KINH HIEÀN KIEÁP

**QUYEÅN 3**

**Phaåm 9: NOÙI VEÀ SÖÏ LAÕNH HOÄI, GIÖÕ GÌN**

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Hyû Vöông:

–Theá naøo goïi laø laõnh hoäi giöõ gìn tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö nhaän laáy haïng chuùng sinh cuøng khoán khoâng theå töï mình vöôït ñöôïc noãi khoå cöïc aáy thì ñem phaùp thí daãn daét khieán hoï quy phuïc, roài môùi duøng cuûa caûi quyù giaù boá thí khieán moïi ngöôøi ñeàu nghe theo, ñoù laø Boá thí.

Thöôøng duøng goác cuûa ñöùc haïnh ñeå thöïc haønh caùc ñieàu thieän, baûn thaân ñaõ thöïc hieän, laïi khuyeán khích keû khaùc cuøng laøm, nhö ñöôïc nghe nhöng khoâng giöõ laáy ñoái vôùi soá löôïng cuûa caûi giaøu coù lôùn lao, ñoù laø Trì giôùi.

Nhö ñöôïc nghe giaûng, noùi veà ñieàu thieän, coù theå nhaãn chòu moïi noãi khoå khoâng laáy ñoù laøm ñieàu buoàn phieàn. Giaû söû coù vò Boà-taùt laøm keû Phaïm chí, taát theo keû ngu ñeå ñöôïc nghe nhöõng lôøi chæ daãn, tu taäp trong möôøi hai naêm môùi höng khôûi ñaïo lôùn voâ thöôïng, toû ngoä nôi choán sinh ra cuûa mình, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Ñem söï tinh caàn döùt boû moïi raøng buoäc cuûa saûn nghieäp gia ñình, khoâng cho ñaáy laø chuyeän khoù khaên, ñoù laø Tinh taán.

Hieåu roõ veà leõ voâ thöôøng, laõnh hoäi tính chaát nhaân duyeân cuûa söï vaät ñeå doác taâm tu taäp khoâng bieáng treã dôû dang, ñoù laø Nhaát taâm.

Hoïc hoûi nôi choán khoâng thaày, söû duïng moïi phöông tieän quyeàn xaûo, luoân theå hieän söï bình ñaúng ñoái vôùi moïi lónh vöïc yeâu gheùt, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø nhaän ra söï keùo daøi trong coõi sinh töû maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö thi aân giuùp ñôõ laø nhaèm ñaït ñöôïc phaùp nhaãn Voâ sôû tuøng

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

sinh, ñoù laø Boá thí.

Phaùp nhaãn aáy ñöôïc döïa treân neàn taûng laø taâm thöông xoùt voâ bôø ñoái vôùi muoân loaøi, ñoù laø Trì giôùi.

Luoân theå hieän loøng nhu hoøa, khuyeán khích ham chuoäng caùc theä nguyeän lôùn lao, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nhö ñem söï hieåu bieát roäng raõi cuûa mình ñeå chæ daãn giuùp ñôõ ñoái vôùi taát caû, ñoù laø Tinh taán.

Ví nhö ñaït ñöôïc söï an nhieân tòch tónh treân tinh thaàn voâ ngaõ, ñoù laø Nhaát taâm.

Hoaëc nhö ñoái vôùi haïng ngöôøi thaáp keùm ñeàu khieán hoï tin theo mình, doác taâm giaûng daïy veà nhaãn nhuïc nhu hoøa cuøng caùc phaùp thieàn ñònh cuûa nhöõng baäc Thaùnh lôùn, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khoâng ñoaïn tröø maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö duøng söï boá thí ñeå taïo ñöôïc neûo höng khôûi ñoái vôùi boán aân cuøng cöùu giuùp haïng nguy khoán, ñoù laø Boá thí.

Luoân gìn giöõ nôi thaân, mieäng, yù, theå hieän söï caån thaän trong ba nghieäp, ñoù laø Trì giôùi.

Ñoái vôùi ngöôøi luoân thích öùng, thaân taâm hoøa ñoàng, chí nhaèm ñaït ñöôïc phaùp nhaãn, boán söï luoân taïo ñöôïc hoøa hôïp, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nhö ñem coâng vieäc tu taäp ñeå thöïc hieän cho ñöôïc boán yù ñoaïn, khoâng boû dôû giöõa chöøng, thaûy ñeàu do söï tu hoïc aáy maø taïo ñöôïc quaû vò giaùc ngoä, ñoù laø Tinh taán.

Hoaëc duøng söï tòch tónh ñeå töø ñaáy ñaït ñeán boán yù chæ, ñoù laø Nhaát

taâm.

Nhö nöông theo aùnh saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä tu taäp theo ñuùng

boán chaân lyù chaéc chaén khoâng rôi trôû laïi vaøo söï hö doái, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø töø nhöõng vui thuù thuaàn tuùy tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Ñoái vôùi heát thaûy moïi sôû höõu ñeàu boá thí maø khoâng heà tieác laãn, ñoù laø Boá thí.

Duøng nhieàu coâng ñöùc ñeå khai môû giaùo hoùa chuùng sinh thaáy ñöôïc caùc caùnh cöûa giaûi thoaùt, ñoù laø Trì giôùi.

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

Nhö ñem ñöùc lôùn ñeå giaûng daïy giaùo hoùa öùng duïng khaép choán, tuaân giöõ giôùi luaät theå hieän nôi moïi haønh ñoäng taïo taùc, taâm sinh höôùng thöôïng, doác taâm khai thò, giaùo hoùa chuùng sinh, laøm hieån loä vieäc tuaân giöõ giôùi luaät aáy, duøng nhaãn nhuïc thuaän hôïp vôùi yù, ñoái vôùi haïng ngöôøi ñaëc bieät cuøng coù theå nhaän laõnh ñöôïc, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Hoaëc nhö ñem giaùo phaùp tuøy thôøi maø daãn daét giaùo hoùa töøng aáy chuùng sinh nghe theo, ñoù laø Tinh taán.

Khoâng boû hoaøn caûnh thích hôïp luoân theå hieän taâm Töø bi ñeå thöïc hieän thaønh töïu boán thöù yù, döùt heát moïi khoå vui khaùc, ñoù laø Nhaát taâm.

Choã nhaèm giaûng daïy cho chuùng sinh, taát caû ñeàu toû loøng lo laéng giöõ gìn moät caùch thích hôïp ñoái vôùi giaùo phaùp, caùc neûo ñaït ñeán söï thích nghi tuøy thôøi maø khoâng bò thaát taùn, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø töø caùc phaùp thieàn ñònh tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö taïo laäp caùc nôi choán boá thí, ôû moãi moãi nôi choán aáy ñeàu nhaèm ñuùng muïc ñích, khoâng bò laïc neûo, ñoù laø Boá thí.

Taâm luoân toû baøy söï thaän troïng, döùt boû moïi thöù khoâng thích hôïp, ñoù laø Trì giôùi.

Theå hieän loøng nhaân cuøng nhaãn chòu, ñoái vôùi caùc phaùp luoân an nhieân töï taïi, hoäi nhaäp trong söï hoøa ñoàng, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Moät loøng tu taäp, tö duy, taïo döïng, moïi nôi choán neân buoâng thaû, huûy dieät caùc neûo sai traùi, ñoù laø Tinh taán.

Nhö ñem caùc phaùp thieàn ñònh döùt boû moïi tieáp nhaän cuûa caên traàn, khieán cho ba nghieäp thaân, khaåu, yù ñöôïc an oån, töø ñaáy maø coù ñöôïc aùnh saùng trí tueä, ñoù laø Nhaát taâm.

Hoaëc nhö dieät tröø tham duïc, ñem ñöùc saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä xua tan moïi thöù caáu ueá trong haønh ñoäng, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø nhaèm ñaït ñöôïc thaàn thoâng maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö ñem aùnh saùng maø boá thí, nhaân ñoù ñaït ñöôïc phöôùc baùo coù ñöôïc Thieân nhaõn nhìn thaáy thaáu suoát caùc neûo, ñoù laø Boá thí.

Doác phuïng giôùi luaät, tinh chuyeân trong vieäc nghe vaø laõnh hoäi kinh ñieån khoâng heà huûy phaïm, do ñaáy maø ñaït ñöôïc thieân nhó coù theå

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

nghe bieát xa roäng, ñoù laø Trì giôùi.

Ñaït ñöôïc hai neûo nhaân, hoøa laøm moät, duøng ñoù maø khuyeán trôï taïo ñieàu kieän ñeå phaùt taâm Boà-ñeà, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Thaønh töïu ñöôïc vieäc nhaän bieát vaø nhôù nghó veà thaân maïng cuõ cuøng moïi vieäc ôû ñôøi quaù khöù, coù ñöôïc thaàn thoâng töï taïi nhöng vì nhaèm ñeå hoùa ñoä chuùng sinh neân ôû ngay trong coõi ñôøi, tích luõy coâng ñöùc, luoân töï cheá ngöï vôùi mình, ñoù laø Tinh taán.

Thaàn thoâng, thaàn tuùc daãn ñeán söï bieán hoùa nhöng khoù ñaït ñöôïc giaûi thoaùt, lìa boû moïi vöôùng maéc cuûa nhaän thöùc ñeå thoï laõnh caùc phaùp thieàn ñònh bình ñaúng, ñoù laø Nhaát taâm.

Ñem söï baùo öùng cuûa nhaân duyeân do ñaït ñöôïc aân aáy, duøng aùnh saùng thaàn thoâng tieâu dieät moïi thöù caáu ueá, töø phaùp Tam-muoäi aáy thoâng suoát ñöôïc aùnh saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä, ñoù laø Trí tueä ñaõ döùt saïch moïi thöù phieàn naõo.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø töø söï xaûo dieäu ôû ñôøi maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Khoâng theå khuyeán khích vieäc tu hoïc caùc phaùp Ba-la-maät, chæ ham chuoäng nhöõng xaûo thuaät thích öùng ôû ñôøi, cuøng trao truyeàn cho keû khaùc cuøng laøm nhö mình, ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp naøy neân duøng caùc xaûo thuaät maø boá thí ñeå khieán hoï tu ñöùc, ñoù laø Boá thí.

Ñôøi sau ñöôïc phöôùc baùo khieán cho voâ soá ngöôøi yeâu meán, ham thích doác taâm vì ñaïo, ñoù laø Trì giôùi.

Coù theå söû duïng heát thaûy moïi thöù kyõ thuaät xaûo tieän, thaûy ñeàu thoâng suoát khoâng coøn soùt moät laõnh vöïc naøo, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nhö doác phuïng haønh caùc phaùp cuûa Boà-taùt coù theå ñaït ñöôïc moïi thaønh töïu, ñoù laø Tinh taán.

Nhö taâm luoân theå hieän söï öa thích, ñoù laø Nhaát taâm. Tham vaán hoûi han ñeå nhaän laõnh ñaïo phaùp, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø do taâm Töø bi thöông xoùt nhaèm cöùu giuùp taát caû maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö ñem taâm cöùu giuùp taát caû chuùng sinh, duøng taâm Töø bi maø boá thí, ñoù laø Boá thí.

Vì chuùng sinh neân ñoái vôùi baûn thaân khoâng coøn tham lam, ñem

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

söï giöõ giôùi aáy theo hoaøn caûnh maø phaùt theä nguyeän, nhaân ñoù ñaït ñöôïc töï taïi ngay nôi choán haønh hoùa, töø ñaáy daïy doã, giaùo hoùa chuùng sinh taïo nhaân phuïng haønh ñieàu laønh, maø taïo laäp phaùt huy ñaïo, ñoù laø Trì giôùi.

Gioáng nhö vò vua thôøi quaù khöù teân laø Ma-ñieàu, choã daáy khôûi tinh taán luoân lo laéng tu, tuaân phuïng theo hoaøn caûnh, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nhö laøm vò quoác vöông, coù ngöôøi mong ñöôïc laáy ñaàu mình maø taâm khoâng daáy saân haän. Voâ soá ngöôøi ñöôïc sinh leân coõi trôøi, do söï tinh taán aáy maø coù theå gaéng goå chòu ñöïng, nhaän laõnh, laïi ñem heát taøi saûn cô nghieäp ñeå duøng vaøo vieäc khai hoùa daãn daét, ñoù laø Tinh taán.

Luoân gaén boù vôùi caùc phaùp thieàn ñònh nhaèm tieâu dieät moïi voïng ñoäng cuûa saùu caên, khoâng nôi choán naøo coù theå aån giaáu ñöôïc, ñoù laø Nhaát taâm.

Ñem aùnh saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä neâu baøy quaûng dieãn khai thò cho voâ soá chuùng sinh khieán moïi ngöôøi ñeàu roäng môû nhaän laáy nhöõng baùo öùng lôùn lao toát ñeïp, caùc ñöùc cuûa saùu söï vieäc xua saïch moïi nôi choán phieàn naõo buïi baëm, söï baùo öùng maïnh meõ vì khoâng thaáy söï xaâm phaïm, khoâng do quaù khöù maø coù theâm, bôùt, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø thöïc hieän loøng thöông maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö trong vieäc boá thí, taâm töï daáy yù nieäm muoán khieán cho taát caû chuùng sinh thaûy ñeàu ñöôïc an laønh, ñoù laø Boá thí.

Hoaëc nhö lìa boû moïi lieân heä vôùi keû khaùc, chaúng phaûi vì chaùn gheùt baûn thaân mình maø laø nhaèm döùt saïch caùc moái troùi buoäc, ñoù laø Trì giôùi.

Coù theå nhaãn chòu khi baûn thaân bò keû khaùc maéng nhieác hay duøng gaäy goäc ñaùnh ñaäp maø thaûy ñeàu nhaãn ñöôïc caû, laïi hoùa ñoä ngöôøi khaùc cuõng thöïc hieän ñöôïc nhaãn nhö mình, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nhö doác tinh chuyeân goàm ñuû moïi goác cuûa coâng ñöùc, khoâng heà chaùn naûn trong vieäc hoùa ñoä voâ soá chuùng sinh, laïi caøng tinh chuyeân nhaèm khuyeán khích moïi ngöôøi khieán hoï xuaát gia hoïc ñaïo, ñoù laø Tinh taán.

Hoaëc nhö chaùn gheùt caùc neûo aùc, yeâu thích caùc phaùp thieàn ñònh

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

doác nhieàu coâng ñöùc ñeå ñaït ñeán cöùu caùnh, ñoù laø Nhaát taâm.

Do loøng thöông xoùt maø tröø saïch moïi ñieàu aùc hieän baøy, khoâng heà bieáng treã boû dôû, choã daáy khôûi phaùp thí laø nhaèm giaûng daïy giaùo hoùa chuùng sinh, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø hoan hyû tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï

vieäc?

Nhö trong tröôøng hôïp thöïc hieän aân hueä taâm luoân vui veû khoâng

coøn mang loøng giaän döõ, ñoù laø Boá thí.

Doác taâm tin töôûng trong vieäc tuaân giöõ giôùi luaät töø ñoù ñaït ñöôïc caùc ñöùc laønh, ñoù laø Trì giôùi.

Hoaëc nhö ñem taâm nhu hoøa taïo neân söï hoå theïn, khoâng chaáp nhaän söï thoâ baïo hung aùc, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Doác söùc sieâng naêng tu taäp taâm khoâng chuùt saân haän, töï giuùp ñôõ cho keû khaùc, kheùo tö duy nhöng khoâng mang loøng noùng voäi hoaûng hoát, ñoù laø Tinh taán.

Nhö vui thích trong caûnh tòch tónh, taâm luoân ñöôïc thanh tònh, taïo laäp thaønh töïu döùt tröø caùc thöù tham duïc, ñoù laø Nhaát taâm.

Ñoái vôùi caùc vieäc thi aân giuùp ñôõ taâm khoâng chuùt döïa caäy nöông nhôø, phuïng haønh ñaïo phaùp luoân döùt boû moïi voïng caàu phöôùc baùo, quan saùt nôi trí tueä maø nhaän laáy giaùc yù, choïn giaùc yù roài thì tu theo phaùp voâ nguyeän ñeå taïo laäp caùc cöûa giaûi thoaùt, khoâng rôi vaøo coõi ñieân ñaûo neân traùnh ñöôïc moïi neûo xaâm phaïm, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khuyeán khích giuùp ñôõ tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö trong tröôøng hôïp giuùp ñôõ taâm luoân döùt heát moïi vöôùng maéc, tham chaáp, phuïng haønh caùc phaùp bình ñaúng, khoâng mang voïng töôûng, ñoù laø Boá thí.

Nhö theå hieän söï thaän troïng gaàn guõi vôùi caùc giaùc yù, taâm tinh taán, khoâng daáy caùc phieàn naõo, ñoù laø Trì giôùi.

Haønh ñoäng theo neûo “voâ sôû töôûng” taâm chí ñeàu theå hieän roõ raøng trong saùng, trong ngoaøi thaûy ñeàu an ñònh döùt tröø heát moïi tham caàu, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Thoâng toû caùc phaùp höõu vi, quaùn xeùt nôi caùc phaùp voâ vi, taâm döùt

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

söï phaân bieät hai neûo, ñoù laø Tinh taán.

Nhö duøng caùc phaùp thieàn ñònh ñeå quan saùt veà söùc löïc taïo cho söï tòch nhieân caøng theâm taêng tröôûng heát möïc, ôû moïi nôi ñaït ñeán yeáu toá aáy luoân ñöùng ñaàu, ñoù laø Nhaát taâm.

Tin töôûng ôû aùnh saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä, tu taäp ñaïo nghóa, do tình thöông voâ bôø maø doác taâm khai hoùa daãn daét moïi ngöôøi, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khuyeán khích keû theo taø kieán tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Ñoái vôùi caùc hoïc thuyeát loän xoän, phieàn toaùi cuûa ñaùm ngoaïi ñaïo, coù theå ñi vaøo caùc ñeàn thôø cuùng cuûa hoï, tuøy thuaän theo yù hoï maø daãn daét giaùo hoùa, cuõng nhö theo göông haøng Phaïm chí taïo taùc laøm höng khôûi phöôùc ñöùc, ñoù laø Boá thí.

Nhö tröôøng hôïp coù boïn giaëc taäp hôïp ñoâng ñuùc laøm ñieân ñaûo giôùi luaät, bò boïn giaëc sai khieán daãn daét nhöng ôû ñaáy vaãn laøm hieån loä ñöùc haïnh cuûa mình, duyeân theo ñoù maø hoùa ñoä, ñoù laø Trì giôùi.

Hoaëc ôû nôi choán ñoâng ñuùc phöùc taïp vôùi töøng aáy haønh ñoäng phieàn nhieãu daãn tôùi nhöõng xaâm phaïm maø mình vaãn khoâng heà toû lo aâu chaùn gheùt, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Coù nhöõng tröôøng hôïp cung caáp giuùp ñôõ, neáu hoøa nhaäp vaøo caùc phaùp theá tuïc thì cuõng khoâng bò cuoán vaøo trong aáy maø nhaân ñoù neâu baøy giaûng giaûi veà yù nghóa cuûa neûo tòch tónh an nhieân, ñoù laø Tinh taán.

Nhö daáy khôûi caùc phaùp thieàn ñònh, cho duø ñi ñeán caùc coõi taêm toái vaãn an vui nôi caûnh giôùi aáy, an vui vôùi neûo “voâ sôû laïc” töùc laáy ñaïo phaùp laøm ñieàu an laïc, ñoù laø Nhaát taâm.

Hoaëc duøng hình töôïng cuûa baäc Phaïm chí ñeå nhaèm giaùo hoùa chuùng sinh, tuøy theo choã thuaän hôïp trong haønh ñoäng maø daïy doã daãn daét, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khuyeán khích keû theo chaùnh kieán tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö tröôøng hôïp nhaäp vaøo taäp tuïc laø nhaèm ñeå neâu baøy giaûng daïy caùc phaùp: Boá thí ñaït ñöôïc phöôùc ñöùc, giöõ ñuùng giôùi luaät ñöôïc sinh leân coõi trôøi, moïi taïo taùc laønh döõ ñeàu coù quaû baùo thích öùng, ñem

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

ñieàu aáy maø cöùu giuùp hoï, ñoù laø Boá thí.

Hoaëc ôû vaøo ñôøi khoâng coù Phaät, Boà-taùt, nhöng chöa töøng nghe theo lôøi caùc ñaùm baïn aùc, ñoù laø Trì giôùi.

Nhö caùc vò Boà-taùt thanh tònh trong laønh khoâng chuùt caáu ueá, cuõng nhö nôi ngoïn nuùi Tuyeát sinh ra caây coái xanh toát, töøng coù chö Thieân, quyû thaàn, chuùng Long thaàn cuøng ñeán vui chôi trong aáy, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Choã doác söùc tu taäp döùt tröø bæ - ngaõ, ví nhö keû buoân baùn muoán ñi ñeán nôi choán xa xoâi thì phaûi coù nôi lo toan moïi vieäc, ñoù laø Tinh taán.

Nhö ñem trí tueä ñeå laøm saùng toû theâm caùc phaùp ôû baäc Töù thieàn, cuõng chính laø “khoâng coù nôi choán giuùp ñôõ”, ñoù laø Nhaát taâm.

Duøng aùnh saùng cuûa baäc Thaùnh soi toû thöông xoùt heát thaûy chuùng sinh nhaát laø haïng caên trí coøn chaäm chaïp, cuõng nhö ngaøy tröôùc ñaõ hoïc veà coäi reã cuûa giaùo phaùp, duøng moät caâu tuïng keä ñeå giaûng giaûi cho taùm vaïn boán ngaøn quoác ñoä, thoân aáp, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khuyeán khích truï nôi nhaän thöùc tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Boà-taùt, giaû söû ñang ôû trong caûnh moäng, taâm khoâng keo kieät, ganh gheùt, tuy Phaät khoâng hieän ra maø taâm vaãn khoâng khaùc, huoáng chi laø ôû trong hieän taïi, ñoù laø Boá thí.

Nhö gaëp phaûi toäi loãi aùc ñoäc cuøng coù theå maát caû thaân maïng, nhöng chöa töøng phaïm caùc giôùi caám, ñoù laø Trì giôùi.

Nôi choán sinh ra cuøng vôùi aùnh saùng hoäi ñuû, vöøa sinh thì lieàn ñöôïc nghe veà coäi reã cuûa phaùp nhaãn thanh tònh neân ñaït ñöôïc Phaät ñaïo, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nôi choán sinh ra thöôøng thaáy vieäc neâu giaûng daãn daét khai hoùa chuùng sinh, duøng ñaïo phaùp aáy maø daïy doã ngöôøi khaùc, ñoù laø Tinh taán.

ÔÛ moãi moãi nôi sinh ra luoân nhôù nghó veà ñaïo, thích thuù trong vieäc taïo laäp haønh ñoäng daãn tôùi nhöõng tieáp caän veà nhaän thöùc nôi baûn tính nhö nhieân neân gaéng ñaït nhö theá, ñoù laø Nhaát taâm.

Nhö ñem vieäc hoùa ñoä theá gian cuøng xem xeùt moïi söï vieäc ôû ñôøi, thaûy ñeàu khoâng chuû theå, baûn thaân luoân ñöùng rieâng khoâng tuøy thuoäc keû khaùc, söï hieåu bieát saùng suoát aáy nhö theá laø luoân neâu baøy heát söùc thaønh thaät, moïi taïo taùc cuûa thaân, khaåu, taâm luoân thaän troïng khieâm

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

toán, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khuyeán khích voâ truï tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö söû duïng caùc aân ích theo phöông tieän cöùu giuùp nhöõng nôi choán coù nhieàu keû cuøng khoán, ñoù laø Boá thí.

Thaân taâm luoân thaän troïng, taâm döùt moïi sai phaïm cuõng nhö khoâng heà phoùng daät, ñoù laø Trì giôùi.

Duø ñaït ñeán phaùp khoâng thoaùi chuyeån cuõng khoâng rôøi phaùp nhaãn, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Tö duy veà heát thaûy muoân vaät ñeå nhaän ra tính chaát “Baát khaû ñaéc” cuûa chuùng, sieâng naêng theo phöông tieän tu taäp neûo “voâ sôû truï” do neûo voâ tuïc aáy maø khuyeán trôï saùu phaùp Ba-la-maät, ñoù laø Tinh taán.

Nhö ñoái vôùi trong ngoaøi ñeàu khoâng coù choã vöôùng maéc, vì chuùng sinh coøn meâ laàm neân taâm bò che laáp khoâng thoâng toû, laïi vöôùng chaáp neûo ngaõ töôûng maø khoâng roõ lyù voâ ngaõ, vì haïng chuùng sinh aáy maø phaân bieät neâu giaûng ñeå hoï ngoä ñöôïc heát thaûy laø khoâng, ñoù laø Nhaát taâm.

Hoaëc chaúng rôøi boû caùc quaû vò Thanh vaên, Duyeân giaùc, duøng giaùo phaùp cuûa Baäc Giaùc Ngoä saùng suoát, nöông nôi Nhaát thieát trí, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khuyeán khích döùt moïi döïa caäy tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö taäp hôïp taêng theâm aân ích khieán cho heát thaûy chuùng sinh trong ba coõi thaûy ñeàu vui möøng, cuõng nhö söï phaùt khôûi theä nguyeän töø thôøi Phaät Ñònh Quang, ñoù laø Boá thí.

Hoaëc thöïc hieän vieäc tuaân giöõ giôùi luaät maø taâm döùt moïi neûo nöông töïa cuõng nhö mong caàu, ñoù laø Trì giôùi.

Ví nhö taâm luoân theå hieän söï nhaân aùi, hoøa dòu, uyeån chuyeån, chöa töøng daáy voïng töôûng ñoái vôùi heát thaûy caùc phaùp, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

taán.

Sieâng naêng tu taäp caùc haïnh maø khoâng tham vöôùng, ñoù laø Tinh

Thöïc haønh caùc phaùp thieàn ñònh, laøm chuû caùc ñoái töôïng ñaït ñeán

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

ñòa Boà-taùt, döùt heát moïi neûo ñieân ñaûo, ñoù laø Nhaát taâm.

Nhö duøng trí tueä baäc Thaùnh tieâu tröø moïi thöù phieàn naõo, quy ngöôõng veà ñaïo lôùn, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø thuùc ñaåy yù maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

YÙ luoân töï nhôù nghó: Nôi choán teá ñoä cuûa Boà-taùt laø nhaèm thaønh töïu coõi Phaät, laø nhaân ñeå hoaøn taát cöùu caùnh cuûa quaù trình haønh hoùa, ñoù laø Boá thí.

Luoân töï giöõ mình, döùt boû ba neûo aùc khoâng taïo caùc nghieäp daãn ñeán toäi loãi, ñoù laø Trì giôùi.

Luoân saün taâm Töø bi nhaân hoøa neân nhaän ñöôïc phöôùc baùo thaân töôùng toát ñeïp, ñoan chaùnh tuyeät vôøi, khoâng ai maø khoâng meán moä, ca ngôïi, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Doác söùc tu taäp, nhö ñi vaøo bieån lôùn tìm kieám ngoïc baùu Nhö yù, tieâu dieät heát moïi khoù khaên, ñaït ñöôïc phaùp töï taïi, ñoù laø Tinh taán.

Nhö thöïc haønh caùc phaùp thieàn ñònh ñeå döùt tröø caùc thöù phieàn naõo caáu ueá, ñuùng nhö chí nguyeän neâu baøy vaø ñaõ doác ñaït ñöôïc, ñoù laø Nhaát taâm.

Duøng aùnh saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä ñeå tröø dieät chuùng ma, nhaân ñoù maø giaûng daïy giaùo hoùa khieán moïi ngöôøi ñeàu nghe theo, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khuyeán khích nhaãn nhuïc tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nôi choán thöïc hieän boá thí, taâm luoân gaén lieàn vôùi Phaät ñaïo, chöa töøng queân phaùp nhaãn, ñoù laø Boá thí.

Nhö ñem chí nguyeän tòch tónh giaûi thoaùt cöùu giuùp chuùng sinh ôû coõi ñòa nguïc, ma oaùn khoâng theå xaâm phaïm maø phaùp cuõng khoâng thoaùi chuyeån, ñoù laø Trì giôùi.

Hôïp lyù trong vieäc phuïng haønh chaùnh phaùp, taâm döùt moïi ganh gheùt, nhö vò Vöông thaùi töû hieäu laø Ñöùc Quang: Thöïc hieän coâng vieäc boá thí moät caùch töï taïi chæ trong moät ngaøy xaû boû heát taát caû moïi thöù sôû höõu ñeå laøm vò ñeä töû cuûa Phaät. Vò vöông töû aáy ñaõ boá thí xe coä, voi ngöïa, côø phöôùn, duø loïng daøy kín caû moät vuøng boán möôi daëm, naøo

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

chuoãi anh laïc, y phuïc, vaät baùu, voâ soá höông hoa. Xaû boû taùm vaïn boán ngaøn theå nöõ, lìa nöôùc boû ngoâi, caû chaân tay tai muõi ñaàu maét xöông thòt, caùc chi theå treân ngöôøi cuøng vôï con thaûy ñeàu boá thí, khoâng traùi vôùi yù cuûa keû ñoøi hoûi. Roài vöông töû xuaát gia laøm moät vò Sa-moân ñeå phuïng haønh chaùnh phaùp, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Choã tuaân phuïng caùc giôùi luaät laø nhaèm doác tu taäp döùt tröø moïi vöôùng chaáp, ñoù laø Tinh taán.

Nhö ôû trong caûnh moäng troâng thaáy nhieàu naøng ngoïc nöõ maø khoâng daáy taâm tham ñaém, thaân töôùng goàm ñuû caùc veû toát ñeïp, dung maïo thanh tònh, ñoù laø Nhaát taâm.

Hoaëc nhö ñi vaøo trong thaønh, taâm luoân giöõ laáy trí saùng suoát, troâng thaáy vò Tyø-kheo lieàn doác taâm toân kính khoâng heà daáy baát kyø moät voïng töôûng naøo, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø taïo nghieäp vaø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö thaân töï laäp, chuyeân tu phaïm haïnh, choã coù theå khuyeán trôï ñaït ñöôïc nhieàu lôïi döôõng. Gaëp luùc ñaïo phaùp suy dieät lieàn laáy y che hình aån tu giöõ ñaïo, chí nguyeän tu hoïc cuøng haønh ñaïo cuõng gioáng nhö aùnh saùng toûa leân töø moät ñoùa hoa, hieän caàu thaân Phaät taát khoâng heà bò maát, naêm caønh hoa môùi vaø naêm caønh hoa cuõ cuõng ñeàu bay tôùi vaø truï nôi vai Phaät, do baùo öùng aáy maø ñaïo phaùp ñöôïc höng thònh, chaùnh phaùp truyeàn baù ôû ñôøi ñeán naêm traêm naêm, töôïng phaùp cuõng nhö vaäy, ñoù laø Boá thí.

Hoaëc nhö ñem caùc giôùi luaät ñöôïc tuaân giöõ dieät tröø caùc haønh nghieäp aùc cuûa keû khaùc, tuøy theo choã thieáu vaø caàn cuûa hoï maø doác taâm cöùu giuùp, ñoù laø Trì giôùi.

Choã theå hieän taâm nhaân hoøa nhö gaëp trôû ngaïi maø khoâng coù ñöôïc lôïi laïc an laønh taát seõ ñöôïc cöùu giuùp trong luùc nguy khoán. Cuõng nhö ngöôøi khaùch buoân baùn ñi vaøo bieån lôùn gaëp phaûi loaøi caù Ma-kieät, chôït thaáy vuøng bieån caïn nhö nhöõng ao taém, taát caû laø hai möôi laêm ao, nôi moãi ao aáy ñeàu coù con voi traéng, töùc thì naâng thuyeàn buoân leân vöôït khoûi naïn lôùn, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Giaû söû gaëp luùc caû thieân thöôïng vaø theá gian ñeàu an oån sung söôùng, gioáng nhö thôøi xöa “Voâ khai ñaïo chuû” muoán khieán cho taát caû

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

ñeàu tinh taán, coù vò Ñaïi phaïm thieân teân laø Anh Dieäu ñaõ khuyeán hoùa vò Thieân ñeá vaø daïy doã moïi ngöôøi khieán hoï ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi, ñoù laø Tinh taán.

Thieàn laø voâ sôû sinh, chö Phaät, Boà-taùt ñeàu giaûng daïy nhö vaäy. Giaû söû Boà-taùt khuyeán khích chæ daãn cho chuùng sinh khieán hoï ñöôïc sinh leân coõi Phaïm thieân, töø coõi trôøi Quang aâm ñeán coõi trôøi Voâ töôûng, ñoù laø Nhaát taâm.

Haønh ñoäng taïo taùc cuûa baäc Thaùnh giaùc ngoä laø vì moïi neûo ôû theá gian maø neâu giaûng veà cuoäc ñôøi hieän taïi, cuõng chæ daïy veà caùc haønh ñoäng ñeå thoaùt khoûi cuoäc ñôøi naøy, nhö tu taäp möôøi ñieàu laønh ñem laïi lôïi ích cho ñoâng ñaûo leâ daân. Cuõng nhö ngaøy xöa coù vò quoác chuû teân laø Ñaéc Sinh, vua coù ñoâi maét ñeïp vaø toû ra meán moä ñaïo phaùp, voâ soá trong caùc ñôøi ñeàu thoâng toû dieäu nghóa aáy. Caùc vò vua ñeàu thöïc hieän ñaïo Töø bi theo lôøi daãn daïy cuûa chö Phaät, Boà-taùt. Roài vua ñem nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc laõnh hoäi aáy maø neâu baøy chæ daãn cho taát caû chuùng sinh, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø döùt moïi nôi choán taïo nghieäp maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Trong taâm luoân vui veû do töø moïi coâng söùc taïo neân daãn tôùi söï an laïc, heát thaûy moïi coäi nguoàn ñaàu moái taâm ñeàu khuyeán trôï giuùp ñôõ. Nôi choán coù theå khuyeán trôï thaûy ñeàu laø tieâu bieåu, noåi tieáng. Nhö thôøi xa xöa Boà-taùt gaëp Ñöùc Phaät Ñònh Quang ñaõ duøng naêm caønh hoa tung leân ñeå cuùng döôøng Phaät. Do choã vun troàng goác coâng ñöùc aáy neân ñeàu khieán ñaït ñöôïc phöôùc laønh lôùn vaø ñaïo ñöùc döùt saïch moïi thöù voïng töôûng. Ñeán khi ñaïo phaùp bò suy dieät, ñeàu cuøng döïa vaøo ñaáy maø toàn taïi, ñoù laø Boá thí.

Choã tu hoïc luoân tinh taán, ba nghieäp thaân, khaåu, taâm luoân döùt moïi phöông tieän quyeàn bieán tính toaùn veà ñaát ñai, nôi choán soáng cheát, ñoù laø Trì giôùi.

Neûo tu taäp luoân theå hieän taâm nhaân hoøa, haâm moä vui thích mong ñaït ñöôïc goác cuûa söï khoå, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Ñoái vôùi tröôøng hôïp tinh taán laø nhaèm taïo laäp nhöõng lieân heä vôùi cuoäc ñôøi ñeå hoùa ñoä ñöa veà vôùi ñaïo phaùp, ñoù laø Tinh taán.

Nhö tu taäp caùc phaùp thieàn ñònh, quaùn töôûng veà coõi Phaïm thieân

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

vôùi thoï maïng daøi, ngaén, ñoù laø Nhaát taâm.

Choã nöông theo aùnh saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä chöa töøng thoát ra lôøi. Cuõng nhö coù vò Boà-taùt hieäu laø Nhö Lai Nhaät, thuaän theo chuùng sinh maø tuyeân giaûng moät loaïi phaùp, coøn laïi thì chính töø nôi baûn thaân neâu baøy töøng aáy phaåm phaùp, taïo laäp ñöôïc caûnh giôùi tòch nhieân, roài nhaäp Nieát-baøn. Sau ñaáy chaùnh phaùp ñöôïc truyeàn ôû ñôøi trong töøng aáy naêm roài môùi bò suy dieät, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø “Höõu dö” tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Thôøi xa xöa, Boà-taùt gaëp Phaät Ñònh Quang, doác taâm cuùng döôøng vaø nhaân ñoù phaùt theä nguyeän caàu ñaït ñaïo phaùp, ñoù laø Boá thí.

Thaân, khaåu ñaõ döùt phieàn naõo, nöông töïa, an truï nôi giôùi luaät, khoâng tin ôû caùc ñoái töôïng khaùc maø chæ an vui vôùi baûn thaân mình, ñoù laø Trì giôùi.

Taùnh theå hieän nhaân hoøa döùt moïi thoâ baïo, aùc ñoäc, quy ngöôõng veà dieäu löïc cuûa phaùp toïa thieàn, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Giaû söû trong khoaûng thôøi gian doác söùc tu taäp, söï nöông töïa chính laø choã an laïc trong quaù trình ñaït ñeán giaùc ngoä, ñoù laø Tinh taán.

Thöïc haønh caùc phaùp thieàn ñònh tö duy moät caùch haâm moä vui thích laø nhaèm tieáp caän dieäu lyù khoâng, chöù khoâng chæ duøng ñieàu aáy laøm söï an vui maø thoâi, ñoù laø Nhaát taâm.

Nhö laõnh hoäi aùnh saùng giaùc ngoä cuûa baäc Thaùnh, taâm khoâng coù choã vöôùng maéc hoaëc döùt heát moïi tham vöôùng, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø truï nôi baäc Höõu dö thöïc hieän caùc phaùp Ñoä voâ

cöïc?

Khoâng theå thuaän theo söï thaät ñeå trôû laïi höôùng tôùi moät neûo

khaùc. Chí nguyeän ñaït ñeán coõi khoâng laø nôi choán ñaït ñöôïc cuûa haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc. Phaùp Phaät nhö theá laø khoù tröôøng toàn. Nhaäp vaøo möôøi ñòa maø haønh ñoäng coøn thoaùi chuyeån, phaûi neân nhaän roõ yù nghóa aáy. Ñoù goïi laø Boà-taùt “Höõu dö” thöïc hieän caùc phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø Boà-taùt Voâ dö theå hieän caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Khuyeán trôï chuùng sinh nhaän roõ veà leõ baùo öùng trong coõi sinh töû,

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

nhö coù theå chaáp nhaän vôùi caùc quaû vò Thanh vaên, Duyeân giaùc, taïo ñöôïc caûnh giôùi tòch nhieân, an ñònh, khoâng ngaõ theo con ñöôøng thoaùi chuyeån, ñoù laø Boá thí.

Söï baùo öùng cuûa vieäc tuaân giöõ giôùi luaät xem nhö xa rôøi trí tueä nhöng thöïc chaát laø coù theå thaâm nhaäp laøm cho trí tueä roäng môû, ñoù laø Trì giôùi.

Theå hieän taâm nhaân hoøa cuõng laø baøy toû söï sôï haõi ñoái vôùi caùc neûo aùc, duø gaëp choán khoå nhuïc taâm cuõng khoâng sai phaïm, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Nhö duøng vieäc doác söùc tu taäp ñeå mong ñaït nghieäp ma, baây giôø muoán tieâu dieät coõi ma aáy khieán cho moïi ñaàu moái coäi reã cuûa taø kieán

ñeàu bò döùt saïch, ñoù laø Tinh taán.

Thöïc haønh ñuùng ñaén caùc phaùp thieàn ñònh ñeå nhaän roõ giôùi haïn cuûa thoï maïng cuøng moïi coäi reã moät caùch roát raùo, ñoù laø Nhaát taâm.

Nhö duøng trí tueä ñeå nhaän thöùc bieát roõ veà thaân maïng ñôøi tröôùc, nhaèm döùt heát moïi khoå naõo lo aâu maø ham thích thöïc hieän chí nguyeän tu taäp, ñoù laø Trí tueä Voâ dö Ba-la-maät.

Do ñaâu maø ñöôïc goïi teân laø Ba-la-maät (Ñoä voâ cöïc)? Ñoù laø Boà- taùt ñaõ ñaït ñöôïc töø choã thuaän hôïp ñeå hoùa ñoä theo söï mong caàu cuûa cuoäc ñôøi, do vaäy maø goïi teân laø Saùu phaùp Ñoä voâ cöïc voâ dö.

Theá naøo goïi laø saùng suoát tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï

vieäc?

Boà-taùt thöïc hieän boá thí kính phuïng caùc baäc toân tröôûng khoâng

mong ñöôïc phöôùc baùo, trong traêm ngaøn kieáp soáng ôû ñôøi aên uoáng sinh hoaït, khoâng chæ vì thaân maïng cuûa rieâng mình neân taâm yù khoâng mang noãi lo buoàn, ñoù laø Boá thí.

Choã tu taäp theo dieäu nghóa cuûa caùc phaùp nhö ñi ñeán nôi goác caây choã Phaät thaønh ñaïo, ñoái vôùi taát caû caùc phaùp khoâng mang taâm hoà nghi, duyeân vaøo ñaáy môùi ñaït ñeán Nhaát thieát trí, ñoù laø Trì giôùi.

Nhö thöïc hieän caùc phaùp thieàn ñònh luoân döùt moïi vöôùng maéc tham chaáp ñoái vôùi moïi phaùp, vì Nhaát thieát trí cuõng töø nôi aáy maø phaùt sinh, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Sieâng naêng tu taäp, an truï nôi aùnh saùng cuûa trí tueä ñeå chuyeån hoùa naêm thöù che phuû vaây buûa, ñoù laø Tinh taán.

Nhö aùp duïng caùc phaùp thieàn ñònh ñeå thaønh töïu Baäc Chaùnh Giaùc toái thöôïng, ñaït ñöôïc Thieân nhaõn bieát roõ veà thaân maïng ñôøi tröôùc cuøng

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

moïi nôi choán töøng traûi qua, ñoù laø Nhaát taâm.

Nöông theo baäc Thaùnh giaùc ngoä, nhaèm dieät saïch moïi thöù phieàn naõo ñaït ñöôïc Phaät nhaõn, caùc phaùp ñeàu ñöôïc thoâng toû khaép neân taâm khoâng coøn chuùt do döï, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø an truï nôi aùnh saùng ñeå giöõ vöõng, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

An truï nôi chaùnh phaùp, cuùng döôøng giaùo phaùp cuûa Phaät khieán cho kinh ñieån ñöôïc toàn taïi, löu truyeàn, ñoù laø Boá thí.

Nôi choán haønh ñoäng cuõng nhö döøng nghæ ñeàu hoäi nhaäp vôùi dieäu nghóa Nhö Lai, thaân trong saùng, khaåu thanh tònh, döùt saïch moïi thöù töôûng chaáp, ñoù laø Trì giôùi.

Theå hieän söï nhu hoøa thuaän hôïp, haønh hoùa chaúng ngaõ veà ñôøi, ñoái vôùi caùc phaùp khoâng heà ñoäng chuyeån, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Thaáu ñaït veà caùc quaû vò Thanh vaên, Duyeân giaùc, tieâu tröø moïi thöù phieàn naõo caáu ueá cho ñeán ñaït ñöôïc giaûi thoaùt, ñoù laø Tinh taán.

Choã thöïc hieän caùc phaùp thieàn ñònh laø mong cho chuùng sinh taâm nieäm cuøng moïi neûo haønh ñoäng ñeàu theo aùnh saùng trí tueä vang toûa khaép, ñoù laø Nhaát taâm.

Do nhaän bieát con ñöôøng ñi ñeán giaûi thoaùt neân khoâng ñeå maát hoaøn caûnh thuaän tieän maø thöïc haønh ñaïo Töø bi cuûa Baäc Giaùc Ngoä, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø höng thònh, thaønh töïu tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Phaät xuaát hieän ôû ñôøi chính laø ñaõ thaønh töïu ñöôïc moät thöù taøi saûn lôùn lao quyù giaù, caùc baäc Thaùnh hieàn voâ löôïng ñeàu nhaän laõnh nhöõng lôøi chæ daïy cuûa chö Phaät thôøi quaù khöù, ñoù laø Boá thí.

Phaät thò hieän ôû ñôøi ñöôïc höng thònh dieät tröø moïi thöù phieàn naõo caáu ueá, do haønh ñoäng khuyeán trôï aáy maø ñaït ñöôïc giaûi thoaùt, ñoù laø Trì giôùi.

Ñem taâm nhaân hoøa nhaän laõnh giaùo phaùp cuûa Ñöùc Theá Toân, laïi

bieát roõ neûo döøng döùt, khoâng rôi vaøo söï bieáng treã cho tôùi khi ñaït ñöôïc haïnh nguyeän lôùn, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nhö ñem vieäc doác söùc tu taäp ñeå taïo laäp theä nguyeän roäng lôùn,

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

nhö ngöôøi coù ñöôïc coâng ñöùc aáy maø ôû ngoâi vò vua chuùa cuõng khoâng daáy taâm sai traùi ñoái vôùi ñaïo phaùp, ñoù laø Tinh taán.

Thöïc hieän caùc phaùp tö duy thieàn ñònh taâm luoân nhôù nghó ñeán Phaät, khoâng ñeå maát neûo ñöôøng ñi ñeán giaùc ngoä, ñoù laø Nhaát taâm.

Nhö ñem aùnh saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä khuyeán trôï vieäc tu taäp ñaït giaûi thoaùt, nhö Phaät ñaõ töøng khai thò giaùo hoùa thaân taâm cuûa naêm ngöôøi ñeä töû, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø yù döùt moïi phieàn naõo tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Thöïc haønh vieäc thi aân thích hôïp vôùi yù nguyeän, doác taâm phuïng haønh ñaïo phaùp laø nhaèm hoùa ñoä bao keû khaùc, ñoù laø Boá thí.

Tuaân phuïng ñaïo phaùp, haønh ñoäng heát möïc ñeå giuùp cho moïi ngöôøi cheá ngöï ba nghieäp thaân, khaåu, yù, ñoù laø Trì giôùi.

Neûo tu taäp nhaân hoøa chính laø söï nhaãn thaâm dieäu, cho duø gaëp luùc chaùnh phaùp bò suy dieät, chí vaãn kieân coá baûo toàn, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Choã doác tu taäp kieân ñònh seõ mang laïi aùnh saùng cuûa ñaïo phaùp khieán taâm khoâng bò meâ laàm, ñoù laø Tinh taán.

Giaû söû nôi caùc phaùp thieàn ñònh laø nhaèm tieáp caän theå hieän dieäu lyù khoâng–voâ, döùt heát moïi töôûng, nguyeän, cuõng nhö taâm khoâng chuùt mong caàu, ñoù laø Nhaát taâm.

Nöông theo aùnh saùng cuûa baäc Thaùnh ñeå suy nghó veà neûo lo laéng buoàn phieàn cuûa chuùng sinh, doác taâm töø nhôù nghó ñeán taát caû vaø muoán cöùu giuùp, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø taïo laäp söï höng thònh cuûa Phaät ngay nôi choán nhaø ôû maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö coù caùc tröôøng hôïp boá thí neân luoân daáy khôûi naêm söï vieäc, ñoù laø:

1. Taïo neân choã ngoài ñaøng hoaøng.
2. Taïo neân nôi choán ñeå giaûng noùi phaùp.
3. Taïo ñöôïc soá quyeán thuoäc ñoâng ñaûo.
4. Taïo neân söï ham thích nghe phaùp.
5. Taïo neân söï bieân cheùp thaønh saùch baùo, ñoù laø Boá thí.

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

Choã theå hieän vieäc thöïc haønh caùc giôùi luaät luoân ñaày ñuû khoâng heà bò sai phaïm, ñoù laø Trì giôùi.

Ñem taâm nhaân hoøa ñeå döùt boû moïi voïng töôûng chaáp tröôùc cuûa con ngöôøi chaúng tính keå ñeán thoï maïng, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nhö doác sieâng naêng tu taäp theå hieän moïi taïo taùc bình ñaúng nhaèm neâu baøy roõ dieäu nghóa cuûa ñaïo phaùp, ñoù laø Tinh taán.

Duøng taâm tónh laëng an ñònh ñeå thöïc hieän söï bình ñaúng khaép choán, phuïng haønh ñöùc lôùn, yù döùt moïi sôû nguyeän, ñoù laø Nhaát taâm.

Nhö ñem aùnh saùng cuûa trí tueä quy ngöôõng veà caùc chaân lyù cuûa Baäc Giaùc Ngoä, khoâng nôi choán naøo laø khoâng thoâng toû, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø thaáy ngöôøi xuaát gia ñeán maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö ñoái vôùi tröôøng hôïp boá thí, giöõa taâm nieäm vaø vieäc laøm ñeàu thuaän hôïp ñeå daãn tôùi neûo haønh hoùa voâ laäu, ñoù laø Boá thí.

Luoân toû ra thaän troïng nhaèm giöõ gìn caùc nghieäp veà thaân, khaåu, thích hôïp vôùi quaù trình tu taäp giaûi thoaùt, ñoù laø Trì giôùi.

Nhö ñem taâm nhaân hoøa baøy toû moái chaùn gheùt ñoái vôùi ba coõi cuøng döùt heát moïi tham vöôùng, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Doác tu caùc haïnh chính ñaùng, quy ngöôõng veà neûo döøng cuûa boán yù thuù maø phaùt sinh ñaïo yù, ñoù laø Tinh taán.

Duøng caùc phaùp thieàn ñònh theå hieän boán taâm voâ löôïng, lo laéng chaùn gheùt veà caùc naïn trong khaép neûo sinh töû, ñoù laø Nhaát taâm.

Nhö ñem aùnh saùng cuûa baäc Thaùnh maø xua tan giuõ saïch moïi thöù tö duy saàu naõo nhaèm tu theo neûo giaûi thoaùt, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø do nghe roäng bieát nhieàu daãn tôùi taâm thöông xoùt maø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö trong tröôøng hôïp ñem giaùo phaùp neâu baøy chæ daãn veà neûo tinh taán cuøng giuùp ñôõ cho ñaùm ngöôøi cuøng khoå, ñoù laø Boá thí.

Thoï trì ñaïo phaùp, cho duø phaûi xaû boû thaân maïng cuõng khoâng tham tieác, ñoù laø Trì giôùi.

Trong thôøi kyø chaùnh phaùp saép bò suy dieät, vaãn theå hieän ñuùng taâm nhaân aùi hoøa hôïp, Boà-taùt phaùt taâm tuøy thuaän moät caùch thích öùng vôùi hoaøn caûnh, töï hy sinh thaân mình ñeå baøy toû söï yeâu meán baûo veä

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

chaùnh phaùp, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Nhö doác söùc tu taäp nhaèm ñaït ñöôïc caùc phaùp Toång trì, luoân laõnh hoäi thaâm nhaäp khoâng heà queân, ñoù laø Tinh taán.

Duøng caùc phaùp thieàn ñònh khieán taâm ñöôïc thoâng toû, theå nhaäp dieäu lyù möôøi hai duyeân khôûi töùc laø “Khoâng nôi choán naøo daáy khôûi caû”, ñoù laø Nhaát taâm.

Nhö ñem söï hieåu bieát ñeå nhaän roõ moïi nôi choán töøng traûi qua ñeå doác tu caùc phaùp tòch tónh giaûi thoaùt, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø xuaát gia khoâng lìa giôùi luaät tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Choã giuùp ñôõ keû khaùc theo sôû nguyeän cuûa mình cuõng laø nhaèm phuïng haønh ñuùng lôøi daïy cuûa baäc Phaùp sö, ñoù laø Boá thí.

Neûo thöïc haønh giôùi luaät laø nhaèm tuaân thuû theå hieän loøng thöông lôùn lao, döùt heát moïi khía caïnh giaän döõ, ñoù laø Trì giôùi.

Chí nguyeän nhaân hoøa khoâng mang taâm möu haïi saâu hieåm, luoân khieâm toán, cung thuaän döùt moïi veû töï ñaïi, ngaõ maïn, ñoù laø Nhaãn nhuïc.

Con ñöôøng sieâng naêng tu taäp laø duõng maõnh, töï tin khoâng heà khieáp nhöôïc, ñoù laø Tinh taán.

Neûo thieàn ñònh tö duy heát möïc laø nhaèm thöïc hieän baûy Giaùc yù, thoâng toû moïi neûo xa gaàn, khoâng choán naøo laø khoâng thaáu ñaït, ñoù laø Nhaát taâm.

Nôi choán cuøng toät cuûa söï hieåu bieát laø töø khaû naêng thaáu toû taát caû maø vaãn khoâng rôøi phaùp nhaãn, ñoù laø Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

M

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