TỨ GIÁO NGHĨA

**QUYỂN 5**

***Noùi veà ba loaïi nieäm xöù thaønh ba loaïi La-haùn.***

1. Neáu chæ tu nieäm xöù taùnh thì thaønh töïu La-haùn tueä giaûi thoaùt.
2. Nieäm xöù coäng thaønh La-haùn caâu giaûi thoaùt
3. Nieäm xöù duyeân thaønh La-haùn voâ ngaïi giaûi thoaùt. Vì sao? Vì nieäm xöù taùnh töùc laø trí tueä duyeân lyù, nieäm xöù töông öng phaùt chaân voâ laäu, thì thaønh töïu La-haùn tueä giaûi thoaùt. Nieäm xöù coäng coâïng thieân naêm AÁm thaønh töïu boái xaû cho ñeán Tam-muoäi sieâu vieät, nguyeän trí ñaûnh thieàn. Nhö theá trôï ñaïo coâïng chaùnh ñaïo, phaùt chaân voâ laäu, lieàn ñöôïc ba minh saùu thoâng, ñaày ñuû taùm giaûi thoaùt, thaønh A-la-haùn caâu giaûi thoaùt. Neáu duyeân nieäm xöù töùc laø duyeân ngoân giaùo cuûa Phaät, roõ taát caû AÁm, nhaäp, giôùi, hai loaïi nieäm xöù taùnh vaø coâïng, naêng quaùn, sôû quaùn, danh nghóa, neáu ôû trong thieàn ñònh quaùn danh nghóa naøy lieàn phaùt khôûi boán bieän voâ ngaïi goïi laø ñaïi A-la-haùn voâ ngaïi giaûi thoaùt.

Hoûi: Caùi teân “tueä caâu” do boä Ñaøm-Voâ-Ñöùc noùi, chaúng phaûi caùc nhaø söû duïng phaûi chaêng?

Ñaùp: Ba taïng giaùo ñeàu duøng khoâng loãi. Laïi nöõa, keä Taïp Taâm cheùp: Tueä giaûi thoaùt neân bieát khoâng ñaéc ñònh dieät taän. Neáu ñaéc ñònh dieät taän neân bieát laø caâu giaûi thoaùt. Keä naøy noùi veà thôøi vaø khoâng phaûi thôøi coù tueä caâu khaùc nhau.

Hoûi: Khoâng neân noùi roäng voâ ngaïi giaûi thoaùt, sao chín loaïi La-haùn khoâng coù danh muïc naøy?

Ñaùp: Ñaây trích trong luaän Trí Ñoä, noùi roõ muoán keát taäp phaùp taïng phaûi nhoùm hoïp moät ngaøn La-haùn ñeàu ñaéc coâïng giaûi thoaùt, voâ ngaïi giaûi thoaùt nhö Bích-chi-phaät sinh vaøo thôøi khoâng coù Phaät, tuy ñaéc ñaïo Duyeân giaùc ñaày ñuû ba minh, taùm giaûi thoaùt, saùu thaàn thoâng vì khoâng nghe Phaät noùi phaùp cho neân khoâng ñöôïc boán bieän taøi voâ ngaïi. Neáu muoán baùo ñaùp aân ñöùc cuûa tín thí chæ hieän möôøi taùm moùn bieán hoùa, huoáng chi La-haùn khoâng nghe Ba taïng giaùo cuûa Phaät noùi maø töï phaùt ñöôïc boán bieän taøi voâ ngaïi, giaûi thích Phaät phaùp khoâng ngöng treä.

Noùi veà phaùp quaùn nieäm xöù, phaùp quaùn nieäm xöù coù ba loaïi: Nieäm xöù taùnh:

***Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp:*** nieäm xöù taùnh laø taùnh cuûa trí tueä, quaùn trí tueä cuûa thaân laø nieäm xöù thaân; Thoï, Taâm, Phaùp cuõng gioáng nhö theá, caùch giaûi thích khaùc nhau, coù khi chæ laáy tueä soá laøm taùnh trí tueä, töùc laø nieäm xöù taùnh cho neân keä Taïp Taâm cheùp:

*Töôùng baát tònh thaân naøy Taùnh chaân thaät thöôøng ñònh Caùc thoï vaø taâm phaùp*

*Cuõng laïi noùi nhö theá.*

Quaùn bieät töôûng nieäm xöù taùnh, phaù boán ñieân ñaûo, coù hai loaïi.

* Phaù aùi
* Phaù kieán.

Phaù aùi nieäm xöù taùnh:

Phaøm loaøi höõu tình khoâng yeâu ñaém quaû baùo naêm AÁm, vaø y baùo.

Quaùn nhaát thaân nieäm xöù. Quaùn noäi thaân naøy coù naêm thöù baát tònh:

1. Choã sinh baát tònh
2. Haït gioáng baát tònh
3. Töï töôùng baát tònh
4. Tö taùnh baát tònh
5. Roát raùo baát tònh.
6. Quaùn choã sinh baát tònh: Trong thai ngöôøi nöõ, sinh taïng vaø thuïc taïng truï möôøi thaùng
7. Haït gioáng baát tònh: Laáy tinh huyeát cuûa ngöôøi khaùc hôïp thaønh haït gioáng.
8. Töï töôùng baát tònh: Thaân laém thöù baát tònh, chín loã baøi tieát.
9. Töï taùnh baát tònh: Quaùn thaân baát tònh: Nhö ngöôøi maét saùng môû kho thaáy luùa gaïo, ba möôi saùu vaät baát tònh traøn lan.
10. Roát raùo baát tònh: Thaân naàøy neáu cheát sình thoái, gioøi truøng duïc khoeùt, maùu huyeát traøn lan, thaät ñaùng nhôøm gôùm. Neáu thaáy naêm loaïi baát tònh phaù tònh ñieân ñaûo, goïi laø noäi thaân nieäm xöù, quaùn trong thaân, ngoaøi thaân cuõng nhö theá.
11. Nieäm xöù thoï: Quaùn trong coù saùu caên ngoaøi coù saùu traàn, caên traàn hôïp cho neân sinh ra saùu thöùc. Saùu thöùc sinh ra ba thoï: thoï khoå, thoï laïc, thoï baát khoå baát laïc. Quaùn thoï khoå laø töôùng khoå khoå. quaùn thoï laïc laø töôùng hoaïi khoå, quaùn thoï baát khoå baát laïc laø töôùng haønh khoå.

Neáu yù caên sinh ra ba thoï thì ñeàu laø khoå, töùc laø phaù laïc ñieân ñaûo goïi laø noäi thoï nieäm xöù. Ngoaïi thoï, noäi ngoaïi thoï cuõng gioáng nhö theá.

1. Nieäm xöù taâm: Quaùn yù thöùc naøy laø höõu vi, thuoäc nhaân duyeân cho neân voâ thöôøng. Tröôùc khoâng nay coù, nay coù sau khoâng, trong saùt-na nieäm nieäm sinh dieät cho neân voâ thöôøng, töùc phaù thöôøng ñieân ñaûo, goïi laø noäi taâm nieäm xöù. Ngoaïi taâm, noäi ngoaïi taâm cuõng gioáng nhö vaäy.
2. Phaùp nieäm xöù: Quaùn haønh AÁm vaø töôûng AÁm do nhaân duyeân hoaø hôïp, khoâng coù töï taùnh. Sinh chæ coù phaùp sinh khôûi, dieät chæ coù phaùp dieät, khoâng coù nhaân, ngaõ, chuùng sinh, thoï giaû, saùu möôi tri kieán ñeàu khoâng thaät coù. Phaù ngaõ ñieân ñaûo goïi laø noäi phaùp ñieân ñaûo. Ngoaïi phaùp, noäi ngoaïi phaùp cuõng gioáng nhö vaäy. Luaän Thaønh Thaät, luaän Ñaïi Trí Ñoänoùi nhö theá, chính laø söï ban ñaàu cuûa nieäm xöù Taùnh.

2) Nieäm xöù phaù kieán taùnh: Töùc laø quaùn thaân kieán, bieân kieán, oâ ueá voâ kyù naêm AÁm töùc laø AÁm ngaõ lìa AÁm ngaõ, trong AÁm coù ngaõ trong ngaõ coù AÁm, tìm ngaõ khoâng thaät coù, phaù hai möôi loaïi thaân kieán goïi laø Thaùnh haïnh. Keá quaùn rieâng thaân kieán, bieán kieán, naêm AÁm.

Goïi taùnh thaân boán Nieäm xöù töùc laø taùnh cuûa saéc. Saéc hoaëc thoâ, hoaëc teá, taát caû ñeàu baát tònh. Saéc thoâ töùc laø nhaân thaân, theá giôùi. Saéc teá laø vaät cöïc nhoû. Neáu laø saéc teá vaø thoâ laø thöôøng, thì kieán chaáp ñeàu nöông vaøo saéc. Neáu laø saéc thoâ teá voâ thöôøng vöøa thöôøng vöøa voâ thöôøng, phi thöôøng phi voâ thöôøng laø kieán chaáp ñeàu nöông vaøo saéc, thöôøng töùc coù kieán chaáp, voâ thöôøng thì khoâng coù kieán chaáp, vöøa thöôøng vöøa voâ thöôøng, töùc kieán chaáp vöøa coù vöøa khoâng, phi thöôøng phi voâ thöôøng, töùc laø kieán chaáp phi höõu phi voâ. Boán kieán nhö theá ñeàu nöông vaøo saéc, töùc laø boán bieân kieán saéc AÁm. Neáu khoâng bieát thaân kieán, bieân kieán saéc AÁm, thì sinh ra caùc hieåu bieát chaáp tröôùc hyù luaän, tranh nhau töø kieán chaáp maø khôûi caùc phieàn naõo keát söû. Roài nhaân keát söû maø sinh caùc nghieäp aùc. Hoaëc nhaân keát söû maø khôûi caùc nghieäp laønh. Keát söû troâi laên trong ba coõi hai möôi laêm coõi, sinh töû khoâng coù bôø meù, vì sao khoâng bieát töôùng cuûa bieân kieán saéc AÁm. Neáu laø ngoaïi ñaïo muø mòt cho neân khoâng töï bieát caùc saéc veà thaân kieán, bieân kieán oâ ueá, ñeàu noùi laø söï thaät coøn laø noùi doái, chaáp laø Nieát-baøn thöôøng laïc ngaõ tònh. ÔÛ ñaây khoâng noùi ñöôïc, cho neân ngöôøi hoïc voán ngoài thieàn, Phaät phaùp thôøi maït, cuõng meâ môø saéc AÁm, bieân kieán, thaân kieán naøy. Vì sao? Vì nhö caùc sö A-tyø-ñaøm noùi: Tyø-ñaøm laø kieáp höõu, ñaéc ñaïo, phaân taùch saéc thaät nhoû nhö caùt buïi, khoâng theå phaù taän kieán, traàn teá naøy coù lyù töùc ñaéc ñaïo. Nay cho laø ñaây coøn laø saéc veà bieân kieán, höõu kieán, oâ ueá. Neáu do höõu kieán sinh giaûi, khôûi caùc keát nghieäp troâi laên sinh töû, söï ñoàng vôùi thuyeát tröôùc, ñaâu lieân quan ñeán ñaïo, cho neân luaän Trí Ñoä cheùp: Neáu khoâng ñaéc phöông tieän Baùt-nhaõ, nhaäp A-tyø-ñaøm, thì rôi vaøo trong caùc höõu. Laïi caùc sö luaän Thaønh Thaät ñeàu noùi: Thaáy saéc nhoå gaàn vôùi hö

khoâng laø coù, ñaây laø quaùn ñieàu taâm, khoâng theå ñaéc ñaïo. Neáu phaân taùch laân hö teá traàn khoâng thì ñaéc thaät phaùp khoâng. Vì thaáy khoâng cho neân seõ ñaéc ñaïo. Nay cho laø neáu thaáy laân hö saéc laø khoâng, chæ laø thaáy thaân kieán, bieân kieán oâ ueá, saéc AÁm. Neáu thaáy sinh giaûi naøy khôûi caùc keát nghieäp, troâi laên sinh töû, söï ñoàng vôùi thuyeát tröôùc, coù lieân quan gì ñeán ñaïo, cho neân luaän Trí Ñoä cheùp: Khoâng ñaéc phöông tieän Baùt-nhaõ, neáu nhaäp vaøo cöûa khoâng thì rôi vaøo trong caùi khoâng Coân Laëc cheùp: Thaáy saéc laân hö traàn vöøa coù vöøa khoâng thì nhaäp ñaïo, loãi ñoàng vôùi thuyeát tröôùc.

Luaän ñaõ khoâng ñeán xöù naøy, baát luaän coù theå môû mang truyeàn baù, khoâng heä phöôïc maø neâu ra ñöôïc.

***Nhöng luaän Trí Ñoä cheùp:*** Neáu khoâng ñaéc phöông tieän Baùt-nhaõ thì rôi vaøo coù vaø khoâng.

Nhöng hieåu caùc Tam luaän sö, hoaëc noùi: Ñaïo chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, ñaâu haún Tyø-ñaøm thaáy saéc laân hö teá coù ñaéc ñaïo. Thaønh luaän laïi ñaâu chôït noùi thaáy laân hö teá saéc khoâng maø ñaéc ñaïo. Nay hoûi nhö theá, thaáy chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi höõu laø ñaéc ñaïo hay khoâng? Neáu noùi ñaéc ñaïo thì vì sao Trung luaän cheùp: Neáu noùi phi höõu phi voâ aáy goïi laø luaän ngu si. Ñaây laø saéc veà phi höõu phi voâ, bieân kieán oâ ueá ñaâu lieân quan ñeán ñaïo.

Ñaùp: Duøng phi höõu phi voâ phaù höõu voâ, höõu voâ ñaõ phaù thì ñaâu coù söï toàn taïi cuûa phi höõu phi voâ. Chaùnh ñaïo roát raùo thanh tònh khoâng noùi, khoâng khai thò.

Hoûi: Neáu nhö theá thì vôùi Tröôøng Traûo vaø laõo töû, roõ raøng khoâng theå noùi chaúng khaùc?

Ñaùp: Nay moät nhaø roõ taùnh nieäm xöù thaân khoâng phaûi nhö vaäy.

Neáu khoâng thaáy saéc AÁm phi höõu phi voâ, oâ ueá, lyù Töù ñeá goïi laø luaän ngu si. Neáu bieát ñaây laø saéc oâ ueá thì goïi laø taùnh nieäm xöù thaân, töùc khai ba moân nieäm xöù, boán moân nieäm xöù, khai ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, nhaân ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, thaáy Töù ñeá sinh dieät, ñaéc vaéng laëng Nieát-baøn, töùc laø thaáy coù ñaéc ñaïo. AÁy goïi laø ñoái vôùi caùc kieán chaáp thì baát ñoäng, maø tu ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo. Neáu bieát saéc laø phi höõu phi voâ oâ ueá, nhö huyeãn nhö hoùa, roát raùo khoâng thaät coù, voán töï baát sinh, töùc laø Ma-ha-dieãn noùi nieäm xöù thaân ñaày ñuû taát caû Phaät phaùp nhö luaän ñaïi Trí Ñoä cheùp.

***Kinh naøy noùi:*** Ñoái vôùi caùc kieán chaáp khoâng lay ñoäng, maø tu haønh ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, ñaây laø an toïa. Laïi ñaâu caàn xaû phi höõu phi voâ cho heát saïch khoâng theå noùi laø ñaéc ñaïo. Cho neân kinh Tö Ích cheùp: Thí nhö coù ngöôøi muoán xaû boû hö khoâng, cuoái cuøng cuõng chaúng lìa hö

khoâng, laïi muoán tìm hö khoâng, cuoái cuøng cuõng khoâng ñöôïc hö khoâng. Neáu chaúng thaáy ñaïo Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa trong phi höõu phi khoâng. Cuõng khoâng bieát ñaïo Ñaïi thöøa vaø Tieåu thöøa trong taän tònh khoâng theå noùi. Tuy laø tueä giaûi roõ raøng cuoái cuøng laø theá trí bieän thoâng, khoâng traùnh khoûi keát nghieäp troâi laên sinh töû ñoàng noùi ôû tröôùc. Neáu bieát thaân kieán, bieân kieán, boán kieán, saùu möôi hai kieán ñeàu laø saéc AÁm oâ ueá töùc laø quaùn saéc baát tònh phaù ñieân ñaûo cuûa tònh goïi laø nieäm xöù thaân.

1. Nieäm xöù thoï: Neáu quaùn thoï laø thöôøng, kieán chaáp naàøy nöông vaøo thoï, thoï voâ thöôøng, vöøa thöôøng, vöøa voâ thöôøng, phi thöôøng phi voâ thöôøng boán kieán naøy ñeàu nöông vaøo thoï töùc laø boán thoï AÁm bieân kieán. Moät thoï ñeàu coù ba thoï, ba thoï ñeàu khoå, phaù ñieân ñaûo cuûa laïc goïi laø nieäm xöù thoï.
2. Quaùn ba taâm nieäm xöù: Neáu quaùn taâm laø thöôøng kieán, chaáp naøy nöông vaøo thöùc, taâm voâ thöôøng, vöøa thöôøng vöøa voâ thöôøng, phi thöôøng phi voâ thöôøng. Kieán chaáp naøy ñeàu nöông vaøo thöùc töùc laø boán bieân kieán thöùc AÁm. Boán loaïi bieân kieán thöùc AÁm ñeàu laø voâ thöôøng phaù ñieân ñaûo thöôøng. Ñaây goïi laø nieäm xöù taâm.
3. Nieäm xöù phaùp: Neáu quaùn töôûng AÁm vaø haønh AÁm laø thöôøng, kieán chaáp naøy nöông vaøo töôûng haønh AÁm, phaùp voâ thöôøng, vöøa thöôøng vöøa voâ thöôøng, phi thöôøng phi voâ thöôøng. Kieán chaáp naàøy ñeàu nöông töôûng AÁm vaø haønh AÁm, töùc laø boán bieân kieán, töôûng AÁm vaø haønh AÁm. Boán loaïi kieán chaáp vaø hai AÁm: Töôùng haønh ñeàu voâ ngaõ, laø phaù ñieân ñaûo cuûa ngaõ, goïi laø nieäm xöù phaùp. Quaùn taùnh boán Nieäm xöù naøy, quaû baùo naêm AÁm, hai kieán, thaân kieán vaø bieân kieán ñôn phöùc ñaày ñuû, cho ñeán naêm AÁm khoâng theå noùi, voâ kyù oâ ueá. Neáu phaù boán ñieân ñaûo töùc phaù möôøi boán naïn, haøng phuïc saùu möôi hai kieán, taùm möôi taùm keát söû vaø do kieán chaáp sinh ra taát caû thieän vaø baát thieän, nghieäp sinh töû trong hai möôi laêm coõi. Laïi caùc kieán chaáp naøy chöa haún ñeàu do ngoaïi ñaïo sinh ra. Neáu trong Phaät phaùp hoïc vaán ngoài thieàn, phaùt caùc thöù tri kieán, tranh caõi ñuùng sai, ñeàu laø thaân kieán, bieân kieán, naêm AÁm oâ ueá, khôûi caùc kieán chaáp, hyù luaän nhö theá phaù caùi thaáy khoâng chaân thaät trong tueä nhaõn.

Neáu baát giaùc baát tri, khoâng theå duøng quaùn taùnh boán Nieäm xöù. Quaùn naêm AÁm naøy, ñeå phaù boán ñieân ñaûo. Thì khôûi caùc kieán chaáp gaây ra caùc nghieäp aùc, hoaëc duøng taâm kieán chaáp tu thieän töùc laø ngoaïi ñaïo. YÙ naøy khoù thaáy Phaät phaùp, hoïc hoûi ngoài thieàn. Con ngöôøi caàn phaûi suy nghó toát ñieàu aáy.

Neáu giaùc bieát duøng nieäm xöù Taùnh, quaùn saùt nhö tröôùc phaù boán ñieân ñaûo, coù theå sinh phaùp noaõn. Luaän Trí Ñoä cheùp: Neáu trong phaùp

höõu vi khoâng nhôù nghó chaân chaùnh ñöôïc, khoâng sinh phaùp noaõn höõu voâ laø xöù.

Luaän Tröôøng Traûo thoâng minh hoïc roäng, cho raèng taát caû phaùp theå chuyeån ñoåi ñöôïc, taát caû luaän phaù ñöôïc, khoâng moät phaùp naøo thaät coù, töï noùi ñaéc thaät töôùng caùc phaùp coøn meâ nieäm xöù naøy.

Bôûi theá Nhö Lai duøng bieät töôûng nieäm xöù taùnh ñeå hoûi, töùc phaù aùi maïn, ñaéc phaùp nhaõn thanh tònh, neân bieát bieät töôûng nieäm xöù taùnh naøy laø cöûa quan troïng ñeå nhaäp ñaïo. Neáu ngöôøi lôïi caên tu nieäm xöù taùnh naøy, quaùn bieát roõ raøng thì seõ phaùt chaân voâ laäu, cho neân Phaät khuyeân caùc Tyø-kheo phaûi nöông theo nieäm xöù tu ñaïo. Neáu chuùng sinh thôøi maït phaùp ngoài thieàn giaûng noùi hoïc nghóa naàøy töùc laø Tyø-ñaøm thaáy coù ñaéc ñaïo laø yù naøy. Neáu ngöôøi meâ ñieàu naøy duø cho noùi phi höõu phi khoâng, roát raùo khoâng theå noùi, ñeàu laø luaän ngu si, söï ñoàng vôùi thuyeát treân, loãi cuûa Tröôøng Traûo yù ôû ñaây.

Hoûi: Neáu nieäm xöù taùnh döùt haún söï huyeàn dieäu cuûa kinh luaän nhö theá, vì sao yù khoâng phaûi laø thuyeát naøy?

Ñaùp: Luùc Phaät coøn taïi theá, ngöôøi baáy giôø caên taùnh lanh lôïi, sau khi Theá Toân dieät ñoä trong thôøi töôïng phaùp coøn coù ngöôøi ñaéc ñaïo, kinh luaän ñaâu caàn noùi, laïi nöõa kinh luaän Taây Ñoä ñeàu sang ñeán.

Laïi nöõa, daãn vaên kinh luaän treân chaúng phaûi yù cuûa Phaät vaø Boà-taùt.

Keá noùi quaùn Nieäm Xöù coâïng: luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi quaùn thaân laø khoå, nhaân duyeân sinh ñaïo, hoaëc höõu laäu hoaëc voâ laäu. Nieäm xöù thoï taâm phaùp cuõng gioáng nhö vaäy, caùch giaûi thì khaùc nhau.

Coù Sö giaûi thích raèng: Coâïng thieän naêm AÁm, caùc phaùp taâm sôû Thieän hôïp noùi roõ nieäm xöù taâm, nhö Sö Nam Nhaïc giaûi thích töùc laø chín töôûng boái xaû thaéng xöù. Caùc quaùn moân ñoái trò trôï giuùp chaùnh ñaïo, môû ba giaûi thoaùt neân goïi laø nieäm xöù coâïng. Cho neân kinh noùi cuõng phaûi nieäm phaùp khoâng, tu taâm quaùn baát tònh. aáy goïi laø cam loä quaùn ñaûnh phuïc döôïc cuûa caùc Nhö Lai, taâm khoâng öu naõo ñöôïc ñeán bôø Nieát-baøn. Ñaây chính laø vaên cuûa boán Nieäm xöù. Noùi phaùp khoâng laø Tyø-ñaøm Höõu moân, chæ quaùn sinh khoâng goïi laø Khoâng. Tu taâm quaùn baát tònh töùc laø sô boái xaû, khoâng hoaïi saéc töôùng trong ngoaøi, bôûi theá taâm baát tònh, quaùn saéc beân ngoaøi goïi laø sô boái xaû, töø sô boái xaû tu quaùn baát tònh, quaùn baát tònh coù hai loaïi:

Tieåu quaùn baát tònh Ñaïi quaùn baát tònh

Phaù ñieân ñaûo cuûa tònh, beân trong khoâng coù saéc töôùng nhaäp hai boái xaû, cho ñeán thaønh töïu taùm boái xaû, taùm thaéng xöù, möôøi moät thieát xöù, chín ñònh thöù lôùp Tam-muoäi sö töû phaán taán sieâu vieät, quaùn coõi duïc nhaäp Sô

thieàn, ñeàu thaáy baát tònh phaù ñieân ñaûo cuûa tònh, aáy goïi laø quaùn coâïng nieäm xöù thaân; nieäm xöù thoï, taâm, phaùp cuõng gioáng nhö theá.

Laïi noùi veà quaùn nieäm xöù duyeân:

***Luaän Trí Ñoä cheùp:*** Taát caû saéc phaùp goïi laø Thaân, möôøi nhaäp vaø moät nhaäp tieåu phaàn goïi laø Thaân. Saùu thöù thoï laøm thoï, saùu thöùc laøm taâm, töôûng AÁm vaø haønh AÁm cuøng ba voâ vi goïi laø Phaùp, caùch giaûi thích khaùc nhau. Coù Sö giaûi thích raèng: Chung taát caû caûnh giôùi sôû quaùn ñeàu goïi laø quaùn nieäm xöù duyeân, coù ngöôøi noùi: Caûnh giôùi möôøi hai nhaân duyeân, coù ngöôøi noùi caûnh giôùi sôû duyeân Töø bi. Sö Nam Nhaïc giaûi thích: Duyeân laø Phaät noùi sôû thuyeân cuûa giaùo, taát caû AÁm, nhaäp giôùi, boán ñeá, söï lyù danh nghóa, ngoân ngöõ, aâm töø, nhaân quaû, theå duïng, quaùn ñaït voâ ngaïi, coù coâng naêng phaùt sinh ra boán bieän taøi voâ ngaïi. Ñoái vôùi taát caû saéc phaùp taâm khoâng ngaên ngaïi, thaønh töïu giaûi thoaùt voâ ngaïi, aáy laø nieäm xöù duyeân quaùn.

1. Noùi veà giai vò bieät töôûng boán Nieäm xöù coù ba thöù caên taùnh khaùc

nhau.

Neáu tueä giaûi thoaùt caên taùnh bieät töôûng boán Nieäm xöù chæ tu nieäm

xöù taùnh, hoaëc caâu giaûi thoaùt caên taùnh nieäm xöù tu taùnh, cuõng tu nieäm xöù coâïng nhö voâ ngaïi giaûi thoaùt caên taùnh ñeàu tu ba loaïi nieäm xöù thaønh bieät töôûng nieäm xöù. Neáu ñoái vôùi bieät töôûng nieäm xöù, sinh ra boán loaïi tinh taán goïi laø boán Chaùnh caàn, tu boán thöù ñònh goïi laø töø nhö y tuùc. Naêm loaïi phaùp thieän sinh ra goïi laø Caên, phaùp laønh theâm lôùn ngaên chaën caùc phieàn naõo, goïi laø löïc, phaân bieät ñaïo duïng goïi laø baûy phaàn giaùc, an oån thöïc haønh trong ñaïo goïi laø taùm Chaùnh ñaïo. Neáu nhaäp vaøo taùm Chaùnh ñaïo thì quaùn Töù ñeá thaønh bieät töôûng boán Nieäm xöù.

1. Noùi veà giai vò toång töôûng boán Nieäm xöù:

Coù ngöôøi noùi: nieäm xöù coäng chính laø toång töôûng nieäm xöù, nay cho laø khoâng phaûi nhö vaäy, neân laøm boán caâu phaân bieät:

* Caûnh rieâng, quaùn cuõng rieâng
* Caûnh rieâng maø quaùn chung
* Caûnh chung maø quaùn rieâng
* Quaùn chung caûnh cuõng chung.

1. Caûnh rieâng quaùn cuõng rieâng: Chính laø giai vò bieät töôûng taùnh boán Nieäm xöù.
2. Caûnh rieâng maø quaùn chung.
3. Caûnh chung maø quaùn rieâng, ñaây chính laø phöông tieän cuûa toång töôûng boán Nieäm xöù.
4. Caûnh chung quaùn chung neáu quaùn naøy thaønh töùc laø giai vò cuûa

toång töôûng boán Nieäm xöù. Nay noùi veà caûnh chung quaùn chung, chính laø baûy loaïi treân, noùi veà quaùn naêm AÁm cuûa nieäm xöù taùnh. Thöïc haønh nieäm xöù thaân: Quaùn thaân naøy oâ ueá baát tònh, khoå, voâ thöôøng voâ ngaõ, phaù ñieân ñaûo cuûa tònh vaø ba ñieân ñaûo, ñoù goïi laø toång töôûng taùnh nieäm xöù thaân.

Quaùn chung nieäm xöù thaân, hoaëc chung hai AÁm, hoaëc chung ba AÁm, hoaëc chung boán AÁm, hoaëc chung naêm AÁm, giaûi thích ñaày ñuû thoï, taâm, phaùp cuõng gioáng nhö theá. Toång töôûng nieäm xöù coâïng, Toång töôûng nieäm xöù duyeân cuõng coù theå giaûi thích nhö theá, cho neân goïi laø giai vò Toång boán Nieäm xöù. Giai vò naøy cuõng coù ba loaïi vaên taùnh. Loaïi bieät töôùng nieäm xöù coù theå bieát. Neáu coù phöông tieän thì nhaäp vaøo giai vò toång töôûng nieäm xöù. Neáu khoâng coù phöông tieän thì khoâng theå nhaäp vaøo giai vò toång töôûng nieäm xöù.

Vì sao coù phöông tieän? Neáu ñoái vôùi toång töôûng nieäm xöù, maø tu toång töôûng ñaày ñuû, chaùnh caàn, nhö yù tuùc, naêm caên, naêm löïc, baûy Giaùc chi, taùm Chaùnh ñaïo ñeàu nhö ôû trong taùnh boán Nieäm xöù noùi. Nhöng laáy töôùng chung cuûa phaùp laønh, saâu teá laøm dò.

Neáu an oån thöïc haønh trong taùm Chaùnh ñaïo thì quaùn Töù ñeá laø ñaéc taùnh nieäm xöù phaùp, cho neân seõ sinh ra phaùp noaõn.

***Luaän Trí Ñoä cheùp:*** Thöïc haønh trong taùm Chaùnh ñaïo, ban ñaàu ñöôïc naêm AÁm thieän höõu laäu goïi laø phaùp noaõn. Neân bieát ngöôøi coù phöông tieän ñaõ ñaéc ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo.

Hoûi: Taùm Chaùnh ñaïo, kieán ñaïo, baûy Giaùc chi tu ñaïo, vì sao nay noùi ñaéc trong giai vò nieäm xöù?

Ñaùp: Luaän Tyø-Baø-Sa cheùp: Neáu taùm Chaùnh ñaïo ôû tröôùc, baûy Giaùc chi ôû sau, quyeát ñònh laø voâ laäu. Neáu baûy Giaùc chi ôû tröôùc, taùm Chaùnh ñaïo ôû sau thì chung höõu laäu vaø voâ laäu. Vì vò Tam hieàn naàøy ñeàu goïi laø Caøn tueä ñòa. Chöa ñaéc naêm AÁm thieän höõu laäu, gioáng nhö laøm cho nöôùc ñònh laéng. Nöôùc ñònh laéng maø chöa thaám neân goïi laø Caøn, nhöng phaûi coù quaùn naêng haønh môùi haøng phuïc ñöôïc caùc kieán chaáp, cho neân goïi laø Tueä, giöõ gìn seõ sinh ra phaùp laønh neân goïi laø Tueä, cho neân goïi laø Caøn tueä ñòa, cuõng goïi laø ngoaïi phaøm nhaân.

1. Noùi veà phaùp noaõn:

Laø naêm AÁm thieän, laø taùnh trí tueä, sinh ra löûa Thaùnh trí neân goïi laø phaùp noaõn. Haønh giaû nhôø vaøo thieän phöông tieän Toång töôûng boán Nieäm xöù. Taùnh coâïng duyeân nieäm xöù phaùp nöông vaøo ñònh saùu ñòa. Cuø-Baø-sa noùi: phaùp noaõn cuõng nöông vaøo Thaát ñòa. Sô phaùt naêm AÁm thieän höõu laäu, trí gioáng nhö giaûi, ñöôïc phaàn khí cuûa möôøi saùu löûa trí, neân goïi laø Noaõn, cuõng laø boán Chaùnh caàn. Thí nhö laáy löûa neáu hôi AÁm phaùt ra thì

coù töôùng khoùi. Duïng quaùn nieäm xöù tìm caûnh naêm AÁm phaùt ra hôi AÁm trí tueä, sinh khôûi khoùi chaùnh caàn neân goïi laø phaùp noaõn. Laïi nhö nöôùc muøa ñoâng, khí döông muøa Xuaân ñoïng thì coù töôùng tieâu tan, dung hoøa. Phaùp noaõn giaûi thoaùt, thaân kieán, bieân kieán, saùu möôi hai kieán. Nöôùc chaáp tieâu daàn, cho neân kinh Nieát-baøn cheùp:

Ngöôøi ñaéc phaùp Noaõn, ngöôøi quaùn ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo ñeä töû ta thì coù, ngoaïi ñaïo thì khoâng. Vì Phaät phaùp coù quaùn bieät töôûng, toång töôûng boán Nieäm xöù, phaù ñöôïc taát caû caùc kieán chaáp ñieân ñaûo, cho neân ñaéc phaùp noaõn, möôøi taùm loaïi luïc sö tuy hoï ñeàu xöng laø baäc Nhaát Thieát trí, nhöng chæ hyù luaän phaù tueä nhaõn, khoâng thaáy töôùng chaân thaät.

***Kinh Phaùp Hoa cheùp:*** Ñaém saâu vaøo phaùp luoáng doái, chaáp chaët khoâng theå boû, ngaõ maïn, töï cao, dua nònh, taâm khoâng thaät, trong ngaøn muoân öùc kieáp khoâng nghe danh töï Phaät, cuõng khoâng nghe chaùnh phaùp. Nhö theá khoù ñoä. Bôûi vaäy, ngaøi Xaù-lôïi-phaát: Ta vì laäp phöông tieän, noùi döùt caùc ñöôøng khoå. neân bieát ngoaïi ñaïo chaáp vaøo taø kieán toäi chöôùng saâu naëng nhö theá ñaâu ñöôïc sinh phaùp noaõn?

Thôøi maït phaùp coù nhieàu ngöôøi hoïc vaán ngoài thieàn, khoâng theå tu taäp nieäm xöù nhö theá. Ngöôøi chaáp tröôùc, caïnh tranh cuõng ñoàng coù loãi vôùi ngoaïi ñaïo, coøn khoâng theå sinh ra ñieàu laønh cuûa phaùp noaõn, coâng ñöùc Ñaïi thöøa khoâng theå phaùt, nay löôïc noùi giai vò phaùp noaõn xong.

Noùi veà giai vò cuûa phaùp ñaûnh:

Cuõng laø naêm AÁm thieän, cuõng laø taùnh trí tueä ôû trong phaùp noaõn neân goïi laø Ñaûnh. Chöùng phaùp noaõn roài, duøng phöông tieän chaân chaùnh, öùc nieäm chaân chaùnh, sieâng tu taêng tieán goác laønh noaõn phaùp, y theo ñònh Luïc ñòa, cuõng nöông vaøo Thaát ñòa. Neáu phaùp noaõn taêng tröôûng, keá sinh ra goác laønh thì goïi phaùp ñaûnh, duyeân Töù ñeá, möôøi saùu haïnh ñaéc ñònh boán Nhö yù tuùc, thaáy boán ñeá roõ raøng, nhö leân ñænh nuùi nhìn khaép boán phöông, ñeàu thaáy roõ raøng neân goïi laø Ñaûnh phaùp. Neáu sinh ra phaùp aùi töùc laø ñaûnh ñoïa.

Noùi veà giai vò cuûa Nhaãn:

Cuõng laø naêm AÁm thieän, cuõng laø taùnh trí tueä, ñoái vôùi boán ñeá kham nhaãn duïc laïc (öa thích). Neân goïi laø giai nhaãn phaùp. Ñoái vôùi giai vò cuûa phaùp Ñaûnh duøng phöông tieän chaân chaùnh, sieâng tu taêng tieán goác laønh ñaûnh phaùp, nöông vaøo ñònh Luïc ñòa. Neáu goác laønh phaùp ñaûnh taêng tieán thì sinh ra nhaãn nhu thuaän, cuõng duyeân Töù ñeá, möôøi saùu haønh. Baáy giôø, naêm loaïi goác laønh, tín, taán, nieäm, ñònh, tueä, ñeàu ñöôïc thaønh caên. Duøng tueä caên ñoái vôùi boán Thaùnh ñeá, kham nhaãn öa thích neân goïi laø Nhaãn phaùp.

SOÁ 1929 - TÖÙ GIAÙO NGHÓA, Quyeån 5 750

Phaùp nhaãn coù ba phaåm:

Haï nhaãn: Ñoái vôùi möôøi saùu haønh, quaùn phaùp roõ raøng. Trung nhaãn: Laø möôøi phen xuùc quaùn.

Thöôïng nhaãn: Chæ quaùn caùi khoå cuûa coõi duïc.

Boán haønh döôùi tuøy theo quaùn moãi haønh, neáu hai phaåm nhaãn trung vaø haï, tuy khôûi phieàn naõo, nghieäp aùc maø khoâng chòu quaû baùo khoå trong ba ñöôøng. Do chòu quaû baùo khoå traêm ngaøn ñôøi ôû coõi trôøi, coõi ngöôøi, neáu phaåm Nhaãn treân thaønh töïu, chæ coù nghieäp baùo baûy ñôøi ôû trôøi, ngöôøi, taêng leân moät saùt-na thì nhaäp phaùp theá ñeä nhaát.

Hoûi: Noaõn, Ñaûnh, cuõng kham nhaãn, vì sao khoâng goïi laø Kham nhaãn?

Ñaùp: Neáu luaän chung boán goác laønh cuõng goïi laø Töù nhaãn. Nhöng phaùp nhaãn khoâng thoái, ñöôïc teân nhaân rieâng. Neáu phaùp noaõn gaëp nhaân duyeân xaáu maø lui suït, seõ sinh ra naêm toäi nghòch, phæ baùng kinh Phöông Ñaúng, laøm nhaát-xieån-ñeà ñoïa ñòa nguïc Voâ giaùn. Neáu phaùp ñaûnh gaëp nhaân duyeân xaáu maø thoái lui, tuy khoâng caét ñöùt goác laønh vaãn gaây ra caùc naêm toäi nghòch, v...v...Nay trí tueä cuûa phaùp Nhaãn naøy maïnh hoaëc yeáu nhöng caùc ñieàu aùc khoâng theå lay ñoäng ñöôïc, vì naêng löïc nhaãn maïnh, neân ñoái vôùi taát caû taâm aùc khoâng thöôøng duyeân dieät, nhö sö töû ñaàu ñaøn caùc baày thuù ñeàu traùnh xa.

Hoûi: Neáu ngöôøi Noaõn Ñaõnh lui suït thì vì sao goïi laø Taùnh ñòa?

Ñaùp: Ngöôøi naøy tuy laøm aùc, ñoïa ñòa nguïc. Nhöng vöøa vaøo chòu toäi xong roài, thì khoâng vaøo chòu toäi trôû laïi nöõa. Vì coù goác laønh taùnh ñòa cho neân seõ ñaéc quaû Thaùnh. Cho neân kinh noùi: Thaø laøm Ñieàu-ñaït chöù khoâng laøm Uaát-Ñaàu-lam-phaát, Ñieàu-ñaït gaây ra ba toäi nghòch ñoïa ñòa nguïc, roài sinh leân laøm ngöôøi ñaéc quaû Bích-Chi-phaät, caùc caên lanh lôïi hôn ngaøi Xaù-lôïi-phaát.

Noùi veà giai vò phaùp Theá ñeä nhaát:

Ñoái vôùi sôû ñaéc cuûa phaøm phu goác laønh toái thaéng, goïi laø phaùp ñeä nhaát theá gian. Cuõng laø naêm AÁm thieän höõu laäu, cuõng laø taùnh trí tueä.

Treân nhaãn moät saùt-na nöông vaøo ñònh Luïc ñòa vì sinh goác laønh toái thaéng trong saùt-na neân goïi laø phaùp ñeä nhaát theá gian. Moät saùt-na naøy ñaày ñuû khoå naêm löïc. Boán haønh döôùi tuøy duyeân moät haønh moät saùt-na khoâng truï, cho neân gioáng nhö kieán ñaïo. Vì sao? Vì haønh nhaân coù hai loaïi:

* AÙi haønh
* Kieán haønh.

AÙi haønh coù hai loaïi:

1/ Ngaõ maïn haønh 2/ Giaûi ñaõi taêng kieán haønh.

SOÁ 1929 - TÖÙ GIAÙO NGHÓA, Quyeån 5 751

Cuõng coù hai loaïi: Laø ngaõ vaø ngaõ sôû.

Ngöôøi meâ ñaém ngaõ maïn, tu haønh voâ thöôøng, nhaäp phaùp ñeä nhaát theá gian.

Ngöôøi giaûi ñaõi taêng theâm: Thì tu khoå haïnh nhaäp. Ngöôøi meâ ñaém ngaõ maïn tu voâ ngaõ haïnh nhaäp. Ngöôøi meâ ñaém ngaõ sôû: Tu haïnh khoâng nhaäp, tu Toång töôûng nieäm xöù kia thöù lôùp sinh taâm quyeát ñònh, chín phaåm thieän höõu theá gian haï haï, haï trung, haï thöôïng goïi laø phaùp noaõn. Trung haï, trung trung goïi laø phaùp ñaûnh. Thöôïng thöôïng, thöôïng haï, thöôïng trung goïi laø phaùp nhaãn. Thöôïng thöôïng goïi laø phaùp ñeä nhaát theá gian. Neáu quaùn goác laønh nhö naêm AÁm voâ thöôøng goïi laø phaùp noaõn. Quaùn coâng ñöùc Tam baûo goïi laø phaùp ñaûnh. Quaùn saùt Thaùnh ñeá goïi laø phaùp nhaãn. Quaùn khoå Thaùnh ñeá, thöù lôùp Thaùnh ñaïo goïi laø phaùp ñeä nhaát theá gian.

Phaùp noaõn hoaëc phaùp thoái phaùp xaû, hoaëc qua ñôøi xaû, hoaëc qua coõi duïc xaû, phaùp ñaûnh cuõng gioáng nhö theá, phaùp Nhaãn khoâng coù phaùp thoái xaû, ngoaøi ra hai xaû coøn laïi ñoàng ôû treân.

Phaùp theá ñeä nhaát trong moät saùt-na khoâng xaû boû. Laïi nöõa, ngöôøi coù boán goác laønh naøy ñeàu duøng taùnh nieäm xöù coâïng duyeân phaùp. Tu ñaïo cuõng laø teân rieâng cuûa boán Nieäm xöù, töùc laø moät ñöôïc moät maát, laïi ñöôïc nghóa thaéng danh.

Tyø-Baø-Sa giaûi thích phaùp theá ñeä nhaát, coù maáy möôi nhaø giaûi thích khaùc nhau. Danh nghóa thaát hieàn voâ löôïng, keû phaøm phu ñaâu theå bieát?

Hoûi: Giai vò cuûa Thaát hieàn tröôùc caïn sau saâu, vì sao nghieâng veà giaûi thích Caøn tueä ñòa, khoâng phaân bieät taùnh ñòa?

Ñaùp: Caøn tueä ñòa raát caïn, phaân bieät nhö treân, ñaõ töï khoù bieát, ngöôøi theá gian chaúng theå löôøng ñöôïc, chính laø sô taâm hoïc phaân phaùi taø chaùnh.

Taát caû haønh nhaân Phaät phaùp, töï duøng taát caû choã maø ngöôøi chìm trong hoïc vaán ngoài thieàn, phaûi löôïc phaân bieät. neáu nhaäp taùnh ñòa môû maét tueä, thì phaøm phu chaúng theå so löôøng ñöôïc, noùi nhieàu noùi voïng ñaâu coù tin theo, cho neân moät nhaø giaûng ñoïc, noùi phaùp thì phaûi giaûi thích caën keõ sô taâm. Nhö giai vò saâu cuûa Thaùnh hieàn chæ roõ raøng maø thoâi, thì cuøng ngöôøi ngoài thieàn, bieát sô löôïc ñaïi yù cuûa Phaät phaùp töùc phaûi giaùc ngoä voâ thöôøng, saùm hoái haønh ñaïo, haù coù theå chaïy theo nhöõng lôøi khoâng caàn kíp, hoï muoán giaûng noùi ñeå lôïi vaät, ñaéc chaùnh yù roõ raøng danh töôùng naøy, coù caùi khoâng thoâng ñaït laïi töï tìm hoûi. Löôïc noùi giai vò Thaát Hieàn ñaõ xong.