LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 169

TÖÙ NIEÄM XÖÙ

**SOÁ 1918**

(QUYEÅN 1  4)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1918

**TỨ NIỆM XỨ**

*Ñaïi sö Trí Giaû ôû chuøa Tu Thieàn Nuùi Thieân Thai ñôøi Tuøy thuyeát giaûng.*

*Ñeä töû laø Chöông An Quaùn Ñaûnh ghi*

# QUYEÅN 1

Taát caû caùc phaùp ñeàu chaúng theå nghó baøn, chaúng theå nghó baøn, ño löôøng, chaúng theå noùi naêng thöông löôïng. Vì sao? Vì ñöôøng ngoân ngöõ döùt neân khoâng theå nghó, choã taâm haønh dieät neân khoâng theå suy.

***Ñaïi kinh cheùp:*** “Sinh sinh chaúng theå noùi, sinh baát sinh chaúng theå noùi, baát sinh baát sinh chaúng theå noùi, ñaõ chaúng theå noùi cuõng chaúng theå baøn”. Kinh Ñaïi phaåm cheùp: “Saéc chaúng theå noùi, cho ñeán thöùc chaúng theå noùi. Maét chaúng theå noùi, cho ñeán yù chaúng theå noùi. Saéc chaúng theå noùi, cho ñeán phaùp chaúng theå noùi. Neân bieát naêm AÁm, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi ñeàu chaúng theå noùi”. Ñaây laø chæ cho Tuïc ñeá chaúng theå noùi.

“Boán nieäm xöù chaúng theå noùi, cho ñeán caên, löïc, giaùc, ñaïo ñeàu chaúng theå noùi. Tu-ñaø-hoaøn chaúng theå noùi, cho ñeán A-la-haùn cuõng chaúng theå noùi”. Ñaây laø chæ cho chaân ñeá chaúng theå noùi, cho ñeán A-la-haùn cuõng chaúng theå noùi”. Ñaây laø chæ cho chaân ñeá chaúng theå noùi.

Möôøi löïc cuûa Phaät chaúng theå noùi, boán voâ uùy, möôøi taùm baát coäng, ba möôi hai töôùng, taùm möôi veû ñeïp v.v… ñeàu chaúng theå noùi”. Ñaây laø chæ cho Trung ñaïo nghóa ñeá baäc nhaát chaúng theå noùi.

***Ñaïi luaän cheùp:*** “Thaät phaùp chaúng ñieân ñaûo, nieäm töôûng quaùn ñaõ tröø, phaùp ngoân ngöõ ñeàu döùt, voâ löôïng toäi tröø, taâm thanh tònh thöôøng nhaát. Baäc toân quyù dieäu maàu nhö theá thì coù theå thaáy Baùt-nhaõ.” Ñaây laø chæ chung caû ba ñeá chaúng theå nghó baøn.

***Phaùp Hoa cheùp:*** “Töôùng vaéng laëng cuûa caùc phaùp chaúng theå duøng lôøi baøy toû.” Laïi noùi: “Phaùp naøy chaúng theå nghó löôøng phaân bieät maø hieåu ñöôïc.” Neân bieát chaúng theå duøng taâm nghó, mieäng baøn. Cuõng chaúng theå duøng khoâng taâm vaø mieäng ñeå nghó baøn. Chaúng theå duøng coù khoâng, chaúng theå duøng chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi phöông, chaúng phaûi soá, chaúng phaûi phaùp, chaúng phaûi duï, laëng leõ voâ vi, laø thuyeát cuøng toät cuûa caùc kinh, laø lôøi chaân thaønh cuûa caùc baäc Thaùnh. Saâu xa nhö ñaây, roõ raøng nhö kia. Caûnh trí ñeàu aån, naêng sôû ñeàu laëng. Caùc Boà- taùt trong kinh Tònh Danh duøng lôøi ñeå noùi choã khoâng lôøi, Vaên-thuø duøng khoâng lôøi ñeå noùi choã khoâng lôøi, Tònh Danh khoâng duøng lôøi, khoâng duøng khoâng lôøi, laëng thinh chaúng noùi. Vaên-thuø khen raèng: Chaân thaät nhaäp vaøo phaùp moân khoâng hai. Neân bieát raát maàu nhieäm, maàu nhieäm khoâng theå nghó baøn. Laïi chaúng theå nghó baøn chæ coù theå thaàm ngoä, chaúng theå ñem phaân bieät saùng toû.

Hoûi: Neáu chaúng theå noùi, chaúng theå noùi, vì sao lôøi ñaày aép cung roàng? Neáu chaúng theå nghó, chaúng theå nghó, vì sao ôû nuùi Tuyeát nghó saâu nghóa naøy?

Ñaùp: Phaät thöôøng öa laëng leõ maø thöông xoùt ngöôøi ngu muoäi. Muoán chaäm luït ôû lôøi noùi maø beùn nhaïy ôû haïnh. Töø bi quyeàn xaûo chæ veõ hö khoâng. Duøng caùch chæ baøy maët traêng maø taïo ra moïi thöù thuyeát. Hoaëc noùi sinh sinh, hoaëc noùi baát sinh sinh. Nhö luùc noùi sinh sinh thì chaúng phaûi moät loaïi, hoaëc noùi coù, hoaëc noùi khoâng, hoaëc noùi vöøa coù vöøa khoâng, hoaëc noùi chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng, daãn caùc caên taùnh theo cöûa boán phöông maø vaøo ao maùt meû. Nghe vui thích thì thieän sinh, aùc maát, lyù hieån, ñöôïc boán lôïi ích. Ba caâu coøn laïi cuõng nhö theá. Phaùp moân raát nhieàu, noùi roäng thì khieán trí lui suït, noùi löôïc thì nghóa chaúng troøn, nay toâi noùi vöøa chöøng, roäng thì boán caâu, löôïc thì nhaân quaû. Nghe maø tu haønh goïi laø nhaân, töông öùng vôùi phaùp goïi laø quaû. Theo quaû tu nöõa goïi laø nhaân nhaân. Töø nhaân laïi ñöôïc quaû neân goïi laø quaû quaû. Hoaëc ñaàu hoaëc cuoái, roát raùo vaéng laëng neân noùi laø khoâng phaûi nhaân, khoâng phaûi quaû. Boán moân sinh sinh ñaàu tieân cuõng taïo boán thuyeát nhaân quaû. Trong moãi thuyeát laøm vui loøng moät loaïi chuùng sinh, laäp caùc thöù thieän caên, trò moïi loaïi toäi caáu. Töø moïi loaïi nhaäp vaøo nghóa baäc nhaát, neân ñaàu, giöõa vaø cuoái laëp laïi khoâng coù loãi. Thuyeát töùc laø giaùo, vaâng theo giaùo maø tu quaùn. Vì tu quaùn neân goïi laø tu boán nieäm xöù. Nghóa naøy roäng haõy suy nghó veà noù.

Ñöùc Phaät ra ñôøi vì moät vieäc nhaân duyeân lôùn, laø khai phaùt caùc kho baùu giaùc ngoä cho chuùng sinh. Ví nhö maët trôøi moïc, tröôùc heát chieáu treân ñænh nuùi cao, vui tröôùc, lôïi tröôùc, trò tröôùc, ích tröôùc. Ñaïi kinh cheùp: “Neáu

muoán chöùa ñaày, tröôùc phaûi duøng vaät saïch seõ hoaøn toaøn. Neáu muoán caøy böøa khai khaån, thì tröôùc phaûi troàng ruoäng ñaát phì nhieâu töôi toát. Neáu muoán côõi xe, thì tröôùc phaûi choïn ngöïa maäp maïnh, thuaàn thuïc. Neáu muoán daïy doã, thì tröôùc daïy hieáu minh. Ñaây ñeàu laø do chöùa nhoùm saâu daøy, chöôùng phieàn naõo moûng nheï. Nghe sAÁm reàn tröôùc, taém möa ngoït tröôùc, ra khoûi loàng baãy tröôùc, ñöôïc chaùnh quaùn tröôùc, ñeàu do thuôû tröôùc thöôøng sieâng naêng tu taäp. Ñôøi naøy ñaïo ñöôïc thaønh boán lôïi ích ñaàu tieân. Ngöôøi chöa ñoä, laïi baøy phöông tieän maø toâ boài cho. AÅn thaàn ñöùc voâ löôïng cuûa mình, duøng phaùp ngöôøi ngheøo öa thích maø ñeán Ba-la-naïi, lieàn coù aâm thanh Nieát-baøn, teân Phaùp, Taêng khaùc nhau, aét laø Ñoán, keá ñoù laø Tieäm maø laøm thuaàn thuïc cho. Nay theo nghóa naày taïm chia boán thuyeát ñeå noùi, töùc laø daïy nöông giaùo tu quaùn, töùc laø boán loaïi boán nieäm xöù. Nghóa laø: Sinh sinh boán nieäm xöù cho ñeán Baát sinh baát sinh boán nieäm xöù, cuõng goïi laø Tam Taïng, Thoâng, Bieät, Vieân Boán nieäm xöù.

Nhö Tam Taïng Boán Nieäm Xöù laïi coù ba: Ñaïi yù, naêm ñình, boán nieäm.

# ÑAÏI YÙ

Choã noùi Tam (ba), coù taùm nghóa: Lyù, giaùo, trí, ñoaïn, haïnh, vò, nhaân, quaû.

* 1. Lyù. Coù ba: Thanh Vaên laø lyù ôû ngoaøi chaùnh söû, Duyeân giaùc laø lyù ôû ngoaøi taäp khí, Boà-taùt laø lyù ôû ngoaøi chaùnh taäp. Ba baäc naày ra ngoaøi ba loaïi môùi thaáy lyù, neân noùi lyù coù ba.
	2. Giaùo. Coù ba: Thanh Vaên nöông theo lyù Töù ñeá, Duyeân Giaùc nöông theo möôøi hai nhaân duyeân, Boà-taùt nöông theo saùu ñoä.
	3. Trí. Coù ba: Thanh Vaên tu trí töôùng chung, Duyeân Giaùc tu trí töôùng rieâng, Boà-taùt tu bieät trí töôùng chung rieâng.
	4. Döùt: Coù ba: Thanh Vaên döùt chaùnh, Duyeân Giaùc döùt taäp, Boà-taùt döùt Chaùnh - Taäp.
	5. Haïnh: Coù ba: Thanh Vaên laø töï tu giôùi ñònh tueä, Duyeân Giaùc laø töï tu ñoäc thieän tòch, Boà-taùt vì chuùng sinh tu saùu ñoä naêm thoâng.
	6. Vò. Coù ba: Thanh Vaên truï Hoïc, Voâ hoïc, Duyeân Giaùc truï Voâ hoïc, Boà-taùt ba taêng-kyø leân ñaïo traøng.
	7. Nhaân. Coù ba: Thanh Vaên mang quaû haønh nhaân, Duyeân Giaùc voïng veà quaû maø haønh nhaân, Boà-taùt haøng phuïc hoaëc ñeå haønh nhaân.
	8. Quaû. Coù ba: Thanh Vaên döùt chaùnh nhö ñoát cuûi thaønh tro, Boà-taùt chaùnh taäp döùt saïch nhö ñoát caây khoâng coøn tro than.

Ñuû taùm thöù ba naøy neân noùi laø ba.

Taïng: Laø taïng Tu-ña-la, taïng Tyø-ni, taïng A-tì-ñaøm. 1- Taïng Tu-ña-la laø boán A-haøm:

Taêng nhaát A-haøm noùi veà nhaân quaû trôøi ngöôøi. Tröôøng A-haøm phaù taø kieán.

Taïp A-haøm noùi veà caùc thieàn.

Trung A-haøm noùi veà caùc nghóa saâu xa. Ñaày ñuû nhö trong ñoù.

2- Taïng Tyø-ni noùi veà trì phaïm, naëng nheï, nhö trong luaät taïng noùi. 3- Taïng A-tyø-ñaøm goïi laø voâ tæ phaân bieät voâ tæ phaân bieät, v.v…

Ñaïi kinh cheùp: “Ñaây laø nghóa raát saâu cuûa kheá kinh, ñaây laø nghóa naëng nheï cuûa giôùi luaät. Ñaây laø A-tyø-ñaøm phaân bieät phaùp cuù.” Ñeàu laø Phaät töï giaûi thích teân cuûa ba taïng. Nay chaúng noùi ñuû, nhöng khi Phaät saép Nieát-baøn, ngaøi A-nan taâm chìm trong bieån buoàn phieàn, ngaøi A-naäu-laâu- ñaø baûo raèng: OÂng laø ngöôøi giöõ gìn Phaät phaùp, neân hoûi vieäc töông lai, taïi sao laïi khoùc loùc. A-nan lieàn tænh ngoä, beøn hoûi boán vieäc, Phaät ñeàu ñaùp ñuû. Nay ñöa ra hai vieäc: Tyø-kheo neân nöông boán nieäm xöù haønh ñaïo vaø nöông Ba-la-ñeà-moäc-xoa.

1. Truï Moäc-xoa coù hai: (1)- Cöïu. (2)- Khaùch.

Cöïu laïi coù hai: (a)- Taø. (b)- Chaùnh. Chaùnh laø möôøi ñieàu laønh. Taø laø gioáng nhö gaø, choù, traâu, ngöïa…

1. Ñònh coù hai: (1)- Cöïu. (2)- Khaùch.

Cöïu laïi coù hai: (a)- Chaùnh. (b)- Taø. Chaùnh laø ba traêm boán möôi hai, taø laø taø thieàn, quyû ñònh, v.v…

1. Tueä coù hai: (1)- Cöïu. (2)- Khaùch.

Cöïu laïi coù hai: (a)- Chaùnh. (b)- Taø. Chaùnh laø bieát nhaân bieát quaû. Taø laø baùc khoâng nhaân quaû. Ba loaïi cöïu taø ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc. Phaät boû ñi khoâng duøng. Ba loaïi cöïu chaùnh sinh vaøo ba ñöôøng laønh. Phaät hoäi laïi maø laáy.

Laïi noùi ba loaïi phaùp khaùch:

(a). Khaùch giôùi: ba quy y naêm giôùi caám, hai traêm naêm möôi giôùi,

v.v…

1. Khaùch ñònh: Cöûu töôûng, taùm boái xaû, v.v… (c). Khaùch tueä: Boán ñeá trí.

Phaät di chuùc laáy giôùi laøm thaày, thaày daïy baûy chi, ñeä töû vaâng laøm

khoâng cho oâ nhieãm, nhaân nhöôïng, trinh tín, hoøa nhaõ, chaân chaùnh. Chaêm chaêm chuù chuù, ñoäng tónh haøi hoøa, neân noùi laáy giôùi laøm thaày.

## *Nöông moäc-xoa maø truï:*

Moäc-xoa goïi laø baûo ñaûm ñöôïc giaûi thoaùt. Neáu ngöôøi nöông moäc-

xoa truï thì baûo ñaûm thoaùt ñöôïc söï noùng böùc theá gian. Choã noùi ôû nhaø eùp ngaët, coù söï noùng böùc cuûa lao nguïc. Vôï con loâi thoâi, coù noùng böùc cuûa coät troùi, cuûa caûi taøi saûn coù caùi noùng böùc cuûa cöôùp boùc, noùng böùc veà naïn vua eùp ngaët, nöôùc, löûa. Neáu nöông moäc-xoa thì baûo ñaûm thoaùt khoûi söï noùng böùc nhö theá.

Laïi nöõa, truï laø vò lai truï choã an vui. Neáu ngöôøi truï giôùi, nhaãn chòu tieáng aùc, chæ öa phaùp laønh, vò lai baûo ñaûm truï ôû truï xöù cuûa Boán vò thieân vöông. Neáu ngöôøi truï giôùi haún laø cuùng döôøng Tam baûo, cuùng döôøng cha meï, vò lai baûo ñaûm truï coõi trôøi ba möôi ba. Neáu ngöôøi truï giôùi phaùt sinh thoâ truï, baûo ñaûm ñöôïc truï ôû truï xöù trôøi Dieäm-ma. Neáu ngöôøi truï giôùi maø phaùt teá truï, thì baûo ñaûm truï ôû coõi trôøi Ñaâu-suaát-ñaø. Neáu ngöôøi trì giôùi sinh ñònh coõi duïc, baûo ñaûm ñöôïc truï ôû truï xöù cuûa caùc vò trôøi coõi Saéc vaø Voâ saéc, ñoù goïi laø nöông Ba-la-ñeà-moäc-xoa truï.

## *Nöông nieäm xöù haønh ñaïo:*

Neáu khoâng coù tueä nieäm xöù thì taát caû haønh phaùp ñeàu chaúng phaûi Phaät phaùp, chaúng phaûi ngöôøi haønh ñaïo. ñeàu laø ngöôøi caïo ñaàu suoâng, nhö ngöôøi chaên boø. Maëc aùo nhuoäm suoâng nhö côø ñaàu caây. Tuy oâm baùt caàm gaäy maø nhö ngöôøi beänh xin ñoà vaät. Tuy ñoïc tuïng kinh saùch nhö ngöôøi muø tuïng phuù. Tuy leã baùi maø nhö coái gaïo leân xuoáng. Tuy ngoài thieàn maø nhö caây coái. Tuy laø taïo döïng maø möu khoe khaùch, troàng caây ñoåi chaùc baùn buoân, ñaém chìm sinh töû. keùn taèm töï buoäc khoâng ngaøy giaûi thoaùt. Boû thaân maïng taøi saûn chæ ñöôïc danh boá thí, chaúng phaûi ba-la-maät. Tuy laø trì giôùi maø khoâng khoûi laøm gaø, choù. Tuy laø tinh taán maø tinh taán khoâng ñeïp ñeõ. Tuy ngoài thieàn maø nhö goác caây. Tuy hieåu bieát maø trí tueä cuoàng ñieân, thöôøng ôû bôø naøy, chaúng ñeán bôø kia. chaúng haøng phuïc aùi kieán, chaúng phaù chaáp töôùng. chaúng ñöôïc nhaäp ñaïo phaåm. Chaúng phaûi ñòa vò hieàn Thaùnh, chaúng thaønh boán caây khoâ, chaúng phaûi ba-la-maät. Vì sao? Vì khoâng coù nieäm tueä. Vì nieäm tueä coù theå phaù taø hieån chaùnh. Ñaïi kinh cheùp: “Thuoác söõa cuûa thaày thuoác cuõ thaät laø ñoäc, nhö truøng aên caây tình côø thaønh chöõ. Truøng naøy chaúng bieát laø chöõ hay khoâng phaûi chöõ. Laïi coù thaày thuoác môùi töø phöông xa ñeán hieåu taùm thöù thuaät laø boán khoâ boán töôi, duøng boán loaïi khoâ môùi ñeå phaù söõa cuõ.” Phaùp Hoa cuõng cheùp: “Löûûa lôùn töø boán maët noåi leân” laø duï cho ñaây.

## *Chaáp ñieân ñaûo löôïc coù ba loaïi:*

* 1. Nhaát thieát trí: Laø saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo, saùu ñaïi thaàn taâu vôùi vua: “Thaày toâi laø baäc Nhaát thieát trí, neáu vua troâng thaáy thì toäi caáu seõ tieâu dieät.” Ñaây laø chaáp theá taùnh. Ñaïi luaän cheùp: “Ñöôïc tuùc maïng trí, thaáy vieäc trong taùm muoân kieáp, hôn nöõa thì döøng, khoâng theå bieát ñöôïc,

chæ thaát thöùc cuûa thaân trung AÁm khi môùi thoï thai, maø töï suy nghó thöùc naøy, chaúng neân khoâng coù nhaân duyeân. Do nhôù töôûng phaân bieät neân coù teân goïi laø Phaùp, theá taùnh thì naêm tình khoâng bieát ñöôïc. Vì raát saâu kín, neân ñoái vôùi theá taùnh minh sô sinh giaùc. Giaùc töùc laø thöùc cuûa trung AÁm. Töø giaùc sinh ngaõ, töø ngaõ sinh naêm traàn laø saéc, thanh, höông, vò, xuùc. Töø thanh traàn sinh khoâng ñaïi, töø thanh xuùc sinh phong ñaïi, töø saéc xuùc sinh hoûa ñaïi, töø saéc-thanh-xuùc vò sinh thuûy ñaïi, töø saéc-thanh-xuùc-vò-höông sinh ñòa ñaïi. Töø khoâng sinh nhó caên, töø phong sinh thaân caên, töø hoûa sinh nhaõn caên, töø thuûy sinh thieät caên, töø ñòa sinh tæ caên. Nhö theá daàn daàn töø teá ñeán thoâ, laïi töø thoâ ñeán teá . Ví nhö trong cuïc ñaát coù taùnh cuûa bình, boàn v.v…, Bình, boàn v.v… beå ra laïi trôû thaønh ñaát, ñeàu khoâng maát theå taùnh, laø thöôøng khoâng töø ñaâu ñeán. ñaây laø choã chaáp cuûa ngoaïi ñaïo Taêng-khö.

Laïi coù ngöôøi chaáp haït buïi, haït buïi thöôøng khoâng theå phaù. Raátnhoû nhieäm neân ñôïi nhaân duyeân toäi phöôùc. Nhaân duyeân hoøa hôïp neân coù thaân, nhö trôøi, ngöôøi, ñòa nguïc v.v… do cha me,ï toäi phöôùc heát thì tan hoaïi.

Laïi coù ngöôøi chaáp töï nhieân laø khôûi thæ cuûa theá giôùi. Ngheøo giaøu, sang heøn khoâng phaûi do haïnh nguyeän maø ñöôïc.

Laïi coù ngöôøi noùi Thieân chuùa laø chuû teå theá giôùi. Ñaàu tieân taïo ra toát, xaáu, luùc dieät trôøi laïi thaâu laáy.

Laïi coù ngöôøi noùi: Ñôøi ñôøi chòu khoå vui, khi heát töï ñeán bôø meù. Ví nhö treân nuùi neùm cuoän tô, tô heát töï döøng, chòu toäi phöôùc maïng trôû veà choã taän dieät. Caùc taø maïng naày ñeàu ôû trong thieàn ñònh maø thaáy bieát, khoâng nghe töø ngöôøi khaùc, cuõng chaúng nghe theo kinh Veä-ñaø. Chaáp ñaây laø saùng suoát, beùn nhaïy neân noùi: “Vieäc naày thaät, ngoaøi ra laø noùi doái.” chính laø lyù naøy.

Laïi chaáp trôøi Töï Taïi, laïi chaáp cha meï v.v…, ñeàu chaáp veà Nhaát thieát

trí.

* 1. Thaàn thoâng: Saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo tu ñöôïc nguõ thoâng.

Ngöng soâng taïi loã tai möôøi hai naêm, bieán hoùa thaønh deâ ngaøn caên taïi thaân mình, nhö laø thaønh Tyø-phuù-la bieán thaønh ñaát maën…

* 1. Veä-ñaø: Saùu vò hieåu thieân vaên ñòa lyù, möôøi taùm kinh lôùn, bieát laønh döõ, v.v… laø ñaây. Tuy bieát theá taùnh khoâng coù thaàn thoâng laø bieát theá taùnh thoâng moät ít.

Tieáp theo laø bieát ba loaïi ñaày ñuû, laø ñaïi luïc sö trong A-tyø-ñaøm noùi veà ba loaïi nieäm xöù laø: Taùnh, coäng, duyeân, ñoái phaù. Ba loaïi ngoaïi ñaïo naày, coù ngöôøi giaûi thích.

* Taùnh nieäm xöù laø quaùn voâ sinh caïn goïi laø sinh saâu, quaùn kyõ voâ sinh thaáy phaùp vi teá ñeàu laø khoå ñeá sinh töû, goïi laø Taùnh nieäm xöù. Coù

ngöôøi chuyeân duøng tueä soá duyeân lyù khoâng, voâ sinh, phaùt chaân döùt kieát, ñaéc A-la-haùn tueä giaûi thoaùt. Ñoái phaù nhaân duyeân taø, chaáp taùnh ñieân ñaûo khoâng nhaân duyeân laø loaïi ngoaïi ñaïo nhaát thieát trí.

* Coäng nieäm xöù laø duøng thieàn ñònh giuùp ñaïo. Chaùnh vaø trôï hôïp tu cuõng goïi laø söï lyù coïng quaùn, phaùt ñöôïc voâ laäu ba minh, saùu thoâng, taùm giaûi, thaønh A-la-haùn caâu giaûi thoaùt, ñoái phaù caên baûn aùi maïn cuûa ngoaïi ñaïo ñaéc naêm thoâng.
* Duyeân nieäm xöù, laø duyeân ba taïng, möôøi hai boä kinh cuûa Phaät vaø taát caû danh töï theá gian. Choã ñeå duyeân roäng raõi khoâng phaûi nhö Bích- chi-phaät ra ñôøi luùc khoâng coù Phaät, chaúng vaâng theo lôøi daïy, chæ hieän thaàn thoâng laøm vui chuùng sinh, chaúng theå noùi phaùp. Ngöôøi duyeân nieäm xöù lieãu ñaït caên taùnh, kheùo bieát boán bieän taøi, ñuû söùc kieát taäp phaùp taïng, thaønh ñaïi La-haùn khoâng nghi. Ñoái phaù Veä-ñaø theá gian, vaên töï thieân vaên ñòa lyù nhoû heïp. Neân bieát taø chaùnh, chaân nguïy gioáng nhö vaøng so vôùi saét, ñom ñoùm so vôùi maët trôøi, veát chaân traâu vôùi bieån caû. Neân ñaïi kinh noùi: “Trong caùc töôûng, voâ thöôøng laø hôn heát. Trong vieäc canh taùc, caøy caáy vaøo muøa Thu laø hôn heát. Trong caùc daáu chaân, daáu chaân voi laø hôn heát. Voâ thöôøng ví duï cho taùnh, caøy caáy duï cho thaàn thoâng, veát chaân duï cho vaên töï. Kinh noùi: Caùc Öu-baø-taéc kheùo hieåu nghóa caùc phaùp ñoái trò, ñoù laø thöôøng, voâ thöôøng, v.v… Neân bieát taâm haïnh ngoaøi lyù thì chöa nhaäp vaøo chaùnh chaân. Nghóa phaù taø raát deã hieåu.

# NOÙI VEÀ NAÊM PHAÙP QUAÙN DÖØNG TAÂM:

Laø quaùn soå töùc, baát tònh, töø taâm, giôùi phöông tieän, nhaân duyeân.

Ñình laø döøng truï. Ngöôøi tu haønh nghe Boán ñeá sinh dieät, phaùt taâm quaùn khoå ñeá muoán ra khoûi sinh töû, bò gioù phieàn naõo laøm dao ñoäng ñeøn trí tueä, chieáu soi caûnh khoâng roõ. Vì tröø chöôùng naøy neân tu naêm phaùp quaùn döøng taâm. Moân soå töùc (ñeám hôi thôû) coù soå, tuøy, quaùn v.v… moân baát tònh coù chín töôûng, taùm boái v.v… Töø taâm, giôùi phöông tieän, möôøi hai nhaân duyeân ñeàu nhö trong thieàn moân coù noùi roäng, nay khoâng noùi luaän roõ. Moân naêm döøng naøy laïi coù naêm yù: Ñoái chuyeån baát chuyeån, cuõng kieâm ñoái, vöøa chuyeån vöøa baát chuyeån.

* Cuõng kieâm ñoái laø soå töùc ñoái trò giaùc quaùn, baát tònh ñoái trò tham duïc, phöông tieän ñoái trò ngaõ, nhaân duyeân ñoái trò si. Neáu ñoái trò thaønh thì phieàn naõo chaúng khôûi, laïi phaùt sinh thieàn ñònh. Thieàn ñònh giöõ cho taâm an oån ra vaøo neân noùi laø naêm döøng taâm. Taâm ñaõ ñieàu hoøa oån ñònh thì seõ tu taäp quaùn. Neáu ñoái trò chöa coù ích, laïi phaûi duøng boán loaïi sau ñeå trò.

Haønh giaû kheùo duøng boán phöông tieän kheùo leùo keøm theo ñeå tu

naêm moân ñoái trò, phieàn naõo khoâng theå ngaên chöôùng, quaùn taâm döøng truï lieàn nhaäp ñòa vò Sô thieàn, ñaày ñuû nhö Thieàn moân coù noùi roäng.

Hoûi: ÔÛ ñaây sao khoâng duøng nieäm Phaät ñeå döøng taâm?

Ñaùp: Duøng naêm ñoä moân thì khoâng duøng saùu ñoä moân. Töùc phaûi duøng nhaân duyeân ñeå ñoái trò ñaúng phaàn, nieäm Phaät ñeå ñoái trò chöôùng eùp ngaët.

Hoûi: Döøng taâm ñöôïc truï goïi laø Sô thieàn, nay ngöôøi tu soå töùc (ñeám hôi thôû) hoaëc quaùn ñöôïc baát tònh, hoaëc quaùn ñöôïc hai, ba, boán, naêm coù phaûi laø Hieàn chaêng?

Ñaùp: Neáu duøng taâm aùi kieán tu thieàn cho ñeán coõi Phi töôûng coøn khoâng phaûi Sô thieàn huoáng chi laø ñeám hôi thôû hay quaùn baát tònh, laø phaùt khôûi phaùp caïn côït maø goïi laø Hieàn sao? Kinh noùi tu phöôùc ñöùc nhieàu goïi laø ngu, tu trí tueä nhieàu goïi laø cuoàng. Haù coù theå cho cuoàng ngu laø Hieàn hay sao? Ngöôøi xöa noùi: Gaàn Thaùnh laø Hieàn. Lôøi naøy quaù cao, nay noùi khoân kheùo ngay thaúng laø Hieàn. Neân chia laøm boán caâu:

* 1. Tuøy aùi kieán phaù giôùi loaïn taâm, ñaây khoâng phaûi ngay thaúng, khoâng phaûi kheùo leùo nhö khoâng maét, khoâng chaân. Chaúng theå xuoáng ao maùt meû.
	2. Gaàn giôùi tu thieàn maø sinh taø kieán. Ñaây laø kheùo leùo maø khoâng ngay thaúng, cuõng khoâng goïi laø Hieàn, nhö coù chaân khoâng coù maét cuõng khoâng theå xuoáng ñöôïc ao maùt meû.
	3. Tín taâm chaùnh nieäm maø phaù giôùi, taâm loaïn, ôû ñaây ngay thaúng maø khoâng kheùo leùo, cuõng khoâng phaûi laø Hieàn, nhö coù maét khoâng coù chaân, khoâng theå xuoáng ao maùt meû.
	4. Tin hieåu chaùnh trí, ñöôïc yù Phaät daïy, giöõ giôùi thanh tònh, tu quaùn An-ban, baát tònh v.v… taâm ñöôïc döøng truï, goïi laø ngay thaúng laø kheùo leùo, coù maét coù chaân, coù theå xuoáng ao maùt meû.

Ñieàu thöù boán naøy, nghóa laø kheùo leùo, ngay thaúng ñöôïc thaønh. Hoûi: Vì sao goïi laø ñöôïc yù Phaät daïy?

Ñaùp: Trung Luaän cheùp: Sau khi Phaät nhaäp dieät, ngöôøi trong thôøi Töôïng phaùp, caên taùnh caøng chaäm luït daàn, ñaém saâu caùc phaùp, caàu möôøi hai nhaân duyeân, naêm AÁm, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, v.v… Töôùng quyeát ñònh chæ chaáp vaên töï. Ñaây laø khoâng bieát yù Phaät. YÙ laø sinh sinh chaúng theå noùi, vì coù nhaân duyeân neân taïo ra thuyeát Sinh sinh, giuùp chuùng sinh lìa sinh töû ñöôïc Nieát-baøn. Neáu chaáp vaên töï thì naûy sinh huûy baùng caïnh tranh, aét löûa ba coõi buøng leân khoâng ñöôïc yù Phaät, chaúng phaûi Hieàn nhaân.

# GIAÛI THÍCH BOÁN NIEÄM XÖÙ:

Töù laø soá; Nieäm laø quaùn tueä; Xöù laø caûnh. Soá coù chia, coù hôïp:

* Neáu meâ taâm, khoâng meâ saéc thì soå laø naêm AÁm.
* Neáu meâ saéc, khoâng meâ taâm thì soå laø möôøi hai nhaäp.
* Neáu meâ caû hai thì soå laø möôøi taùm giôùi. Nhö Tyø-baø-sa noùi, v.v…
* Nay noùi Boán laø ngöôøi ñoái vôùi naêm AÁm khôûi boán ñieân ñaûo, ñoái vôùi saéc phaàn nhieàu khôûi ñieân ñaûo, cho laø thanh tònh. Ñoái vôùi thoï phaàn thöôøng khôûi ñieân ñaûo cho laø vui. Ñoái vôùi töôûng, haønh thöôøng khôûi ñieân ñaûo cho laø coù ngaõ. Ñoái vôùi taâm phaàn nhieàu khôûi ñieân ñaûo cho laø thöôøng. Neâu boán ñieân ñaûo neân noùi Boán, neáu theo thöù lôùp sinh ra laãn nhau, ñaùng leõ noùi Thöùc, thoï, töôûng, haønh, saéc; neáu theo thöù lôùp thoâ teá, neân noùi saéc, haønh, töôûng, thoï, thöùc. Nay theo söï thuaän tieän cuûa lôøi noùi neân goïi laø thaân, thoï, taâm, phaùp. Vaên theo khôûi ñaûo phaàn nhieàu nhö tröôùc ñaõ noùi.
1. Nhöng yù coát yeáu cuûa Ba taïng chính laø nhaøm chaùn sinh töû, öa thích nhaäp Nieát-baøn. Phaûi tin hieåu chaùnh nhaân duyeân ba ñôøi, hai ñôøi, moät ñôøi. Möôøi hai nhaân duyeân, chi nhaân duyeân laø Töù ñeá: Voâ minh, haønh, aùi, thuû, höõu laø Taäp ñeá. Naêm quaû laø Khoå ñeá. Bieát khoå döùt taäp laø Ñaïo ñeá. Khoâng taäp - khoå laø Dieät ñeá thöùc. Voâ minh, giaø cheát naøy phaù taø khoâng nhaân duyeân cuûa ngoaïi ñaïo, sinh ra taát caû phaùp, moïi thöù ñieân ñaûo. Chaúng theo hö töôûng, taø ñaïo quaùi dò, tin saâu nhaân duyeân chaân chaùnh.
2. Chaân chaùnh phaùt taâm: Caûnh giaùc löûa voâ thöôøng thieâu ñoát caùc theá gian, moät loøng caàu thoaùt ra, trong saùt-na cuõng khoâng löôøi nhaùc. Chaúng nghó danh lôïi, nhö nai con trong voøng vaây, nhaûy caøn mong thoaùt ra, gioáng nhö ngheù maát meï buoàn baõ. Than oâi! Tu taäp thieàn tueä nhö cöùu löûa chaùy ñaàu, v.v…
3. Kheùo tu ñònh tueä: Haønh xuaát theá maø ôû coõi Duïc loaïn taâm nhö ñeøn tröôùc gioù, cho neân nöông tónh caàu ñònh. Neáu ñònh khoâng tueä nhö trong toái khoâng thaáy ñöôïc gì. Kheùo tu hai phaùp nhö hai tay lau chuøi laãn nhau, cuõng nhö côõi ngöïa vöøa thöông, vöøa thuùc.

Kheùo duøng boán tuøy tin phaùp, thöïc haønh caû hai, taùm caâu ñöôïc choã,

v.v…

1. Phaù phaùp khaép: Quaùn nhaân duyeân sinh dieät, phaù taát caû caùc phaùp

aùi kieán hyù luaän, bieát khaép trong moãi aùi kieán coù boán ñeá, möôøi hai nhaân duyeân, saùu Ba-la-maät. Duøng thuoác naày trò beänh.

1. Kheùo bieát thoâng bít: Bieát taát caû phaùp aùi kieán ñeàu coù lyù Ñaïo, Dieät goïi laø thoâng, ñeàu coù Khoå - Taäp goïi laø bít.
2. Kheùo tu ñaïo phaåm: Ñoái vôùi caùc kieán ñoäng maø tu nieäm xöù. Hoaëc rieâng hoaëc chung, cho ñeán ba moân giaûi thoaùt, v.v…
3. Kheùo tu trôï ñaïo: Töùc laø naêm döøng taâm, coäng nieäm duyeân nieäm saùu phen. Thieàn quaùn laø taùm nieäm, chín töôûng, möôøi töôûng, taùm boái xaû, taùm thaéng xöù, möôøi nhaát thieát xöù, v.v…
4. Kheùo bieát vò thöù: Kheùo bieát baûy ñòa vò thieàn, chaúng xen laãn, taêng thöôïng maïn thaønh hoå theïn, taêng coù hoå theïn. Trong ngoaøi soi roõ, kheùo bieát taø chaùnh, Phaät phaùp hay chaúng phaûi Phaät phaùp. laø phaù caùc taø ma ngoaïi ñaïo.
5. An Nhaãn: Hai giaëc maïnh meõ vaø nhu nhuyeán. Ngoaøi thì quyeán thuoäc teân goïi xaáu aùc. Neáu ngöôøi khoâng nhaãn seõ bò hoaïi. Trong nhaãn moïi thöù chöùng ñaéc caùc thieàn, chaáp thì sinh aùi, bò caûnh giôùi giaëc nhu nhuyeán haïi, eùp ngaët laø giaëc maïnh.
6. Thuaän ñaïo phaùp: AÙi chaúng phaùt sinh. Ngoaïi phaøm, noäi phaøm moïi thöù thuaän ñaïo, phaùt thieän taâm khoâng ñaém meán cuõng laø yù quan troïng.

Ñôøi maït phaùp, ngöôøi caàu Thanh Vaên bieát möôøi phaùp naøy roõ raøng, khoâng maéc vaøo vaên töï noùi suoâng. Trong coù trí taùnh caàu Thaùnh ñaïo. Chaùn khoå ba coõi, tu naêng döøng taâm, nhaäp ñòa vò sô thieàn, töùc laø kheùo bieát lôøi Phaät daïy, phaùt sinh caùc caûnh giôùi thieàn. Hoaëc coù xuùc taêng ích, hoaëc coù xuùc taêng beänh, hoaëc coù möôøi hai loaïi xuùc hoaïi thieàn, hoaëc coù möôøi loaïi giaùc haønh thieàn. Haønh giaû nhôø naêm döøng taâm neân ñöôïc ñònh coõi Duïc, hoaëc ñöôïc ñoái trò taâm ôû trong tónh, coâng ñöùc phaùp moân khôûi lieàn quaùn saùt. Quaùn sô löôïc laø möôøi moät caûnh AÁm, giôùi, nhaäp cho ñeán möôøi caûnh cuûa Boà-taùt. Töï coù haønh giaû hoaëc thöù lôùp, hoaëc chaúng thöù lôùp, hoaëc thieän hoaëc taø. Nay laøm möôøi caëp phaân bieät: Moät laø thöù lôùp, khoâng thöù lôùp cho ñeán thöù möôøi laø ba chöôùng boán ma.

Thöù lôùp laø nhö treân.

Chaúng thöù lôùp laø khoâng nhö treân, coù choã xuaát xöù rieâng, v.v…

Hoûi: Theo Ñaïi thöøa, sinh töû töùc Nieát-baøn coù ñöôïc nghóa lyù töùc cho ñeán saùu Töùc. Ba taïng cuõng coù ñöôïc saùu Töùc chaêng?

Ñaùp: Muoán laøm thì cuõng ñöôïc. Ba thöøa ñoàng yù coù lyù thieân chaân, laø lyù töùc. Trong Ba taïng, hoïc taäp danh töôùng, ngoân ngöõ laø Danh töï töùc. Naêm döøng taâm, töôùng chung, töôùng rieâng nieäm xöù laø Quaùn haønh töùc. Boán thieän caên laø Töông töï töùc. Khoå - nhaãn - chaân minh ñeán voâ ngaïi ñaïo thöù chín laø Phaàân chaân töùc. Ñeán ba möôi boán taâm döùt phieàn naõo vaø taäp khí cuûa Phaät laø Cöùu caùnh töùc v.v… Ñaõ bieát yù quan troïng cuûa Ba taïng phaûi bieát nieäm xöù cuûa ba baäc khaùc nhau.

Tröôùc heát noùi veà Boán nieäm xöù rieâng cuûa Thanh Vaên, sau noùi veà boán nieäm xöù chung.

phaùp

1. **NOÙI VEÀ BOÁN NIEÄM XÖÙ RIEÂNG:** Rieâng laø thaân, thoï, taâm

## *Quaùn thaân theá naøo?*

Taát caû saéc goïi laø thaân, noäi thaân, ngoaïi thaân, noäi ngoaïi thaân. Mình

goïi laø quyeán thuoäc noäi thaân, ngöôøi goïi laø ngoaïi thaân, vöøa mình vöøa ngöôøi goïi laø noäi ngoaïi thaân. Ba loaïi saéc naøy, ñeàu töø ñôøi tröôùc taïo nghieäp baát thieän maø sinh. Ñôøi tröôùc khoâng sôï sinh töû, khoâng nhaøm chaùn buoäc raøng, troàng nghieäp ñieân ñaûo. Nghieäp troùi buoäc thöùc, saép vaøo thai meï, thì coù naêm loaïi baát tònh, laø choã sinh, haït gioáng, töôùng, taùnh, vaø roát raùo.

* 1. Choã sinh: Thaân ngöôøi nöõ laø moät khoái baát tònh, truøng, muû dô baån nhoùm laïi maø thaønh laäp, gaân coät, maùu toâ, da bao phía ngoaøi, nhö vaùch ñaát kia möôïn buøn toâ treùt luoáng doái. Traûi qua möôøi thaùng ôû giöõa hai taïng nhoû heïp nhö nguïc tuø. Thích luaän cheùp: Thaân naøy chaúng phaûi hoa sen, cuõng chaúng do chieân ñaøn, ñöôïc nuoâi lôùn baèng phaån ueá, chæ theo ñöôøng tieåu maø ra, v.v…
	2. Haït gioáng baát tònh: Toùm hai gioït traéng ñoû cuûa di theå maø truï trong ñoù. Thöùc naày theo hôi thôû cuûa meï. Ñoù laø haït gioáng ñaàu tieân thoï thaân baát tònh.
	3. Töôùng baát tònh: Saùu phaàn ñaàu v.v… Töø ñaàu ñeán chaân toaøn laø vaät dô baån, nhö con choù cheát, duøng heát nöôùc bieån ñeå röûa, röûa thaây cheát saïch heát, chæ coøn moät haït buïi, haït buïi cuõng hoâi thuùi gioáng nhö phaån ueá. Nhieàu ít ñeàu hoâi thuùi töø ñaàu tôùi chaân. Ñeàu laø töôùng baát tònh.
	4. Taùnh baát tònh: Caên baûn töø nghieäp caáu ueá sinh, nöông vaät caáu ueá maø nuoâi lôùn taùnh naøy. Töï nhö theá chaúng theå söûa ñoåi. Trong thaân coù ba möôi saùu vaät, trong coù möôøi hai moùn goïi laø taùnh baát tònh. Ngoaøi coù möôøi hai moùn goïi laø töôùng baát tònh. Giöõa coù möôøi hai moùn chung caû taùnh töôùng.
	5. Roát raùo baát tònh: Nghieäp heát, baùo taän bò neùm ra goø maû, nhö khuùc caây muïc, nhöõng chaát baát tònh ñaïi tieän tieåu tieän chaûy traøn ra ngoaøi. Thaân sinh truøng ruùc ræa caén aên, choàn soùi quaï, keân keân caén xeù phaàn ngoaøi, coøn khoâng theå duøng maét nhìn, tai nghe, huoáng chi duøng muõi ngöûi meâ ñaém. Neân Tyø-Ñaøm coù baøi keä:

Thaân naøy töôùng baát tònh, Taùnh chaân thaät thöôøng khoâng.

## *Nieäm xöù thoï:*

Laõnh naïp goïi laø Thoï. Coù noäi thoï, ngoaïi ñaïo, noäi ngoaïi thoï. Duyeân beân trong goïi laø noäi thoï, duyeân beân ngoaøi goïi laø ngoaïi thoï, duyeân trong ngoaøi goïi laø Noäi ngoaïi thoï. Laïi, yù caên thoï goïi laø Noäi thoï; Naêm caên thoï goïi laø Ngoaïi thoï; Saùu caên thoï goïi laø Noäi ngoaïi thoï. Moãi caên coù thoï thuaän,

thoï nghòch, thoï chaúng nghòch chaúng thuaän.

Ñoái duyeân thuaän sinh thoï vui. Ñoái duyeân nghòch sinh thoï khoå. Ñoái duyeân chaúng thuaän chaúng nghòch sinh thoï chaúng vui chaúng khoå. ÔÛ saùu caên töùc coù möôøi taùm thoï, caên traàn naêng vaø sôû hoïp thaønh ba möôi saùu thoï. Theo ba ñôøi coù moät traêm leû taùm, caùc thoï ñeàu khoå. Thoï vui laø khoå hoaïi, khoå thoï laø khoå khoå, thoï baát laïc baát khoå laø khoå haønh, khoå thoï laø khoå khoå, thoï baát laïc baát khoå laø khoå haønh. Caùc thoï thoâ hay teá ñeàu laø khoå. Nhö coù aên thì vui, thöùc aên khoâng tieâu thì khoå; laïc thoï hoaïi thì khoå. Nhö gaõi gheû ban ñaàu ñaõ ngöùa sau khoå. Thoï laïc hoaïi khoå cuõng gioáng nhö theá. Hai khoå coøn laïi coù theå bieát, v.v…

## *Nieäm xöù taâm:*

Neáu theo thoâ teá thì tröôùc phaûi laø nieäm xöù phaùp, nhöng nay thuaän theo lôøi noùi neân noùi veà nieäm xöù taâm.

Taâm laø taâm vöông, khaùc vôùi taâm goã ñaù. Theo treân thì coù noäi taâm, ngoaïi taâm vaø noäi ngoaïi taâm. Taâm vöông khoâng döøng truï, theå taùnh löu ñoäng. Hoaëc thoâ hoaëc teá, hoaëc trong hoaëc ngoaøi ñeàu laø voâ thöôøng, khoâng doài daøo, khoâng thieáu thoán. Hoâm nay tuy coøn roõ raøng nhöng cuõng khoù baûo ñaûm. Moät Tyø-kheo khoâng baûo ñaûm baûy thaùng, cho ñeán khoâng baûo ñaûm moät ngaøy, Phaät quôû ñeàu laø bieáng nhaùc. Moät Tyø-kheo noùi hôi thôû ra khoâng baûo ñaûm thôû vaøo. Phaät noùi laønh thay! Khoaûng saùt-na ngaén nguûi voâ thöôøng, giaø cheát ñeán gaàn laø moät kyø haïn voâ thöôøng, Phaät phaùp saép dieät, laø chuyeån bieán voâ thöôøng nhö nöôùc chaûy doác nuùi, nhö ñaù nhaùng löûa, neáu khoâng kòp thôøi sau hoái haän voâ ích…

## *Nieäm xöù phaùp:*

Phaùp laø khuoân pheùp, coù phaùp laønh, phaùp aùc, phaùp voâ kyù. Ngöôøi ñeàu theo phaùp maø chaáp ngaõ. Ta coù theå laøm laønh, laøm aùc, laøm voâ kyù. Neáu ñoái vôùi taâm vöông maø chaáp ngaõ thì thuoäc veà nieäm xöù taâm. Neáu ñoái vôùi taâm sôû chaáp ngaõ, töø chín taâm sôû, taát caû thieän soá, aùc soá, chung vôùi ñaïi ñòa soá ñeàu thuoäc haønh AÁm nieäm xöù phaùp. Trong caùc phaùp naøy maø caàu ngaõ nhaát ñònh khoâng theå ñöôïc, loâng ruøa söøng thoû chæ coù teân goïi khoâng theå coù thaät. Neáu phaùp laønh laø ngaõ, thì phaùp aùc leõ ra voâ ngaõ. Laïi phaùp aùc laø ngaõ thì sao laïi dung cho aùc haïi mình. Neáu voâ kyù laø ngaõ thì voâ kyù khoâng theå khôûi nghieäp. Neáu goïi nhaânv.v… khôûi, nhaân voâ kyù naøy khôûi thieän, hay khôûi aùc? Nghieäp thieän aùc coøn chaúng phaûi ngaõ nhaân, v.v… khôûi laøm sao laø ngaõ ñöôïc? Neân bieát ñeàu khoâng coù ngaõ, chæ laø haønh AÁm. Kinh cheùp: Khôûi chæ laø phaùp khôûi, dieät chæ laø phaùp dieät. Chæ laø AÁm phaùp khôûi dieät, khoâng nhaân khoâng ngaõ, chuùng sinh, thoï maïng, duø coù phaùp khôûi cuõng laø ñieân ñaûo. Ñieân ñaûo töùc laø thaân kieán vaø bieân kieán, goïi laø oâ ueá. Naêm AÁm

voâ kyù cuõng laø oâ ueá. Naêm AÁm voâ kyù duyeân baùo phaùp maø khôûi neân ñeàu laø voâ ngaõ. Tuy taâm vöông, taâm sôû cuøng khôûi ñoàng thôøi maø duïng coù maïnh, yeáu. Neáu taâm maïnh thì thuoäc nieäm xöù taâm. Neáu soá maïnh thì thuoäc nieäm xöù phaùp. Thích Luaän cheùp: Giaùc quaùn tuy ñoàng thôøi nhöng khi giaùc thì quaùn khoâng roõ, khi quaùn roõ thì giaùc khoâng saùng. Neân chia ra giaùc, quaùn khaùc nhau. Nay taâm nieäm vaø phaùp nieäm theo söï maïnh yeáu cuõng gioáng nhö theá. Caùc phaùp thieän aùc nhö vaäy tìm ngaõ khoâng thaät coù neân goïi laø nieäm xöù phaùp.

Treân ñaây laø noùi nieäm xöù töôùng rieâng ñaõ xong.

# NIEÄM XÖÙ TÖÔÙNG CHUNG:

Duyeân moät caûnh chung laøm boán quaùn. Trong ñaây phaûi coù boán caâu phaân bieät:

* Caûnh, quaùn ñeàu rieâng.
* Caûnh, quaùn ñeàu chung.
* Caûnh rieâng, quaùn chung.
* Quaùn rieâng, caûnh chung.

Caâu moät laø boán nieäm xöù quaùn rieâng, ba caâu sau laø boán nieäm xöù quaùn chung, noùi sô löôïc nhö theá.

Taát caû chuùng sinh, sinh töû troâi laên ñeàu do ñieân ñaûo. Ñieân ñaûo ngang doïc nhö heo thích phaån, thòt beùo, trong aên no, ngoaøi sôn giaùp toå tieân v.v… thaät laø meâ hoaëc! Gioáng nhö caù nuoát caâu, nhö thieâu thaân ñaâm ñaàu vaøo löûa, laáy khoå ñeå boû khoå, thaät laø meâ hoaëc! Chôùp loeø, soùng naéng, boït nöôùc, ñaù nhaùng, cho voâ thöôøng laø thöôøng, thaät laø meâ hoaëc! Loâng ruøa, söøng thoû, con cuûa hoaøng moân, gaùi baát duïc, khoâng ngöôøi baûo laø coù ngöôøi, khoâng vaät noùi laø coù vaät, thaät laø meâ hoaëc! Nay duøng trí tueä nieäm xöù ñeå phaù. Bieát thaân, thoï, taâm, phaùp laø bieát khoå; khoâng khôûi meâ hoaëc ñieân ñaûo laø bieát taäp; chaùn khoå döùt taäp laø Tu ñaïo; khoå taäp vaéng laëng laø bieát dieät. Ñaïi kinh cheùp: Xöa ta cuøng caùc thaày chaúng thaáy boán chaân ñeá, vì theá troâi laên maõi trong bieån lôùn sinh töû. Neáu thaáy ñöôïc Töù ñeá, lieàn döùt ñöôïc sinh töû. Sinh höõu ñaõ döùt, khoâng bao giôø coøn thoï trong thaân caùc coõi. Trung Luaän cheùp: quaùn thaân, phaù möôøi hai thöù thaân kieán, ñaéc Tu-ñaø- hoaøn. Quaùn thaân laø bieát khoå, thaân kieán khoâng khôûi laø khoâng taäp, phaù hai möôi loaïi thaân kieán laø coù ñaéc ñaïo, ñaéc Tu-ñaø-hoaøn laø chöùng dieät. Kinh luaän ñeàu ñoàng, neân bieát trí tueä cuûa nieäm xöù coù lôïi ích lôùn.

Coäng nieäm xöù quaùn: Ñaïi Luaän cheùp: Quaùn thaân laø nhaân duyeân ñaàu tieân sinh ra ñaïo, hoaëc höõu laäu, hoaëc voâ laäu; nieäm xöù thoï-taâm-phaùp cuõng gioáng nhö theá. Ñaïo töø nhaân duyeân sinh töùc laø nghóa coäng; quaùn

thaân laø ñaàu tieân. Nhaân ba laàn boán laø möôøi hai töùc laø höõu laäu sinh. Coäng taùm boái xaû, taùm thaéng, möôøi nhaát thieát xöù töùc laø coäng voâ laäu sinh. Sö Nam Nhaïc noùi: Chín töôûng, taùm boái, caùc thöù ñoái trò ñeå giuùp khai phaù ba moân giaûi thoaùt neân goïi laø nieäm xöù coäng.

***Kinh noùi:*** Cuõng neân nieäm phaùp khoâng, tu taâm quaùn baát tònh, töùc laø yù naøy, v.v…

Tyø-ñaøm höõu moân quaùn sinh khoâng goïi laø Khoâng phaùp. Tu taâm baát tònh töø baát hoaïi. Duøng taâm baát tònh quaùn noäi ngoaïi saéc goïi laø Sô boái xaû. Neáu noäi ngoaïi saéc theâm roäng töø moät thoân ñeán nhieàu thoân, moät caàm thuù ñeán taát caû chim bay thuù chaïy ñeàu laø baát tònh, goïi laø Ñaïi baát tònh. Hoaëc beân trong khoâng saéc töôùng, duøng taâm baát tònh quaùn ngoaïi saéc, nhaäp vaøo hai boái xaû cho ñeán taùm boái xaû, taùm thaéng, Nhaát thieát xöù, chín thöù ñeä, Sö töû phaán taán, sieâu vieät coõi Duïc. Sô thieàn ñeàu baát tònh thì phaù ñöôïc ñieân ñaûo veà Tònh. Duøng söï trôï ñaïo neân goïi laø nieäm xöù Coäng. Luùc phaùt chaân, lyù tueä thaønh töïu, söï ñònh ñaày ñuû, ba minh saùu thoâng ñeàu giaûi thoaùt thaønh La-haùn, coù theå kieát taäp Phaùp taïng, phaù thaàn thoâng cuûa ngoaïi ñaïo. Coù ngöôøi truyeàn baù kinh ñieån noùi: Chaúng phaûi thieàn thì khoâng coù trí tueä. Töø thieàn naêm döøng sinh ra boán nieäm xöù, laø khai phaùt trí tueä. Neáu khoâng phaûi trí tueä thì chaúng coù thieàn. Ñaây laø töø boán nieäm xöù sinh ra boán nhö yù tuùc. Rieâng baûo thieàn vaø tueä naøy cuøng tu chöùng, cuøng tu nieäm xöù thì tieän lôïi.

Nieäm xöù duyeân.

***Ñaïi Luaän cheùp:*** Taát caû saéc phaùp goïi laø Thaân. Moät nhaäp vaø moät ít phaàn cuûa möôøi nhaäp. Ñaõ laø saéc thì saéc thuoäc veà Thaân. Saùu thoï laø thoï saùu thöùc, laø hai AÁm töôûng vaø haønh cuûa taâm vaø phaùp voâ vi goïi laø phaùp thoâng. Taát caû caûnh giôùi ñeàu goïi laø duyeân nieäm xöù quaùn. Coù ngöôøi noùi: Möôøi hai nhaân duyeân caûnh töø, bi ñeàu duyeân goïi laø Duyeân nieäm xöù. Sö Nam Nhaïc noùi: Kinh daïy taát caû nhaäp, giôùi, söï lyù, danh nghóa, ngoân ngöõ, aâm töø, nhaân quaû, theå duïng quaùn ñaït voâ ngaïi, sinh ra voán bieän taøi. Ñoái vôùi taát caû saéc taâm khoâng chöôùng ngaïi, thaønh töïu quaû La-haùn giaûi thoaùt, khoâng coøn nghi ngôø; phaù ngoaïi ñaïo Veä-ñaø.

Treân ñaây laø theo aùi söû laøm yù quaùn.

Tieáp theo phaù kieán hoaëc, noùi veà ba loaïi nieäm xöù. Ñaïi Luaän cheùp: Ngöôøi chaân khoâng cuõng phaù taát caû phaùp, ngöôøi taø kieán cuõng phaù taát caû phaùp, vì sao coù khaùc?

Ñaùp: Taø kieán coù ba loaïi:

1- Phaù nhaân khoâng phaù quaû. 2- Nhaân quaû ñeàu phaù.

3- Phaù nhaân quaû vaø phaù taát caû phaùp.

Choã giaän sinh giaän, choã yeâu sinh yeâu, choã si sinh si, ñoù laø taø kieán. Ngöôøi chaân chaùnh khoâng phaù caùc phaùp, choã giaän, yeâu, si khoâng sinh, cho neân khaùc choã naøy, v.v…

Coù ngöôøi phaù hai moân coù, khoâng noùi: Ñaïo chaúng phaûi coù - khoâng, roát raùo khoâng theå noùi. Nay hoûi “khoâng - coù laø ñoaïn thöôøng”, ñaây laø choã giaän sinh giaän, ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo kia. “Roát raùo khoâng theå noùi”, ñaây laø choã yeâu sinh yeâu, loãi ñoàng vôùi taø kieán, cuõng laø loái chaáp töï nhieân.

***Kinh noùi:*** Ñoái vôùi caùc kieán chaáp chaúng ñoäng, maø tu ba möôi baûy phaåm”. ÔÛ ñaây chia laøm boán caâu:

* Ñoäng tu.
* Baát ñoäng tu.
* Vöøa ñoäng vöøa baát ñoäng tu.
* Chaúng phaûi ñoäng, chaúng phaûi baát ñoäng tu. Boán caâu ñoái vôùi boán moân:
* Ñeàu ñoäng tu laø Chieát phaùp ñaïo phaåm.
* Boán caâu ñeàu baát ñoäng tu laø Theå phaùp ñaïo phaåm. Neáu noùi veà kieán thì boán caâu ñeàu kieán, vì sao boû hai? Ñaùp: Laø ñoaïn thöôøng laáy moät caâu noùi laø thanh tònh.

Neáu noùi veà tu ñaïo phaåm thì boán caâu ñeàu tu ñöôïc, taïi sao noùi moät caâu laø tu ñaïo, hai caâu chaúng phaûi tu ñaïo?

Neáu bieát boán caâu ñeàu laø thaân-bieân, naêm AÁm thaân-bieân. Naêm AÁm töùc coù taäp, ñaõ bieát khoå taäp töùc coù theå tu ñaïo phaåm. Neáu khoâng bieát boán caâu: thaân, bieân, giôùi, thuû, taø, nghi thì khoâng bieát khoå taäp, töùc laø ngu si ñaâu khaùc Tröôøng Traûo.

***Ñaïi Phaåm cheùp:*** Saéc hoaëc thoâ, hoaëc teá, hoaëc thöôøng, hoaëc voâ thöôøng, cho ñeán phi thöôøng phi voâ thöôøng, kieán chaáp naøy ñeàu nöông saéc maø khôûi leân. Neáu khôûi ngaõ kieán hoaëc thoï, hoaëc teá, hoaëc thöôøng, hoaëc voâ thöôøng, cho ñeán phi thöôøng, phi voâ thöôøng. Kieán chaáp naøy ñeàu nöông saéc maø khôûi töùc laø thaân kieán. Thoï, taâm, phaùp cuõng gioáng nhö theá.

Tröôøng kieán coù ba giaû, moät giaû coù boán caâu, ba giaû laø möôøi hai caâu, boán giaû thì boán möôi taùm caâu. Naêng vaø sôû hôïp laïi coù chín möôi saùu caâu. Thoï, taâm, phaùp moãi thöù ñeàu coù chín möôi saùu caâu.

Quaùn taùnh nieäm ñaõ vaäy, coäng nieäm vaø duyeân nieäm cuõng nhö theá. Neáu ngöôøi A-tyø-ñaøm kheùo bieát saùu nhaân, boán duyeân trong kieán höõu, nhaân duyeân khoâng coù taùnh, voâ thöôøng, sinh dieät. Töù ñeá coù theå ñaéc ñaïo, coù coâng naêng phaù saùu möôi hai kieán. Neáu Luaän Thaønh Thaät thì thaáy khoâng, kheùo bieát boán duyeân trong kieán khoâng, ba giaû boán ñeá coù coâng

naêng phaù saùu möôi hai kieán. Thaáy coù, thaáy khoâng ñeàu ñaéc ñaïo laø ñaây. Ñoái vôùi caùc kieán, khoâng ñoäng maø tu ba möôi baûy phaåm, thaønh boán khoâ nieäm xöù. Neáu ngöôøi khoâng bieát thì chæ laø thaáy coù, thaáy khoâng, ñeàu chöa nhaäp thieàn huoáng chi laø ôû Thaùnh vò, duø tu cuøng cöïc chæ ñöôïc trôøi, ngöôøi. Neáu laïi cho ba ñöôøng aùc laø nhaø thì khoâng coù phaàn vôùi Phaät phaùp. Neân bieát boán nieäm xöù quaùn taø chaùnh phaân moân. Neáu ñöôïc boán nieäm xöù thì taát caû phaùp laø chaùnh, neáu khoâng ñöôïc thì taát caû phaùp laø taø. Ngöôøi tu haønh ñôøi nay chaúng bieát yù naøy, ñau thöông khoù taû! Gaëp caùc baäc thaày nghe nhieàu kinh luaän, ngöôøi khoâng theå roõ coøn chaúng thaønh boán khoâ, haù ñöôïc boán töôi, caøng ñaùng thöông hôn…!

Boán nieäm xöù chung:

Coù ngöôøi noùi coïng nieäm xöù laø nieäm xöù töôùng chung, nay baûo khoâng ñuùng, neân laøm boán caâu phaân bieät: Tröôùc ñaõ noùi roài, nay laïi trình baøy theâm:

1. Caûnh rieâng quaùn rieâng.
2. Caûnh rieâng maø quaùn chung. 3- Caûnh chung maø quaùn rieâng.

4- Quaùn chung caûnh cuõng chung.

1. Caûnh rieâng quaùn rieâng: Chính laø nieäm rieâng töôùng taùnh.

2,3. Caûnh rieâng quaùn chung vaø quaùn rieâng caûnh chung: hai loaïi naøy laø phöông tieän cuûa boán nieäm xöù töôùng chung.

4. Caûnh quaùn ñeàu chung laø boán nieäm xöù töôùng chung.

Neáu quaùn moät nieäm xöù thaân, hoaëc chung hai AÁm cho ñeán chung naêm AÁm, ñoù laø caûnh quaùn ñeàu chung. Nieäm xöù thoï, taâm, phaùp cuõng gioáng nhö theá. Töôùng chung duyeân nieäm xöù, nieäm xöù töôùng chung cuõng gioáng nhö theá, raát deã hieåu.

Neáu hieåu phöông tieän tröôùc nhaäp vaøo nieäm xöù tu töôùng chung, chaùnh caàn, nhö yù, caên, löïc, giaùc, ñaïo ñeàu nhö tröôùc raát deã hieåu. Toång töôùng phaùp saâu, vi teá laø khaùc. Neáu an oån thöïc haønh taùm chaùnh ñaïo, coù theå quaùn Töù ñeá sinh noaõn phaùp. Neân Ñaïi Luaän cheùp: Thöïc haønh taùm chaùnh ñaïo ñöôïc naêm AÁm thieän höõu laäu, goïi laø Noaõn phaùp. Neân bieát ngöôøi coù phöông tieän ñöôïc ba möôi baûy phaåm.

Hoûi: Taùm chaùnh ñaïo, baûy giaùc chi laø Tu ñaïo, nay vì sao noùi khoâng boán nieäm xöù?

Ñaùp: Taùt-baø-ña noùi: Taùm chaùnh ôû tröôùc, baûy giaùc ôû sau quyeát ñònh laø voâ laäu. Neáu baûy giaùc ôû tröôùc, taùm chaùnh ôû sau thì chung caû höõu laäu vaø voâ laäu. Ñaây laø ngöôøi thuoäc Tam hieàn ñeàu goïi laø Caøn Tueä ñòa. Chöa chöùng naêm AÁm thieän höõu laäu. YÙ thì töông töï maø nöôùc ñònh chöa thaám

nhuaàn goïi laø caøn, ñaõ coù quaùn haønh, haøng phuïc caùc kieán chaáp goïi laø Tueä, giöõ gìn sinh phaùp laønh goïi laø Ñòa. Neân goïi laø Caøn tueä ñòa, cuõng goïi laø Ngoaïi phaøm vò.

## *Noùi veà chi Phaät quaùn:*

Phaät laø giaùc. Giaùc coù hai loaïi: Ñoäc giaùc vaø Duyeân giaùc, ñeàu coù lôùn nhoû. Nhoû thì sinh trong loaøi ngöôøi. Thôøi ñoù khoâng Phaät, töï mình coù theå ñaéc Tu-ñaø-hoaøn. Baûy ñôøi ñaõ maõn, khoâng thoï taùm ñôøi, töï taùnh thaønh ñaïo. Ngöôøi naøy khoâng goïi laø Phaät, cuõng chaúng phaûi A-la-haùn. Noùi veà ñaïo löïc thì khoâng baèng Xaù-lôïi-phaát, maø caùc ñaïi La-haùn goïi ñaây laø Tieåu Bích-chi-ca-la. Lôùn thì trong hai traêm kieáp thöïc haønh trí tueä, trí tueä caøng theâm, laïi maïnh ñöôïc ba möôi hai töôùng hoaëc ba möôi moát töôùng, hoaëc ba möôi töôùng, hai möôi chín töôùng cho ñeán moät töôùng. Hôn caû chín loaïi La-haùn. ÔÛ töôùng chung, töôùng rieâng coù theå bieát, coù theå nhaäp. Tu taäp khoâng ñaõ laâu, thöôøng öa ôû choã vaéng moät mình, ñoù goïi laø Ñaïi Bích- chi-ca-la; ñeàu traûi qua ba thöù nhaân duyeân, möôøi loaïi, möôøi hai loaïi nhaân duyeân. Phaân bieät lôùn nhoû.

* Neáu nghe nhaân duyeân tu taùnh nieäm xöù, quaùn möôøi hai nhaân duyeân, thieän caên thuaàn thuïc, nhaân ôû xa lìa, töï nhieân giaùc ngoä moät mình thaønh Tieåu Ca-la.
* Neáu tu coäng nieäm xöù, duyeân nieäm xöù, söï lyù thieän caên thuaàn thuïc, ñoäc giaùc töï ngoä, ñaày ñuû ba minh taùm giaûi, saùu thoâng thaønh Ñaïi Ca-la.

***Neân kinh noùi:*** Vì ngöôøi caàu Bích-chi-phaät noùi phaùp möôøi hai nhaân duyeân. Phaùp Hoa cheùp: Neáu ngöôøi coù phöôùc töøng cuùng döôøng Phaät, chí caàu thaéng phaùp, thì noùi Duyeân giaùc cho hoï nghe.

## *Noùi veà quaùn möôøi hai nhaân duyeân:*

1. *Ban ñaàu töø aùi chi laøm ñaàu*: a- Truy taàm. b- Quaùn phaù.
	1. Truy taàm laø ngöôøi naøy nghe phaùp chaùnh nhaân duyeân sinh dieät, tin hieåu roõ raøng, bieát taát caû thuoäc aùi phieàn naõo ñeàu laø möôøi hai nhaân duyeân. Quaùn ñoù nhaäp khoâng, döùt taâm ñaït coäi nguoàn, caàu tueä töï nhieân, öa ñoäc thieän, laëng leõ tu naêm phaùp ñình taâm, ñöôïc caùc thieàn ñònh. ÔÛ trong ñònh bieát thuoäc aùi phieàn naõo, töùc laø tu suy tìm ngöôïc laïi. Thaáy möôøi hai nhaân duyeân, suy tham aùi naøy do ñaâu maø sinh? Töùc bieát thaân naày do thoï maø sinh. Thoï do ñaâu sinh? Töùc bieát do xuùc. Xuùc do saùu nhaäp, saùu nhaäp do danh saéc, danh saéc do thöùc, thöùc do haønh, haønh do voâ minh, voâ minh do taát caû phieàn naõo quaù khöù. Laïi thuaän suy: AÙi naøy sinh ra thuû, thuû sinh höõu, höõu sinh hai möôi laêm coõi sinh töû vò lai. Do sinh maø coù giaø, lo buoàn khoå nhoùm, luaân hoài khoâng döùt. Neáu do döøng taâm thì nhaäp saâu thieàn ñònh.

Nhö theá suy tìm ngöôïc laïi, hoaëc thaáy Ca-la-la môùi thoï thaân. Cho ñeán thaáy thaân quaù khöù luùc khôûi nghieäp phieàn naõo cho ñeán hai ñôøi, möôøi ñôøi, traêm ñôøi, nghìn muoân voâ löôïng theá giôùi. Thuaän suy tìm thuû, höõu. Neáu nhôø naêng löïc thieàn ñònh, hoaëc thaáy moät ñôøi vò lai cho ñeán möôøi ñôøi, traêm ngaøn voâ löôïng ñôøi; hoaëc thaáy vieäc quaù khöù vò lai, taâm sinh buoàn vui, ñaïo taâm tinh taán, caøng theâm taêng thaïnh.

* 1. Quaùn phaù möôøi hai nhaân duyeân thuoäc aùi, töùc laø taùnh nieäm xöù, qua quaùn rieâng möôøi hai duyeân. Taùnh nieäm xöù nhö tröôùc ñaõ noùi. Quaùn aùi töùc laø naêm AÁm oâ ueá taùnh boán nieäm xöù. Neáu quaùn thoï, xuùc, saùu nhaäp, danh saéc töùc laø quaû baùo voâ kyù naêm AÁm taùnh nieäm xöù. Neáu quaùn voâ minh töùc phieàn naõo oâ ueá quaù khöù naêm AÁm taùnh boán nieäm xöù. Neáu quaùn veà thuû, töùc laø phieàn naõo oâ ueá naêm AÁm taùnh boán nieäm xöù. Neáu quaùn ôû höõu, töùc thieän baát thieän naêm AÁm taùnh boán nieäm xöù, neáu quaùn sinh töû vò lai thì quaû baùo sinh töû voâ kyù taùnh boán nieäm xöù. Ñoù goïi laø nghòch thuaän quaùn saùt. Phaù boán ñieân ñaûo, ñieân ñaûo dieät thì voâ minh dieät. Taát caû phieàn naõo haønh cho ñeán gia cheát lo buoàn khoå dieät. Ñoù laø duïng taùnh nieäm xöù, traûi qua quaùn rieâng aùi phieàn naõo möôøi hai duyeân quaùn.
1. *Noùi veà phaù möôøi hai duyeân thuoäc kieán*. Coù hai: a- Suy tìm b- Quaùn phaù.

*a- Suy tìm:* Neáu thaáy thaàn vaø theá gian thöôøng hay voâ thöôøng, vöøa thöôøng vöøa voâ thöôøng; phi thöôøng phi voâ thöôøng, cho neân hieän taïi sinh boán kieán chaáp thaân bieân. Do boán kieán chaáp thaân bieân naày maø sinh ra möôøi boán naïn, saùu möôi hai kieán.

Boán kieán chaáp thaân bieân naày töùc laø boán thuû nghòch thuaän, tìm xeùt boán thuû naøy do boán aùi, boán aùi do boán thoï, boán thoï do boán xuùc, boán xuùc do boán nhaäp, boán nhaäp do boán danh saéc, boán danh saéc do boán thöùc, boán thöùc do boán haønh, boán haønh do boán voâ minh. Laïi tìm xeùt thuaän boán thuû. Boán thuû sinh boán höõu, boán höõu sinh taát caû hai möôi laêm höõu, sinh töû lo buoàn khoå nhoùm. Neáu bieát saâu kieán hoaëc, vieäc ñôøi quaù khöù vò lai, thì cuõng nhö tröôùc ñaõ noùi.

Noùi veà taùnh nieäm xöù: Quaùn phaù boán thuû, boán kieán thaân bieân v.v… Nhö theá thöù lôùp cho ñeán voâ minh phaù quaù khöù: nhö khöù, chaúng nhö khöù, vöøa nhö khöù vöøa chaúng nhö khöù; phi nhö khöù phi chaúng nhö khöù; thaân kieán vaø bieân kieán laøm oâ ueá naêm AÁm.

Laïi quaùn thuaän boán thuû, cho ñeán sinh, giaø, cheát vò lai, phaù höõu bieân, voâ bieân; vöøa höõu bieân vöøa voâ bieân; phi höõu bieân phi voâ bieân. Thaân kieán, bieân kieán oâ ueá naêm AÁm. Duøng taùnh nieäm xöù nhö theá phaù thaân kieán, bieân kieán ba ñôøi. Töù kieán töùc phaù möôøi boán naïn, saùu möôi

hai kieán, taát caû thuoäc kieán, phieàn naõo moät luùc ñeàu dieät töùc voâ minh dieät. Cho ñeán giaø, cheát dieät thuoäc kieán. Phieàn naõo ñaõ dieät thì laïi duøng quaùn aùi möôøi hai nhaân duyeân taùnh nieäm xöù tröôùc quaùn phaù Duïc aùi, Saéc vaø Voâ Saéc aùi, ba coõi phieàn naõo ñaïo, nghieäp ñaïo, goïi laø Nieát-baøn höõu dö. Neáu khoå ñaïo dieät töùc laø Nieát-baøn voâ dö. Ñoù goïi laø trí tueä taùnh nieäm xöù, quaùn möôøi hai nhaân duyeân nhaäp Nieát-baøn.

***Kinh noùi:*** möôøi hai nhaân duyeân nghóa raát saâu xa, khoù hieåu khoù bieát. Luùc Phaät noùi kinh Nieát-baøn, coù ngoaïi ñaïo teân laø Phuù-na hoûi: Laøm sao khieán toâi bieát thaàn vaø theá gian laø thöôøng, cho ñeán phi thöôøng, phi voâ thöôøng?

***Phaät ñaùp:*** oâng haõy döùt cuõ maø khoâng taïo môùi, thì seõ bieát theá gian thöôøng hay voâ thöôøng; cho ñeán phi thöôøng, phi voâ thöôøng.

Phaïm chí ngoä hieåu vaø xin xuaát gia laøm ñeä töû Phaät. Laïi trong Trung Luaän noùi Thanh vaên nhaäp ñeä nhaát nghóa. Neáu ñöôïc saâu yù naày thì khoâng phaûi chæ phaù ngoaïi ñaïo maø thoâi. Neáu ñeä töû Phaät hoïc ngoài thieàn phaùt xuaát nhieàu kieán thuû tranh luaän ñeå khoûi phieàn naõo taïo nghieäp sinh töû cuûa hai möôi laêm höõu ñeàu thuoäc veà kieán phieàn naõo möôøi hai nhaân duyeân. Neáu ngoä hieåu bieát thì coù theå duøng Taùnh nieäm xöù, xem xeùt thì ñöôïc giaûi thoaùt. Ngöôøi meâ ñieàu naøy thì troâi laên sinh töû khoâng coù bôø meù. Neân Trung Luaän cheùp: Chaân phaùp vaø ngöôøi noùi, ngöôøi nghe khoù ñöôïc. Theá neân sinh töû chaúng phaûi höõu bieân, chaúng phaûi voâ bieân. Coäng nieäm xöù, duyeân nieäm xöù quaùn möôøi hai nhaân duyeân, so vôùi tröôùc raát deã bieát.

Hoûi: Ñôøi tröôùc töï nhieân coù theå ngoä, ñaâu caàn Phaät noùi!

Ñaùp: Nghe noùi thì mau ñöôïc, khoâng noùi thì chöa ngoä ñöôïc. Ví nhö traùi chín, tuy töï chuùng rôi ñöôïc, nhöng lay nhanh thì ruïng lieàn.

Hoûi: Sao khoâng cheá quaû Bích-chi-phaät?

Ñaùp: Thanh vaên ñoän neân cheá quaû; Bích-chi-phaät lanh lôïi, hoïc taäp trí hueä laâu neân khoâng caàn cheá quaû. Duï cho hai ngöôøi cuøng ñi, ngöôøi oám yeáu phaûi coù choã nghæ ngôi; ngöôøi thaân maïnh khoeû thì ñeán thaúng neân khoâng cheá quaû.

Laïi nöõa, töôùng chung döùt keát, trí tueä thoâ neân chæ tröø chaùnh söû goïi laø Thanh vaên. Neáu töôùng rieâng, trí tueä teá tröø taäp khí goïi laø Bích-chi- phaät.

Laïi nöõa, Thanh vaên ñoän neân tröôùc quaùn khoå ñeá; Duyeân giaùc lôïi caên neân tröôùc quaùn Taäp.

Hoûi: Thanh vaên cuõng töôùng rieâng laø thoâ, töôùng chung neân laø teá.

Nay ñaâu ñöôïc noùi töôùng chung laø thoâ, töôùng rieâng laø teá?

Ñaùp: Neáu trong Töù ñeá tröôùc noùi töôùng rieâng laø thoâ, nay traûi qua

möôøi hai nhaân duyeân rieâng bieät neân rieâng laø teá hôn.

Laïi nöõa, Thanh vaên coù naêng löïc thieàn ñònh cao, thieân nhaõn chæ thaáy moät tieåu thieân; Bích-chi-phaät ñaõ troàng laâu, naêng löïc ñònh saâu, thieân nhaõn vöôït ngoaøi Tam thieân, thaáy theá giôùi phöông khaùc.

Hoûi: vì sao Bích-chi-phaät thöøa khoâng coù phöông tieän ñaïo?

Ñaùp: Bích-chi-phaät caên taùnh lanh lôïi nhöng chöa gaëp Phaät ñaõ ngoä ñaïo, ñaâu caàn phöông tieän tröôùc ñeå nhaäp ñaïo!

Hoûi: Bích chi töï ngoä, ñaéc ñaïo coäng giôùi, coù caàn thoï giôùi khoâng?

Ñaùp: Ngöôøi thoï thì hoøa hôïp vôùi taêng. Nay ba taïng höõu moân, Duyeân giaùc quaùn möôøi hai duyeân phaù thuoäc aùi kieán, quaùn moân chaúng noùi ñaày ñuû. Neáu ngöôøi tu haønh phaûi töï kheùo suy nghó. Ba moân coøn laïi ñaâu coù theå thaáy.

## *Noùi veà Boà-taùt khaùc phaøm Thaùnh:*

Khaùc Thaùnh thì khaùc veà boán theä nguyeän roäng lôùn, thöïc haønh haïnh saùu ñoä, nhò thöøa döùt phieàn naõo chöùng chaân; Boà-taùt chaúng döùt hoaëc, chaúng chöùng chaân neân khaùc baäc Thaùnh.

Phaøm phu maëc theo doøng phieàn naõo, Boà-taùt thì haøng phuïc phieàn naõo, cheá phuïc sinh töû laøm Phaät söï neân khaùc phaøm phu.

Ñoái vôùi Ñaøn ba-la-maät tu Taùnh nieäm xöù quaùn, khaùc vôùi Nhò thöøa döùt phieàn naõo chöùng chaân. Cuõng chaúng ñoàng vôùi phaøm phu troâi laên theo sinh töû. Cheá phuïc phieàn naõo, truï ôû haï nhaãn tu boá thí, hoïc taát caû theá trí ñeå ñieàu phuïc chuùng sinh. Neáu ngöôøi vì tham ñaùng ñoïa ñòa nguïc, Boà-taùt ôû nieäm xöù thöïc haønh boá thí phaù tham teä, khieán thoaùt khoå ñòa nguïc. Neáu chuùng sinh phaù giôùi ñaùng ñoaï ñòa nguïc, Boà-taùt tu trì giôùi khieán thoaùt ñòa nguïc. Neáu chuùng sinh saân nhieàu ñaùng ñoïa ñòa nguïc, Boà-taùt tu nhaãn nhuïc ñeå phaù, khieán thoaùt ñòa nguïc. Neáu chuùng sinh thöôøng bieáng nhaùc ñaùng ñoïa ñòa nguïc, Boà-taùt thöïc haønh tinh taán ñeå phaù, khieán thoaùt ñòa nguïc. Neáu chuùng sinh loaïn töôûng ñaùng ñoïa ñòa nguïc, Boà-taùt tu thieàn ñeå phaù; töï mình haønh vaø daïy ngöôøi, khen ngôïi ngöôøi tu haønh boán phaùp treân vaø moät döôùi ñeàu nhö theá. Boà-taùt tu nieäm xöù quaùn cho ñeán thöïc haønh Baùt- nhaõ Ba-la-maät, phaù taát caû chuùng sinh aùi, phieàn naõo tham ñaém quaû baùo, gaây ra hai möôi laêm höõu nghieäp, thoï quaû khoå sinh töû. Boà-taùt tu ba loaïi nieäm xöù phaù saùu teä, nhaân thuoäc aùi hai möôi laêm höõu, töùc laø cöùu khoå, daïy tu ba loaïi nieäm xöù töùc laø Ñaïo, ñoù goïi laø “ban vui”. Tu Taùnh nieäm xöù thaønh töïu boán Ba-la-maät, tu coäng nieäm xöù thaønh töïu Thieàn ba-la-maät, tu duyeân nieäm xöù thaønh töïu Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Boán ñoä tröôùc söùc tu taùnh yeáu khoâng thaønh, laïi tu theâm coäng nieäm xöù thaønh phaù aùi. Laïi, tu taùnh nieäm xöù neân thaønh ñaïi bi cöùu khoå, tu coäng nieäm xöù thaønh ñaïi töø ban vui,

tu Duyeân nieäm xöù thaønh töïu caû hai theä nguyeän.

*b. Quaùn phaù thuoäc kieán phieàn naõo:*

Neáu chuùng sinh noùi taâm tham naày coù hay khoâng, cho ñeán chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng. Luùc aáy Boà-taùt tu nieäm xöù haønh boá thí phaù ba giaû trong höõu kieán, ba giaû trong voâ kieán, cho ñeán ba giaû trong phi höõu phi voâ, töï - tha - coïng - voâ nhaân…, boán möôi taùm caâu.

Neáu coù chuùng sinh noùi taâm phaù giôùi naøy coù hay khoâng, cho ñeán phi höõu phi voâ, Boà-taùt tu taùnh nieäm xöù haønh trì giôùi phaù höõu kieán, cho ñeán ba giaû trong Phi höõu phi voâ kieán.

Chuùng sinh noùi taâm saân naày coù hay khoâng, cho ñeán Phi höõu phi voâ, Boà-taùt tu taùnh nieäm xöù thöïc haønh nhaãn nhuïc ñeå phaù.

Neáu chuùng sinh noùi loaïn taâm coù khoâng, cho ñeán phi höõu phi voâ, Boà-taùt tu thieàn ñeå phaù ba giaû coù - khoâng, cho ñeán phi höõu phi voâ v.v… boán möôi taùm caâu ñeå phaù.

Neáu noùi taâm si coù khoâng cho ñeán phi höõu phi voâ, thöïc haønh Baùt- nhaõ ñeå phaù, töø coù khoâng cho ñeán boán möôi taùm caâu ñeå phaù. Voâ sinh thuaàn thuïc, sau ñoù ba möôi boán taâm döùt kieát thaønh ñaïo, xoay baùnh xe phaùp ba taïng vaøo Nieát-baøn.

ÔÛ ñaây öùng vôùi boán moân: Tyø-ñaøm laø Höõu moân, Luaän Thaønh Thaät laø Khoâng moân, Coân-laëc laø moân vöøa höõu vöøa voâ, Na-ñaø Ca-chieân-dieân laø Phi höõu phi voâ moân, hai moân chaúng ñoä.

Ñaïi Luaän neâu teân ñeå chæ. Luaän Caâu-xaù phaù noùi veà phi khoâng phi höõu trong Baït-hoøa phaát-ña la boä, chính laø ñeå giaûi nghóa naøy.

Ñaïi Luaän daãn phaåm Boà-taùt trong Tyø-baø-sa haønh nhaân chöùng quaû. Luaän Thaønh Thaät khoâng coù vaên (noùi veà vieäc naøy). Neáu luaän sö phaù nhöõng ngöôøi “chaáp coù”, khoâng ñaéc ñaïo vaø noùi raèng “thaáy khoâng” môùi ñaéc ñaïo, noùi nhö theá laø laãn loän ñuùng sai. Noùi chung veà hai kieán chaáp naøy, “thaáy coù” chæ laø thöôøng kieán, “thaáy khoâng” chæ laø ñoaïn kieán, hai kieán chaáp ñoaïn thöôøng haù khoâng phaù laãn nhau? Neân Long Thoï noùi: Neáu khoâng ñöôïc phöông tieän Baùt-nhaõ ñeå nhaäp Tyø-ñaøm thì rôi vaøo Coù; neáu nhaäp Khoâng thì rôi vaøo Khoâng, ñeàu chaúng ñaéc ñaïo. Neáu khoâng duøng boán taát-ñaøn thì ñoái duyeân khaùc nhau, hoaëc duøng theá giôùi ñeå vaøo lyù, neân noùi “thaáy coù” ñaéc ñaïo. Ñaïi Luaän cheùp: Saéc hoaëc thoâ hoaëc teá, goàm chung maø quaùn voâ thöôøng, voâ ngaõ töùc phaùt chaân ñöôïc sinh, khoâng höõu moân ñeàu nhaäp ñaïo. Thoâ laø söï quaùn, teá laø lyù quaùn, chæ ñöôïc “sinh” maø khoâng ñöôïc “phaùp”. Nhö kinh noùi: Neân khôûi phaùp töôûng, chæ coù naêm AÁm, khoâng coù phaùp duøng. Taát-ñaøn vò nhaän phaù höõu baøy khoâng, Boà-taùt tuøy caên cô höõu ích caàn nghe höõu moân ñaéc ñaïo. Nay caàn nghe khoâng

moân nhaäp ñaïo, cho neân phaù höõu ñeå noùi veà khoâng. Vì theá, hai Boà-taùt soaïn hai luaän trình baøy hai moân khoâng höõu trong Ba taïng. Tröôùc sau tuy khaùc maø ñaéc ñaïo thì ñoàng. Neân noùi ngöôøi ñoaïn kieán cho laø moät nieäm ñoaïn, ngöôøi thöôøng kieán noùi khaùc nieäm ñoaïn. Döùt kieát (söû) tuy khaùc, ñaéc ñaïo laø moät. Ba giaû nhaäp Sinh khoâng, naêm AÁm khoâng laø Bình ñaúng khoâng, laø hai haïnh Thaùnh. Sinh khoâng laø giaû danh khoâng. Phaùp khoâng laø thaät phaùp khoâng. Laø giaø cheát vaø ai giaø cheát, caû hai ñeàu laø taø kieán. Trong kinh Thanh vaên noùi sinh vaø phaùp caû hai laø töôùng khoâng. “Laø giaø cheát” laø sinh khoâng, “ai giaø cheát” laø phaùp khoâng; laø trong Ba taïng giaûi thích thaønh boán. Duyeân ba giaû nhaäp vaøo khoâng maø Höõu moân ñeàu laø ñoän, chæ ñöôïc sinh khoâng ôû trong chuyeát ñoä (ñoä vuïng veà). Khoâng moân laø lôïi neân ñöôïc Phaùp khoâng. Coäng nieäm xöù, duyeân nieäm xöù cuõng gioáng nhö theá. Thì bieát ñaïi yù, teá taùc raát deã hieåu. Nhöng khoâng coù nghóa Boà-taùt, chæ noùi veà hai möôi baûy ñòa vò Hieàn Thaùnh. Neáu laøm boán caâu thì ñaây laø moät voøng thuyeát phaùp.

Trong boán moân cuûa ba taïng giaùo, tu boán nieäm xöù cuûa Töù Thaùnh ñeá sinh dieät ñaõ xong.

Hoûi: Sao khoâng noùi boán nieäm xöù cuûa Ñaïi thöøa tröôùc?

Ñaùp: Trong kinh coù ñuû hai nghóa. Neáu maët trôøi chieáu treân ñænh nuùi cao thì Ñaïi thöøa tröôùc, coøn ban ñaàu ñeán vöôøn nai thì Tieåu thöøa tröôùc. Nay tröôùc noùi Tieåu thöøa coù möôøi yù:

Vì duïng. Nhö Tònh Danh vì vua chuùa, Tröôûng giaû noùi veà voâ thöôøng, khoå, khoâng, v.v…

Vì phaù. Khoâng coù chaøy thì ñaâu vung voà ñöôïc, nhö Tònh danh phaù möôøi ñeä töû, v.v…

Vì nhieáp. Nhö Tònh Danh ôû trong thaát noùi thaân coù khoå maø khoâng öa ôû Nieát-baøn, v.v…

Vì hoäi. Nhö Ñaïi phaåm hoäi toâng noùi caùc phaùp ñeàu laø Ñaïi thöøa.

Vì khai. Nhö Phaùp Hoa giaûi quyeát xong phaùp Thanh vaên, ñöùng ñaàu trong caùc kinh, Ñaïi Kinh noùi: Vì caùc Thanh vaên khai phaùt maét tueä. Vì ngöôøi hoïc: Bieát ngoaïi taø noäi khuùc khoâng bò taø, khuùc laøm laàm,

v.v…

Vì ngöôøi Thanh vaên phaù khuùc (cong vaïy). Bieát hoï maát phöông tieän

Phaät, nghe thuyeát heïp hoøi thôøi Maït phaùp; bieát hoï laãn loän Baùn vaø Maõn. Nhö coù ngöôøi noùi Tyø-ñaøm “thaáy coù” ñaéc ñaïo, Luaän Thaønh Thaät “thaáy khoâng” ñaéc ñaïo. Ñaïo chaúng phaûi coù - khoâng, thaáy coù - khoâng laøm sao ñaéc ñaïo? Neáu theo loái noùi cuûa Sö naày thì ngöôøi hai moân Höõu - Voâ thuoäc Tieåu thöøa giaùo cuûa Phaät cho neân laø voâ duïng. Neáu laø voâ duïng, thì sao

Trung Luaän laïi noùi muoán nghe trong phaùp Thanh vaên nhaäp vaøo Ñeä nhaát nghóa? Nhö hai phaåm sau noùi vò thaày che laáp Phaät. Giaùo lyù boán khoâ, nay laïi trình baøy, v.v…

Thieàn nhaân ñôøi maït noäi chöùng khoâng, hieåu ñoàng vôùi boïn ni-kieàn- töû phaù giôùi, laøm aùc, aên phaån, loûa theå noùi laø Ñaïi thöøa; ñoàng giôùi thuû ni- kieàn-töû laãn loän phöông tieän ñaïo cuûa Phaät phaùp, nay ñöa ra caû hai, v.v… Vì ngöôøi hoïc khieán bieát thuyeát trong ngoaøi maïnh meõ, haïnh maïnh

meõ, phaùp moân tinh minh töôi khoâ, v.v…

Vì giuùp ngöôøi hoïc luùc noäi chöùng, phaân bieät moân hoä taø khuùc, tieåu ñaïi khaùc xa thuû xaû, neân ñöôïc nghi phaùp chaúng laàm, caàm ngoùi gaïch cho laø haït chaâu löu ly.

Vì möôøi yù naøy phaûi noùi boán khoå quaùn. Tö Kyù ghi raèng:

Nieäm xöù cuûa Thanh vaên laáy Khoå ñeá laøm ñaàu. Duyeân giaùc laáy Taäp ñeá laøm ñaàu.

Boà-taùt laáy Ñaïo ñeá laøm ñaàu.

Boà-taùt Thoâng giaùo laáy Dieät ñeá laøm ñaàu.

Boà-taùt Bieät giaùo laáy giôùi ngoaïi ñaïo ñeá laøm ñaàu. Boà-taùt Vieân giaùo laáy Giôùi ngoaïi dieät ñeá laøm ñaàu. Laïi,

Thanh vaên duøng töôùng chung quaùn. Duyeân giaùc duøng töôùng rieâng maø quaùn. Boà-taùt quaùn caû chung rieâng.

Chung rieâng giôùi noäi-ngoaïi thöù lôùp quaùn. Vieân giaùo giôùi noäi-ngoaïi vieân quaùn.

Laïi,

Thanh vaên nhaân thaønh giaû quaùn laøm ñaàu. Duyeân giaùc töông tuïc giaû laøm ñaàu.

Boà-taùt töông ñaõi giaû laøm ñaàu.

Hoûi: Ñaïo phaåm saùu ñoä, ñoä naøo chính?

Ñaùp: Ñaïi Kinh cheùp: Nhaát ñòa ñeán Thaäp ñòa goïi laø trí tueä trang nghieâm. Saùu ñoä ba-la-maät laø phöôùc ñöùc trang nghieâm. Phaùp Hoa noùi veà naêm phaåm, moät nieäm tuøy hæ laø chính. Haønh theâm saùu ñoä laø trôï ñaïo. Tònh Danh cheùp: Ñaïo phaåm, thieän tri thöùc, saùu ñoä laø baïn. Caû ba kinh ñeàu cho saùu ñoä laø trôï ñaïo. Ñaïi luaän noùi: ba möôi baûy phaåm laø chaùnh ñaïo, ba giaûi thoaùt trôï khai moân cho ñeán baát tònh trôï ñeå phaù tham, thaéng xöù trôï baát töï taïi trong duyeân, thaäp nhaát thieát xöù trôï khoâng roäng khaép trong duyeân; voâ löôïng taâm trôï phöôùc ñöùc vaø trôï khai moân phaùp.

SOÁ 1918 - TÖÙ NIEÄM XÖÙ, Quyeån 1 182

Hoûi: Ñaïo phaåm laø höõu laäu hay voâ laäu?

Ñaùp: Ñaïi luaän ñoái theo ñòa vò moãi thöù coù khaùc nhau, hoaëc höõu laäu hoaëc voâ laäu v.v… Luaän Thaønh Thaät noùi nieäm xöù khoâng lui suït soá ngöôøi; noùi Noaõn phaùp lui laøm xieån ñeà, Ñaûnh phaùp lui thaønh naêm toäi nghòch. Luaän Thaønh Thaät noùi nieäm xöù haøng phuïc hoaëc, thaønh giaû danh khoâng, soá ngöôøi chæ laø vaên tueä. Nay noùi chung töø ñaàu ñeán cuoái ñeàu laø ñaïo phaåm, theo choã hôn maø chia phaåm, tieát, caáp ñöôïc goïi teân, v.v…

Ñaïi Luaän noùi ban ñaàu thoï töø thaày, tröôùc duøng nieäm giöõ gìn goïi laø nieäm xöù, boán thöù tinh taán goïi laø Chaùnh caàn, boán thöù ñònh sinh goïi laø Nhö yù tuùc, naêm thieän caên sinh goïi laø naêm caên, naêm phieàn naõo bò phaù goïi laø naêm löïc, phaân bieät ñaïo duïng goïi laø baûy giaùc, an oån ñi trong ñaïo goïi laø taùm chaùnh ñaïo. Ñaây laø laáy caùi hôn ñeå ñaët teân ñeàu chung caû nieäm xöù. Ñòa vò chæ laø höõu laäu. Neân luaän noùi: Haønh trong taùm chaùnh ñaïo, ban ñaàu ñöôïc naêm AÁm thieän höõu laäu goïi laø Noaõn phaùp. Neáu khoâng cho boán nieäm xöù chung ñeán taùm ñaïo thì cuõng khoâng ñöôïc taùm ñaïo thoâng vôùi boán nieäm xöù. Neân Baø-sa noùi: Neáu taùm chaùnh ñaïo ôû tröôùc baûy giaùc chi thì quyeát ñònh laø voâ laäu, coøn neáu taùm chaùnh ôû sau baûy giaùc thì vöøa höõu laäu vöøa voâ laäu. Ñaây laø lôøi tu chung. Neáu taùm chaùnh laø kieán ñaïo vò thì xeáp vaøo tröôùc baûy giaùc, ôû sau laø vò chöùng ñaïo, v.v…