PHÁP MÔN VỀ TAM MUỘI CÁC PHÁP VÔ TRÁNH

# QUYỂN HẠ

**QUAÙN TÖÙ NIEÄM XÖÙ**

# PHAÅM THAÂN NIEÄM XÖÙ QUAÙN NHÖ AÂM

Khi quaùn thaân baát tònh, tröôùc heát quaùn hôi thôû ra vaøo sinh dieät khoâng thaät coù, keá ñoù quaùn töôùng taâm taâm. Neáu tröôùc quaùn saéc, thoâ lôïi khoù hieåu, naëng neà khoù nheï nhaøng. Neáu tröôùc quaùn taâm thì saâu kín khoù thaáy, taâm khoâng chaúng coù töï theå, gaù duyeân voïng nieäm, khoâng coù chuû thaät söï. Trong choã hôi thôû, nheï roãng deã hieåu. Tröôùc heát quaùn hôi thôû vaøo töø choã naøo tôùi? Ñeàu khoâng töø ñaâu, cuõng khoâng choã sinh. Vaøo ñeán choã naøo? Ñeàu khoâng coù choã quay veà, chaúng thaáy töôùng dieät, khoâng coù nôi choán. Hôi thôû vaøo ñaõ khoâng, laïi quaùn hôi thôû ra töø choã naøo sinh? Quaùn saùt kyõ caøng ñeàu khoâng coù choã sinh. Ñeán choã naøo dieät? Chaúng thaáy töôùng ñi, cuõng khoâng choã dieät. Ñaõ khoâng ra vaøo, laïi quaùn khoaûng giöõa töôùng maïo ra sao? Luùc quaùn nhö theá, nhö gioù nheï trong hö khoâng, ñeàu khoâng coù töôùng maïo. Hôi thôû khoâng coù töï theå, sinh dieät do taâm. Voïng nieäm thì hôi thôû ñoäng, voâ nieäm thì voâ sinh, töùc quaùn taâm naøy truï ôû choã naøo? Laïi quaùn trong thaân ñeàu chaúng thaáy taâm. Laïi quaùn ngoaøi thaân cuõng khoâng coù töôùng taâm, laïi quaùn khoaûng giöõa khoâng coù töôùng maïo. Laïi nghó raèng: taâm, hôi thôû ñaõ khoâng, nay thaân naøy cuûa ta töø ñaâu sinh? Luùc quaùn nhö theá ñeàu khoâng coù choã sinh, chæ töø nieäm tham aùi luoáng doái maø daáy. Laïi quaùn taâm voïng nieäm tham aùi roát raùo vaéng laëng, voâ sinh voâ dieät, lieàn bieát thaân naøy hoùa sinh khoâng thaät, saùu phaàn saéc nhö ñaàu v.v.… nhö boùng khoâng thaät coù, nhö maây moûng manh. Hôi thôû vaøo, hôi thôû ra nhö gioù nheï roãng khoâng. Luùc quaùn nhö theá, boùng maây gioù nheï thaûy ñeàu vaéng laëng, khoâng ñoaïn, khoâng thöôøng, khoâng sinh, khoâng dieät, khoâng töôùng khoâng maïo, khoâng danh khoâng töï. Ñaõ khoâng sinh töû cuõng khoâng Nieát-baøn, moät töôùng voâ töôùng. Taát caû chuùng sinh cuõng gioáng nhö theá, ñoù

goïi laø quaùn chung. Thaät töôùng caùc phaùp nhö theá ñaõ quaùn xong.

Muoán ñöôïc thaàn thoâng, quaùn thaân boán ñaïi nhö hö khoâng, nhö boùng daùng, laïi quaùn boán ñaïi beân ngoaøi ñaát - nöôùc - löûa - gioù, vaùch ñaù ngoùi gaïch, dao gaäy thuoác ñoäc nhö hình boùng, nhö hö khoâng. Boùng daùng chaúng theå haïi boùng daùng, hö khoâng chaúng theå haïi hö khoâng, luùc nhaäp Sô thieàn quaùn hôi thôû ra vaøo, töø ñaàu tôùi chaân, töø da ñeán tuûy, treân döôùi ngang doïc, hôi thôû cuøng luùc ra vaøo khoâng ngaïi. Thöôøng nghó thaân mình töôûng laø roãng nheï, boû töôûng thoâ naëng. Hôi naøy thôû vaøo khoâng nhoùm hoïp, thôû ra khoâng phaân taùn. Hôi thôû naøy söùc gioù coù theå naâng nheï, töï thaáy thaân mình roãng khoâng nhö boït nöôùc, nhö aûo aûnh, nhö hö khoâng. Quaùn saùt nhö theá, tu taäp laâu daàn, xa lìa saéc töôùng, ñöôïc thaàn thoâng, bay ñi voâ ngaïi. Ñi ô,û xa gaàn, maëc tình töï taïi, laø thaân nieäm xöù. Phaùp quaùn baát tònh, chín töôûng, möôøi töôûng vaø quaùn hôi thôû sinh dieät ra vaøo roãng khoâng chaúng chöôùng ngaïi, cuõng seõ ñaït ñöôïc thaàn thoâng nhö yù. Tröôùc heát chöùng nhuïc nhaõn, keá laø quaùn thieân nhaõn, coù theå thaáy caùc saéc saâu kín trong voâ löôïng A-taêng-kyø möôøi phöông ba ñôøi v.v…, cuõng thaáy chuùng sinh sinh töû noåi chìm, nghieäp baùo thieän aùc, thaûy ñeàu bieát caû, roõ raøng khoâng ngaïi. Nhieáp heát möôøi löïc, möôøi taùm phaùp baát coäng. Coù theå hieän thaân lôùn ñaày khaép möôøi phöông, coù theå hieän thaân nhoû, beù nhö caùt buïi. Moät coù theå laøm nhieàu, nhieàu coù theå laøm moät, naëng laøm nheï, nheï coù theå laøm naëng, xaáu xí thaønh xinh ñeïp, xinh ñeïp thaønh xaáu xí, daøi ngaén lôùn nhoû, xanh vaøng ñoû traéng ñeàu bieán hoùa ñöôïc, hö khoâng thaønh ñaát, ñaát thaønh hö khoâng, ñaát thaønh nöôùc löûa, nöôùc löûa thaønh ñaát. Coù khaû naêng bieán thaønh vaøng baïc baûy baùu, vaùch ñaù caây coái cuõng gioáng nhö theá ñeàu coù theå bieán thaønh. Baûy baùu vaøng ngoïc, voi ngöïa xe coä, thaønh quaùch laàu ñaøi, cung ñieän nhaø cöûa, phoøng nhaø ñeøn ñuoác, maët trôøi maët traêng, chaâu lôùn vaø chaâu nhö yù, aên uoáng y phuïc, giöôøng choõng meàn neäm, tieâu ñòch khoâng haàu, caùc thöù naêm duïc, neáu chuùng sinh caàn ñeàu cung caáp heát. Sau ñoù noùi phaùp khieán vaøo Phaät ñaïo. Coù khaû naêng töï bieán thaân thaønh thaân Phaät möôøi phöông, danh töï khaùc nhau, saéc töôïng khaùc nhau, cuõng coù khaû naêng khieán ñeàu laø thaân maàu vaøng, ba möôi hai töôùng, taùm möôi veû ñeïp, nhuïc keá treân ñænh ñaàu aùnh saùng chieáu khaép möôøi phöông khoâng coù choã hôû caùch. Möôøi phöông xa gaàn nhö ôû tröôùc maët. Quaù khöù, vò lai cuõng gioáng nhö theá. Trôøi ngöôøi giao tieáp hai beân thaáy ñöôïc nhau. Cuõng coù theå laøm thaân Boà-taùt, Duyeân giaùc, A-la-haùn, thaân caùc trôøi Ñeá-thích, Phaïm vöông, Boán vò thieân vöông, thaân vua Thaùnh Chuyeån luaân, caùc tieåu vöông. Coù theå laøm thaân boán haøng ñeä töû Phaät. Trai bieán thaønh gaùi, gaùi bieán thaønh trai, cuõng laøm thaân chuùng sinh trong saùu ñöôøng. Caùc saéc töôïng phaøm Thaùnh nhö theá trong

moät nieäm taâm, moät luùc cuøng thöïc haønh, ngöõ ngoân aâm thanh cuõng gioáng nhö theá. Cuõng laïi coù theå laøm thaây cheát thoái röûa troùi Ba-tuaàn cho boû taâm kieâu maïn, xa lìa nghieäp ma, caàu chaùnh ñaïo cuûa Phaät. Quaùn thaây cheát thoái röõa, chaúng nhöõng troùi buoäc ma vöông Ba-la-di-tuaàn maø coøn haøng phuïc taát caû daâm nöõ khieán boû taâm caàu duïc, phaùt taâm thanh tònh, tin caàu Phaät ñaïo. Phaùp thieàn ba-la-maät quaùn thaân nieäm xöù baát tònh naøy, luùc môùi tu haønh, coù coâng naêng döùt taát caû phieàn naõo naêm duïc, tröø naêm trieàn caùi, ñoaïn möôøi troùi buoäc, neáu ngöôøi tu taäp, nhö keä noùi:

*Quaùn hôi thôû, gioù löûa nheï khoâng*

*Bay ñi möôøi phöông khoâng chöôùng ngaïi. Da thòt gaân xöông quaùn baát tònh,*

*Ñaït ñöôïc thaàn thoâng lôùn nhö yù. Goïi chung ngaõ taùm ñaïi Töï taïi, Taát caû hình saéc naêng bieán hoùa,*

*Goïi chung möôøi boán taâm bieán hoùa, Chaúng nhöõng bieán hoùa vieäc nhö treân, Maø coøn laøm ñaát rung saùu caùch*

*Bieán ueá möôøi phöông thaønh tònh ñoä, Quaùn thaân nieäm xöù baát tònh naøy, Noùi chung coâng ñöùc lôùn nhö theá, Neâu roäng caùc thuyeát khoâng theå heát Ba möôi baûy phaåm cuõng trong ñoù, Nay ñaõ noùi chung thaân nieäm xöù,*

*Coù caùc phaùp coâng ñöùc khaùc nhau.*

# PHAÅM THOÏ NIEÄM XÖÙ

Laïi nöõa, thieàn Ba-la-maät coù quaùn thoï nieäm xöù nhö keä noùi:

*Ñoaïn ñöôïc taát caû thoï, Nay seõ laïi noùi chung, Phaùp caùch döùt tröø ba thoï, Taát caû thoï cuõng heát.*

Ba thoï laø:

1. Thoï khoå.
2. Thoï vui.
3. Thoï khoâng khoå khoâng vui.

Nhö trong möôøi hai nhaân duyeân noùi: Thoï chaúng khoå chaúng vui chæ laø voâ minh - coù danh khoâng saéc. Hai thoï khoå, vui laø haønh, thöùc, danh

- saéc, saùu nhaäp, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu- sinh giaø cheát dieät hoaïi, öu bi, khoå naõo. Ba thoï nhö theá hoøa hôïp coäng thaønh söï, khoâng theå moãi phaùp sinh phieàn naõo rieâng. Noäi thoï, ngoaïi thoï, noäi ngoaïi thoï.

Noäi thoï laø saùu caên goïi laø saùu tình. Ngoaïi thoï laø saùu traàn, goïi laø saùu caûnh.

Noäi ngoaïi thoï goïi laø saùu thöùc, cuõng goïi laø taâm tö duy phaân bieät, trong ngoaïi nhö theá.

Coù ba möôi loaïi saùu caên, saùu traàn, saùu thöùc, saùu xuùc, saùu thoï. Ñoù laø ba möôi, ñeàu do voâ minh chaúng theå roõ neân tham ñaém nghieäp aùc, sinh khaép saùu ñöôøng. Neáu tu taäp giôùi, ñònh, trí tueä, trong saïch ba caên ñoäc goïi laø saùu Ñoä. Cho neân luaän noùi Trí ñoä. Ñaïi ñaïo Phaät töø xöa ñeán nay sinh töû qua laïi, noùi ñaïi ñaïo trí tueä; döùt ba thoï neân goïi laø ñoä. Cho neân Phaät noùi: Trong saïch ba caên ñoäc thaønh Phaät ñaïo khoâng nghi ngôø. Taát caû tham saân si, ba thoï duøng laøm caên, phaù giôùi laø cöûa ñöôøng aùc, giöõ giôùi laø cöûa ñöôøng laønh. Neáu tu giôùi ñònh trí, ñoùng bít caùc ñöôøng aùc, thoâng ñaït cöûa ñöôøng laønh thì cuõng ñöôïc goïi laø ñoùng bít taát caû cöûa caùc ñöôøng aùc, môû cöûa voâ thöôïng ñaïi Boà-ñeà cuûa Phaät. Saùu caên goïi laø cöûa, taâm laø vua töï taïi. Luùc gaây ra nghieäp sinh töû, tham ñaém saùu traàn, ñeán cheát chaúng boû, khoâng ngöôøi cheá phuïc ñöôïc, töï taïi nhö vua, cho neân goïi laø Voâ thöôïng Töû vöông. Ví nhö ôû theá gian, thaùng naêm trôøi möa luõ döõ doäi, caây traùi nguõ coác, gaõy naùt rôi ruïng, ngöôøi vaø suùc vaät ñeàu cheát. Möa luõ döõ doäi naøy ví nhö kim cöông, khoâng gì ngaên noåi, döùt caùc goác laønh, laøm nhaát xieån ñeà, cho neân goïi laø Töû kim cöông vuõ. Ví nhö theá gian coù loøai chim ñaàu ñaøn caùnh vaøng, bay trong hö khoâng, baét caùc roàng trong boán bieån lôùn, töï taïi voâ ngaïi, aên nuoát ñeán heát, khoâng gì caûn ñöôïc, cho neân goïi laø Töû kim xí

ñieåu. Thí nhö theá gian, vua Chuyeån luaân aùc ñoäc, bay ñi treân hö khoâng, khaép boán thieân haï, baét giöõ caùc vua töï taïi voâ ngaïi, phaù hoaïi söï nghieäp cuûa hoï, khoâng ai caûn ñöôïc, cho neân coøn goïi laø Töû Chuyeån Luaân Vöông. Taát caû vua trôøi ngöôøi khoâng ai cheá phuïc noåi, tröø coù moät ngöôøi ñaïi löïc thaàn thoâng, naøh aûo thuaät, trí nhö kim cöông, coù khaû naêng haøng phuïc taát caû, haøng phuïc ñöôïc. Taâm vöông sinh töû naøy cuõng gioáng nhö theá. Trong hai möôi laêm loaøi khoâng ai cheá phuïc ñöôïc, chæ tröø Boà-taùt tu giôùi - ñònh

- trí tueä ñaït ñöôïc Sô thieàn cho ñeán Ñeä töù thieàn vaø ñònh Dieät thoï töôûng, thaønh töïu boán Nieäm xöù, phaùp nhaãn ñaày ñuû, ñöôïc thaàn thoâng roäng lôùn laø coù khaû naêng haøng phuïc ñöôïc Taâm vöông sinh töû. Taát caû phaøm phu vaø ngöôøi Nhò thöøa khoâng theå haøng phuïc töû vöông aáy. Vì söï dôøi ñoåi cuûa phaùp voâ thöôøng, khoâng theå haøng phuïc, chæ coù phaùp cuûa Boà-taùt Ñaïi löïc, phaàn sinh ñaõ döùt môùi haøng phuïc ñöôïc, vì khoâng coù taäp khí.

Thoï khoå coù khoå trong, khoå ngoaïi.

Khoå trong: Ñoùi khaùt bi naõo, saàu lo töùc giaän, hieàm haän oaùn cuõ, vieäc khoâng vöøa yù, gheùt boû gaëp nhau, trong taâm raát khoå. Caùc khoå nhö theá goïi laø khoå trong. Laïi nöõa, caàu vaät chaúng ñöôïc, neáu ñöôïc laïi maát, caùc thöù naêm duïc, yeâu phaûi xa lìa, cha meï anh em, vôï con quyeán thuoäc, cöôùp boùc cheát choùc. Neáu bò beänh aùc khoâng thuoác ñeå trò thì cheát khoâng nghi ngì gì, laïi lo buoàn khoùc loùc. Caùc khoå nhö theá ñeàu goïi laø khoå trong. Nghe tieáng xaáu beân ngoaøi, maéng nhuïc chæ trích, oâm loøng phaãn noä, cuõng goïi laø khoå trong.

Khoå ngoaïi: Neáu bò pheùp vua baét, ñaùnh khaûo khoå sôû, lao nguïc troùi nhoát, mang goâng mang cuøm goïi laø khoå ngoaïi. Cuõng goïi khoå trong ngoaïi. Neáu sö töû, hoå beo, caùc loøai thuù döõ, gioù möa noùng laïnh. Nhöõng loaïi nhö theá goïi laø khoå ngoaïi. Neáu töï thaân bò beänh, caùc caên khoâng ñuû goïi laø khoå thaân. Neáu bò ngöôøi sai khieán, gaùnh vaùc naëng nhoïc, nhö ñi ñöôøng xa, giöõa chöøng gaëp naïn, khoâng nôi döøng nghæ. Caùc khoå nhö theá goïi laø khoå thaân. Neân hoïc Töø bi, tu taäp phaùp khoâng, chuï ñöïnng khoâng sinh töùc giaän. Ñoái vôùi keõ oaùn gheùt thì neân nghó raèng: ñôøi tröôùc ta haïi ngöôøi, nay chæ töï traùch, khoâng neân giaän hoï. Coïp soùi sö töû, voi ñieân vua aùc, cuõng gioáng nhö theá. Ñoái vôùi tham caàu, neân caàu taâm xaõ, khoâng neân giaän buoàn. Quaùn aâm thanh aùc nhö tieáng vang trong hö khoâng. Tieáng kia khoâng ñeán, loã tai khoâng nhaän, vöøa nghe lieàn dieät, ai maéng ai chòu, seõ khoâng töùc giaän. Nghe aâm thanh toát, khen ngôïi ñeà cao, cuõng quaùn nhö tröôùc khoâng sinh taâm vui, leã baùi cuùng döôøng, taát caû thoï vui neân nghó nhö vaày: Hoï töï caàu phöôùc maø ñeán choã ta, töï laøm coâng ñöùc, chaúng nghe vieäc ta, chaúng neân vui möøng. Ví nhö ruoäng hoang, coù ngöôøi caøy caáy, töï caàu quaû baùo, ñaát

chaúng neân vui. Laïi coù ngöôøi khaùc caàm nhieàu phaân dô, gai goùc coû xaáu caùc thöù trong ñoù, ñeõo ñuïc ñaøo hang, cao thaáp chaúng baèng. Ngöôøi aáy töï sinh taâm aùc nhö theá, ñaát cuõng chaúng saân, cuõng khoâng nghó raèng ngöôøi kia töï chuoác khoå naõo. Coù ngöôøi hoûi:

- Oaùn haïi maéng nhieác, coù theå nhòn khoâng saân, vieäc naøy coù theå laøm ñöôïc, leã baùi cuùng döôøng khen ngôïi laø thoï vui vì sao khoâng vui?

Ñaùp: Nay hoï tuy cuùng döôøng khen ngôïi ta, sau neáu gaëp duyeân xaáu thì seõ giaän ta, hoaëc ñaùnh hoaëc gieát, khoâng neân sinh taâm möøng. Thoï vui thoï khoå ñeàu nhö huyeãn hoùa, khoâng coù töôùng coá ñònh, khoâng neân giaän, khoâng neân vui. Nhö maët ñaát kia, khoâng coù taâm yeâu gheùt. Boà-taùt muoán caàu Phaät ñaïo voâ thöôïng, tröôùc neân tu hoïc Tam-muoäi Ñaïi ñòa, cuõng neân hoïc Tam-muoäi Nhö hö khoâng. Thoï khoâng khoå khoâng vui cuõng gioáng nhö theá. Chaúng neân tham ñaém maø neân nghóraèng: Vì ôû giöõa khoå vui neân coù khoâng khoå, khoâng vui. Neáu khoâng khoå vui, thì khoâng coù khoâng khoå, khoâng coù vui. Taát caû ñeàu laø voâ thöôøng sinh dieät, khoâng heà taïm döøng. Vì sinh dieät khoâng, neân khoâng coù choã sinh dieät, caàu chaúng theå ñöôïc. Luùc quaùn nhö theá töùc khoâng coù ba thoï, ñöôïc ba giaûi thoaùt. Caùc töôùng nam nöõ cuõng gioáng nhö theá, nhö huyeãn nhö hoùa, khoâng sinh khoâng dieät, khoâng thaät coù. Nhö thaân nieäm xöù, naêm AÁm töôùng laø nhö, khoâng thaät coù. Khoâng coù möôøi taùm giôùi neân khoâng coù taát caû thoï. Vì sao? Saùu caên, saùu traàn, saùu thöùc laø khoâng. Caàu chaúng theå thaáy goïi ñoù laø Khoâng. Caàu cuõng chaúng ñöôïc, goïi laø khoâng khoâng, cuõng chaúng coù khoâng.

Laïi nöõa, trong thieàn ba-la-maät, quaùn thoï nieäm xöù, voâ sinh voâ dieät, khoâng coù taát caû thoï töùc laø Nieát-baøn. Quaùn saùt Nieát-baøn cuõng chaúngthaät coù, vì khoâng coù danh töï, töùc khoâng coù Nieát-baøn. Luùc quaùn nhö theá, ngöôøi môùi hoïc seõ döùt ñöôïc taát caû phieàn naõo, laïi ñöôïc taát caû tuùc maïng thoâng, töï quaùn thaân mình hieän taïi luùc môùi sinh naêm AÁm ca-la-la, sinh dieät chaúng truï. Cuõng thaáy naêm AÁm sinh dieät trong voâ löôïng A-taêng-kyø kieáp ôû quaù khöù. Duøng naêng löïc thieân nhaõn thaân nieäm xöù, truï trong Sô thieàn, seõ thaáy ñöôïc tuùc maïng thaàn thoâng nhö theá. Taát caû choã sinh, tuoåi thoï ngaén daøi, thoï baùo khoå vui, uoáng aên y phuïc, gioøng doõi teân hoï, sinh töû ra vaøo, coõi nöôùc theá giôùi, taùnh duïc thieän aùc, ñeàu thaáy ñeàu bieát nhaân duyeân tuùc maïng, hieän taïi vò lai, taát caû moïi vieäc ñeàu thaáy ñeàu bieát. Nhö ñôøi quaù khöù, cuõng bieát tuùc maïng ba ñôøi cuûa caùc vò trôøi vaø chuùng sinh trong saùu ñöôøng, nhö bieát mình khoâng khaùc. Cuõng laïi bieát taát caû tuùc maïng cuûa chö Phaät, Boà-taùt, Thanh vaên, Duyeân giaùc. Trong moät nieäm taâm caân löôøng heát nguyeän, roõ raøng khoâng ngaïi. ÔÛ trong taát caû chuùng sinh ñöôïc tuoåi thoï töï taïi, tuøy theo söï chieâu caûm maø daøi ngaén khaùc nhau.Vì chuùng sinh neân hieän taát caû thaân,

nhaän taát caû maïng, muoán ñoä chuùng sinh trong ba ñöôøng aùc ôû khaép möôøi phöông. Muoán ñoä ngaï quyû, quaùn thoï nieäm xöù, truï trong Sô thieàn, duøng Nhö yù thoâng, ban thöùc aên ngon giuùp hoï döøng khoå maø noùi phaùp cho hoï nghe. Luùc muoán ñoä suùc sinh, quaùn thoï nieäm xöù vaøo Sô thieàn, roài laïi nhaäp Töù thieàn, xuaát Töù thieàn, truï Nhò thieàn duøng thaàn thoâng Nhö yù khieán caùc chuùng sinh lìa nghieäp suùc sinh, ñöôïc thaân trôøi ngöôøi, khieán hoï vui möøng maø noùi phaùp cho nghe. Luùc muoán ñoä chuùng sinh trong ñòa nguïc, quaùn thoï nieäm xöù. Nhaäp Sô, thieàn roài nhaäp Nhò thieàn, xuaát Nhò thieàn nhaäp Töù thieàn, xuaát Töù thieàn truï Tam thieàn, duøng thaàn thoâng Nhö yù bieán hoùa ñòa nguïc A-tyø vaø caùc ñòa nguïc ôû möôøi phöông ñeàu thaønh coõi trôøi, taát caû hình phaït bieán thaønh chuoãi anh laïc, nhö khoå cuûa hoï döøng, nhö vui Tam thieàn, tuøy öùng noùi phaùp. Luùc muoán ñoä chuùng sinh phöôùc ñöùc theá löïc lôùn, thì quaùn thoï nieäm xöù vaø ba nieäm, nhaäp Sô thieàn, xuaát Sô thieàn nhaäp Nhò thieàn, xuaát Nhò thieàn nhaäp Tam thieàn, xuaát Tam thieàn nhaäp Töù thieàn, truï Hoûa nhaát thieát xöù, phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ chieáu khaép möôøi phöông. Truï Ñòa nhaát thieát xöù, ñaïi ñòa möôøi phöông rung chuyeån saùu caùch, truï Phong nhaát thieát xöù, höông giôùi ñònh tueä traøn khaép möôøi phöông. Truï Thuûy nhaát thieát xöù, hieän Tam-muoäi Nguyeät aùi, chuùng sinh beänh naëng, khoå naõo trong möôøi phöông ñeàu ñöôïc tieâu tröø, thaân taâm an vui. Truï Ñòa nhaát thieát xöù, theá giôùi nhô baån bieán thaønh tònh ñoä, hoa quaû ao hoà, baûy baùu trang nghieâm, phaùt ra aùnh saùng giöõa hai ñaàu chaân maøy, vôøi caùc ñaïi Boà-taùt ôû möôøi phöông ñeàu ñeán nhoùm hoïp, aùnh saùng töø mieäng, aùnh saùng treân ñænh ñaàu, phaùt ra aùnh saùng giöõa trung gian, nhoùm hoïp caùc vò Thieân vöông, vua Thaùnh Chuyeån luaân, vua A-tu-la, vaø caùc Tieåu vöông, cuøng caùc trôøi ngöôøi trong ba coõi. Phaùt ra aùnh saùng, döôùi truøm ñeán taát caû chuùng sinh trong ba ñöôøng, nhoùm hoäi nghe phaùp, ñeàu thoï kyù cho hoï. Phaùp thoï kyù coù chín thöù: ba thöøa vaø saùu ñöôøng, goïi laø chín loaïi thoï kyù khaùc nhau. Nhö trong Ma-ha Baùt-nhaõ Phoùng Quang luaän cheùp: Phaùt ra aùnh saùng töø nhuïc keá treân ñænh ñaàu, chieáu khaép möôøi phöông, nhoùm hoïp caùc ñaïi Boà- taùt vaø nhoùm hoïp Phaät Ña Baûo ôû quaù khöù v.v.… laïi ñeán phaân thaân ôû möôøi phöông. ÖÙng hoùa voâ löôïng theá giôùi cuûa chö Phaät trong möôøi phöông, vì taát caû chö Phaät ñaày trong taát caû coõi nöôùc, dôøi caùc trôøi ngöôøi, ba ñöôøng taùm naïn ñaët ôû coõi khaùc, khoâng cho ôû taïi hoäi, khoâng coù chuùng taïp nhaïp khaùc, neân bieát hoäi naøy chæ noùi nhaát thöøa, vì Boà-taùt Nhaát sinh Boå xöù ñöôïc Nhö Lai thoï kyù, hoaëc phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ giöõa hai ñeàu chaân maøy, vieäc ñoàng vôùi phoùng quang treân ñaûnh. Neân bieát hoäi naøy vì Ñaïi Thanh vaên laø nhöõng vò Boà-taùt maät haïnh, ngöôøi ñaõ qua Thaäp ñòa, vaøo caûnh giôùi Phaät, ñöôïc Nhö Lai thoï kyù, nhö trong kinh Phaùp Hoa noùi. Hai thöù phaùt

ra aùnh saùng thoï kyù, chæ noùi veà quaû Phaät Nhaát thöøa, trí tueä Phaät, khoâng coù taïp chuùng khaùc, neân khoâng noùi thoï kyù cho chín ñöôøng.

Hoûi: Phaät ñaïi Töø ñaïi Bi bình ñaúng noùi phaùp, chuùng sinh nghe khaép vì sao khi noùi Phaùp Hoa, ba laàn bieán theá giôùi taùm phöông chung thaønh moät coõi Phaät. Laàn bieán thöù nhaát, theá giôùi chö Phaät ôû taùm phöông naêm traêm muoân öùc na-do-tha haèng haø saùt na v.v.… ñoàng ôû coõi Ta-baø. Hai phöông treân döôùi cuõng gioáng nhö theá. Laàn bieán hoùa thöù hai, ôû taùm phöông, moãi phöông coù hai traêm muoân öùc na-do-tha Haèng sa theá giôùi chö Phaät cuõng ñoàng ñeán Ta-baø. Laàn bieán hoùa thöù ba, taùm phöông moãi phöông hai traêm muoân öùc na-do-tha Haèng haø saùt na v.v.… theá giôùi chö Phaät ñoàng ôû Ta-baø. Ba laàn bieán nhö theá, moãi laàn phaùt ra aùnh saùng töø sôïi loâng traéng giöõa hai ñaàu chaân maøy, dôøi caùc trôøi, ngöôøi, a-tu-la v.v.…, ba ñöôøng taùm, baùt naïn ñaët ôû phöông khaùc, chaúng ñöôïc nghe phaùp? Neân bieát Nhö Lai taâm khoâng bình ñaúng.

Ñaùp: Vieäc naøy khoâng ñuùng, trí tueä Nhö Lai chaúng phaûi laø caûnh giôùi cuûa oâng, chaúng neân vaën hôi raèng Phaät khoâng bình ñaúng, vì sao? Vì hoäi Dieäu Phaùp Lieân Hoa chæ noùi nhaát thöøa, mau taét nhaát trong caùc söï mau taét, trí tueä Phaät vì ñaïi Boà-taùt ñöôïc Nhö Lai thoï kyù, khoù tin khoù hieåu, cho neân haøng Nhò töøa laäu taän, Boà-taùt môùi phaùt taâm, cho ñeán caùc Boà-taùt baát thoaùi v.v… coøn nghi ngôø khoâng hieåu noåi, huoáng chi ngöôøi khaùc. Ví nhö vua Thaùnh Chuyeån luaân ôû theá gian, trang nghieâm boán thieân haï nhoùm hoïp caùc vua Chuyeån luaân cuøng baøn luaän vieäc Thaùnh vöông. Chæ coù ñaïi thaàn trí tueä ôû beân caïnh vua môùi tin hieåu, ñöôïc gaàn toøa vua, ñoàng baøn vieäc vua. Caùc gian thaàn khaùc, ngu si aùm ñoän thì khoâng nghe noåi, chaúng ñöôïc cuøng toøa, huoáng chi caùc tieåu vöông vaø caùc toâi tôù maø gaàn ñöôïc toaø vua? Nhö Lai ñoán giaùo cuõng laïi nhö theá. Chæ coù baäc Ñaïi só Nhaát sinh boå xöù voâ caáu, ñöôïc trí tueä Phaät, laø ngöôøi ñöôïc Nhö Lai thoï kyù môùi ñöôïc nghe. Hoäi naøy khoâng noùi kinh daãn ñaïo, cho neân ngöôøi khaùc khoâng ñöôïc ôû taïi toøa. Neáu ngöôøi khaùc nghe khoâng hieåu seõ sinh nghi ngôø phæ baùng, rôi vaøo ñòa nguïc. Cho neân dôøi hoï ñeán nôi khaùc. Boán chuùng naêm ngaøn ngöôøi cuõng gioáng nhö theá. Ví nhö maét ngöôøi Dieâm-phuø-ñeà khoâng thaáy ñöôïc caùc vò trôøi ôû thöôïng giôùi, neáu ngöôøi thaáy ñöôïc hai maét seõ muø. Trôøi, ngöôøi, a-tu-la, ba ñöôøng taùm naïn cuõng gioáng nhö theá, thaáy aùnh saùng thoï kyù giöõa hai ñaàu chaân maøy, nhuïc nhaõn coøn chaúng ñöôïc, huoáng chi nghe noùi ñöôïc Nhö Lai thoï kyù. Neáu ngöôøi nghe ñöôïc seõ sinh phæ baùng, maát haún tín taâm, döùt caùc goác laønh, laøm nhaát-xieån-ñeà. Vì muoán giöõ gìn yù cuûa hoï neân khoâng cho nghe. Ví nhö ngöôøi ôû ñôøi ñoùi khaùt gaày goø, nhòn aên buïng xeùp ñaõ laâu, khoâng ñöôïc moät laàn ñeán aên nhieàu coám khoâ cho ñeán

baùnh cöùng, mieán buùn, röôïu. Neáu aên no seõ cheát khoâng nghi ngôø gì. Naêm ngaøn boán chuùng, trôøi, ngöôøi, a-tu-la, ba ñöôøng taùm naïn cuõng gioáng nhö theá vì phöôùc ñöùc moûng manh khoâng coù khaû naêng nghe Nhö Lai thoï kyù.

Hoûi: chö Phaät coù voâ löôïng phöông tieän thaàn thoâng, moät aâm noùi phaùp tuøy loaïi maø hieåu ñöôïc, vì sao laïi dôøi hoï ñi nôi khaùc?

Ñaùp: Ñuùng nhö oâng hoûi, aâm cuûa coõi khaùc coù hai nghóa:

1. Coõi cuûa mình laø Nhö Lai taøng. Taát caû chuùng sinh khoâng theå hieåu, tham nghieäp thieän aùc, luaân hoài saùu ñöôøng.
2. Taát caû chuùng sinh töø voâ löôïng kieáp ñeán nay thöôøng ôû trong saùu neûo, luaân hoäi chaúng lìa nhö nhaø cöûa cuûa mình cuõng goïi laø coõi cuûa mình (boån ñoä). Trôøi, ngöôøi, a-tu-la v.v.… vì phöôùc ñöùc moûng neân khoâng theå caûm thaáy ba phen bieán giöôøng toøa, laïi khoâng caûm nghe tieáng raát saâu maàu lôøi daïy voán khoâng nhö. Voán khoâng nhuö naøy Nhö Lai nhö nhaát. Nhö ,khoâng hai, nhö goác ngoïn roát raùo, v..v… Chæ coù Phaät vôùi Phaät môùi bieát ñöôïc, ngöôøi khaùc khoâng hieåu. Naêm ngaøn boán chuùng, trôøi, ngöôøi, a-tu-la, ba ñöôøng taùm naïn chaúng nghe voán khoâng nhö, chaúng ñöôïc hieåu roát raùo. Cho neân goïi laø ñeå ôû nôi khaùc. Laïi nöõa, naêm ngaøn trôøi, ngöôøi, a-tu-la vaø nhöõng choã naïn, choã ngoài khaùc, nghe khaùc hieåu ñöôïc caïn côït, boû haún saùu ñöôøng. Cho neân coøn goïi laø ñaët ôû choã khaùc, maø thaät khoâng coù dôøi ñi, chaúng hay chaúng bieát, chaúng rôøi choã ngoài cuûa mình, chuùng sinh hieåu khoâng ñoàng neân noùi nôi khaùc.

Laïi muoán noùi laïi nghóa thoï nieäm, neân Phaät noùi keä raèng:

*Haønh giaû luùc môùi quaùn thoï nieäm Ba thöù phaùp thoï khoù boû lìa*

*Khoå thoï laøm sinh caùc sôï haõi Cuõng sinh chín neûo caùc oaùn haïi*

*Thöôøng oâm phaãn haän laøm phöông tieän Thuø oaùn ñöôïc dòp ñoaïn maïng hoï Hoaëc tham truï xöù ñöôïc lôïi döôõng Thaáy ngöôøi hôn mình muoán ñeán gieát Hoaëc theâm phæ baùng truyeàn danh aùc Hoaëc thôøi kieám ngöôøi sai gieát haïi Phaùp khoå thoï naøy coù ba loaïi*

*Thoï trong, thoï ngoaøi, thoï trong ngoaøi. Neáu muoán döùt tröø caùc thoï khoå*

*Neân quaùn keû thuø nhö con ñoû Cuõng nhö cha meï vaø anh em Cuõng nhö caùc thaày vaø baïn hoïc*

*Ñôøi ñôøi ñeàu cuøng sinh theo hoï Laø cha meï trong voâ löôïng kieáp Ta trong nhieàu kieáp töøng sinh hoï Taát caû ñeàu laø con cuûa ta*

*Luùc quaùn naøy thaønh, töùc gieän cheát Ñaït ñöôïc taâm ñaïi Töø ñaïi Bi*

*Keû thuø thöông khen sinh hoái haän Nhö thaáy cha meï ñeàu quy maïng Ta xöa kia töøng hoïc vôùi hoï*

*Taát caû ñeàu laø thaày cuûa taø maïng, Hoaëc tu tuïc leã vaø nguõ kinh*

*Hoaëc hoïc ñaïo xuaát theá giaûi thoaùt Hoïc phaùp laønh neân tieáng toát truyeàn Nhaãn naõo haïi neân ñöôïc thaàn thoâng Taát caû ñeàu laø Hoøa-thöôïng ta*

*Cuõng laø caùc thaày vaø baïn hoïc.*

*Phaûi neân hieáu thuaän sieâng cuùng döôøng Cung kính cuùng döôøng nghó nhö Phaät Neáu ñöôïc vui naêm duïc haáp daãn,*

*Choã vua trôøi ngöôøi vui töï taïi*

*Vui Thieân vöông, nhaân vöông ba coõi Luùc voâ thöôøng ñeán ñeàu tan maát*

*Taát caû thoï vui laø goác khoå Baùo vui heát roài, baùo khoå tôùi*

*Tham nhaän vinh hoa cho laø thöôøng Luùc thöông chia lìa ñòa nguïc ñeán, Thoï khoå vui döùt thì khoâng khoå Khoâng khoå khoâng vui thì voâ sinh Ñuû naêm phaàn lieàn tröø naêm duïc*

*Cuõng tröø naêm caùi, nhaân chöôùng ñaïo Naêm duïc, naêm caùi phieàn naõo heát Ñaày ñuû naêm chi nhaäp Sô thieàn*

*Nhò thieàn, tam thieàn, ñeä töù thieàn Laïi nhaäp Sô thieàn quaùn naêm AÁm Thaáy thaân nhö boït, roãng nhö boùng Thôû ra vaøo nhö gioù trong khoâng Thaáy ñôøi quaù khöù voâ löôïng kieáp Caùc thoï naêm AÁm sinh dieät khoâng*

*Döùt naêm duïc neân phieàn naõo heát Döùt naêm caùi neân ñöôïc naêm thoâng Döùt naêm duïc neân ñöôïc nhö yù*

*Döùt naêm õ caùi neân ñöôïc ba minh Cho neân chö Phaät coù noùi keä*

*Raèng trong ngoaïi keû thuø ñeàu döøng Tröø cha voâ minh cuõng dieät lui Neáu döùt ñöôïc tham, caùc aùi heát*

*Töï giaùc, giaùc tha goïi giaûi thoaùt Ma meï caùc haønh ñaõ dieät xong Ma cha voâ minh cuõng phaù naùt*

*Ñaõ döùt phieàn naõo ñöôïc saùu thoâng Laäp theä nguyeän lôùn ñoä taát caû,*

*Töï hay döùt tröø ba thoï roài*

*Cuõng döùt taát caû thoï chuùng sinh Ñöôïc töï taïi tuoåi thoï voâ löôïng Cuõng bieát taát caû giaûi thoaùt thoï*

*Bieát phaøm Thaùnh chín ñöôøng thoï kyù Cuõng ñöôïc Nhö Lai kyù boå xöù*

*Neáu muoán noùi phaùp ñoä chuùng sinh Tröôùc hieän vieäc ñaëc bieät ít coù.*

*Thaâm nhaäp thieàn ñònh phaùt ra aùnh saùng. Chieáu khaép möôøi phöông caùc theá giôùi Bieán caùc ueá aùc thaønh tònh ñoä*

*Haøng caây baûy baùu ñeå trang nghieâm Ba ñöôøng taùm naïn ñeàu giaûi thoaùt Ñoàng vôùi trôøi, ngöôøi ñeán nghe phaùp Duøng thoï nieäm xöù quan saùt hoï*

*Sau ñoù noùi cho hoï nghe.*

*Hoaëc khieán theá giôùi tònh ueá khaùc Moãi chuùng sinh thaáy chaúng bieát nhau Hình saéc aâm thanh moïi thöù khaùc*

*Moãi chuùng sinh nghe ñeàu chaúng ñoàng Ñeàu thaáy Phaät noùi cho nghe.*

*Ñeàu chaúng thaáy tröôùc ngöôøi coù Phaät Tuy laïi sai bieät moãi ngöôøi khaùc Khieán cho cuøng luùc ñeàu giaûi thoaùt Tuøy chuùng sinh tuoåi thoï ngaén daøi*

*Naêng töï taïi thoï caùc maïng soáng. Hoaëc thaáy thoï vaén nhaäp nieát-baøn Hoaëc thaáy thoï laâu voâ löôïng kieáp Thoï nieäm xöù naøy luùc môùi hoïc Döùt ñöôïc khoå vui, caùc troùi buoäc*

*Tröôùc quaùn caùc thoï khoå trong ngoaøi Cuõng quaùn caùc thoï trong ngoaïi khoâng Chaúng khoå chaúng vui, thoï cuõng khoâng Döùt AÁm giôùi, nhaäp phaù voâ minh*

*Quaùn ba thoï taùnh chaúng khoâng höõu Thì khoâng troùi buoäc, khoâng giaûi thoaùt Phaùp taùnh khoâng Phaät, khoâng Nieát-baøn Cuõng khoâng noùi phaùp ñoä chuùng sinh Chuùng sinh vaø Phaät moät nhö nhö*

*Roát raùo goác ngoïn khoâng khaùc nhau Ngoài ñaïo traøng ñöôïc thaønh Phaät ñaïo Töùc laø ñaïo sö phöông tieän noùi*

*Nhö ngöôøi trong moäng ñöôïc thaønh Phaät Phaùt aùnh saùng noùi phaùp ñoä chuùng*

*Ñaây khoâng Phaät ñaïo, khoâng chuùng sinh Phaät phaùp taùnh töôùng cuõng nhö theá Chuùng sinh meâ hoaëc khoâng hieåu bieát Dính saâu nhaân khoå khoâng taïm boû*

*Nhaân cuûa caùc khoå, tham laø goác Boû taâm tham caàu nöông voâ töôùng Thaáy caùc thoï roãng, voâ sinh dieät Chöùng khoå voâ sinh, khoå Thaùnh ñeá Trong ngoaøi giaû hôïp goïi laø Taäp*

*Khoâng möôøi taùm giôùi, taäp Thaùnh ñeá Sinh dieät dieät roài goïi vaéng laëng, Chöùng voâ vaéng laëng, dieät Thaùnh ñeá AÁm khoâng troùi môû, khoâng taø chaùnh Chöùng tueä bình ñaúng, ñaïo Thaùnh ñeá Töù ñeá khoâng hai laø moät ñeá*

*Thaät khoâng boán loaïi ñeá khaùc nhau Nhaát ñeá khoâng neân töùc khoâng ñeá Khoâng ñeá xaûo tueä, Phaät ba ñeá*

*Taát caû chuùng sinh töø xöa nay*

*Khoâng sinh khoâng dieät khoâng troùi môû Naêm AÁm taùnh nhö, khoâng saùng toái Phaøm phu vaø Phaät khoâng moät hai.*

Ba möôi baûy phaåm ñeàu naèm trong naøy. Quaùn Thoï nieäm xöù nhieàu neân thoï nieäm xöù laøm chuû, neân moät mình nhaän laáy teân. (Noùi löôïc veà thoï nieäm xöù xong).

# PHAÅM TAÂM NIEÄM XÖÙ

Laïi nöõa, haønh giaû! luùc môùi hoïc thieàn, nhieàu nieäm suy nghó, giaùc quaùn phan duyeân nhö vöôïn nhaûy, chaúng heà taïm döøng. Duø cho haønh giaû thöôøng quaùn theo taâm cuõng khoâng theå nhieáp, lieàn nghó raèng Ba coõi luoáng doái ñeàu do taâm taïo, töùc quaùn taâm naøy töø choã naøo sinh, neáu taâm ôû trong thì ôû choã naøo? Quaùn khaép trong thaân tìm taâm chaúng ñöôïc, khoâng luùc môùi sinh, cuõng khoâng töôùng maïo. Neáu taâm ôû ngoaøi thì truï ôû ñaâu? Quaùn khaép ngoaøi thaân tìm nôi ôû cuûa taâm ñeàu chaúng thaáy. Laïi quaùn khoaûng giöõa, cuõng chaúng thaáy taâm. Luùc quaùn nhö theá, chaúng thaáy taâm töø trong vaøo, chaúng thaáy taâm töø ngoaïi vaøo, chaúng thaáy taâm trong ngoaïi vaøo, chaúng thaáy taâm trong AÁm, chaúng thaáy taâm trong giôùi, neân bieát taâm naøy roãng khoâng, khoâng coù chuû, khoâng danh, khoâng danh haønh, khoâng töôùng maïo, khoâng theo duyeân sinh, khoâng töø phi duyeân sinh, cuõng chaúng phaûi töï sinh. Caùi danh naøy, coù theå quaùn taâm nieäm, taâm nieäm sinh dieät, quaùn nieäm nieäm sinh dieät, töôùng quaùn nieäm nieäm chaúng thaät coù, cuõng khoâng sinh dieät. Quaùn taâm ngöôøi cuõng Nhö quaùn taâm mình, laïi quaùn taâm taùnh, khoâng coù taâm taùnh cuõng khoâng töôùng maïo, roát raùo khoâng coù taâm, cuõng khoâng chaúng thaáy taâm. Quaùn nhö theá xong, thaân taâm roãng laëng, tuaàn töï nhaäp thieàn, coù theå khôûi thaàn thoâng. Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt quaùn taâm nieäm xöù, hoïc ñöôïc taát caû thieàn ñònh giaûi thoaùt khôûi thaàn thoâng Nhö yù, laäp theä nguyeän roäng lôùn, ñoä taát caû chuùng sinh, tröôùc tieân phaûi quaùn taâm naøy nhaäp Sô thieàn, tuaàn töï nhaäp ñeán ñeä töù thieàn, cho ñeán ñònh dieät thoï töôûng, laïi nhaäp taâm Sô thieàn quaùn nieäm xöù trong taâm, ngoaïi taâm, trong ngoaïi taâm, cuõng laïi quaùn saùt ba ñoäc, boán ñaïi, naêm AÁm, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, möôøi hai nhaân duyeân. Quaùn nhö theá xong, quaùn caùc giaûi thoaùt khaép taát caû tha-taâm-trí Tam-muoäi. Duøng tha taâm trí Nhö yù thaàn thoâng, cuõng nhaäp thieân nhaõn, tuùc maïng, laäu taän thaàn thoâng quaùn khaép. Caùc thaàn thoâng nhö theá roài, quaùn baûy phaàn giaùc, truï Tam-muoäi tha taâm trí, duøng nieäm giaùc phaàn, traïch giaùc phaàn vaø tinh taán giaùc phaàn quaùn khaép taâm taâm taùnh duïc cuûa taát caû chuùng sinh möôøi phöông, duøng thaäp löïc trí phaân bieät chuùng. Moãi chuùng sinh caûm nghe phaùp gì, nghe aâm thanh gì, thaáy saéc töôïng gì, ôû moân giaûi thoaùt naøo maø ñöôïc giaûi thoaùt. Quaùn nhö theá xong, duøng hyû giaùc phaàn thaàn thoâng Tam-muoäi, ñeàu khieán cho chuùng sinh trong saùu ñöôøng khaép möôøi phöông ñeàu raát vui möøng, duøng tröø giaùc phaàn, ñònh giaùc phaàn, xaû giaùc phaàn, duøng nhö yù thaàn thoâng hieän khaép saéc thaân, thöôïng trung haï caên, tuøy cô noùi phaùp khieán ñeàu giaûi thoaùt. Taâm nieäm xöù naøy, luùc môùi tu hoïc, thaân taâm ñöôïc töï chöùng, töï döùt taát caû

taâm töôûng voïng nieäm, caùc keát söû phieàn naõo, cuõng coù theå daïy ngöôøi khaùc tu hoïc nhö mình. Neáu chöa ñöôïc thaàn thoâng thì khoâng coù naêng löïc roõ ñöôïc, chaúng bieát caùc thöù caên taùnh cuûa chuùng sinh, choã nghó khaùc nhau, chaúng xöùng hôïp vôùi caên cô cuûa hoï, lôïi ích raát ít, suy nghó raèng chæ laø luùc hoïc, chöa phaûi luùc noùi, chaúng neân göôïng noùi lôøi khoâng ñ1ung luùc. Neáu tu thieàn ñònh, ñöôïc thaàn thoâng roäng lôùn nhö yù töï taïi, ñöôïc tha taâm trí sai bieät Tam-muoäi. Moät nieäm ñeàu bieát taâm khaùc nhau cuûa phaøm Thaùnh, thoâng ñaït voâ löôïng A-taêng-kyø kieáp quaù khöù vò lai nhö ñôøi hieän taïi. Hoïc nhö theá xong thì coù theå noùi phaùp. Suy nghó ñaõ xong, laïi nhaäp Sô thieàn quaùn veà thaân taâm roãng khoâng nhö boùng daùng, hôi thôû nhö gioù trong hö khoâng, taâm khoâng töôùng maïo, nheï nhaøng töï taïi, lieàn ñöôïc thaàn thoâng, truï ñeä töù thieàn, phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ.

1. Saéc quang chieáu khaép saéc thaân phaøm Thaùnh möôøi phöông.
2. Phaùt ra aùnh saùng trí tueä chieáu khaép trí tueä cuûa phaøm Thaùnh treân döôùi khaép möôøi phöông chín ñöôøng, coù theå bieát khaép heát choã ñuùng, choã sai cuûa hoï, vaø bieát nhaân duyeân quaû baùo ñôøi tröôùc, cuõng nhö Tam-muoäi thaân nieäm xöù, thoï nieäm xöù. Hieän taát caû thaân, nhö theá möôøi phöông xa gaàn nhö ôû tröôùc maét vì hoï noùi phaùp, ñeàu khieán giaûi thoaùt. Luùc muoán noùi phaùp, hieän vieäc ít coù laøm an laïc chuùng sinh, khieán hoï raát vui möøng. Duøng naêng löïc thaàn thoâng bieán choã dô ueá xaáu aùc ôû caùc theá giôùi möôøi phöông thaønh tònh ñoä. Taát caû nhöõng vaät baùu nhö vaøng baïc löu ly xen laãn trong ñaát ôû choã naøy, ñaày daãy theá giôùi, chieân ñaøn thöôïng dieäu, haøng caây baûy baùu, hoa quaû xum xueâ, töøng daõy song song, ñaøi quaùn laàu gaùc, thaønh aáp xoùm laøng, giöôøng phoøng baûy baùu, nhö yù baûo chaâu, aùnh saùng chieáu nhau nhö maët trôøi maët traêng hieän, gioáng nhö Tònh ñoä maø Nhö Lai ôû. Chö Phaät, Boà-taùt ñaày ñuû ôû ñoù, moãi vò hieän thaàn thoâng haøng phuïc ma trôøi, phaù caùc ngoaïi ñaïo. Hoaëc coù chö Phaät laëng leõ thieàn ñònh, töøng phaàn thaân treân döôùi phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ, gioáng nhö ñaùm maây. Trong aùnh saùng ñaày khaép möôøi phöông hieän taát caû Phaät söï. Hoaëc coù Boà-taùt hieän vieäc khoâng theå nghó baøn, ñaët nöôùc boán bieån lôùn vaøo moät loã chaân loâng, caùc loaøi thuoäc thuûy taùnh chaúng bieát qua laïi, ñeå nuùi chuùa Tu-di vaøo trong haït caûi, cuõng chaúng eùp heïp, roài mang veà choã cuõ. Trôøi Töù thieân vöông vaø trôøi Ñao-lôïi chaúng hay chaúng bieát, theá giôùi Tam thieân ñaët treân moät sôïi loâng cuõng khoâng nghieâng ñoå, taát caû ñaïi chuùng chaúng bieát roäng heïp, nhö cuõ chaúng khaùc. Trôøi, ngöôøi giao tieáp nhau, ñeàu thaáy ñöôïc nhau. Taát caû trôøi, ngöôøi chöa ñaéc ñaïo vaø caùc Thanh vaên, Boà-taùt haïnh nhoû ñeàu thaáy ñöôïc vieäc khoâng theå nghó baøn naøy. Chö Phaät möôøi phöông, caùc Töù thieân vöông vaø A-tu-la, Ca-laàu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø v.v.… ñeàu cuøng

Boà-taùt ñoái dieän noùi chuyeän, coù theå ñem moät maët ñoái vôùi taát caû maët. Nhö hình aûnh trong göông, maët cuõng khoâng khaùc, sau ñoù noùi phaùp, khieán moïi ngöôøi nghe, cuøng luùc ñaéc ñaïo. Ñoù goïi laø Boà-taùt truï taâm nieäm xöù nhö yù thaàn thoâng nhö nguyeän Tam-muoäi. Ba möôi baûy phaåm taát caû Phaät phaùp ñeàu ôû trong ñoù. Quaùn taâm nieäm xöù laø goác, cho neân taâm nieäm xöù laø chính, chæ neâu teân naøy giaûng veà nghóa taâm maø noùi keä raèng:

*Taâm trong, taâm ngoaøi, taâm ôû giöõa Taát caû ñeàu laø taâm, taâm soå*

*Taâm taùnh thanh tònh khoâng danh töôùng Khoâng taïi trong, ngoaøi, chaúng ôû giöõa Chaúng sinh, chaúng dieät, thöôøng vaéng laëng Khoâng dô khoâng saïch khoâng saùng toái Chaúng ñònh, chaúng loaïn, chaúng duyeân löï Khoâng ñoäng khoâng truï khoâng ñeán ñi Khoâng sinh, khoâng cheát, khoâng Nieát-baøn Chaúng ñoaïn ,chaúng thöôøng, khoâng troùi môû Chaúng Nhö Lai taøng chaúng, phaøm Thaùnh Khoâng roõ laø phaøm, roõ laø Thaùnh*

*Haønh giaû luùc môùi hoïc caàu ñaïo Quaùn saùt taâm soå vaø taâm taùnh Quaùn saùt taâm soå laø phöông tieän Bieát roõ taâm taùnh goïi laø tueä,*

*Luùc môùi ngoài thieàn quaùn baát tònh Quaùn thôû ra vaøo töôùng sinh dieät Quaùn baát tònh vaø thôû ra vaøo*

*Laø taâm taâm soå, chaúng taâm taùnh, Quaùn taâm, taâm sôû, döùt phieàn naõo, Taùnh taâm töùc laø taùnh phieàn naõo Taâm soå, taâm taùnh, bình ñaúng quaùn Ñaày ñuû thieàn tueä thaønh ñaïi Thaùnh Baát tònh môùi hoïc döùt naêm duïc*

*Tu laâu ñaït ñöôïc nhö yù thoâng*

*Quaùn hôi thôû, hieåu giaû danh khoâng Tu laâu bay ñi khoâng chöôùng ngaïi Hai quaùn ñaày ñuû thaønh moät quaùn Ñaït ñöôïc ba minh thaáy ba ñôøi Thaân nieäm, thoï nieäm vaø phaùp nieäm Bieát roõ ba nieäm do quaùn taâm*

*Trong giaû, ngoaïi giaû, trong ngoaïi giaû Ba giaû danh naøy chaúng phaùp thaät Taâm nieäm chaúng giaû, chaúng chaân thaät Caàu roõ ba giaû neân quaùn taâm*

*Moät goïi laø töôùng, hai goïi taùnh Ba giaû do töôùng, chaúng do taùnh Töø voâ minh duyeân ñeán giaø cheát Ñeàu laø do taâm töôùng taïo ra Thaân giaû danh naøy vaø caùc thoï Phaùp thieän, baát thieän vaø voâ kyù Ñeàu do taâm voïng nieäm taïo thaønh*

*Quaùn taâm voïng nieäm khoâng choã sinh, Töùc chaúng phieàn naõo, chaúng voâ minh, Taâm taùnh voâ nieäm, khoâng theå quaùn Quaùn boán Nieäm xöù taâm töôûng heát Phieàn naõo döùt saïch töùc taän trí*

*Neáu quaùn taâm taùnh roõ boán nieäm Hieåu phaùp voâ sinh, trí voâ sinh*

*Chaúng taâm voïng nieäm, chaúng duyeân löï Khoâng taïp nhieãm neân khoâng saùu ñöôøng Neáu ngöôøi thuaän theo taâm voïng nieäm Giöõ giôùi ngoài thieàn muoán caàu ñaïo*

*Nhö möa aùo ñeïp bò bieán maàu Khoâng chöùng voâ laäu ñaém thieàn vò*

*Chaúng ñöôïc giaûi thoaùt, veà boán ñöôøng Huoáng chi phaù giôùi khoâng thieàn ñònh Ñieân ñaûo voïng taâm chaáp vaên töï*

*Taâm taùnh thanh tònh nhö ngoïc saùng Chaúng bò caùc saéc laøm oâ nhieãm*

*Ví nhö chaâu nhö yù thanh tònh*

*Vaät nhieàu maøu boû vaøo trong nöôùc Khieán cho nöôùc trong tuy maøu ñoåi Luùc trong vaät xanh thì nöôùc xanh Vaøng, ñoû, traéng, ñen theo ñoù ñoåi Maøu chaâu, laëng leõ khoâng ñoåi khaùc Taâm taùnh thanh tònh, nhö yù chaâu Nghieäp thieän aùc taïp duyeân, maàu taïp Thieàn höõu laäu möôøi thieän sinh thieân*

*Gaây nghieäp aùc ñoïa boán ñöôøng, Giöõ giôùi thanh tònh tu thieàn trí Chöùng ñöôïc ñaïo voâ laäu giaûi thoaùt Töø meù sinh töû ñeán Nieát-baøn*

*Taâm taùnh laëng leõ khoâng bieán ñoåi Ví nhö chaâu nhö yù theá gian*

*Tuøy choã ngöôøi caàu ñeàu öùng hieän*

*Chaâu khoâng taâm töôùng, khoâng nieäm khaùc Tuøy choã nieäm caàu thaûy troøn khaép*

*Taâm taùnh khoâng theå, khoâng teân goïi, Tuøy nghieäp ngöôøi hoïc phaøm Thaùnh hieän Neáu ngöôøi muoán caàu ñaïo giaûi thoaùt Ñaày ñuû möôøi thieän quaùn ba taùnh,*

*Taâm taùnh, nhaõn taùnh vaø yù taùnh Ñaày ñuû ba tin, ba giaûi thoaùt*

*Quaùn thaân taâm khoâng, giöõ tònh giôùi Chöùng chaân nhö hieåu goïi tin giôùi Quaùn thaân nhö boùng nhö hoùa sinh Quaùn taâm khoâng chuû, khoâng teân goïi, Quaùn toäi, khoâng toäi nhö moäng huyeãn, Cho ñeán maát maïng khoâng phaù giôùi Giöõ giôùi roát raùo chöùng vaéng laëng Choùng lìa ñöôïc phaân bieät veà töôùng Giöõ giôùi tuy khoâng, chaúng laãn ñôøi*

*Cuõng caúhng chaáp khoâng, theo theá phaùp Thaâm nhaäp nieát-baøn giaûi thoaùt yù Chaúng boû möôøi haïnh laønh theá gian Ñaït ñöôïc trí tueä thieàn voâ laäu*

*Taâm chaúng loaïn ñònh, töùc tin vöõng Tu boán Nieäm xöù döùt boán ñaûo Chöùng Boán chaân ñeá, moät ñeá töôùng Goïi laø Baùt-nhaõ ba-la-maät*

*Taùnh nhö cuûa phaùp, nhö tueä tín Neáu ngöôøi ñaày ñuû ba tin naøy Laø ngöôøi coù theå ñöôïc phaùp thí, Tín, thí, giôùi, vaên, tueä, hoå, theïn, Baûy taøi saûn naøy laø ñaïo sö*

*Neáu khoâng ñaày ñuû baûy phaùp naøy*

*Ngöôøi naøy khoâng neân leân toøa cao Ñaõ khoâng tin chöùng töï chaúng bieát, Noùi doái vôùi chuùng giaûng ñieàu Ngöôøi nay töï doái laïi doái ngöôøi Loaïn taâm hôøi hôït baùng lôøi Phaät Nhö tröôûng giaû giaøu töï coù cuûa Ñem ra boá thí laø thaät cho*

*Neáu ngöôøi tu ñaïo chöùng giaûi thoaùt Nhö tröôûng giaû giaøu laønh thaät thí Ngöôøi nhaän, ngöôøi hoïc ñeàu theo ñaây Tröôùc hoïc töï chöùng noùi nhö thaät Chaúng neân hôøi hôït loaïn ñôøi sau*

*YÙ Phaät raát saâu khoù theå bieát*

*Nhö giaùo tu haønh, chöùng beøn hieåu Taùnh naøy tuy khoâng, chaúng sinh dieät Tuøy hæ nghieäp aùc aét coù baùo,*

*Ví nhö hö khoâng, chaúng saùng toái Gioù maây tónh loaïn, coù saùng toái*

*Neáu sôùm bình thöôøng khoâng gioù maây Maët trôøi moïc hö khoâng saùng saïch Neáu gioù maïnh, maây muø noåi daäy*

*Hö khoâng buïi muø gioù toái taêm Taùnh hö khoâng naøy chaúng dô saïch Khoâng bò saùng toái laøm oâ nhieãm*

*Taâm taùnh chuùng sinh cuõng nhö vaäy Sinh töû Nieát-baøn khoâng theå nhieãm Taâm taùnh chuùng sinh cuõng nhö vaäy Khoâng bò ñoaïn thöôøng laøm oâ nhieãm Taâm taùnh chuùng sinh neáu voâ thöôøng*

*Nieäm nieäm dieät hoaïi khoâng nghieäp baùo Taâm taùnh cuõng chaúng khoâng voâ thöôøng Döùt phieàn naõo neân ñöôïc giaûi thoaùt*

*Vì sinh töû, giaûi thoaùt chaúng maát Neáu noùi taâm taùnh chaúng voâ thöôøng Caàu ñaïo chaúng neân ñöôïc giaûi thoaùt Neáu boû sinh töû ñöôïc giaûi thoaùt*

*Neân bieát giaûi thoaùt töùc voâ thöôøng Neáu taùnh sinh töû khoâng boû ñöôïc*

*Neân bieát seõ khoâng coù giaûi thoaùt Neáu noùi sinh töû khoâng theå boû Lôøi cuûa ngöôøi naøy khoâng theå boû Neáu noùi sinh töû laø boû ñöôïc*

*Lôøi cuûa ngöôøi naøy khoâng ñaùng nöông Neáu noùi caùi cheát khoâng theå boû Chuùng sinh seõ khoâng ñöôïc giaûi thoaùt Nghóa naøy phaûi nhö theá, vì sao?*

*Chuùng sinh chaúng phaûi phaùp sinh töû, Neáu chuùng sinh laø phaùp sinh töû*

*Boû sinh töû thì boû chuùng sinh Chuùng sinh neáu laø ngöôøi töï boû Cuõng neân töï boû phaùp giaûi thoaùt Taùnh cuûa chuùng sinh töùc taâm taùnh*

*Taùnh chaúng sinh töû, chaúng giaûi thoaùt Nhö taùnh hö khoâng chaúng saùng toái Khoâng coù sinh töû, khoâng giaûi thoaùt Taâm taùnh chuùng sinh nhö ngoïc saùng Sinh töû giaûi thoaùt duï nhö nöôùc*

*Muoân aùc, muoân thieän, duï caùc maàu Tuøy nghieäp thieän aùc hieän ñuû loaïi Ñieân ñaûo voïng nieäm gaây thieän aùc Theo nghieäp thoï baùo khaép saùu ñöôøng Neáu giöõ tònh giôùi tu thieàn trí*

*Phaùp thaân nôi nôi ñeàu öùng hieän Tuy theo boùng nghieäp hieän caùc thöù Taâm taùnh ngoïc saùng chöa heà ñoåi. Xaù-lôïi-phaát hoûi moät tyø-kheo:*

*Tyø-kheo! Thaày ñöôïc giaûi thoaùt ö? Tyø-kheo traû lôøi Xaù-lôïi-phaát*

*Nay toâi ñaït ñöôïc caùc phieàn naõo Phaùp nay khoâng ôû taïi Nieát-baøn Cuõng laïi khoâng ôû trong sinh töû Neáu noùi sinh töû töùc Nieát-baøn Lìa AÁm laø ta, töùc ngoaïi ñaïo*

*Neáu noùi chaúng töùc cuõng chaúng lìa*

*Cuõng khoâng chaúng töùc, khoâng chaúng lìa Ngöôøi naøy ñaày ñuû saùu möôi hai,*

*Ñeàu laø boïn taø kieán ngoaïi ñaïo*

*Chuùng sinh chaúng phaûi töôùng chuùng sinh Cuõng laïi chaúng khoâng phaûi chuùng sinh Sinh töû Nieát-baøn giaû danh noùi*

*Chæ Phaät vaø Phaät bieát ñieàu naøy.*

# PHAÅM PHAÙP NIEÄM XÖÙ

Laïi nöõa Boà-taùt môùi hoïc ngoài thieàn quaùn phaùp nieäm xöù laø phaùp thieän, phaùp baát thieän vaø phaùp voâ kyù.

* Phaùp thieän coù hai loaïi:

1. Möôøi thieän ñaïo höõu laäu vaø ñònh boán thieàn, boán khoâng laø phaùp laønh theá gian.
2. Thieän xuaát theá gian: Ñònh voâ laäu boán thieàn, boán khoâng, ñònh Dieät thoï töôûng, ba möôi baûy phaåm laø phaùp laønh xuaát theá gian.

* Phaùp baát thieän coù hai loaïi:

1. Möôøi phaùp aùc cuûa thaân mieäng yù.
2. Thaân mieäng yù gaây ra naêm toäi nghòch.

Laïi coù moät ngöôøi naëng veà naêm nghòch, ngöôøi naøy hoïc ñaïo, gaëp aùc tri thöùc, ma quyû nhaäp vaøo taâm, thöôøng noùi raèng mình hieåu nghóa Khoâng raát saâu cuûa Ñaïi thöøa, phaïm boán toäi naëng, daâm duïc löøng laãy, uoáng röôïu aên thòt, khoâng giöõ trai giôùi, noùi raèng: Caùc phaùp ñeàu khoâng, ai dô ai saïch, ai ñuùng ai sai, ai laøm ai chòu? Nghó theá roài lieàn phaù oai nghi, phaù chaùnh maïng. Voâ löôïng chuùng sinh löôøi bieáng buoâng lung, khoâng theå caàu ñaïo, thaáy “phaùp chaáp khoâng sai laàm” deã thöïc haønh naøy lieàn phaù giôùi, cuøng nhau laøm beø ñaûng baùng Phaät, baùng phaùp, maéng Tyø-kheo taêng, khinh cheâ taát caû Tyø-kheo, khieán cho nghi ngôø thaûy ñeàu phaù giôùi, döùt doøng doõi chö Phaät, naêm toäi nghòch, khi cheát ñeàu vaøo ñòa nguïc A-tyø. Thöôøng doái traù xöng ta nhö Phaùp sö goác laønh, hieåu nghóa saâu xa. Ngöôøi tinh taán khaùc ñeàu laø Tyø-kheo haùo thaéng, chaúng baèng ta. Doái gaït nhö theá laøm hö hoûng chuùng sinh. Neáu chaáp vaøo “khoâng coù ñöôøng aùc”, thaät khoâng bieát Phaät phaùp, huûy baùng Tam Baûo, gaây naêm toäi nghòch. Trong kinh Ñaïi Taäp, Phaät baûo vua Taàn-baø-sa-la: Ñôøi vò lai coù caùc Tyø-kheo toäi aùc, haønh daâm phaù giôùi, uoáng röôïu aên thòt, noùi vôùi boán chuùng, laø mình hieåu nghóa Khoâng cuûa Ñaïi thöøa nhö theá, laõnh ñaïo voâ löôïng quyeán thuoäc phaù giôùi. Boán chuùng khoâng coù theá löïc, khoâng trò hoï ñöôïc. Phaät laïi baûo vua raèng: Nay ta phoù chuùc kinh phaùp Ñaïi thöøa naøy, cho Ñaïi vöông, ñeå trò caùc Tyø-kheo toäi aùc phaù giôùi. Neáu vua khoâng trò, cheát vaøo ñòa nguïc. Vua Taàn-baø-sa-la nghe xong, ñeàu cho laø phaùp aùc. Phaùp haønh cuûa tyø-kheo thì khoâng thöïc haønh phaùp aùc phaù giôùi naøy.

* Phaùp voâ kyù:

1. Chaúng phaûi möôøi ñieàu thieän.
2. Chaúng phaûi möôøi ñieàu aùc .

ÔÛ giöõa taâm taùn loaïn voâ kyù, chaúng thuoäc thieän aùc goïi laø Voâ kyù. Laïi

nöõa, trong A-tyø-ñaøm noùi: Trong saéc, moät coù theå thaáy möôøi thì noùi coù ñoái. Voâ kyù coù taùm loaïi, ngoaøi ra laø thieän, baát thieän. Ñaây laø möôøi hai nhaäp. “Trong saéc, moät coù theå thaáy” laø nhaõn coù hai nhaäp. Chæ thaáy caûnh tröôùc, caùc saéc thieän aùc khoâng töï thaáy. Nhaõn caên bieát goïi laø moät coù theå thaáy, neáu thaáy ngöôøi v.v… ngöôøi trong oaùn thaân coù theå ghi nhôù, voïng phaân bieät traûi qua thôøi gian laâu, sau gaëp laïi nhau, döôøng nhö ñaõ quen bieát. Toâi töøng ôû chung vôùi noï, gaëp caùc chuùng sinh khaùc khoâng phaûi saéc chuùng sinh, cuõng gioáng nhö theá, ñeàu thuoäc moät saéc nhaäp. Cho neân noùi “Trong saéc, moät coù theå thaáy”. “Möôøi thì noùi coù ñoái” laø tai ñoái vôùi aâm thanh, muõi ñoái vôùi muøi thôm, löôõi ñoái vôùi vò, thaân ñoái vôùi caùc xuùc chaïm, yù ñoái vôùi phaùp, cho neân noùi “möôøi thì noùi coù ñoái”. “Voâ kyù laø taùm loaïi”: Nhó caên ñoái vôùi tieáng khoâng theå gaëp nhau, chaúng bieát nôi choán, khoâng thaáy saéc töôïng, chaúng theå ghi cheùp, cuõng laïi khoâng bieát ngöôøi oaùn thaân vaø aâm thanh khaùc, tieáng vang cuûa phi nhaân. Neáu maét khoâng thaáy, taâm yù khoâng bieát, ñeàu khoâng theå ghi nhôù, nhöng coù theå ñoái nhau. Thí nhö coù ngöôøi ngoài döôùi toøa noùi phaùp, taâm duyeân vieäc ngoaøi, caûnh ngoaøi. Maét cuõng khoâng nhìn caûnh giôùi, cho ñeán duyeân theo toøa, khoâng heà nghe tieáng noùi cuûa Phaùp sö, caùc caên muõi, löôõi, thaân cuõng nhö theá, chaúng theå ghi nhôù neân goïi laø Voâ kyù. Duø cho coù nhôù, phaûi coù ba vieäc hoøa hôïp yù v.v.… môùi ghi nhôù ñöôïc. Moät mình thì khoâng theå ghi nhôù. Boán caên ñoái boán traàn neân noùi taùm loaïi chaúng theå ghi nhôù nhau, cho neân noùi “voâ kyù laø taùm loaïi”. “Ngoaøi ra thì thieän, baát thieän”: YÙ vaø phaùp ñoái nhau, ñeàu coù theå ghi nhôù vieäc thieän, baát thieän. Toâi töøng ôû ñaâu, laøm bao nhieâu phaùp laønh, coâng ñöùc nhö theá. Toâi töøng ôû ñaâu gaây ra bao nhieâu toäi naëng, bao nhieâu toäi nheï. Toâi ôû choã noï khoâng gaây thieän aùc, tuøy nghi maø an truï, khoâng gaây ra ñieàu gì caû. Toâi töøng ôû choã aáy laøm ñöôïc bao nhieâu ñieàu toát, bao nhieâu vaät chaúng toát. Phaùp thieän vaø baát thieän cuõng gioáng nhö theá. Nhöng yù caên naøy khoâng coù nôi choán, coù theå thaáy xa chính ñaùng vieäc cuûa naêm traàn, ví nhö con ruøa thaàn nhaän bieát vieäc kín, ñeàu coù theå ghi nhôù, chaúng goïi laø voâ kyù, nhöng ñöôïc goïi laø taâm cuûa phaùp thieän, baát thieän. Coù theå xem khaép phaùp möôøi hai nhaäp, saùu thöùc do taâm, yù chæ bieát phaàn ít khoâng theå bieát heát, phan duyeân tính toaùn goïi laø Taâm, thuoäc ñang nhaän giöõ goïi laø YÙ. Cho neân trong kinh Ñaïi Taäp noùi ngoài thieàn hoïc ñaïo theo phaùp haønh cuûa tyø- kheo neân quaùn ba taùnh: 1- Taâm taùnh. 2- Nhaõn taùnh. 3- YÙ taùnh. Ba phaùp naøy nheï nhaøng tieän lôïi, vieäc duøng maïnh meõ. Laïi nöõa, phaùp nieäm xöù coù phaùp trong, phaùp ngoaïi, phaùp trong ngoaïi. Phaùp trong laø saùu caên, phaùp ngoaïi laø saùu traàn, goïi laø saùu caûnh, phaùp trong ngoaïi laø saùu thöùc, cuõng goïi laø saùu traàn. Möôøi taùm giôùi, ba ñoäc, boán ñaïi, naêm AÁm, möôøi hai nhaäp,

thaäp nhò nhaân duyeân ñeàu laø ôû ñaây. Nay chæ noùi chung, caùc phaùp khaùc cuõng goàm nhieáp taát caû. Taát caû phieàn naõo, voâ minh laø chính. Do maét thaáy saéc sinh taâm tham aùi. AÙi töùc laø voâ minh, vì aùi gaây ra nghieäp goïi laø Haønh, chí taâm chí nieäm goïi laø Thöùc. Thöùc coäng vôùi Saéc vaø Haønh goïi laø danh saéc. Saùu choã sinh tham goïi laø saùu nhaäp. Nhaân nhaäp maø caàu thoï goïi laø xuùc. Nghó saéc ñeán phaùp goïi laø Thoï. Taâm tham ñaém goïi laø AÙi. Tìm kieám khaép nôi goïi laø Thuû. Phaùp sinh nhö theá goïi laø höõu. Laàn löôït khoâng ngöøng goïi laø Sinh, thöù lôùp döùt goïi laø Töû. Caùc khoå eùp ngaët goïi laø naõo, cho ñeán thöùc phaùp nhaân duyeân sinh tham cuõng gioáng nhö theá. Möôøi hai nhaân duyeân naøy, moät ngöôøi trong moät nieäm taâm ñeàu ñaày ñuû goïi laø phieàn naõo, sinh giaø beänh cheát. Möôøi hai nhaân duyeân chaúng phaûi giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt, nhaân maét thaáy saéc sinh taâm tham aùi goïi laø Voâ minh, vì aùi maø taïo nghieäp goïi laø Haønh. Luùc chöa gaëp saéc goïi laø ñoäc ñaàu voâ minh, cuõng goïi laø Voâ thæ voâ minh, cuõng goïi laø Baát coâng voâ minh. Neáu maét khoâng ñoái saéc thì khoâng theå sinh aùi vì khoâng coù baïn cuøng hôïp. Khoâng coù hai phaùp aùi vaø haønh, khoâng theå ôû trong ñoù gieo troàng haït gioáng thöùc, neân goïi laø Voâ minh, ñoäc ñaàu voâ minh, baát coïng voâ minh. Haøng Nhò thöøa Thanh vaên vaø caùc haønh giaû môùi nhaäp ñaïo khoâng theå döùt ñöôïc voâ thæ voâ minh naøy. Chö Phaät, Boà-taùt vaø haønh giaû Nhò thöøa chæ ñoaïn höõu thæ coäng baïn. Voâ minh hôïp vôùi aùi goïi laø baïn, coù theå taïo haønh nghieäp goïi laø thæ sinh, baét ñaàu sinh laø nhaân ñaàu tieân cuûa thaân. Cho neân laø voâ thæ voâ minh. Voâ minh laø cha, taâm aùi laø meï, haønh nghieäp hoøa hôïp sinh haït gioáng thöùc, cuõng ñöôïc goïi laø troàng haït gioáng thöùc. Troàng thaân vò lai neân goïi laø troàng. Danh saéc laø maàm neân goïi laø sinh. Nhö theá neân bieát laø coù theå döùt tröø. Ngöôøi caàu giaûi thoaùt neân quaùn saùt cha meï sinh töû, döùt cho heát khoâng ñeå soùt. Ngöôøi quaùn saùt luùc maét thaáy saéc neân nghó raèng: Caên traàn roãng saùng, yù thöùc chuù vaøo voïng töôûng hoøa hôïp cuøng sinh ra nhaõn thöùc. Thaáy caùc saéc töôïng taïm goïi laø Maét. Laïi nghó: Caùi gì laø maét? Roãng khoâng laø maét ö? Saùng laø maét, traàn laø maét hay yù laø maét? Hay laø thöùc sinh moät mình goïi laø maét? Xöông vaønh maét laø maét? Hay nöôùc maét laø maét? Hay con ngöôi laø maét? Neáu roãng khoâng laø maét thì khoâng saéc khoâng ñoái chaúng thaáy gì leõ ra khoâng phaûi laø maét. Neáu saùng laø maét thì khoâng caên, khoâng hay, khoâng bieát gì, leõ ra khoâng phaûi maét. Neáu caên laø maét, nöôùc maét, con ngöôi, vaønh con maét khaùc nhau, khoâng vaø saùng chöa hieän nhìn khoâng thaáy saéc. Khoâng vaø saùng neáu hieän, ngöôøi muø baåm sinh, maét khoâng hö maø khoâng theå thaáy saéc. Neân bieát khoâng, saùng vaø caên ñeàu khoâng coù maét. Neáu saéc laø saùng thì taùnh saéc voâ tri, khoâng theå töï thaáy. Hö khoâng chaúng coù choã sinh, khoâng coù tình, khoâng coù ñoái, khoâng hoøa hôïp vôùi caên. Neân

bieát saéc traàn, hö khoâng chaúng coù maét. Vì sao? Vì duø caên traàn ñoái nhau maø hö khoâng vaø aùnh saùng khoâng hieän, yù khoâng chuù yù thì khoâng thaáy saéc. Neân bieát caên, traàn, hö, khoâng chaúng coù maét. Laïi nghó raèng: YÙ laø maét. Neáu yù laø maét, laø caùi thaáy ñöôïc saéc, thì ngöôøi muø yù caên khoâng hö maø chaúng thaáy ñöôïc saéc, neân bieát khoâng phaûi maét. Duø cho ngöôøi coù maét khoâng muø, luùc maét khoâng ñoái, yù caên chaúng hö, chaúng theå thaáy saéc, vì theá nhaát ñònh bieát laø yù khoâng phaûi maét. YÙ roãng khoâng, chaúng coù caên, baát sinh baát dieät, khoâng danh khoâng töï. Nhaõn roãng khoâng, khoâng caên, khoâng coù sinh dieät, cuõng khoâng coù teân goïi caùc nhaân duyeân; khoâng tuï khoâng taùn, khoâng bieát goïi laø gì. Luùc quaùn nhö theá, chaúng thaáy choã maét baét ñaàu ñeán, phaùp voâ thæ cuõng khoâng, vì caàu phaùp voâ thæ khoâng thaät coù, goïi laø “voâ thæ khoâng voâ”, vì coù voâ thæ ñeå phaù, cuõng khoâng coù voâ thæ khoâng. Vì söï löu truyeàn ôû ñôøi goïi laø phöông tieän tueä, hieåu roõ voâ thæ khoâng, goïi laø phöông tieän tueä. Voâ thæ khoâng cuõng khoâng, taùnh khoâng khoâng cuõng khoâng coù goïi laø tueä taùnh. Neáu phaù hoøa hôïp, coäng baïn voâ minh laø trí phöông tieän. Neáu phaù voâ thæ voâ minh goïi laø Ñoä. Neân goïi trí ñoä laø meï Boà-taùt, phöông tieän tueä laø cha. Taát caû moïi ñaïo sö, ñeàu do ñaây maø sinh ra muoân haïnh, ñöôïc choã ban ñaàu thì sinh vaøo nhaø Nhö Lai, goïi laø baát sinh sinh. Laïi coù moät loái hieåu khaùc, neáu döùt höõu thæ hoøa hôïp voâ minh, ñoù laø Voâ sinh. Neáu bieát voâ thæ voâ minh coù theå döùt, coù theå bieát khoâng choã ñoaïn goïi laø phaùp Voâ sinh, goïi laø Tueä, ñoù laø Trung tueä. Phaù höõu thæ voâ minh goïi laø Taän trí tueä, cuõng ñöôïc goïi laø taän trí. Döùt voâ thæ voâ minh goïi laø trí voâ sinh. Neáu bieát khoâng coù voâ thæ , thì voâ thæ roãng khoâng goïi laø Voâ sinh phaùp nhaãn. Phaùp khoâng cuõng thaáy. Chaúng phaûi khoâng voâ maø cuõng chaúng coù. \* Laø quaùn voâ minh sinh cuõng khoâng, cuõng chaúng thaáy khoâng coù taùnh, khoâng thaáy khoâng coù taùnh voâ, cuõng chaúng phaûi khoâng thaáy, chaúng phaûi chaúng khoâng thaáy, maø khoâng coù choã chaúng thaáy, cuõng chaúng phaûi chaúng coù voâ, coù choã khoâng thaáy. Khoâng goïi laø coù sôû ñaéc, khoâng goïi laø khoâng sôû ñaéc, goïi laø taùnh nhö nhö. Voâ sinh phaùp nhaãn tueä thì trí khoâng theå noùi ñeán ñöôïc. Möôøi taùm loaïi trí Khoâng coù theå nhieáp maø khoâng coù teân ñeå noùi, cuõng chaúng phaûi voâ minh. Cho neân Phaät noùi phaùp naêm AÁm ñaõ khoâng phaûi coù, cuõng chaúng phaûi khoâng, chaúng ñoaïn chaúng thöôøng, chaúng ôû Trung ñaïo. Chaúng khoâng, chaúng voâ töôùng, cuõng chaúng voâ taùc, chaúng hôïp cuõng chaúng tan, phaùp danh töôùng cuõng khoâng. Ñaõ thaáy coù chuùng sinh, chaúng thaáy khoâng chuùng sinh. Nieát-baøn chaúng phaûi coù, cuõng chaúng phaûi khoâng. Ñoù laø phaùp nieäm xöù. Tuy bieát caùc phaùp nhö theá maø tinh taán thieàn ñònh, khoå haïnh caàu Phaät ñaïo, chaúng rôi vaøo caùi khoâng cuûa ñöôøng aùc, theä ñoä taát caû chuùng sinh taâm khoâng lui suït, laïi noùi

sô löôïc.

Laïi nöõa, maét thaáy saéc laïi quaùn saùt ngöôïc trôû laïi beân trong, tìm caàu maét, ai thaáy ñöôïc saéc? Caùi gì laø maét? Töø choã naøo sinh? Luùc quaùn nhö theá, ñeàu khoâng thaáy maét, cuõng khoâng coù choã sinh, cuõng khoâng thaáy, cuõng khoâng sinh, khoâng teân goïi, ñeàu laø töôùng voâ minh. Laïi quaùn saéc töø choã naøo sinh? Ai khieán noù ñeán? Luùc quaùn nhö theá chaúng thaáy choã sinh, cuõng khoâng ngöôøi sai ñeán, tìm choã sinh chaúng thaät coù, nhö boùng daùng trong hö khoâng, nhö thaáy trong moäng, nhö huyeãn hoùa, baát sinh baát dieät, töùc khoâng coù saéc vì khoâng thaät coù. Tai, muõi, löôõi, thaân, yù cuõng gioáng nhö theá. Saùu thöùc laø caønh nhaùnh, taâm thöùc laø goác reã, soùng moøi voâ minh daáy, tuøy duyeân sinh saùu thöùc. Teân cuûa saùu thöùc giaû goïi laø phaàn tröông thöùc, theo duyeân khoâng töï taïi neân goïi laø giaû danh thöùc. Taâm thöùc goïi laø ñoäng chuyeån thöùc, daïo chôi saùu caên gaây ra phieàn naõo. Saùu thöùc duyeân haønh nghieäp thieän aùc, theo nghieäp thoï baùo khaép saùu ñöôøng. Coù theå quaùn saùu caên roãng khoâng, khoâng chuû, töùc ngoä caùc phaùp roát raùo khoâng. Quaùn taâm voïng nieäm voâ sinh dieät, töùc döùt voâ thæ voâ minh khoâng, hieåu saùu thöùc roãng khoâng thì ñöôïc giaûi thoaùt. Khoâng coù saùu thöùc roãng khoâng cuõng khoâng coù troùi môû. Vì sao? Saùu thöùc chaúng phaûi coù, cuõng chaúng phaûi khoâng, khoâng danh khoâng töï, khoâng töôùng maïo, cuõng khoâng troùi buoäc, khoâng giaûi thoaùt. Vì muoán giaùo hoùa chuùng sinh neân giaû goïi laø phöông tieän maø noùi giaûi thoaùt. Taâm giaûi thoaùt khoâng, goïi laø trí Kim cöông. Vì sao? Taâm khoâng ôû trong, khoâng ôû ngoaøi, khoâng ôû giöõa, khoâng sinh dieät, khoâng teân goïi, khoâng töôùng maïo, khoâng troùi, khoâng buoäc, khoâng giaûi thoaùt. Taát caû keát söû voâ chöôùng ngaïi, taïm goïi laø trí Kim cöông. Laïi noùi chung veà taâm taïo taùc, hai phaàn goïi laø taâm töôùng, hai phaàn goïi laø taâm taùnh. Töôùng thì thöôøng cuøng saùu thöùc haønh, taâm taùnh roát raùo thöôøng vaéng laëng, khoâng coù sinh dieät, khoâng coù ba thoï thì khoâng coù taát caû phieàn naõo.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haønh muoán phaù caùc phieàn naõo nghieäp chöôùng, haõy

nghó raèng: Do vì ta coù thaân neân caùc nghieäp nhoùm hoïp sinh ra nay thaân ta töø ñaâu ñeán? Voán khoâng töø ñaâu sinh thì ai laøm ra? Luùc quaùn nhö theá lieàn bieát thaân naøy do voâ minh haønh nghieäp ñôøi quaù khöù hoøa hôïp nhoùm hoïp maø sinh ñeán ñaây. Nay ta chaúng theå thaáy nhaân duyeân taïo nghieäp ñôøi quaù khöù. Chæ thaáy ñôøi naøy töø sinh ñeán nay gaây nghieäp thieän aùc, so saùnh bieát quaù khöù. Nghó nhö vaät roài, quaùn raèng ñôøi hieän taïi taø maïng saùt sinh, troäm cöôùp, taø daâm. Caùc taâm thieän aùc vaø voâ kyù. Tröôùc quaùn daâm duïc vì caûnh aùi duïc maïnh. Ta ôû nôi noï, naêm noï, giôø noï cuøng ngöôøi noï. Ai khieán ta taïo nghieäp? ÔÛ choã naøo? Neáu nghieäp thuoäc khaép thaân ta, trong ngoaøi, khoaûng giöõa, quaùn saùt ñeàu khoâng thaáy nghieäp. Neáu nghieäp ôû ngoaøi thaân thì ôû

nôi choán naøo? Quaùn saùt khaép ñeàu khoâng choã nôi töùc khoâng thaáy nghieäp. Quaùn taâm taïo nghieäp. Neáu nghieäp vaø taâm, taâm nieäm nieäm dieät thì leõ ra nghieäp cuõng dieät. Luùc quaùn nhö theá cuõng chaúng thaáy baát dieät. Nieäm ñaàu thaáy hoøa hôïp, quaùn saùt lieàn khoâng, voâ nieäm voâ dieät, laëng leõ chaùnh ñònh. Nieäm khôûi thì laïi quaùn, thöôøng quaùn saùt laïi, chaúng nieäm thaáy hoøa hôïp, nieäm sinh chaúng sinh nöõa. Ñaõ khoâng coù taâm voïng nieäm thì khoâng coù ñôøi hieän taïi. Quaù khöù cuõng vaäy. Laïi nghó raèng: Neáu taâm haønh voâ thöôøng, ta cuõng khoâng coù nghieäp baùo. Vì sao? Vì nieäm nieäm ñaõ dieät heát. Neáu taâm haønh laø thöôøng, ta cuõng khoâng nghieäp baùo. Vì sao? Vì phaùp thöôøng nhö hö khoâng, chaúng bieán ñoåi. Neáu nieäm luoáng doái nhö vieäc thaáy trong moäng. Khoâng coù ngöôøi taïo moäng huoáng chi laø thaáy phaùp moäng. Taâm töôùng nhö ngöôøi moäng, caùc haønh nhö phaùp moäng. Khoâng moäng khoâng phaùp moäng cuõng khoâng ngöôøi quaùn moäng. Moäng chaúng phaûi sinh dieät, cuõng chaúng phaûi khoâng sinh dieät. Ngöôøi quaùn moäng cuõng nhö theá. Quaùn saùt taâm töôùng vaø haønh nghieäp, chaúng ñoaïn chaúng thöôøng, quaùn cuõng nhö vaäy. Ñoù laø quaùn taâm töôùng phaù taát caû nghieäp chöôùng, goïi laø giaûi thoaùt. Töùc luùc quaùn taâm taùnh, taâm taùnh khoâng sinh dieät, khoâng teân khoâng tuoåi, khoâng ñoaïn thöôøng, khoâng ñaàu, khoâng nguoàn, khoâng thaät coù. Neân bieát khoâng taâm, chaúng phaûi khoâng taâm, cuõng khoâng teân goïi taâm. Quaùn saùt nhö theá xong, ngoài thieàn maét khoâng nguû, giaùc quaùn khoâng coøn sinh, tuaàn töï ñi vaøo caùc thieàn. Quaùn thaân nhö boït boùng, tuaàn töï phaùt sinh naêm thoâng. Ñoù goïi laø giaûi thoaùt.

SOÁ 1923- PHAÙP MOÂN VEÀ TAM MUOÄI CAÙC PHAÙP VOÂ TRAÙNH, Quyeån Ha 449

# NGOÀI THIEÀN TU GIAÙC YÙ

Laïi nöõa, tu phaùp nieäm xöù neân sieâng ngoài thieàn, tu laâu daàn ñöôïc taát caû ñònh giaûi thoaùt Tam-muoäi nhö yù thaàn thoâng, phaùt theä nguyeän ñoä taát caû chuùng sinh. Tröôùc heát quaùn chuùng sinh nhôø nghe phaùp naøo maø ñöôïc vaøo ñaïo. Hoaëc Tu-ña-la, hoaëc Öu-baø-ñeà- xaù, hoaëc Tyø-ni, hoaëc A- tyø-ñaøm, hoaëc boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä, hoaëc noùi phaùp ñoái trò ba ñoäc, hoaëc boán ñaïi, naêm AÁm, hoaëc möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, hoaëc möôøi hai nhaân duyeân, hoaëc boán Nieäm xöù, hoaëc boán thieàn, hoaëc boán chaân ñeá, hoaëc chaúng noùi phaùp maø hieän ngay thaàn thoâng, hoaëc mau hoaëc chaäm, choã ñuùng choã sai. Töùc laø moãi phaùp khaùc nhau, chaúng ñoàng saéc töôïng aâm thanh, danh töï sai bieät, moãi phaùp chaúng ñoàng ñeàu ñöôïc Thaùnh ñaïo. Hoaëc coù chuùng sinh khoâng theå giaùo hoùa, duø coù noùi phaùp, thaàn thoâng bieán hoùa cuõng chaúng laøm sao ñöôïc. Hoaëc coù chuùng sinh neáu tröôùc noùi phaùp roài hieän thaàn thoâng maø khoâng sinh nieàm tin ñöôïc, thì tröôùc phaûi ñoàng söï, rôi vaøo naêm duïc vaø caùc vieäc phöông tieän phaù giôùi khaùc… duïc taâm döøng ñöôïc, theo ñoù noùi phaùp, thì seõ ñaéc ñaïo. Quaùn nhö theá xong, daïy caùc chuùng sinh taát caû vieäc ñôøi. Neáu ngöôøi ñaùng ñoä thì ñöôïc thaáy, ngöôøi khaùc khoâng thaáy. Truø tính nhö theá quaùn taâm ñeä töû maø noùi phaùp cho. Ñoù laø kheùo noùi phaùp chaúng cho dính maéc caên cô, trong möôøi hieäu goïi laø Tu- daø-ñaø Phaät. Quaùn saùt nhö theá nhaäp Sô thieàn, xuaát Sô thieàn nhaäp Nhò thieàn, xuaát Nhò thieàn nhaäp Tam thieàn, xuaát Tam thieàn nhaäp Töù thieàn, xuaát Töù thieàn nhaäp Töù khoâng ñònh, xuaát Töù khoâng ñònh nhaäp ñònh Dieät thoï töôûng, xuaát ñònh Dieät thoï töôûng truï Töù thieàn, quaùn Boán Nieäm xöù nhaäp Phaùp nieäm xöù Tam-muoäi nhö yù thaàn thoâng. Caùc theá giôùi ôû möôøi phöông rung chuyeån saùu caùch, phoùng aùnh saùng lôùn chieáu khaép möôøi phöông, caùc Ñaïi Boà-taùt, trôøi ngöôøi ba coõi ñeàu ñeán nhoùm hoäi. Naêng löïc cuûa boán Nieäm xöù coù theå khieán ñaïi chuùng moãi ngöôøi thaáy theá giôùi tònh hoaëc ueá khaùc nhau, moãi ngöôøi khoâng bieát nhau, hieän thaàn thoâng chaúng theå nghó baøn, bieán hoùa voâ löôïng caùc loaøi khaùc nhau, caûm vôøi thaáy thaân Phaät cuõng gioáng nhö theá. ÔÛ trong moät phaùp moân coù voâ löôïng teân goïi khaùc nhau, hieän voâ löôïng thaân noùi phaùp cho chuùng sinh nghe, moãi ngöôøi ñeàu khoâng bieát nhau, thaáy moät Ñöùc Phaät rieâng, trong moät taâm nieäm cuøng luùc noùi phaùp, moãi ngöôøi thaáy nghe tuy laø khaùc nhau maø ñöôïc ñaïo khoâng hai, chæ laø moät phaùp. Ñoù laø Tam-muoäi phaùp töï taïi cuûa Boà-taùt. Phaùp nieäm xöù thaønh töïu, ba möôi baûy phaåm cuõng ôû trong ñoù. Nhöng phaùp nieäm xöù laøm chuû neân goïi teân rieâng.

Noùi chung veà phaùp nieäm xöù xong.