THÍCH THIỀN BA-LA-MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN

**QUYỂN 3**

(PHẦN 1)

**CHÖÔNG VI: PHAÂN BIEÄT TIEÀN PHÖÔNG TIEÄN CUÛA THIEÀN BA LA MAÄT** (Tieáp Theo)

2. Noùi veà noäi phöông tieän tu cuûa thieàn Ba-la-maät, coù naêm lôùp: Moät laø chæ moân, hai laø nghieäm caên taùnh thieän aùc, ba laø phaùp an taâm, boán laø trò beänh, naêm laø bieát vieäc ma. Naêm thöù naøy goïi chung laø Noäi phöông tieän, ñeàu y cöù vaøo luùc môùi phaùt ñònh. Trong taâm tònh teá kheùo leùo vaän duïng laáy boû chaúng maát nghi. Nhôø caùc thöù naøy seõ chöùng thieàn ñònh saâu neân goïi laø Phöông tieän. Nay Noäi phöông tieän laáy chæ laøm moân ñaàu, taát caû coâng ñöùc thieàn ñònh ñeàu do cheá taâm döùt loaïn maø phaùt. Cho neân kinh noùi: Cheá vaøo moät choã, khoâng vieäc gì chaúng laøm ñöôïc, chæ laø moân ñaàu thì yù ôû ñaây. Hoûi: Töø treân noùi Ngoaïi phöông tieän laøm naêm phaùp ñaõ noùi moät taâm. Vì sao nhaéc laïi? Ñaùp: Chaúng phaûi nhö theá. Treân chæ noùi chung moät taâm, chöa phaân bieät nhoû nhaët ñaày ñuû veà chæ moân. Trong ñaây laø goác vì khieán haønh giaû kheùo bieát an taâm maø noùi rieâng töôùng nhaäp ñònh caïn saâu, thoâ teá cuûa tu chæ. Neân laïi noùi thì khoâng loãi gì. Hoûi: Trong kinh noùi coù hai moân cam loä: Moät laø moân quaùn baát tònh, hai laø moân A-na-ba-na, nhöng chaúng noùi chæ laø moân ñaàu, nay vì sao laïi noùi? Ñaùp: Khoâng phaûi theá, trong caùc thieàn, chæ laø moân chung, chung thì nhieáp rieâng, maø rieâng thì chaúng nhieáp chung. Cho neân tröôùc daïy chæ, neáu sau chæ maø vaøo caùc thieàn khaùc thì coù ích chung. Neáu y vaøo caùc moân khaùc thì coù loãi sai traùi. Töï phieàn naõo cuõng nhö theá. Laïi nöõa, nay noùi thaày coù hai thöù: Moät laø thaày ñaõ ñöôïc ñaïo nhaõn xem cô maø trao phaùp, seõ giuùp thoùi quen xöa, kheùo bieát ñoái trò. Chaúng gioáng nhö Xaù-lôïi-phaát vì hai ñeä töû maø noùi phaùp chaúng bieát caên cô. Ngöôøi thôï reøn thì daïy quaùn baát tònh, coøn ngöôøi thôï giaët aùo laïi daïy ñeám hôi thôû, traùi vôùi thoùi quen neân phaùp chaúng khôûi, sinh ra taø kieán. Phaät vì chuyeån quaùn thì lieàn ngoä ñaïo; Hai laø thaày khoâng coù tha taâm trí, chaúng coù ñaïo nhaõn, chaúng bieát caên cô. Coù ngöôøi ñeán hoïc thì

cöù vieäc tröôùc daïy chæ moân, vì taâm ôû ñònh thì lieàn phaùt caên taùnh thieän aùc. Neáu do tònh taâm maø phaùt caùc thieàn ñònh, thì thaày lieàn öùng giaùo giuùp caên baûn maø tu. Neáu ñeàu chaúng phaùt phaùp moân, hoaëc caùc keát söû tham, saân, si v.v… phaùt ra, thì tuøy caùi naøo nhieàu lieàn daïy ñoái trò maø phaù phaùp ngaên ñaïo, thieàn ñònh seõ phaùt. Nay chæ moân laøm tröôùc töùc laø chaùnh yù thaày thöù hai trao phaùp. Neáu khaùc lôøi naày thì caên duyeân thieän aùc raát khoù phaân bieät, doái trao phaùp cho ngöôøi thì coù loãi sai cô. Trong chæ moân coù boán yù: Moät laø phaân bieät chæ moân khaùc nhau, hai laø laäp ñaïi yù veà chæ, ba laø noùi phöông phaùp tu chæ, boán laø noùi veà töôùng chöùng chæ.

1. Phaân bieät chæ moân khaùc nhau, coù hai yù: Moät laø y cöù haïnh noùi veà chæ, hai laø y cöù nghóa noùi veà chæ.
2. Y cöù haïnh noùi veà chæ, coù nhieàu ñöôøng, nay löôïc neâu ba yù: Moät laø heä duyeân chæ, hai laø cheá taâm chæ, ba laø theå chaân chæ. Sôû dó noùi chung laø chæ, vì chæ laø ngaên caám, cuõng goïi laø thoâi döùt, taâm khôûi leân thì ngaên caûn, khoâng theå löu ñoäng neân goïi laø Cheá, chuyeân taâm ñònh chí, döùt caùc loaïn töôûng neân goïi laø Chæ. Nay noùi heä duyeân chæ laø buoäc taâm ôû choùt muõi thaúng ñeán ruùn chaúng cho bay nhaûy lung tung, neân goïi laø Heä duyeân chæ. Cheá taâm chæ laø neáu giaùc quaùn lieàn cheá chaúng ñeå sinh khôûi. Theå chaân chæ laø bieát caùc phaùp khoâng döùt caùc nghó xaèng, goïi laø theå chaân chæ
3. Y cöù nghóa noùi veà chæ. Cuõng coù nhieàu ñöôøng. Nay löôïc noùi ba yù: Moät laø Tuøy duyeân chæ, hai laø Nhaäp ñònh chæ, ba laø chaân taùnh chæ. Tuøy duyeân chæ laø tuøy taâm khi khôûi ñeàu coù soá Tu-ma-ñeà, cho neân kinh Nieát- baøn noùi: Ñònh trong möôøi ñaïi ñòa goïi laø Haï ñònh. Ngöôøi nhaäp ñònh chæ khi chöùng ñònh thì ñònh phaùp trì taâm, taâm döùt chæ truï laø nhaäp ñònh chæ. Chaân taùnh chæ laø taâm taùnh thöôøng töï baát ñoäng, neân goïi laø Chæ. Cho neân kinh Tö-Ích cheùp: Taát caû chuùng sinh töùc laø ñònh dieät taän. Nay duøng ba nghóa naøy thaønh ba chæ treân, y cöù tuøy duyeân nhaäm taùnh coù ñònh neân goïi laø Heä duyeân chæ. Y cöù quaû coù ñònh phaùp neân noùi laø Cheá taâm chæ. Do coù taùnh baát ñoäng neân goïi laø Theå chaân chæ.
4. Noùi laäp ñaïi yù veà chæ, coù boán: Moät laø noùi veà caïn saâu, hai laø ñoái trò phaù nhau, ba laø tuøy öa thích, boán laø tuøy cô nghi.
5. Phaân bieät ba thöù töôùng chæ caïn saâu khaùc nhau, laø nhaân thoâ vaøo teá thì coù nghóa caïn saâu laø heä duyeân vaø cheá taâm, ñaõ laø söï cho neân thoâ thieån. Theå chaân laø vaøo teá cho neân teá saâu.
6. Noùi ba chæ ñoái trò phaù nhau. Coù hai thöù: Moät laø duøng saâu phaù caïn, hai laø phaù laãn nhau. Moät laø duøng saâu phaù caïn, laø phaù taùn taâm cuûa duyeân ngoaøi maø laäp heä duyeân chæ. Coøn cheá taâm chæ töùc laø phaù heä duyeân chæ. Taâm khoâng phaûi saéc phaùp, ñaâu theå ôû choùt muõi, ôû ngöïc, v.v… Neáu

muoán tònh thì chæ caàn döùt caùc phan duyeân, cho neân khieán cheá taâm giöõ moät. Theå chaân chæ töùc laø phaù cheá taâm chæ tröôùc. Taâm khoâng hình töôùng taùnh chaúng thaät coù, laøm sao coù theå cheá. Hieåu taâm chaúng phaûi taâm, chaúng khôûi voïng nieäm thì khoâng chæ maø chæ, chæ maø khoâng chæ, neân goïi laø chæ. Coù chæ cuûa chæ, do y voïng töôûng chaúng goïi laø chæ, ôû ñaây thì duøng saâu maø phaù caïn, trôû veà nguoàn goác, cho neân laäp ra ba chæ maø phaù laãn nhau, laø khi tuøy tu chæ neáu coù thaáy sinh töùc cuøng laáy moät chæ ñoái trò maø phaù, tìm xeùt kyõ seõ hieåu.

1. Tuøy öa thích, töø coù ngöôøi öa thích thì caûnh giôùi an taâm chæ toaøn coù vui cheá taâm vaø theå chaân cuõng nhö theá. Neáu tuøy choã öa thích duøng phaùp maø daïy thí vui veû vaâng laøm. Neáu traùi tình thì taâm khoâng nguyeän laøm theo.
2. Ñoái cô nghi laø chöa haún öa thích theo. Nhö coù ngöôøi öa muoán theå chaân maø khoâng nhaäp ñònh, neáu taïm heä taâm giöõ caûnh, lieàn phaùt caùc thöù thieàn. Ñaây phaûi tuøy tieän nghi maø trao phaùp.

3. Noùi phöông phaùp tu chæ, cuõng coù ba yù: Moät laø Tu heä duyeân chæ, hai laø Tu cheá taâm chæ, ba laø Tu theå chaân chæ.

1. Tu heä duyeân chæ, noùi löôïc coù naêm: Moät laø buoäc taâm treân ñænh ñaàu, hai laø buoäc taâm ôû toùc, ba laø buoäc taâm ôû choùt muõi, boán laø buoäc taâm ôû ruùn, naêm laø buoäc taâm ôû ñòa luaän. Tam Taïng Kim Xæ ngöôøi nöôùc ngoaøi noùi ñaây laø naêm moân thieàn. Hoûi: Toaøn thaân ñeàu coù theå buoäc taâm, vì sao chæ noùi naêm choã? Ñaùp: Naêm choã naày duïng taâm laø tieän nhaát, caùc choã khaùc chaúng an ñònh. Nhö ôû xöông söôøn thì leäch ñi chaúng noùi, nhö ñaàu troøn laø phaùp trôøi, chaân vuoâng laø phaùp ñaát, ruùn laø bieån khí, muõi laø phong moân, toùc laø tu coát, xeùt ñoù maø laáy laøm moân. Khieán buoäc taâm treân ñænh ñaàu, laø taâm meâ môø toái taêm thì nguû nhieàu, neân ôû treân ñoù maø an taâm, neáu laâu laâu thì khieán ngöôøi phuø phong, gioáng nhö beänh phong, hoaëc döôøng nhö ñöôïc thaàn thoâng muoán bay, coù nhöõng loãi naøy neân khoâng theå thöôøng duøng. Neáu ñeå taâm ôû mí toùc, ôû ñaây toùc ñen thòt traéng thì taâm deã truï, hoaëc coù theå phaùt baûn coát quaùn, neáu laâu thì sinh loãi, maét öa ngoù leân hoaëc seõ thaáy caùc maàu vaøng, ñoû, v.v… nhö hoa nhö maây, caùc thöù hình daùng khieán tình löï ñieân ñaûo. Neáu buoäc taâm ôû choùt muõi, muøi laø phong moân, bieát hôi thôû ra vaøo, nieäm nieäm chaúng döøng maø deã ngoä voâ thöôøng. Cuõng vì giuùp thoùi quen, an ban, taâm tònh thì phaùt thieàn ñònh. Neáu buoäc taâm ôû döôùi ruùn, ruùn laø bieån khí, cuõng goïi trung cung. Neáu buoäc taâm ôû ruùn thì tröø ñöôïc caùc beänh, hoaëc coù luùc xeùt thaáy ba möôi saùu vaät maø phaùt caùc thieàn ñaëc thaéng. Neáu buoäc taâm ôû ñòa luaän ñaây laø choã thaáp nhaát, khí theo taâm maø xuoáng thì boán ñaïi ñieàu hoøa, cuõng ñeå giuùp baûn. Tu taäp quaùn baát tònh phaàn

nhieàu töø döôùi khôûi leân, nhôø buoäc taâm naøy hoaëc naêng phaùt baûn. Moân baát tònh quaùn y cöù naêm choã naày laøm duyeân khieán taâm chaúng taân. Vì noùi veà tu Heä duyeân chæ laø yù ôû ñaây. Thí nhö khæ vöôïn gaëp caây thì chuyeàn nhaønh nhaûy nhoùt. Neáu xieàng vaøo coät thì laâu daàn töï ñieàu. Taâm cuõng gioáng nhö theá. Neáu taâm duøng truï maø chöa vaøo ñònh thì laïi coù moät chæ goïi laø Ngöng taâm chæ. Neáu ñöôïc nhaäp ñònh thaân taâm laëng maát thì maëc tình töï yeân, töùc laø nhaäp ñònh chæ.

1. Tu cheá taâm chæ, taâm khoâng coù hình saéc, cuõng khoâng coù nôi choán, ñaâu theå buoäc noù ôû caûnh, chæ laø voïng töôûng duyeân löï, cho neân phaûi chæ. Neáu taâm tònh truï thì chaúng caàn cheá, chæ caàn ñònh taâm döùt caùc loaïn töôûng, töùc laø tu chæ. Hoûi: Taâm khoâng treân döôùi, coù luùc chaäm, luùc mau, hoaëc traàm phuø phaùp ñieàu thích nhö theá naøo? Ñaùp: Taâm tuy khoâng coù treân döôùi nhöng phaûi trò beänh traàm phuø, treân döôùi yeân roài thì vieäc laøm khoâng loãi. Neáu taâm phuø ñoäng, neân taùc yù döôùi maø döïa vaøo chæ. Neáu taâm traàm moät thì ôû treân maø döïa vaøo chæ. Laïi nöõa, neáu döôùi maø döïa vaøo an taâm thì coù nhieàu lôïi ích. Toùm laïi coù hai: Moät laø taâm deã ñöôïc ñònh, hai laø caùc beänh chaúng sinh.
2. Tu theå chaân chæ, laø duøng chaùnh trí tueä theå taát caû aám giôùi nhaäp, ba ñoäc, chín möôi taùm söû vaø möôøi hai nhaân duyeân. Quaû ba coõi caùc phaùp ñeàu vaéng laëng nhö trong kinh Ñaïi Phaåm noùi: ngay nôi saéc laø khoâng, chaúng phaûi saéc dieät roài môùi khoâng, maø taùnh cuûa saéc töï khoâng. Khoâng töùc laø saéc, saéc töùc laø khoâng, lìa saéc chaúng coù khoâng, lìa khoâng chaúng coù saéc. Taát caû caùc phaùp nhö thoï, töôûng, haønh, thöùc, v.v… cuõng ñeàu nhö theá. Vì sao? Hieän nay thaáy caùc phaùp aám nhaäp giôùi, v.v… töï taùnh chaúng thaät coù, thì laøm sao coù theå sinh nhaân, ngaõ, chuùng sinh, thoï maïng, v.v… taát caû caùc ñieân ñaûo. Vì sao bieát laø khoâng? Nhö taát caû nghieäp haïnh phieàn naõo ñaõ khôûi ôû quaù khöù laøm nhaân, ôû hieän taïi quaáy roái cha meï thaân phaän coù quaû baùo thì coù taát caû caùc phaùp aám nhaäp giôùi, v.v… Nghieäp naày laø phaùp naøo maø laøm quaû baùo, aám nhaäp v.v… laøm nhaân? Neáu noùi quaù khöù taâm laønh, töùc laø nghieäp quaù khöù taâm laøm laønh, vaø phaùp taâm sôû ñeàu ñaõ dieät heát ñaâu ñöôïc laø quaû baùo hieän taïi, vaø caùc phaùp aám nhaäp, v.v… laøm nhaân. Neáu noùi taâm khoâng phaûi laø nghieäp nhaân, taâm laøm nghieäp nghieäp tuøy taâm maø ñeán. Taâm dieät roài thì nghieäp cuõng phaûi dieät theo taâm. Neáu nghieäp laïi dieät cuûng ñaâu theå chieâu caûm ñöôïc quaû baùo ñôøi naày vaø caùc phaùp nhö aám nhaäp. Neáu nghieäp dieät thì phaûi bieát nghieäp chaúng ñeán ôû hieän taïi. Vì sao? Vì nghieäp chaúng ñeán. Neáu nghieäp chaúng ñeán maø chòu baùo, thì baùo naøy chaúng goïi laø baùo. Vì sao? Vì khoâng coù nghieäp thì baùo khoâng traû. Neáu noùi taâm quaù khöù tuy ñaõ dieät maát maø taâm ñeán tieáp tuïc

sinh ra, neân nghieäp tuøy taâm maø ñeán, thì nghieäp quaù khöù cuõng phaûi dieät maát, nghieäp keá tieáp tuïc sinh ra, cho neân ñeán ñöôïc hieän taïi. Neáu theá thì coù loãi lôùn. Vì sao? Vì luùc quaù khöù taâm laønh ñaõ dieät maø taâm aùc tieáp tuïc sinh ra, nay quaù khöù cuõng phaûi nghieäp laønh ñaõ dieät maø nghieäp aùc tieáp tuïc sinh ra. Ñaây chæ thaáy nghieäp aùc ñeán ôû hieän taïi. Neáu theá thì caûm öùng baùo aùc, sao laïi caûm ñöôïc quaû laønh. Neáu noùi nghieäp ñeán maø chaúng tuøy taâm, thì nghieäp naøy phaûi töï coù quaû baùo, lìa taâm maø chòu. Nay thaät chaúng nhö theá. Laïi nöõa, neáu nghieäp coù töôùng töùc laø höõu vi. Neáu laø höõu vi thì rôi vaøo ba töôùng, neáu rôi vaøo ba töôùng thì ñoù laø sinh dieät, neáu laø sinh dieät, thì chaúng ñeán hieän taïi. Quaù khöù ñaõ dieät thì phaûi bieát baûn nghieäp cuõng dieät, thì ai caûm quaû naøy? Chaúng theå duøng nghieäp môùi sinh maø caûm ñöôïc quaû nay, phaûi bieát nghieäp coù töôùng maïo thì nghóa naøy chaúng thaät coù. Neáu noùi nghieäp khoâng töôùng maïo maø chieâu caûm ñöôïc quaû thì cuõng chaúng ñuùng. Vì sao? Vì phaùp khoâng töôùng töùc laø voâ vi, voâ vi thì khoâng coù nghieäp laøm sao caûm quaû. Laïi nöõa, phaùp voâ töôùng töùc laø nghóa khoâng, khoâng thì chaúng coù sinh dieät, ñaâu ñöôïc goïi laø Nghieäp. Neáu noùi khoâng laø voâ töôùng maø caûm ñöôïc quaû, thì ba phaùp voâ vi cuõng phaûi caûm quaû. Ñaõ chaúng nhö theá, thì sao noùi nghieäp khoâng hình töôùng maø chieâu caûm ñöôïc quaû. Caùc thöù nhaân duyeân nghieäp nhö theá chaúng thaät coù, phaûi bieát khoâng coù nghieäp naày. Neáu nghieäp chaúng thaät coù, vì sao laïi noùi aám, nhaäp, giôùi, v.v… taát caû ñeàu töø nhaân noäi nghieäp sinh ra, cuõng chaúng töø duyeân ngoaøi maø sinh. Neáu nhaát ñònh töø duyeân maø coù quaû baùo thì taát caû aâm döông khi gaëp nhau ñeàu phaûi coù quaû baùo. Caùc phaùp aám, nhaäp giôùi, v.v… Neáu theá thì chaúng ñôïi nghieäp mang thöùc ñeán môùi coù sinh ra, cho neân bieát khoâng phaûi duyeân ngoaøi sinh. Neáu baûo nhaân duyeân hôïp laïi maø coù quaû baùo caùc phaùp aám nhaäp. v.v… sinh ra, hoaëc trong nhaân duyeân ñeàu coù sinh thì khi hôïp phaûi coù hai sinh. Neáu ñeàu khoâng sinh thì khi hôïp ñaâu ñöôïc coù sinh. Neáu baûo lìa nhaân duyeân maø coù sinh, thì vieäc naøy chaúng ñuùng. Vì töø nhaân duyeân maø coù sinh coøn chaúng thaät coù, huoáng chi khoâng nhaân duyeân maø coù sinh. Neáu khoâng nhaân duyeân maø coù sinh thì nghóa nhaân quaû ñaõ hoûng. Ngöôøi theá gian laøm laønh phaûi bò quaû aùc, ngöôøi laøm aùc laïi ñöôïc quaû baùo laønh. Cuõng chaúng caàn tu ñaïo. Ñaây töùc laø phaù nhaân quaû thieän aùc theá gian, goïi laø ñaïi taø kieán. Phaûi bieát taát caû caùc phaùp aám nhaäp, v.v… chaúng töø noäi nhaân maø coù, cuõng chaúng töø duyeân ngoaøi maø coù, cuõng chaúng do nhaân duyeân hôïp nhau maø coù, cuõng chaúng phaûi khoâng nhaân duyeân maø coù. Neáu chaúng thaät coù thì töùc laø khoâng. Neáu ñoái vôùi khoâng choã coù laø khoâng maø chaáp coù thì phaûi bieát ñoù chæ laø voâ minh ñieân ñaûo voïng chaáp laø coù. Neáu bieát choã ñieân ñaûo chaáp phaùp thì taát caû ñeàu doái traù, cuõng nhö moäng

huyeãn, chæ coù teân goïi, phaùp teân goïi cuõng chaúng thaät coù thì ñöôøng ngoân ngöõ döùt, choã taâm haønh dieät, roát raùo vaéng laëng, cuõng nhö hö khoâng. Neáu haønh giaû bieát taát caû phaùp nhö hö khoâng thì khoâng laáy khoâng boû, khoâng nöông töïa, khoâng truï tröôùc. Neáu taâm khoâng laáy boû, nöông töïa, truï tröôùc thì taát caû voïng töôûng ñieân ñaûo, nghieäp haïnh sinh töû thaûy ñeàu ngöng döùt, khoâng nieäm khoâng haïnh, khoâng taïo taùc, khoâng noùi baøy, khoâng caïnh tranh, thanh tònh laëng leõ nhö Ñaïi Nieát-baøn, aáy goïi laø Chaân chæ. Ñaây thì chæ maø khoâng chæ, khoâng chæ maø chæ, goïi laø theå chaân thæ. Neân keä noùi:

*Ñoái taát caû caùc phaùp*

*Nhaân duyeân khoâng, voâ chuû Döùt taâm, hieåu nguoàn goác Neân goïi laø Sa-moân.*

1. Noùi veà chöùng chæ, coù hai giaûi thích khaùc nhau: 1. Coù Sö noùi: Chæ khoâng coù chöùng khaùc, chæ laøm tieàn phöông tieän cho caùc thieàn. Neáu coù choã chöùng töùc thuoäc veà caùc thieàn khaùc. Nghóa naøy sau seõ noùi, trong phaùt goác laønh töùc laø vieäc aáy; 2. Coù Sö noùi: Chæ khoâng phaûi phaùt chung caùc thieàn, cuõng coù phaùp chöùng rieâng, töùc laø naêm luaân thieàn. Vì sao? Vì caùc phaùp moân khaùc ñeàu coù phaùp rieâng tu taäp An taâm, neân sau ñoù thöù lôùp phaùt thieàn khaùc nhau. Nay noùi chæ naøy, chæ laø cheá taâm moät choã, thì naêm luaân töï phaùt. Ví nhö nöôùc yeân khoâng soùng thì muoân hình aûnh ñeàu hieän. Chæ cuõng nhö theá, nay noùi nhaân chæ maø chöùng naêm luaân. Naêm luaân laø: Moät laø Ñòa luaân, hai laø Thuûy luaân, ba laø Phong luaân, boán laø Kim sa luaân, naêm laø Kim cöông luaân. Naêm phaùp moân naøy ñeàu möôïn duï maø ñaët teân, goïi chung laø Luaân, laø chuyeån, nhö baùnh xe ñôøi chuyeån lìa ñaây ñeán kia. Trong thieàn noùi luaân cuõng nhö theá. Nhö Ñòa luaân do lìa ñòa döôùi loaïn taâm maø chuyeån leân ñòa treân, neân goïi laø Luaân. Cho ñeán nghóa luaân kim cöông cuõng gioáng nhö theá, chuyeån ñeán cöïc quaû voâ hoïc, moät laø ñòa luaân, nhö ñaát coù hai nghóa: Moät laø truï trì baát ñoäng, Hai laø sinh ra muoân vaät. Nhaân Vò Ñaùo ñòa sinh ra caùc thöù coâng ñöùc cuûa Sô thieàn, ñoàng sinh ra muoân vaät; Hai laø Thuûy luaân. Thuûy coù hai nghóa: moät laø thaám nhuaàn sinh tröôûng, hai laø theå taùnh meàm maïi. Haønh giaû ôû trong Ñòa luaân neáu chöùng Tam-muoäi Thuûy luaân töùc laø phaùt caùc coâng ñöùc thieàn. Nöôùc ñònh nhuaän taâm töï bieát trong taâm goác laønh theâm lôùn, töùc laø nghóa thaám nhuaàn. Nhôø ñònh maø ñöôïc, neân thaân taâm meàm moûng beû gaõy taâm coáng cao, thì taâm theo phaùp laønh töùc laø nghóa meàm moûng neân goïi laø Thuûy luaân; Ba laø Phong luaân, nhö gioù theá gian coù ba nghóa: moät laø ñi treân hö khoâng voâ ngaïi, hai laø coå ñoäng muoân vaät, ba laø phaù hoaïi. Haønh giaû phaùt Tam-muoäi Phong luaân cuõng gioáng nhö theá. Neáu do thieàn ñònh maø phaùt töôùng, gioáng

nhö trí tueä phöông tieän voâ ngaïi, nhö gioù daïo chôi treân hö khoâng, taát caû voâ ngaïi. Nghóa coå ñoäng laø ñöôïc ñaïo phöông tieän, töùc laø kích phaùt caùc thöù goác laønh xuaát theá, coâng ñöùc theâm lôùn. Phaù hoaïi: trí tueä phöông tieän coù coâng naêng deïp phaù taát caû caùc kieán phieàn naõo. Neáu ngöôøi Nhò thöøa ñöôïc Tam-muoäi Phong luaân töùc laø naêm töôùng phöông tieän, gioáng nhö voâ laäu giaûi phaùt. Neáu laø Boà-taùt töùc vaøo Thieát luaân möôøi Tín, aáy goïi laø Phong luaân; Boán laø Kim sa luaân. Kim laø duï cho chaân, sa laø duï cho khoâng meâ ñaém: neáu haønh giaû phaùt chaân tueä kieán tö khoâng nhieãm khoâng ñaém, ñöôïc ba ñaïo quaû. Neáu laø Boà-taùt thì vaøo vò Tam hieàn möôøi ñòa, phaù ñöôïc taát caû traàn sa phieàn naõo, ñoù laø Kim sa luaân; Naêm laø Kim cöông luaân. Ñaïo voâ ngaïi thuù chín goïi laø Tam-muoäi Kim cöông luaân, ví nhö theå kim cöông raát cöùng beùn, caét phaù ñöôïc caùc vaät. Tam-muoäi Kim cöông cuõng gioáng nhö theá, chaúng bò voïng hoaëc xaâm phaïm, döùt ñöôïc taát caû keát söû maø thaønh töïu A-la-haùn. Neáu ôû taâm Boà-taùt, töùc laø kim cöông Baùt-nhaõ phaù voâminh teá hoaëc, chöùng trí Nhaát thieát chuûng, cuõng goïi laø Thanh tònh thieàn. Boà- taùt nöông theo thieàn aáy maø ñöôïc quaû ñaïi Boà-ñeà. Laïi nöõa nhö chieác (xe) khoâng coù traâu keùo thì khoâng theå chuyeån ñi ñöôïc, naêm luaân thieàn ñònh cuõng gioáng nhö theá. Tuy ñöông ñòa ñeàu coù caùc dieäu coâng ñöùc. Nhöng neáu chaúng theå nhaän chaân ñeå daét daãn, tröôùc khoâng huaân tu thì ôû caùc ñòa ñeàu bò trôû ngaïi, traùi duïng cuûa luaân. Nay haønh giaû kheùo tu theå chaân khoâng meâ ñaém neân coù theå töø Sô taâm maø chuyeån ñeán cöïc quaû, duïng cuûa luaân lieàn thaønh. Do ñoù kính Phaùp Hoa cheùp: chuùng sinh choã naøo cuõng ñaém tröôùc, daãn daét cho ra khoûi. Phaûi bieát haønh giaû kheùo tu chæ moân thì seõ ñaày ñuû naêm luaân thieàn ñònh, chöùng quaû Thaùnh ba thöøa.

2. Xeùt caên taùnh thieän aùc. Haønh giaû ñaõ kheùo tu chæ moân, döùt caùc loaïn töôûng thì taâm aáy chöùng tònh. Vì taâm tònh neân goác laønh ñôøi tröôùc töï nhieân khai phaùt. Neáu ngöôøi khoâng coù ñieàu laønh thì phaùt caùc phaùp aùc, cho neân kinh noùi: Tröôùc duøng ñònh maø lay ñoäng, sau duøng trí maø nhoå. Chæ laø moân ñaàu, trong hai vieäc thieän aùc phaûi coù moät. Haønh giaû phaûi bieát roõ töôùng aáy trong, khoaûng laáy boû chaúng traùi chaùnh ñaïo. Cho neân phaûi phaân bieät, nay ñoái vôùi caên taùnh thieän aùc, töùc coù hai yù: Moät laø xeùt caên taùnh thieän, hai laø xeùt caên taùnh aùc. Nhöng noùi veà luaän thieän aùc phaùt tröôùc sau ñeàu theo ngöôøi aáy, chöa haún nhaát ñònh tröôùc thieän maø sau aùc.

1- Xeùt caên taùnh thieän, coù boán yù: Moät laø neâu chöông moân phaùp laønh, hai laø chaùnh noùi veà söï phaùt sinh goác laønh, ba laø xeùt bieát hö thaät, boán laø phaân bieät phaùt thieàn baát ñònh.

1. Neâu chöông moân phaùp laønh, thieän coù hai thöù: Moät laø ngoaïi thieän, hai laø noäi thieän. 1) Ngoaïi thieän, thieän coù nhieàu thöù, löôïc coù naêm

thöù: Moät laø boá thí, hai laø trì giôùi, ba laø hieáu thuaän cha meï sö tröôûng, boán laø kính tin Tam baûo, sieâng naêng cuùng döôøng, naêm laø ñoïc tuïng nghe hoïc. Löôïc naêm goác laønh naøy baøy bieåu ngoaïi thieän phaùt töôùng khaùc nhau, cho neân ñeàu thuoäc ngoaïi thieän, voán ôû Baûn haïnh ñeàu laø trong taùn taâm maø tu taäp, chöa theå lìa boû coõi duïc maø phaùt caùc thieàn ñònh voâ laäu neân noùi laø ngoaïi thieän; 2) Noäi thieän töùc naêm moân thieàn: moät laø moân A-na-ba-na, hai laø Tam-muoäi Baát tònh, ba laø moân Töø taâm, boán laø moân Nhaân duyeân, naêm laø moân Nieäm Phaät Tam-muoäi. Naêm phaùp moân naày nhieáp chung taát caû caùc thieàn, phaùt caùc voâ laäu neân goïi laø noäi thieän. Hoûi: Noäi thieän nhieàu voâ löôïng, sao chæ noùi coù naêm moân? Ñaùp: Naêm teân tuy ít maø haïnh chung cho caùc thieàn. Vì sao? Vì moät laø moân A-na-ba-na, ôû ñaây chung cho caùc Tam-muoäi caên baûn vaø ñaëc thaéng, thoâng minh, v.v… Hai laø moân Baát tònh quaùn, ôû ñaây chung cho caùc thieàn Tam-muoäi chín töôûng, boáixaû, sieâu vieät, v.v…; Ba laø moân Töø taâm, ôû ñaây chung cho boán voâ löôïng caùc thieàn Tam-muoäi; Boán laø moân Nhaân duyeân, ôû ñaây chung cho caùc thieàn Tam-muoäi tueä haïnh nhö möôøi hai nhaân duyeân, boán ñeá, v.v…; Naêm laø Tam-muoäi Nieäm Phaät, ôû ñaây chung cho chín thöù thieàn vaø moät traêm leû taùm Tam-muoäi. Laïi nöõa, moân Soå töùc töùc laø thieàn theá gian phaøm phu. Keá laø moân Baát tònh töùc laø thieàn xuaát theá gian maø caùc vò Thanh vaên ñaõ thöïc haønh. Keá moân töø taâm töùc laø hai ngöôøi phaøm thaùnh, laø tu töø ñaïi phöôùc ñöùc vaøo boân taâm voâ löôïng. Keá laø moân Nhaân duyeân töùc laø Bích-chi-phaät thöïc haønh. Keá moân Nieäm Phaät, coâng ñöùc roäng lôùn laø choã laøm cuûa caùc Boà-taùt. ÔÛ ñaây thì noùi löôïc naêm moân thöù lôùp caïn saâu. Laïi nöõa, naêm moân thieàn ñònh laø ñoái trò boán phaàn phieàn naõo. Boán phaàn phieàn naõo sinh ra taùm muoân boán ngaøn traàn lao. Phaûi bieát naêm moân naøy cuõng sinh ra taùm muoân boán ngaøn phaùp moân. ÔÛ ñaây noùi naêm moân nhieáp taát caû noäi thieän, ñaày ñuû soá ngöôøi noùi veà Sô Hieàn Nguõ Ñình Taâm quaùn phaùt, cuøng vôùi ñaây coù choã khai nhau.

1. Keá noùi töôùng phaùt goác laønh, cuõng coù hai: Moät laø ngoaïi thieän caên

töôùng phaùt, hai laø noäi thieän caên töôùng phaùt.

1. Ngoaïi thieän caên töôùng phaùt, ngoaïi thieän chaúng phaûi moät, nay y theo chöông moân tröôùc noùi löôïc naêm thöù: Moät laø neáu haønh giaû ngoài tònh ñònh, boãng thaáy caùc thöù y phuïc, ngoïa cuï, aên uoáng, chaâu baùu, ruoäng vöôøn, ao hoà, xe coä, v.v… hoaëc do taâm tònh maø töï xa lìa taâm san tham, thöïc haønh boá thí khoâng heà luyeán tieác. Phaûi bieát ñaây laø Taäp baùo boá thí cuûa quaù khöù vaø ñôøi naøy, hai thöù goác laønh phaùt töôùng; Hai laø neáu haønh giaû ôû trong chæ tònh ñònh, boãng thaáy thaân mình töôùng toát ñeïp ñeõ, thaân ñaép y thanh tònh, ñuùng phaùp taém goäi saïch seõ, ñöôïc vaät saïch ñeïp, thaáy caùc

vieäc nhö theá. Hoaëc do taâm tònh maø phaùt taâm giôùi nhaãn töï nhieân bieát nheï bieát naëng, cho ñeán toäi nhoû taâm cuõng raát sôï haõi, nhaãn nhuïc nhuùn mình. Phaûi bieát ñaây laø Taäp baùo giôùi nhaãn quaù khöù vaø ñôøi naøy hai thöù goác laønh phaùt töôùng; Ba laø haønh giaû trong luùc ngoài thieàn boãng thaáy sö taêng, cha meï, toâng thaân, quyeán thuoäc maëc aùo saïch ñeïp, vui veû ñeïp ñeõ, thaáy caùc vieäc nhö theá. Hoaëc laïi vì taâm tònh maø töï nhieân sinh taâm nhaân töø cung kính hieáu ñeå. Phaûi bieát ñaây laø Taäp baùo hieáu toân tröôûng quaù khöù vaø ñôøi nay hai thöù goác laønh phaùt töôùng; Boán laø haønh giaû, trong khi ngoài boãng thaáy caùc chuøa thaùp hình töôïng toân nghieâm, kinh saùch cuùng döôøng trang nghieâm thanh tònh, chuùng taêng tuï hoäi ñoâng ñuùc, thaáy caùc vieäc nhö theá. Hoaëc ôû trong taâm tònh maø phaùt kính tin toân troïng Tam baûo taâm vui thích cuùng döôøng sieâng naêng maïnh meõ, thöôøng khoâng heà chaùn moûi. Phaûi bieát ñaây laø Taäp baùo kính tin Tam baûo sieâng naêng cuùng döôøng, hai thöù goác laønh quaù khöù vaø ñôøi naøy phaùt töôùng; Naêm laø haønh giaû trong khi ngoài, nhôø taâm laéng yeân, hoaëc thaáy giaûi thích ba taïng, nghe nhaän ñoïc tuïng Ñaïi thöøa, boán chuùng coù ñöùc. Hoaëc khi taâm tònh ñoïc tuïng töï nhieân maø vaøo, tuøy choã laéng nghe töùc lieàn khai ngoä, hoaëc töï nhieân laïi hieåu roõ ba taïng kinh ñieån Ñaïi thöøa, phaân bieät khoâng treä ngaïi. Phaûi bieát ñeàu laø Taäp baùo ñoïc tuïng nghe noùi hai thöù goác laønh quaù khöù vaø ñôøi naøy phaùt töôùng. Neáu haønh giaû thaáy caùc töôùng toát nhö theá vaø phaùt caùc taâm laønh, thì ñaây khoâng phaûi laø thieàn ñònh, phaàn nhieàu laø quaù khöù, ñôøi naøy ôû trong taùn taâm maø tu caùc coâng ñöùc. Nay vì naêng löïc taâm tònh neân phaùt ra vieäc aáy. Thaáy caùc töôùng maïo ñoù ñeàu thuoäc töôùng baùo nhaân, hieän taâm laønh khai phaùt ñeàu laø Taäp nhaân laønh phaùt sinh. Nhö theá raát nhieàu noùi khoâng heát ñöôïc, ôû ñaây löôïc baøy ñaïi yù. Laïi nöõa, phaùt hai nhaân Taäp baùo haønh giaû caên taùnh khaùc nhau. Coù haønh giaû chæ phaùt töôùng Baùo nhaân maø chaúng phaùt Taäp nhaân taâm laønh. Coù ngöôøi thì phaùt ñuû hai nhaân taäp baùo, coù ngöôøi caû hai ñeàu chaúng phaùt. Caùc vieäc nhaân duyeân nhö theá khoù hieåu, ñaâu theå giaûi thích nhaàm. Hoûi raèng: Goác laønh taùn taâm ñaâu theå ôû trong tònh taâm maø hieän? Ñaùp: ÔÛ trong thieàn ñònh coøn thaáy khôûi leân nghieäp aùc phieàn naõo cuûa quaù khöù vaø ñôøi naày huoáng chi laø goác laønh giuùp lyù maø chaúng thaáy ñöôïc hay sao. Hoûi: Thaáy caùc töôùng naày coù khi naøo do ma laøm ra chaêng? Ñaùp: Cuõng coù khi do ma laøm. Neáu muoán phaân bieät, chæ goïi ma laø keû gieát haïi. Khi caùc töôùng naøy phaùt ra thì khieán haønh giaû taâm thöùc loaïn ñoäng, hoaëc thaáy taêng theâm caùc phieàn naõo, eùp ngaët che chöôùng raát nhieàu naïn ngaïi, khoâng lôïi cho ñònh taâm, ñeàu laø do ma laøm ra. Coøn goác laønh phaùt ra thì haønh giaû töï bieát. Thaáy töôùng naày roài tuy chöa chöùng thieàn ñònh maø thaân taâm saùng suoát, caùc caên thanh tònh. Thaân coù saéc löïc aáy laø do nieäm laønh

khai phaùt. Do ñaây trôû ñi tuï bieát taâm thaàn coù theå deã nhieáp phuïc, thaân taâm an oån khoâng coù caùc loãi laàm, tai naïn. Phaûi bieát ñaây laø goác laønh phaùt töôùng. Laïi nöõa, neáu caùc vieäc laønh phaùt sinh laø töôùng Baùo nhaân thì hieän ra lieàn maát, coøn Taäp nhaân taâm laønh thì tieáp tuïc hieän maõi khoâng thoâi. Neáu laø loaïn taâm laønh haønh giaû thì taïm phaùt laïi maát, hoaëc coù luùc bieán thaønh nieäm aùc, phaûi bieát ñoù laø ta. Laïi nöõa, töôùng taø chaùnh raát khoù löôøng, töï chaúng gaàn guõi minh sö thì khoâng theå voïng laáy. Hoûi: Caùc goác laønh naøy phaûi laø moät beà phaùt ôû tröôùc, hay khi chöùng caùc thieàn ôû saâu trong ñònh maø phaùt? Ñaùp: Vieäc naøy khoâng nhaát ñònh, chöa haún moät beà ôû ñònh tröôùc maø thaáy. Vì thieän ngoaøi thoâ neân noùi tröôùc maø thoâi.

1. Noäi thieän caên phaùt töôùng. Nay y cöù naêm moân trong thieàn, moät moân môû laøm ba, hôïp coù möôøi laêm thöù goác laønh phaùt:

Moät laø A-na-ba-na coù ba thöù goác laønh phaùt töôùng khaùc nhau: moät laø goác laønh Soå töùc, hai laø goác laønh Tuøy töùc, ba laø goác laønh quaùn töùc. Moät laø goác laønh Soå töùc, laø haønh giaû nhö treân, kheùo tu ba chæ, thaân taâm ñieàu hoøa phaùt ôû coõi Duïc vaø caùc thieàn nhö Vò Ñaùo ñòa, v.v… Thaân taâm roãng rang vaéng laëng, ñònh taâm an oån. ÔÛ sau hoaëc moät ngoài hai ngoài cho ñeán traûi moät tuaàn, hoaëc caû thaùng caû naêm ñem hôi thôû ñöôïc choã, ñònh taâm khoâng lui suït. Töùc taâm ôû trong ñònh boãng bieát thaân taâm vaän ñoäng taùm xuùc thöù lôùp maø khôûi. Ñaây töùc laø töôùng phaùt caên baûn sô thieàn goác laønh. ÔÛ trong ñònh naøy hyû laïc taâm laønh an oån chaúng theå ví duï. Phaùt Sô thieàn nhö theá roài cho ñeán phaùt boán khoâng thieàn ñònh v.v… Hai laø phaùt goác laønh tuøy töùc, cuõng ôû taâm coõi duïc Vò Ñaùo ñònh taâm, boãng bieát hôi thôû ra vaøo daøi ngaén, vaø caùc loã chaân loâng khaép thaân ñeàu thoâng suoát, töùc duøng taâm saùng suoát maø thaáy ba möôi saùu vaät trong thaân. Cuõng nhö môû kho thaáy roõ thoùc luùa meø ñaäu, taâm raát möøng vui, vaéng laëng an oån tröø caùc thaân haønh, cho ñeán taâm nhaän caùc thoï vui möøng, aáy laø ñaëc thaéng goác laønh phaùt töôùng; Ba laø phaùt goác laønh quaùn töùc, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo teá tónh taâm, boãng thaáy hôi thôû mình töø caùc loã chaân loâng ra vaøo khaép thaân voâ ngaïi, daàn daàn saùng roõ. Nhö trong maønh löôïc maø thaáy nhieàu lôùp da, cho ñeán xöông thòt, v.v… cuõng nhö theá, cuõng thaáy trong thaân coù taùm muoân oå vi truøng lôùn nhoû, daøi ngaén, tieáng noùi lôøi leõ ñònh taâm hyû laïc gaáp nhieàu laàn nhö noùi ôû treân. Hoaëc thaáy thaân mình nhö thaân caây chuoái, nhö ñaùm boït, nhö boùng, nhö maây. Ñaây laø thoâng minh quaùn goác laønh phaùt töôùng.

Hai laø quaùn Baát tònh, coù ba thöù goác laønh phaùt töôùng khaùc nhau. Moät laø chín töôûng, hai laø boái xaû, ba laø ñaïi baát tònh quaùn. Moät laø goác laønh chín töôûng, cuõng ôû trong coõi Duïc Vò ñaùo tònh ñònh taâm, boãng thaáy thaây cheát nam nöõ sình chöông. Khi aáy, taâm raát kinh ngoä, töï thöông mình ngaøy

xöa meâ môø chaùn sôï, naêm duïc yeâu thích thaät chaúng daùm gaàn guõi. Hoaëc thaáy huyeát öù xanh dôøn, thòt da raû naùt, gioøi boï ñuïc khoeùt rôi vaõi khaép nôi, xöông traéng muïc naùt cuøng khaép. Ñaây laø chín töôûng goác laønh phaùt töôùng; Hai laø boái xaû goác laønh phaùt töôùng, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo tònh ñònh taâm, boãng thaáy trong thaân baát tònh cuûa mình sình chöông raõ naùt, hoaëc thaáy thaân mình xöông gaân töø ñaàu ñeán chaân raøng ròt, choáng gaù nhau. Cho ñeán thaáy xöông ngöôøi laáp laùnh phaùt saùng. Ñònh taâm yeân oån chaùn sôï naêm duïc, chaúng chaáp ngaõ nhaân. Ñaây laø boái xaû goác laønh phaùt töôùng; Ba laø Ñaïi baát tònh quaùn goác laønh phaùt töôùng, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo ñònh taâm maø thaáy trong thaân, ngoaøi thaân, taát caû chim thuù y phuïc aên uoáng, nuùi röøng caây coái ñeàu baát tònh. Hoaëc thaáy moät ngoâi nhaø, moät ngoâi laøng, moät coõi nöôùc, cho ñeán möôøi phöông ñeàu baát tònh. Hoaëc thaáy xöông traéng cho ñeán thaân mình traéng toaùt saùng laáp laùnh. Ñaây laø Ñaïi baát tònh quaùn xöù goác laønh phaùt töôùng. Khi quaùn naày phaùt ra coù theå phaù taát caû taâm meâ ñaém.

Ba laø Töø taâm quaùn, coù ba thöù goác laønh phaùt khaùc nhau: moät laø chuùng sinh duyeân töø, hai laø phaùp duyeân töø, ba laø voâ duyeân töø. 1. Chuùng sinh duyeân töø phaùt töôùng cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo tònh ñònh taâm, boãng nhieân phaùt taâm thöông xoùt chuùng sinh. Tröôùc duyeân ngöôøi thaân ñöôïc töôùng vui, do ñoù, phaùt ñònh maø an oån sung söôùng, cho ñeán duyeân ngöôøi oaùn thuø ñeàu thaáy ñöôïc vui, khoâng coù töùc giaän, khoâng oaùn khoâng naõo roäng lôùn voâ löôïng ñaày khaép möôøi phöông. AÁy laø chuùng sinh duyeân töø goác laønh phaùt töôùng. Hoaëc phaùt chuùng sinh duyeân bi cho ñeán hyû xaû, cuõng gioáng nhö theá; 2. Phaùp duyeân töø phaùt töôùng, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo tònh ñònh taâm, boãng nhieân töï bieát taát caû trong ngoaøi chæ coù phaùp aám nhaäp, khôûi chæ coù phaùt khôûi, dieät chæ coù phaùp dieät. Chaúng thaáy chuùng sinh vaø ngaõ, ngaõ sôû. Chæ coù naêm aám, ôû trong thoï aám coù thoï vui. Bieát nhö theá roài, töùc duyeân vôùi thoï vui naày maø phaùt töø ñònh khoâng saân khoâng haän, khoâng oaùn khoâng naõo, roäng lôùn voâ löôïng, ñaày khaép möôøi phöông. Ñoù laø phaùp duyeân töø. Hoaëc phaùt phaùp duyeân bi, cho ñeán hyû xaû, cuõng nhö töø goác laønh phaùt töôùng; 3. Voâ duyeân töø phaùt töôùng, cuõng ôû coõi duïc Vò ñaùo ñònh taâm, boãng nhieân giaùc ngoä taát caû caùc phaùp chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, chaúng thaáy hai beân. Baûo laø hoaëc chuùng sinh khoâng phaûi chuùng sinh, hoaëc phaùp khoâng phaûi phaùp, ñeàu chaúng thaät coù, thì khoâng coù sôû duyeân ñeå voâ duyeân. Töôûng ñieân ñaûo döùt thì vaéng laëng an vui, taâm cuøng töø ñònh töông öng, quaùn bình ñaúng taát caû ñoàng an vui naøy, khoâng saân haän, khoâng oaùn naõo, roäng lôùn voâ löôïng, ñaày khaép möôøi phöông. Ñoù laø voâ duyeân töø goác laønh phaùt töôùng. Hoaëc phaùt voâ duyeân bi ñònh, cho ñeán hyû xaû cuõng gioáng nhö theá.

Boán laø quaùn nhaân duyeân, coù ba thöù goác laønh phaùt khaùc nhau: Moät laø ba ñôøi möôøi hai duyeân, hai laø quaû baùo möôøi hai duyeân, ba laø moät nieäm möôøi hai duyeân. Moät laø ba ñôøi möôøi hai duyeân goác laønh phaùt töông, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo ñònh taâm, boãng nhieân giaùc ngoä taâm sinh suy tìm, ba ñôøi quaù khöù voâ minh ñeán, chaúng thaáy caùc phaùp ngaõ nhaân voâ minh, chaúng ñoaïn chaúng thöôøng, phaù heát saùu möôi hai thöù taø kieán, taâm ñöôïc chaùnh ñònh, an oån vaéng laëng, quaùn tueä roõ raøng thoâng suoát voâ ngaïi, thaân mieäng thanh tònh, chaùnh haïnh thaønh töïu. Ñaây laø ba ñôøi möôøi hai nhaân duyeân quaùn tueä goác laønh phaùt töôùng; Hai laø quaû baùo möôøi hai nhaân duyeân goác laønh phaùt töôùng, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo ñònh taâm boãng bieát taâm thöùc saùng lanh, töùc töï nghó tìm, khi ta môùi sinh khu aáy thaân phaàn cha meï cho laø mình coù, goïi laø Ca-la-la. Khi Ca-la-la goïi laø voâ minh nhaân duyeân maø coù haønh thöùc, cho ñeán giaø cheát, goïi laø möôøi hai nhaân duyeân. Neáu khi Ca-la-la thì chæ coù ba vieäc hoøa hôïp khoâng nhaân khoâng ngaõ, ba vieäc chaúng thaät. Nay möôøi hai nhaân duyeân nhö voâ minh, v.v… roát raùo laø nöông vaøo caùi gì. Neáu chaúng thaáy caùc phaùp nhö voâ minh v.v… nhaát ñònh laø coù, thì haø laø khoâng taø kieán hay sao? Nghó nhö theá thì phaù hai chaáp coù khoâng, taâm quy veà chaùnh ñaïo, töông öng vôùi chaùnh ñònh thì tueä giaûi khai phaùt maø lìa caùc taø haïnh. Ñaây laø quaû baùo möôøi hai nhaân duyeân quaùn trí goác laønh phaùt töôùng. Nhö möôøi hai nhaân duyeân noùi ñaây laø xuaát xöù töø kinh Ñaïi Taäp coù noùi ñuû. ÔÛ ñaây noùi töôùng nhaân duyeân ñoàng vôùi khoå taäp. Cuõng ñöôïc y cöù ñaây maø noùi boán ñeá goác laønh phaùt sinh; Ba laø moät nieäm möôøi hai nhaân duyeân goác laønh phaùt töôùng. Cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo tònh ñònh taâm, boãng nhieân töï bieát taâm töøng saùt-na khoâng nhaân khoâng ngaõ, taùnh voán khoâng thaät. Vì sao? Vì khi moät nieäm khôûi thì nhôø nhaân duyeân. Noùi nhaân duyeân töùc ñuû möôøi hai nhaân duyeân. Duyeân khoâng töï taùnh thì moät nieäm ñaâu coù nhaát ñònh laø thaät. Neáu chaúng ñöôïc moät nieäm thaät, thì phaù theå taùnh taø chaáp, taâm töông öng vôùi chaùnh ñònh, trí tueä khai phaùt taâmcuõng nhö suoái phun, thaân ngöõ thanh tònh, lìa caùc taø haïnh. Ñoù laø moät nieäm möôøi hai nhaân duyeân goác laønh phaùt töôùng. Möôøi hai nhaân duyeân naày cuõng xuaát xöù töø kinh Ñaïi Taäp. Cuõng ñöôïc y cöù möôøi hai duyeân maø noùi moät taâm ñuû boán ñeá goác laønh phaùt töôùng.

Naêm laø nieäm Phaät, coù ba thöù goác laønh phaùt töôùng: Moät laø nieäm

öùng Phaät, hai laø nieäm baùo Phaät, ba laø nieäm phaùp Phaät. Noùi ba nghóa Phaät laáy töø kinh Laêng-giaø, phaân bieät roäng töôùng aáy. Moät laø Nieäm ÖÙng Phaät, goác laønh phaùt töôùng, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo tònh ñònh taâm, boãng nhieân nhôù nghó coâng ñöùc nieäm Phaät, lieàn nghó raèng: Nhö lai xöa kia trong A- taêng-kyø kieáp vì taát caû chuùng sinh maø thöïc haønh ñuû saùu Ba-la-maät taát

caû coâng ñöùc trí tueä, neân thaân coù töôùng toát aùnh saùng, taâm coù trí tueä vieân chieáu, haøng phuïc ma oaùn, khoâng thaày maø töï ngoä, töï giaùc giaùc tha, xoay baùnh xe chaùnh phaùp ñoä khaép taát caû, cho ñeán vaøo Nieát-baøn roài, xaù-lôïi kinh giaùo vaãn roäng lôïi ích chuùng sinh. Caùc coâng ñöùc nhö theá voâ löôïng voâ bieân. Khi nghó nhö theá lieàn sinh taâm aùi kính maø Tam-muoäi khai phaùt, nhaäp ñònh an vui. Hoaëc ôû trong ñònh thaáy thaân töôùng Phaät maø taâm laønh khai phaùt. Hoaëc nghe Phaät noùi phaùp, taâm tònh tin hieåu. Caùc caûnh giôùi toát ñeïp nhö theá khoâng phaûi moät. AÁy laø Nieäm öùng Phaät goác 1aønh phaùt töôùng; Hai laø nieäm baùo Phaät goác laønh phaùt, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo tònh ñònh taâm, boãng nhieân nhôù nghó thaân quaû baùo vieân maõn chaân thaät cuûa Chö Phaät möôøi phöông, roãng rang thöôøng truï, saéc taâm thanh tònh, maàu nhieäm vaéng laëng, coâng ñöùc trí tueä ñaày khaép phaùp giôùi, chaúng sinh chaúng dieät, voâ taùc voâ vi, chaúng coù sinh ôû cung vua, cuõng chaúng maát ôû Song thoï. Vì giaùo hoùa chuùng sinh maø coõi Phaät möôøi phöông khaép öùng sinh dieät. Caùc coâng ñöùc nhö theá v.v… voâ löôïng voâ bieân chaúng theå nghó baøn. Khi, nghó nhö theá thì taâm ñònh an oån, Tam-muoäi khai phaùt, tueä giaûi roõ raøng, hoaëc thöïc haønh ôû trong ñònh (hoaëc trong khi ngoài ñònh) thì thaáy caûnh giôùi Phaät phaùp chaúng theå nghó baøn, lieàn sinh ra voâ löôïng haïnh nguyeän, voâ löôïng coâng ñöùc, voâ löôïng trí tueä Tam-muoäi phaùp moân. Ñoù laø nieäm baøo Phaät goác laønh phaùt töôùng; Ba laø Nieäm phaùp Phaät goác laønh phaùt Tònh ñoä, cuõng ôû coõi Duïc Vò ñaùo tònh ñònh taâm, boãng nhieân nhôù nghó phaùp thaân thaät töôùng cuûa Chö Phaät möôøi phöông cuõng nhö hö khoâng, lieàn giaùc ngoä taát caû caùc phaùp voán töï chaúng sinh, neân nay khoâng dieät, chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, chaúng tôùi chaúng lui, chaúng theâm chaúng bôùt, chaúng caûnh chaúng trí, chaúng nhaân chaúng quaû, chaúng thöôøng chaúng ñoaïn, chaúng buoäc chaúng thoaùt, chaúng phaûi sinh töû, chaúng phaûi Nieát-baøn, roãng rang thanh tònh, coù Phaät hay khoâng Phaät, taùnh töôùng cuõng thöôøng nhö theá. Chuùng sinh, Chö Phaät ñoàng moät thaät töôùng, töùc laø phaùp thaân Phaät. Cho neân kinh Ñaïi Phaåm noùi: Caùc phaùp nhö thaät töôùng. Caùc phaùp nhö thaät töùc laø Phaät, lìa ñaây thì khoâng coù Phaät khaùc, khi nghó nhö theá thì Tam-muoäi hieän tieàn, thaät tueä khai phaùt, lieàn thoâng suoát voâ löôïng phaùp moân, vaéng laëng baát ñoäng. Taát caû caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn ñeàu hieån baøy trong ñònh laø töôùng thaønh töïu. Nhö kinh Phaùp Hoa ñaõ noùi roäng trong saùu caên thanh tònh. Ñoù laø nieäm phaùp Phaät goác laønh phaùt töôùng. Trong ñoù noùi nhaân chæ maø phaùt möôøi laêm moân thieàn töôùng, ñeàu laø y cöù Sô thieàn. ÔÛ Sô caûnh giôùi khoâng coù töôïng (hình aûnh) maø noùi taát caû töôùng chöùng thieàn ñònh ñeàu khoâng theå duøng vaên maø trình baøy ñaày ñuû; Caùi chæ naøy laø chæ cho taäp nhaân quaù khöù cuûa haønh giaû khaùc nhau, neân phaùt thieàn chaúng

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 3 (Phaàn 1) 691

baèng nhau. Neáu muoán noùi ñuû möôøi laêm moân thieàn söï lyù roäng raõi saâu xa, thì ôû ñoaïn baûy lôùn (chöông baûy) trong phaàn tu chöùng seõ noùi töø ñaàu ñeán cuoái, phaûi phaân bieät ít phaàn. Laïi nöõa, neâu ôû coõi Duïc Vò ñaùo ñòa thì thaân taâm laéng yeân. Hoaëc phaùt voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Baát tònh theá gian, coù theå chaùn sôï ñoaïn lìa heát caùc töôûng aên thaây cheát baát tònh, hoaëc phaùt nieäm Phaät, Phaùp, Taêng, giôùi, xaû, thieân, v.v… caùc nieäm hoaëc phaùt nieäm xöù, chaùnh caàn, nhö yù, caên löïc, giaùc ñaïo, v.v… hoaëc phaùt caùc quaùn khoâng, voâ töôùng voâ taùc, boán ñeá, möôøi saùu haïnh, v.v…, hoaëc phaùt caùc haïnh nguyeän coâng ñöùc Ba-la- maät boán nhieáp, boán bieän, v.v…, hoaëc phaùt caùc thaàn thoâng Thieân nhó, Tha taâm, Tuùc maïng v.v…, hoaëc phaùt noäi khoâng, ngoaïi khoâng, noäi ngoaïi khoâng, cho ñeán chaúng coù möôøi taùm khoâng nhö phaùp coù phaùp khoâng, v.v… Hoaëc phaùt caùc moân Tam-muoäi, töï taùnh thieàn möôøi löïc chuûng taùnh Tam-ma-baït-ñeà Thuû-laêng-nghieâm, Sö töû hoáng v.v… hoaëc phaùt tuyeàn Ñaø-la-ni traêm ngaøn muoân öùc tuyeàn Ñaø- la-ni, phaùp aâm phöông tieän Ñaø-la-ni, v.v… taát caû moân Ñaø-la-ni. Caùc thöù thieàn Tam-muoäi nhö theá v.v…, caûnh giôùi khaùc nhau, töôùng noù raát nhieàu, ôû ñoaïn lôùn thöù baûy (chöông baûy) trong phaàn tu chöùng seõ noùi roõ töôùng caûnh giôùi roäng saâu cuûa caùc thieàn Tam-muoäi, seõ phaân bieät ñaày ñuû.