LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 176

SAÙU CÖÛA VAØO ÑOÄNG THIEÁU THAÁT

**SOÁ 2009**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2009

**SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT**

# TAÂM KINH TUÏNG

1. Ma Ha Baùt-nhaõ Ba-la-maät Ña Taâm Kinh:

*Trí hueä bieån thanh tònh Lí maät nghóa u thaâm Ba la qua bôø aáy*

*Soi ñöôøng chæ do taâm Nghe nhieàu ngoån ngang yù Chaúng lìa chæ vì kim*

*Hoa kinh moät moái ñaïo Muoân kieáp thaùnh hieàn vaâng.*

1. Quaùn Töï Taïi Boà Taùt:

*Boà taùt vöôït thaùnh trí Saùu xöù roát chung ñoàng Taâm khoâng quaùn töï taïi Voâ ngaïi ñaïi thaàn thoâng Cöûa thieàn vaøo chaùnh thoï Tam muoäi maëc taây ñoâng*

*Möôøi phöông traûi chôi khaép Naøo thaáy Phaät haønh tung*

1. Haønh Thaâm Baùt-nhaõ Ba-la-maät Ña Thôøi:

*Saùu naêm caàu ñaïo lôùn Haønh saâu chaúng lìa thaân Trí hueä taâm giaûi thoaùt Ñeán bôø kia toät cuøng Thaùnh ñaïo khoâng vaø laëng*

*“Nhö thò ngaõ kim vaên” Phaät haønh yù bình ñaúng Thôøi ñeán vöôït thöôøng nhaân.*

1. Chieáu Kieán Nguõ Uaån Giai Khoâng:

*Ham meán thaønh naêm uaån Giaû doái keát laøm thaân Maùu thòt lieàn gaân coát Trong da moät ñoáng traàn Neûo meâ vui chaáp dính Baäc trí chaúng vì thaân Boán töôùng ñeàu döùt baët Môùi ñöôïc goïi laø chaân.*

1. Ñoä Nhaát Thieát Khoå AÙch:

*Voïng buoäc hoaù thaân khoå Nhaân ngaõ taâm töï meâ*

*Nieát baøn ñöôøng thanh tònh Sao chaáp ñöôïc taâm y*

*AÁm giôùi saùu traàn vaäy AÙch naïn nghieäp theo keà Ví roõ taâm khoâng khoå Sôùm nghe ngoä Boà-ñeà.*

1. Xaù Lôïi

Töû: *Ñaïo ñaïo taâm laø goác Taâm laëng lôïi bao laø… Nhö sen nhoâ maët nöôùc Thoaét roõ goác ñaïo hoaø Luoân ôû nôi tònh dieät Trí hueä maáy ai qua Moät mình sieâu ba coõi Heát tieác caûnh ta baø.*

1. Saéc Baát Dò Khoâng Khoâng Baát Dò Saéc:

*Saéc vôùi khoâng moät gioáng Chöa roõ thaáy hai ñaøng Hai thöøa ñaâm phaân bieät Chaáp töôùng töï doái gian Ngoaøi khoâng khoâng coù saéc*

*Chaúng saéc môùi naêng khoan Voâ sanh taùnh thanh tònh*

*Ngoä aáy töùc nieát baøn.*

1. Saéc Töùc Thò Khoâng Khoâng Töùc Thò Saéc:

*Chaúng phaûi khoâng, khoâng chaúng coù Chaúng phaûi saéc, saéc khoâng hình Saéc khoâng heà moät moái*

*Ñaát tònh ñöôïc yeân laønh*

*Chaúng phaûi khoâng, khoâng vi dieäu Chaúng phaûi saéc, saéc phaân minh Saéc khoâng chaúng phaûi töôùng*

*Nôi ñaâu döïng thaân hình.*

1. Thoï Töôûng Haønh Thöùc Dieäc Phuïc Nhö Thò:

*Thoï töôûng naïp muoân duyeân Haønh thöùc roäng dung khoan Bieán keá taâm neân döùt*

*Beänh “ta” chaúng töông can Giaûi thoaùt taâm voâ ngaïi Phaù chaáp ngoä taâm nguyeân Neân noùi “cuõng vaäy ñoù” Taùnh töôùng thöïc moät ban.*

1. Xaù Lôïi Töû:

*Noùi “xaù” nhaèm thaân töôùng Coøn “lôïi” nhaém moät taâm Boà taùt vaän trí hueä*

*Boán töôùng chaén ñöôøng xaâm Ñaït ñaïo lìa nhaân chaáp Thaáy taùnh phaùp khoâng aâm Chö laäu ñeàu döùt troïn*

*Toaøn theå aáy vaøng roøng.*

1. Thò Chö Phaùp Khoâng Töôùng:

*Chö Phaät noùi khoâng phaùp Thanh vaên chaáp töôùng caàu Tìm kinh kieám leõ ñaïo*

*Bao giôø hoïc taâm thoâi*

*Vieân thaønh töôùng chaân thöïc Chôït roõ boû yù tu*

*Theânh thang vöôït phaùp giôùi Töï taïi heát lo aâu.*

1. Baát Sanh Baát Dieät:

*Loâ xaù theå thanh tònh Khoâng töôùng töï nhieân chaân Nhö hö khoâng roäng khaép Muoân kieáp vaãn tröôøng toàn*

*Chaúng chung chaúng rieâng reõ Khoâng cöïu cuõng khoâng taân Laãn loän maø khoâng nhieãm*

*Ba coõi moät mình toân.*

1. Baát Caáu Baát Tònh:

*Chaân nhö vöôït ba coõi Dô saïch voán khoâng ngô*

*Vì thöông phöông tieän môû Noùi nhaët cuøng noùi thöa Coõi khoâng khoâng “voâ höõu” Hieän xuoáng baùnh xe ñöa Xöa nay khoâng moät vaät Huoáng hai thöù loïc löøa.*

1. Baát Taêng Baát Giaûm:

*Theå nhö lai khoâng töôùng Ñaày daãy möôøi phöông khoâng Treân “khoâng” khoân laäp “coù”*

*Trong “coù” chaúng thaáy “khoâng” Nghe nhö tay gioù thoaûng*

*Xem nhö nguyeät treân soâng Phaùp thaân naøo theâm bôùt Ba coõi goïi chaân dung.*

1. Thò Coá Khoâng Trung:

*Boà-ñeà ngoaøi chaúng coù Cuõng chaúng ôû trung gian*

*Chaúng töôùng chaúng chaúng töôùng Caân nhaéc maát cô quan*

*Theá giôùi chaúng theá giôùi Boán trôøi saùng ba quang Boán lai khoâng chöôùng ngaïi Ñaâu laø choã chaén ngang.*

1. Voâ Saéc Voâ Thoï Töôûng Haønh Thöùc:

*Khoâng saéc boån lai khoâng Thoï töôûng vaãn chung ñoàng*

*Haønh thöùc cuõng nhö vaäy Coù heát laïi veà khoâng Chaáp coù ñaâu thöïc coù Theo khoâng laïi laïc khoâng Saéc khoâng taâm lìa heát Chöøng aáy môùi thaàn thoâng.*

1. Voâ Nhaõn Nhó Tò Thieät Thaân yù:

*Saùu caên khoâng töï taùnh Theo töôùng ñaët baøy thoâi Saéc duyeân theo tieáng voïng Nhaân ngaõ löôõi ñuøa chôi Muõi doái phaân muøi ngöûi Thaân yù ñaém tình ñôøi*

*Saùu nôi ham meán döùt Muoân kieáp chaúng luaân hoài.*

1. Voâ Saéc Thanh Höông Vò Xuùc Phaùp:

*Chöùng trí khoâng thanh saéc Höông vò xuùc khaùc gì*

*Saùu traàn theo voïng daáy Taâm phaøm töï doái nghi Sanh töû thoâi sanh töû Boà-ñeà chöùng moät khi*

*Phaùp taùnh khoâng voâ truï Chæ sôï ngoä chaày chaày.*

1. Voâ Nhaõn Giôùi Naõi Chí Voâ YÙ Thöùc Giôùi:

*Saùu thöùc theo voïng daäy “y tha” môû doái sai*

*Maét tai luoân thaân yù So tính ñöôïc sao ai*

*Löôõi muõi gaây ñieân ñaûo Taâm vöông laïc höôùng quay Ñôïi gì trong saùu thöùc Quaøy laïi höôùng nhö lai.*

1. Voâ Voâ Minh Dieäc Voâ Voâ Minh Taän Naõi Chí Voâ Laõo Töû Dieäc Voâ Laõo Töû Taän:

*Vì möôøi hai duyeân coù Sanh laõo môùi töông tuyø Thaân coù, voâ minh ñeán*

*Hai töôùng hieän lieàn khi Thaân heát voâ minh heát Thoï baùo heát heïn kì*

*Roõ thaân nhö moäng mò Gaáp gaáp ngoä voâ vi.*

1. Voâ Khoå Taäp Dieät ñaïo:

*Boán ñeá höng ba coõi*

*Ñoán giaùo nghóa phaân minh Khoå döùt, taäp ñaõ dieät*

*Ñaïo thaùnh töï nhieân thaønh Thanh vaên thoâi töôûng doái Duyeân giaùc yù an laønh Muoán bieát nôi thaønh phaät Treân taâm ñöøng treä quanh.*

1. Voâ Trí Dieät Voâ Ñaéc:

*Phaùp voán chaúng khoâng coù Trí hueä deã ñaâu löôøng Hoan hæ taâm lìa bôïn*

*Phaùt saùng ngaäp möôøi phöông Coù gì hôn tröôùc maét*

*Tìm ñaâu xa ñaïo tröôøng Chaúng ñoäng qua bôø giaùc Coõi thieän hueä phaùp vöông.*

1. Dó Voâ Sôû Ñaéc Coá:

*Nieát baøn coù gì chöùng Chaân khoâng baët níu quaøng Xöa nay khoâng töôùng maïo Quyeàn bieán döïng ba ñaøn Boán trí môû phaùp duï*

*Saùu ñoä ví aûi quan Möôøi ñòa ba thöøa phaùp*

*Haøng thaùnh khoù luaän baøn.*

1. Boà-ñeà Taùt Ñoaû:

*Phaät ñaïo thaät khoù thaáu Taùt ñoaû laø phaøm traàn Chaùng sanh coát thaáy taùnh Kính phaät chôù phuï taâm Trong ñôøi thieän trí thöùc*

*Luaän phaùp noùi saâu noâng Ñoán ngoä taâm bình ñaúng Döùt heát hai beân laàm.*

1. Y Baùt-nhaõ Ba-la-maät Ña Coá:

*Baùt-nhaõ, aáy trí hueä Ba la, khoâng sôû y*

*Taâm khoâng roäng lôùn khaép Trong ngoaøi thaûy voâ vi*

*Taùnh “khoâng” khoâng ngaïi bieän Ba coõi ít ai bì*

*Thaáy lôùn saùng phaùp lôùn Taùn tuïng bieát baøn chi.*

1. Taâm Voâ Quaùi Ngaïi:

*Giaûi thoaùt taâm voâ ngaïi YÙ töïa thaùi hö khoâng*

*Boán phöông khoâng moät vaät Treân döôùi roát chung ñoàng Tôùi lui taâm töï taïi*

*Nhaân phaùp chaúng gaëp chung Hoûi ñaïo chaúng thaáy vaät Thong dong thoaùt chaäu loàng.*

1. Voâ Quaùi Ngaïi Coá Voâ Höõu Khuûng Boá:

*Sanh töû taâm lo sôï Voâ vi taùnh töï an*

*Caûnh queân taâm cuõng dieät Bieån taùnh laëng dung khoan Ba thaân veà ñaát tònh*

*Taùm thöùc lìa nhaân duyeân Saùu ñöôøng theo töôùng thöïc Quaøy ñaàu laïi boån nguyeân.*

1. Vieãn Li Nhaát Thieát Ñieân Ñaûo Moäng Töôûng:

*Hai beân toaøn chôù laäp ÔÛ giöõa chôù laàm tu Thaáy taùnh sanh töû heát Boà-ñeà chaúng phaûi caàu*

*Ngoaøi thaân tìm phaät thöïc Ñieân ñaûo boû ñi thoâi*

*Ngoài tònh thaân vui laëng*

*Voâ vi traùi ñeán hoài.*

1. Cöùu Caùnh Nieát Baøn:

*Khoâng sanh töùc cöùu caùnh Thanh tònh aáy nieát baøn Phaøm phu ñöøng luaän thaùnh Chöa ñeán bieát chi baøn*

*Coù hoïc cuøng khoâng hoïc Trí phaät chuyeån saâu huyeàn Lí voâ taâm coát roõ*

*Ñöøng chaáp laëng taâm nguyeân.*

1. Tam Theá Chö Phaät:

*Quaù khöù lôøi chaúng thaät Vò lai cuõng chaúng chaân Hieän taïi Boà-ñeà töû*

*Khoâng phaùp goïi huyeàn moân Ba thaân cuøng veà moät*

*Moät taùnh goïi nhuaàn thaân Ñaït lí thôøi gian maát*

*Chöùng phaùp “moät” khoâng nhaân.*

1. Y Baùt-nhaõ Ba-la-maät Ña Coá Ñaéc:

*A Naäu Ña La Tam Mieäu Tam Boà-ñeà Trí phaät saâu khoân löôïng*

*Hueä giaûi roäng voâ bieân*

*Voâ thöôïng taâm chaùnh bieán AÙnh töø ngaäp ñaïi thieân Tòch dieät taâm thieän xaûo Döïng leân vaïn phaùp thieàn Boà taùt nhieàu phöông tieän Cöùu khaép vì nhaân thieân.*

1. Coá Tri Baùt-nhaõ Ba-la-maät Ña Thò Ñaïi :

*Thaàn Chuù Thò Ñaïi Minh Chuù Baùt-nhaõ laøm thaàn chuù*

*Tröø döùt naêm uaån nghi Phieàn naõo cuõng maát troïn Thanh tònh töï phaân li Boán trí cuoàn cuoän soùng Taùm thöùc loä thaàn uy*

*Ñeøn taâm soi phaùp giôùi*

*Ñoù töùc laø Boà-ñeà.*

1. Thò Voâ Thöôïng Chuù:

*Voâ thöôïng xöng toái thaéng Cöùu vôùt ñaùm ngu si*

*Giaùo chuû ba ngaøn coõi Roäng môû nguyeän töø bi*

*Thuaän loøng chuùng sanh muoán Tuyø caûnh daãn qua meâ*

*Ngöôøi ngöôøi leân bôø giaùc Do mình chaúng do ai.*

1. Thò Voâ Ñaúng Ñaúng Chuù:

*Ñöôøng phaät con ñöôøng thaùnh Phaùp löïc chaúng gì qua*

*Chaân khoâng döùt moïi coù Hoaù thaân hieän haèng sa Ñeán vì chuùng sanh khoå Ñi vì theá gian ma*

*Kieáp thaïch thaûy veà heát Mình ta taïi ta baø.*

1. Naêng Tröø Nhaát Thieát Khoå Chaân Thöïc Baát Hö:

*Phaät töø taâm roäng lôùn Ñôøi ñôøi nguyeän ñoä sanh Hoaèng phaùp neâu leõ thöïc*

*Khaép khuyeân gaáp tu haønh Quaøy ñaàu thaáy töôùng thöïc Khoå heát thaáy voâ sanh*

*Döùt haún ba ñöôøng aùc Thanh thaûn loøng vui thaønh.*

1. Coá Thuyeât Baùt-nhaõ Ba-la-maät Chuù:

*Neân noùi lí chaân nhö Chöa ngoä gaáp taâm hoài Saùu giaëc thoâi gieo aùc Thuøng sôn ñaùy luûng roài Thaàn chuù tröø ba ñoäc Hoa taâm naåy naêm choài Traùi chín caên nguoàn ñöùt Böôùc böôùc thaáy nhö lai.*

1. Töùc Thuyeát Chuù Vieát: Yeát Ñeá Yeát Ñeá Ba La Yeát Ñeá Ba La

Taêng Yeát Ñeá Boà-ñeà Taùt Baø Ha:

*Yeát ñeá gieàng moái ñaïo*

*Ñöa duyeân phöôùn neâu ñöôøng Nhö lai toái toân thaéng*

*Phaøm taâm bieát ñaâu löôøng Khoâng bôø khoâng ôû giöõa Daøi ngaén cuõng khoâng luoân Baùt-nhaõ Ba-la-maät*

*Suoát kim coå haèng thöôøng.*

# PHAÙ TÖÔÙNG LUAÄN:

Hoûi: Neáu coù ngöôøi doác loøng caàu ñaïo thì neân tu theo phaùp naøo môùi thöïc laø cöïc kì tænh yeáu?

Ñaùp: Chæ moät phaùp quaùn taâm thaâu nhieáp troïn caùc phaùp môùi thöïc laø cöïc kì tænh yeáu.

Hoûi: Sao moät phaùp thaâu nhieáp troïn caùc phaùp ñöôïc?

Ñaùp: Vì taâm laø coõi reã cuûa muoân phaùp. Taát caû caùc phaùp, duy moät taâm sanh ra. Neáu hieåu ñöôïc taâm aét muoân phaùp ñeàu saün ñuû trong ñoù, cuõng ví nhö caây lôùn coù ñuû thöù caønh nhaùnh traùi boâng, nhöng taát caû ñeàu do nôi coäi reã maø naåy sanh, neáu nhoã reã aét caây cheát.

Neáu hieåu taâm maø tu ñaïo aét ñöôïc tænh löïc neân deã thaønh. Neáu khoâng hieåu taâm maø tu ñaïo aét nhoïc coâng maø voâ ích.

Neân bieát taát caû vieäc laønh döõ ñeàu do ôû taâm mình. Caàu gì khaùc ôû ngoaøi taâm, roát cuoäc khoâng ñaâu coù ñöôïc.

Hoûi: Sao goïi quaùn taâm laø roõ heát?

Ñaùp: Baäc boà taùt khi thöïc haønh roát raùo phaùp Baùt-nhaõ Ba-la-maät ña thaáy roõ boán ñaïi naêm aám voán laø khoâng, khoâng töï ngaõ; thaáy roõ do söï khôûi duïng cuûa töï taâm baøy ra hai gioáng khaùc nhau.

Sao goïi laø hai?

Moät laø tònh taâm: taâm trong saïch Hai laø nhieãm taâm: taâm nhuoám bôïn.

Hai thöù taâm aáy, xöa nay phaùp giôùi ñeàu töï nhieân coù, keát hôïp baèng nhöõng nhaân duyeân giaû, trong caùi theá ñoái ñaõi nöông vòn vaøo nhau.

Taâm tònh baèng vui nhaân laønh. Taâm nhieãm maûng lo nghieäp döõ.

Neáu khoâng coù gì nhieãm phaûi, töùc xöng laø thaùnh, lìa heát caùc khoå ñau, chöùn caùi vui nieát baøn.

Baèng cöù buoâng theo taâm nhieãm maø taïo nghieäp aét bò khuaát laáp,

raøng buoäc, töùc goïi laø phaøm, chìm noåi trong ba coõi, chòu moïi thöù khoå. Taïi sao vaäy? Vì caùi taâm nhieãm aáy gaây chöôùng ngaïi cho boån theå chaân nhö vaäy.

Kinh Thaäp Ñòa noùi: Trong thaân chuùng sanh coù taùnh phaät kim cöông ví nhö vöøng nhaät troøn ñaày, roäng lôùn, saùng bao la, chæ vì lôùp lôùp maây nguõ aám che laáp neân khoâng loä ñöôïc, cuõng ví nhö aùnh saùng ngoïn ñeøn bò nhoát giöõa bình ñaát khoâng chieáu hieän ñöôïc.

Kinh Nieát Baøn coøn noùi: Taát caû chuùng sanh ñeàu coù taùnh phaät, chæ vì voâ minh che laáp neân khoâng ñöôïc giaûi thoaùt.

“Taùnh Phaät” aáy, töùc “taùnh giaùc” aáy vaäy.

Chæ “töï giaùc giaùc tha”, trí giaùc saùng toû, töùc goïi laø giaûi thoaùt.

Neân bieát moïi ñieàu laønh ñeàu laø giaùc laøm goác. Nhaân goác giaùc aáy môùi keát ñöôïc ñuû thöù traùi nieát baøn cuûa caây coâng ñöùc, ñaïo nhaân ñoù maø thaønh.

Noùi quaùn taâm töùc roõ heát laø nhö vaäy ñoù.

Hoûi: Treân noùi taát caû coâng ñöùc cuûa taùnh chaân nhö phaät ñeàu laáy giaùc laøm goác, coøn taâm voâ minh, chaúng hay laáy gì laøm goác?

Ñaùp: Taâm voâ minh, tuy coù taùm vaïn boán ngaøn phieàn naõo, tình duïc, vôùi voâ soá ñieàu döõ, ñeàu do ba ñoäc neân laáy ñoù laøm goác.

Ba ñoäc aáy, töùc tham saân si aáy vaäy.

Caùi taâm ba ñoäc aáy töï noù coù ñuû taát caû gioáng aùc, ví nhö caây lôùn, goác tuy chæ moät maø laù sanh ra thì soá löôïng khoâng cuøng. ÔÛ ba ñoäc aáy töø moãi goác sanh ra caùc nghieäp döõ, traêm ngaøn vaïn öùc, gaáp maáy caùi tröôùc, khoâng theå ví vôùi caùi gì ñöôïc. Töø trong boån theå cuûa caùi taâm ba ñoäc aáy öùng hieän ra saùu caên, cuõng goïi laø saùu teân giaëc, töùc laø saùu thöùc vaäy. Saùu thöùc aáy ra vaøo saùu caên, nhaân ñoù coù tham tröôùc muoân caûnh, taïo thaønh nghieäp döõ, che khuaát boån theå chaân nhö, neân goïi laø saùu teân giaëc. Do ba ñoäc saùu giaëc aáy chuùng sanh bò meâ hoaëc vaø roái loaïn thaân taâm, troâi giaït trong sanh töû, laên loùc trong saùu ñöôøng, chòu moïi noãi khoå. Cuõng nhö soâng ngoøi coù tieáp nguoàn thoâng maïch doøng nöôùc môùi chaûy maõi khoâng döùt, vaø soùng môùi muoân daëm cuoän giaêng; neáu coù ai bít maïch laáp nguoàn thì moïi doøng nöôùc aét ñöùt theo.

Ngöôøi caàu giaûi thoaùt coù theå chuyeån ñöôïc ba ñoäc thaønh ba giôùi tuï tònh, chuyeån saùu teân giaëc thaønh saùu Ba-la-maät, töùc töï nhieân lìa haún taát caû bieån khoå.

Hoûi: Saùu ñöôøng ba coõi roäng lôùn bao la neáu chæ quaùn taâm thoâi thì laøm sao thoaùt ñöôïc nhöõng khoå ñau khoâng cuøng taän?

Ñaùp: Nghieäp baùo trong ba coõi chæ do moät taâm sanh ra. Neáu töø goác

ñaõ voâ taâm thì ôû trong ba coõi maø nhö xa lìa ba coõi.

Ba coõi aáy, töùc ba ñoäc vaäy. Tham laøm ra coõi duïc

Saân laøm ra coõi saéc Si laøm ra coõi voâ saéc. Neân goïi laø ba coõi.

Do ba ñoäc aáy gaây nghieäp nheï naëng, quaû baùo chaúng ñoàng, chia ra laøm saùu xöù, neân goïi laø saùu neûo.

Hoûi: Theá naøo laø nheï naëng chia laøm saùu neûo?

Ñaùp: Chuùng sanh chaúng roõ nguyeân nhaân chaùnh, doác loøng meâ tu laønh, chöa thoaùt khoûi ba coõi, thaùc sanh vaøo ba neûo toäi nheï.

Theá naøo laø ba neûo toäi nheï?

* AÁy laø meâ tu theo möôøi ñieàu thieän, voïng caàu vui söôùng, chöa thoaùt khoûi coõi tham, thì sanh ôû neûo vui trôøi.
* Meâ giöõ naêm giôùi, voïng noåi loøng thöông gheùt, chöa thoaùt khoûi coõi saân, thì sanh ôû neûo loaøi ngöôøi.
* Meâ chaáp höõu vi, tin taø mong phöôùc, chöa thoaùt khoûi coõi si, thì sanh ôû neûo thaàn A-tu-la.

Ñoù laø ba loaïi chuùng sanh, goïi laø ba neûo toäi nheï vaäy. Theá naøo laø ba neûo toäi naëng?

* AÁy laø buoâng lung theo caùi taâm ba ñoäc, toaøn gaây nghieäp döõ, rôi vaøo ba neûo toäi naëng?

Neáu nghieäp tham naëng thì rôi vaøo neûo quæ ñoùi. Neáu nghieäp saân naëng thì rôi vaøo neûo ñòa nguïc. Neáu nghieäp si naëng thì rôi vaøo neûo suùc sanh.

Vaäy ba neûo toäi naëng aáy hieäp vôùi ba neûo toäi nheï treân thaønh saùu neûo luaân hoài.

Môùi bieát taát caû nghieäp khoå ñeàu do taâm mình sanh, neân caàn nhieáp taâm, lìa heát ñeàu taø vaø aùc laø moïi noåi khoå cuûa ba coõi saùu ñöôøng luaân hoài ñeàu töï nhieân tieâu maát, töùc ñöôïc giaûi thoaùt.

Hoûi: Nhö lôøi phaät daïy: “Ta ñaõ traûi qua ba ñaïi A taêng-kyø kieáp caàn cuø chòu voâ soá khoå ñau môùi thaønh ñöôïc phaät ñaïo”, sao nay noùi chæ quaùn xeùt taâm, ñieàu cheá ba ñoäc laø ñöôïc giaûi thoaùt?

Ñaùp: Lôøi phaät noùi ra khoâng heà doái traù, A taêng-kyø kieáp aáy, töùc taâm ba ñoäc vaäy. Ngöôøi Hoà (1) noùi “A taêng-kyø” (2) ngöôøi Haùn noùi “baát khaû soå”, nghóa laø ñeám khoâng xueå.

Töï nôi taâm ba ñoäc aáy, coù ñuû thöù nieäm aùc nhieàu nhö caùt soâng Haèng. ÔÛ moãi nieäm aáy laø moät kieáp, vaäy laø coù haèng sa soá kieáp ñeám khoâng xueå,

neân noùi ba ñaïi A taêng-kyø.

Taùnh chaân nhö bò ba ñoäc aáy che khuaát. Neáu chaúng vöôït leân ñöôïc caùi taâm cuûa ba ñaïi haèng sa ñoäc aùc aáy thì laøm sao giaûi thoaùt ñöôïc?

Neáu nay chuyeån ñöôïc ba moùn ñoäc tham saân si laøm ba moùn giaûi thoaùt, ñoù goïi laø vöôït qua ba ñaïi A taêng-kyø kieáp.

Chuùng sanh ôû thôøi ñaïi cuøng maït naøy voán caên trí ngu si, cuøn luït, khoâng nhaän ñöôïc yù saâu kín cuûa Nhö Lai trong caâu noùi “ba ñaïi A taêng- kyø” neân noùi Nhö Lai phaûi qua voâ soá kieáp nhieàu nhö caùt buïi môùi thaønh phaät, ñieàu aáy haù chæ khieán cho ngöôøi tu nghi ngôø maø luøi böôùc Boà-ñeà sao?

Hoûi: Caùc baäc Boà taùt nhôø giöõ ba giôùi tuï tònh, thöïc haønh saùu ñoä, môùi thaønh phaät ñöôïc. Sao nay noùi ngöôøi hoïc chæ caàn quaùn taâm, chaúng tu giôùi haïnh, thì thaønh phaät theá naøo ñöôïc?

Ñaùp: Ba giôùi tuï tònh aáy, töùc caùi taâm cheá phuïc ba ñoäc vaäy: cheá phuïc taâm ba ñoäc thaønh voâ löôïng thieän tuï.

Noùi “tuï” laø noùi “hoäi” vaäy.

Phaùp laønh voâ löôïng hoäi khaép ôû taâm, neân goïi laø ba giôùi tuï tònh. Noùi saùu ñoä Ba-la-maät, töùc noùi tònh saùu caên vaäy.

Ngöôøi Hoà noùi “Ba-la-maät” ngöôøi Haùn noùi “ñaït bæ ngaïn”, töùc ñeán bôø beân kia.

Saùu caên ñaõ thanh tònh, chaúng nhuoám saùu traàn, töùc qua soâng phieàn naõo, ñeán bôø Boà-ñeà, neân noùi laø saùu Ba-la-maät.

Hoûi: Nhö kinh noùi, ba giôùi tuï tònh töùc laø “nguyeän theà ñoaïn taát caû ñeàu döõ, theà tu taát caû ñeàu laønh, theà ñoä taát caû chuùng sanh” nay noùi chæ caàn cheá ngöï caùi taâm ba ñoäc, haù chaúng traùi vôùi nghóa vaên sao?

Ñaùp: Lôøi phaät noùi kinh laø lôøi chaân thöïc. Nhaân ñoái vôùi ba ñoäc chö boà taùt tu haønh trong thôøi quaù khöù phaùt ba ñieàu theä nguyeän laø:

* Nguyeän ñoaïn taát caû ñieàu döõ, neân luoân döõ giôùi, ñoái xöû vôùi tham

ñoäc. ñoäc. ñoäc.

* Nguyeän tu taát caû ñieàu laønh, neân luoân taäp ñònh, ñoái xöû vôùi saân
* Nguyeän ñoä taát caû chuùng sanh, neân luoân tu hueä, ñoái xöû vôùi si Do gì giöõ ba thöù phaùp thanh tònh giôùi ñònh hueä aáy neân vöôït ñöôïc

leân ba ñoäc maø thaønh phaät ñaïo vaäy.

Ñieàu döõ döùt maát, ñoù goïi laø “ñoaïn”. Ñieàu laønh saün ñuû, ñoù goïi laø “tu”.

Ñaõ ñoaïn döõ tu laønh, aét muoân haïnh ñeàu thaønh töïu, lôïi ta lôïi ngöôøi,

cöùu khaép muoân sanh, ñoù goïi laø “ñoä”.

Môùi bieát pheùp tu giôùi haïnh khoâng theå lìa taâm. Neáu taâm mình thanh tònh, aét taát caû nöôùc phaät ñeàu thanh tònh. Neân kinh noùi:

Taâm ñuïc aét chuùng sanh ñuïc. Taâm tònh aét chuùng sanh tònh.

Muoán ñöôïc tònh ñoä, tröôùc caàn tònh taâm Tuyø taâm mình tònh, xöù phaät tònh theo. Ba giôùi tuï tònh töï nhieân thaønh töïu.

Hoûi: Nhö kinh noùi, saùu Ba-la-maät aáy, cuõng goïi laø saùu ñoä, töùc laø: boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh tieán, thieàn ñònh, vaø trí hueä. Nay noùi saùu caên thanh tònh goïi laø Ba-la-maät thì hieåu sao cho xuoâi ñöôïc? Coøn pheùp saùu ñoä, nghóa laø theá naøo?

Ñaùp: Muoán tu saùu ñoä, neân tònh saùu thöù caên, haøng saùu teân giaëc.

* + Xaû ñöôïc teân giaëc maét, lìa heát caûnh saéc, goïi laø boá thí;
	+ Caàm ñöôïc teân giaëc tai, khoâng buoâng loøng theo thanh traàn, goïi laø trì giôùi;
	+ Caàm ñöôïc teân giaëc muõi, töï taïi giöõa höông thôm, goïi laø nhaãn

nhuïc;

* + Ngaên ñöôïc teân giaëc löôõi, khoâng ham muøi vò, ngaâm vònh giaûng

vaên, goïi laø tinh tieán;

* + Haøng ñöôïc teân giaëc thaân, laëng im chaúng ñoäng giöõa ñieàu caûm xuùc, goïi laø thieàn ñònh;
	+ Phuïc ñöôïc teân giaëc yù, chaúng buoâng theo voâ minh, thöôøng tu theo giaùc hueä, goïi laø trí hueä.

Noùi “ñoä”, ñöa qua, töùc noùi “vaän”, chuyeån vaàn vaäy. Thuyeàn Baùt- nhaõ saùu Ba-la-maät coù khaû naêng chuyeån vaàn chuùng sanh ñeán taän bôø beân kia, neân goïi laø “saùu ñoä”.

Hoûi: Kinh noùi: Khi coøn laø boà taùt, Thích Ca Nhö Lai töøng uoáng ba ñaùu saùu thaêng nhuõ mi môùi thaønh ñöôïc phaät ñaïo. Vaäy tröôùc nhôø uoáng söõa, sau chöùng quaû phaät, haù phaûi nhôø quaùn taâm maø ñöôïc giaûi thoaùt ru?

Ñaùp: Neân thaønh thöïc maø nhaän raèng lôøi xöa noùi “nhaân vì uoángsöõa môùi thaønh phaät” chaúng luoáng doái chuùt naøo, noùi phaät uoáng söõa caàn phaân bieät hai thöù söõa. Söõa phaät uoáng chaúng phaûi laø söõa vaån ñuïc cuûa theá gian, maø chính laø söõa cuûa phaùp chaân nhö thanh tònh vaäy.

Noùi ba ñaáu, töùc ba giôùi tuï tònh. Noùi saùu thaêng, töùc saùu Ba-la-maät.

Thaønh phaät laø do uoáng söõa cuûa phaùp thanh tònh aáy, môùi chöùng ñöôïc quaû phaät.

Neáu noùi Nhö Lai uoáng thöù söõa boø leành môõ öôn hoâi vaãn ñuïc cuûa theá gian, haù chaúng cheâ bai moät caùch laàm laãn laém ru?

Taùnh chaân nhö tôï nhö chaát kim cöông baát dieät; coøn phaùp thaân thì khoâng tì vít vónh vieãn lìa taát caû noãi khoå ñau cuûa theá gian, haù duøng thöù söõa vaãn ñuïc aáy ñeå ñôõ ñoùi khaùt ñöôïc sao?

Nhö lôøi kinh noùi, boø aáy chaúng ôû vuøng cao, chaúng ôû vuõng thaáp, chaúng aên luùa thoùc taïp nhaïp, chaúng cuøng baày vôùi caùc loaïi boø khaùc.

…Noùi boø aáy, töùc laø phaät Tì Loâ Xaù Na vaäy, ñem loøng ñaïi töø ñaïi bi maø thöông xoùt taát caû; neân töø nôi phaùp theå thanh tònh öùng ra thöù söõa phaùp vi dieäu cuûa ba giôùi tuï tònh saùu Ba-la-maät haàu nuoâi naáng taát caû nhöõng ngöôøi caàu ñaïo giaûi thoaùt. Nhö vaäy, loaïi boø chaân tònh aáy, loaïi söõa thanh tònh aáy, khoâng nhöõng rieâng Nhö Lai uoáng xong laø thaønh ñaïo, maø taát caû chuùng sanh ai cuõng uoáng ñöôïc, vaãn ñöôïc quaû chaùnh ñaúng chaùnh giaùc nhö thöôøng.

Hoûi: Nhö kinh noùi, phaät khieán chuùng sanh xaây döïng giaø lam, ñuùc taïc hình töôïng, ñoát höông raéc hoa, chong ñeøn saùng maõi, ñeâm ngaøy saùu cöõ, nhieãu thaùp haønh ñaïo, leã baùi chay laït, ñuû thöù coâng ñöùc môùi thaønh phaät ñaïo. Neáu chæ laáy pheùp quaùn taâm thaâu nhieáp laïi caùc haïnh, noùi nhö vaäy e coù ngoa chaêng?

Ñaùp: Phaät noùi kinh duøng voâ soá phöông tieän, nhaém vaøo taát caû chuùng sanh caên trí cuøng luït, öôn heøn, khoâng ñuû söùc laõnh hoäi ñöôïc nghóa saâu, neân neâu giaû phaùp höõu vi laøm tæ duï cho phaùp voâ vi.

Neáu laïi vaãn khoâng tu noäi haïnh maø chæ caàu ôû ngoaøi, mong laøm thaùnh, caàu ñöôïc phöôùc, khoâng ñaâu coù ñöôïc.

Noùi “giaø lam” aáy laø ngöôøi Taây Thieân Truùc noùi, ôû ñaây dòch laø “thanh tònh ñòa”, töùc laø ñaát trong saïch, chuøa chieàn vaäy.

Neáu vónh vieãn tröø ba ñoäc, tònh ñöôïc saùu caên, thaân taâm vaéng khoâng, trong ngoaøi laëng im, ñoù goïi laø xaây döïng giaø lam.

Noùi “ñuùc taïc hình töôïng”, töùc ñoù laø taát caû chuùng sanh caàu phaät ñaïo caàn tu caùc giaùc haïnh, phoûng theo chaân dung dieäu töôùng cuûa Nhö Lai, haù chæ ñaâu phaûi laø vieäc ñuùc vaøng taïc ñoàng taàm thöôøng vaäy thoâi ru! Bôûi vaäy ngöôøi caàu ñaïo giaûi thoaùt phaûi laáy thaân mình laøm loø, laáy phaùp laøm löûa, laáy trí hueä laøm tai thôï kheùo, laáy ba giôùi tuï tònh, saùu Ba-la-maät laøm khuoân pheùp, naáu chaûy, vaø reøn ñuùc chaát chaân nhö phaät taùnh ôû trong thaân cho thaám nhaäp khaép taát caû hình thöùc giôùi luaät; y lôøi daïy ñoù maø vaâng laøm, moãi moãi khoâng hôû soùt, thì töï nhieân thaønh töïu ñöôïc hình töôùng cuûa chaân dung. Hình töôùng ñoù ñích thöïc laø caùi phaùp thaân thöôøng truï vi dieäu vaø cuøng toät, haù phaûi ñaâu laø phaùp höõu vi hö ñoán sao?

Ngöôøi caàu ñaïo maø khoâng hieåu nghóa vieäc ñuùc taïc chaân dung nhö vaäy thì coøn baèng vaøo ñaâu môû mieäng noùi coâng ñöùc?

Coâng vieäc ñoát höông aáy, naøo phaûi höông coù hình töôùng cuûa theá gian, maø chính laø höông cuûa phaùp voâ vi vaäy, xoâng leân caùc thöù dô xaáu khieán cho nghieäp döõ voâ minh thaûy ñeàu tieâu maát.

Höông chaùnh phaùp aáy keå coù naêm thöù:

* + Moät laø höông giôùi: goïi theá vì noù coù theå döùt moïi ñeàu döõ, tu moïi ñieàu laønh;
	+ Hai laø höông ñònh: goïi theá vì noù tin saâu pheùp ñaïi thöøa, loøng khoâng chuøn naûn;
	+ Ba laø höông hueä: goïi theá vì luùc naøo ôû beân trong cuõng töï taâm quaùn

xeùt;

* + Boán laø höông giaûi thoaùt: goïi theá vì noù coù theå döùt taát caû meâ môø

troùi buoäc;

Naêm laø höông giaûi thoaùt tri kieán: goïi theá vì luùc naøo noù cuõng quaùn chieáu saùng soi, suoát thoâng khoâng ngaïi.

Ñoù laø naêm thöù höông, goïi laø höông toái thöôïng, theá gian khoâng gì saùnh ñöôïc.

Khi coøn taïi theá, Phaät khieán caùc ñaïi töû laáy löûa trí hueä ñoát thöù höông baùu khoâng giaù aáy ñeå döng cuùng chö Phaät möôøi phöông. Chuùng sanh ngaøy nay khoâng roõ nghóa chaân thöïc cuûa Nhö Lai, chæ ñem löûa ngoaøi ñoát goã traàm cuûa theá tuïc, xoâng thöù höông vaät chaát leân mong phöôùc caàu thaùnh, thì laøm sao maø ñöôïc ru?

Coøn vieäc raéc hoa aáy, nghóa cuõng nhö vaäy, aáy laø vieãn noùi phaùp chaùnh. Hoa coâng ñöùc aáy gaây lôïi ích nhieàu cho gioáng höõu tình, gieo raéc thaám nhuaàn taát caû, töï nôi taùnh chaân nhö boá thí khaép cuøng khieán cho taát caû trang nghieâm. Thöù hoa coâng ñöùc maø Phaät töøng xöng taùn aáy khoâng coù thôøi heùo ruïng, roát raùo laø thöôøng truï.

Ai raéc thöù hoa aáy ñöôïc phöôùc khoâng cuøng. Baèng noùi Nhö Lai baûo chuùng sanh chaët caønh böùt nhaùnh laáy hoa cuùng Phaät, laøm thöông toån ñeán coû caây, ñieàu aáy khoâng ñaâu coù vaäy. Vì leõ sao vaäy?

Vì ñaõ giöõ tònh giôùi thì muoân töôïng um tuøm trong trôøi ñaát chaúng neân ñuïng chaïm ñeán. Neáu laàm chaïm phaûi, ñaõ maéc toäi naëng roài, huoáng nöõa nay laïi coøn coá yù huyû phaù tònh giôùi, gaây haïi cho muoân vaät ñeå caàu phöôùc baùu muoán ñöôïc theâm cho mình laïi hoaù thaønh maát bôùt ñi, haù coù theå nhö vaäy ñöôïc sao?

Noùi ñeøn chong saùng maõi, ñoù laø taâm chaùnh giaùc vaäy.

Söùc saùng toû cuûa taùnh giaùc duï nhö ngoïn ñeøn. Cho neân ngöôøi caàu

ñaïo giaûi thoaùt phaûi laáy thaân mình laøm thaân ñeøn, laáy taâm laøm tim ñeøn, theâm vaøo giôùi haïnh laøm daàu ñoát ñeøn.

Trí hueä saùng toû duï nhö ngoïn ñeøn thöôøng chaùy. Ñoù laø ñeøn chaùnh giaùc vaäy, chieáu phaù taát caû môø toái si meâ, coù theå chuyeån ñöôïc vaønh xe chaùnh phaùp maø trao chuyeàn môû saùng cho nhau. Töùc ñoù moät ñeøn moài qua traêm ngaøn ñeøn, ñeøn ñeøn khoâng cuøng taän, neân goïi laø chong ñeøn saùng maõi.

Trong quaù khöù coù Phaät teân laø Nhieân Ñaêng cuõng theo nghóa “ñoát ñeøn” aáy vaäy.

Chuùng sanh ngu si khoâng hieåu ñöôïc lôøi noùi phöông tieän cuûa Nhö Lai, chuyeân laøm ñieàu luoáng doái meâ chaáp höõu vi, ñoát leân ngoïn ñeøn daàu cuûa theá gian ñem soi vaøo caên nhaø khoâng, laïi xöng laø y theo lôøi Phaät daïy, haù chaúng quaáy laém ru?

Bôûi côù sao vaäy?

Phaät phoùng moät ñaïo haøo quang giöõa ñoâi mi chieáu suoát taùm vaïn boán ngaøn theá giôùi, haù laø ñeøn daàu hö giaû maø ñöôïc ích lôïi ñeán nhö vaäy sao? Xeùt kó leõ aáy, töï nhieân khoâng theå ñöôïc vaäy!

Coøn saùu giôø haønh ñaïo laø noùi töï nôi saùu caên, baát cöù luùc naøo cuõng ñi con ñöôøng Phaät, cuõng tu caùc giaùc haïnh, cuõng ngaên phoøng saùu caên, khoâng luùc naøo buoâng, ñoù goïi laø saùu giôø haønh ñaïo.

Phaøm noùi nhieãu thaùp haønh ñaïo thì “thaùp” töùc laø “thaân” vaäy, vaäy caàn tu giaùc haïnh. Xeùt quanh thaân taâm, nieäm nieäm chaúng döøng, ñoù goïi laø “nhieãu thaùp”, töùc ñi quanh thaùp vaäy.

Thaùnh nhaân thuôû tröôùc ñeàu ñi theo ñöôøng aáy kì cho tôùi nieát baøn. Ngöôøi ñôøi nay chaúng roõ leõ aáy, trong chaúng töï haønh, ngoaøi laïi chaáp caàu, ñem thaân chaát ra nhieãu thaùp theá gian, ñeâm ngaøy loanh quanh, chuoác noãi nhoïc nhaèn voâ loái, khoâng ích gì cho chaân taùnh caû.

Coøn trì trai aáy, caàn hieåu roõ, neáu khoâng thoâng ñaït aét uoång coâng tu.

Noùi “trai” laø chay, töùc noùi “teà”, laø saép xeáp vaäy: saép xeáp thaân taâm cho thaúng (teà chaùnh) ñöøng cho coâng roái.

Noùi “trì” laø giöõ, töùc noùi “hoä” laø giuùp vaäy: ôû nôi giôùi haïnh, cöù theo phaùp maø hoä trì, nhaát ñònh ngoaøi caám saùu tình, trong ngaên ba ñoäc, sieâng saùng tænh xeùt, thaân taâm thanh tònh. Coù hieåu nhö vaäy môùi laø chay laït.

Coøn aên cuõng coù naêm thöù aên:

* + Moät laø aên thöùc vui cuûa phaùp- phaùp hæ thöïc-ñoù töùc laø y giöõ chaùnh phaùp, vui möøng vaâng laøm;
	+ Hai laø aên thöùc ngon cuûa thieàn- thieàn duyeät thöïc- ñoù töùc laø trong ngoaøi loïc saïch thaân vaø taâm vui ñeïp;
	+ Ba laø aên thöùc aên cuûa nieäm- nieäm thöïc- ñoù töùc laø thöôøng nieäm chö Phaät, taâm vaø mieäng hôïp nhau;
	+ Boán laø aên thöùc aên cuûa nguyeän- nguyeän thöïc- ñoù töùc laø trong luùc ñi ñöùng naèm ngoài luoân phaùt nguyeän laønh;
	+ Naêm laø aên thöùc aên cuûa giaûi thoaùt- giaûi thoaùt thöïc- ñoù töùc laø taâm thöôøng thanh tònh, chaúng nhuoám buïi tuïc. AÊn naêm moùn aáy goïi laø giöõ giôùi chay laït.

Neáu ngöôøi naøo khoâng aên naêm moùn aên thanh tònh nhö treân maø cöù reâu rao laø trai giôùi, thì khoâng ñaâu coù ñöôïc… Ñoù chæ laø phaù chay. Maø ñaõ phaù thì sao raèng phöôùc ñöôïc?

Keû meâ trong ñôøi khoâng ngoä ñöôïc leõ aáy, thaû loûng thaân taâm, laøm ñuû vieäc döõ, ham muoán boán tình, chaúng chuùt theïn thuøng. Chæ döùt coù moùn aên ngoaøi maø töï coi laø chay laït, thaät khoâng ñaâu coù ñöôïc.

Coøn vieäc leã baùi thì neân bieát phaùp, nhö theá naøy: trong laø lí, phaûi saùng toû; ngoaøi laø söï, bieát quyeàn nghi. Coù hieåu ñöôïc vaäy môùi goïi laø y phaùp.

Phaøm noùi “leã” töùc noùi “kính” nghóa laø coi naëng vaäy. Phaøm noùi “baùi” töùc noùi “phuïc”, nghóa laø cuùi xuoáng vaäy.

Sôû dó theá vì coù cung kính chaân taùnh, khuaát phuïc voâ minh, môùi goïi laø leã baùi.

Neáu döùt haún ñöôïc aùc tình, haèng gìn thieän nieäm, tuy chaúng xöùng töôùng, aáy goïi laø leã baùi.

Töôùng aáy, töùc phaùp töôùng vaäy.

Theá toân muoán khieán cho theá tuïc toû loùng nhuùn thaáp môùi daïy leã baùi, töùc laø ngoaøi thì thaân suïp xuoáng, trong thì loøng kính theâm, giaùc ngoaøi saùng trong, taùnh vaø töôùng hôïp nhau.

Neáu khoâng laøm theo lí phaùp aáy maø chæ chaáp tröôùc caàu ngoaøi, trong aét buoâng lung theo tham si, maõi gaây nghieäp döõ, ngoaøi aét nhoïc nhaèn thaân töôùng maø chaúng ích gì, ñoäi loát uy nghi, khoâng theïn vôùi thaùnh, doái gaït vôùi phaøm, chaúng khoûi luaân hoài, haù thaønh coâng ñöùc ñöôïc sao?

Hoûi: Nhö lôøi kinh noùi “doác loøng nieäm phaät chaéc ñöôïc vaõng sanh qua coõi tònh ñoä phöông taây, chæ caàn theo moät cöûa aáy töùc ñöôïc thaønh Phaät”, sao coøn noùi quaùn taâm ñeå caàu giaûi thoaùt laø gì?

Ñaùp: Phaøm noùi nieäm Phaät, coát caàn nieäm chaùnh. Roõ nghóa laø chaùnh, khoâng roõ nghóa laø taø. Nieäm chaùnh chaéc ñöôïc vaõng sanh. Coøn nieäm taø thì sao qua ñoù ñöôïc?

Noùi “Phaät” laø noùi “giaùc”, töùc tænh bieát vaäy: tænh bieát ñeå thaáy roõ thaân taâm mình, ñöøng khieán nieäm döõ löøng leân vaäy.

Noùi “nieäm” laø noùi “öùc”, töùc gìn nhôù vaäy: gìn nhôù giöõ giôùi haïnh, chaúng queân tinh tieán, coù hieåu nhö vaäy, môùi goïi laø nieäm. Cho neân nieäm coát ôû taâm, chaúng phaûi ôû lôøi noùi.

Möôïn nôm ñôm caù, ñöôïc caù caàn queân nôm, Möôïn lôøi caàu yù, ñöôïc yù caàn queân lôøi.

Ñaõ xöng nieäm Phaät treân danh töø, Neân bieát nieäm Phaät trong ñaïo lí.

Neáu taâm khoâng thöïc, thì mieäng tuïng tieáng suoâng, ba ñoäc chaát choàng, nhaân ngaõ cheøn laáp.

Ñem taâm voâ minh höôùng ngoaøi caàu Phaät, nhoïc söùc ích gì. Vaû, tuïng vôùi nieäm, nghóa lí coøn khaùc nhau xa.

Taïi mieäng, goïi laø tuïng. Taïi taâm, goïi laø nieäm. Theá môùi bieát:

Nieäm theo taâm maø khôûi, ñoù laø giaùc haïnh- cöûa huyeàn. Tuïng theo mieäng maø ra, ñoù laø aâm thanh töôùng doái.

Neân bieát chö thaùnh ngaøy xöa tu nieäm Phaät, phaûi ñaâu noùi ngoaøi mieäng, chính laø tìm xeùt trong taâm.

Taâm laø nguoàn cuûa moïi phaùp laønh. Taâm laø chuû cuûa muoân coâng ñöùc. Nieát baøn thöôøng vui do taâm maø ra.

Ba coõi laên loùc cuõng theo taâm maø daäy. Taâm laø cöûa, laø ngoõ cuûa ñaïo xuaát theá. Taâm laø beán, laø aûi cuûa ñaïo giaûi thoaùt. Cöûa ngoõ ñaõ bieát, haù lo khoù vaøo?

Beán aûi ñaõ roõ, haù ngaïi chaúng thoâng?

Cho neân nhieáp taâm ñöôïc thì trong chieáu soi; giaùc quaùn ñöôïc thì ngoaøi toû saùng;

Döùt ba ñoäc khieán ngaøn thuôû tieâu tan, Nhoát saùu giaëc khieán baët ñöôøng phaù roái,

Töï nhieân haèng sa coâng ñöùc, thaûy thaûy trang nghieâm, Voâ soá phaùp moân, moãi moãi thaønh töïu.

Vöôït leân phaøm, chöùng vaøo thaùnh, maét chaúng ñoäng xao, Ngoä laïi choác lieàn, ñôïi gì laâu laét.

Cöûa chaân saâu kín, thuaät ñuû ñöôïc sao, ñaây chæ trình baøy sô pheùp quaùn taâm ñoâi phaàn thoâi vaäy.

Vaø noùi keä raèng:

# Ngaõ boån caàu taâm taâm töï trì:

*Caàu taâm baát ñaéc ñaõi taâm tri*

*Phaät taùnh baát toøng taâm ngoaïi ñaéc Taâm sanh tieän thò toäi sanh thì.*

*Ta voán caàu taâm taâm töï trì Caàu taâm chôù khaù ñôïi taâm tri*

*Taùnh Phaät ngoaøi taâm khoâng chöùng ñöôïc Taâm sanh thì toäi phaùt lieàn khi.*

# Ngaõ boån caàu taâm baát caàu Phaät:

*Lieãu tri tam giôùi khoâng voâ vaät Nhöôïc duïc caàu Phaät ñaûn caàu taâm Chæ giaù taâm taâm taâm thò Phaät*

*Ta voán caàu taâm chaúng caàu Phaät Roõ ra ba coõi khoâng moät vaät*

*Ví muoán caàu Phaät maø caàu taâm Chæ taâm taâm aáy töùc laø Phaät.*

# NHÒ CHUÛNG NHAÄP

Phaøm vaøo ñaïo coù nhieàu ñöôøng, nhöng noùi cho cuøng thì khoâng ngoaøi hai ñöôøng naøy:

Moät laø lí nhaäp. Hai laø haïnh nhaäp.

Lí nhaäp laø möôïn “giaùo” ñeå ngoä vaøo “toâng”, tin saâu vaøo taát caû sanh linh ñeàu chung ñoàng moät chaân taùnh, chæ vì khaùch traàn beân ngoaøi vaø voïng töôûng beân trong che laáp neân chaân taùnh khoâng hieån loä ñöôïc.

Neáu boû voïng maø veà chaân, tinh thaàn ngöng truï nhö vaùnh ñaù thì khoâng thaáy coù ta coù ngöôøi, thaùnh phaøm moät böïc nhö nhau; neáu moät böïc kieân coá khoâng lay chuyeån, laïi cuõng khoâng leä thuoäc vaøo vaên giaùo, ñöôïc nhö theá töùc laø ngaàm hôïp vôùi lí, khoâng chuùt sai bieät.

Voâ vi moät caùch vaéng laëng vaø hoàn nhieân goïi laø lí nhaäp.

Haïnh Nhaäp laø noùi veà boán haïnh, ngoaøi ra caùc haïnh khaùc ñeàu bao goàm trong aáy.

Boán haïnh laø gì?

Moät laø baùo quaùn haïnh. Hai laø tuyø duyeân haïnh. Ba laø voâ sôû caàu haïnh. Boán laø xöùng phaùp haïnh.

## *Sao goïi laø Baùo Oaùn Haïnh?*

Ngöôøi tu haønh khi gaëp caûnh khoå neân töï nghó nhö vaày:

“Ta töø bao kieáp tröôùc buoâng lung khoâng hoïc, boû goác theo ngoïn, troâi giaït khaép nôi, naëng loøng thöông ngheùt, gaây haïi khoâng cuøng. Ñôøi nay tuy ta khoâng phaïm loãi, nhöng nghieäp döõ gieo tröø töø tröôùc nay ñeán muøa keát traùi chín muoài, ñieàu aáy naøo phaûi do trôøi hoaëc ngöôøi naøo taïo ra ñaâu, vaäy ta ñaønh loøng nhaãn nhuïc chòu khoå, ñöøng neân oaùn traùch”.

***Kinh noùi:*** “Gaëp khoå khoâng buoàn”.

Vì sao vaäy? Vì thaáu suoát lí do cuûa söï khoå vaäy.

Khi taâm nieäm aáy phaùt sanh, aáy laø cuøng vôùi lí öùng hôïp nhau. Nöông theo oaùn maø vaøo ñaïo neân noùi laø haïnh traû oaùn.

## *Hai laø Tuyø Duyeân Haïnh:*

Chuùng sanh ñeàu do duyeân nghieäp maø chuyeån thaønh, chaúng coù caùi toâi. Moïi noãi khoå vui ñeàu do nhaân duyeân phaùt sanh. Neáu nay ñöôïc quaû baùo toát, höôûng ñuû vinh döï, aáy laø do nhaân laønh thuôû tröôùc caûm neân, nay môùi ñöôïc vaäy. Heã duyeân heát thì laïi hoaøn khoâng, möøng vui noãi gì? Ñöôïc maát gì tuyø theo duyeân, nhöng taâm ngöôøi khoâng vì vaäy maø ñöôïc theâm hoaëc bôùt maát gì.

Neáu thaáu ñaùo ñöôïc vaäy thì gioù vui chaúng ñoäng, laëng leõ maø thuaän ñaïo, neân noùi laø haïnh tuyø thuaän theo duyeân nghieäp vaäy.

## *Ba laø Voâ Sôû Caàu Haïnh:*

Ngöôøi ñôøi maõi ñaém meâ, vieäc gì cuõng tham tröôùc, theá goïi laø caàu.

Baäc trí ngoä ñöôïc leõ chaân, chuyeån ngöôïc theá tuïc, neân taâm an truï ôû voâ vi, thaân hình tuyø nghi maø vaän chuyeån.

Muoân vaät ñeàu laø khoâng, neân khoâng coù gì caàu vui ñöôïc.

Coâng ñöùc vaø söï caàu phöôùc muø quaùng luùc naøo cuõng ñuoåi nhau. ÔÛ laâu trong ba coõi khaùc naøo ôû trong nhaø löûa.

Coù thaân aét khoå, ñöôïc gì maø vui?

Thoâng suoát ñöôïc leõ aáy aét buoâng boû heát söï vaät, döùt töôûng, chaúng

caàu.

***Kinh noùi:*** “Coøn caàu coøn khoå. Heát caàu môùi ñöôïc vui”.

Xeùt bieát khoâng caàu môùi thöïc laø ñaïo haïnh neân noùi laø haïnh khoâng

caàu mong.

## *Boán laø Xöùng Phaùp Haïnh:*

Caùi lí thanh tònh cuûa töï taùnh goïi laø phaùp.

Tin hieåu ñöôïc leõ aáy thì moïi hình töôùng hoaù thaønh khoâng, heát bò nhieãm tröôùc, heát chaáp hai beân.

Kinh noùi: Phaùp khoâng coù chuùng sanh, vaäy haõy lìa chuùng sanh caáu.

Phaùp khoâng coù töôùng ngaõ, vaäy haõy lìa ngaõ caáu.

Baäc trí vì tin hieåu ñöôïc vaäy thì tuyø xöùng theo phaùp maø haønh

ñoäng.

Boån theå cuûa phaùp voán khoâng tham laän, cho neân daàu ñem thaân

maïng vaø cuûa caûi ra maø boá thí vaãn khoâng hoái tieác. Thaáu roõ ñöôïc ba caùi khoâng thì khoâng coøn yû laïi vaø chaáp tröôùc. Chæ caàn gaïn tröø traàn caáu, tuyø nghi maø giaùo hoaù chuùng sanh, nhöng khoâng maéc phaûi hình töôùng, theá töùc laø töï haønh, ñaõ lôïi cho ngöôøi laïi theâm laøm trang nghieâm ñaïo Boà-ñeà. Boá thí ñaõ vaäy thì naêm ñoä khaùc cuõng theá. Vì döùt tröø voïng töôûng maø haønh pheùp tu saùu ñoä, nhöng thaät ra khoâng coù gì goïi laø haønh caû neân noùi laø haïnh tuyø xöùng theo phaùp.

Keä raèng:

Nghóa:

*Ngoaïi töùc chö duyeân Noäi taâm voâ ñoan Taâm nhö töôøng bích Khaû dó nhaäp ñaïo Minh Phaät taâm toâng Ñaúng voâ sai ngoä Haønh giaûi töông öng Danh chi vieát toå.*

*Ngoaøi döùt muoân duyeân Trong baët nghó töôûng Taâm nhö vaùch töôøng Môùi laø vaøo ñaïo*

*Saùng Phaät taâm toâng Thaûy khoâng sai ngoä Laøm hieåu hôïp nhau AÁy goïi laø toå.*

*An Taâm Phaùp Moân*

*Khi meâ, ngöôøi ñuoåi theo phaùp Luùc tænh, phaùp ñuoåi theo ngöôøi*

*Tænh, aáy taâm thöùc thaâu nhieáp vaät saéc Meâ, aáy vaät saéc thaâu nhieáp taâm thöùc.*

Chæ moät chuùt phaân bieät caân nhaéc cuûa taâm laø töï nôi mình moïi hieän löôïng ñeàu laø moäng caû.

Neáu nhaän bieát taâm mình voán tòch dieät, khoâng ñaâu laø choã nieäm caû, ñoù goïi laø chaùnh giaùc.

Hoûi: Sao goïi laø hieän löôïng cuûa taâm mình?

Ñaùp: Khi thaáy caùc phaùp laø “coù”: coù, nhöng chaúng phaûi töï noù coù,

maø nhaân suy löôøng neân cho laø coù.

Khi thaáy caùc phaùp laø “khoâng”: khoâng nhöng chaúng phaûi töï noù khoâng, maø nhaân suy löôøng neân cho laø khoâng.

Noùi roäng ra thì taát taát ñeàu nhö vaäy caû, toaøn do taâm mình suy löôøng ra maø cho laø coù, maø cho laø khoâng.

Coøn ngöôøi naøo troùt gaây ñuû thöù toäi maø töï thaáy ñöôïc vò Phaùp vöông cuûa chính mình, töùc ñöôïc giaûi thoaùt.

Töï treân söï vaät vöôn leân maø toû suoát, ñoù laø haøng khí löïc maïnh.

Töï trong söï vaät thaáy ñuùng phaùp, ñoù töùc laø ngöôøi ñaâu ñaâu vaãn chaúng maát nieäm.

Theo chöõ nghóa maø thoâng roõ, ñoù laø ngöôøi khí löïc keùm.

Söï töùc laø phaùp, phaùp töùc laø söï, ai roõ saâu leõ aáy töï nhieân thuaän theo moïi ñoäng taùc cuûa thaân mình, theá taát ngöôøi aáy chaúng ra phaùp giôùi maø cuõng chaúng vaøo phaùp giôùi.

Neáu ñem phaùp giôùi vaøo phaùp giôùi, ñoù laø ngöôøi si.

Heã thaáy coøn coù thi vi, aét khoâng khi naøo ra ñöôïc taâm phaùp giôùi. Taïi sao vaäy? Vì boån theå cuûa taâm töùc laø phaùp giôùi ñoù.

Hoûi: Ngöôøi ñôøi hoïc hoûi ñuû thöù, taïi sao khoâng ñöôïc ñaïo?

Ñaùp: Vì ngöôøi aáy khoâng töï thaáy mình neân khoâng ñöôïc ñaïo. “Mình” aáy, töùc “ta” aáy vaäy.

Baäc chí nhaân nhaäp khoå chaúng lo, gaëp vui chaúng möøng, aáy vì khoâng thaáy coù mình ñoù. Sôû dó khoâng bieát khoå vui, vì queân maát mình ñi trong traïng thaùi hö voâ ñoù.

Chính mình mình coøn queân, thì coøn caùi gì nöõa maø chaúng queân ñöôïc?

Hoûi: Caùc phaùp ñaõ laø khoâng thì döïa vaøo gì maø tu ñaïo? Ñaùp: Neáu coù döïa vaøo gì thì caàn tu ñaïo.

Neáu khoâng coù gì ñeå döïa, töùc chaúng caàn tu ñaïo.

“Caùi gì” aáy, töùc “caùi ta” ñoù vaäy. Neáu khoâng coù caùi ta thì ñoái vôùi söï vaät chaúng sanh loøng phaûi quaáy.

Phaûi, chính laø töï “ta” phaûi, maø vaät thì chaúng phaûi vaäy. Quaáy, chính laø töï “ta” quaáy, maø vaät thì chaúng quaáy vaäy. Ñoái taâm maø khoâng taâm môùi thoâng ñaït ñaïo Phaät.

Ñoái vaät maø khoâng daáy leân caùi thaáy, môùi laø ñaït ñaïo.

Ñöùng tröôùc vaät, ngöôøi naøo ñaït thaúng bieát suoát ñeán caên nguyeân, töùc ngöôøi aáy môû thoâng maét hueä.

Ngöôøi trí tuyø vaät chaúng tuyø mình, neân khoâng coù giöõ boû thuaän nghòch.

Chaúng thaáy gì heát, goïi laø thaáy ñaïo. Chaúng laøm gì heát, goïi laø laøm ñaïo.

Cho neân baát cöù ñaâu ñaâu cuõng nhö khoâng ñaâu, baát cöù laøm gì cuõng nhö khoâng laøm, ñoù töùc laø thaáy Phaät.

Baèng thaáy töôùng ôû ñaâu töùc thaáy quæ ôû ñoù. Vì giöõ töôùng neân ñoaï ñòa nguïc.

Vì xeùt phaùp neân ñöôïc giaûi thoaùt.

Neáu thaáy töôùng, nhôù töôùng, roài phaân bieät, töùc chòu moïi caûnh khoå löûa phoûng nöôùc soâi, thaáy hieän tröôùc maét töôùng sanh töû.

Neáu thaáy taùnh cuûa phaùp giôùi, töùc thaáy taùnh nieát baøn. Khoâng coù töôûng nhôù phaân bieät, töùc ñoù laø taùnh phaùp giôùi. Taâm chaúng phaûi saéc neân chaúng phaûi coù.

Duøng maáy vaãn khoâng heát neân chaúng phaûi khoâng. Duøng maø vaãn thöôøng khoâng neân chaúng phaûi coù. Khoâng maø vaãn duøng hoaøi neân chaúng phaûi khoâng. Töùc noùi keä raèng:

## *Taâm taâm taâm:*

*Nan khaû taàm.*

*Khoan thôøi bieán phaùp giôùi Traùch giaõ baát dung chaâm Taâm taâm taâm.*

*Khoù noãi taàm*

*Tung ra bao truøm phaùp giôùi Thaâu laïi chaúng ñaày muõi kim.*

## *Dieäc baát ñoå aùc nhi sanh hieàm:*

*Dieäc baát quaùn thieän nhi caàn thoá. Dieäc baát xaû trí nhi caän ngu*

*Dieäc baát phao meâ nhi töïu ngoä Ñaït ñaïi ñaïo heà quaù löôïng Thoâng Phaät taâm heà xuaát ñoä Baát döõ phaøm thaùnh ñoàng trieàn Sieâu nhieân danh chi vieát Toå.*

*Cuõng ñöøng thaáy döõ maø sanh gheùt Cuõng ñöøng ham laønh maø ñaâm moä Cuõng ñöøng boû trí maø gaàn ngu Cuõng ñöøng buoâng meâ maø caàu ngoä.*

Ñöôïc vaäy thì:

*Chöùng ñaïo lôùn heà roäng voâ löôïng*

*Saùng taâm Phaät heà lôùn voâ bieân*

*Chaúng cuøng phaøm thaùnh maõi quaøng xieân Vöôït leân taát caû goïi laø Toå.*

Ngoä Taùnh Luaän

Phaøm laø ñaïo, phaûi laáy söï tòch dieät laøm theå, Coøn tu, laáy söï lìa hình töôùng laøm toâng.

Neân kinh noùi: Tòch dieät laø Boà-ñeà. Dieät heát hình töôùng ñoù.

Laø Phaät, nghóa laø Giaùc vaäy.

Ngöôøi coù giaùc taâm, ñöôïc ñaïo Boà-ñeà, neân goïi laø Phaät.

***Kinh noùi:*** Lìa taát caû hình töôùng töùc goïi laø chö Phaät.

Môùi bieát coù töôùng laø töôùng cuûa khoâng töôùng, cho neân khoâng theå thaáy baèng maét maø chæ bieát ñöôïc baèng trí.

Ai nghe phaùp aáy maø chôït phaùt loøng tin, laø ngöôøi aáy ñang nöông phaùp ñaïi thöøa sieâu leân ba coõi.

Ba coõi aáy, tham saân si aáy vaäy.

Chuyeån ngöôïc tham saân si laøm giôùi ñònh hueä töùc goïi sieâu leân ba

coõi.

Tuy nhieân, tham saân si chaúng coù thöïc tính, chæ baèng vaøo chuùng

sanh maø ñaët teân. Neáu coù theå soi ngöôïc trôû laïi thì seõ thaáy toû roõ: Taùnh cuûa tham saân si töùc laø taùnh Phaät.

Ngoaøi tham saân si tuyeät khoâng coù taùnh Phaät naøo khaùc.

***Kinh noùi:*** Töø voâ thæ ñeán nay, chö Phaät luoân luoân cö xöû ôû nôi ba ñoäc, nuoâi lôùn ôû trong baïch phaùp, maø thaønh töïu ôû quaû Theá Toân.

Ba ñoäc aáy, tham saân si aáy vaäy.

Noùi ñaïi thöøa toái thöôïng thöøa laø noùi choã sôû haønh cuûa haøng Boà taùt.

Khoâng gì laø chaúng thöøa maø cuõng khoâng gì goïi ñöôïc laø thöøa, suoát ngaøy thöøa maø chöa heà thöøa, ñoù goïi laø Phaät thöøa.

***Kinh noùi:*** Laáy voâ thöøa laøm Phaät thöøa vaäy.

Neáu ngöôøi bieát saùu caên voán khoâng thöïc, naêm uaån chæ giaû danh, khoâng theå döïa vaøo ñaâu maø caàu caïnh gì ñöôïc, ngöôøi aáy quaû thoâng suoát lôøi Phaät.

***Kinh noùi:*** Hang oå cuûa naêm uaån laø teân goïi cuûa thieàn vieän. Chieáu saùng beân trong maø môû thoâng suoát töùc laø cöûa ñaïi thöøa. Chaúng nhôù töôûng moät phaùp naøo môùi goïi laø thieàn ñònh.

Ví hieåu roõ lôøi aáy thì ñi ñöùng naèm ngoài thaûy ñeàu thieàn ñònh caû. Bieát taâm voán laø khoâng, ñoù goïi laø thaáy Phaät.

Taïi sao vaäy?

Vì möôøi phöông chö Phaät ñeàu nhaân vì voâ taâm chaúng thaáy ôû taâm, ñoù goïi laø thaáy Phaät.

Xaû taâm khoâng nuoái tieác goïi laø ñaïi boá thí. Lìa heát ñoäng vaø ñònh goïi laø ñaïi toaï thieàn. Taïi sao vaäy?

Keû phaøm moãi moãi ñeàu höôùng veà ñoäng. Haøng Tieåu thöøa moãi moãi ñeàu höôùng veà ñònh.

Vöôït leân caû caùi laàm hieáu ñoäng cuûa phaøm phu vaø hieáu ñònh ngoài thieàn cuûa Tieåu thöøa môùi goïi laø ñaïi toaï thieàn.

Neáu coù ñöôïc söùc laõnh hoäi aáy thì chaúng caàn lìa maø töôùng töôùng töï côûi boû, chaúng caàn trò maø beänh beänh töï tröø, aáy ñeàu laø ñònh löïc cuûa pheùp ñaïi thieàn.

Phaøm ñem taâm caàu phaùp, aáy laø meâ. Chaúng ñem taâm caàu phaùp, aáy laø ngoä.

Chaúng maéc vaøo chöõ nghóa goïi laø giaûi thoaùt. Chaúng nhieãm saùu traàn goïi laø hoä phaùp.

Xuaát lìa sanh töû goïi laø xuaát gia. Chaúng chòu haäu höõu goïi laø ñöôïc ñaïo. Chaúng noåi voïng töôûng goïi laø nieát baøn.

Chaúng ñoái xöû vôùi voâ minh goïi laø trí hueä lôùn. Choã khoâng phieàn naõo goïi laø baùt nieát baøn.

Choã khoâng töôùng goïi laø bôø beân kia. Khi meâ thì coù bôø beân naøy.

Khi ngoä thì khoâng bôø beân naøy. Taïi sao vaäy?

Vì keû phaøm phu moãi moãi ñeàu xu höôùng truï ôû beân naøy.

Vì giaùc ñöôïc pheùp toái thöôïng thöøa thì taâm chaúng truï beân naøy cuõng chaúng truï beân kia, neân lìa ñöôïc caû hai bôø beân naøy vaø beân kia vaäy.

Neáu thaáy bôø kia khaùc vôùi bôø naøy, aét ngöôøi aáy taâm chöa coù thieàn

ñònh.

Phieàn naõo goïi laø chuùng sanh. Toû ngoä goïi laø Boà-ñeà.

Ñoù chaúng phaûi laø gioáng nhau maø cuõng chaúng phaûi khaùc nhau, chæ

nhaân vì meâ ngoä maø caùch bieät nhau.

Khi meâ thì thaáy coù theá gian caàn thoaùt ra.

Khi ngoä thì khoâng coù theá gian naøo ñeå maø thoaùt ra caû. Trong phaùp bình ñaúng chaúng thaáy phaøm khaùc vôùi thaùnh.

***Kinh noùi:*** Phaùp bình ñaúng aáy, ngöôøi phaøm khoâng theå vaøo, maø baäc

thaùnh cuõng khoâng theå haønh ñöôïc.

Phaùp bình ñaúng aáy, chæ coù haøng Boà taùt lôùn cuøng chö Phaät Nhö Lai môùi haønh ñöôïc vaäy.

Neáu thaáy soáng khaùc vôùi cheát, ñoäng khaùc vôùi tònh, ñoù goïi laø chaúng bình ñaúng.

Chaúng thaáy phieàn naõo khaùc vôùi nieát baøn, aáy goïi laø bình ñaúng. Taïi sao vaäy?

Vì phieàn naõo vôùi nieát baøn ñeàu chung ñoàng moät taùnh khoâng vaäy. Do ñoù, haøng Tieåu thöøa voïng döùt phieàn naõo, voïng vaøo nieát baøn,

neân treä ôû nieát baøn.

Haøng Boà taùt, traùi laïi, bieát roõ taùnh khoâng cuûa phieàn naõo, töùc chaúng lìa boû caùi khoâng, neân luùc naøo cuõng ôû laïi nieát baøn.

Phaøm noùi nieát baøn: Nieát laø khoâng sanh, baøn laø khoâng töû. Lìa ngoaøi sanh töû goïi laø baùt nieát baøn.

Taâm khoâng laïi qua töùc vaøo nieát baøn. Neân bieát nieát baøn töùc laø taâm khoâng.

Chö Phaät vaøo nieát baøn aáy, töùc vaøo coõi khoâng voïng töôûng. Boà taùt vaøo ñaïo tröôøng aáy, töùc vaøo coõi khoâng phieàn naõo.

Coõi vaéng khoâng aáy, töùc coõi khoâng tham saân si vaäy. Tham laø coõi Duïc.

Saân laø coõi Saéc Si laø coõi Voâ saéc.

Neáu boãng choác thoaét sanh taâm, töùc ñi vaøo ba coõi.

Môùi hay ba coõi sanh dieät, muoân phaùp coù khoâng, ñeàu do moät taâm.

Heã noùi moät taâm töïa hoà nhö phaù vaøo caùi theá giôùi vaät chaát voâ tình cuûa ngoùi caây goã ñaù.

Neáu bieát taâm chæ laø moät tieáng goïi suoâng, khoâng thöïc theå, töùc bieát caùi taâm töï tòch aáy chaúng phaûi coù maø cuõng chaúng phaûi khoâng.

Taïi sao vaäy?

Vì phaøm phu moãi moãi ñeàu coù xu höôùng sanh taâm neân goïi laø

“coù”.

Haøng Tieåu thöøa moãi moãi ñeàu coù xu höôùng dieät taâm neân goïi laø

“khoâng”.

Haøng Boà taùt vaø Phaät chöa töøng sanh taâm, chöa töøng dieät taâm neân goïi laø “chaúng phaûi coù taâm chaúng phaûi khoâng taâm”.

Caùi taâm chaúng coù chaúng khoâng aáy goïi laø trung ñaïo. Bôûi vaäy ñem taâm hoïc phaùp thì taâm phaùp thaûy ñeàu meâ. Chaúng ñem taâm hoïc phaùp aét taâm phaùp thaûy ñeàu ngoä.

Phaøm meâ laø meâ ôû ngoä. Coøn ngoä laø ngoä ôû meâ.

Baäc chaùnh kieán hieåu taâm voán “khoâng voâ”, töùc vöôït leân meâ ngoä. Khoâng coù meâ ngoä môùi goïi laø chaùnh giaùc chaùnh kieán.

Saéc khoâng theå töï noù laø saéc, do taâm neân coù saéc. Taâm khoâng theå töï noù laø taâm, do saéc neân coù taâm. Cho neân hai töôùng taâm vaø saéc ñeàu coù sanh dieät. Noùi “coù” laø coù do ôû “khoâng”

Noùi “khoâng” laø khoâng do ôû “coù” Ñoù môùi laø thaáy chaân thöïc.

Phaøm thaáy thöïc thì khoâng gì laø chaúng thaáy maø cuõng khoâng gì maø khoâng chaúng thaáy, thaáy khaép möôøi phöông maø vaãn chöa töøng coù thaáy.

Taïi sao vaäy?

Vì khoâng coù gì ñeå thaáy vaäy, vì thaáy caùi khoâng thaáy vaäy, vì thaáy caùi chaúng phaûi laø thaáy vaäy.

Caùi thaáy cuûa keû phaøm ñeàu laø voïng töôûng. Neáu tòch dieät khoâng coù thaáy môùi laø thaáy thöïc.

Taâm vaø caûnh ñoái nhau, caùi thaáy phaùt sanh töø caùi theá ñoái ñaõi aáy. Neáu trong chaúng khôûi taâm thì ngoaøi chaúng sanh caûnh.

Cho neân taâm vaø caûnh coù laéng heát caû hai thì môùi goïi laø chaân kieán. Vaø caùi hieåu trong luùc aáy môùi goïi laø chaùnh kieán.

Chaúng thaáy moät phaùp naøo môùi goïi laø ñöôïc ñaïo. Chaúng hieåu moät phaùp naøo môùi goïi laø hieåu phaùp. Taïi sao vaäy?

Vì thaáy cuøng chaúng thaáy, ñeàu chaúng thaáy vaäy. Hieåu cuøng chaúng hieåu, ñeàu chaúng hieåu vaäy.

Thaáy caùi chaúng thaáy, môùi goïi laø thaáy thöïc. Hieåu caùi chaúng hieåu, môùi goïi laø hieåu thöïc.

… Phaøm coù caùi hieåu ñeàu laø chaúng hieåu. Khoâng coù caùi hieåu môùi laø thöïc hieåu.

Hieåu cuøng chaúng hieåu ñeàu chaúng phaûi hieåu vaäy.

***Kinh noùi:*** Chaúng xaû trí hueä goïi laø ngu si.

Laáy taâm laøm khoâng thì hieåu cuøng chaúng hieåu ñeàu laø chaân caû. Chaáp taâm laø coù thì hieåu cuøng chaúng hieåu ñeàu laø voïng caû.

Khi hieåu roài thì phaùp ñuoåi theo ngöôøi. Khi chöa hieåu thì ngöôøi ñuoåi theo phaùp.

Neáu phaùp ñuoåi theo ngöôøi, aét caùi chaúng phaûi laø phaùp hoaù thaønh

phaùp.

phaùp.

Neáu ngöôøi ñuoåi theo phaùp, phaùp hoaù thaønh caùi chaúng phaûi laø

Neáu ngöôøi ñuoåi theo phaùp thì phaùp phaùp ñeàu laø voïng. Neáu phaùp ñuoåi theo ngöôøi thì phaùp phaùp ñeàu laø chaân. Cho neân baäc thaùnh

Cuõng chaúng ñem taâm caàu phaùp Cuõng chaúng ñem phaùp caàu taâm Cuõng chaúng ñem taâm caàu taâm Cuõng chaúng ñem phaùp caàu phaùp.

Vì theá taâm chaúng sanh phaùp, phaùp chaúng sanh taâm, taâm vaø phaùp

tòch caû hai neân luùc naøo cuõng ôû trong ñònh.

Taâm cuûa chuùng sanh sanh aét phaùp Phaät dieät. Taâm cuûa chuùng sanh dieät aét phaùp Phaät sanh. Taâm sanh aét chaân phaùp dieät.

Taâm dieät aét chaân phaùp sanh.

…Khi meâ thì (thaáy) coù toäi.

Khi hieåu thì (thaáy) khoâng coù toäi. Taïi sao vaäy?

Vì toäi taùnh voán laø khoâng vaäy Khi meâ thì khoâng toäi thaáy coù toäi.

Neáu hieåu roài thì ñoái toäi thaáy khoâng toäi. Taïi sao vaäy?

Vì toäi khoâng coù goác gaùc ñaâu caû.

***Kinh noùi:*** Muoân phaùp ñeàu khoâng töï taùnh, cöù duøng noù ñöøng ngôø, ngôø töùc thaønh toäi.

Taïi sao vaäy?

Vì toäi do nghi ngôø maø sanh ra.

Neáu thaáu suoát ñöôïc leõ aáy thì bao nhieâu toäi nghieäp ñôøi tröôùc ñeàu tieâu tan heát.

Khi meâ thì saùu thöùc naêm aám ñeàu laø phaùp phieàn naõo sanh töû.

Khi ngoä thì saùu thöùc naêm aám ñeàu laø phaùp nieát baøn khoâng sanh

töû.

Ngöôøi doác loøng tu chôù caàu ñaïo ôû beân ngoaøi. Taïi sao vaäy?

Vì taâm töùc laø ñaïo vaäy.

Khi ñöôïc taâm roài, môùi hay khoâng taâm naøo coù theå ñöôïc. Khi ñöôïc ñaïo roài, môùi hay khoâng ñaïo naøo coù theå ñöôïc. Neáu noùi ñem taâm ra caàu maø ñöôïc ñaïo, ñoù goïi laø taø kieán.

caû.

Khi meâ thì coù Phaät coù phaùp

Ngoä roài thì khoâng Phaät khoâng phaùp. Taïi sao vaäy?

Vì ngoä töùc laø Phaät phaùp.

… Khi maét thaáy saéc chaúng nhieãm nôi saéc.

Khi tai nghe tieáng chaúng nhieãm nôi tieáng, theá ñeàu laø giaûi thoaùt

Maét khoâng dính saéc thì maét laø cöûa thieàn. Tai khoâng dính tieáng thì tai laø cöûa thieàn.

Noùi gom laïi heát thì thaáy ñöôïc taùnh cuûa saéc laø luùc naøo cuõng giaûi

thoaùt.

Thaáy töôùng cuûa saéc thì luùc naøo cuõng laø troùi buoäc.

Khoâng vì phieàn naõo maø bò troùi buoäc, töùc goïi laø giaûi thoaùt, ngoaøi ra khoâng coù söï giaûi thoaùt naøo khaùc.

Kheùo quaùn xeùt saéc thì roõ raøng saéc chaúng sanh nôi taâm, taâm chaúng sanh nôi saéc, töùc caû saéc vaø taâm ñeàu thanh tònh caû hai.

Khi khoâng voïng töôûng thì moät taâm laø moät nöôùc Phaät. Khi coù voïng töôûng thì moät taâm laø moät ñòa nguïc.

Chuùng sanh xaây döïng voïng töôûng, ñem taâm sanh taâm, neân luùc naøo cuõng ôû nöôùc Phaät.

Neáu ñem taâm sanh thì taâm taâm chaúng tònh, taâm quay veà khoâng, nieäm nieäm trôû veà tònh, vaøo ñuû nöôùc Phaät, ñeán ñuû nöôùc Phaät.

Neáu ñem taâm sanh thì taâm chaúng tònh, nieäm nieäm höôùng ñoäng, vaøo ñuû ñòa nguïc, qua ñuû ñòa nguïc.

Neáu moät thoaùng taâm daáy leân, aét coù thieän aùc hai nghieäp, coù thieân ñöôøng ñòa nguïc.

Neáu moät thoaùng taâm khoâng daáy leân, aét khoâng thieän aùc hai nghieäp, cuõng khoâng thieân ñöôøng ñòa nguïc.

… Thaùnh nhaân voán khoâng taâm, neân trong thì troáng roãng bao la, cuøng vôùi hö khoâng chaúng khaùc.

Khi taâm ñöôïc nieát baøn töùc chaúng thaáy coù nieát baøn. Taïi sao vaäy?

Vì taâm laø nieát baøn.

Neáu ngoaøi taâm laïi thaáy coù nieát baøn, ñoù laø maéc phaûi taø kieán vaäy.

Taát caû phieàn naõo laø hoät gioáng cuûa Nhö Lai, vì nhaân coù phieàn naõo môùi ñöôïc trí hueä.

Ta chæ neân noùi phieàn naõo “sanh” Nhö Lai, khoâng theå noùi phieàn naõo “laø” Nhö Lai.

Cho neân caàn laáy thaân taâm laøm ruoäng raãy, phieàn naõo laøm hoät gioáng, trí hueä laøm maàm moäng, coøn Nhö Lai thì ví nhö luùa thoùc vaäy.

Phaät ôû trong taâm nhö (traàm) höông ôû trong caây. Phieàn naõo neáu heát thì Phaät theo taâm ra.

Voû muïc neáu heát thì höông theo caây ra.

Môùi bieát ngoaøi caây khoâng coù höông, ngoaøi taâm khoâng coù Phaät. Neáu ngoaøi caây coù höông, aáy töùc laø höông ngoaøi cuûa caây khaùc. Neáu ngoaøi taâm coù phaät, aáy töùc laø Phaät ngoaøi cuûa ai khaùc.

Trong taâm coù ba ñoäc, ñoù goïi laø quoác ñoä dô xaáu.

Trong taâm khoâng coù ba ñoäc, ñoù goïi laø quoác ñoä thanh tònh.

***Kinh noùi:*** Neáu khieán cho quoác ñoä ñuïc vaãn dô xaáu cöù daãy ñaày leân, roài chö Phaät Theá Toân seõ töø trong ñoù xuaát hieän ra, ñieàu aáy khoâng coù ñöôïc.

Caùi vaãn ñuïc dô xaáu aáy, töùc laø ba ñoäc voâ minh vaäy.

Chö Phaät Theá Toân aáy, töùc laø taâm thanh tònh giaùc ngoä vaäy. Taát caû söï noùi naêng, khoâng gì chaúng laø phaùp Phaät.

Neáu töï nôi mình khoâng coù lôøi noùi thì noùi suoát ngaøy vaãn laø ñaïo. Neáu töï nôi mình coù lôøi noùi thì im suoát ngaøy vaãn chaúng laø ñaïo.

Cho neân ôû Nhö Lai, lôøi noùi khoâng nöông theo im laëng, im laëng khoâng nöông theo lôøi noùi, lôøi noùi khoâng lìa im laëng, noùi vaø im ñeàu ôû nôi tam muoäi caû.

Neáu khi bieát maø noùi thì lôøi noùi cuõng giaûi thoaùt.

Neáu khi khoâng bieát maø im laëng thì im laëng cuõng troùi buoäc. Cho neân noùi maø lìa töôùng thì lôøi noùi cuõng goïi laø giaûi thoaùt. Coøn im laëng maø dính töôùng thì im laëng cuõng laø troùi buoäc.

…Lìa taâm khoâng Phaät. Lìa Phaät khoâng taâm.

Cuõng nhö lìa nöôùc khoâng baêng. Cuõng nhö lìa baêng khoâng nöôùc.

Noùi “lìa taâm khoâng Phaät” chaúng phaûi laø xa lìa taâm, maø chæ khieán ñöøng chaáp vaøo hình töôùng cuûa taâm.

***Kinh noùi:*** “khoâng töôùng goïi laø thaáy Phaät”, töùc laø lìa hình töôùng cuûa taâm vaäy.

“Lìa phaät khoâng taâm” laø noùi Phaät töø taâm ra. taâm coù theå sanh ra Phaät, neân Phaät theo taâm maø sanh, nhöng Phaät chöa heà sanh ra taâm bao giôø.

Cuõng nhö caù sanh ôû nöôùc, nhöng nöôùc khoâng theå sanh ôû caù.

Cho neân muoán xem caù, caù chöa thaáy maø tröôùc heát ñaõ thaáy nöôùc.

taâm.

Cuõng vaäy muoán xem Phaät, Phaät chöa thaáy maø tröôùc heát ñaõ thaáy

Môùi bieát caù thaáy roài caàn queân nöôùc. Phaät thaáy roài caàn queân taâm.

Neáu khoâng queân ñöôïc taâm thì seõ vì taâm maø laàm nöõa. Neáu khoâng queân ñöôïc nöôùc thì seõ vì nöôùc maø meâ nöõa. Chuùng sanh vôùi Boà-ñeà cuõng nhö nöôùc vôùi baêng.

Vì ba ñoäc nung ñoát neân goïi laø chuùng sanh. Vì ba giaûi thoaùt goät saïch neân goïi laø Boà-ñeà.

Vì ñoâng laïnh trong tieát ñoâng neân goïi laø baêng. Vì tan chaûy trong löûa heø neân goïi laø nöôùc.

Neáu boû baêng ñi, aét khoâng coù Boà-ñeà naøo khaùc. Ñuû roõ taùnh cuûa baêng töùc laø taùnh cuûa nöôùc.

Taùnh cuûa nöôùc töùc laø taùnh cuûa baêng.

Cuõng vaäy, taùnh cuûa chuùng sanh töùc laø taùnh cuûa Boà-ñeà vaäy. Chuùng sanh cuøng vôùi Boà-ñeà ñeàu chung nhau moät taùnh.

Cuõng nhö hai vò thuoác oâ ñaàu vaø phuï töû, ñeàu chung moät goác, chæ vì

thôøi tieát maø khaùc nhau, cuõng vaäy, vì meâ vaø ngoä hai caûnh khaùc nhau neân coù hai teân goïi chuùng sanh vaø Boà-ñeà.

Raén hoaù thaønh roàng vaãn khoâng ñoåi vaûy. Phaøm bieán thaønh thaùnh vaãn khoâng ñoåi maët.

Môùi hay taâm aáy, trong trí hueä chieáu, thaân aáy, ngoaøi giôùi luaät

vöõng.

vaäy.

Chuùng sanh ñoä Phaät Phaät ñoä chuùng sanh Vaäy goïi laø bình ñaúng.

Chuùng sanh ñoä Phaät aáy: phieàn naõo naåy sanh toû ngoä. Phaät ñoä chuùng sanh aáy: toû ngoä phaù tröø phieàn naõo.

… Khi meâ thì Phaät ñoä chuùng sanh. Khi ngoä thì chuùng sanh ñoä Phaät. Taïi sao vaäy?

Vì Phaät khoâng theå töï nhieân thaønh, maø ñeàu do chuùng sanh ñoä neân

Chö Phaät laáy voâ minh laøm cha, laáy tham aùi laøm meï.

Voâ minh vaø tham aùi ñeàu laø teân goïi khaùc cuûa chuùng sanh vaäy. Chuùng sanh vôùi voâ minh cuõng nhö tay traùi vôùi tay maët, roát cuøng

chaúng khaùc nhau vaäy.

Khi meâ thì ôû bôø beân naøy.

ngoä.

Khi ngoä thì ôû bôø beân kia.

Vì bieát taâm voán laø khoâng thì chaúng thaáy töôùng, aét lìa caû meâ vaø

Meâ ngoä ñaõ lìa, aét khoâng bôø beân kia.

Nhö Lai khoâng ôû bôø beân naøy, cuõng khoâng ôû bôø beân kia, khoâng ôû

giöõa doøng.

ÔÛ giöõa doøng: haøng tieåu thöøa vaäy. ÔÛ bôø beân naøy: phaøm phu vaäy

ÔÛ bôø beân kia: Boà taùt vaäy.

Phaät coù ba thaân: hoaù thaân, baùo thaân, vaø phaùp thaân.

Neáu chuùng sanh luoân luoân laøm theo caên laønh: töùc hoaù thaân hieän. Tu trí tueä: töùc baùo thaân hieän.

Giaùc voâ vi: töùc phaùp thaân hieän.

Bay löôùt möôøi phöông, tuyø nghi maø cöùu ñoä: Phaät hoaù thaân vaäy.

Döùt meâ hoaëc, tu thieän phaùp, thaønh ñaïo treân nuùi tuyeát: Phaät baùo thaân vaäy.

Khoâng lôøi khoâng noùi, vaéng laëng thöôøng truï: Phaät phaùp thaân vaäy. Baèng luaän cuøng leõ thì moät Phaät coøn chaúng coù, huoáng nöõa laø ba. Noùi ba thaân ñoù laø döïa theo caên trí con ngöôøi coù thöôïng, trung vaø

haï.

Ngöôøi haï trí boân choân voïng caàu phöôùc voïng thaáy hoaù thaân Phaät. Ngöôøi trung trí voïng döùt phieàn naõo, voïng thaáy baùo thaân phaät.

Ngöôøi thöôïng trí voïng chöùng Boà-ñeà, voïng thaáy phaùp thaân Phaät. Ngöôøi thöôïng thöôïng trí vaéng laëng troøn ñaày soi chieáu beân trong,

saùng taâm töùc laø Phaät, chaúng ñôïi taâm maø ñöôïc Phaät.

Theá môùi ba thaân cuøng muoân phaùp ñeàu khoâng giöõ ñöôïc, khoâng noùi ñöôïc ñoù töùc laø taâm töï nhieân giaûi thoaùt, thaønh töïu ñaïo lôùn.

***Kinh noùi:*** “Phaät chaúng noùi phaùp, chaúng ñoä chuùng sanh, chaúng chöùng Boà-ñeà” laø nhö vaäy ñoù.

Chuùng sanh taïo nghieäp Nghieäp taïo chuùng sanh Ñôøi nay taïo nghieäp

Ñôøi sau chòu baùo, thuôû naøo thoaùt khoûi.

Chæ baäc chí nhaân, ôû trong thaân naøy, khoâng taïo caùc nghieäp neân chaúng chòu baùo.

***Kinh noùi:*** “Caùc nghieäp chaúng taïo, töï nhieân ñöôïc ñaïo”, haù lôøi noùi suoâng ru!

Ngöôøi taïo ra nghieäp

vaäy.

Nghieäp khoâng theå taïo ra ngöôøi.

Ngöôøi neáu taïo nghieäp thì nghieäp vôùi ngöôøi cuøng sanh. Ngöôøi neáu khoâng taïo nghieäp thì nghieäp vôùi ngöôøi cuøng dieät. Môùi bieát nghieäp do ngöôøi taïo, ngöôøi do nghieäp sanh.

Neáu ngöôøi khoâng taïo nghieäp, töùc nghieäp chaúng do ngöôøi sanh

Cuõng nhö ngöôøi coù theå naâng ñaïo, ñaïo khoâng theå naâng ngöôøi.

Keû phaøm phu ngaøy nay luoân luoân taïo nghieäp, laïi noùi böøa laø khoâng

coù quaû baùo, haù chaúng khoù nghe sao?

Baèng luaän cho cuøng leõ: taâm tröôùc taïo, taâm sau baùo, ñôøi naøo thoaùt ñöôïc?

Neáu taâm tröôùc khoâng taïo, töùc taâm sao khoâng baùo, vaäy coøn voïng thaáy nghieäp baùo ñöôïc sao?

***Kinh noùi:*** Tuy tin coù Phaät, laïi noùi Phaät bò quaû baùo ñoùi aên luùa ngöïa, göôm vaøng ñaâm chaân, ñoù goïi laø loøng tin chöa troïn ñuû, laø nhaát xieån ñeà.

Ngöôøi hieåu phaùp thaùnh goïi laø thaùnh nhaân. Ngöôøi hieåu phaùp phaøm goïi laø phaøm phu.

Chæ caàn xaû phaùp phaøm laø thaønh phaùp thaùnh, töùc phaøm phu thaønh thaùnh nhaân vaäy.

Keû ngu trong ñôøi chæ mong caàu thaùnh vieãn voâng, chaúng tin raèng chính caùi taâm hueä giaûi laø thaùnh nhaân vaäy.

***Kinh noùi:*** Ñoái vôùi ngöôøi voâ trí, ñöøng noùi kinh naøy. Kinh naøy, laø taâm vaäy, laø phaùp vaäy.

Ngöôøi voâ trí khoâng tin chính caùi taâm saùng toû ñöôïc phaùp naøy laøm thaønh baäc thaùnh. Hoï chæ maûng caàu xa, hoïc ngoaøi, meán chuoäng hình töôïng Phaät ngoaøi trôøi cuøng aùnh saùng höông saéc ñuû thöù, toaøn laø vieäc laøm ñoaï taø kieán, maát taâm, cuøn trí.

***Kinh noùi:*** Neáu thaáy caùc töôùng chaúng phaûi töôùng, töùc thaáy Nhö

Lai.

Taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân thaûy do moät taâm maø moáng vaäy Neáu trong laéng heát taâm töôùng, gioáng nhö hö khoâng, töùc töï trong

thaân taâm xa lìa heát taùm vaïn boán ngaøn caên beänh phieàn naõo vaäy.

Phaøm phu ñang soáng sôï cheát, vöøa no lo ñoùi, thaät quaù ñoåi meâ hoaëc. Cho neân baäc chí nhaân chaúng tính vieäc ñaõ qua, chaúng lo vieäc chöa ñeán, khoâng xaùo ñoäng vieäc baây giôø, nieäm nieäm trôû veà ñaïo.

Keä ñeâm ngoài tònh raèng:

*Nhaát canh ñoan toaï kieát giaø phu. Di thaàn tòch chieáu hung ñoàng hö*

*Khoaùng kieáp do lai baát sanh dieät Haø tu sanh dieät dieät sanh cöø?*

*Nhaát thieát chö phaùp giai nhö huyeãn Boån taùnh töï khoâng na duïng tröø!*

*Nhöôïc thöùc taâm taùnh ohi hình töôïng Traïm nhieân baát ñoäng töï nhö nhö.*

*Ñoan trang Canh Moät tònh ngoài tu Tòch chieáu tinh thaàn töïa thaùi hö Muoân kieáp voán khoâng sanh vôùi dieät Hoïc ñoøi sanh dieät dieät gì ö?*

*Gaãm xem caùc phaùp troø ma aûo Taùnh voán laø khoâng uoång söùc tröø! Ví bieát taâm mình khoâng töôùng maïo Laëng im chaúng ñoäng töï nhö nhö.*

*Nhò Canh ngöng thaàn chuyeån minh tònh Baát khôûi öùc töôùng chaân nhö tính*

*Sum la vaïn töôïng tònh qui khoâng Caùnh phaùp höõu khoâng hoaøn thò beänh Chö phaùp boån töï phi khoâng höõu Phaøm phu voïng töôûng luaän taø chính Nhöôïc naêng baát nhò kì cö hoaøi*

*Thuyø ñaïo töùc phaøm phi thò thaùnh. Canh Hai ngöng thaàn chuyeån minh tònh Chaúng töôûng chaúng nhôù chaân nhö tính Um tuøm muoân töôïng trôû veà khoâng Chaáp coù chaáp khoâng laïi vaãn beänh*

*Caùc phaùp nhö nhieân chaúng coù khoâng Phaøm phu töôûng quaáy baøn taø chính Ví bieát gìn loøng leõ “chaúng hai”*

*Ai noùi töùc phaøm chaúng phaûi thaùnh. Tam Canh taâm tònh ñaúng hö khoâng Bieán maõn thaäp phöông voâ baát khoâng Sôn haø thaïch bích voâ naêng chöôùng Haèng sa theá giôùi taïi kì trung*

*Theá giôùi boån taùnh chaân nhö taùnh Dieäc voâ boån taùnh töùc haøm dung Phi ñaûn chö Phaät naêng nhö thöû Höõu tình chi loaïi phoå giai ñoàng.*

*Canh Ba taâm tònh saùng hö khoâng*

*Roäng khaép möôøi phöông ñaâu chaúng thoâng Töôøng vaùch nuùi soâng khoâng caûn ngaïi*

*Bao laø vuõ truï töï nôi trong*

*Taùnh cuûa caøn khoân laø Phaät taùnh Cuõng khoâng boån taùnh töùc haøm dung Naøo phaûi rieâng ñaâu chö Phaät ñöôïc Höõu tình muoân loaïi vaãn chung ñoàng. Töù Canh voâ dieät dieät voâ sanh*

*Löôïng döõ hö khoâng phaùp giôùi bình Voâ lai voâ khöù voâ khôûi dieät*

*Phi höõu phi voâ phi aùm minh Voâ khôûi tri kieán Nhö Lai kieán*

*Voâ danh khaû danh chaân Phaät danh Duy höõu ngoä giaû öng naêng thöùc*

*Vò hoäi chuùng sanh do nhöôïc manh Canh Tö khoâng dieät cuõng khoâng sinh Roäng ví hö khoâng phaùp giôùi bình Khoâng qua khoâng laïi khoâng coøn maát Chaúng coù chaúng khoâng chaúng aùm minh Khoâng voïng thaáy gì: Nhö Lai thaáy Khoâng goïi ñöôïc danh: chaân Phaät danh Ai coù ngoä qua roài môùi hieåu*

*Chuùng sanh chöa roõ bôûi thong manh. Nguõ Canh Baùt-nhaõ chieáu voâ bieân Baát khôûi nhaát nieäm lòch tam thieân Duïc kieán chaân nhö bình ñaúng taùnh Thaän vaät sanh taâm töùc muïc tieàn Dieäu lí huyeàn aûo phi taâm traéc*

*Baát duïng taàm truïc linh bì cöïc Nhöôïc naêng voâ nieäm töùc chaân caàu Caùch nhöôïc höõu caàu hoaøn baát thöùc. Canh Naêm Baùt-nhaõ chieáu voâ bieân Chaúng khôûi moät nieäm traûi tam thieân Muoán thaáy chaân nhö taùnh bình ñaúng Kheùo chôù sanh taâm: tröôùc maét lieàn Leõ aáy dieäu huyeàn khoâng löôïng ñöôïc Duïng coâng ñuoåi baét theâm nhoïc söùc*

töï.

*Neáu khoâng moät nieäm kheùo chaân caàu Coøn coù taâm caàu chöa tænh thöùc*

Tuïng chaân taùnh raèng:

Huyeát Maïch Luaän.

Ba coõi daáy leân cuøng veà moät taâm.

Phaät tröôùc Phaät sau ñeàu laáy taâm truyeàn qua taâm, chaúng laäp vaên

Hoûi: Neáu chaúng laäp vaên töï thì laáy gì laøm taâm? Ñaùp: Ngöôi hoûi ta, töùc ñoù laø taâm ngöôi.

Ta ñaùp ngöôi, töùc ñoù laø taâm ta.

Neáu ta khoâng taâm, nhaân ñaâu maø giaûi ñaùp cho ngöôi. Neáu ngöôi khoâng taâm, nhaân ñaâu maø thöa hoûi ta.

Hoûi ta, töùc laø taâm ngöôi ñoù.

Töø voâ soá kieáp aâm u ñeán nay, taát caû haønh vi ñoäng taùc naøo, baát cöù

thôøi naøo, baát cöù nôi ñaâu, ñeàu do nôi boån taâm cuûa ngöôi, ñeàu do nôi boån Phaät cuûa ngöôi. Noùi taâm laø Phaät thì cuõng nhö vaäy ñoù.

Tröø taâm aáy ra, quyeát khoâng coù Phaät naøo khaùc chöùng ñöôïc. Lìa taâm aáy ra maø tìm Boà-ñeà nieát baøn, khoâng ñaâu coù ñöôïc. Caùi chaân thöïc cuûa töï taùnh chaúng phaûi nhaân chaúng phaûi quaû. Phaùp töùc laø yù nghóa cuûa taâm

Töï taâm laø Boà-ñeà. Töï taâm laø nieát baøn.

Neáu noùi ngoaøi taâm coù theå chöùng ñöôïc Phaät cuøng Boà-ñeà nieát baøn, ñieàu aáy khoâng ñaâu coù ñöôïc.

Phaät vaø Boà-ñeà ôû taïi ñaâu chöù?

Ví nhö coù ngöôøi dang tay ñoùn baét hö khoâng, coù theå naém ñöôïc khoâng? Hö khoâng chæ laø moät teân goïi, tuyeät khoâng töôùng maïo, neân naém chaúng ñöôïc, buoâng chaúng ñöôïc: khoâng theå baét caùi khoâng vaäy.

Cuõng vaäy, tröø taâm aáy ra maø tìm Phaät, roát chaúng tìm ñöôïc vaäy. Phaät laø töï taâm taïo neân, sao laïi lìa taâm aáy maø tìm Phaät? Cho neân

Phaät tröôùc Phaät sao chæ noùi ñeán taâm.

Taâm töùc laø Phaät Phaät töùc laø taâm

Ngoaøi taâm khoâng Phaät Ngoaøi Phaät khoâng taâm.

Neáu noùi ngoaøi taâm coù Phaät, Phaät ôû nôi naøo?

Ngoaøi taâm voán ñaõ khoâng Phaät, sao coøn voïng thaáy Phaät, laïi laàn löôïc phænh gaït nhau, ñaõ khoâng roõ suoát ñöôïc taâm mình laïi coøn bò ngoaïi

vaät voâ tình thaâu nhieáp ñeán khoâng coøn chuùt töï do phaân bieät nöõa.

Neáu ngöôi vaãn khoâng tin ñieàu aáy, aáy laø töï ngöôi phænh gaït ngöôi chôù coù ít gì.

Phaät khoâng laàm loãi.

Chæ vì chuùng sanh ñieân ñaûo neân khoâng töï giaùc töï tri ñöôïc chính taâm mình laø Phaät.

Neáu bieát taâm mình laø Phaät aét chaúng neân tìm Phaät ngoaøi taâm nhö

vaäy.

Phaät.

Phaät chaúng ñoä Phaät.

Ñem taâm maø tìm Phaät töùc khoâng hieåu Phaät.

Keû naøo tìm Phaät ôû ngoaøi, keû aáy hoaøn toaøn chaúng bieát taâm mình laø

Maø cuõng ñöøng ñem Phaät ra laïy Phaät Ñöøng ñem taâm ra nieäm phaät

Phaät chaúng tuïng kinh Phaät chaúng giöõ giôùi. Phaät chaúng phaïm giôùi.

Phaät chaúng giöõ chaúng phaïm, cuõng chaúng taïo laønh taïo döõ. Neáu muoán tìm Phaät, haõy caàn thaáy taùnh.

Taùnh töùc laø Phaät.

Neáu chaúng thaáy taùnh thì chay laït giöõ giôùi ñeàu voâ ích caû. Nieäm Phaät thì ñöôïc nhaân toát.

Tuïng kinh thì ñöôïc thoâng minh. Giöõ giôùi thì ñöôïc sanh leân coõi trôøi. Boá thí thì ñöôïc phöôùc baùu.

Nhöng tìm Phaät baèng nhöõng caùch aáy quyeát chaúng ñöôïc vaäy.

Neáu töï mình khoâng saùng toû ñöôïc, caàn tham vaán caùc baäc thieän tri

thöùc ñeå thaáu roõ nguoàn goác sanh töû.

Neáu khoâng thaáy taùnh thì chaúng goïi ñöôïc laø thieän tri thöùc.

Neáu chaúng ñöôïc vaäy thì phoûng coù giaûng noùi ñöôïc möôøi hai boä kinh vaãn khoâng thoaùt khoûi voøng sanh töû, vaãn chòu khoå trong ba coõi khoâng heïn ngaøy ra.

Xöa coù tì khöu Thieän Tinh tuïng laøu laøu möôøi hai boä kinh, nhöng vaãn khoâng thoaùt khoûi sanh töû luaân hoài, aáy chæ vì khoâng thaáy taùnh. Thieän tinh kia coøn vaäy, huoáng nöõa ngöôøi ñôøi nay môùi giaûng ñöôïc naêm ba boä kinh ñaõ coi ñoù laø phaùp Phaät thì quaû laø keû ngu vaäy.

Neáu khoâng thaáu roõ ñöôïc töï taâm thì tuïng kinh saùch gì cuõng chæ laø hö vaên, khoâng duøng vaøo ñaâu ñöôïc heát.

Neáu coát tìm Phaät, tröïc tieáp caàn thaáy taùnh. Taùnh töùc laø Phaät.

Phaät laø ngöôøi töï taïi, laø ngöôøi voâ taùc.

Neáu khoâng thaáy taùnh thì suoát ngaøy laêng xaêng caàu caïnh, tìm kieám Phaät ôû ngoaøi, ñôøi naøo ñöôïc gaëp, maëc daàu roát cuoäc vaãn khoâng moät vaät naøo coù theå coù ñöôïc.

Neáu caàu thoâng hieåu neân tham vaán baäc thieän tri thöùc, neân thieát tha maø tu coâng khoù maø caàu, ñem taâm ra hoäi giaûi vaán ñeà lôùn veà sanh töû, ñöøng boû troâi suoâng, töï phænh mình voâ ích.

Ví chaâu baùu chaát cao nhö nuùi, baø con nhieàu nhö caùt soâng Haèng, môû maét thaáy ñoù, nhaém maét thaáy gì ñaâu? Môùi hay moïi phaùp höõu vi ñeàu laø moäng mò. Neáu chaúng gaáp tìm thaày, aét uoång kieáp soáng buoâng xuoâi trong khi taùnh Phaät mình vaãn saün coù ñoù.

Neáu khoâng nhôø thaày, quyeát chaúng saùng toû ñöôïc. Khoâng thaày maø ngoä, ñieàu aáy hieám laém.

Neáu töï mình nhôø cô duyeân toát maø thoâng suoát ñöôïc thaùnh yù, ñoù laø haøng thaéng hoïc, sanh ra ñaõ bieát.

Neáu chöa thoâng roõ neân sieâng naêng chòu khoå hoïc, nöông theo giaùo phöông ñeå chöùng ngoä.

Neáu töï mình saùng toû ñöôïc thì chaúng caàn hoïc, khaùc vôùi keû meâ traéng ñen khoâng phaân roõ laïi coøn leáu laùo tuyeân lôøi Phaät daïy, baùng Phaät cheâ phaùp. Caùc vò aáy noùi phaùp nhö möa: quaû ñoù laø ma noùi, chaúng phaûi Phaät noùi. Thaày laø vua ma, hoïc troø laø daân ma.

Keû meâ maëc söùc muùa maùy theo ngöôøi, phuùt choác ñoaï voøng sanh töû. Ñoù laø nhöõng ngöôøi khoâng thaáy taùnh xöng caøn laø Phaät. Haïng chuùng sanh aáy phaïm toäi lôùn, phænh gaït chuùng sanh ñöa vaøo voøng ma giôùi.

Neáu khoâng thaáy taùnh thì daàu gioûi noùi möôøi hai boä kinh vaãn laø ma noùi. Ñoù laø haøng baø con cuûa nhaø ma, chaúng phaûi hoïc troø cuûa nhaø Phaät.

Ñaõ chaúng phaân roõ traéng ñen, baèng naøo ñaâu maø thoaùt khoûi sanh

töû?

Neáu thaáy taùnh töùc laø Phaät.

Khoâng thaáy taùnh töùc laø chuùng sanh.

Neáu lìa taùnh chuùng sanh thì khoâng theå coù taùnh Phaät naøo khaùc

chöùng ñöôïc.

Phaät nay taïi nôi ñaâu?

Taùnh chuùng sanh töùc laø taùnh Phaät vaäy. Ngoaøi taùnh khoâng Phaät.

Phaät töùc laø taùnh

Tröø taùnh aáy ra, khoâng Phaät naøo coù ñöôïc. Ngoaøi Phaät, khoâng taùnh naøo coù ñöôïc.

Hoûi: Neáu khoâng thaáy taùnh thì nieäm Phaät, tuïng kinh boá thí, giöõ giôùi, tinh tieán, roäng ban ñieàu phöôùc lôïi, coù thaønh Phaät ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Khoâng ñöôïc.

Laïi Hoûi: Sao khoâng ñöôïc?

Ñaùp: Neáu coù chuùt phaùp naøo chöùng ñöôïc thì ñoù laø phaùp höõu vi, phaùp nhaân quaû, phaùp thoï baùo, phaùp luaân hoài. Khoâng saùng toû leõ soáng cheát, ñôøi thuôû naøo thaønh ñöôïc Phaät ñaïo?

Thaønh Phaät, caàn thaáy taùnh.

Neáu khoâng thaáy taùnh thì noùi gì veà nhaân quaû vaãn chæ laø phaùp ngoaïi

ñaïo.

Neáu laø Phaät, chôù taäp phaùp ngoaïi ñaïo.

Phaät laø ngöôøi khoâng nghieäp, khoâng nhaân quaû.

Noùi coù chuùt phaùp naøo ñoù coù theå thaønh ñöôïc, quyeát laø phæ baùng Phaät,

döïa vaøo ñaâu maø thaønh ñöôïc chöù? Ñoù laø söï chaáp tröôùc ôû moät “taâm” moät “naêng”, moät “giaûi” moät “kieán”, ñieàu aáy, Phaät coù höùa bao giôø ñaâu?

Phaät khoâng giöõ khoâng phaïm giôùi.

Taâm taùnh voán khoâng, cuõng chaúng dô saïch.

Caùc phaùp ñeàu khoâng tu, khoâng chöùng, khoâng nhaân, khoâng quaû. Phaät chaúng giöõ giôùi

Phaät chaúng tu haønh Phaät chaúng taïo döõ Phaät chaúng tinh tieán Phaät chaúng bieáng löôøi Phaät laø ngöôøi voâ taùc.

Cho neân ñem taâm truï tröôùc ra maø thaáy Phaät, khoâng ñaâu höùa coù

vaäy.

Phaät chaúng laø Phaät.

Ñöøng ñaët baøy kieán giaûi cuûa Phaät.

Neáu khoâng thaáy ñöôïc nghóa aáy thì baát cöù luùc naøo, baát cöù ñaâu ñaâu,

ñeàu khoâng toû ñöôïc boån taâm.

Neáu khoâng thaáy taùnh thì baát cöù luùc naøo, baát cöù nghó gì hoaëc khoâng nghó gì, ñeàu laø keû ñaïi toäi, laø ngöôøi si ñaém giöõa caùi khoâng voâ kí, ngaày ngaät nhö ngöôøi say, chaúng roõ phaân toát xaáu.

Neáu muoán tu phaùp voâ taùc, tröôùc caàn thaáy taùnh, sau ñoù töï nhieân döùt lo.

Neáu khoâng thaáy taùnh maø thaønh ñöôïc Phaät ñaïo, khoâng ñaâu coù

ñöôïc.

Coù ngöôøi phaù boû leõ nhaân quaû, thaúng tay taïo nghieäp döõ, noùi caøn taát

caû laø khoâng, taïo aùc khoâng gì hôn,haïng ngöôøi aáy ñoaï ñòa nguïc voâ giaùn, maõi maõi khoâng heïn ngaøy ra.

Neáu laø ngöôøi trí, chôù coù loái kieán giaûi nhö vaäy.

Hoûi: Neáu trong baát cöù luùc naøo, baát cöù cöû chæ haønh ñoäng naøo cuõng ñeàu laø töï taâm caû, sao trong khi mang saéc thaân voâ thöôøng naøy toâi khoâng thaáy ñöôïc boån taâm?

Ñaùp: Boån taâm luoân ôû tröôùc maét, taïi ngöôi khoâng chòu thaáy. Hoûi: Taâm ôû tröôùc maét, sao toâi khoâng thaáy?

Sö Hoûi: Ngöôi thöôøng naèm moäng chöù? Ñaùp: Thöôøng naèm moäng.

Hoûi: Trong khi ngöôi naèm moäng thì ñoù laø boån thaân ngöôi chöù? Ñaùp: Ñuùng laø boån thaân toâi.

Laïi Hoûi: Lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa ngöôi trong luùc aáy coù khaùc, hay chaúng khaùc vôùi chính ngöôi?

Ñaùp: Chaúng khaùc.

Sö Noùi: Neáu ñaõ chaúng khaùc thì thaân aáy töùc laø phaùp thaân ngöôi, phaùp thaân aáy töùc laø boån taâm ngöôi.

Taâm aáy töø voâ soá kieáp ñeán nay vaãn y nhö hieän giôø, chaúng sai khaùc, chöa töøng coù soáng cheát, chaúng sanh chaúng dieät, chaúng theâm chaúng bôùt, chaúng saïch chaúng dô, chaúng toát chaúng xaáu, chaúng laïi chaúng qua, cuõng khoâng phaûi traùi, cuõng khoâng töôùng nam töôùng nöõ, cuõng khoâng taêng tuïc, giaø treû, khoâng thaùnh khoâng phaøm, cuõng khoâng Phaät cuõng khoâng chuùng sanh, cuõng khoâng tu chöùng, cuõng khoâng nhaân quaû, cuõng khoâng gaân coát, cuõng khoâng töôùng maïo, gioáng nhö hö khoâng, naém chaúng ñöôïc boû chaúng ñöôïc, nuùi soâng töôøng ñaù khoâng ngaên noåi, aån hieän laïi qua thaàn thoâng töï taïi, vöôït nuùi nguõ uaån, qua doøng sanh töû, khoâng moät nghieäp naøo troùi buoäc ñöôïc phaùp thaân aáy.

Taâm aáy vi dieäu khoù thaáy. Taâm aáy chaúng gioáng saéc taâm.

Chính töø trong aùnh saùng cuûa taâm aáy öùng duïng leân taát caû haønh ñoäng, tay ñöa chaân böôùc.

Cuõng nhö hoûi veà soá caùt soâng Haèng thì ai maø traû lôøi ñöôïc, ñaønh trô nhö ngöôøi goã, cuõng vaäy, taâm laø thoï duïng cuûa chính ngöôi, sao ngöôi khoâng bieát laïi ñi hoûi ngöôøi khaùc?

***Phaät noùi:*** Taát caû chuùng sanh ñeàu laø ngöôøi meâ, do ñoù taïo nghieäp, ñoaï doøng sanh töû, muoán thoaùt ra laïi chìm xuoáng, aáy chæ vì khoâng thaáy

taùnh.

Ví chuùng sanh khoâng meâ sao laïi thaéc maéc hoûi laøm gì chuyeän aáy

khoâng moät ai giaûi ñaùp ñöôïc? Töï tay mình ñöa, chaân mình böôùc, sao mình khoâng bieát?

Môùi hay thaùnh nhaân chaúng sai laàm, chæ taïi ngöôøi meâ khoâng töï saùng toû ñöôïc.

Môùi hay leõ khoù töôøng aáy, chæ mình Phaät môùi hieåu noåi, ngoaøi ra taát caû ngöôøi, trôøi vaø caùc loaïi chuùng sanh ñeàu khoâng saùng toû ñöôïc.

Neáu trí hueä chieáu saùng taâm aáy, cuõng goïi laø phaùp taùnh, cuõng goïi laø giaûi thoaùt, môùi hay taâm aáy khoâng bò sanh töû buoäc raøng, khoâng moät phaùp naøo troùi maéc ñöôïc, neân goïi laø Ñaïi Töï Taïi Vöông Nhö Lai, cuõng goïi laø Baát Tö Nghò, cuõng goïi laø Thaùnh Theå, cuõng goïi laø Tröôøng Sanh Baát Töû, cuõng goïi laø Ñaïi Tieân: teân goïi tuy khaùc nhau, boån theå vaãn laø moät.

Thaùnh nhaân phaân bieät taát caû maø vaãn khoâng lìa töï taâm.

Söùc chöùa roäng lôùn cuûa taâm öùng duïng khoâng cuøng: öùng vaøo maét thì thaáy maøu, öùng vaøo tai thì nghe tieáng, öùng vaøo muõi thì ngöõi muøi, öùng vaøo löôõi thì bieát vò cho neân baát cöù cöû ñoäng naøo cuõng ñeàu laø töï taâm caû.

… Caùi saéc thaân boán ñaïi töùc laø phieàn naõo. Phaøm laø saéc thaân phaûi chòu sanh dieät.

Phaùp thaân thì thöôøng truï, nhöng khoâng choã truï. Caùi phaùp thaân Nhö Lai haèng coøn khoâng ñoåi khaùc, neân kinh noùi: Chuùng sanh neân bieát taùnh Phaät voán saün töï ñuû ñoù.

Ca Dieáp chính laø ngöôøi ngoä ñöôïc boån taùnh aáy. Boån taùnh töùc laø taâm.

Taâm töùc laø taùnh.

Töùc chung ñoàng vôùi taâm chö Phaät. Phaät tröôùc Phaät sau chæ truyeàn taâm aáy.

Tröø taâm aáy ra, khoâng Phaät naøo coù theå ñöôïc.

Chuùng sanh ñieân ñaûo khoâng bieát töï taâm laø Phaät, cöù höôùng ngoaøi maø gìn giöõ caàu caïnh, suoát ngaøy laêng xaêng nieäm Phaät laïy phaät. Phaät taïi nôi ñaâu? Ñöøng neân coù nhöõng loái thaáy aáy.

Chæ caàn bieát töï taâm.

Ngoaøi ra, roát khoâng coù Phaät naøo khaùc.

***Kinh noùi:*** Phaøm caùi gì coù töôùng ñeàu laø doái traù. Laïi noùi: Chính taïi nôi ñaây môùi laø coù Phaät.

Töï taâm laø Phaät.

Ñöøng neân ñem Phaät leã Phaät nhö vaäy.

Ví boãng döng hieän ra tröôùc maét töôùng maïo Phaät cuøng Boà taùt, quyeát

cuõng ñöøng neân kính laïy.

Taâm mình voán khoâng tòch, khoâng heà coù nhöõng thöù töôùng maïo aáy.

Neáu giöõ töôùng töùc laø ma, rôi haún vaøo neûo taø. Chaúng qua ñoù laø nhöõng boùng daùng do taâm daáy leân, neân ñöøng leã laïy.

Ngöôøi laïy aét khoâng bieát. Ngöôøi bieát aét khoâng laïy.

Laïy aét bò ma hôùp. Sôï ngöôøi hoïc khoâng hieåu neân ta giaûi roõ nhö

vaäy.

Treân theå taùnh cuûa chö Phaät Nhö Lai ñeàu khoâng ñaâu coù thöù töôùng

maïo aáy.

…Taâm mình voán thanh tònh: khoâng ñaâu coù theå coù nhöõng töôùng maïo nhö treân. Cho ñeán caùc loaïi töôùng cuûa Thieân long. Daï xoa, quæ thaàn, Ñeá thích, Phaïm vöông, cuõng chôù neân ñem loøng kính troïng, cuõng chôù sôï seät.

Taâm mình voán khoâng tòch. Taát caû töôùng maïo ñeàu laø voïng töôùng. Neáu moáng loøng thaáy Phaät thaáy phaùp, cuøng caùc thöù töôùng maïo cuûa

Phaät, Boà taùt maø sanh loøng kính troïng, ñoù laø töï mình ñoaï vaøo ñòa vò cuûa chuùng sanh.

Hoûi: Taïi sao khoâng neân baùi laïy chö Phaät vaø Boà taùt?

Ñaùp: Caùc loaøi Thieân ma Ba tuaàn, A tu la cuõng coù theå duøng pheùp thaàn thoâng taïo ra töôùng maïo Boà taùt, bieán hoaù ñuû caùch, maø toaøn laø ngoaïi ñaïo, naøo phaûi laø Phaät ñaâu.

Phaät laø töï taâm, chôù laàm baùi laïy.

Phaät laø tieáng cuûa nöôùc Taây Thieân Truùc (AÁn Ñoä), taïi ñaây (Trung Quoác) goïi laø Giaùc taùnh.

Giaùc töùc laø Linh giaùc: öùng ñoái vôùi cô duyeân, tieáp xuùc vôùi söï vaät (öùng cô tieáp vaät). Ngaång maøy nheo maét, cöû ñoäng chaân tay, ñeàu laø do taùnh linh giaùc cuûa chính mình.

Taùnh töùc laø taâm. Taâm töùc laø Phaät. Phaät töùc laø ñaïo. Ñaïo töùc laø thieàn.

Chæ moät chöõ thieàn, thaùnh vaø phaøm chaúng suy löôøng noåi. Thaáy thaúng taùnh mình thì goïi laø thieàn.

Neáu chaúng thaáy taùnh mình töùc khoâng phaûi thieàn vaäy.

Daàu coù gioûi noùi ñöôïc ngaøn kinh muoân luaän maø khoâng thaáy taùnh thì vaãn laø phaøm phu, chaúng phaûi laø phaùp Phaät.

Ñaïo lôùn kính saâu, khoâng theå noùi cho hieåu.

Kinh ñieån döïa vaøo ñaâu maø voùi tôùi?

Chæ caàn thaáy taùnh thì daàu khoâng bieát moät chöõ vaãn ñöôïc ñaïo. Thaáy taùnh töùc laø Phaät.

Thaùnh theå xöa nay voán thanh tònh, chaúng coù saïch dô.

Sôû dó coù lôøi noùi laø vì thaùnh nhaân nöông theo taâm maø khôûi duïng.

Duïng chæ laø moät danh töø troáng khoâng. Lôøi noùi kia coøn chöa ñaït tôùi ñöôïc thì möôøi hai boä kinh baèng vaøo ñaâu maø ñaït tôùi?

Ñaïo töï coù vieân thaønh, chaúng duøng tu chöùng.

Ñaïo chaúng phaûi laø thanh saéc, neân vi dieäu khoù thaáy.

Cuõng nhö ngöôøi naøo uoáng nöôùc thì laïnh noùng töï mình bieát, cuõng vaäy ta khoâng theå höôùng veà ngöôøi khaùc maø noùi ra ñöôïc.

Chæ mình Nhö Lai laø thoâng suoát, ngoaøi ra caùc baäc ngöôøi vaø tröôøi ñeàu khoâng hieåu thaáu.

Trí oùc cuûa phaøm phu noùi khoâng ñeán, do ñoù môùi chaáp töôùng, chaúng bieát taâm mình xöa nay voán khoâng tòch.

Voïng chaáp töôùng cuøng moïi phaùp töùc rôi vaøo ngoaïi ñaïo ví bieát muoân phaùp ñeàu theo taâm maø sanh, aét khoâng neân chaáp nhö theá. Chaáp töùc chaúng bieát.

Neáu thaáy ñöôïc boån taùnh thì möôøi hai boä kinh hoaù thaønh chöõ nghóa suoâng.

Ngaøn kinh muoân luaän coát môû saùng taâm.

Neáu thoaùt nghe ñaõ hôïp nhau roài thì “giaùo” coøn duøng laøm gì? Noùi cho cuøng lí: giaùo laø lôøi noùi, thaät chaúng phaûi ñaïo.

Ñaïo voán khoâng lôøi. Lôøi noùi laø voïng.

… Neáu thaáy ñöôïc taùnh mình thì chaúng caàn ñoïc kinh nieäm Phaät. Hoïc roäng bieát nhieàu naøo coù ích gì.

Vì leõ ñeå chuyeån hoân meâ cho thaàn thöùc neân môùi coù “giaùo” laäp ra coát tieâu bieåu cho taâm.

Neáu yù thöùc ñöôïc taâm, thì coi giaùo laøm gì?

Thaùnh nhaân soáng töï taïi ngay giöõa loøng sanh töû, aån hieän vaøo ra khoâng ñònh tröôùc, khoâng nghieäp naøo troùi buoäc ñöôïc.

Thaùnh nhaân phaù taø ma. Taát caû chuùng sanh chæ caàn thaáy taùnh thì moïi dö taäp ñeàu tieâu dieät töùc thì, thaàn thöùc heát môø, chæ caàn tieáp nhaän thaúng laø laõnh hoäi ngay; muoán thöïc laõnh hoäi ñaïo, chæ caàn taïi ñaây, nhö baây giôø ñaây, ñöøng chaáp vaøo moät phaùp naøo, caàn döùt nghieäp döôõng thaàn, thì dö taäp cuõng heát theo, vaø töï nhieân traéng roõ, chaúng caàn duïng coâng phu gì.

Ngoaïi ñaïo khoâng laõnh hoäi ñöôïc yù Phaät, duïng coâng nhieàu quaù, traùi vôùi thaùnh yù, suoát ngaøy löõng ñöõng nieäm phaät chuyeån kinh, laøm cho thaàn taùnh meâ môø, chaúng khoûi luaân hoài.

Phaät laø ngöôøi an nhaøn.

Ích gì boân ba khaép nôi caàu danh caàu lôïi, ñeå sau naøy duøng gì chöù? Chæ nhöõng ngöôøi khoâng thaáy taùnh môùi khö khö lo tuïng kinh nieäm Phaät, tinh tieán hoïc hoaøi, ñeâm ngaøy haønh ñaïo, ngoài maõi khoâng naèm, hoïc roäng nghe nhieàu, laáy ñoù laøm phaùp Phaät: ñoù laø haïng ngöôøi cheâ Phaät cheâ phaùp.

Phaät tröôùc Phaät sau chæ noùi thaáy taùnh. Muoân vaät ñeàu voâ thöôøng.

Neáu khoâng thaáy taùnh laïi noùi caøn raèng “ta ñöôïc quaû chaùnh ñaúng chaùnh giaùc”, aáy laø keû ñaïi toäi.

Trong haøng möôøi ñeä töû lôùn cuûa Phaät, ngaøi A Nan laø “ñeä nhaát ña vaên”, ôû vôùi Phaät maø khoâng thoâng hieåu gì heát chæ coát hoïc nhieàu.

Haïng Thanh Vaên vaø Duyeân giaùc, cuøng ngoaïi ñaïo cuõng khoâng hieåu Phaät, chæ chaáp vaøo maáy töøng tu chöùng, ñoaï vaøo nhaân quaû, chòu baùo chuùng sanh, khoâng toû sanh töû, ñi ngöôïc yù Phaät, ñoù laø cheâ bai Phaät, toäi khoâng gì hôn.

***Kinh noùi:*** Ngöôøi xieån ñeà khoâng phaùt sanh tín taâm toäi khoâng gì

hôn.

Ai coù tín taâm, töùc keû aáy laø Phaät ôû ñòa vò ngöôøi.

Laønh döõ töï nhieân, nhaân quaû phaân roõ, thieân ñöôøng ñòa nguïc chæ ôû

tröôùc maét.

Ngöôøi ngu khoâng tin, hieän taïi maéc giöõa ñòa nguïc toái ñen, maø vaãn khoâng hay bieát gì heát, aáy vì duyeân nghieäp naëng vaäy, bôûi leõ khoâng coù tín taâm. Tæ nhö ngöôøi khoâng maét, khoâng tin coù aùnh saùng. Ví coù ai ñeán noùi cho nghe vaãn khoâng tin, chæ vì muø maét vaäy, neân coøn bieát baèng vaøo ñaâu maø nhaän coù aùnh saùng maët trôøi? Keû ngu cuõng y nhö vaäy ñoù. Hieän taïi, hoï ñoaï laøm thaân suùc sanh ñuû loaïi, sanh ôû nôi ngheøo cuøng, heøn thaáp, caàu soáng khoâng soáng ñöôïc, caàu cheát khoâng cheát ñöôïc. Maëc daàu chòu khoå nhö vaäy maø hoûi ñeán laïi noùi laø ta nay raát vui khoaùi laém, khaùc gì ôû thieân ñöôøng. Môùi bieát taát caû chuùng sanh ñeàu laáy caùi soáng khoå laøm vui maø khoâng hay bieát gì heát, aáy chæ vì nghieäp chöôùng naëng neà vaäy, neân khoâng theå phaùt tín taâm, khoâng theå töï mình maø chæ do ngöôøi vaäy.

Neáu thaáy taâm mình laø Phaät thì khoâng caàn caét toùc caïo raâu. Haøng aùo traéng vaãn laø Phaät.

Neáu khoâng thaáy taùnh, caét toùc caïo raâu vaãn laø ngoaïi ñaïo.

Hoûi: Haøng aùo traéng coù vôï con, daâm duïc khoâng tröø, baèng vaøo ñaâu maø thaønh Phaät ñöôïc?

Ñaùp: Toâi chæ noùi thaáy taùnh, chaúng noùi daâm duïc. Chæ caàn thaáy ñöôïc taùnh môùi vôõ leõ raèng töø voâ thæ daâm duïc vaãn laø khoâng tòch, chaúng coù gì phaûi giaû doái döùt tröø, maø cuõng chaúng maéc vaøo duïc laïc. Taïi sao vaäy? Vì taùnh mình voán laø thanh tònh vaäy, daàu noù truï ôû trong saéc thaân naêm uaån. Taùnh aáy boån lai laø thanh tònh, khoâng gì coù theå nhuoám dô ñöôïc. Phaùp thaân boån lai vaãn töï noù coù, khoâng do ai ban cho, khoâng ñoùi khoâng khaùt, khoâng laïnh khoâng noùng, khoâng beänh, khoâng aân aùi, khoâng baø con, khoâng khoå vui khoâng xaáu toát, khoâng daøi ngaén, khoâng maïnh yeáu. Boån lai khoâng moät vaät naøo khaù ñöôïc, chæ vì chaáp coù saéc thaân naøy neân môùi coù töôùng noùng laïnh, ñoùi khaùt chöôùng beänh, ñuû thöù. Neáu chaúng chaáp thì maëc tình ñi ñöùng, ñöôïc töï taïi ngay giöõa doøng soáng cheát, chuyeån vaän taát caû phaùp cuøng vôùi thaùnh nhaân töï taïi voâ ngaïi nhö nhau, khoâng ñaâu maø chaúng an.

… Neáu thaáy taùnh, chieân ñaø la cuõng thaønh phaät.

Hoûi: Chieân ñaø la gaây nghieäp gieát choùc, sao goïi laø thaønh Phaät ñöôïc?

Ñaùp: Toâi noùi thaáy taùnh, chaúng noùi gaây nghieäp. Tuy nghieäp gaây ra chaúng ñoàng nhau, nhöng daàu sao vaãn khoâng moät nghieäp naøo raøng buoäc ñöôïc “noù”. Töø voâ löôïng kieáp ñeán nay, chæ vì khoâng thaáy taùnh neân ñoaï vaøo ñòa nguïc, bôûi gaây nghieäp sanh töû luaân hoài.

Neáu ngoä ñöôïc boån taùnh, roát cuøng vaãn khoâng coù gì goïi laø gaây nghieäp

caû.

Neáu khoâng thaáy taùnh thì nieäm Phaät, toû baùo kia coøn chaúng ñöôïc,

huoáng nöõa luaän veà chuyeän gieát maïng soáng.

Neáu thaáy ñöôïc taùnh thì moïi ngôø vöïc trong taâm phuùt choác tröø ngay, thì vieäc gieát maïng soáng coøn ñaët leân laøm sao ñöôïc chöù?

Trôøi Taây, haêm taùm Toå sö Thieàn ñeàu laàn löôït truyeàn taâm aán cho

nhau.

Ta nay ñeán xöù naøy cuõng chæ truyeàn moät taâm aáy, khoâng luaän veà

giôùi thí, tinh tieán, khoå haïnh, caû ñeán vieäc vaøo nöôùc löûa, leân voøng göôm, chay laït ngaøy moät laàn, ngoài hoaøi khoâng naèm, thaûy thaûy chæ laø phaùp höõu vi cuûa ngoaïi ñaïo.

Ví yù thöùc cuûa taùnh linh giaùc cuûa chính mình trong moïi cöû ñoäng haønh vi, töùc yù thöùc ñöôïc taâm Phaät.

Phaät tröôùc Phaät sau chæ noùi phaùp truyeàn taâm, ngoaøi ra khoâng phaùp naøo khaùc. Neáu thaáu roõ phaùp aáy thì phaøm phu ngu doát khoâng bieát moät chöõ cuõng vaãn laø Phaät.

Neáu khoâng thaáu roõ taùnh linh giaùc cuûa chính mình thì daàu ñem thaân ñaây nghieàn naùt ra thaønh voâ soá buïi baëm ñeå caàu tìm Phaät roát cuoäc vaãn chaúng ñöôïc vaäy.

Phaät aáy cuõng goïi laø phaùp thaân, cuõng goïi laø boån taâm.

Taâm aáy khoâng coù hình töôùng, khoâng nhaân quaû, khoâng gaân coát, töïa nhö hö khoâng khoâng theå naém ñöôïc, khoâng chung ñoàng vôùi vaät chaát, vôùi ngoaïi ñaïo.

Taâm aáy chæ mình Nhö Lai laõnh hoäi ñöôïc, kì dö khoâng ai saùng toû

noåi.

Taâm aáy khoâng lìa ngoaøi caùc saéc thaân boán ñaïi.

Neáu lìa taâm aáy, töùc khoâng coøn vaän ñoäng gì ñöôïc, vì ñoù laø thaân voâ

tri, khaùc gì caây coû ngoùi gaïch.

Thaân ñaõ laø voâ tình, laøm sao vaän ñoäng ñöôïc?

Neáu töï taâm ñoäng thì caû ñeán moïi ngoân ngöõ, moïi haønh vi cöû ñoäng, moïi ñieàu thaáy nghe caûm bieát ñeàu laø taâm ñoäng.

*Taâm ñoäng duïng ñoäng. Ñoäng töùc laø duïng Ngoaøi ñoäng khoâng taâm Ngoaøi taâm khoâng ñoäng Ñoäng chaúng laø taâm Taâm chaúng laø ñoäng Ñoäng voán khoâng taâm Taâm voán khoâng ñoäng Ñoäng chaúng lìa taâm Taâm chaúng lìa ñoäng Ñoäng khoâng taâm lìa Taâm khoâng ñoäng lìa Ñoäng laø taâm duïng Duïng laø taâm ñoäng*

*Töùc ñoäng töùc duïng Chaúng ñoäng chaúng duïng Duïng theå voán khoâng Khoâng voán khoâng ñoäng Ñoäng duïng ñoàng taâm Taâm voán khoâng ñoäng.*

***Neân kinh noùi:*** Ñoäng maø khoâng coù sôû ñoäng. Bôûi vaäy.

Suoát ngaøy thaáy maø vaãn chöa töøng thaáy.

Suoát ngaøy nghe maø vaãn chöa töøng nghe Suoát ngaøy caûm maø vaãn chöa töøng caûm Suoát ngaøy bieát maø vaãn chöa töøng bieát

Suoát ngaøy ñi, ngoài maø vaãn chöa töøng ñi ngoài, Suoát ngaøy hôøn vui maø vaãn chöa töøng hôøn vui.

***Neân kinh noùi:*** Lôøi noùi laøm cho ñaïo döùt, taâm ñoäng laøm cho giaùc ngoä tieâu (ngoân ngöõ ñaïo ñoaïn, taâm haønh xöù dieät)

Thaáy nghe caûm bieát voán töï noù vieân tòch, cho ñeán moïi nieàm giaän vui… cuõng vaäy.

…Neáu bieát giaän vui vaãn laø taùnh khoâng thì chæ caàn ñöøng chaáp töùc thoaùt khoûi moïi nghieäp.

Neáu tuïng kinh maø khoâng thaáy taùnh, ñieàu aáy quyeát khoâng baèng vaøo ñaâu caû, maø noùi maáy vaãn khoâng cuøng.

Neâu sô leõ chaùnh taø nhö treân, chaúng qua chæ moät ñoâi phaàn thoâi

vaäy.

Xin noùi baøi tuïng vaày:

## *Ngoâ boån lai tö thoå:*

*Truyeàn phaùp cöùu meâ tình Nhaát hoa khai nguõ dieäp Keát quaû töï nhieân thaønh Ta coát qua trung thoå Truyeàn phaùp cöùu meâ tình Moät hoa naêm caùnh troå Töï nhieân traùi keát thaønh.*

## *Giang tra phaân ngoïc laõng:*

*Quaûn cöï khai kim toaû*

*Nguõ khaåu töông coäng haønh Cöûu thaäp voâ bæ ngaõ. Beø lau reõ soùng ngoïc Ñuoác saùp môû khoaù vaøng Naêm mieäng cuøng nhau böôùc Chín möôøi khoâng ta ngöôøi.*