LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 169

PHAÙP MOÂN VEÀ TAM MUOÄI CAÙC PHAÙP

VOÂ TRAÙNH

**SOÁ 1923**

(QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1923

**PHÁP MÔN VỀ TAM MUỘI CÁC PHÁP VÔ TRÁNH**

*Thieàn Sö Tö Ñaïi nuùi Nam Nhaïc ñôøi Traàn, soaïn.*

# QUYEÅN THÖÔÏNG

Nhö noùi theo muoân haïnh thì, töø luùc môùi phaùt taâm ñeán khi thaønh Phaät ñaïo, moät thaân moät taâm moät trí tueä, muoán vì giaùo hoùa chuùng sinh neân coù danh töï muoân haïnh khaùc nhau. Neáu muoán hoïc taát caû Phaät phaùp, thì tröôùc heát phaûi giöõ tònh giôùi, sieâng tu thieàn ñònh, ñöôïc taát caû caùc moân Tam-muoäi cuûa Phaät phaùp, moät traêm leû taùm Tam-muoäi, naêm traêm Ñaø-la- ni vaø caùc giaûi thoaùt, ñaïi Töø ñaïi Bi, trí Nhaát thieát chuûng, naêm nhaõn, saùu Thoâng, ba Minh, taùm Giaûi thoaùt, möôøi Löïc, boán Voâ uùy, möôøi taùm Coäng phaùp, ba möôi hai töôùng, taùm möôi veû ñeïp, saùu Ba-la-maät, ba möôi baûy phaåm, boán ñaïi theä nguyeän, boán Taâm voâ löôïng, nhö yù thaàn thoâng, boán nhieáp phaùp. Voâ löôïng coâng ñöùc Phaät phaùp nhö theá, taát caû ñeàu töø thieàn maø sinh. Vì sao? Vì voâ löôïng chö Phaät trong ba ñôøi ôû khaép möôøi phöông, luùc muoán noùi phaùp ñoä chuùng sinh, tröôùc phaûi nhaäp thieàn ñònh, duøng ñaïo chuûng trí möôøi löïc quan saùt caên taùnh khaùc nhau cuûa chuùng sinh, bieát söï ñoái trò, nhaân duyeân ñaéc ñaïo. Duøng Phaùp nhaõn quaùn saùt xong, ñem trí nhaát thieát chuûng noùi phaùp ñoä chuùng sinh. Trí nhaát thieát chuûng goïi laø Phaät nhaõn, cuõng goïi laø Tam-muoäi Hieän nhaát thieát saéc thaân, cuõng goïi laø Tam-muoäi phoå hieän saéc thaân, treân laøm taát caû thaân Phaät, thaân caùc Boà-taùt, thaân Bích-chi-phaät, thaân A-la-haùn, thaân caùc Thieân vöông, thaân chuyeån luaân Thaùnh ñeá, caùc tieåu vöông; döôùi laøm thaân caùc chuùng sinh trong ba ñöôøng saùu neûo. Taát caû thaân Phaät nhö theá, taát caû thaân chuùng sinh moät luùc

haønh, khoâng tröôùc khoâng sau, cuõng khoâng ôû khoaûng giöõa. Moät luùc noùi phaùp ñoä chuùng sinh ñeàu do coâng ñöùc cuûa thieàn Ba-la-maät laøm thaønh. Cho neân Phaät noùi: Neáu khoâng ngoài thieàn, ôû ñaát baèng bò rôi ngaõ. Neáu muoán döùt phieàn naõo, tröôùc duøng ñònh ñoäng, sau duøng trí nhoå. Ñònh goïi laø Xa-ma-ñòa, trí tueä goïi laø Tyø-baø-xaù-na. Ñònh coù voâ löôïng, noùi chung coù ba loaïi:

* Haï ñònh goïi laø ñònh coõi Duïc
* Trung ñònh goïi laø ñònh coõi Saéc
* Thöôïng ñònh goïi laø ñònh coõi Voâ Saéc. Laïi nöõa:
* Haï ñònh laø ñònh Thanh vaên, goàm heát ba coõi.
* Trung ñònh laø ñònh Bích-chi-phaät.
* Thöôïng ñònh laø ñònh Nhö Lai vaø ñònh chö Boà-taùt. Trí coù voâ löôïng, noùi goïn coù ba:
1. Ñaïo trí
2. Ñaïo chuûng trí.
3. Nhaát thieát chuûng trí.
* Tueä cuõng coù ba:
1. Ñaïo tueä
2. Ñaïo chuûng tueä
3. Nhaát thieát chuûng tueä

Laïi nöõa, phaân bieät noùi coù möôøi moät trí. Ñoù laø Phaùp trí, Theá trí, Tha taâm trí, Tuùc maïng trí, Khoå trí, Taäp trí, Dieät trí, Ñaïo trí, Taän trí, Voâ sinh trí, Nhö thaät trí.

Laïi nöõa, Taän trí, Voâ sinh trí phaân bieät ra coù möôøi taùm trí. Taän trí coù chín, Voâ sinh trí coù chín. Ñoù laø möôøi taùm trí, cuõng ñöôïc goïi laø möôøi taùm taâm. Baäc Thaùnh Ba thöøa cuøng taïi trong caùc trí tueä cuûa Boán thieàn.

Hoûi: Nhö thaät ñaïo nhö thaät trí?

Ñoái vôùi töôùng, chung töôùng rieâng cuûa taát caû phaùp, bieát nhö thaät goïi laø trí nhö thaät. Caùc trí tueä naøy töùc laø nhaát thieát trí, cuõng goïi laø voâ trí. Vì sao? Nhö

Luaän Tieân-ni hoûi Phaät: Trong kinh noùi

Luaän Tieân-ni baïch Phaät raèng: Theá Toân! Taát caû trí tueä cuûa Nhö Lai töø choã naøo ñöôïc? Phaät ñaùp Tieân-ni: Khoâng coù choã ñöôïc. Tieân-ni laïi hoûi: Theá naøo laø trí hueä khoâng coù choã ñöôïc? Phaät laïi ñaùp: Chaúng phaûi trong noäi quaùn ñöôïc trí tueä naøy, chaúng phaûi trong ngoaïi quaùn ñöôïc trí tueä naøy, chaúng phaûi trong noäi ngoaïi quaùn ñöôïc trí tueä naøy, cuõng chaúng phaûi chaúng quaùn maø ñöôïc trí tueä naøy. Cho neân trí tueä khoâng coù choã ñöôïc, neân

goïi laø voâ trí. Nhö phaåm Kyø Ñaëc cheùp: Moät chöõ nhaäp vaøo boán möôi hai chöõ, boán möôi hai chöõ laïi nhaäp vaøo moät chöõ. Cuõng chaúng thaáy moät chöõ, chæ coù Phaät vaø Phaät môùi kheùo bieát phaùp coù chöõ, kheùo bieát phaùp khoâng coù chöõ. Vì phaùp khoâng coù chöõ neân noùi phaùp chöõ, khoâng vì phaùp chöõ neân noùi phaùp coù chöõ, cho neân boán möôi hai chöõ töùc laø khoâng chöõ.

Laïi nöõa, luùc môùi ngoài thieàn, tröôùc phaûi quaùn goác cuûa thaân, goác cuûa thaân laø Nhö Lai taøng, cuõng goïi laø töï taùnh thanh tònh taâm, ñoù laø taâm chaân thaät, khoâng ôû trong, khoâng ôû ngoaøi, khoâng ôû khoaûng giöõa, chaúng ñoaïn, chaúng thöôøng, cuõng chaúng phaûi Trung ñaïo, khoâng danh khoâng töï, khoâng töôùng maïo, khoâng töï khoâng tha, khoâng sinh khoâng dieät, khoâng ñeán khoâng ñi, khoâng choã truï, khoâng ngu khoâng trí, khoâng troùi khoâng môû, sinh töû Nieát-baøn chaúng phaûi moät chaúng phaûi, khoâng tröôùc khoâng sau, khoâng ôû khoaûng giöõa. Töø xöa ñeán nay khoâng teân goïi. Quaùn saùt thaân chaân thaät nhö theá roài, keá laø quaùn thaân thaân, laïi quaùn taâm thaân. Thaân thaân laø töø taâm voïng nieäm sinh, theo nghieäp thoï baùo caùc ñöôøng trôøi ngöôøi, thaät khoâng coù ñeán ñi, voïng thaáy sinh dieät. Vieäc naøy khoù bieát, neân noùi thí duï: Goác cuûa thaân vaø chaân taâm ví nhö hö khoâng vaø traêng, khoâng ñaàu khoâng ñuoâi, khoâng troøn ñaày, khoâng moïc khoâng laën, khoâng ñeán ñi. Chuùng sinh vì voïng kieán noùi laø sinh dieät. Bieån lôùn soâng ngoøi vaø ao hoà, khe ñaàm möông raïch vaø suoái nguoàn hieän khaép caùc boùng gioáng nhö maët traêng thaät. Thaân thaân, taâm taâm nhö boùng traêng, quaùn thaân cuõng raát gioáng. Goác thaân chaân nguïy cuõng gioáng nhö theá. Maët traêng treân hö khoâng chaúng coù ñeán ñi, phaøm phu voïng thaáy ôû döôùi nöôùc. Tuy khoâng ñeán ñi, khoâng sinh dieät, nhöng raát gioáng vôùi maët traêng trong hö khoâng tuy hieän caùc saéc töôïng trong saùu ñöôøng nhöng thaân Nhö Lai taøngkhoâng heà khaùc. Ví nhö nhaø aûo thuaät khoaùc caùc thöù hình daïng chim bay thuù chaïy baèng da thuù, nam nöõ sang heøn khaùc nhau, xinh ñeïp hay xaáu xí vaø giaø treû v.v…… caùc vieäc ñaùng cöôøi trong ñôøi. Nhaø aûo thuaät tuy laøm caùc thöù bieán hoùa nhöng töôùng ñaøn oâng voán coù cuûa mình khoâng heà khaùc. Phaøm phu tuy chòu hình saéc saùu ñöôøng, nhöng saéc Nhö Lai taøng khoâng thay ñoåi. Goác cuûa thaân vaø chaân taâm ví nhö ngöôøi aûo thuaät khi nguû thaân taâm khoâng lo nghó, luùc thöùc laëng leõ khoâng bieán ñoåi. Thaân thaân vaø taâm soå, nhö nhaø aûo thuaät vui chôi baøy caùc hình theå saùu ñöôøng, caùc vieäc ñaùng cöôøi. Thaân thaân laø theå cuûa chuùng sinh khoù hieåu phaûi duøng ví duï ñeå noùi. Phaùp taùnh nhö theá khoâng coù Nieát-baøn, cuõng khoâng coù sinh töû, ví nhö luùc nguû meâ, moäng thaáy ñuû thöù vieäc. Taâm theå coøn roãng khoâng, huoáng chi coù vieäc moäng. Luùc tænh tuy nhôù roõ raøng maø thaät chaúng coù.

ÔÛ ñaây thöùc ñieân ñaûo cuûa phaøm phu duï cuõng gioáng nhö theá. thieàn

ñònh trí tueä coù theå bieát roõ, coøn trí cuûa taâm taùn loaïn khaùc khoâng theå hieåu. Chaúng nhöõng phaøm phu nhö moäng huyeãn, caùc vieäc nhö boùng traêng hieän trong nöôùc, chö Phaät, Boà-taùt cuõng nhö vaäy, töø môùi phaùt taâm cho ñeán quaû Phaät, caùc vieäc trì giôùi thieàn ñònh, taâm ñònh raát saâu khoâng bieán ñoåi. Trí tueä thaàn thoâng bieán hoùa khaùc, Phaùp thaân chaúng ñoäng, nhö traêng trong hö khoâng hieän khaép saéc thaân laøm Phaät söï. Tuy khoâng ñeán ñi, khoâng sinh dieät, cuõng nhö boùng traêng hieän döôùi caùc doøng nöôùc. Vì sao? Nhö trong kinh luaän cheùp: Muoán hoïc ñònh nhaát thieát trí, phaûi tu caùc taâm laønh. Neáu taïi ñònh seõ bieát caùc phaùp töôùng sinh dieät cuûa theá gian, cuõng bieát Thaùnh ñaïo ba thöøa xuaát theá, coät taâm vaøo thieàn trí, khoâng vieäc gì chaúng xong. Muoán caàu Phaät ñaïo phaûi giöõ tònh giôùi, chuyeân tu thieàn quaùn, ñöôïc thaàn thoâng, coù theå haøng phuïc thieân ma, phaù ngoaïi ñaïo, coù theå ñoä chuùng sinh, döùt phieàn naõo.

Hoûi: Trong kinh Baùt-nhaõ, Phaät töï noùi raèng: Muoán hoïc Thanh vaên neân hoïc Baùt-nhaõ, muoán hoïc Duyeân giaùc neân hoïc Baùt-nhaõ, muoán hoïc Boà-taùt neân hoïc Baùt-nhaõ. Laïi nöõa, coù saùu ba-la-maät, Baùt-nhaõ daãn ñaàu, cuõng laø meï cuûa chö Phaät ba ñôøi. Nay vì sao oâng khen ngôïi rieâng thieàn maø khoâng khen ngôïi naêm Ba-la-maät? Laïi nöõa, nhö trong kinh noùi: Naêm ñoä nhö muø, Baùt-nhaõ nhö maét. Nay vì sao oâng khen rieâng ñoä maø khoâng khen maét saùng. Ai coù theå tin? Mong giaûi thích roäng ñeå döùt nghi ngôø cho chuùng toâi.

Ñaùp: Haõy laéng nghe vaø kheùo suy nghó, ta seõ giaûi thích cho oâng

nghe.

*Ba thöøa Baùt-nhaõ ñoàng moät quaùn Tuøy chöùng caïn saâu coù khaùc nhau. Nhö nöôùc bieån lôùn khoâng theâm bôùt. Tuøy bình ngöôøi laáy lôùn nhoû khaùc, Thanh vaên, Duyeân giaùc vaø Boà-taùt Trí tueä Nhö Lai cuõng nhö vaäy Möôøi hai nhaân duyeân boán loaïi trí*

*Haï trí Thanh vaên, trung Duyeân giaùc, Xaûo tueä thöôïng trí goïi Boà-taùt*

*Nhö Lai ñoán giaùc thöôïng thöôïng trí. Duøng phaùp khoâng teân daïy chuùng sinh Phöông tieän giaû sinh coù khaùc nhau, Trí tueä ba thöøa khoâng theå bieát*

*Chæ mình Theá Toân bieát maø thoâi. Nhö kinh Ñaïi Taäp, Taïp Töù Ñeá*

*Phaùp Ba thöøa haønh ñoàng moät nghóa “Traàn Nhö” ñaûnh leã baïch Theá Toân: Boà-taùt möôøi phöông, ñaïi chuùng nhoùm Theá naøo goïi Tyø-kheo phaùp haønh*

*Mong Phaät giaûng noùi nghóa phaùp haønh Baáy giôø, Phaät baûo Kieàu-traàn-nhö*

*Doác loøng laéng nghe nay seõ noùi Neáu caùc Tyø-kheo caàu phaùp haønh Tuïng möôøi hai boä kinh cuûa Phaät Laø Tu-ña-la vaø Tyø-ñaøm*

*Öu-baø-ñeà-xaù vaø Tyø-ni,*

*Hay giaûng noùi cho boán chuùng nghe, Laø öa tuïng thuyeát chaúng phaùp haønh Neáu laïi coù caùc Tyø-kheo khaùc,*

*Tuïng möôøi hai boä kinh cuûa Phaät Coù theå giaûng roäng nghóa tö duy Laø öa tö duy, khoâng phaùp haønh. Laïi nöõa, neáu coù caùc Tyø-kheo Laïi ñoïc tuïng möôøi hai boä kinh*

*Giaûng noùi tö duy quaùn nghóa naøy, Goïi laø öa quaùn khoâng phaùp haønh. Heã phaùp haønh thì Ba thöøa ñoàng Moät quaùn nay ta seõ giaûng noùi*

*Coù Tyø-kheo quaùn saùt thaân taâm Taâm khoâng tham ñaém taát caû töôùng*

*Khieâm hö nhuùn nhöôøng khoâng kieâu maïn Chaúng duøng nöôùc aùi röûa ruoäng nghieäp Chaúng troàng haït gioáng thöùc ôû ñoù*

*Dieät phaùp giaùc quaùn, caûnh giôùi döøng Xa haún phieàn naõo taâm vaéng laëng, Phaät noùi ngöôøi naøy haønh chaân phaùp Tyø-kheo nhö theá roài seõ ñöôïc*

*Boà-ñeà Thanh vaên, Duyeân giaùc, Phaät Tyø-kheo phaùp haønh quaùn ba vieäc Quaùn thaân, quaùn thoï vaø quaùn taâm Tyø-kheo quaùn saùt ba nieäm xong*

*Moät taâm, boán thieàn, möôøi taùm trí Laïi nöõa, trong luaän Ñaïi Trí noùi*

sinh?

*Thanh vaên Duyeân giaùc vaø chö Phaät Töù thieàn hai chín möôøi taùm trí*

*Cuøng chöùng ñaïo saùng toái khaùc nhau Cuõng quaùn Boán ñeá, möôøi hai duyeân Tuøy cô caûm ngoä nhieàu loaïi khaùc Thanh vaên Töù ñeá möôøi saùu taâm Bích chi Ñoäc giaùc trí voâ laäu.*

*Boà-taùt cuõng hieåu phaùp Nhò thöøa Ñaït ñöôïc möôøi saùu Ñeá voâ ngaïi. Nhö caùc trôøi cuøng aên baùt baùu Maøu côm ñen traéng coù khaùc nhau. Boán Ñeá thí duï nhö ngoïn ñeøn*

*Ñònh nhö daàu saïch, trí nhö baác. Thieàn tueä nhö phaùt saùng röïc rôõ Chieáu vaät khoâng hai laø Baùt-nhaõ.*

*Ñeøn saùng voán khoâng chieáu khaùc nhau Ngöôøi trí coù maét saùng toái khaùc*

*Thieàn ñònh ñaïo phaåm vaø saùu Ñoä Baùt-nhaõ moät phaùp khoâng coù hai Giaùc ñaïo thaàn thoâng töø thieàn phaùt Tuøy cô hoùa tuïc coù khaùc nhau.*

Hoûi: ÔÛ trong kinh naøo noùi Phaät caùc tueä Baùt-nhaõ ñeàu töø thieàn ñònh

Ñaùp: Nhö trong luaän Thieàn Ñònh noùi: “Taát caû trí tueä Ba thöøa ñeàu

töø thieàn sinh! Trong luaän Baùt-nhaõ cuõng coù lôøi naøy, Baùt-nhaõ töø thieàn sinh, anh chaúng bieát gì, khoâng hieåu lôøi Phaät, sinh nghi ngôø maø vaán naïn cuoàng ñieân nhö vaäy. Sao anh khoâng thaáy chö Phaät möôøi phöông luùc muoán thuyeát phaùp ñoä chuùng sinh, tröôùc heát nhaäp thieàn ñònh, duøng naêng löïc thaàn thoâng coù theå laøm cho ñaát ñai trong möôøi phöông rung chuyeån saùu caùch, ba phen bieán ruoäng ñaát chuyeån dô thaønh saïch, hoaëc ñeán baûy laàn coù theå khieán taát caû vieäc chöa töøng coù ñeàu xuaát hieän ñuû, vui loøng moïi ngöôøi. Phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ chieáu khaép möôøi phöông, Boà-taùt phöông khaùc ñeàu ñeán nhoùm hoïp. Laïi duøng naêm thöù maét xeùt taùnh duïc cuûa hoï, sau ñoù noùi phaùp. Laïi nöõa, trong Baùt-nhaõ ba-la-maät Quang Minh Thích luaän cheùp: “Coù ngöôøi nghi hoûi Phaät: Phaät laø Baäc Nhaát Thieát Trí, trí tueä töï taïi thì neân noùi phaùp ngay, vì sao tröôùc nhaäp thieàn ñònh, roài môùi noùi phaùp, nhö chaúng bieát töôùng?

***Luaän chuû ñaùp:*** Noùi taát caû trí tueä vaø ñaïi quang minh, söùc aùnh saùng

röïc rôõ, naêng löïc thaàn thoâng roäng lôùn cuûa Nhö Lai ñeàu ôû trong thieàn ñònh maø ñöôïc. Nay Phaät muoán noùi phaùp ñaïi trí tueä Ma-ha Baùt-nhaõ, tröôùc nhaäp thieàn ñònh, hieän thaàn thoâng roäng lôùn, phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ phoùng ñaïi quang minh, chieáu khaép taát caû chuùng sinh trong möôøi phöông ñeå baùo ôn thieàn ñònh, sau ñoù noùi phaùp vì phaù chaáp cuûa ngoaïi ñaïo. Saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo thöôøng noùi raèng: Ta laø ñaúng trí tueä, ñoái vôùi taát caû thöôøng duøng thöôøng noùi, chaúng caàn nhaäp thieàn ñònh. Phaät vì haøng phuïc caùc ngoaïi ñaïo taø kieán nhö theá, tröôùc nhaäp thieàn ñònh, sau ñoù noùi phaùp. Laïi nöõa, nhö trong kinh Thaéng Ñònh cheùp: “Neáu laïi coù ngöôøi khoâng caàn thieàn ñònh thì thaân khoâng chöùng phaùp, taùn taâm ñoïc tuïng möôøi hai boä kinh, quyeån quyeån ñaày moät beân, möôøi phöông theá giôùi ñeàu tuïng thaàm thoâng thuoäc, laïi raát tinh taán qua Haèng haø sa kieáp ñeå noùi kinh naøy, chaúng baèng moät nieäm suy nghó nhaäp ñònh. Vì sao? Vì neáu coù ngöôøi muoán phaùt taâm ngoài thieàn, tuy chöa ñöôïc thieàn ñònh ñaõ hôn taát caû caùc luaän sö trong möôøi phöông, huoáng chi ñöôïc thieàn ñònh”. Luùc noùi lôøi naøy, naêm traêm luaän sö ñeán choã Phaät, cuøng baïch Phaät raèng: Chuùng con hoïc roäng, toång trì möôøi hai boä kinh vaø naêm boä luaän Veä-ñaø, tyø-ni giaûng noùi khoâng ngaïi. Möôøi saùu nöôùc lôùn cung kính con nhö Phaät, Theá Toân. Vì sao chaúng khen ngôïi chuùng con hoïc roäng trí tueä, maø chó khen thieàn ñònh? Phaät baûo caùc luaän sö: Caùc oâng taâm taùn loaïn, duø cho hoïc roäng cuõng ñaâu coù ích gì? OÂng muoán ganh ñua vôùi thieàn ñònh thì nhö ngöôøi muø muoán thaáy caùc maàu, nhö khoâng tay chaân maø muoán oâm nuùi chuùa Tu-di, nhö chim gaõy caùnh muoán bay leân hö khoâng, nhö caùnh muoãi muoán che aùnh saùng maët trôøi, maët traêng, nhö ngöôøi khoâng thuyeàn muoán qua bieån lôùn, ñeàu khoâng co vieäc ñoù. Luaän sö caùc oâng cuõng gioáng nhö theá, muoán so saùnh vôùi thieàn ñònh thì khoâng theå ñöôïc.

Laïi nöõa, trong luaän Tyø-baø-sa cheùp: Neáu coù Tyø-kheo chaúng chòu

ngoài thieàn, thaân khoâng chöùng phaùp, taùn taâm ñoïc tuïng, giaûng noùi vaên töï, laáy bieän thuyeát laøm khaû naêng, chaúng bieát doái noùi laø bieát, khoâng hieåu doái noùi laø hieåu, chaúng töï hay bieát, coáng cao khinh maïn ngöôøi ngoài thieàn. Luaän sö nhö theá, cheát vaøo ñòa nguïc, nuoát hoaøn saét noùng, ra roài laøm thaân chim muoâng, suùc sinh nhö heo deâ, gaø choù, daõ can, caùo soùi v..v.… Neáu laïi coù ngöôøi chaúng gaàn thieän tri thöùc, tuy ngoài thieàn ñöôïc boán thieàn nhöng khoâng coù chuyeån trò, khoâng coù trí phöông tieän, khoâng theå döùt phieàn naõo. Tuy ñöôïc caùi vui vaéng laëng, phieàn naõo chaúng noåi leân, luùc ñöôïc boán thieàn cho laø ñöôïc ñaïo vaéng laëng Nieát-baøn roài nghó raèng nay ta ñaõ ñöôïc quaû A-la-haùn, khoâng coøn sinh laïi nöõa. Tyø-kheo nhö theá thaät chaúng ñaéc ñaïo, chaúng döùt phieàn naõo, chæ ñöôïc döôøng nhö ñaïo thieàn ñònh, khoâng

gaàn thieän tri thöùc, khoâng coù trí phöông tieän cho laø ñöôïc ñaïo chaân thaät, sinh taâm taêng thöôïng maïn. Luùc qua ñôøi thaáy choã thoï sinh lieàn sinh nghi maø hoái haän raèng: Baäc A-la-haùn khoâng coøn sinh nöõa, nay ta laïi sinh, neân bieát chö Phaät ñaõ doái gaït ta. Luùc nghó nhö theá ñoïa ngay vaøo ñòa nguïc. Huoáng chi laø ngöôøi khoâng ngoài thieàn? Phaät muoán noùi laïi nghóa naøy neân noùi keä raèng:

*Muoán caàu ñoä mình vaø chuùng sinh Khaép heát möôøi phöông haønh saùu Ñoä Tröôùc phaùt taâm voâ thöôïng Boà-ñeà, Tu taäp nhaãn nhuïc, giöõ giôùi chaéc, Ngaøy ñeâm saùu thôøi sieâng saùm hoái Phaùt taâm Töø bi bình ñaúng lôùn Chaúng tieác thaân maïng ñaïi tinh taán Muoán caàu Phaät ñaïo giöõ tònh giôùi*

*Chuyeân tu thieàn ñònh ñöôïc thaàn thoâng Tröø ñöôïc ma trôøi, phaù ngoaïi ñaïo.*

*Ñoä ñöôïc chuùng sinh, döùt phieàn naõo Töø môùi phaùt taâm ñeán thaønh Phaät. Moät thaân, moät taâm, moät trí tueä*

*Vì muoán giaùo hoùa cho chuùng sinh. Muoân haïnh danh töø ñeàu khaùc nhau, Muoán bieát taát caû phaùp chö Phaät Trì giôùi thanh tònh tu thieàn ñònh.*

*Chaúng maøng tieáng taêm vaø lôïi döôõng Xa lìa quyeán thuoäc si oàn naùo*

*Nieäm Phaät möôøi phöông vaø saùm hoái Chaúng ñoaùi thaân maïng caàu Phaät ñaïo. Coù ñöôïc traêm leû taùm Tam-muoäi Cuõng ñöôïc naêm traêm Ñaø-la-ni*

*Vaø caùc giaûi thoaùt ñaïi Töø bi*

*Naêm nhaõn, saùu thoâng, Nhaát thieát trí Cuõng ñöôïc ba minh, taùm giaûi thoaùt Ñaày ñuû möôøi Löïc, boán Voâ uùy*

*Baêm hai töôùng, taùm möôi veû ñeïp Ba möôi baûy phaåm ñuû saùu Ñoä*

*Möôøi taùm phaùp baát coäng maàu nhieäm. Nhìn caùc chuùng sinh nhö con moät.*

*Boán theä nguyeän roäng ñuû boán nhieáp*

*Boán Taâm voâ löôïng, ñaïo chuûng trí Nhaát thieát chuûng trí, boán Nhö yù, Quan saùt chuùng sinh roäng thí phaùp. Nhaäp boán thieàn ñònh phaùt aùnh saùng Chieáu khaép caùc theá giôùi möôøi phöông*

*Bieán nhô thaønh saïch rung chuyeån maïnh Hieän caùc vieäc ñaëc bieät ít coù,*

*Boà-taùt möôøi phöông ñeàu nhoùm hoäi Thieân Vöông ba coõi ñeàu ôû ñaây*

*Ngoài ngay chieâm ngöôõng moät loøng ñôïi Ñoàng thanh ba phen thænh nghe phaùp. Töø thieàn phöông tieän Tam-muoäi daäy Vì chuùng theo ñoù giaûng noùi phaùp,*

*Saéc thaân höông thanh caùc thöù rieâng Thieàn ñònh laëng leõ taâm chaúng khaùc. Tuy ôû choã ngoài hieän Phaùp thaân Möôøi phöông chín ñöôøng truøm taát caû Tònh giôùi thieàn ñònh söùc Tam-muoäi. Möôøi phöông ñeàu thaát ñöôïc roõ raøng. Ngöôøi ñaùng neân ñoä nhö tröôùc maét Ngöôøi chöa theå ñoä thì chaúng thaáy*

*Nhö traêng treân khoâng hieän döôùi nöôùc. Nhaø toái gieáng saâu thì chaúng hieän*

*Nhö nhaø aûo thuaät bieán nhieàu thöù Maø ngöôøi muø maét thì khoâng thaáy. Ngöôøi muø, nguû meâ ñeàu chaúng thaáy*

*Göông Phaùp thaân chö Phaät cuõng vaäy, Chuùng sinh ba chöôùng khoâng theå thaáy, Neáu khoâng tònh giôùi trí tueä thieàn*

*Thaân Nhö Lai taïng khoâng theå thaáy Nhö ôû trong quaëng coù vaøng roøng*

*Nhaân duyeân chaúng ñuû vaøng chaúng hieän Chuùng sinh tuy coù Nhö Lai taøng Chaúng tu giôùi ñònh thì chaúng thaáy*

*Tònh giôùi thieàn trí ñuû saùu Ñoä*

*Phaùp thaân thanh tònh môùi hieån hieän Vaøng roøng tònh dieäu vaø thuûy ngaân Toâ ñieåm toâ caùc thöù töôïng treân ñôøi*

*Vaøng Nhö Lai taøng vaø thieàn ñònh Phaùp thaân thaàn thoâng öùng hieän ñeán Baùo khaép ngöôøi caàu ñaïo ñôøi sau Khoâng tu giôùi ñònh khoâng theå maïnh Khoâng giôùi ñònh trí ñeàu chaúng öùng Taâm loaïn laêng xaêng giaûng vaên töï Cheát vaøo ñòa nguïc nuoát hoøn saét*

*Ra laøm suùc sinh nhieàu kieáp nöõa Chuùng sinh nhö theá chaúng töï bieát, Töï xöng mình trí tueä roäng,*

*Cheâ khinh taát caû ngöôøi ngoài thieàn Phaù hoaïi chaùnh phaùp laøm vieäc ma Giaû söû giaûng kinh Haèng sa kieáp*

*Ñeàu khoâng töøng bieát nghóa Phaät phaùp Nhö gieát ngöôøi Tam Thieân theá giôùi Cuøng vôùi taát caû caùc chuùng sinh*

*Coáng cao baùng thieàn laøm loaïn chuùng Toäi aáy raát naëng hôn caû ñaây*

*Ví nhö baày giaëc cöôùp söõa boø Lôùn tieáng baûo raèng ñöôïc ñeà hoà Chaúng bieát quaäy troän vaø uû AÁm Cuõng maát söõa, bô soáng bô chín. Muøi vò thoâ thieån coøn maát heát Thöôïng vò ñeà hoà laøm sao coù?*

*Chaúng tu thieàn trí khoâng phaùp hyû Ví duï noùi raèng khoâng vôï con Taâm loaïn baát tònh chaáp vaên töï Neân noùi ñaõy da ñöïng ñaày aép*

*Ví nhö choù muø caén buïi coû*

*Chaúng thaáy ngöôøi cuøng loaïi phi nhaân Chæ nghe tieáng gioù thoåi coû luøa*

*Lôùn tieáng keâu raèng giaëc coïp ñeán Nuoâi moät choù muø bò coïp aên, Choù muø khaép nôi tru loaïn xaï,*

*Taâm chuùng taùn loaïn khoâng ñònh ñöôïc, Giaùc quaùn, taâm lôøi cuõng nhö theá*

*Khen traêm ngaøn kinh, taâm thöôøng loaïn Nhö raén nhaû ñoäc tranh vôùi ñôøi*

*Theâm thaáy caùc loãi ñoäc caøng maïnh Töï noùi con “hoaïi - thöôøng” khoù sinh Ñaõ thaáy vôï thieàn trí phaùp hyû*

*Gaùi baát duïc khoâng con khoù sinh Hieåu vaên töï roãng khoâng tham ñaém Neáu luùc tu ñònh hieåu voâ sinh*

*Meï Thieàn trí phöông tieän Baùt-nhaõ*

*Duøng phöông tieän xaûo tueä kheùo laøm cha Thieàn trí Baùt-nhaõ tueä khoâng maéc*

*Hoøa hôïp cuøng sinh con Nhö Lai*

*Gioáng Thaùnh Ba-la-maät thöøa töø ñoù hoïc Neân goïi Ñaïo sö cuûa moïi ngöôøi*

*Tònh giôùi thieàn trí nhö ñaát ñai Sinh ra muoân vaät, chôû moïi loaøi.*

*Thieàn trí thaàn thoâng phöông tieän kheùo, Sinh ra Ba thöøa Nhaát thieát trí*

*Neáu moät nieäm ôû trong thieàn ñònh Baùo ñöôïc aân nghóa Phaät ba ñôøi. Chö Phaät ba ñôøi ngoài ñaïo traøng Giaùc ngoä chuùng sinh ñeàu do ñaây, Taát caû phaøm phu cuøng moät thaân Moät taâm phieàn naõo moät trí tueä.*

*Chaân nhö moät hình khoâng bieán ñoåi Boùng nghieäp thieän aùc saùu ñöôøng khaùc Chö Phaät Boà-taùt moät Phaùp thaân.*

*Cuõng ñoàng moät taâm, moät trí tueä. Moät chöõ muoân haïnh giaùo hoùa ngöôøi. Moät Thaùnh, giaû danh boán möôi hai Phaøm Thaùnh saéc taøng moät maø hai*

*Trong ñaïo phöông tieän phaøm Thaùnh hai Nguyeân hình saéc taïng khoâng moät hai Chæ Phaät vaø Phaät môùi bieát ñöôïc.*

*Ta theo voâ soá Phaät möôøi phöông Nghe moät chöõ naøy nghóa voâ löôïng Phaùp sö haïnh thieáu khoâng bieát ñöôïc. Luaän sö vaên töï khoâng hieåu ñöôïc, Neáu ngöôøi chaúng gaàn thieän tri thöùc Hoïc ñöôïc höõu laäu tôï ñaïo thieàn.*

*Sô thieàn noùi ñöôïc Tu-ñaø-hoaøn Töù thieàn noùi ñöôïc A-la-haùn*

*Khôûi taêng thöôïng maïn caùc laäu sinh Noùi raèng döùt kieát, khoâng sinh nöõa. Luùc maïng saép heát, thaáy choã sinh Lieàn noùi raèng laø Phaät doái ta*

*Baäc A-la-haùn khoâng sinh nöõa, Nay vì sao ta laïi thoï sinh.*

*Thaân chöùng khoâng roõ coøn nhö theá Huoáng cho taùn taâm ñaém vaên töï Chaúng bieát noùi bieát, khôûi ngaõ maïn Ñieân ñaûo caùc phaùp gaït chuùng sinh. Thaân khoâng chöùng phaùp leân toøa cao Cheát vaøo ñaïi ñòa nguïc A-tyø*

*Thaân chöùng khoâng roõ coøn sinh nghi Huoáng chi khoâng chöùng taâm maø noùi. Taâm cao noùi xaèng baùng chö Phaät Ngöôøi thoï hoïc ñeàu baét chöôùc theo. Töø ñòa nguïc ra laøm suùc sinh,*

*Laøm ñuû moïi thöù caùc taïp loaïi. Neáu ngöôøi gaàn guõi thieän tri thöùc Chöùng thieàn voâ laäu vaø hieåu roõ Ñaày ñuû thieàn trí nghóa hoïc roäng, Ñaïo sö nhö theá neân nöông töïa. Thieàn ñònh aån saâu khoù theå bieát.*

Laïi nöõa, thieàn ba-la-maät coù voâ löôïng teân goïi. Vì caàu Phaät ñaïo, tu hoïc thieàn ñònh maàu nhieäm saâu xa, thaân taâm ñöôïc chöùng, döùt caùc phieàn naõo, ñöôïc taát caû thaàn thoâng, laäp theä nguyeän lôùn ñoä taát caû chuùng sinh, ñoù goïi laø thieàn ba-la-maät. Vì laäp theä nguyeän roäng lôùn neân thieàn ñònh coøn goïi laø Boán hoaèng. Vì muoán ñoä chuùng sinh, nhaäp saâu thieàn ñònh, duøng trí ñaïo chuûng, phaùp nhaõn thanh tònh trí, möôøi löïc quaùn saùt chuùng sinh choã naøo ñuùng, choã naøo sai; Luùc aáy, thieàn ñònh chuyeån thaønh boán Taâm voâ löôïng. Töø bi thöông chuùng sinh, cöùu khoå ban vui, lìa taâm yeâu gheùt, bình ñaúng quaùn saùt; baáy giôø thieàn ñònh ñoåi thaønh Töø bi hyû xaû.

Ñaõ quaùn saùt roài, ñoàng söï vôùi hoï, tuøy öùng noùi phaùp; baáy giôø thieàn ñònh goïi laø Boán nhieáp phaùp Boá thí, aùi ngöõ, lôïi ích, ñoàng söï laø Boán nhieáp phaùp.

Laïi nöõa, ñaïi Töø ñaïi Bi hieän nhö yù thaàn thoâng taát caû saéc thaân, duøng

naêng löïc thaàn thoâng vaøo trong naêm duïc, ñieàu laønh khaép saùu ñöôøng, theo söï ham muoán cuûa chuùng sinh maø ñoä, baáy giôø thieàn ñònh ñoåi thaønh thaàn thoâng ba-la-maät, cuõng hieän khaép caû Phaät sö trong möôøi phöông maø thöôøng ôû trong thieàn ñònh laëng leõ voâ nieäm.

Laïi nöõa, ñaïi Töø bi saâu xa thöông xoùt chuùng sinh, treân hieän thaân taát caû Phaät ôû möôøi phöông, taát caû caùc thaân Duyeân giaùc, Thanh vaên; döôùi laøm thaân chuùng sinh saùu ñöôøng. Taát caû thaân chuùng sinh, taát caû thaân Phaät trong moät nieäm taâm cuøng luùc thöïc haønh, khoâng tröôùc khoâng sau, khoâng khoaûng giöõa, moät luùc noùi phaùp ñoä chuùng sinh. Baáy giôø, thieàn ñònh vaø thaàn thoâng ba-la-maät chuyeån thaønh Nhaát thieát chuûng trí, cuõng goïi laø Phaät nhaõn.

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt giöõ giôùi thanh tònh, thieàn ñònh saâu maàu, döùt boû taäp khí, xa lìa caùc aùi kieán trong ba ñôøi. Baáy giôø, thieàn ñònh ñoåi thaønh taùm phaùp baát coïng.

Laïi nöõa, Boà-taùt ma-ha-taùt duøng trí ba minh phaân bieät chuùng sinh, baáy giôø thieàn ñònh ñoåi thaønh möôøi löïc vì kheùo bieát choã ñuùng vaø laäu taän.

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt saéc nhö, thoï töôûng haønh thöùc nhö, quaùn taát caû phaùp, baét ñaàu töø sô hoïc, cuoái cuøng ñeán thaønh Phaät döùt phieàn naõo, vaø thaàn thoâng bieát heát danh hieäu caùc theá giôùi ôû möôøi phöông, cuõng bieát danh hieäu cuûa taát caû chuùng sinh, vaø bieát danh hieäu phieàn naõo cuûa chuùng sinh, danh hieäu giaûi thoaùt, moät nieäm moät luùc bieát, vaø bieát vieäc nhaân duyeân ñôøi tröôùc; baáy giôø thieàn ñònh ñoåi thaønh möôøi hieäu.

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt duøng taùnh voâ sôû höõu cuûa caùc phaùp, moät nieäm nhaát taâm ñaày ñuû muoân haïnh, coù trí tueä phöông tieän kheùo leùo töø môùi phaùt taâm ñeán thaønh quaû Phaät laøm Phaät söï roäng lôùn, taâm khoâng dính maéc, trí toång töôùng, trí bieät töôùng, bieän thuyeát voâ ngaïi, ñaày ñuû thaàn thoâng ba- la-maät, cuùng döôøng taát caû Phaät möôøi phöông, laøm thanh tònh coõi nöôùc Phaät, giaùo hoùa chuùng sinh; Baáy giôø thieàn ñònh chuyeån thaønh Baùt-nhaõ ba-la-maät.

Laïi nöõa, haønh giaû, vì ra khoûi theá gian neân ba coõi chín ñòa goïi laø taùm boái xaû, thöù lôùp döùt phieàn naõo. Thieàn coõi Duïc vò ñaùo Ñòa vaø Trung gian, Nhò thieàn vaø Töù thieàn, Khoâng xöù vaø Phi höõu töôûng, cuoái cuøng laø Dieät thoï töôûng.

ÔÛ trong coõi Duïc coù ñuû naêm phöông tieän:

1. Phaùt taâm laønh roäng lôùn, caàu Phaät ñaïo muoán ñöôïc thieàn ñònh goïi laø Thieän duïc taâm. Thieän duïc taâm naøy coù coâng naêng sinh ra taát caû Phaät phaùp, nhaäp vaøo taát caû thieàn ñònh, chöùng taát caû giaûi thoaùt, khôûi taát caû thaàn

thoâng, phaân bieät coõi Duïc, coõi Saéc, Voâ saéc, naêm AÁm, ba ñoäc, boán ñaïi, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, möôøi hai nhaân duyeân, taát caû caùc phaùp voâ thöôøng bieán ñoåi, khoå - khoâng - voâ ngaõ. Cuõng bieát töôùng chaân thaät khoâng sinh dieät cuûa caùc phaùp, khoâng danh khoâng töï, voâ laäu voâ vi, khoâng töôùng khoâng maïo, bieát roõ caùc phaùp neân goïi laø Phaùp trí. Chöa ñeán Sô thieàn ñöôïc trí Kim cöông, döùt ñöôïc phieàn naõo, chöùng caùc giaûi thoaùt ñoù laø Vò Ñaùo ñòa. Duïc giôùi ñòa thöù nhaát vaø Vò ñaùo ñòa, hai ñòa naøy laø cöûa ñaàu tieân cuûa Phaät ñaïo, muoán ñöôïc thieàn ñònh goïi laø Duïc taâm.

1. Laïi nöõa, ñaàu hoâm vaø gaàn saùng, sieâng roøng hoïc thieàn, aên ít, nhieáp taâm, xa lìa quyeán thuoäc, döùt caùc phan duyeân, goïi laø tinh taán.
2. Laïi nöõa, chuyeân nieäm vui Sô thieàn, laïi khoâng nieäm naøo khaùc goïi laø Nieäm taâm.
3. Laïi nöõa, trí tueä kheùo leùo, truø tính naêm duïc coõi Duïc, doái gaït baát tònh laø baïn cuûa ba ñöôøng aùc; Sô thieàn ñònh laïc, döùt caùc khi doái, ñöôïc trí tueä chaân thaät laø baïn nhaäp vaøo Nieát-baøn. Söï truø tính naøy goïi laø xaûo tueä taâm.
4. Laïi nöõa, chuyeân taâm moät choã, döùt caùc giaùc quaùn, caûnh giôùi ñeàu döøng, thaân taâm vaéng laëng, goïi laø nhaát taâm.

Naêm phöông tieän nhö theá, coù theå döùt naêm duïc phieàn naõo yeâu mò, döùt tröø naêm caùi, coù giaùc coù quaùn, ly laïc nhaäp Sô thieàn goïi laø Sô boái xaû. Nhaäp Nhò thieàn goïi laø Hai boái xaû. Nhaäp Tam thieàn goïi laø Ba boái xaû. Trong taâm hyû laïc thanh tònh ñöôïc Töù thieàn goïi laø Nhaäp nhaát thieát xöù. Döùt taát caû saéc töôùng, xaû thieàn thöù tö, dieät töôûng coù ñoái ñaõi, nhaäp choã hö khoâng voâ bieân, goïi laø Khoâng nhaát thieát xöù Ñeä töù boái xaû. Xaû ñònh hö khoâng xöù, ñöôïc nhaát thieát xöù ñònh, ñoù laø Thöùc nhaát thieát xöù Ñeä nguõ boái xaû. Laïi nöõa, xaû ñònh thöùc xöù, nhaäp voâ sôû höõu xöù ñònh goïi laø Ñeä luïc boái xaû. Xaû ñònh voâ sôû höõu xöù ñöôïc nhaäp phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù ñònh, sinh taâm chaùn lìa goïi laø Ñeä thaát boái xaû. Xaû ñònh Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù, nhaäp ñònh Dieät thoï töôûng, taâm khoâng heà dính maéc goïi laø boái xaû thöù taùm. Baáy giôø thieàn ba-la-maät chuyeån thaønh taùm boái xaû.

Laïi nöõa, töï giaùc giaùc tha thoâng ñaït voâ ngaïi, ñöôïc ba giaûi thoaùt, coù coâng naêng phaù taát caû phieàn naõo trong ba coõi; baáy giôø, Thieàn ba-la-maät chuyeån thaønh Thaäp nhaát trí.

Laïi nöõa haønh giaû, toång trì Trieàn Ñaø-la-ni, ba phaàn Giôùi, ñònh, tueä, Baùt chaùnh ñaïo, phaù boán ñieân ñaûo ñöôïc boán chaân ñeá, baáy giôø Thieàn ba- la-maät chuyeån goïi laø Ba möôi baûy phaåm, khôûi taát caû thaàn thoâng… Nghóa laø boán Nieäm xöù, boán Chaùnh caàn, boán Nhö yù tuùc, naêm caên, naêm löïc, baûy phaàn giaùc, taùm phaàn Thaùnh ñaïo, goïi laø Ma-ha-dieãn. Nhö trong phaåm

Boán Nieäm xöù noùi, chuyeån taát caû trí tueä, duøng moät thaàn thoâng hieän taát caû thaàn thoâng, duøng moät giaûi thoaùt laøm taát caû giaûi thoaùt, chuyeån moät teân moät chöõ moät lôøi moät caâu vaøo taát caû danh töï ngöõ cuù. Taát caû danh töï ngöõ cuù nhö theá laïi nhaäp vaøo moät teân, moät chöõ, moät lôøi, moät caâu, bình ñaúng chaúng khaùc. Boán Nieäm xöù naøy chöõ baèng, nghóa baèng, caùc chöõ vaøo cöûa, taát caû Phaät phaùp ñeàu ôû trong ñaây.

Laïi nöõa, Boà-taùt ma-ha-taùt muoán giaùo hoùa chuùng sinh, laøm cho phaùt sinh loøng tin trong saïch vui möøng neân cuøng taát caû baäc Thaùnh döïng laäp moät cung Thaùnh coù thöù lôùp caáp baäc. Chuùng sinh ñöôïc thì raát vui möøng, quyeát ñònh khoâng nghi, baáy giôø theä nguyeän sieâng tu thieàn ñònh, ñöôïc saùu thaàn thoâng, laøm vua Chuyeån luaân, vaøo trong naêm ñöôøng, bay ñi khaép möôøi phöông, roäng haønh boá thí, caàn aùo cho aùo, caàn aên cho aên, vaøng baäc baûy baùu, voi ngöïa xe coä, laàu ñaøi cung ñieän, phoøng oác nhaø cöûa, nhöõng ñoà duøng naêm duïc, nhö tieâu saùo khoâng haàu, ñaøn caàm ñaøn saét goõ thoåi, theo öôùc muoán cuûa chuùng sinh ñeàu cung caáp heát. Sau noùi cho hoï nghe phaùp khieán hoï ñöôïc ñaïo. Tuy laøm nhöõng phaùp thì nhö theá maø thaät khoâng coù ngöôøi cho, khoâng coù taøi vaät, khoâng noùi khoâng daïy, khoâng coù ngöôøi nghe. Ví nhö nhaø aûo thuaät laøm ra ngöôøi huyeãn, giöõa ngaõ tö ñöôøng hoùa thaønh toøa cao roäng noùi phaùp Thaùnh Ba thöøa maàu nhieäm, laïi laøm boán chuùng, nhoùm hoïp nghe nhaän. Nhöõng vieäc huyeãn aûo do nhaø aûo thuaät laøm ra nhö theá, khoâng saéc, khoâng taâm, khoâng baøy, khoâng nghe, khoâng nhaän, khoâng giöõ, khoâng ñöôïc Boà-taùt. Baáy giôø, Thieàn ba-la-maät chuyeån thaønh Ñaøn ba-la-maät. Vì sao? Vì luùc boá thí vaät cho ngöôøi, bieát caùc phaùp khoâng coù taùnh, khoâng cho khoâng nhaän, khoâng coù töôùng taøi vaät, ba vieäc ñeàu khoâng, tuy bieát roãng laëng, sieâng haønh boá thí.

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt, tuy bieát caùc phaùp laø khoâng töôùng, toäi khoâng thaät coù, trì giôùi phaù giôùi nhö moäng nhö huyeãn, nhö boùng nhö hoùa, nhö traêng ñaùy nöôùc, tuy bieát caùc phaùp khoâng sinh dieät, nhöng giöõ vöõng tònh giôùi khoâng huûy phaïm, keùm thieáu, cuõng noùi giôùi phaùp cho ngöôøi nghe. Neáu ngöôøi coù taâm aùc khoâng thoï giôùi, thì hoùa thaønh haøng caàm thuù, ba loaøi coù leã nghi, cho hoï thaáy theá sinh hoå theïn nhuïc nhaõ maø phaùt taâm laønh, giöõ vöõng tònh giôùi, phaùt theä nguyeän lôùn cuøng khaép möôøi phöông, khoâng keå ñeán thaân maïng, thöïc haønh giôùi thí, thöôøng hieän moïi thaân trong saùu ñöôøng, noùi roäng giôùi thanh tònh cuûa Nhö Lai, duøng trí tuùc maïng quaùn saùt hoï, aét khieán vui möøng khoâng saân haïi. Chaúng nhöõng noùi giôùi phaùp maø coøn noùi nhieáp caên ñònh coäng giôùi, ñaïo coäng giôùi, tính tòch giôùi, baùo tòch giôùi; Baáy giôø, Thieàn ba-la-maät chuyeån thaønh Thí ba-la-maät.

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt luùc thöïc haønh taøi thí, phaùp thí, giôùi thí naøy,

ngöôøi nhaän töùc giaän ñeán ñaùnh maéng, chaëc ñöùt chaân tay, taâm khoâng xao ñoäng cho ñeán maát maïng taâm cuõng khoâng hoái haän; baáy giôø, Thieàn ba-la- maät chuyeån thaønh Saèn-ñeà ba-la-maät.

Laïi nöõa, Boà-taùt luùc hoïc Boán Nieäm xöù ñöôïc Boán thieàn, laïi nghó theá naøy: Ta ñoái vôùi thaân nieäm xöù chöa ñöôïc thaàn thoâng nhö yù; thoï nieäm xöù chöa ñöôïc Tuùc maïng thoâng; tu taâm nieäm xöù chöa ñöôïc tha taâm trí, chaúng bieát taâm cuûa phaøm Thaùnh möôøi phöông. Luùc tu phaùp nieäm xöù, suy nghó raèng: Nay ta chöa ñöôïc thaàn thoâng voâ laäu. Tu thaân nieäm xöù, quaùn taát caû saéc cuõng chöa ñöôïc Thieân nhaõn thanh tònh; ñoái vôùi nieäm xöù chöachöùng thaàn thoâng nhaân duyeân nghieäp baùo nhô saïch; ñoái vôùi taâm nieäm xöù chöa ñöôïc Tam-muoäi chuùng sinh ngöõ ngoân. Nghó nhö theá xong, sieâng naêng tinh taán caàu cho ñeán thaønh töïu ñuû saùu thaàn thoâng. Baáy giôø, thieàn ñònh chuyeån thaønh Tinh taán Tyø-leä-da ba-la-maät.

Laïi nöõa, Boà-taùt vì khôûi thaàn thoâng, neân tu luyeän thieàn ñònh, töø Sô thieàn thöù lôùp nhaäp Hai thieàn, ba thieàn, Boán thieàn, boán khoâng ñònh cho ñeán ñònh Dieät thoï töôûng. Nhaát taâm tuaàn töï nhaäp taâm khoâng taïp nieäm. Luùc ñoù, Thieàn ba-la-maät chuyeån thaønh chín ñònh thöù lôùp.

Laïi nöõa, luùc Boà-taùt nhaäp Sô thieàn, quaùn hôi thôû ra vaøo, töï thaáy thaân mình ñeàu vaéng laëng, xa lìa saéc töôùng, ñöôïc thaàn thoâng cho ñeán Boán thieàn cuõng gioáng nhö theá. Luùc nhaäp Sô thieàn, quaùn hôi thôû ra vaøo, thaáy saéc ba ñôøi cho ñeán saâu kín nhö caùt buïi, ñeàu thaáy khoâng ngaïi, cuõng thaáy chuùng sinh soáng cheát, quaû baùo khaùc nhau trong voâ löôïng kieáp thoâng ñaït voâ ngaïi, goïi laø Thieân nhaõn thaàn thoâng, cho ñeán Boán thieàn cuõng gioáng nhö theá.

Luùc nhaäp Sô thieàn, quaùn hôi thôû ra vaøo, do thöù lôùp quaùn tieáng ñeàu ñoàng vôùi aâm thanh phaøm Thaùnh möôøi phöông goïi laø Thieân nhó thoâng, cho ñeán Boán thieàn cuõng gioáng nhö theá.

Luùc nhaäp Sô thieàn, quaùn hôi thôû ra vaøo, truï hôi thôû, truï Xa-ma- tha, quaùn töôùng maïo saéc, duøng Tyø-baø-xaù-na quaùn töôùng taâm cuûa ngöôøi, kheùo bieát taâm phaøm Thaùnh möôøi phöông, ñoù goïi laø Tha taâm trí thaàn thoâng; cho ñeán Boán thieàn cuõng gioáng nhö theá.

Luùc nhaäp Sô thieàn, quaùn hôi thôû ra vaøo, ñöôïc nhaõn thaàn thoâng, ñöôïc nhaõn thaàn thoâng roài, quaùn naêm AÁm sinh dieät, luùc coù ca-la-la cho ñeán naêm AÁm sinh dieät trong voâ löôïng kieáp, coù ñöôïc Tuùc maïng goïi laø Tuùc maïng thaàn thoâng; cho ñeán Boán thieàn cuõng gioáng nhö theá. Ñeàu coù theå quaùn saùt taát caû chuùng sinh, nghieäp haïnh toát xaáu sai bieät khaùc nhau. Cuõng laïi bieát hoï phaùt taâm sôùm muoän, vaøo ñaïo xa gaàn, möôøi phöông ba ñôøi thoâng ñaït voâ ngaïi goïi laø Ñaïo chuûng trí tueä thaàn thoâng; baáy giôø, thieàn

ñònh chuyeån thaønh Tam-muoäi Sö töû phaán taán, duøng naêng löïc thaàn thoâng cuùng döôøng caùc Ñöùc Phaät möôøi phöông vaø giaùo hoùa chuùng sinh, thanh tònh coõi nöôùc Phaät, trí bôø meù vieân maõn, Thaäp ñòa ñaày ñuû, bieán thaân nhö Phaät khaép möôøi phöông, hoïc thaàn thoâng cuûa Phaät chöa ñöôïc troøn ñuû. Tam-muoäi Sö töû phaán taán naøy chæ coù chö Phaät môùi ñaày ñuû.

Laïi nöõa Boà-taùt, vaøo Truøng huyeàn moân tu boán möôi taâm, töø phaøm phu ñòa luùc môùi phaùt taâm choã tu thieàn ñònh thöù töï nhaäp laïi cho ñeán ñòa Voâ Caáu cuoái cuøng, tu caùc thieàn ñònh, hoïc Phaät thaàn thoâng giaùo hoùa chuùng sinh. Töø Sô thieàn nhaäp cho ñeán ñònh dieät thoï töôûng. Tam thieàn, töù thieàn, töù khoâng cuõng gioáng nhö theá, goïi laø Thuaän sieâu voâ ngaïi. Töø ñònh Dieät thoï töôûng sieâu truï trong taùn taâm, sieâu nhaäp Sô thieàn, phi höõu töôûng, phi voâ töôûng xöù, voâ sôû höõu xöù, thöùc xöù, khoâng xöù, Töù thieàn cho ñeán Nhò thieàn cuõng gioáng nhö theá, goïi laø Nghòch sieâu töï taïi voâ ngaïi; baáy giôø, thieàn ñònh chuyeån thaønh Tam-muoäi Sieâu vieät, tu thaàn thoâng Phaät, ñöôïc trí tueä Phaät, naêm ba-la-maät kia cuõng gioáng nhö theá, thieáu moät ba-la-maät naøy khoâng goïi laø naêm ba-la-maät.

Laïi nöõa, luùc hoïc thieàn ñònh, tu Boán Nieäm xöù, ôû trong coõi Duïc quaùn noäi ngoaïi saéc; nhaäp Sô boái xaû, ñaày ñuû vaên tueä, quaùn trong ngoaïi laø giaû, hai töôùng khoâng thaät coù, cuõng chaúng phaûi laø moät taùnh nhö nhö , cho neân laø moät giaû thoaùt.

Laïi nöõa, tö tueä ñaày ñuû, quaùn saùt noäi ngoaïi phaùp, taát caû phaùp trong ngoaøi, töôùng chung, töôùng rieâng, töôùng khaùc chaúng thaät coù nhö nhö, cho neân laø hai giaûi thoaùt.

Laïi nöõa, tu tueä, saùu quaùn ñaày ñuû, naêm AÁm coõi saéc saéc khoâng laø ba giaûi thoaùt.

Laïi nöõa, vaên tueä - tu tueä duøng xaûo phöông tieän kim cöông trí, kheùo leùo, phaù boán khoâng ñònh, khoâng taâm tham ñaém, khoâng naêm AÁm chaúng thaät coù, ñöôïc giaûi thoaùt Khoâng xöù, ñöôïc giaûi thoaùt Thöùc xöù, ñöôïc giaûi thoaùt Voâ sôû höõu xöù, ñöôïc giaûi thoaùt Phi höõu töôûng phi phi töôûng xöù, ñöôïc giaûi thoaùt quaùn dieät thoï töôûng ñònh. Vì chaúng tthaät coù neân ñöôïc giaûi thoaùt naøy, goïi laø taùm giaûi thoaùt. Vì taùnh nhö nhö neân khoâng troùi, khoâng môû. Boà-taùt, luùc aáy, thieàn ba-la-maät goïi laø taùm giaûi thoaùt.

Laïi nöõa, Boà-taùt thieàn ñònh tu boán Nieäm xöù ñöôïc ba möôi baûy phaåm, ñaày ñuû Phaät phaùp. Vì sao? Vì Thaân nieäm xöù naøy, vì quaùn saéc phaùp neân moät nieäm ñaày ñuû boán Nieäm xöù. Thaân nieäm xöù naøy luùc duøng nieäm giaùc phaàn quaùn naêm AÁm, coù theå döùt taát caû phieàn naõo. Neân luùc quaùn saéc AÁm laø thaân nieäm xöù, quaùn baát tònh chín töôûng ñaày ñuû Xa-ma-tha coù coâng naêng phaù taát caû phieàn naõo goïi laø Ñònh. Nhö trong luaän, keä cheùp:

*Sô quaùn thaân nieäm nieäm Khieán taâm troùi buoäc ñònh Thöùc troùi buoäc cuõng ñònh Vaø döùt oaùn phieàn naõo.*

Cöûu töôûng Xa-ma-tha laø ñònh kim cöông coõi Duïc, coù theå phaù naêm AÁm nhö troùi giaëc. Thaäp töôûng Tyø-baø-xaù-na, laø ñòa vò kim cöông trí vò ñaùo cuûa coõi Duïc, coù theå quaùn naêm AÁm roát raùo saïch heát töôûng, khoâng coøn sinh laïi, ñöôïc Taän trí, voâ sinh trí, döùt heát taát caû phieàn naõo. Ñao beùn nhö yù cheùm ñöùt ñaàu giaëc, quaùn saéc nhö, thoï töôûng haønh thöùc nhö. Vì quaùn saâu naêm AÁm taùnh nhö nhö neân khoâng coù phieàn naõo ñeå döùt, cuõng khoâng coù giaûi thoaùt Nieát-baøn ñeå chöùng. Vì sao? Vì Saéc töùc laø khoâng, khoâng töùc laø saéc. Thoï, töôûng, haønh, thöùc laø khoâng, khoâng laø thoï, töôûng haønh thöùc. Khoâng töùc laø Nieát-baøn, Nieát-baøn töùc laø khoâng, phieàn naõo laø khoâng, khoâng laø phieàn naõo. Trí tueä laø khoâng, khoâng laø trí tueä, chaúng theå duøng hö khoâng döùt hö khoâng, chaúng theå duøng hö khoâng chöùng hö khoâng. Nhö luaän keä noùi:

*Quaùn thaân, töôùng baát tònh Chaân nhö, taùnh thöôøng ñònh Caùc thoï vaø caû taâm,*

*Phaùp cuõng quaùn nhö theá.*

Phieàn naõo laø saùu taâm duïc, töôûng caùi cheát ñaàu tieân coù coâng naêng döùt duïc veà oai nghi noùi naêng. Töôûng sình tröông, töôûng hoaïi, töôûng phaân taùn coù theå döùt duïc veà hình dong. Töôûng xanh baàm beâ beát maùu, töôûng röõa naùt coù coâng naêng döùt tröø saéc duïc. Töôûng xöông, töôûng thieâu ñoát coù coâng naêng döùt duïc veà trôn mòn. Töôûng tan raõ, töôûng dieät saïch coù coâng naêng döùt nhaân duïc, nhö trong luaän cheùp:

*Boán raén chung moät röông Saùu giaëc cuøng moät laøng Vaø vua Chieân-ñaø-la*

*Chia töï giöõ caên moân Yeâu mò saùu duïc noåi Yeâu oaùn giaû laøm thaân*

*Thanh, höông, vò, xuùc, phaùp Saùu tình noåi caùc traàn*

*Tham duïc nhö löûa maïnh Töùc giaän nhö raén rít Ngu si che taâm maét Ngöôøi trí haõy kheùo quaùn*

SOÁ 1923- PHAÙP MOÂN VEÀ TAM MUOÄI CAÙC PHAÙP VOÂ TRAÙNH, Quyeån Thöôïng 421

*Ngoaïi töôûng ba boán khoái, Xaùc thaân möôøi hai thaønh Trong chöùa möôøi hai ueá Chín loã nöôùc dô traøn Nhoït ñoäc truøng maùu laãn Xình tröông thoái röõa muû Xöông coát ñöùt chia lìa Saùu duïc maát tö dung*

*Luùc quaùn chín töông thaønh Saùu giaëc daàn bò tröø*

*Vaø thöùc aùi oaùn doái Cuøng bieát giaû thaät hö Boán ñaïi nöông laãn nhau*

*Duyeân taäp thaønh giaû danh Haønh giaû quaùn saùt kyõ*

*Chæ thaáy hình xöông ngöôøi Môùi quaùn nhö moät ít*

*Sau daàn ñaày moät thaønh Xöông ngöôøi khaép phaùp giôùi Thaâm sinh ñaïo lo chaùn*

*Töø sinh ñeán giaø cheát Giaø cheát laïi coù sinh, Troâi laên möôøi hai duyeân Sinh töû nhö xoay vaàn Khoå ba ñöôøng khoù nhaãn*

*Trôøi, ngöôøi cuõng nhö vaäy Ai nghe saùu ñöôøng khoå Maø chaúng sinh taâm chaùn Voïng thöùc voán khoâng theå,*

*Nöông nhaân phaùp laëng sinh Voïng töôûng sinh voïng töôûng Troâi laên möôøi hai duyeân, Bieát hoïa hai nghieäp cuõ*

*Nay khoâng taïo ba nhaân Giaø cheát khoâng tieáp tuïc,*

*Ngöôïc doøng döùt nguoàn sinh.*