baát dieät, moãi thöù ñeàu coù theå sinh “taâm saép nieäm” thì phaûi coù hai “taâm saép nieäm” sinh ra, nay thöïc khoâng phaûi vaäy. Neáu caû hai ñeàu khoâng sinh thì “taâm saép nieäm” khoâng sinh ra. Khi haønh giaû quaùn nhö vaäy, “taâm chöa nieäm” vöøa dieät vöøa baát dieät, söï sinh ra “taâm saép nieäm” tuyeät ñoái roát raùo khoâng theå ñöôïc.

Tieáp ñeán laø laáy caâu thöù tö cuûa “chöa nieäm” ñeå quaùn söï sinh ra

“taâm saép nieäm” laø khoâng thaät coù.

Neáu cho raèng “taâm saép nieäm” chaúng dieät chaúng baát dieät, maø coù “taâm saép nieäm” chaúng dieät chaúng baát dieät maø coù “taâm saép nieäm” sinh ra. Neáu nhaân chaúng dieät sinh thì khoâng caàn chaúng baát dieät. Caû hai phi moãi thöù moãi khaùc, khoâng theâ ñeàu laáy laøm nhaân, cuõng vì nhaân cuûa chuùng traùi ngöôïc nhau, neân khoâng cuøng coù moät quaû, nhö nöôùc vaø löûa. Nhaân

cuûa chuùng khaùc nhau, cuøng phuû ñònh nhau khoâng theå sinh ra moät quaû ôû trong aáy. Neáu cho raèng nhaân ôû caû 2 ñeàu phi sinh maø coù sinh thì vieäc aáy khoâng ñuùng. Neáu ôû nôi caû 2 ñeàu phi, moãi nôi ñeàu coù Höõu thì 2 Höõu vaãn phaûi sinh ra 2 sinh. Nay thöïc khoâng phaûi vaäy. Neáu nôi 2 phi moãi ñeàu laø voâ, thì voâ khoâng theå sinh. Laøm sao sinh ra caùo sôû sinh? Neáu khoâng theå sinh ra sôû sinh, thì sinh khoâng theå goïi laø sôû sinh, vì caùi môùi sinh khoâng coù nôi sinh ra. Haønh giaû quaùn chaúng dieät chaúng baát dieät nhö vaäy, “taâm saép nieäm” roát raùo khoâng theå ñöôïc.

Laïi nöõa, haønh giaû ñaõ coù theå quaùn “taâm saép nieäm” sinh khoâng theå ñöôïc trong boán caâu cuûa vaän ñaàu tieân “chöa nieäm” nhö vaäy roài. Vaãn neân laáy boán caâu cuûa “taâm saép nieäm” dieät khoâng theå ñöôïc. Quaùn nhö theá naøo? Laø “taâm saép nieäm” sinh thì “taâm chöa nieäm” dieät. Laøm “taâm saép nieäm” baát sinh “taâm chöa nieäm” dieät. Laø “taâm saép nieäm” vöøa sinh vöøa baát sinh “taâm chöa nieäm”. Laø “taâm saép nieäm” chaúng sinh chaúng baát sinh. “Taâm chöa nieäm” dieät. Nhö vaäy vaãn y cöù boán caâu trong “saép nieäm” ñeå suy tìm “taâm chöa nieäm” dieät. Roát raùo khoâng theå ñöôïc. Neáu haønh giaû khoâng ñöôïc söï sinh dieät cuûa “taâm chöa nieäm” vaø “taâm saép nieäm” thì cuõng khoâng ñöôïc baát sinh dieät, vöøa sinh dieät vöøa khoâng sinh dieät, chaúng sinh dieät chaúng baát sinh dieät, nhöng vì voïng töôûng ñieân ñaûo cuûa phaøm phu. Ñoái vôùi “chöa nieäm”, “saép nieäm” vaø taát caû chaúng phaûi sinh dieät, chaúng phaûi baát sinh dieät. Luoáng doái khoâng thöïc, ñeàu khoâng theå ñöôïc, chæ coù danh töï. Phaùp cuûa danh töï khoâng ôû trong ngoaøi, khoâng ôû giöõa, cuõng khoâng thöôøng töï coù, töùc laø voâ danh töï. Neáu khoâng ñöôïc danh töï boán caâu sinh dieät thì cuõng khoâng ñöïôc voâ danh töï. Bôûi khoâng ñöôïc danh töï cho neân “chaúng phaûi giaû”. Bôûi khoâng ñaéc voâ danh töï cho neân “chaúng phaûi khoâng”. Bôûi khoâng ñaéc “giaû” cho neân “chaúng phaûi tuïc”. Bôûi khoâng ñaéc “khoâng” cho neân “chaúng phaûi chaân”. Bôûi baát ñaéc “tuïc” cho neân “phi theá gian”. Bôûi baát ñaéc “chaân” cho neân “chaúng phaûi xuaát theá gian”. Vì khoâng ñöôïc “theá gian” cho neân “chaúng phaûi laäu”. Vì khoâng ñöôïc “xuaát theá gian” cho neân “chaúng phaûi höõu laäu”. Vì khoâng ñöôïc “höõu laäu” cho neân “chaúng phaûi sinh töû”. Vì khoâng ñöôïc “voâ laäu” cho neân “chaúng phaûi Nieát-baøn”. Khi haønh giaû quaùn “chöa nieäm”, “saép nieäm” nhö vaäy. Neáu khoâng ñöôïc hai kieán thì khoâng chaáp hai beân, neáu khoâng chaáp hai beân thì hoâng chaáp hai beân maø khôûi leân caùc keát nghieäp. Neáu khoâng bò caùc keát nghieäp cuûa hai beân che chöôùng thì taâm cuûa CHAÙNH QUAÙN nhö hö khoâng trong aùnh saùng thanh tònh. Nhôø chaùnh tueä cuûa trung ñaïo, môû phaùt saùng toû. Song chieáu hai ñeá, taâm taâm vaéng laëng, töï nhieân chaûy vaøo bieån ñaïi Nieát-baøn. Neáu quaùn “chöa nieäm” nhö “saép nieäm” caùc nieäm khaùc vaø

taát caû caùc taâm phaùp khaùc ñeàu cuõng quaùn nhö vaäy thì cuõng coù theå bieát ñöôïc. Ñoù laø noùi löôïc veà töôùng cuûa chaùnh quaùn.

Laïi nöõa, tu Chaùnh Quaùn coù 2 loaïi:

1. Quaùn chung; 2. Quaùn rieâng.

1. *Quaùn chung:*

Neáu haønh nhaân chöa coù naêng löïc phöông tieän roäng lôùn, khoâng theå quaùn saùt thaät töôùng trong taát caû caùc nôi choán, vì vaäy tröôùc heát neân chieáu lieãu taâm yù trong khi ngoài, ñoù goïi laø quaùn chung taâm yù.

1. *Quaùn rieâng:*

Neáu haønh nhaân thöôøng duïng taâm ñöôïc trong taát caû caùc nôi choán, laø quaùn rieâng ôû taâm yù.

Laïi nöõa, haønh giaû muoán tu Tam-muoäi, tröôùc heát phaûi ngoài maø quaùn taâm yù. Sau ñoù cuõng neân quaùn taâm yù trong taát caû caùc nôi choán. Vì sao? Vì trong 4 uy nghi, chæ coù khi ngoài, thaân taâm môùi an oån, khoâng traàm khoâng phuø, bôûi khoâng coù caùc duyeân khaùc thì taâm xeùt theo ñeá lyù deã coù quaùn phaùp, cho neân kinh cheùp: “ngoài thaúng nieäm thaät töôùng, aáy goïi saùm baäc nhaát”. Do ñoù haønh giaû tröôùc heát neân ôû trong tònh thaát thanh vaéng maø tu Tam-muoäi.

Theá naøo laø ngöôøi tu haønh? Laø ngöôøi phaûi kheùo keùo töï ñieàu hoøa thaân taâm, moïi vieäc laøm ñuùng nhö ñaõ noùi trong caùch ngoài Thieàn, noùi chi tieát laø haønh giaû ñaõ kheùo töï ñieàu hoøa thaân taâm roài. Trong luùc ñang ngoài thieàn, chaùnh nieäm quaùn saùt yù nghóa 4 vaän cuûa taâm, yù, thöùc ñeàu khoâng thaät coù. Quaùn haïnh phaù chieát ñeàu ñaõ noùi nhö treân. Khi aáy goïi laø tu haønh Tam-muoäi trong ngoài thieàn. Haønh giaû cöù nhö vaäy bieát taâm yù thöùc khoâng thaáy khoâng ñaéc. Laïi neân tuøy theo coù sôû taùc, moãi moãi quaùn kyõ taâm trong ngoaøi. Taâm ngoaïi goïi laø taùc giaû. Taâm trong goïi laø thoï giaû. Trong kinh Ñaïi Taäp noùi veà taùc giaû, thoï giaû, haønh nhaân quaùn ôû taùc giaû thöôøng coù 6 vieäc ñeå quaùn, vôùi thoï giaû cuõng coù 6 loaïi, trong ngoaøi ñeàu quaùn goàm coù 12 loaïi, aáy laø caûnh Tam-muoäi coù theå sinh ra Tam-muoäi. Haønh giaû neân tuøy theo nôi sôû khôûi leân maø quaùn saùt noù, 6 taùc beân ngoaøi laø: Ñi, ñöùng, naèm, ngoài laøm vieäc vaø noùi naêng. 6 söï thoï nhaän beân trong laø: maét thoï nhaän saéc, tai thoï nhaän aâm thanh, muõi thoï nhaän muøi thôm, löôõi thoï nhaän muøi vò. Thaân theå thoï nhaän söï va chaïm coï xaùt vaø yù duyeân theo phaùp, caùc khaùi nieäm. Neáu khi ñi, neân quaùn trong luùc ñi, thoâng ñaït caùc taâm töôùng; chöa ñi, saép ñi, ñang ñi, ñi roài, ñeàu khoâng thaät coù, song chieáu roõ raøng nhö ñaõ noùi treân. Laïi nghó raèng: ñi nhö vaäy laø do taâm vaän ñoäng neân môùi coù ñi, quaùn laïi taâm ñi, khoâng thaáy coù nôi choán, khoâng coù taát caû caùc töôùng maïo sinh dieät, môùi bieát ñi laø roát raùo vaéng laëng.

Thöù hai laø khi ñöùng, neân quaùn taâm töôùng luùc chöa ñöùng, saép ñöùng, ñang ñöùng, ñaõ ñöùng ñeàu khoâng thaät coù. Song chieáu roõ raøng. Nhö treân ñaõ noùi. Laïi nghó raèng: ñöùng nhö theá laø do taâm cheá ngöï thaân thaúng ñöùng yeân, neân goïi laø ñöùng, quaùn trôû laïi taâm ñöùng khoâng thaáy nôi choán, huoáng gì laø coù taát caû töôùng maïo sinh dieät, môùi bieát ñöùng laø roát raùo vaéng laëng. Thöù ba laø neáu khi ngoài, neân quaùn kyõ caùc taâm töôùng chöa ngoài, saép ngoài, ñang ngoài, ñaõ ngoài ñeàu khoâng thaät coù. Song chieáu roõ raøng nhö treân ñaõ noùi. Laïi nghó raèng: ngoài nhö vaäy laø do taâm hoài chuyeån co chaân an thaân, neân goïi laø ngoài. Quaùn trôû laïi taâm ngoài khoâng thaáy sinh dieät, cuõng

chaúng trong ngoaøi, môùi bieát ngoài laø roát raùo vaéng laëng.

Thöù tö laø khi nhaém maét nguû, thì neân quaùn kyõ taâm töôùng cuûa chöa nguû, saép nguû, ñang nguû, ñaõ nguû ñeàu khoâng thaät coù. Song chieáu roõ raøng, nhö treân ñaõ noùi. Laïi nghó raèng: do taâm meät nhoïc, beøn thaû loûng thaân theå naèm duoãi. Cho neân goïi laø nguû, quaùn trôû laïi khoâng thaáy töùông maïo cuûa taâm nguû, môùi bieát nguû roát raùo vaéng laëng.

Thöù naêm laø: Neáu khi laøm vieäc thì neân quaùn kyõ taâm töôùng cuûa chöa laøm, saép laøm ñang laøm, ñaõ laøm, ñeàu khoâng thaät coù. Song chieáu roõ raøng nhö treân, laïi nghó raèng: Nay vaän ñoäng tay chaân ñeå laøm caùc vieäc, ñöa tay buoâng tay ñeàu do taâm hoài chuyeån, caùc vieäc môùi thaønh, do ñoù goïi laø taùc, quaùn trôû laïi taâm taùc, khoâng thaáy ñoäng chuyeån môùi bieát söï laøm, roát raùo vaéng laëng.

Thöù saùu, haønh giaû khi noùi naêng ñoïc tuïng thì phaûi quaùn kyõ taâm töôùng cuûa chöa noùi, saép noùi, ñang noùi, ñaõ noùi ñeàu khoâng thaät coù, song chieáu roõ raøng nhö treân. Laïi nghó raèng: aâm thanh nhö vaäy, coù hôi noùi laø do taâm giaùc quaùn, coå ñoäng hôi thôû sinh vaøo 6 nôi: coå, hoïng, moâi, löôõi, raèng, haøm. Cho neân coù söï noùi naêng ñoù. Quaùn trôû laïi taâm cuûa lôøi noùi khoâng thaáy daáu veát, aâm thanh truï khoâng. Môùi bieát lôøi noùi laø roát raùo vaéng laëng. Ñoù laø haønh giaû quaùn 6 vieäc ôû ngoaøi taâm, ñeàu bieát laø vaéng laëng, khoâng thaáy söï laøm coù moät thaät töôùng nhaát ñònh. Do ñoù Boà-taùt tu haønh Tam-muoäi trong taát caû caùc vieäc.

***Trong Kinh Baùt-nhaõ, Phaät baûo Tu boà ñeà:*** “Neáu Boà-taùt Ma ha taùt khi bieát ñi, cho ñeán khi ngoài bieát ngoài, luùc naèm, luùc noùi naêng, khi thaân maëc taêng giaø leâ ñeàu bieát laø khoâng thaät coù, cho neân laø Boà-taùt ma ha dieãn taùt”.

Laïi nöõa, haønh gaûi quaùn ôû noäi taâm coù 6 thöù thoï nhaän bieát laø khoâng

coù söï thoï nhaän, vì sao? Vì caùc söï thoï nhaän tuy laø khoâng, nhöng neáu khoâng quaùn saùt, coù theå taïo ra voâ löôïng nhaân duyeân phieàn naõo sinh töû, cho neân haønh giaû neân tuøy theo caùc caên khi thoï nhaän saùu traàn, moãi moãi

quaùn saùt:

Thöù nhaát: khi maét thaáy saéc, haønh giaû lieàn quaùn kyõ 4 vaän töôùng: chöa thaáy saéc, saép thaáy saéc, ñang thaáy saéc, ñaõ thaáy saéc ñeàu khoâng thaät coù, song chieáu roõ raøng nhö treân. Laïi nghó raèng: Thaáy nhö vaäy, töùc khoâng coù töôùng thaáy, vì sao? Vì trong caên, traàn, khoâng, minh kia, moãi moãi ñeàu khoâng coù caùi thaáy, cuõng khoâng coù söï phaân bieät, do Nhaân duyeân hoøa hôïp maø sinh ra nhaõn thöùc, nhaân duyeân nhaõn thöùc maø sinh ra yù thöùc, khi yù thöùc xuaát ra thì coù theå phaân bieät caùc saéc, cuõng döïa vaøo yù thöùc môùi coù nhaõn thöùc, nhaõn thöùc nhôø duyeân môùi thaáy ñöôïc saéc, roài sinh ra tham ñaém, do ñoù paûhi Quaùn trôû laïi Taâm Nieäm Saéc. Khi quaùn nhö vaäy, khoâng thaáy taâm ñoù töø ngoaøi nhaäp vaøo vöøa sinh ra söï thu naïp, cuõng khoâng thaáy taâm töø trng ra maø sinh ra söï phaân bieät. Vì sao? Vì neáu beân ngoaøi vaøo thì ñoái vôùi ta voâ söï, neáu töï coù thì chaúng caàn nhaân duyeân môùi bieát söï thoï nhaän roát raùo vaéng laëng. Cho neân Boà-taùt Tònh Danh noùi: “Sôû kieán saéc bình ñaúng vôùi muø”.

Thöù hai: khi haønh giaû tai nghe aâm thanh lieàn phaûi quaùn kyõ 4 vaän töôùng: chöa nghe aâm thanh, saép nghe aâm thanh, ñang nghe aâm thanh, ñaõ nghe aâm thanh roài, ñeàu khoâng thaät coù, song chieáu roõ raøng nhö treân, laïi nghó raèng: AÂm thanh nhö vaäy, khoâng coù töï tính, nhöng töø caên vaø traàn hoøa hôïp maø sinh ra. Vì yù thuùc töôûng phaân bieät nhöõng ñieàu ñaõ nghe maø sinh ra caùc phieàn naõo vaø aùc nghieäp. Töùc phaûi quaùn trôû laïi taâm thöùc duyeân theo aâm thanh, khoâng thaáy theå tính môùi bieát caùi nghe roát raùo vaéng laëng. Cho neân Boà-taùt Tònh Danh noùi: “AÂm thanh ñöôïc nghe bình ñaúng vôùi tieáng doäi”.

Thöù ba: khi haønh giaû muõi ngöûi muøi thôm lieàn quaùn kyõ taâm cuûa 4 vaän töôùng: chöa ngöûi muøi, saép ngöûi muøi, ñang ngöûi muøi, ñaõ ngöûi muøi ñeàu khoâng thaät coù, song chieáu roõ raøng nhö treân, laïi nghó raèng: Muøi ñoù laø phaùp voâ tri, taát caû tò caên cuõng voán voâ tri, hoøa hôïp laïi maø sinh ra thöùc, möôïn ñoù goïi laø tri, ñöôïc söï thaân naïp bôûi yù thöùc luoáng doái maø sinh ra söï phaân bieät, khôûi leân caùc nghieäp haïnh sinh töû phieàn naõo. Lieàn quaùn trôû laïi yù thöùc, khoâng thaáy töôùng maïovaø coäi nguoàn cuûa noù, môùi bieát söï laõnh thoï laø roát raùo vaéng laëng. Vì vaäy Boà-taùt Tònh Danh noùi: “ngöûi muøi höông bình ñaúng vôùi gioù”.

Thöù tö laø: khi haønh giaû löôõi thoï nhaän muøi vò, lieàn quaùn kyõ löôõng cuûa 4 vaän: chöa thoï nhaän muøi vò, saép thoï nhaän muøi vò, ñang thoï nhaän muøi vò, ñaõ thoï nhaän muøi vò ñeàu khoâng thaät coù, song chieáu roõ raøng, laïi nghó raèng: Söï thoï nhaän muøi vò nhö vaäy, thöïc ra khoâng coù töï tính. Vì sao? Vì 6 muøi vò beân ngoaøi voán voâ phaân bieät, goác laønh beân trong voán voâ tri,

chæ do töø nhaân duyeân hoøa hôïp maø sinh ra thieät thöùc. Thöùc ñoù cuõng khoâng nhaát ñònh taïi beân trong, beân ngoaøi, giöõa hai beân. Bôûi trong aáy Taâm yù göôïng chaáp laáy töôùng cuûa vò maø sinh ra söï dính maéc phaân bieät, cho neân môùi coù taát caû caùc söï phieàn naõo, khi aáy phaûi lieàn quaùn trôû laïi, chaúng thaáy nôi choán cuûa nhöõng taâm, yù, thöùc dính maéc vaøo muøi vò, huoáng gì laø coù taát caû töôùng maïo sinh dieät, cho neân bieát söï phaân bieät muøi vò roát raùo thanh tònh. Vì vaäy Boà-taùt Tònh Danh noùi: “Muøi vò thöùc aên khoâng phaân bieät”.

Thöù naêm laø khi thaân haønh giaû giaùc xuùc. Lieàn quaùn kyõ töôûng cuûa 4 vaän: chöa giaùc xuùc, saép giaùc xuùc, ñang giaùc xuùc, ñaõ giaùc xuùc ñeàu khoâng thaät coù, song chieáu roõ raøng laïi nghó raèng: giaùc nhö vaäy khoâng töø trong sinh, cuõng chaúng töø ngoaøi ñeán. Vì sao? Vì noùng laïnh trôn laùng ñeàu chaúng phaûi beân ngoaøi ñeán, lìa söï laïnh noùng, chaúng coù “phaùp naøo khaùc ñeán”. Thaân, ñaàu vaø tay chaân cuõng chaúng phaûi laø “phaùp sinh”, lìa thaân, ñ6aøu, tay chaân cuõng khoâng coù “phaùp sinh”. Ki hai phaùp ñoù hoøa hôïp laïi thì thaân thöùc sinh ra, beøn goïi laø “giaùc” maø tính cuûa thöùc ñoù ôû trong ngoaøi khoâng coù choã döïa vaøo, chæ vì taâm yù göôïng phaân bieät, thoï nhaän caùc xuùc, roài sinh ra töôûng khoå, vui, môùi coù taát caû phieàn naõo yeâu gheùt. Luùc aáy lieàn quaùn khoâng thaáy nôi choán cuûa taâm thöùc duyeân vôùi xuùc. Huoáng nöõa laø coù taát caû töôùng maïo sinh dieät cuûa chuùng sao? Môùi bieát naêng giaùc xuùc roát raùo vaéng laëng. Vì vaäy Boà-taùt Tònh Danh noùi: “Thoï nhaän caùc xuùc nhö ñeøn trí”.

Thöù saùu: khi yù haønh giaû duyeân vôùi phaùp, lieàn quaùn kyõ taâm töôùng cuûa 4 vaän: chöa nieäm phaùp, saép nieäm phaùp, ñang nieäm phaùp, ñaõ nieäm phaùp, ñeàu khoâng thaät coù, song chieáu roõ raøng nhö treân, laïi nghó raèng: YÙ thöùc nhö vaäy duyeân vôùi caùc phaùp ñeàu laø hö giaû, khoâng coù vieäc thöïc. Vì sao? Vì phaùp laø huyeãn hoùa, tính noù khoâng thöïc. Vì taâm nhö döông dieäu khoâng döøng. Vì phaùp khoâng coù tính chaát nhaát ñònh, khoâng theå duyeân taâm, khoâng coù choã truù, thì ai laø naêng duyeân. Neáu lìa naêng duyeân vaø sôû duyeân, khoâng coøn coù duyeân naøo khaùc môùi bieát chæ vì luoáng doái nhôù töôûng göôïng phaân bieät phaùp aáy roài sinh ra caùc kieán chaáp, taát caû caùc haïnh nghieäp sinh töû phieàn naõo, noái nhau khoâng döùt, do ñoù haønh giaû vì ñeå phaù luoáng doái ñieân ñaûo töôûng, khi tuøy duyeân tuøy caûnh, lieàn phaûi quaùn trôû laïi, quaùn coäi nguoàn caên cuûa taâm yù thöùc, khi quaùn kyõ taâm thì khoâng thaáy choã truù cuûa taâm vaø taát caû phaùp töôùng sinh dieät cuûa noù. Neáu taâm khoâng coù choã nôi, caùc töôùng sinh dieät, môùi bieát taâm ñoù laø khoâng thaät coù, taâm coøn khoâng thaät coù huoáng gì laø phaùp taâm sôû. Neáu khoâng coù taâm sôû thì taát caû caùc phaùp coøn döïa vaøo ñaâu? Do ñoù kinh noùi: “ngaõ taâm töï khoâng, toäi phöôùc voâ chuû”, taát caû phaùp cuõng gioáng nhö vaäy, voâ truù voâ hoaïi, khi haønh

giaû quaùn taâm yù nhö vaäy, thì khoâng ñöôïc taát caû phaùp, môùi bieát phaùp phan duyeân roát raùo vaéng laëng, vì vaäy ngaøi Tònh Danh noùi: “Bieát caùc phaùp töôùng nhö huyeãn, voâ töï tính, voâ tha tính, voán töï nhö theá, nay thì khoâng dieät”. Lôøi noùi aáy raát coù yù nghóa.

Tröôùc ñaõ phaù taâm chöa nieäm, taâm saép nieäm chaùnh quaùn töông öng trong 12 söï, ñaùng leõ phaûi phaân bieät noùi roõ moãi söï khi haønh giaû quaùn saùt nhö vaäy, cuõng neân bieát coù 3 thöù taâm: 1. Quaùn loaïn taâm, 2. Quaùn ñònh taâm, 3. Quaùn ôû quaùn taâm.

Theá naøo goïi laø Quaùn loaïn taâm?

Trong caùc vieäc noùi treân, haønh giaû môùi hoïc, chöa hieåu caùc phaùp ôû caûnh giôùi aáy ñeàu coù loaïn khôûi. Nhaát taâm quaùn lyõ, khoâng thaáy taâm töôùng thì khoâng coù loaïn. Taâm ñoù an oån, ñi ñöùng naèm ngoài, thaân taâm vaéng laëng, ñieàm nhieân baát ñoäng töùc laø Ñònh taâm, ôû ñònh taâm aáy, neáu khoâng quaùn saùt, phaàn nhieàu sinh ra ñaém nhieãm. Nhö Boà-taùt Tònh Danh noùi: “Tham ñaém thieàn vò, laø söï troùi buoäc cuûa Boà-taùt”. Vì vaäy neân quaùn ñònh taâm khoâng thaät coù, khoâng coù taâm ñònh ôû ñaâu caû môùi bieát ñònh aáy laø ñieân ñaûo maø sinh ra. Khi quaùn nhö vaäy, khoâng thaáy ñònh vaø chaúng ñònh, khoâng coøn sinh ra tham ñaém, neân ñöôïc thoaùt khoûi söï troùi buoäc bôûi ñònh. Vì vaäy Kinh Tònh Danh cheùp: “duøng phöông tieän sinh, laø Boà-taùt giaûi” aáy goïi laø quaùn ñònh taâm. Quaùn ñònh taâm roài, haønh giaû vaãn chöa ngoä lyù, hoaëc cho raèng quaùn taâm ñöôïc. Do ñoù khoâng thaáy coù töôùng cuûa ñònh, loaïn. Neán bieát dieäu tueä nhö vaäy laø toát ñeïp nhaát, dính maéc vaøo quaùn tueä aáy, beøn töï cao, cho raèng ngöôøi khaùc khoâng theå hieåu ñöôïc nhö mình, khi nghó nhö vaäy goïi laø trí chöôùng, gioáng vôùi ñaïo kia. Vì vaäy “Thích Luaän” cheùp: “caùc ngoaïi ñaïo aáy, öa ñaém quaùn trí tueä thuoäc phaïm truø “Khoâng”, chaúng ñöôïc giaûi thoaùt”. Haønh giaû ñaõ bieát, cho raèng coù caùi quaùn laø chöôùng ngaïi lôùn, khoâng hieåu Nieát-baøn, beøn quaùn trôû laïi taâm naêng quaùn, khoâng thaáy choã ôû cuûa noù, cuõng chaúng thaáy söï khôûi dieät cuûa noù, môùi bieát roát raùo chaúng coù quaùn vaø chaúng paûhi quaùn. Ñaõ khoâng coù quaùn thì ai quaùn caùc phaùp, khoâng coù quaùn taâm, töùc lìa quaùn töôûng. Vì vaäy “Thích Luaän” cheùp: “Nieäm töôûng quaùn roài, döùt taâm hyù luaän, dieät tröø voâ löôïng caùc toäi, thanh tònh taâm thöôøng nhaát, ngöôøi toân dieäu nhö vaäy, seõ thaáy ñöôïc Nieát- baøn”. AÁy goïi laø quaùn ôû taâm tính, vì vaäy kinh Ñaïi Taäp cuõng cheùp:

“Quaùn ôû taâm”. Taâm laø ba quaùn, töùc 3 Tam-muoäi. Vì sao? Vì trong quaùn ñaàu tieân phaù ñöôïc taát caû caùc loaïi höõu töôùng, khoâng thaáy trong ngoaøi töùc “KHOÂNG Tam-muoäi”.

Trong Quaùn thöù hai, Hoaïi ñöôïc “KHOÂNG TÖÔÙNG”, ñoù goïi laø Tam-muoäi VOÂ TÖÔÙNG.

Trong Quaùn thöù ba, khoâng thaáy taùc giaû, ñoù goïi laø VOÂ TAÙC Tam- muoäi, khi Boà-taùt thöïc haønh Tam-muoäi naøy cuøng thì phaù hoaïi ba ñaûo ba ñoäc, töôùng cuûa taâm, yù, thöùc vaø doøng chaûy ba coõi, cuõng haøng phuïc ñöôïc 4 thöù ma oaùn. Vì sao? Vì caùc phieàn naõo ñeàu laø loaïn hoaëc, quaùn khoâng vaäy, hieåu ñöôïc tính phieàn naõo khoâng ñoäng chuyeån, töùc laø Boà ñeà. Vì vaäy Kinh Chö Phaùp Voâ Haønh cheùp: “Tham duïc töùc laø ñaïo, Nhueá si cuõng nhö theá”. Trong 3 phaùp aáy ñuû taát caû Phaät phaùp. Neáu phieàn naõo laø Boà ñeà, sao laïi duøng Boà ñeà maø naõo Boà ñeà. Neáu bieát phieàn naõo töôùng khoâng töùc laø Boà ñeà, ñoä ma phieàn naõo, 3 ma khaùc cuõng nhö vaäy. Sôû dó nhö theá laø nhö Kinh Tö Ích cheùp: “Ngu ôû AÁm giôùi nhaäp, muoán caàu Boà ñeà AÁm giôùi nhaäp, töùc laø lìa caùi aáy thì khoâng coù Boà ñeà”, neân môùi bieát quaùn khoâng töùc ñoä AÁm ma. Nhö kinh Tö Ích laïi cheùp: “Sinh töû laø Nieát-baøn, soáng khoâng lui suït, môùi bieát quaùn khoâng töùc ñoä ma cheát.

Kinh Thuû laêng nghieâm cheùp: “Ma giôùi töùc laø Phaät giôùi Nhö, Ma giôùi nhö, Phaät giôùi nhö. Nhö moät khoâng hai, do ñoù khoâng ra khoûi Ma giôùi maø ñaéc Phaät giôùi. Neân môùi bieát quaùn khoâng töùc ñoä Tha hoùa thieân töû ma. Boà-taùt thöïc haønh chaùnh quaùn ba khoâng lieàn khoâng coøn sôï haõi boán ma, cuõng baát ñaéc boán ma maø ñoä ñöôïc boán ma. Vì vaäy “Thích Luaän” cheùp: “Ngoaøi thöïc töôùng caùc phaùp, taát caû ñeàu laø vieäc ma”. neáu kheùo tu ñöôïc thaät töôùng thì khoâng coù vieäc ma. Do ñoù haønh giaû kheùo quaùn yù ñoù tu haønh Tam-muoäi, seõ khoâng coù vieäc ma. Vì vaäy “Thích Luaän” cheùp: “Neáu phaân bieät nhôù töôûng töùc laø maïng löôùi Ma”, baát ñoäng baát phaân bieät aáy goïi laø phaùp aán.

Laïi nöõa, haønh giaû kheùo tu 3 quaùn nhö treân, seõ phaù taát caû phaùp, taâm khoâng coøn dính maéc. Tuy bieát chuùng sinh khoâng töôùng nhöng thöôøng nhôù nghó ñaïi bi, khoâng xaû boû taát caû chuùng sinh, hoïc caùc Ba-la-maät, khôûi ñöôïc 10 naêng löïc, quaùn saùt caùc phaùp moân trong phaùp giôùi, nuoâi lôùn taát caû caùc coâng ñöùc laønh.

# GIAÛI THÍCH TAM-MUOÄI CHÖÙNG TÖÔÙNG MOÂN.

Khi haønh giaû thöïc haønh nhö vaäy roài, chaéc chaén seõ nhaäp vaøo NGOAÏI PHAØM VÒ. Nhôø giai vò naày maø ñöôïc nhaäp vaøo NOÄI PHAØM SÔ PHAÙT TAÂM TRUÙ.

Theá naøo laø NGOAÏI PHAØM VÒ?

Ngoaïi phaøm laø Thieát Luaân Boà-taùt, ñuû tính phieàn naõo, bieát ñöôïc taïng bí maät cuûa Nhö Lai, cuõng goïi laø Ngoaøi phaïm thaäp truï, teân goïi laø gì? 1. Tín taâm. 2. Nieäm taâm. 3. Tinh tieán taâm. 4. Tueä taâm. 5. Ñònh taâm.

1. Baát thoái taâm. 7. Hoài höôùng taâm. 8. Hoä taâm. 9. Giôùi taâm. 10. Nguyeän

taâm.

Haønh giaû kheùo tu 3 thöù quaùn. Quaùn saùt ôû caùc phaùp. Neáu khi taâm

an truï ôû Nieäm töôûng, taâm döøng, hoaëc ôû nhaäp quaùn, hoaëc truï trong thieàn, hoaëc xuaát ra trong boán uy nghi. Khi aáy töï giaùc thaân taâm hoaùt nhieân vaéng laëng nhö hình boùng khoâng thöïc. Beân ngoaøi thaáy caùc phaùp nhö maây troâi, cuõng nhö huyeãn hoùa, thì chaéc seõ ôû ñoù maø sinh ra phöông tieän tueä giaûi vaø bieát caùc phaùp baát sinh baát dieät. Sinh töû Nieát-baøn, chaúng coù chia caùch thaønh hai bôø meù. Neáu nghe 12 boä kinh, cuõng töï khai giaûi ñöôïc tueä ñoù. Töï bieát taïng bí maät trong thaân. Vôùi cuøng moät theå Tam baûo, khoâng khaùc vôùi Phaät, cuõng kheùo noùi ñöôïc phaùp yeáu cuûa ba thöøa, ngoân ngöõ voâ taän khoâng bao giôø heát, tuy chöa chöùng chaân, nhöng tueä löïc nöông töõa roõ raøng voâ ngaïi, chöùng ñöôïc caùi aáy, goïi laø “Tín”.

Chæ môùi sô tín taâm maø coâng ñöùc ñaõ nhö vaäy. Huoáng gì laø coâng ñöùc cuûa 9 taâm sau. Coù theå noùi laø baét ñaàu töø nôi nhaân duyeân cuûa Tín, cho neân môùi beát thöïc töôùng cuûa phaùp laø nghóa ñeä nhaát, laø goác cuûa muoân haïnh, laø nguoàn cuûa caùc ñieàu linh thieâng. Do ñoù, baát cöù luùc naøo, thöôøng nghó nhôù voâ sinh, phaù hoaïi moïi thöù taø kieán voïng chaáp, thaønh töïu chaùnh nieäm. An taâm nhaát töôùng, trong lyù Nhö Nhö, vì khoâng coù söï laáy, boû neân goïi laø Nieäm taâm thaønh töïu, sieâng naêng thöïc haønh ba tueä, töôùng thuù höôùng veà Boà ñeà khoâng bieáng nhaùc, goïi laø Taâm Tinh tieán, tinh tieán sieâng naêng thöïc haønh vaên, tö, tu, nhôø vaäy maø ñaït ñöôïc chaùnh trí tueä, giaùc ngoä taát caû phaùp, taâm aáy caøng saùng, bôûi nhaäp ñöôïc thaät töôùng maø khoâng dính maéc, cho neân goïi laø tueä taâm, nhôø naêng trí tueä, phaù caùc loaïn hoaëc, an taâm ôû lyù taùnh, nhaäp vaøo Tam-muoäi saâu xa, cho neân goïi laø Ñònh taâm. Nhôø nhaân duyeân thieàn ñònh cuøng giuùp Chaùnh tueä ñöôïc vöõng chaéc, vöøa nuoâi lôùn goác laønh Ñaïi töø, goïi laø Taâm Baát Thoái. Taâm löïc tieán maïnh, hieåu khaép caùc phaùp, ñeàu nhaäp vaøo voâ sinh. Khi aáy coù laøm gì ñeàu höôùng veà Boà ñeà, trang nghieâm muoân haïnh, thí khaép chuùng sinh, goïi laø Hoài höôùng taâm.

Kheùo leùo môû baøy, sieâng naêng nuoâi lôùn. Khoâng ñeå cho caùc loãi laàm nhaäp vaøo laøm toån haïi goác laønh, goïi laø Hoä taâm. Ñaõ kheùo ngaên chaën ñöôïc ñieàu sai quaáy beân trong, laïi nghieâm phoøng ñieàu xaáu beân ngoaøi. Vì phoøng ngöøa ñieàu xaáu aùc, cho neân tu hai thöù giôùi, ñoù laø Taùnh troïng, ngaên döùt söï cheâ bai cuûa ngöôøi ñôøi, ñieàu nhoû nhaët cuõng khoâng phaïm, goïi laø giôùi taâm. beân trong ñaõ phoøng ngöøa ñöôïc caùc laäu, beân ngoaøi duøng giôùi töï trang nghieâm. Khi aáy taâm khoâng coøn bò che ñaäy, trí tueä cuûa taäp lyù vöôït leân trôû thaønh saùng toû. Khi ñaõ hieåu roõ Lyù voâ sinh quaùn thì thaät chaúng thaáy coù chuùng sinh ñeå ñoä, phieàn naõo ñeå döùt boû phaùp moân ñeå nhaäp, Phaät ñaïo ñeå thaønh. Khi aáy Boà-taùt e maát ñaïi bi, rôi vaøo Nhò Thöøa Ñòa, beøn nghó

raèng: Ñoái vôùi caùc phaùp khoâng, thì leõ ra laø khoâng coù chuùng sinh vaø quaû Phaät, nhöng ñoái vôùi phaùp theá tuïc chaúng phaûi laø khoâng coù chuùng sinh cho ñeán Phaät ñaïo, maø taát caû chuùng sinh vì chaúng bieát khoâng, cho neân troâi laên trong naêm ñöôøng, aáy thaät ñaùng thöông. Ta phaûi vì chuùng sinh luoáng doái aáy, khôûi theä nguyeän roäng lôùn, taêng taâm Boà ñeà, phaùt lôøi nguyeän raèng: nguyeän khi ñöôïc Voâ Sinh Nhaãn, bieát chuùng sinh khoâng vaø baát khoâng, cho ñeán Boà ñeà Phaät ñaïo cuõng gioáng nhö vaäy. Vì bieát khoâng, cho neân phaùt theä nguyeän roäng lôùn maø thaønh töïu, truï trong ñòa aáy, vì bieát ñöôïc khoâng cho neân vöôït quaù phaøm phu Ñòa, bôûi bieát baát khoâng cho neân vöôït quaù Thanh vaên Ñòa, neáu chaúng truù khoâng, chaúng truù baát khoâng, goïi laø Trung ñaïo. Bôûi thöïc haønh Trung ñaïo chaân chính nguyeän, cho neân goïi laø Nguyeän taâm.

Boà taùt truï 10 taâm aáy goïi laø Thieát Luaân Vò, goïi laø Ngoaïi Phaøm, ngöôøi aáy coù ñuû phieàn naõo, bieát ñöôïc Taïng bí maät cuûa Nhö Lai, ñöôïc trí tueä Trung Ñaïo Töông töï, Truï töï tính thieàn, bôûi kheùo tu 10 thöù taâm nhö vaäy, cho neân taâm ñöôïc phaùt môû, hoaùt nhieân yù giaûi, thaáy Nhö Lai taïng, ngoä taát caû phaùp, ñaït ñöôïc Voâ Sinh Nhaãn, khi aáy môùi baét ñaàu nhaäp ñöôïc Phaùt taâm truï, an truù trong giai vò naøy lieàn nhaäp Noäi Phaøm, goïi laø Ñoàng Luaân Vò, cuõng goïi laø Vaên tueä Cuï tuùc, coøn goïi laø Nhaäp chuûng tính, cuõng goïi laø Phuïc Nhaãn. Cuõng goïi laø Thaäp Nguyeän, coøn goïi laø Phaùt Thuù, coøn goïi laø Ñaïo tueä, coøn goïi laø Baát Sinh Sinh, coøn goïi laø Khai Phaät Tri Kieán, voâ löôïng teân goïi khaùc nhau nhö vaäy. Sôû dó ñaàu tieân goïi laø Phaùt Taâm truï. Vì haønh nhaân môùi baét ñaàu phaùt taâm veà sau tuy coù Ñaïi Töø Ñaïi Bi, thieàn ñònh trí tueä, voâ löôïng coâng ñöùc, nhöng chöa ñaéc ñöôïc thaät töôùng Baùt-nhaõ, chæ goïi laø phaùt taâm, chöa goïi laø truï. Nhôø baét ñaàu ôû vò ñoù môùi töông öng vôùi Lyù, môùi ñöôïc goïi laø Truï. Kinh Anh Laïc cheùp: “Nhaäp Lyù Baùt-nhaõ goïi laø Truï”. Laïi noùi raèng: “Phaùt Taâm Truï laø: phaùt nghóa laø khai phaùt, Truï laø nôi ñöôïc an nghæ. Laø baét ñaàu khai phaùt ñöôïc lyù cuûa Nhö Lai taïng, ñaéc ñöôïc nôi voâ sinh an chæ, coù ñuû hai yù nghóa ñoù cuõng goïi laø Phaùt Taâm Truï”. Laïi nöõa, Boà-taùt truï trong vò aáy, ñuû taát caû Thieàn vaø Naïn thieàn, vì sao? Vì taát caû Thieàn coù ba loaïi:

* 1. Laïc phaùp laïc truï thieàn:

Sô vò coù khaû naêng döùt boû taát caû phieàn naõo cuûa ba coõi, heát haún phieàn naõo, khoâng coøn coù phieàn naõo dö soùt, cho neân khoâng coù söï aùi öa ñaém dính maéc caùc phaùp, taát caû caùc thieàn ñònh khoâng sinh ra aùi kieán, voâ vi töï taïi.

* 1. Xuaát sinh Tam-muoäi thieàn:

Nhaäp vaøo sô truï vò, coù coâng naêng sinh ra voâ löôïng caùc Tam-muoäi

SOÁ 1922 - THÍCH MA HA BAÙT NHAÕ BA LA MAÄT KINH GIAÙC YÙ TAM MUOÄI 399

cuûa 10 Löïc chuûng taùnh.

* 1. Lôïi ích chuùng sinh thieàn:

Nhaäp trong giai vò naøy, ñöôïc gaëp caùc Ñöùc Phaät ba ñôøi trong möôøi phöông, coù Ñaïi toång trì, bieän taøi voâ ngaïi, vì laïm lôïi cho chuùng sinh, hoaëc ñöôïc saùu thaàn thoâng, ñoàng söï ñoä thoaùt.

Ñoù goïi laø sô truï, ñuû ba loaïi nhaát thieát nghóa thieàn, khi ñaéc Nan thieàn, cuõng coù ba loaïi:

1. Nhaäp vaøo giai vò ñoù, khi boû thaân naøy, tuy khoâng coù keát nghieäp sinh töû, nhöng coù theå khôûi phaùp tính sinh thaân, hieän khaép caùc loaïi thaân thuoäc phaïm truø 25 höõu.
2. Nhaäp vaøo giai vò ñoù, chaéc chaén vöôït qua caùc sôû chöùng cuûa ba thöøa, taát caû phaùp

moân.

1. Khi nhaäp giai vò ñoù, trong töøng nieäm, coù taát caû coâng ñöùc gì ñeàu höôùng veà Boà ñeà.

Kinh Anh Laïc cheùp: “Boà-taùt Tam Hieàn, töï nhieân löu nhaäp vaøo bieån lôùn Dieäu Giaùc”.

Ñoù goïi laø ñaày ñuû ba loaïi nan thieàn trong sô phaùt taâm truï.

Boà-taùt coù ñuû Töï tính thieàn. Nhaát thieát nghóa thieàn laø baäc hieàn chaân Sô Truï nhaäp Lyù. goïi laø “ÔÛ trong Thaùnh thai, ñöôïc voâ sinh nhaãn” cuõng bieát taát caû phaùp moân Thöôïng Ñòa, trong moät taâm coù ñuû muoân haïnh voâ löôïng coâng ñöùc khoâng bao giôø cuøng taän 9 truï vaø Thaäp haïnh, Thaäp kim cöông, Thaäp ñòa, Ñaúng giaùc, Dieäu giaùc laø caûnh giôùi cuûa chö Phaät, laø Sôû Tri cuûa caùc Boà-taùt. Thöùc phaøm phu cuûa chuùng ta khoâng theå ño löôøng ñöôïc.

Treân ñaây laø noùi löôïc veà tu haønh caûnh giôùi ñaàu tieân cuûa Tam-muoäi Giaùc yù. Haønh giaû neân kheùo giöõ laáy yù nghóa trong ñoù, sieâng naêng thöïc haønh.

Thích ma ha Baùt-nhaõ Ba-la-maät kinh giaùc yù Tam-muoäi.

(Heát).