LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 168

THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN

**SOÁ 1916**

(QUYEÅN 1  3)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1916

**THÍCH THIỀN BA-LA-MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN**

*Ñôøi Tuøy Ñaïi sö Thieân Thai Trí Giaû giaûng*

*Ñeä töû: Phaùp Thaän ghi cheùp, Chöông An Quaùn Ñaûnh söûa laïi.*

# LÔØI TÖÏA

Thieàn Ba-la-maät, Phuï Haønh noùi trong Muïc Luïc Thöù Ñeä Thieàn Moân noùi laø Ñaïi sö Trí Giaû giaûng ôû chuøa Ngoõa Quan. Ñeä töû laø Phaùp Thaän ôû chuøa Ñaïi Trang Nghieâm ghi cheùp vaø Thieàn sö Chöông An quaùn Ñaûnh söûa laïi thaønh möôøi quyeån, môû ra möôøi chöông lôùn: Moät laø ñaïi yù, hai laø giaûi thích teân, ba laø noùi moân, boán laø giaûi thích theo thöù lôùp, naêm laø phaân bieät Thieàn Ba-la-maät phaùp taâm, saùu laø phöông tieän, baûy laø tu chöùng, taùm laø quaû baùo, chín laø khôûi giaùo, möôøi laø quy thuù. Nhöng ñeán tu chöùng thì ba thöù kia khoâng coù. Trong phaàn tu chöùng laïi môû ra boán thöù rieâng: Moät laø thieàn theá gian, hai laø thieàn theá gian cuõng laø xuaát theá gian, ba laø thieàn xuaát theá gian, boán laø khoâng phaûi thieàn theá gian cuõng khoâng phaûi thieàn xuaát theá gian. Trong boán thöù aáy thì ñeán thöù ba laø thieàn xuaát theá gian laïi coù hai: Moät laø Ñoái trò voâ laäu, hai laø Duyeân lyù voâ laäu. Ñeán Ñoái trò laïi coù chín, ñoù laø chín töôûng, taùm nieäm, ba möôi töôûng, boái xaû, thaéng xöù, Nhaát thieát xöù, chín ñònh thöù ñeä, phaán taán, sieâu vieät. Nhöng töôùng tu chöùng ñaâu theå ñuû heát. Truyeän noùi: Ñaïi sö töøng ôû treân toøa cao baûo: Neáu noùi thöù lôùp thieàn moân thì suoát moät naêm môùi heát, neáu vieát thaønh chöông sôù thì coù theå naêm - möôøi quyeån. Nay xin neâu baøy Ñaïi khoa ñeå ngöôøi hoïc bieát roõ tröôùc sau.

Möôøi chöông goàm coù:

1. Ñaïi yù tu thieàn Ba-la-maät.
2. Giaûi thích teân goïi thieàn Ba-la-maät.
3. Noùi veà moân Thieàn Ba-la-maät
4. Giaûi thích theo thöù lôùp thieàn Ba-la-maät.
5. Phaân bieät phaùp taâm thieàn Ba-la-maät.
6. Phaân bieät tieàn phöông tieän thieàn Ba-la-maät, quyeån hai. Coù hai:
7. Ngoaïi phöông tieän
8. Noäi thanh tònh
* Chaùnh thöùc noùi nhaân chæ phaùt thieän caên noäi ngoaïi, quyeån 3
* Nghieäm aùc caên taùnh, quyeån 4.
1. Giaûi thích tu chöùng thieàn Ba-la-maät, coù boán:
2. Tu chöùng theá gian thieàn. Coù ba töôùng:
* Töù thieàn, quyeån 5
* Boán taâm voâ löôïng, quyeån 6
* Boán ñònh voâ saéc, quyeån 6
1. Tu chöùng thieàn theá gian vaø xuaát theá gian. Coù ba:
* Luïc dieäu moân, quyeån 7
* Hai möôi saùu Ñaëc thaéng, quyeån 7
* Thoâng minh, quyeån 8.
1. Tu chöùng thieàn xuaát theá gian. Coù hai:
* Ñoái trò voâ laäu, coù chín:
1. Chín töôûng, quyeån 9
2. Taùm nieäm, quyeån 9 Quaùn phaùp hoaïi
3. Ba möôi töôûng - quyeån 9.
4. Taùm boái xaû, quyeån 10
5. Taùm thaéng xöù, quyeån 10 Quaùn phaùp chaúng hoaïi:
6. Möôøi Nhaát thieát xöù, quyeån 10
7. Chín ñònh thöù ñeä, quyeån 10
8. Sö töû phaán taán, quyeån 10
9. Tam-muoäi sieâu vieät.
* Duyeân lyù voâ laäu
1. Tu chöùng khoâng phaûi thieàn theá gian cuõng khoâng phaûi thieàn xuaát theá gian.
2. Hieån baøy quaû baùo thieàn Ba-la-maät.
3. Khôûi giaùo thieàn Ba-la-maät. Khoâng noùi.
4. Keát hoäi quy thuù Ba-la-maät.

# SOÁ 1916

**THÍCH THIEÀN BA-LA-MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN**

# QUYEÅN 1

(PHAÀN 1)

Thích Thieàn Ba-la-maät Thöù Ñeä Phaùp Moân môû ra laøm möôøi yù Ñoù yù laø: 1. Ñaïi yù tu thieàn Ba-la-maät; 2. Giaûi thích teân thieàn Ba-la-maät; 3. Noùi veà phaùp moân thieàn Ba-la-maät; 4. Giaûi thích thöù lôùp thieàn Ba-la-maät; 5. Phaân bieät Phaùp taâm thieàn Ba-la-maät; 6. Phaân bieät tieàn phöông tieän thieàn Ba-la-maät; 7. Giaûi thích tu chöùng thieàn Ba-la-maät; 8. Hieån baøy quaû baùo thieàn Ba-la-maät; 9. Noùi khôûi giaùo thieàn Ba-la-maät; 10. Keát hoäi quy thuù thieàn Ba-la-maät. Nay y cöù möôøi nghóa naày ñeå noùi veà vaên thieàn Ba-la- maät thì löôïc thaâu tröôùc sau giaùo phaùp cuûa Chö Phaät. Lyù thì xa thoâng Bí taïng cuûa Nhö lai, taát caû phaùp giôùi Vieân dieäu. Hoaëc giaùo hoaëc haïnh, hoaëc söï hoaëc lyù tröôùc töø phaøm phu, sau ñeán cöïc Thaùnh. Choã coù nhaân quaû haïnh vò ñeàu ôû trong aáy. Neáu haønh giaû hieåu roõ yù thuù thieàn moân thì töï nhieân hieåu roõ taát caû Phaät phaùp chaúng ñôïi tìm thöù khaùc. Cho neân Ñaïi thöøa noùi: Thí nhö keùo moät goùc aùo thì caùc choã ñeàu ñoäng. Sôû dó tröôùc noùi: Ñaïi yù thieàn Ba-la-maät laø Boà-taùt phaùt taâm laøm chính, caàu phaùp Boà-ñeà tònh dieäu, phaûi choïn löïa thaät giaû, kheùo bieát bí yeáu. Neáu muoán ñaày ñuû taát caû phaùp taïng cuûa chö Phaät thì chæ coù thieàn laø cao quyù nhaát. Nhö ñöôïc chaâu ngoïc thì caùc baùu ñeàu ñöôïc, cho neân phaùt yù tu thieàn ñaõ muoán tu taäp phaûi bieát danh töï, tìm teân laáy lyù thì nghóa khoâng doái. Ñeå giaûi thích teân thieàn tìm teân caàu lyù. Lyù thì khoâng moân naøo chaúng thoâng. Keá noùi thieàn moân thieàn ñònh kín xa, khoâng do ñaâu ñoán nhaäp, phaûi töø caïn ñeán saâu. Phaûi giaûi thích thuyeân thöù lôùp, heã muoán loäi soâng caïn saâu caàn phaûi kheùo bieát caûnh trí trong thieàn. Do ñoù keá laø choïn phaùp taâm. Ñaõ noùi bieát phaùp taâm. Neáu muoán taäp haïnh, thì söï phaûi kheùo leùo. Keá laø phaân bieät phöông tieän, y phaùp maø laøm, seõ coù choã chöùng. Keá laø giaûi thích tu chöùng, neáu

ñöôïc noäi taâm töông öng, nhaân thaønh thì caûm quaû. Keá hieån baøy quaû baùo töø nhaân ñeán quaû, töï haïnh ñaõ troøn lieàn thoï laäp coâng lôïi ích chuùng sinh. Keá laø giaûi thích giaùo moân. Lyù giaùo ñaõ xong thì ñaày ñuû phaùp töôùng ñoàng veà ñaïo Bình ñaúng nhaát thaät. Keá laø keát hoäi chæ quy. Laáy möôøi nghóa sinh nhau naøy maø giaûi thích thieàn Ba-la-maät goàm nhieáp taát caû caùc haïnh phaùp moân. Sau cuøng laø tìm vaên roõ raøng raát deã thaáy. Cho neân kinh Ñaïi Phaåm cheùp: Boà-taùt töø xöa ñeán nay truï trong thieàn Ba-la-maät, tu ñaày ñuû taát caû Phaät phaùp, cho ñeán ngoài ñaïo traøng, thaønh Nhaát thieát chuûng trí, khôûi xoay baùnh xe phaùp. Ñoù goïi laø thöù ñeä haïnh, thöù ñeä hoïc, thöù ñeä ñaïo cuûa Boà-taùt.

# CHÖÔNG I: ÑAÏI YÙ CUÛA THIEÀN BA LA MAÄT :

Nay noùi Boà-taùt tu thieàn Ba-la-maät coù hai ñieàu: Moät laø phaân bieät choã sai; hai laø noùi veà choã thöïc haønh.

Moät phaân bieät choã sai, coù möôøi haïng ngöôøi phaùt taâm tu thieàn khaùc nhau: phaàn nhieàu ñeàu rôi vaøo sai traùi, chaúng vaøo phaùp moân thieàn Ba-la- maät. Möôøi haïng ngöôøi goàm: Moät laø vì lôïi döôõng maø phaùt taâm tu thieàn thì phaàn nhieàu thuoäc veà phaùt taâm ñòa nguïc; Hai laø sinh taâm taø nguïy, vì danh tieáng khen ngôïi maø phaùt taâm tu thieàn thì phaàn nhieàu ñeàu thuoäc veà taâm quæ thaàn; Ba laø vì quyeán thuoäc maø phaùt taâm tu thieàn thì phaàn nhieàu ñeàu thuoäc veà taâm suùc sinh; Boán laø vì ganh gheùt ham hôn ngöôøi khaùc maø phaùt taâm tu thieàn thì phaàn nhieàu ñeàu thuoäc phaùt taâm A-tu-la; Naêm laø vì sôï khoå baûo ñöôøng aùc, döùt caùc nghieäp baát thieän maø phaùt taâm tu thieàn thì phaàn nhieàu thuoäc taâm loaøi ngöôøi; Saùu laø vì taâm laønh an vui maø phaùt taâm tu thieàn thì phaàn nhieàu thuoäc taâm saùu taàng trôøi coõi duïc; Baûy laø vì ñöôïc theá löïc töï taïi maø phaùt taâm tu thieàn phaàn nhieàu thuoäc veà phaùt taâm ma-la; Taùm laø vì ñöôïc trí tueä beùn nhaïy maø phaùt taâm tu thieàn thì phaàn nhieàu thuoäc veà phaùt taâm ngoaïi ñaïo; Chín laø vì sinh leân coõi Phaïm thieân maø tu thieàn thì ñaây thuoäc phaùt taâm coõi saéc, coõi voâ saéc; Möôøi laø vì muoán vöôït khoå sinh giaø beänh cheát, mau ñöôïc Nieát-baøn maø tu thieàn thì ñaây laø thuoäc veà phaùt taâm Nhò thöøa. ÔÛ möôøi haïng ngöôøi naøy thieän aùc tuy khaùc, phöôïc thoaùt khaùc nhau nhöng ñeàu laø khoâng coù ñaïi bi chaùnh quaùn, phaùt taâm taø tòch neân ñeàu rôi vaøo hai bieân, chaúng ñeán Trung ñaïo. Neáu truï vaøo taâm naày maø tu haønh thieàn ñònh thì chaúng bao giôø ñöôïc töông öng vôùi phaùp moân thieàn Ba-la-maät.

Hai noùi choã thöïc haønh cuûa Boà taut laø chính noùi roõ ñaïi yù noùi ngöôøi thöïc haønh haïnh Boà-taùt tu thieàn Ba-la-maät, töùc coù hai yù: Moät laø tröôùc noùi töôùng Boà-taùt phaùt taâm; Hai laø chaùnh noùi choã laøm cuûa Boà-taùt tu thieàn.

Theá naøo laø töôùng phaùt taâm cuûa Boà-taùt? Ñoù laø phaùt taâm Boà-ñeà.

Taâm Boà-ñeà, töùc laø Boà-taùt duøng Trung ñaïo chaùnh quaùn, duøng caùc phaùp thaät töôùng thöông xoùt taát caû khôûi taâm ñaïi bi, phaùt boán theä nguyeän roäng lôùn. Boán theä nguyeän roäng lôùn laø: Moät laø chöa ñoä khieán ñöôïc ñoä, cuõng goïi laø chuùng sinh voâ bieân theä nguyeän ñoä; Hai laø chöa hieåu khieán ñöôïc hieåu, cuõng goïi laø phieàn naõo voâ soá theä nguyeän döùt; Ba laø chöa an khieán ñöôïc an, cuõng goïi laø phaùp moân voâ taän theä nguyeän bieát; Boán laø chöa ñöôïc Nieát-baøn laøm cho ñöôïc Nieát-baøn, cuõng goïi laø Phaät ñaïo Voâ thöôïng theä nguyeän thaønh. Boán phaùp naøy töùc ñoái vôùi boán ñeá. Neân kinh Anh Laïc noùi: Chöa vöôït khoå ñeá khieán vöôït khoå ñeá, chöa hieåu taäp ñeá khieán hieåu taäp ñeá, chöa an ñaïo ñeá khieán cho an ñaïo ñeá, chöa chöùng dieät ñeá khieán cho chöùng dieät ñeá. Maø boán phaùp naøy neáu ôû trong taâm Nhò thöøa thì chæ ñöôïc goïi laø ñeá, vì duyeân lyù aáy xeùt thaät chaúng sai laàm. Neáu ôû trong taâm Boà-taùt thì rieâng ñöôïc goïi laø Hoaèng theä. Vì sao? Vì Boà-taùt tuy bieát boán phaùp laø roát raùo vaéng laëng, nhöng vì lôïi ích chuùng sinh, maø kheùo leùo phöông tieän duyeân vôùi boán phaùp naøy, taâm aáy raát lôùn neân goïi laø hoaèng. Töø bi thöông xoùt, chí caàu phaùp naøy, taâm nhö kim cöông, cheá taâm chaúng thoái chaúng maát, seõ ñöôïc troïn thaønh, neân goïi laø theä nguyeän. Neáu haønh giaû phaùt ñaày ñuû boán nguyeän naøy, kheùo bieát boán taâm, nhieáp taát caû taâm, taát caû taâm töùc laø moät taâm, cuõng chaúng ñöôïc moät taâm maø ñuû taát caû taâm. Ñoù goïi laø taâm Boà-ñeà thanh tònh. Vì taâm naøy sinh neân ñöôïc goïi laø Boà-taùt. Cho neân luaän Ñaïi thöøa coù keä raèng:

*Neáu khi môùi phaùt taâm*

*Theä nguyeän seõ thaønh Phaät Ñaõ vöôït qua theá gian Phaûi thoï ñôøi cuùng döôøng.*

- Theá naøo laø choã thöïc haønh cuûa ngöôøi haïnh Boà-taùt tu thieàn ra laøm. Ñaïi Boà-taùt ñaõ phaùt taâm Boà-ñeà roài suy nghó vì muoán laøm ñaày ñuû boán theä nguyeän roäng lôùn phaûi laøm ñaïo Boà-taùt. Vì sao? Vì neáu coù nguyeän maø khoâng coù haønh (laøm). Nhö muoán ñoä ngöôøi ñeán bôø kia maø khoâng döï bò thuyeàn beø. Phaûi bieát thöôøng ôû bôø beân naøy khoâng heà ñöôïc ñoä. Nhö ngöôøi beänh coù thuoác maø khoâng chòu uoáng, phaûi bieát laø beänh chaúng theå laønh. Nhö ngöôøi ngheøo thaáy chaâu baùu maø khoâng laáy thì phaûi thöôøng ngheøo tuùng. Nhö ngöôøi muoán ñeán choã xa maø khoâng chòu böôùc ñi thì ngöôøi naøy seõ chaúng ñeán choã. Boà-taùt phaùt boán theä nguyeän roäng lôùn, chaúng tu boán haïnh cuõng gioáng nhö theá. Laïi nghó raèng: nay toâi truï vaøo phaùp moân naøo tu ñaïo Boà-taùt maø mau ñöôïc hoaøn maõn boán nguyeän naày. Töùc bieát truï vaøo thieàn ñònh saâu thì hay ñuû boán nguyeän. Vì sao? Vì nhö khoâng coù saùu thoâng, boán bieän thì duøng phaùp naøo maø ñoä chuùng sinh. Neáu tu saùu thoâng,

maø khoâng coù thieàn thì chaúng phaùt, cho neân kinh noùi: Tu saâu thieàn ñònh ñöôïc naêm thaàn thoâng. Muoán döùt phieàn naõo maø khoâng coù thieàn thì chaúng trí. Töø thieàn phaùt tueä thì môùi döùt ñöôïc caùc kieát söû. Tueä maø khoâng ñònh thì nhö ñeøn trong gioù. Muoán bieát phaùp moân, phaûi bieát taát caû coâng ñöùc trí tueä ñeàu ôû trong thieàn. Nhö Luaän Ma-ha-dieãn cheùp: Neáu Chö Phaät thaønh ñaïo xoay baùnh xe phaùp, vaøo Baùt Nieát-baøn coù bao nhieâu coâng ñöùc ñeàu ôû trong thieàn. Laïi nöõa, Boà-taùt nhaäp vaøo Tam-muoäi Voâ Löôïng Nghóa Xöù, moät taâm ñaày ñuû muoân haïnh, hay bieát taát caû voâ löôïng phaùp moân. Neáu muoán ñaày ñuû voâ löôïng Phaät ñaïo maø chaúng tu thieàn ñònh thì coõi Saéc, Voâ saéc vaø ñaïo ba thöøa coøn chaúng ñöôïc, huoáng chi laø ñöôïc Voâ thöôïng Boà- ñeà. Phaûi bieát muoán leân Voâ thöôïng Dieäu giaùc, thì tröôùc phaûi nhaäp vaøo Tam-muoäi Kim Cöông, thì caùc Phaät phaùp beøn hieän ra tröôùc. Boà-taùt nhö theá, thaâm taâm suy nghó xeùt bieát thieàn ñònh laøm cho ñuû boán nguyeän. Nhö Ñaïi thöøa coù noùi keä:

*Thieàn laø kho lôïi trí*

*Ruoäng phöôùc cuûa coâng ñöùc Thieàn nhö nöôùc thanh tònh Röûa saïch ñöôïc buïi duïc Thieàn laø giaùp kim cöông Ngaên ñöôïc teân phieàn naõo Tuy chöa ñöôïc voâ vi*

*Phaàn Nieát-baøn ñaõ ñöôïc Ñöôïc Tam-muoäi Kim Cöông Nghieàn naùt nuùi keát söû*

*Ñöôïc naêng löïc saùu thoâng Ñoä ñöôïc voâ löôïng ngöôøi Buïi muø che maët trôøi*

*Möa lôùn thaám nöôùc laâu Giaùc quaùn veà gioù ñoäng Thieàn ñònh dieät ñöôïc heát.*

Keä naøy laø noùi chöùng nhaân tu thieàn ñònh ñaày ñuû boán nguyeän.

Hoûi: neáu Boà-taùt muoán ñaày ñuû boán theä nguyeän roäng lôùn thì phaûi thöïc haønh möôøi Ba-la-maät, sao chæ khen ngôïi thieàn ñònh?

Ñaùp: Boán nghóa keùm tröôùc, naêm nhaân thieàn sau, nay thì trong ñoù maø noùi. Vì sao? Vì Boà-taùt voâ laäu tu thieàn thì seõ ñaày ñuû, boán Ñoä taêng thöôïng, naêm thöù döôùi cuõng theá. Nhö Boà-taùt phaùt taâm tu thieàn thì taát caû gia nghieäp trong ngoaøi ñeàu boû, chaúng tieác thaân maïng ôû choã vaéng, chaúng chuùt meán tieác. Ñoù goïi laø Ñaïi xaû. Laïi nöõa, Boà-taùt vì tu thieàn maø thaân taâm

chaúng ñoäng, ñoùng cöûa saùu caên, ñieàu aùc khoâng töø ñaâu maø vaøo, goïi laø Ñaïi trì giôùi. Laïi nöõa, Boà-taùt vì tu thieàn maø hay nhaãn ñöôïc ñieàu khoù nhaãn, töùc laø taát caû vinh nhuïc ñeàu yeân nhaãn. Neáu bò caùc ñieàu aùc ñeán haïi, sôï chöôùng Tam-muoäi chaúng sinh buoàn giaän, ñoù goïi laø nhaãn nhuïc. Laïi nöõa, Boà-taùt vì tu thieàn maø nhaát taâm tinh taán, neáu thaân meät khoå cuõng chaúng heà lui suït. Duï nhö caùi duøi löûa, thöôøng ngoài chaúng naèm, nhieáp caùc loaïn yù, khoâng heà buoâng lung. Neáu traûi nhieàu naêm khoâng chöùng cuõng khoâng heà lui suït. Ñoù laø laøm vieäc khoù laøm, töùc laø Ñaïi tinh taán. Cho neân bieát nhaân duyeân tu thieàn, tuy chaúng taùc yù rieâng thöïc haønh boán ñoä maø boán ñoä töï thaønh. Laïi nöõa Boà-taùt, nhaân tu thieàn ñònh maø ñaày ñuû Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Boà-taùt tu thieàn nhaát taâm chaùnh truï. Vì taâm ôû trong ñònh neân bieát ñöôïc töôùng phaùp sinh dieät theá gian. Trí tueä phaùt maïnh nhö suoái trong ñaù neân Ñaïi thöøa noùi keä raèng:

*Baùt-nhaõ Ba-la-maät*

*Thaät phaùp chaúng ñieân ñaûo Nieäm töôûng quaùn ñaõ tröø Phaùp noùi naêng ñeàu dieät Voâ löôïng caùc toäi döùt*

*Taâm thanh tònh thöôøng nhaát Ngöôøi Toân Dieäu nhö theá Thì thaáy ñöôïc Baùt-nhaõ.*

Laïi nöõa, nhôø thieàn maø ñaày ñuû phöông tieän Ba-la-maät, taát caû phöông tieän kheùo leùo caàn phaûi thaáy cô. Neáu chaúng thaâm nhaäp vaøo thieàn ñònh, thì laøm sao thaáy roõ ñöôïc caên taùnh khôûi caùc phöông tieän daét daãn chuùng sinh. Laïi nöõa, nhôø thieàn maø ñaày ñuû naêng löïc Ba-la-maät, taát caû töï taïi bieán hieän caùc naêng löïc thaàn thoâng ñeàu nhôø thieàn phaùt ñuû nhö trong luaän Ñaïi thöøa coù noùi. Laïi nöõa, do thieàn maø ñaày ñuû nguyeän Ba-la-maät nhö trong luaän Ñaïi thöøa coù noùi: Boà-taùt thieàn ñònh nhö ñôøn A-tu-la, phaûi bieát töùc laø töôùng ñaïi nguyeän thaønh töïu. Laïi nöõa, nhôø thieàn ñònh maø ñaày ñuû trí Ba-la-maät. Nhö Nhaát thieát trí, Ñaïo chuûng trí, Nhaát thieát chuûng trí khoâng phaûi ñònh thì chaúng phaùt, nghóa aáy raát deã thaáy. Ngöôøi kheùo tu thieàn lieàn thaønh töïu möôøi Ba-la-maät, ñaày ñuû muoân haïnh taát caû phaùp moân. Cho neân Boà-taùt muoán ñuû taát caû nguyeän thöïc haønh caùc Ba-la-maät, thì phaûi tu thieàn ñònh, vieäc ñoù nhö trong luaän Ñaïi thöøa noùi. Hoûi: Phaùp Boà-taùt chính laø ñoä chuùng sinh laøm nhieäm vuï, vì sao laïi rieâng ôû nuùi maø boû chuùng sinh, chæ nhaøn cö töï thieän? Ñaùp: Boà-taùt tuy thaân boû maø taâm khoâng boû. Nhö ngöôøi bò beänh phaûi uoáng thuoác taïm nghæ khoâng laøm vieäc, khi laønh beänh thì laïi laøm vieäc nhö tröôùc, Boà-taùt cuõng nhö theá. Thaân tuy lìa chuùng sinh maø

taâm thöôøng thöông xoùt ôû choã vaéng laëng laø uoáng thuoác thieàn ñònh ñöôïc trí tueä chaân thaät, tröø beänh phieàn naõo, khôûi saùu thaàn tuùc, laïi sinh vaøo saùu ñöôøng maø roäng ñoä chuùng sinh. Vì nhaân duyeân nhö theá neân Ñaïi Boà-taùt phaùt yù tu thieàn Ba-la-maät. Taâm nhö kim cöông, Thieân ma ngoaïi ñaïo vaø caùc Nhò thöøa khoâng theå ngaên caûn phaù hoaïi.

# CHÖÔNG II: GIAÛI THÍCH TEÂN GOÏI THIEÀN BA LA MAÄT:

Nay giaûi thích teân thieàn Ba-la-maät löôïc coù ba yù: 1. Choïn rieâng teân coäng (chung) vaø Baát coäng (chaúng chung); 2. Phieân dòch; 3. Phaân bieät.

1- Choïn teân rieâng coäng vaø baát coäng, coù hai yù: Moät laø teân coäng; hai laø teân baát coäng. Moät, laø teân coäng: Nhö moät chöõ Thieàn phaøm phu ngoaïi ñaïo, Nhò thöøa Boà-taùt vaø Chö Phaät ñaït ñöôïc thieàn ñònh ñeàu goïi laø coäng; Hai, laø teân goïi baát coäng, ba chöõ Ba-la-maät, dòch laø Ñaùo bæ ngaïn. Ñaây chæ y cöù cöù vaøo Boà-taùt vaø Chö Phaät. Luaän Ñaïi thöøa noùi: Thieàn ôû trong taâm Boà-taùt, goïi laø Ba-la-maät, ñoù laø baát coäng. Vì sao? Vì phaøm phu thì tröôùc aùi, ngoaïi ñaïo thì tröôùc kieán, coøn Nhò thöøa khoâng coù ñaïi bi phöông tieän neân chaúng theå tu heát taát caû thieàn ñònh, do ñoù chaúng ñöôïc goïi laø Ñaùo bæ ngaïn. Cho neân noùi Ba-la-maät töùc laø baát coäng. Laïi nöõa, thieàn goïi laø töù thieàn, phaøm phu ngoaïi ñaïo Nhò thöøa Boà-taùt chö Phaät ñoàng ñöôïc ñònh naøy neân goïi laø Coäng. Coøn Ba-la-maät goïi laø ñoä voâ cöïc (voâ vi), ôû ñaây chæ Boà-taùt Chö Phaät nhö thieàn maø thaáu suoát Trung ñaïo Phaät taùnh, sinh ra chín thöù Ñaïi thieàn, ñöôïc ñaïi Nieát-baøn, chaúng cuøng chung vôùi phaøm phu Nhò thöøa, neân Ba-la-maät goïi laø Baát coäng. Luaän chung thì khoâng nhoïc phaân bieät. Vì sao? Vì thieàn töï coù coäng thieàn vaø baát coäng thieàn, Ba-la- maät cuõng theá, coù coäng vaø baát coäng. Luaän Ñaïi thöøa cheùp: Tieáng Thieân- truùc phaøm laøm vieäc xong ñeàu goïi Ba-la-maät.

2. Phieân dòch, coù hai yù: Moät laø phieân thích teân coäng, hai laø phieân thích teân baát coäng.

Phieân thích teân coäng, teân coäng töùc laø thieàn, cuõng coù hai yù: Moät laø chaùnh dòch teân, hai laø giaûi thích:

Phieân teân coäng, Thieàn laø tieáng nöôùc ngoaøi, Haùn dòch thì baát ñònh, nay löôïc coù ba lôøi dòch: moät laø luaän Ñaïi thöøa dòch laø thieàn, ñôøi Taàn dòch laø Tö duy tu; hai laø neâu leä dòch xöa nhö ñaøn Ba-la-maät thì Haùn dòch laø Boá thí ñoä, thieàn Ba-la-maät thì dòch laø ñònh ñoä, vaäy bieát Thieàn dòch laø Ñònh; ba laø trong A-tyø-ñaøm dòch Thieàn laø coâng ñöùc toøng laâm.

Giaûi thích ba töø dòch naøy, coù hai yù: moät laø rieâng, hai laø chung: Neáu giaûi thích rieâng Tö duy tu, ñaây laø ñoái nhaân. Vì sao? Vì tö duy laø suy tính, tu laø chuyeân taâm nghieân cöùu tu taäp, neân ñeå ñoái vôùi tu nhaân. Dòch

Thieàn laø Ñònh thì ñaây laø Ñoái quaû, laø sao, vì ñònh laø tònh maëc (yeân laëng) laø haønh giaû lìa taùn loaïn caàu tònh ñaõ ñöôïc tònh truï, thuø ñaùp laïi voán ñaõ tu taäp neân ñeå ñoái quaû. Dòch Thieàn laø Coâng ñöùc toøng laâm, ñaây laø ñoái chung nhaân quaû. Nhö coâng laø coâng phu do ñoù ñoái nhaân, chöùa coâng thaønh ñöùc duøng ñeå ñoái quaû. Nhö muoân haïnh laø ñoái nhaân, muoân ñöùc laø ñoái quaû. Nhaân quaû hôïp dòch neân goïi laø Coâng ñöùc toøng laâm. Thí nhö hieån coâng ñöùc chaúng phaûi moät. Vì sao? Nhö nhieàu coû cuøng nhoùm hoïp goïi laø Toøng, caùc caây coái nöông nhau goïi laø laâm. Buïi coû nhoû coù theå duï cho coâng nhoû trong nhaân, röøng caây lôùn coù theå duøng ñeå ñoái ñöùc lôùn cuûa quaû treân. Ñaây maø suy thì coâng ñöùc toøng laâm ñoái nhaân quaû, nghóa ñoù raát tieän; - Neáu giaûi thích chung Thieàn, ba töø dòch aáy ñeàu ñoái nhaân quaû, vì sao? Vì tònh löï trong ñònh töùc laø Tö duy, thöøa treân ích döôùi, neân goïi laø Tu. Ñaây laø duøng soá ngöôøi trong chín tu, thöøa tu nghóa ôû treân laøm loaïi. Trong quaû cuõng ñöôïc noùi tö duy, trong nhaân cuõng ñöôïc noùi ñònh. Nhö möôøi ñaïi ñòa taâm soá, trong nhaân cuõng ñöôïc noùi ñònh. Nhö möôøi ñaïi ñòa taâm soá, taùn taâm coøn ñöôïc noùi ñònh, huoáng chi laø haønh giaû chuyeân taâm thuùc nieäm, giöõ moät chaúng tan maø chaúng goïi laø ñònh ö? Cho neân bieát trong nhaân cuõng ñöôïc noùi laø ñònh. Trong nhaân cuõng ñöôïc goïi laø coâng ñöùc toøng laâm, coâng trong nhaân nghóa tröôùc ñaõ noùi. Do vaän coâng cho neân lieàn thaønh ñöùc, thaønh nhaân. Nghóa ñöùc trong quaû cuõng nhö tröôùc noùi. Noùi coâng töùc laø coâng duïng, treân quaû coù tòch tònh lìa loãi, coù duïng thaàn thoâng bieán hoùa lôïi ích chuùng sinh, neân goïi laø coâng, nhaân vaø quaû ñeàu laø caùc coâng ñöùc thieän taïo thaønh, goïi chung laø coâng ñöùc toøng laâm. Laïi nöõa, trong caùc kinh luaän, dòch teân laäp nghóa khaùc nhau. Hoaëc noùi thieàn laø boû aùc, hoaëc noùi taät ñaïi taät truï ñaïi truï, choã nhö theá khaùc nhau, khoâng theå rieâng chaáp; hai laø phieân thích töø ngöõ baát coäng, töùc laø Ba-la-maät, cuõng coù hai yù: Moät laø dòch teân; hai laø giaûi thích. Dòch teân, löôïc neâu ba dòch khaùc nhau; Moät laø trong caùc kinh luaän phaàn nhieàu dòch laø Ñaùo bæ ngaïn; Hai laø trong luaän Ñaïi thöøa rieâng dòch laø söï roát raùo; Ba laø trong kinh Thuïy ÖÙng dòch laø Ñoä Voâ Cöïc. Giaûi thích ba töø dòch naøy, cuõng coù hai yù chung vaø rieâng ñeàu ñoái söï lyù danh nghóa: Moät laø giaûi thích rieâng. Sinh töû laø bôø naøy, Nieát-baøn laø bôø kia. Phieàn naõo laø giöõa doøng soâng, Boà-taùt duøng dieäu tueä voâ töôùng ngoài thuyeàn beø thieàn ñònh töø bôø sinh töû beân naày maø vöôït sang bôø Nieát-baøn beân kia. Cho neân y cöù lyù ñònh ñeå noùi veà Ba-la-maät. Noùi söï roát raùo töùc laø Boà-taùt Ñaïi Bi vì chuùng sinh khaép tu taát caû söï haïnh ñaày ñuû. Neân Luaän Ñaïi thöøa noùi: Boà-taùt nhôø thieàn maø roát raùo ñöôïc caùc söï. Thieàn ôû trong taâm Boà-taùt goïi laø Ba-la-maät. Ñaây laø y cöù vaøo söï haïnh maø noùi Ba-la-maät. Noùi Ñoä voâ cöïc, noùi chung söï lyù ñeàu coù nghóa saâu xa. Hôïp maø noùi neân

goïi Ñoä voâ cöïc. ÔÛ ñaây y cöù söï lyù haïnh maõn maø noùi Ba-la-maät; Hai laø giaûi thích chung ba töø dòch, ñeàu ñöôïc ñoàng ñoái söï lyù, ñeàu tuøy duyeân hoùa vaät neân ñaët teân khaùc. Vì sao? Vì neáu noùi tueä voâ töôùng vöôït qua sinh töû neân thuoäc veà lyù haïnh. Nay noùi trong lyù coù Phaät, khoâng Phaät, taùnh töôùng luoân thöôøng, haù luaän tueä voâ töôùng maø vöôït ñöôïc sinh töû, hoaøn toaøn laø ôû söï maø noùi theá. Söï roát raùo cuõng töø lyù maø ñaët teân. Neáu duyeân lyù maø khôûi söï haïnh thì phaûi bieát noùi söï roát raùo cuõng laø y cöù lyù maø goïi Ba-la-maät. Ñoä voâ cöïc cuõng chöa aét moät beà ôû söï lyù voâ cöïc maø goïi Ba-la-maät. Vì sao? Chö Phaät tuøy duyeân lôïi vaät aån hieän baát ñònh voâ cöïc, hoaëc luùc ñoái söï, hoaëc luùc ñoái lyù, ñaâu coù tieâu chuaån nhaát ñònh. Phaûi bieát ba teân goïi aáy lyù söï ñeàu thoâng, chöa haún coù sôû thuoäc rieâng (thöïc rieâng). Caùc thöù khaùc leä theo maø bieát. Giaûi thích nghóa Ba-la-maät ñeán chöông thöù möôøi keát hoäi quy thuù seõ noùi rieâng; Ba laø phaân bieät nhö trong luaän Ñaïi thöøa noùi. Hoûi raèng: Boái xa, Thaéng xöù, Nhaát thieát xöù, v.v… Vì sao chaúng goïi laø Ba-la-maät maø goïi rieâng Thieàn laø Ba-la-maät? Ñaùp: Thieàn cao quyù nhö vua. Noùi thieàn Ba- la-maät laø ñeàu nhieáp taát caû, laø trong boán thieàn thì coù taùm Boái xaû, taùm Thaéng xöù, möôøi Nhaát thieát xöù, boán Voâ löôïng taâm, naêm thaàn thoâng, luyeän Thieàn Töï Taïi Ñònh, möôøi boán taâm Bieán hoùa, Tam-muoäi Voâ Traùnh, Nguyeän Trí Ñaûnh Thieàn Thuû-laêng-nghieâm, v.v… caùc Tam-muoäi. Traêm thì coù taùm Chö Phaät baát ñoäng, traêm thì hai möôi ñeàu ôû trong thieàn. Neáu Chö Phaät thaønh ñaïo, xoay baùnh xe phaùp, nhaäp Nieát-baøn, v.v… coù caùc coâng ñöùc thaéng dieäu thì ñeàu ôû trong thieàn. Noùi thieàn thì nhieáp taát caû, neáu noùi caùc ñònh khaùc thì coù choã chaúng nhieáp, cho neân thieàn goïi laø Ba-la- maät. Laïi nöõa, trong boán thieàn thì Trí Ñònh baèng nhau neân noùi Ba-la-maät. Vò ñaùo ñòa Trung Gian Thieàn thì trí nhieàu maø ñònh ít. ÔÛ boán Voâ Saéc thì ñònh nhieàu maø trí ít, nhö baùnh xe moät maïnh moät yeáu thì khoâng chuyeân chôû ñöôïc. Coøn boán thieàn thì trí ñònh baèng nhau, neân noùi laø Ba-la-maät. Laïi nöõa, y cöù thieàn maø noùi Ba-la-maät, thì nhieáp taát caû caùc ñònh. Vì sao? Vì Thieàn, ñôøi Taàn dòch laø Tö duy tu, caùc ñònh naøy ñeàu laø Tö duy tu coâng ñöùc. Phaûi bieát caùc ñònh ñeàu ñöôïc goïi laø Ba-la-maät. Nhö trong Ñaïi phaåm noùi traêm Ba-la-maät, cuõng noùi Boái xaû, Thaéng xöù, v.v… ñeàu goïi laø Ba-la- maät. Chæ ôû boán thieàn thì caên baûn tröôùc nhaän teân aáy ñeàu chung cho caùc ñònh khaùc. Hoûi: ôû treân noùi thieàn ñònh Tam-muoäi Ba-la-maät laø ñoàng hay khaùc? Ñaùp: Neáu noùi chung veà danh nghóa thì ñeàu chung, neáu giaûi rieâng veà danh nghóa boán phaùp thì ñeàu coù chuû ñoái. Vì sao? Vì boán thieàn caên baûn chæ goïi laø thieàn, khoâng phaûi ñònh Tam-muoäi, cuõng chaúng goïi Ba-la- maät, Voâ Saéc chæ goïi laø ñònh, khoâng phaûi thieàn Tam-muoäi, cuõng chaúng goïi laø Ba-la-maät. Vò Ñaùo Ñòa thieàn trung gian tuy khoâng phaûi laø chaùnh

thieàn ñònh, vì laø phöông tieän neân hoaëc goïi laø Thieàn hoaëc goïi laø Ñònh, khoâng phaûi Tam-muoäi, cuõng chaúng goïi Ba-la-maät. Khoâng, voâ töôùng, v. v… chæ goïi Tam-muoäi, khoâng phaûi thieàn ñònh cuõng chaúng goïi Ba-la-maät, boái xaû, thaéng xöù, saùu thoâng, boán bieän, v.v… coù ñuû ba phaùp thieàn, ñònh, Tam-muoäi maø khoâng goïi Thieàn ñònh Tam-muoäi, cuõng khoâng phaûi Ba- la-maät. Chín ñònh thöù ñeä coù ñuû ba phaùp maø chæ goïi laø ñònh, khoâng goïi laø Thieàn Tam-muoäi, cuõng khoâng phaûi Ba-la-maät. Coù Giaùc coù Quaùn vaø Sö Töû, sieâu vieät, Voâ Traùnh, v.v… cuõng ñuû ba phaùp maø chæ goïi laø Tam-muoäi, khoâng goïi laø Thieàn ñònh, cuõng khoâng phaûi Ba-la-maät. Nguyeän Trí Ñaûnh, v.v… coù ñuû ba phaùp maø chæ goïi laø Thieàn, khoâng goïi laø Ñònh Tam-muoäi, cuõng khoâng phaûi Ba-la-maät. Chín thöù Ñaïi thieàn vaø Thuû-laêng-nghieâm, v.v… ñeàu coù ñuû boán phaùp, cuõng goïi laø thieàn, laø ñònh, laø Tam-muoäi, töùc laø Ba-la-maät. Neáu duøng taâm Thuû-laêng-nghieâm vaøo ba phaùp tröôùc, thì taát caû ñeàu goïi laø Ba-la-maät. Cho neân trong traêm Ba-la-maät, taát caû phaùp moân ñeàu goïi laø Ba-la-maät. Nay löôïc ñoái boán phaùp phaân bieät nhö tröôùc. Neáu caùc baäc Ñaïi Thaùnh kheùo leùo tuøy duyeân lôïi ích chuùng sinh thì noùi khoâng coù tieâu chuaån nhaát ñònh maø giaûi thích, v.v… cho neân trong caùc kinh luaän ñaët teân khaùc nhau, yù noùi khoù thaáy, chaúng theå laàm chaáp. Maø trong kinh luaän phaàn nhieàu ñeàu y cöù thieàn maø noùi Ba-la-maät laø vì boán thieàn caên baûn laø goác caùc haïnh, taát caû coâng ñöùc noäi haïnh ñeàu do boán thieàn maø phaùt, ñeàu nöông boán thieàn maø truï. Do ñoù rieâng thieàn ñöôïc goïi laø Ba-la-maät. Hoûi: Thieàn Ba-la-maät chæ coù moät teân, sao laïi coù teân goïi khaùc? Ñaùp: Nhö trong kinh Nieát-baøn noùi: Noùi Phaät taùnh laø coù naêm teân cuõng goïi laø Thuû-laêng-nghieâm, hay Baùt-nhaõ, hay Trung ñaïo, hay Tam- muoäi Kim Cöông Ñaïi Nieát-baøn, hoaëc Thieàn Ba-la-maät, töùc laø Phaät taùnh. Cho neân bieát choã noùi trong caùc kinh kia caùc thöù phaùp moân thaéng dieäu coù voâ löôïng teân, nhöng ñeàu laø teân khaùc maø ñeàu laø thieàn Ba-la-maät. Cho neân Luaän Ñaïi thöøa coù keä raèng:

*Baùt-nhaõ laø moät phaùp*

*Phaät noùi caùc thöù teân Tuøy caùc loaïi chuùng sinh Maø ñaët nhieàu teân khaùc Neáu ngöôøi ñöôïc Baùt-nhaõ Taâm hyù luaän ñeàu dieät Thí nhö maët trôøi moïc Söông muø ñeàu tan bieán.*

Duøng ñaây so saùnh qua baøi keä naøy teân thieàn haù chaúng chung khaép. Neáu thieàn ñònh aáy chaúng nhieáp ñaày ñuû taát caû caùc phaùp thì khoâng phaûi laø

roát raùo, ñaâu ñöôïc goïi laø nghóa Ba-la-maät.

Hoûi: Caùc phaùp thaät töôùng Thuû-laêng-nghieâm vaø ñeán bôø kia, v.v… chæ coù Phaät môùi goïi laø roát raùo. Vì sao vieäc laøm thieàn ñònh cuûa Boà-taùt laïi goïi laø Ba-la-maät?

Ñaùp: Vì trong nhaân noùi quaû, tuøy phaàn maø noùi. Caùi goïi laø noùi phaùt taâm vaø roát raùo hai thöù cuûa ñoán giaùo chaúng khaùc nhau. Vì nhieàu nghóa nhö theá cho neân Boà-taùt thöïc haønh thieàn ñònh cuõng ñöôïc goïi laø Ba-la- maät.

# CHÖÔNG III: NOÙI THIEÀN MOÂN CUÛA BA LA MAÄTt:

Haønh giaû kheùo tìm teân goïi thì seõ töï bieát theå. Neáu muoán tieán tu, thì phaûi nhôø moân maø vaøo. Nay löôïc noùi moân cuûa thieàn, coù ba yù: Moät laø neâu moân thieàn, hai laø giaûi thích, ba laø phaân bieät. 1. Neâu moân thieàn laø neáu tìm kinh luaän noùi veà thieàn moân thì nhieàu voâ löôïng. Nhöng veà caên baûn thì chæ coù hai thöù laø saéc vaø taâm (danh). Nhö trong Ñaïi thöøa noùi keä raèng:

*Ñoái taát caû caùc phaùp Chæ coù danh vaø saéc*

*Neáu muoán quaùn nhö thaät Cuõng phaûi quaùn danh saéc Tuy si taâm nhieàu töôûng Phaân bieät ñoái caùc phaùp Khoâng coù moät phaùp naøo ÔÛ ngoaøi danh vaø saéc.*

Nay ñoái vôùi moân saéc laïi chia laøm hai, nhö trong kinh noùi coù hai moân cam loä: Moät laø moân Quaùn baát tònh, hai laø moân A-na-ba-na, taâm moân chæ coù moät moân, nhö trong kinh noùi quaùn ñöôïc taâm taùnh goïi laø Thöôïng ñònh, môû saéc rieâng vôùi taâm. ÔÛ ñaây thì thieàn moân coù ba: Moät laø moân thieàn Theá gian, hai laø moân thieàn Xuaát theá gian, ba laø moân thieàn Xuaát theá gian Thöôïng thöôïng. Cho neân kinh Ñaïi Taäp cheùp: Coù ba thöù nhieáp taâm: Moät laø nhieáp taâm Xuaát phaùp, hai laø nhieáp taâm Dieät phaùp, ba laø nhieáp taâm Phi xuaát phi dieät phaùp. 2. Giaûi thích, trong moân naày ñeàu coù hai yù chung vaø rieâng: 1. Rieâng noùi moân, moân laø naêng thoâng nhö moân (cöûa) ôû ñôøi thoâng ngöôøi ñeán choã. Moät laáy hôi thôû laøm thieàn moân, neáu nhaân hôi thôû maø nhieáp taâm thì thoâng vôùi haønh taâm, ñeán boán thieàn, boán khoâng, boán taâm voâ löôïng, möôøi saùu ñaëc thaéng, thoâng minh, v.v… caùc thieàn töùc laø moân thieàn Theá gian, cuõng goïi laø nhieáp taâm Xuaát phaùp. Ñaây moät beà cöù y thieàn moân phaøm phu; Hai laø duøng saéc laøm thieàn moân. Nhö nhôø quaùn baát tònh, v.v… maø nhieáp taâm thì thoâng ñöôïc haønh taâm.

Coøn chín töôûng, taùm nieäm, möôøi töôûng, Boái xaû, Thaéng xöù, Nhaát thieát xöù, Thöù ñeä ñònh, Sö töû phaán taán, Tam-muoäi Sieâu vieät, v.v… töùc laø moân thieàn xuaát theá gian, cuõng goïi laø nhieáp taâm Dieät phaùp, moät beà cöù nöông vaøo Nhò thöøa thieàn moân; Ba laø duøng taâm laøm thieàn moân. Neáu duøng trí tueä phaûn quaùn taâm taùnh thì thoâng ñöôïc haønh taâm. Coøn caùc Ñaïi Tam- muoäi Phaùp Hoa, nieäm Phaät Baùt-Chu, Giaùc YÙ, Thuû-laêng-nghieâm vaø Töï Taùnh Thieàn, cho ñeán Thanh Tònh Tònh Thieàn, v.v… laø moân thieàn Xuaát theá gian thöôïng thöôïng, cuõng goïi laø nhieáp taâm Phi xuaát phi dieät phaùp. ÔÛ ñaây cöù moät beà y cöù vaøo Boà-taùt thieàn moân, vì nghóa aáy neân y cöù ba phaùp laøm moân: Moät laø nhö phaùp töôùng, hai laø tuøy tieän thay ñoåi, ba laø nhieáp heát caùc phaùp.

1. Nhö phaùp töôùng: nhö kinh Ñaïi Taäp noùi thôøi Ca-la-la coù ba vieäc: moät laø Maïng, hai laø Noaõn, ba laø Thöùc. Hôi thôû ra vaøo goïi laø Thoï maïng, chaúng thuùi chaúng raõ goïi laø Noaõn (aám) töùc laø nghieäp giöõ hoûa ñaïi; caùc saéc ñaïi ñòa thuûy, v.v… thuùi raõ. Trong ñaây taâm yù goïi laø thöùc, töùc laø taâm hay bieát töøng saùt-na. Ba phaùp aáy hoøa hôïp töø sinh ra ñeán lôùn leân khoâng theâm khoâng bôùt. Ngöôøi ngu trong aáy khoâng hieåu beøn voïng chaáp ngaõ nhaân, chuùng sinh v.v… laøm caùc nghieäp haønh, taâm sinh ñaém nhieãm, do nhaân duyeân ñieân ñaûo maø qua laïi ba coõi. Neáu tìm veà nguoàn coäi thì chaúng ngoaøi ba phaùp naày. Cho neân ba phaùp laø moân chaúng nhieàu chaúng ít.
2. Tuøy tieän thay ñoåi: neân laäp ba phaùp laøm moân. Nhö do hôi thôû tu thieàn thì coù hai thöù tieän: Moät laø mau ñöôïc thieàn ñònh, hai laø deã ngoä voâ thöôøng. Neáu laáy saéc laøm moân, cuõng coù hai thöù tieän: moät laø döùt ñöôïc tham duïc, hai laø deã bieát luoáng doái. Neáu taâm laøm moân cuõng coù hai thöù tieän: moät laø haøng phuïc taát caû phieàn naõo, hai laø deã ngoä lyù khoâng.
3. Nhieáp heát caùc phaùp: Ba phaùp naày laø caên baûn thieàn moân. Vì sao? Vì neâu coát yeáu noùi ba, môû ra thì voâ löôïng. Nhö trong Töùc moân (hôi thôû) coù soå coù tuøy, hoaëc coù khi quaùn hôi thôû, nhö theá chaúng phaûi moät, choã ñeán cuõng khaùc. Nhö trong saéc moân hoaëc duyeân saéc ngoaøi hoaëc duyeân saéc trong, hoaëc laøm töø bi, hoaëc duyeân töôùng Phaät cho ñeán hieåu ñöôïc thaät quaùn, nhö theá chaúng phaûi moät, choã ñeán cuõng khaùc. Nhö trong taâm moân, hoaëc chæ hoaëc quaùn, hoaëc giaùc hoaëc lieãu, hoaëc bieát roõ caùc taâm maø vaøo phi taâm, bieát roõ phi taâm maø coù ra voâ löôïng taâm, hoaëc bieát roõ phi taâm phi baát taâm, bieát taát caû taâm vaø phi taâm, nhö theá maø duyeân taâm khaùc nhau. Choã ñeán cuõng chaúng phaûi moät, cho neân noùi ba moân nhieáp taát caû thieàn moân. Vieäc naày ñeán chöông baûy - taùm giaûi thích tu chöùng môùi thaáy roõ. Hai laø goïi chung ba moân. Ba phaùp naày ñöôïc laøm chung caùc thieàn moân theá gian, xuaát theá gian vaø xuaát theá gian thöôïng thöôïng, v.v… Vì sao?

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 1 (Phaàn 1) 646

Vì nhö moät töùc phaùp baát ñònh chæ thuoäc moân thieàn theá gian. Vì sao bieát ñöôïc? Nhö trong Tyø-ni, Phaät vì ñeä töû Thanh vaên noùi quaùn hôi thôû, v.v… möôøi saùu haønh phaùp. Ñeä töû theo lôøi daïy maø tu ñeàu ñöôïc Thaùnh ñaïo. Cho neân bieát cuõng laø moân thieàn xuaát theá gian, töùc laø moân Ñaïi thöøa. Nhö Ñaïi phaåm noùi A-na-ba-na töùc laø Boà-taùt Ñaïi thöøa. Cho neân kinh Thænh Quan AÂm y cöù Soå töùc maø noùi veà Luïc Töï Chöông Cuù, noùi ba thöøa ñöôïc ñaïo. ÔÛ ñaây ñaâu theå chæ laø thieàn theá gian. Hai laø saéc phaùp laøm moân, cuõng chaúng ñöôïc chæ laø choã laøm cuûa Nhò thöøa maø chaúng chung vôùi Ñaïi thöøa vaø phaøm phu ngoaïi ñaïo. Vì sao? Vì nhö trong Nieát-baøn cheùp: Ngoaïi ñaïo chæ coù theå trò saéc chaúng theå trò taâm, coøn ñeä töû ta thì kheùo trò taâm, cho neân bieát phaøm phu cuõng ñöôïc quaùn saéc Ñaïi thöøa, veà quaùn saéc nhö trong Ñaïi phaåm noùi: Töôûng sình chöông, töôûng raõ naùt, v.v… laø Boà-taùt Ñaïi thöøa. Ñaây ñaâu theå chæ laø thieàn xuaát theá gian ö? Ba laø y cöù taâm laøm moân, cuõng chaúng ñöôïc y cöù vaøo Boà-taùt. Vì sao? Nhö ngoaïi ñaïo cuõng quaùn taâm maø khôûi boán möôi taùm kieán, phaøm phu duyeân taâm vaøo boán khoâng thoâng. Ngöôøi Thanh vaên nhö kinh Nieát-baøn cheùp: Ñeä töû ta kheùo trò taâm, lìa ñöôïc ba coõi. Ñaây ñaâu chæ laø moân thieàn xuaát theá gian thöôïng thöôïng. Phaûi bieát ba moân thoâng nhau, chæ coù ba thöù ngöôøi duïng taâm khaùc nhau, cho neân phaùt thieàn ñöôïc ñaïo cuõng ñeàu khaùc nhau. Nghóa naøy ñeán chöông chín noùi töø thieàn Ba-la-maät khôûi giaùo phaûi phaân bieät roäng. Thöù ba laø phaân bieät hai moân chung rieâng. Hoûi: Neáu theá, vì sao phaân bieät nhö tröôùc? Ñaùp: Taát caû nghóa lyù coù chung coù rieâng, giaùo moân ñoái duyeân laøm lôïi ích chuùng sinh khaùc nhau, neân noùi khaùc khoâng loãi. Laïi nöõa, tröôùc khoâng phaûi noùi Lieãu nghóa chaúng neân chaáp nhaát ñònh. Hoûi: Ba moân ñeàu ñöôïc thoâng. Nay ôû söï soå töùc maø hoïc thì coù ñöôïc chöùng chín töôûng, taùm boái xaû, töï taùnh, v.v… caùc thieàn hay chaêng? Ñaùp: Hoaëc ñöôïc hoaëc chaúng ñöôïc. Ngöôøi sô hoïc chaúng ñöôïc Nhò thöøa, ngöôøi hoïc töï taïi ñònh thì ñöôïc Boà-taùt, ngöôøi ñaày ñuû phöông tieän Ba-la-maät thì tuøy yù voâ ngaïi. Hoûi: Vì sao noùi ngöôøi sô hoïc chaúng ñöôïc? Coù ngöôøi soå töùc maø phaùt chín töôûng, boái xaû, nieäm Phaät töø taâm, ôû ñaây vì sao? Ñaùp: Ñaây laø phaùt duyeân xöa chaúng chaùnh, nhôø tu maø ñöôïc chöùng, duyeân heát thì cuõng maát heát chaúng tieán, chaúng heà thaønh töïu phaùp moân thöù lôùp. Sau heát trong noäi phöông tieän noùi phaùt töôùng goác laønh phaûi phaân bieät roäng. Hai moân kia gioáng nhö theá raát deã bieát.