**Phaåm 19: THIEÀN TÖ HAØNH ÑAÏO**

Phaät baûo Tyø-kheo:

–Boà-taùt ngoài döôùi goác caây Boà-ñeà haøng phuïc xong ma oaùn, thaønh baäc giaùc ngoä chaân chaùnh, tieâu saïch coäi reã, gai goùc coäi nguoàn cuûa ba ñoäc, khoâng coøn caùc loaïi duyeân khôûi aám, caùi, vónh vieãn khoâng coøn meâ môø. Caùc tö töôûng ñaõ ñònh, trong saïch nhö hö khoâng, maïnh meõ khoâng coøn bò caùc naïn. Döïng leân ngoïn côø lôùn, chæ baøy cho taát caû, giaùo hoùa möôøi phöông, ñoä thoaùt ba coõi, laëng ngoài beân goác caây hieän baøy Töù thieàn, vì keû haäu hoïc chæ roõ con ñöôøng taét ñeå coät caùi ngaõ. Thaàn thoâng vi dieäu, vöùt boû caùc phaùp duïc xaáu aùc, khoâng coøn trôû laïi naêm trieàn caùi, khoâng nhaän naêm moùn duïc, caùc aùc töï dieät, nghó nhôù phaân minh, suy nghó voâ vi, gioáng nhö ngöôøi khoûe maïnh thaéng keû oan gia, yù ñaõ thanh tònh, thaønh haïnh Nhaát thieàn.

Taâm tö môû baøy, hieåu roõ, khöôùc töø tình duïc, khoâng ñieàu naøo ñeå loaïi boû. Khoâng coøn chaáp quaùn, vaéng laëng, thanh thaûn nhö haïnh Thaùnh hieàn. Moïi nhôù nghó suy tö ñaõ döùt, gioáng nhö nöôùc suoái töø treân ñænh nuùi cao, töï trong ñoù traøn ñaày tuoân chaûy ra beân ngoaøi. Nhö khe hang traøn ñaày nöôùc möa, khoâng coøn coù gì vaøo ñöôïc nöõa, vaéng laëng, giöõ moät loøng chuyeân nhaát khoâng dôøi ñoåi, thaønh haïnh Nhò thieàn.

Laïi vöùt boû taâm vui möøng, chæ coøn taâm voâ duïc. Beân ngoaøi taát caû nhöõng vieäc toát xaáu hoaøn toaøn khoâng vaøo ñöôïc, Beân trong cuõng khoâng heà sinh khôûi. Taâm ngay thaúng, thaân an oån, gioáng nhö hoa sen, goác reã ñeàu ôû trong ñaát buøn, khi hoa chöa nôû, caønh, hoa, laù ñeàu thaám nhuaàn trong nöôùc. Vì tònh, neân hieän chaân, thaønh haïnh Tam thieàn.

Vöùt yù vui khoå, khoâng töôûng buoàn vui, taâm khoâng nöông thieän cuõng khoâng vin aùc, khoâng taâm khoå vui. ÔÛ beân trong chaân chaùnh nhö ngöôøi taém goäi saïch seõ, laïi ñem taám luïa môùi tinh ñeïp ñeõ choaøng leân. Trong ngoaøi ñeàu saïch, khoâng nhô. Chaám döùt hôi thôû, tòch nhieân khoâng thay ñoåi, thaønh haïnh Töù thieàn.

Thí nhö nhaø laøm ñoà goám pha ñeàu ñaát thoâ hoøa vôùi ñaát nhuyeãn, trong ñoù khoâng coù caùt, ñaù vuïn, muoán laøm vaät gì cuõng ñöôïc. Heã tinh taán khai phaù thì khoâng coù gì laø khoâng laøm ñöôïc. Ñaõ ñöôïc tònh yù, gaây döïng ñaïi Töø, khoâng boû ñaïi Bi, trí tueä phöông tieän kheùo leùo, xeùt tìm thaáu suoát ñieàu coát yeáu nhieäm maàu. Thoâng suoát ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, ñoù laø: boán YÙ chæ, boán YÙ ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Giaùc yù, taùm Chaùnh ñaïo, cöù tuaàn töï ñeán cuoái cuøng roài trôû laïi ban ñaàu. Nhaân hieåu roõ ba giaûi thoaùt, ñaéc trí tam ñaït. Nay vieäc tôùi lui khoâng heà trôû ngaïi. Bieán hoùa hieån baøy phaùp. Nhöõng ñieàu öa thích ñöôïc nhö yù muoán, khoâng coøn phaûi nghó ngôïi. Thaân coù theå bay ñi, coù theå phaân moät thaân ra laøm traêm laøm ngaøn, cho ñeán vaïn öùc voâ soá thaân. Roài khieán nhaäp laøm moät thaân. Coù theå xuyeân vaøo ñaát ñaù, vaùch töôøng, ñeàu coù theå ñi xuyeân qua ñöôïc. Hieän ra ôû nôi ñaây roài laïi aån maát, aån maát roài laïi hieän, nhö ra vaøo nöôùc; trong thaân tuoân ra nöôùc, löûa. Loäi döôùi nöôùc hay ñi treân khoâng khoâng bò chìm hoaëc bò rôi ngaõ; naèm ngoài trong hö khoâng nhö loaøi chim bay lieäng. Ngoài coù theå ñuïng trôøi, ñöa tay sôø naém maët trôøi, maët traêng. Thaân ñöùng thaúng coù theå cao ñeán Phaïm thieân. Thaàn thoâng töï taïi, maét nhìn thaáy suoát, tai nghe roãng suoát. Bieát tröôùc ñöôïc lôøi noùi, vieäc laøm, yù nghó cuûa caùc loaøi Trôøi, Ngöôøi, Roàng, Quyû, Thaàn, saâu boï, taát caû ñeàu thaáy nghe bieát heát. Caùc keû coù tham daâm, khoâng tham daâm; coù saân haän, khoâng saân haän; coù ngu si, khoâng ngu si; coù aùi duïc, khoâng aùi duïc; coù chí haïnh lôùn; khoâng chí haïnh lôùn, coù haïnh trong ngoaøi, khoâng coù haïnh trong ngoaøi; coù nghó laønh, khoâng coù nghó laønh; coù nhaát taâm, khoâng coù nhaát taâm; coù yù giaûi thoaùt, khoâng coù yù giaûi thoaùt, taát caû ñeàu bieát heát.

Boà-taùt xem xeùt naêm ñöôøng treân trôøi, trong loaøi ngöôøi, ñòa nguïc, suùc sinh, quyû thaàn,

cha meï ñôøi tröôùc, anh em, vôï con, teân tuoåi, doøng hoï noäi ngoaïi, taát caû ñeàu phaân bieät roõ

raøng. Söï vieäc moät ñôøi, möôøi ñôøi, traêm ngaøn öùc voâ soá ñôøi, cho ñeán thôøi gian thaønh truï hoaïi khoâng, roài trôû laïi thaønh cuûa trôøi ñaát. Coù theå bieát moät kieáp, möôøi kieáp, cho ñeán traêm ngaøn öùc trong voâ soá öùc kieáp veà teân tuoåi, doøng hoï noäi ngoaïi, aåm thöïc, y phuïc, khoå vui, tuoåi thoï daøi ngaén, cheát ôû nôi naøy sinh ra ôû nôi kia, qua laïi trong caùc ñöôøng, keå töø luùc ban ñaàu khi môùi sinh ra cho ñeán luùc lôùn leân roài giaø, cheát, hình saéc toát xaáu, hieàn ngu, vui khoå ôû trong ba coõi, taát caû ñeàu phaân bieät bieát heát. Thaáy thaàn hoàn cuûa con ngöôøi tuøy theo haønh ñoäng taïo taùc cuûa mình maø sinh vaøo trong naêm ñöôøng, hoaëc ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû, hoaëc ñoïa trong loaøi suùc sinh, hoaëc laøm quyû thaàn, hoaëc sinh leân trôøi, hoaëc laøm hình ngöôøi. Coù ngöôøi ñöôïc sinh trong gia ñình giaøu sang sung söôùng, hoaëc coù ngöôøi sinh trong gia ñình baàn cuøng khoán khoå. Bieát chuùng sinh meâ laàm, naêm aám saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc töï ngaên che, ñeàu quen theo naêm moùn duïc, maét thaáy saéc, tai nghe tieáng, muõi ngöûi muøi, löôõi neám vò, thaân xuùc chaïm, bò aùi duïc loâi keùo; ham meâ caùc thöù tieàn cuûa, saéc ñeïp, nhôù töôûng, öôùc mong ñöôïc an vui sung söôùng. Töø ñaây sinh ra caùc toäi aùc; töø toäi aùc ñöa ñeán khoå ñau. Phaûi luoân ñoaïn tröø aùi taäp, khoâng theo taâm daâm ñeán nhö loâng toùc. Nhaän laõnh thöïc haønh Baùt chaùnh ñaïo thôøi caùc khoå ñeàu tieâu dieät. Nhöõng gì laø taùm? Ñoù laø Chaùnh kieán, Chaùnh nieäm, Chaùnh nghieäp, Chaùnh trí, Chaùnh phöông tieän, Chaùnh yù, Chaùnh ñònh.

Gioáng nhö khoâng cuûi, khoâng löûa, khoâng chaùy, khoâng taét. Ñoù goïi laø ñaïo voâ vi ñoä ñôøi.

Boà-taùt töï bieát ñaõ boû goác aùc, khoâng coøn daâm, noä, si, sinh töû ñaõ dieät, caùc goác reã ñaõ döùt saïch, khoâng coøn maàm moùng tai hoïa; vieäc laøm ñaõ thaønh, trí tueä ñaõ ñaït. Khi sao mai vöøa xuaát hieän, Ngaøi hoaùt nhieân ñaïi ngoä, ñaéc ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân, laøm Baäc Toái Chaùnh Giaùc, ñöôïc möôøi löïc, boán voâ sôû uùy, möôøi taùm phaùp baát coäng cuûa Phaät.

Möôøi löïc cuûa Phaät laø:

1. Phaät thaáy bieát heát nhöõng ñieàu saâu xa nhieäm maàu bí aån laø ñuùng hay chaúng ñuùng, coù giôùi haïn hay khoâng giôùi haïn, thaáy roõ ñuùng nhö thaät.
2. Phaät bieát roõ taát caû nhöõng vieäc ñaõ laøm vaø choã nhaän laõnh quaû baùo ôû quaù khöù, hieän taïi, vò lai..
3. Phaät hay môû baøy, chæ daïy veà moân thieàn ñònh giaûi thoaùt chaùnh thoï.
4. Phaät phaân bieät bieát roõ caùc yù nghó sai khaùc cuûa trôøi, ngöôøi vaø chuùng sinh.
5. Phaät bieát roõ bao nhieâu ngoân ngöõ cuûa chuùng sinh vaø ngoân ngöõ sieâu theá gian.
6. Phaät bieát roõ taát caû caùc chuûng loaïi vaø voâ löôïng hình thaùi trong theá gian.
7. Phaät bieát duïc troùi vaø bieát caàn laøm nhöõng vieäc ñeå thaùo boû söï troùi buoäc duïc.
8. Trí cuûa Phaät nhö bieån, lôøi laønh voâ löôïng, bieát roõ taát caû nhöõng hoaït ñoäng trong ñôøi tröôùc.
9. Phaät vôùi Thieân nhaõn thanh tònh thaáy roõ con ngöôøi khi môùi cheát, thaàn hoàn thaùc sinh thoï quaû baùo, tuøy theo hình ñoäng thieän, aùc, hoïa, phöôùc.
10. Phaät ñaõ döùt saïch caùc laäu hoaëc, khoâng coøn bò troùi buoäc, dính maéc, tinh thaàn minh maãn, trí tueä saùng suoát, töï bieát ñaõ chöùng ngoä, ñaïo haïnh thoâng suoát cuøng toät. Vieäc laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn sinh töû nöõa, trí tueä saùng suoát.

Ñoù laø möôøi löïc cuûa Phaät. Boán voâ sôû uùy cuûa Phaät laø:

1. Phaät vôùi thaàn thoâng trí tueä cuûa Baäc Chaùnh Giaùc, khoâng coù vieäc gì laø Ngaøi khoâng thaáy, khoâng bieát, ngöôøi ngu vì meâ laàm neân cho raèng Phaät chöa bieát heát. Ñeán nhö Phaïm, Ma, caùc Thaùnh coøn chöa coù theå baøn baïc veà trí tueä cuûa Phaät. Ngaøi moät mình ñi ñeán ñaâu cuõng khoâng heà sôï haõi. Ñoù laø ñieàu voâ uùy thöù nhaát.
2. Phaät vôùi caùc laäu ñaõ heát, trí bieát khaép taát caû. Ngöôøi ngu vì meâ laàm neân cho raèng

Phaät chöa heát caùc laäu. Ñeán nhö chö Phaïm, Ma caùc Thaùnh coøn khoâng theå luaän baøn veà trí tueä cuûa Phaät. Ngaøi moät mình ñi ñeán ñaâu cuõng khoâng heà sôï haõi. Ñoù laø ñieàu voâ uùy thöù hai.

1. Ñöùc Phaät thuyeát giôùi kinh cho moïi ngöôøi hoïc taäp. Ngöôøi ngu si noùi vôùi nhau: Kinh Phaät khoâng phoå bieán. Ñeán nhö chö Phaïm, Ma, caùc Thaùnh coøn chaúng coù theå baøn baïc, cheâ bai chaùnh kinh cuûa Phaät. Ngaøi moät mình ñi ñeán ñaâu cuõng khoâng heà sôï haõi. Ñoù laø ñieàu voâ uùy thöù ba.
2. Phaät bieåu hieän ñaïo nghóa, noùi lôøi chaân thaät, coát yeáu laø ñoä moïi ngöôøi vöôït ñöôïc khoå aùch. Ngöôøi ngu vì meâ laàm neân noùi vôùi nhau: Lôøi Phaät daïy khoâng coù theå vöôït ñöôïc khoå aùch. Ñeán nhö chö Phaïm, ma, caùc Thaùnh coøn chaúng coù theå baøn baïc veà ñaïo nghóa chaân chaùnh cuûa Phaät. Ngaøi moät mình ñi ñeán ñaâu cuõng khoâng heà sôï haõi. Ñoù laø ñieàu voâ uùy thöù tö.

Möôøi taùm phaùp baát coäng töø khi Ngaøi môùi chöùng ñöôïc ñaïo quaû Phaät cho ñeán luùc nhaäp Nieát-baøn:

1. Khoâng maát ñaïo lyù.
2. Khoâng noùi suoâng.
3. Khoâng thaát nieäm.
4. Khoâng coù taâm yù khoâng trong saïch.
5. Khoâng coù loaïn töôûng.
6. Luoân luoân tænh taùo.
7. Chí ñaït khoâng giaûm.
8. Tinh taán khoâng giaûm.
9. Ñònh yù khoâng giaûm.
10. Trí tueä khoâng giaûm.
11. Giaûi thoaùt khoâng giaûm.
12. Giaûi thoaùt tri kieán khoâng giaûm.
13. Thaáy bieát heát taát caû nhöõng vieäc trong ñôøi quaù khöù.
14. Thaáy bieát heát taát caû nhöõng vieäc trong ñôøi vò lai.
15. Thaáy bieát heát taát caû nhöõng vieäc trong ñôøi hieän taïi.
16. Laõnh ñaïo caû chuùng, duøng thaân haønh giaùo hoùa daét dìu ñeå chöùng ñaït ñöôïc ñaïo quaû.
17. Laõnh ñaïo caû chuùng, duøng ngoân haønh giaùo hoùa daét dìu ñeå chöùng ñaït ñöôïc ñaïo

quaû.

1. Laõnh ñaïo caû chuùng, duøng yù haønh giaùo hoùa daét dìu ñeå chöùng ñaït ñöôïc ñaïo quaû. Ñoù laø möôøi taùm phaùp baát coäng.

Phaät chöùng ñaéc ñaïo yù Nhaát thieát tri kieán, ngoài döôùi goác caây töï nghó: “Thaät laø heát

söùc nhieäm maàu, khoù bieát, khoù hieåu, raát khoù ñaït ñöôïc. Cao khoâng cuøng toät, roäng khoâng giôùi haïn, saâu thaúm voâ cuøng, saâu xa khoâng theå löôøng, lôùn bao trôøi ñaát, nhoû khoâng choã vaøo. Xöa kia Ñöùc Phaät Ñaêng Quang thoï kyù cho Ta laøm Phaät hieäu laø Thích-ca Vaên, ngaøy nay ñaït ñöôïc quaû vò ñoù. Töø voâ soá kieáp caàn khoå caàu ñaït, nay môùi ñaït ñöôïc. Töï nhôù nghó caùc vieäc laøm ôû ñôøi tröôùc: Ñaïo ñöùc, töø hieáu, nhaân nghóa, leã tín, trung chaùnh, giöõ chaân, hö taâm, hoïc ñaïo Thaùnh hieàn, yù thanh tònh, nhu hoøa, tu haïnh luïc Ñoä voâ cöïc: Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Nhaát taâm, Trí tueä. Tu haïnh Töù ñaúng taâm: Töø, Bi, Hyû, Xaû. Ñoái vôùi boán aân tuøy thôøi cuùng döôøng. Nuoâi döôõng chuùng sinh, thöông nhö con ñoû, laøm vieäc laøm cuûa chö Phaät, chöùa nhoùm coâng ñöùc voâ löôïng. Nhieàu kieáp caàn khoå, khoâng heà uoång coâng, nay nhaän ñöôïc taát caû, vui möøng töï khen:

*Nay bieát Phaät toân quyù Boû daâm, saïch caùc laäu*

*Seõ daãn ñöôøng taát caû Theo Ngaøi aét yeân vui Quaû phöôùc vui cuûa trôøi Nguyeän toát ñaõ thaønh töïu*

*Mau choùng ñöôïc Thöôïng Tòch Ta seõ vaøo Nieát-baøn.*

M