**SOÁ 603**

KINH AÁM TRÌ NHAÄP

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Haùn, Tam taïng Phaùp sö An Theá Cao, ngöôøi nöôùc An Töùc.*

**QUYEÅN THÖÔÏNG**

Söï thöïc haønh kinh Phaät cuõng nhö söï giaùo hoùa khuyeân baûo ñeàu ôû taïi ba boä phaän cuøng hôïp taùc. Nhöõng gì laø ba?

1. Naêm aám.
2. Saùu goác.
3. Choã vaøo.

Naêm aám laø nhöõng gì?

1. Saéc.
2. Thoáng döông.
3. Töôûng.
4. Haønh.
5. Thöùc.

Ñoù laø naêm aám.

Saéc aám goïi laø möôøi hieän saéc nhaäp. Möôøi hieän saéc nhaäp laø?

1. Maét.
2. Saéc.
3. Tai.
4. AÂm thanh.
5. Muõi.
6. Höông.
7. Löôõi.
8. Vò.
9. Thaân.
10. vui.

Ñoù laø möôøi hieän saéc nhaäp. Ñoù goïi laø saéc chuûng. Thoáng chuûng laø nhöõng gì?

Thoáng chuûng laø saùu söï ñau ñôùn cuûa thaân:

1. Maét bieát ñau.
2. Tai bieát ñau.
3. Muõi bieát ñau.
4. Löôõi bieát ñau.
5. Thaân bieát ñau.
6. Taâm bieát ñau.

Ñoù laø saùu söï ñau cuûa thaân, goïi laø thoáng chuûng. Tö töôûng chuûng laø nhöõng gì?

Tö töôûng chuûng laø saùu tö töôûng cuûa thaân:

1. Töôûng saéc.
2. Töôûng thanh.
3. Töôûng höông.
4. Töôûng vò.
5. Töôûng caùnh xuùc.
6. Töôûng phaùp.

Ñoù laø saùu tö töôûng cuûa thaân, goïi laø tö töôûng chuûng. Haønh chuûng laø nhöõng gì?

Haønh chuûng goïi laø saùu caûm xuùc cuûa thaân:

1. Tieáp xuùc saéc.
2. Tieáp xuùc thanh.
3. Tieáp xuùc höông.
4. Tieáp xuùc vò vò.
5. Tieáp xuùc söï laùng mòn xuùc.
6. Tieáp xuùc phaùp phaùp.

Ñoù laø saùu caûm xuùc cuûa thaân. Ñoù goïi laø haønh chuûng. Thöùc chuûng laø nhöõng gì?

Thöùc chuûng laø saùu thöùc cuûa thaân: nhaõn thöùc, nhó thöùc, tî thöùc, thieät thöùc, thaân thöùc, taâm thöùc. Ñoù laø saùu thöùc cuûa thaân, goïi laø thöùc chuûng. Ñoù goïi laø naêm thöù aám. Phaûi bieát naêm aám ñoù töø ñaâu maø bieát laø phi thöôøng, khoå, khoâng, phi thaân? Töø söï bieát naøy cuõng coù hai, moät laø tueä bieát, hai laø ñoaïn bieát.

Töø tueä bieát laø nhöõng gì? Laø chaúng phaûi thöôøng, khoå, khoâng, phi thaân. Ñoù laø töø tueä

bieát.

Töø ñoaïn bieát laø nhöõng gì? AÙi duïc ñaõ ñoaïn thì ñoù laø töø ñoaïn bieát.

Daùng maïo cuûa aám laø nhöõng gì? Tích chöùa laø daùng maïo cuûa aám, tuùc laø daùng maïo

cuûa aám. Ví nhö loaøi vaät goïi laø loaøi vaät, loaøi caây goïi laø loaøi caây, loaøi löûa goïi laø loaøi löûa, loaïi nöôùc goïi laø loaïi nöôùc... Taát caû naêm aám cuõng nhö vaäy.

Coù möôøi taùm baûn trì. Möôøi taùm baûn trì laø nhöõng gì?

1. Maét.
2. Saéc.
3. Thöùc.
4. Tai.
5. Thanh.
6. Thöùc.
7. Muõi.
8. Höông.
9. Thöùc.
10. Löôõi.
11. Vò.
12. Thöùc.
13. Thaân.
14. Caùnh.
15. Thöùc.
16. Taâm.
17. Phaùp.
18. Thöùc.

Ñoù goïi laø möôøi taùm baûn trì. Ñaõ bieát nhöõng baûn trì ñoù roài töø ñaâu maø bieát laø phi thöôøng, khoå, khoâng, phi thaân, ñoù laø bieát. Töø söï bieát naøy cuõng coù hai bieát: moät laø töø tueä bieát, hai laø töø ñaõ ñoaïn bieát.

Töø Tueä bieát laø nhöõng gì? Laø phi thöôøng, khoå, khoâng, phi thaân. Ñoù laø töï Tueä bieát.

Töø ñoaïn bieát laø nhöõng gì? AÙi duïc ñaõ chaët ñöùt, ñoù laø töø ñoaïn bieát. Söï bieát ñoù ñaày ñuû. Ñaày ñuû laø nhöõng gì? Hoaëc noùi raèng, khoâng coøn nöõa laø ñaày ñuû. Ñaõ khoâng coøn nöõa thì khieán cho maét saùng nhìn thaáy aùnh saùng.

Moät laø haønh giaû noùi theá roài thì ñoaïn döùt goác cuûa maét, goác cuûa tai. Noùi khaép cuøng nhö vaäy laø baûn trì. Ví nhö ngöôøi naøy bò noùng nhieàu, nhö vaäy goïi laø cuøng khaép. Thí duï, ñoù laø ñaày ñuû.

Cuõng coù möôøi hai nhaäp. Nhöõng gì laø möôøi hai? Töï thaân coù saùu vaø beân ngoaøi coù

saùu. thaân.

Töï thaân coù saùu laø nhöõng gì? Laø maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù. Ñoù laø saùu nhaäp cuûa töï Beân ngoaøi coù saùu laø nhöõng gì? Laø saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp. Ñoù laø möôøi hai

nhaäp.

Taát caû töø ñaâu maø bieát laø phi thöôøng, khoå, khoâng, phi thaân?

–Chính laø söï bieát naøy maø cuõng coù hai bieát, moät laø töø tueä bieát, hai laø töø ñoaïn bieát.

Töø tueä hieåu bieát laø nhöõng gì? Laø phi thöôøng, khoå, khoâng, phi thaân thaân. Ñoù laø töø tueä bieát.

Töø ñoaïn bieát laø gì? AÙi duïc ñaõ ñoaïn thì ñoù laø töø ñoaïn bieát.

Nhaäp laø gì? Bieát roõ töø ñoù maø ñeán thì goïi laø nhaäp. Töø nhaäp ñeán bieát. Ví nhö töø choã vaøng nhaäp goïi laø kim ñòa, töø choã baïc nhaäp goïi laø ngaân ñòa. Nhö vaäy moãi moãi ñeàu öùng vôùi sôû tuøng, sôû nhaäp nhö thí duï naøy. Töø nhö vaäy coù nhö vaäy. Nhö vaäy laø töø choã yù nieäm maø coù vieäc gaây neân toäi khoå. Nhö vaäy töø choã ñaït ñeán, ñoù laø töø nhöõng nhaäp naøy, cuõng coù töø nhöõng nhaäp naøy. Ví nhö vò vua coù choã nhaäp, coù teân thì cuõng nhö vaäy. Vì coù boán Ñeá: Khoå, Taäp, Taän, Ñaïo neân Khoå laø quan troïng vì thaân ngöõ cuõng nghó ñeán, Taäp goïi laø quan troïng vì si laø söï yeâu thích theá gian. Taän goïi laø quan troïng vì tueä cuõng giaûi thoaùt. Ñaïo goïi laø quan troïng vì chæ cuõng laø quaùn.

Ñaïo cuõng coù phaùp kinh Ba möôi baûy phaåm: Boán YÙ chæ, boán YÙ ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Giaùc yù, taùm thöù Ñaïo haïnh cuûa baäc Hieàn giaû, laø phaùp kinh Ba möôi baûy phaåm maø chö Phaät quaù khöù cuõng coù, chö Phaät vò lai cuõng coù. Bích-chi-phaät cuõng töø ñoù maø ñöôïc ñaïo ñoä theá. Ñeä töû cuûa chö Phaät cuõng töø ñoù maø ñöôïc ñaïo voâ vi ñoä theá.

Boán YÙ chæ laø nhöõng gì?

Hoaëc thaáy Tyø-kheo töï quaùn thaân vaø töôùng cuûa thaân maø haønh chæ. Hoaëc quaùn ngoaïi thaân vaø töôùng cuûa thaân maø haønh chæ. Hoaëc quaùn noäi ngoaïi thaân vaø töôûng cuûa thaân maø haønh chæ. Ñoaïn heát yù nieäm ñeå khöôùc töø taâm si cuûa theá gian.

Phöông tieän quaùn thoáng vaø töôùng cuûa thoáng maø haønh chæ. Quaùn ngoaïi thoáng vaø töôùng cuûa thoáng maø haønh chæ. Quaùn noäi ngoaïi thoáng vaø töôùng cuûa thoáng maø haønh chæ.

Ñoaïn heát yù nieäm ñeå khöôùc töø taâm si cuûa theá gian.

Phöông tieän töï quaùn vaø töôùng cuûa yù, yù maø haønh chæ. Quaùn ngoaïi yù vaø töôùng cuûa yù maø haønh chæ. Quaùn noäi ngoaïi yù vaø töôùng cuûa yù maø haønh chæ. Ñoaïn heát yù nieäm ñeå khöôùc töø taâm si cuûa theá gian.

Phöông tieän töï quaùn phaùp vaø töôùng cuûa phaùp maø haønh chæ. Quaùn ngoaïi phaùp vaø töôùng cuûa phaùp maø haønh chæ. Quaùn noäi ngoaïi phaùp vaø töôùng cuûa phaùp maø haønh chæ. Ñoaïn heát yù nieäm ñeå khöôùc töø taâm si cuûa theá gian.

Nhöõng gì laø theo boán YÙ chaùnh ñoaïn?

Hoaëc coù Tyø-kheo chöa sinh ra teä aùc thì yù phaùp phaùt khôûi phöông tieän khieán cho chaúng sinh, khuyeân yù chaúng boû haïnh phöông tieän, tinh taán nhieáp cheá yù, xaû tan aùc yù. Ñoù laø yù ñoaïn thöù nhaát.

Tyø-kheo ñaõ sinh ra teä aùc thì yù phaùt khôûi phaùp thanh tònh muoán chaët ñöùt, khuyeân yù caàu haïnh phöông tieän, tinh taán nhieáp cheá yù, xaû taùn aùc yù. Ñoù laø yù ñoaïn thöù hai.

Tyø-kheo chöa sinh ra phaùp thanh tònh thì khuyeán yù phaùt khôûi phöông tieän khieán cho sinh ra haïnh, tinh taán nhieáp cheá yù, xaû taùn aùc yù. Ñoù laø yù ñoaïn thöù ba.

Tyø-kheo ñaõ sinh phaùp thanh tònh thì khieán ghi nhôù chaúng queân, khieán cho chaúng giaûm; chaúng nhöõng khieán cho haønh ñuû maø coøn phaùt khôûi haïnh phöông tieän, tinh taán nhieáp cheá yù, xaû taùn aùc yù. Ñoù laø yù chaùnh ñoaïn thöù tö.

Nhöõng gì laø boán Thaàn tuùc? Ñoù laø:

Duïc ñònh ñoaïn sinh töû tuøy haønh taêng thaàn tuùc: Gheùt nöông caäy sinh töû, khöôùc töø nöông caäy duïc, nöông caäy heát. Ñoù laø thaàn tuùc thöù nhaát.

Tinh taán ñònh ñoaïn sinh töû tuøy haønh taêng thaàn tuùc: Gheùt nöông caäy sinh töû, khöôùc töø nöông caäy duïc, nöông caäy heát. Do baát tieän yù sinh khieán lìa boû. Ñoù laø thaàn tuùc thöù hai.

YÙ ñònh ñoaïn sinh töû tuøy haønh taêng thaàn tuùc: Gheùt nöông caäy sinh töû, khöôùc töø nöông caäy duïc, nöông caäy heát. Do baát tieän yù sinh khieán lìa boû. Ñoù laø thaàn tuùc thöù ba.

Giôùi ñònh ñoaïn sinh töû tuøy haønh taêng thaàn tuùc: gheùt nöông caäy sinh töû, khöôùc töø nöông caäy duïc, nöông caäy heát. Do baát tieän, yù sinh khieán lìa boû. Ñoù laø thaàn tuùc thöù tö.

Boán YÙ chæ, boán YÙ ñoaïn, boán Thaàn tuùc laø ñaõ noùi ñuû roài.

Nhöõng gì laø naêm caên? Tín caên, Tinh taán caên, Nieäm caên, Ñònh caên, Tueä caên. Ñoù laø naêm Caên. Caên ñoù öùng vôùi nghóa naøo? Caên laø nghóa cuûa caên? Thuoäc laø nghóa cuûa Caên? Coù theå vui laø nghóa cuûa Caên! Chaúng laøm ñoàng vieäc laø nghóa cuûa Caên. Ñoù goïi laø nghóa cuûa Caên.

Nhöõng gì laø naêm Löïc? Tín löïc, Tinh taán löïc, Nieäm löïc, Ñònh löïc, Tueä löïc. Ñoù goïi laø naêm Löïc. Löïc ñoù öùng vôùi nghóa naøo? Khoâng coù gì coù theå hoaïi ñöôïc laø nghóa cuûa Löïc, coù söï ích lôïi laø nghóa cuûa Löïc, coù gan goùc laø nghóa cuûa Löïc, coù theå ñöôïc nöông nhôø laø nghóa cuûa Löïc. Ñoù goïi laø nghóa cuûa Löïc.

Coù baûy Giaùc yù. Nhöõng goïi laø baûy Giaùc yù?

1. Nieäm giaùc yù.
2. Phaùp phaân bieät quaùn giaùc yù.
3. Tinh taán giaùc yù.
4. AÙi khaû giaùc yù.
5. YÛ giaùc yù.
6. Ñònh giaùc yù.
7. Hoä giaùc yù.

Ñoù goïi laø baûy Giaùc yù.

Coù söï ñaéc ñaïo laø do taùm thöù ñaïo haïnh. Nhöõng gì laø taùm?

1. Thaáy ñuùng.
2. Haønh ñuùng.
3. Noùi ñuùng.
4. Vieäc laøm ñuùng.
5. Sinh soáng ñuùng.
6. Phöông tieän ñuùng.
7. YÙ nghó ñuùng.
8. Ñònh taâm ñuùng.

Taùm thöù ñaïo haïnh hôïp laøm ba loaïi:

1. Giôùi.
2. Ñònh.
3. Tueä chuûng.

Noùi ñuùng, laøm ñuùng, sinh soáng ñuùng, ñoù goïi laø Giôùi. Phöông tieän ñuùng, Nghó ñuùng, ñònh ñuùng ñoù goïi laø Ñònh. Thaáy ñuùng, haønh ñuùng, ñoù goïi laø Tueä.

Taát caû ñeàu töø nhöõng söï daïy raên ñoù, khieán cho chaúng nhöõng daïy giôùi, khieán cho chaúng nhöõng daïy yù, khieán cho chaúng nhöõng daïy tueä. Maø vôùi ñònh chuûng ñoù, Tyø-kheo laøm baät goác aùc saân nhueá, laønh tan keát söû saân nhueá, laøm laønh gheû lôû giaän döõ, laøm bieát khoå ñau, laøm qua khoûi Duïc giôùi. Vôùi Ñònh chuûng ñoù, Tyø-kheo laøm baät goác aùc saân nhueá, laøm tan duïc keát, laøm laønh gheû lôû duïc, laøm bieát vui, khoå, laøm qua khoûi saéc giôùi.

Tueä chuûng ñoù, Tyø-kheo laøm baät goác aùc ngu si, laøm tan keát ngu si, laøm laønh gheû lôû kieâu maïn, laøm bieát chaúng vui, chaúng khoå, laøm qua ñöôïc coõi Voâ saéc. Ñoù laø ba thöù maø Tyø- kheo laøm baät tung ba goác aùc, laøm tan raõ ba söû aùc, laøm laønh boán thöù gheû lôû, bieát ba noãi ñau, qua ba coõi.

Nhöõng gì laø möôøi hai thöù? Töø caàu ñuùng nhö caàu v.v... sinh ra. Töø si nhaân duyeân khieán cho coù haønh, töø haønh khieán cho coù thöùc, töø thöùc khieán cho coù danh töï, töø danh töï khieán cho coù luïc nhaäp, töø luïc nhaäp khieán cho coù trí, töø trí khieán cho coù thoáng döông, töø thoáng döông khieán cho coù aùi, töø aùi khieán cho coù thoï, töø thoï khieán cho coù höõu, töø höõu khieán cho coù sinh, töø sinh khieán cho coù laõo töû, öu bi khoå chaúng theå heát. Ñaày ñuû, Khoå chuûng nhö vaäy laø trôû thaønh Taäp.

Si ñaõ heát thì haønh lieàn heát. Haønh ñaõ heát thì thöùc lieàn heát. Thöùc ñaõ heát thì danh töï lieàn heát. Danh töï ñaõ heát thì luïc nhaäp lieàn heát. Luïc nhaäp ñaõ heát thì trí heát. Trí ñaõ heát thì thoáng döông lieàn heát. Thoáng döông ñaõ heát thì aùi lieàn heát. AÙi ñaõ heát thì thoï lieàn heát. Thoï ñaõ heát thì höõu lieàn heát. Höõu ñaõ heát thì sinh lieàn heát. Sinh ñaõ heát thì laõo töû lieàn heát. Laõo töû ñaõ heát thì öu, bi, khoå, si chaúng theå heát lieàn heát. Nhö vaäy Khoå chuûng ñaày ñuû lieàn ñöôïc heát.

Si ñoù goïi laø chaúng bieát boán Ñeá ñuùng nhö noù coù, chaúng hieåu, chaúng thaáy, chaúng töông öùng, chaúng thoï, chaúng hieåu, chaúng hieåu nguoàn goác. Ñoù goïi laø si.

Si ñoù duyeân vôùi haønh laø nhöõng gì? Laø saùu voïng thoï. Nhöõng gì laø saùu? Saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp, ñoù laø saùu voïng thoï cuûa thaân. Ñoù goïi laø haønh.

Haønh ñoù duyeân vôùi thöùc laø saùu thöùc cuûa thaân: Maét, tai, muõi, löôõi, thaân, taâm, ñoù goïi laø saùu thöùc cuûa thaân.

Thöùc ñoù duyeân vôùi danh töï. Töï laø saéc, danh laø boán thöù chaúng phaûi saéc aám: Thoáng, töôûng, haønh, thöùc, ñoù laø danh. Saéc laø goác cuûa boán ñaïi: Ñaát, nöôùc, löûa, gioù ñoù. Treân laø

danh, boán thöù naøy laø saéc. Hai caùi naøy chung lieàn nhau laø danh töï.

Danh töï ñoù duyeân vôùi saùu nhaäp cuûa thaân laø maét, tai, muõi, löôõi, thaân, taâm. Ñoù goïi laø thaân thoï luïc nhaäp.

Luïc nhaäp ñoù nhaân duyeân vôùi saùu tö voïng cuûa thaân: Maét, tai, muõi, löôõi, thaân, taâm.

Ñoù goïi laø saùu tö voïng cuûa thaân.

Tö voïng ñoù duyeân vôùi saùu thoáng döông cuûa thaân: Maét, tai, muõi, löôõi, thaân, taâm. Ñoù goïi laø saùu thoáng cuûa thaân.

Thoáng ñoù duyeân vôùi saùu aùi cuûa thaân: Saéc aùi, thanh aùi, höông aùi, vò aùi, xuùc aùi, phaùp aùi. Ñoù laø saùu aùi cuûa thaân.

AÙi ñoù duyeân vôùi thoï töùc laø boán thoï:

1. Duïc thoï.
2. Kieán keát thoï.
3. Giôùi nguyeän thoï.
4. Thaân keát haønh thoï. Ñoù goïi laø boán thoï.

Thoï ñoù duyeân vôùi höõu, töùc laø ba höõu:

1. Duïc giôùi.
2. Saéc giôùi.
3. Voâ saéc giôùi. Ñoù goïi laø ba höõu.

Höõu ñoù duyeân vôùi sinh töùc laø naêm aám, saùu trì, saùu nhaäp ôû treân, ñaõ coù ñuùng nhö coù sinh tuï, ñaõ ñeán maø rôi vaøo phaân bieät caên thì ñaõ nhaäp vaøo höõu. Ñoù goïi laø sinh töû. Vì nhöõng gì goïi laø ngöôøi? Coù söï toàn taïi cuûa con ngöôøi, toàn taïi roài qua ñi, ñaõ qua ñi thì tan hoaïi! Khi cheát thì saùu caên cuûa thaân maïng naøy ñaõ beá taéc. Ñoù laø cheát. Tröôùc voán laø giaø, thì sau taát nhieân laø cheát. Vaäy neân goïi laø laõo töû.

Töôùng si laø gì? Laø trong toái thaáy toái, nhö coù maø chaúng hieåu ñöôïc khieán cho töø ñoù rôi vaøo choã töôùng haønh.

Töôùng haønh laø gì? Laø caùi khieán cho veà sau laïi coù, ñoù laø töôùng haønh. Treân töø ñoù phaùt khôûi khieán cho töø ñoù rôi vaøo thöùc xöù.

Töôùng thöùc laø gì? Laø nhaän thöùc vaät, nhaän thöùc vieäc, ñoù laø töôùng cuûa thöùc. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo danh töï xöù.

Töôùng danh töï laø gì? Laø ñeàu nhôø caäy, ñoù goïi laø töôùng danh töï. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo luïc nhaäp xöù.

Töôùng cuûa luïc nhaäp laø gì? Laø phaân bieät caên, ñoù laø töôùng cuûa luïc nhaäp. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo tö voïng xöù.

Töôùng cuûa tö voïng laø gì? Laø tuï hoäi nhau laïi sinh. Ñoù laø töôùng cuûa tö voïng. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo thoáng döông xöù.

Töôùng cuûa thoáng döông laø gì? Laø trôû neân giaùc. Ñoù laø töôùng Thoáng döông. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo aùi xöù.

Töôùng cuûa aùi laø gì? Laø phaùt khôûi vaø ñi ñeán, ñoù laø töôùng cuûa aùi. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo thoï xöù.

Töôùng cuûa thoï laø gì? Laø thoï trì. Ñoù laø töôùng cuûa thoï. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo höõu

xöù.

Töôùng cuûa höõu laø gì? Laøm cho rôi vaøo ngaàn aáy choã. Ñoù laø töôùng cuûa höõu. Laøm cho

töø ñoù rôi vaøo sinh xöù.

Töôùng cuûa sinh laø gì? Laø ñaõ coù naêm aám. Ñoù laø töôùng cuûa sinh. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo laõo xöù.

Töôùng cuûa laõo laø gì? Laø laøm cho trôû neân chín muoài. Ñoù laø töôùng cuûa laõo. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo töû xöù.

Töôùng cuûa töû laø gì? Laø maïng caên heát. Ñoù laø töôùng töû. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo khoå

xöù.

Töôùng cuûa khoå laø gì? Laø thaân qua mau. Ñoù laø töôùng khoå. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo

“baát khaû xöù”.

Töôùng cuûa “baát khaû” laø gì? Laø taâm yù qua nhanh. Ñoù laø töôùng baát khaû. Laøm cho töø ñoù rôi vaøo lo aâu aùy naùy.

Töôùng cuûa lo aâu laø gì? Laø lo cho naêm aám. Laøm cho töø ñoù ñeán rôi vaøo choã buoàn

raàu.

Töôùng saàu bi laø gì? Laø mieäng phaùt ra tieáng noùi khieán cho trôû neân saàu bi buoàn baõ.

Buoàn baõ laø saàu bi, saàu bi cuõng laø buoàn baõ.

Chín tuyeät xöù laø taát caû haïnh aùc hôïp laøm moät nhoùm. Töø ñoù löu haønh coù hai goác, töø ñoù coù toäi keát laø ba goác aùc, cuõng coù boán ñieân ñaûo. Toäi keát hai goác ñoù laø nhöõng gì?

1. Si.
2. Ñoïa.

Neáu coù aùi thì goïi laø hai goác. Ba goác aùc laø nhöõng gì?

1. Tham duïc.
2. Saân nhueá.
3. Si hoaëc.

Ñoù goïi laø ba goác aùc.

Coù boán ñieân ñaûo. Nhöõng gì laø boán ñieân ñaûo? Chaúng phaûi thöôøng nghó laø thöôøng. Ñoù laø tö töôûng ñaûo, laø yù ñaûo, laø kieán ñaûo. Ñoù laø moät ñieân ñaûo. Cho khoå laø vui; chaúng phaûi thaân laø thaân; baát tònh laø tònh laø tö töôûng, yù, kieán ñieân ñaûo nhö treân ñaõ noùi. Ñoù laø boán ñieân ñaûo.

Si ñoù goïi laø chaúng hieåu bieát boán Ñeá, chaúng tueä, chaúng thaáy, chaúng töông öùng, chaúng nhaän bieát laø aùc. Ñoù laø si.

Höõu aùi kia laø gì? Bi duïc cuûa theá gian daãn ñi chaúng boû. Ñoù laø höõu aùi. Ñoù goïi laø hai

goác.

Goác cuûa tham duïc kia laø gì? Laø nhöõng loaïi tham voán coù nhö laø traân baûo kyø laï, cuûa

caûi kyø laï, vieäc trang nghieâm kyø laï, laø coù söï ganh gheùt ñoái vôùi nhöõng thöù kyø laï ñoù. Tham coù theå tham duïc, coù theå ñeán töôùng aùi, töôùng bi ai cuûa aùi ñeán chaúng boû. Ñoù laø goác tham aùc. Goác naøy laø ai? Laø sôû höõu tham, laø thaân chaúng phaûi phaùp haønh, mieäng chaúng phaûi phaùp haønh, taâm chaúng phaûi phaùp haønh, cuõng laø nhöõng thöù coøn laïi lieàn qua ñeán vieäc laøm aùc. YÙ nieäm laø goác phaùp. Vaäy neân goïi goác tham aùc.

Saân nhueá kia chaúng phaûi goác phaùp laø nhöõng gì? Laø ôû taïi con ngöôøi, laø ôû taïi haønh ñoäng. Töôùng cuûa nhueá laø noåi giaän chaúng nhaãn nhòn, chaúng hay bieát. Nhaân duyeân saân laøm saân nhueá phaùt khôûi lôøi pheâ bình maø nghó chaúng ñöôïc, noùi chaúng ñöôïc. Vieäc nghó, noùi chaúng toát khieán cho yù khöôùc töø. Ñoù laø saân nhueá chaúng phaûi laø goác phaùp. Goác ñoù laø gì maø chaúng phaûi laø goác phaùp? Laø toäi cuûa thaân, toäi cuûa lôøi noùi, toäi cuûa taâm; cuõng coøn caùi khaùc lieân quan vôùi yù nieäm laø goác phaùp naøy. Vaäy neân saân chaúng phaûi goác phaùp.

Si hoaëc chaúng phaûi goác phaùp kia laø nhöõng gì? Chaúng bieát boán Thaùnh ñeá ñuùng nhö noù coù, chaúng hieåu, chaúng thaáy, chaúng töông öng, chaúng bieát nhaän, cho laø phi phaùp;

hoaëc theo, hoaëc thoï nhaän, hoaëc taïi, hoaëc chaúng hieåu bieát, hoaëc si toái ôû taïi toái, che phuû khieán cho toái, khieán cho khoâng coù maét, khieán cho tueä hoaïi, bieát taän, chaúng theå ñaït ñeán voâ vi ñoä theá, ñoù laø si hoaëc chaúng phaûi goác phaùp haønh. Goác ñoù laø gì? Laø hoaëc chaúng phaûi phaùp, vieäc laøm cuûa thaân, vieäc laøm cuûa khaåu, vieäc laøm cuûa taâm, cuõng cuøng töông trôï cho phi phaùp. Ñieàu maø yù nghó chaúng phaûi laø goác phaùp. Ñoù goïi laø goác phi phaùp cuûa si hoaëc.

Si kia phaûi bieát. Ñaûo cuõng phaûi bieát. Sôû ñaûo phaûi bieát. Do sôû ñaûo phaûi bieát! Si coù moät ñaûo, töø moät ñaûo thaønh boán ñaûo vaø töø sôû höõu thaønh ba ñaûo. Moät ñaûo laø gì? Laø ñoái hay thoï, phi thöôøng cho laø thöôøng, khoå cho laø vui, chaúng phaûi thaân cho laø thaân, chaúng tònh cho laø tònh. Ñoù laø moät ñaûo.

Nhöõng gì laø boán ñaûo? Ñoù laø thaân, thoáng, yù, phaùp. Ñoù laø boán ñaûo. Nhöõng gì laø ba ñaûo?

1. Töôûng.
2. YÙ.
3. Kieán.

Ñoù laø ba ñaûo khieán cho yù caên dính maéc vôùi hoaëc saéc hoaëc töôïng laøm thoï töôûng. Ñoù laø duïc töôûng. Do vì coù duïc töôûng theo nhau laâu chaúng ñoaïn, neân ôû yù nieäm thì goïi laø duïc nieäm chuûng. Neáu sôû töôûng kia phaân bieät thoï thì ñoù goïi laø töôûng ñaûo. YÙ si hoaëc kia nhö chaúng coù thoï thì sôû tuøng chaúng töông öùng vôùi söï nhaän bieát, ñoù goïi laø yù ñaûo. Cho neân thoï chaúng boû yù nieäm veà saéc, baát tònh maø yù cho laø tònh, nghe vöøa yù roài thì ñeán nhanh ñeå ñöôïc thaáy. Ñoù goïi laø kieán ñaûo.

Caùi ñaõ thaáy ñoù laø töôùng phaân bieät thì phaûi laø möôøi hai ñaûo. Nhöõng gì laø möôøi hai? Taïi thaân coù ba, taïi thoáng döông coù ba, taïi yù coù ba, taïi phaùp coù ba. Töôûng ñaûo coù boán, yù ñaûo cuõng coù boán, kieán ñaûo cuõng coù boán, cuõng laø ôû taïi nhaân duyeân töông hoäi vôùi saéc taïi nhaäp khieán cho trôû thaønh möôøi hai ñaûo. Thaân ba, thoáng döông ba, yù ba, phaùp ba hôïp laøm möôøi hai ñaûo. Vì saùu laàn nhö vaäy laø baûy möôi hai ñaûo. Töø goác ñöôïc nhaân duyeân, khôûi daäy theo nhaân duyeân, nhieàu ít khoâng coù löôøng, chaúng theå tính. ÔÛ taïi con ngöôøi khoâng coù soá, khoâng coù soá ñaûo. Naêm aám ñoù laø boán caùi coù cuûa thaân. Do coù saéc aám laø thuoäc veà thaân. Do coù thoáng döông aám laø thuoäc veà thoáng thaân. Do coù thöùc aám laø thuoäc veà yù thaân. Do coù töôûng aám, cuõng nhö haønh aám laø thuoäc veà Phaùp thaân. Do coù naêm aám naøy neân khieán cho thoï boán caùi coù cuûa thaân nhaân duyeân.

Thaân kia chaúng tònh maø cho laø tònh thì ñoù laø thaân ñieân ñaûo. Thoáng khoå kia maø cho laø vui thì ñoù laø thoáng ñaûo. YÙ kia chaúng phaûi thöôøng maø cho laø thöôøng thì ñoù laø yù ñaûo. Phaùp kia chaúng laø thaân maø cho laø thaân thì ñoù laø phaùp ñaûo. Vì muoán laøm chính boán ñieân ñaûo neân Ñöùc Phaät hieän baøy boán YÙ chæ, giaûng noùi, phaân bieät.

Ñoù laø haønh chæ quaùn thaân vaø töôùng cuûa thaân baát tònh thì bieát ñöôïc yù nieäm tònh laø ñieân ñaûo. Ñoù laø quaùn thoáng vaø töôùng thoáng khoå thì bieát ñöôïc vieäc cho laø vui laø ñieân ñaûo. Ñoù laø quaùn yù vaø töôùng cuûa yù phi thöôøng thì bieát ñöôïc vieäc cho laø thöôøng laø ñieân ñaûo. Ñoù laø quaùn phaùp vaø töôùng cuûa phaùp phi thaân thì bieát ñöôïc vieäc cho laø thaân laø ñieân ñaûo. Toái trong toái maø chaúng bieát ñöôïc thì ñoù laø töôùng cuûa si. Noù khieán cho rôi vaøo choã ñieân ñaûo. Muoán ñöôïc ñeán thì ñoù laø töôùng cuûa aùi. Noù khieán cho töø ñoù thoï laáy saéc laøm thaân, cho neân khieán cho bò löøa doái. Ñoù laø töôùng cuûa tham. Noù khieán cho rôi vaøo tình traïng chaúng cho, maø laáy. Ñieàu coù theå chaúng nhö yù, ñoù laø töôùng cuûa saân nhueá. Noù khieán cho rôi vaøo choã gieát haïi. Vieäc chaúng bieát ñöôïc, ñoù laø töôùng cuûa si hoaëc. Noù khieán cho thoï laáy taø vaø rôi vaøo choã taø. Phaùp sôû haønh kia chaúng khöôùc töø töôùng thoï, ñoù

laø rôi vaøo töôûng höõu thöôøng, chaúng bieát thaân, theå, vaät laø töôùng thay ñoåi, töôùng tuï hoäi maø cho laø töôûng vui thì rôi vaøo choã thaân. Vì chaúng bieát ñöôïc töôùng cuûa sôû phaùp laø töôûng laø thaân neân khieán cho rôi vaøo choã ngaõ sôû. Vì rôi vaøo töôùng thoï saéc töôïng neân cho ñoù laø tònh töôûng, khieán cho töø ñoù rôi vaøo choã chaúng nhieáp giöõ caên. Ñoù laø chín phaåm ñaõ phaân bieät, laø taát caû nhoùm phi phaùp chaúng theå laøm, ñaõ noùi xong. Ñieàu ñoù ngöôøi ña vaên coù theå bieát coøn keû chaúng ña vaên roát cuoäc chaúng bieát ñöôïc. Ñoù laø ngöôøi trí tueä coù theå bieát coøn keû chaúng tueä thì roát cuoäc chaúng bieát ñöôïc. Ñoù laø ngöôøi haønh coù theå bieát coøn keû chaúng haønh theo thì khoâng bieát ñöôïc.

Coù chín tuyeät xöù khieán cho taát caû tònh phaùp ñeàu theo tuï hôïp. Nhöõng gì laø chín?

1. Chæ.
2. Quaùn.
3. Chaúng tham.
4. Chaúng saân nhueá.
5. Chaúng si.
6. Phi thöôøng.
7. Khoå.
8. Phi thaân.
9. Tònh. Ñoù laø chín.

Chæ laø yù döøng. Taïi choã coù theå döøng, ñaõ döøng, chính yù döøng, nhieáp yù döøng, chaúng maát nieäm döøng. Chí taâm tòch nhieân moät höôùng nieäm thì ñoù goïi laø chæ.

Nhöõng gì laø quaùn? Quaùn laø roõ aám, laø roõ trì, laø roõ nhaäp, roõ danh töï, roõ do goác sinh, roõ goác phaùp ñaõ sinh, roõ khoå, roõ taäp, roõ taän, roõ ñaïo haønh, roõ do thieän aùc maø töø ñoù phaùp sinh, roõ taêng laïi taêng, roõ traéng ñen, roõ ñoù coù theå theo, chaúng theå theo... Nhö coù phaân bieät laø loâi keùo, chaúng loâi keùo, laø thaáp laïi thaáp, laø nieäm laïi nieäm, laø tö quaùn, laø thöùc, laø tueä, laø maét, laø möu, laø maõn, laø giaûi, laø tueä, laø minh, laø duïc, laø quang, laø caûm chaúng lìa, laø quaùn phaùp, laø giaùc yù, laø tröïc kieán, laø ñaïo chuûng... Ñoù goïi laø quaùn. Cuõng laïi coù möôøi taùm quaùn:

1. Quaùn tònh.
2. Quaùn baát tònh.
3. Quaùn thanh tònh.
4. Quaùn chaúng thanh tònh.
5. Quaùn haéc.
6. Quaùn baïch.
7. Quaùn coù theå haønh.
8. Quaùn chaúng theå haønh.
9. Quaùn toäi haønh.
10. Quaùn öông phöôïc.
11. Quaùn troùi buoäc.
12. Quaùn giaûi thoaùt.
13. Quaùn höõu sôû ích.
14. Quaùn maát voâ ích.
15. Quaùn vaõng.
16. Quaùn hoaøn.
17. Quaùn thoï toäi.
18. Quaùn tröø toäi.

Vaäy neân goïi laø Quaùn. Cuõng vì hai nhaân duyeân neân khieán cho Ñöùc Phaät noùi leân Chæ naøy. Taát caû ngöôøi trong thieân haï coù hai beänh. Nhöõng gì laø hai? Moät laø si; hai laø aùi. Vì hai beänh naøy neân Ñöùc Phaät hieän baøy hai thöù thuoác. Nhöõng gì laø hai? Moät laø Chæ; hai laø Quaùn. Neáu duøng hai thöù thuoác naøy thì khoûi hai beänh, khieán cho töï chöùng, tham aùi duïc thì chaúng tham nöõa, nieäm yù ñöôïc giaûi thoaùt. Si ñaõ giaûi thì khieán cho tueä ñöôïc giaûi thoaùt.

