KINH AÁM TRÌ NHAÄP

# QUYEÅN HAÏ

Thuoác tri aùi duïc kia laø nhöõng gì? Laø Chæ. AÙi ñaõ giaûi thoaùt roài thì yù cuõng giaûi thoaùt maø yù ñaõ giaûi thoaùt thì beänh lieàn khoûi. Thuoác trò si kia laø nhöõng gì? Laø quaùn. Si ñaõ lui thì ñöôïc giaûi thoaùt; do tueä giaûi thoaùt laø beänh khoûi. Ñöùc Phaät noùi hai phaùp nhö vaäy thì phaûi bieát:

1. Töï.
2. Saéc.

Hai phaùp phaûi xaû:

1. Si.
2. AÙi.

Hai phaùp phaûi töï bieát:

1. Tueä.
2. Giaûi thoaùt.

Hai phaùp coù theå haønh:

1. Chæ.
2. Quaùn.

Chæ kia ñaõ haønh thì khieán bieát saéc: Ñaõ bieát roài thì khieán xaû ñöôïc aùi. AÙi ñaõ giaûi thì yù lieàn ñöôïc giaûi thoaùt vaø töï chöùng bieát. Chæ ñaõ haønh ñuû ñaày thì lieàn xaû boû ñöôïc si. Si ñaõ ñöôïc xaû boû thì do ñoù tueä ñöôïc giaûi thoaùt vaø töï chöùng bieát. Neáu Tyø-kheo duøng hai phaùp ñeå töï bieát “töï” cuõng nhö saéc, duøng hai phaùp xaû boû si cuõng nhö aùi. Nhö vaäy laø hoaøn toaøn khoâng chaáp tröôùc, haønh si heát, muoán qua khoûi theá gian nhöng vaãn coøn voâ vi höõu dö chöa qua ñöôïc. Voâ vi ñaõ roát raùo, maïng ñaõ roát raùo thì lieàn heát khoå, khieán cho veà sau roài thì khoâng khoå. Khoå kia sôû dó coù laø do aám, cuõng do trì, cuõng do nhaäp. Ñaõ heát chæ, tòch nhieân; töø ñoù veà sau khoâng coù aám cuõng nhö trì, cuõng nhö nhaäp khoâng noái lieàn nhau, chaúng khôûi leân nöõa. Ñoù laø voâ dö, ñaõ ñöôïc voâ vi roát raùo vöôït khoûi theá gian. Ñoù laø hai thöù voâ vi. Goác thanh tònh chaúng tham kia laø nhöõng gì? Laø ôû trong ba coõi chaúng ñaéc, chaúng voïng, chaúng caàu. Ñoù goïi laø goác thanh tònh chaúng tham. Goác naøy laø gì? Laø chaúng tham thaân thanh tònh, lôøi noùi thanh tònh cuõng nhö caùc phaùp thanh tònh lieân quan khaùc maø yù nghó ñeán laøm goác. Ñoù laø goác thanh tònh chaúng tham. Cuõng coù goác thanh tònh maø Ñöùc Phaät noùi laø taùm thöù haïnh. Ñoù laø goác thanh tònh. Goác thanh tònh kia cuõng laø ba thöù ñaïo thanh tònh: Ñoù laø goác chaúng tham. Nhöõng gì laø ba?

1. Phöông tieän sinh soáng chính ñaùng.
2. Suy nghó ñuùng ñaén.
3. Ñònh ñuùng ñaén.

Ñoù laø ba loaïi goác ñaïo thanh tònh. Vaäy neân goïi laø goác thanh tònh chaúng tham. Goác phaùp khoâng saân nhueá chaúng phaïm kia laø nhöõng gì? Neáu haønh nhaãn thì ñôøi vò lai chaúng sinh ra saân nhueá. Nhaân duyeân cuûa nhaãn laø chaúng saân nhueá, maø chaúng saân nhueá thì chaúng thoï tai öông. Khoâng nhueá, khoâng saân cuõng chaúng saân, khoâng oaùn cuõng chaúng töôûng oaùn thì ñoù laø goác phaùp khoâng saân nhueá chaúng phaïm. Vaäy neân goïi laø goác phaùp khoâng saân nhueá chaúng phaïm.

Cuõng coù ba thöù ñaïo thanh tònh laø goác phaùp khoâng saân nhueá chaúng phaïm:

1. Chaùnh ngöõ.
2. Chaùnh nghieäp.
3. Chaùnh trí lôïi.

Ñoù laø ba thöù ñaïo thanh tònh. Vaäy neân goïi laø goác phaùp khoâng saân nhueá chaúng phaïm. Goác thanh tònh khoâng meâ hoaëc kia laø nhöõng gì? Laø töø tueä thaáy boán Ñeá nhö thaät.

ÖÙng thoï thanh tònh, chaúng ngu, chaúng hoaëc, chaúng theo hoaëc, cuõng chaúng rôi vaøo hoaëc, töôùng saùng cuûa tueä minh thaáy töø phaùp thanh tònh. Ñoù laø goác thanh tònh khoâng meâ hoaëc. Goác naøy laø gì? Laø chaúng hoaëc thanh tònh. Haønh ñoäng cuûa thaân, haønh ñoäng cuûa lôøi noùi, haønh ñoäng cuûa taâm cuõng ñeàu töông quan vôùi phaùp thanh tònh. Noù laø töôùng tö duy cuûa yù, laø goác cuûa phaùp sôû nieäm, cuõng laø töø hai thöù ñaïo thanh tònh, laø goác baát hoaëc:

1. Thaáy ñuùng.
2. Laøm ñuùng.

Ñoù laø töø hai goác ñaïo chuûng thanh tònh. Vaäy neân goïi laø goác thanh tònh khoâng meâ hoaëc. Ñoù laø ba thanh tònh, taùm thöù ñaïo ñaõ phaân raønh thích öùng, voâ thöôøng laø nhö vaäy.

Töôûng voâ thöôøng kia laø nhöõng gì? Töôûng taát caû sôû haønh laø phi thöôøng. Suy bieát ñoù sôû töôûng laø thoï, ñoù goïi laø töôûng phi thöôøng. Cuõng töø ñoù coù taùm phaùp cuûa theá gian. Nhöõng gì laø taùm? Laø coù lôïi, khoâng lôïi, danh tieáng, chaúng danh tieáng, coù luaän nghò, khoâng luaän nghò, hoaëc khoå, hoaëc vui, yù chaúng rôi vaøo, chaúng thoï nhaän. Töø ngaàn aáy tö duy chaúng thoï, hoä chæ, tö duy quaùn thì aùc ñöôïc döøng. Ñoù goïi laø phi thöôøng töôûng.

Khoå töôûng kia laø nhöõng gì? Laø töôûng, bieát thoï taát caû haønh cuûa theá gian laø khoå. Ñoù goïi laø khoå töôûng. Töø ñoù caàn phaûi laøm gì? Nhìn khoå töôûng ñeán taäp maø laøm taêng theâm laø tham; ñaõ bieát ñuû thì chaúng rôi vaøo tham, laø yù chaúng thoï, chaúng theo, daãn daét nhau chaúng ñoïa, chaúng nieäm. Ngaàn aáy yù hoä trì quaùn laø ñaõ ñaït ñöôïc söï döøng nghæ (chæ). Töø caùi nhìn ñoù ñaït ñeán söï coát yeáu naøy.

Töôûng phi thaân kia laø nhöõng gì? Laø taát caû phaùp chaúng cho laø thaân, chaúng rôi vaøo thaân, laø töôûng bieát töôûng thoï. Ñoù goïi laø töôûng phi thaân. Töø ñoù laø gì? Mong ñaït ñeán töôûng phi thaân roài nieäm, roài suy nghó, roài laøm taêng tröôûng, khieán töï cho thaân naøy laø ngaõ. Ñoù laø vì yù chaúng thoï söï xaû boû ngaàn aáy traïng thaùi. Chaúng thoï thì quaùn baát tònh môùi ñöôïc döøng. Ñoù laø töø söï coát yeáu maø ñaït ñeán.

Töôûng baát tònh kia laø nhöõng gì? Laø taát caû haønh cuûa theá gian ñeàu töôûng laø baát tònh, töï bieát thoï. Ñoù goïi laø töôûng baát tònh. Töø töôûng naøy laøm nhöõng gì? Mong ñaït ñeán töôûng baát tònh roài nieäm, roài tö, roài laøm taêng tröôûng khieán cho naêm nieàm vui cuûa theá gian töø boû yù, chaúng daét daãn, chaúng thoï, chaúng laïi rôi. Ngaàn aáy nieäm neáu ñöôïc hoä trì thì baát tònh ñöôïc döøng. Ñoù laø töø söï coát yeáu maø ñaït ñeán. Ñoù laø boán tö töôûng nieäm haønh. Vì sao? Vì noù laøm cho bieát naêm aám neân Ñöùc Phaät noùi söï phaân bieät naøy thaáy haønh töôûng baát tònh kia, khieán cho saéc aám töø ñoù ñöôïc giaûi thoaùt, haønh töôûng khoå kia khieán cho thoáng aám töø ñoù ñöôïc giaûi thoaùt, thaáy haønh töôûng phi thaân kia, khieán cho tö töôûng aám cuõng nhö haønh aám töø ñoù ñöôïc giaûi thoaùt. Thaáy haønh töôûng phi thöôøng kia khieán cho thöùc aám töø ñoù ñöôïc giaûi thoaùt, töø haønh chæ kia khieán cho aùi töø ñoù ñöôïc giaûi thoaùt, töø haïnh quaùn kia, khieán cho si töø ñoù ñöôïc giaûi, töø chaúng tham kia maø boû tham, töø chaúng, saân nhueá kia maø laø boû saân nhueá, töø chaúng hoaëc kia maø boû si, töø töôûng phi thöôøng kia khieán cho giaûi thoaùt ñöôïc höõu thöôøng, töø töôûng khoå, kia giaûi thoaùt ñöôïc töôûng laïc, töø töôûng phi thaân maø giaûi thoaùt ñöôïc töôûng thaân, töø töôûng baát tònh kia maø giaûi thoaùt ñöôïc töôûng tònh, töø chæ maø nhieáp yù thì coù theå ñöôïc hoaøn. Ñoù laø töôûng chæ maø khieán cho töø ñoù ñöôïc thieàn chæ.

Töø ñoù taát caû phaùp tòch nhieân coù theå ñöôïc giaûi thoaùt thoï. Ñoù laø quaùn töôûng khieán cho döøng laïi taát caû bieát.

Töø duïc coù theå ñöôïc töôûng hoaøn. Ñoù laø töôùng chaúng tham khieán cho hoaøn chaúng cuøng “thuû” döøng vaø veà sau chaúng laïi sinh ra si. Ñoù laø khoâng coù töôùng saân nhueá, khieán cho töø gieát haïi trôû laïi ñöôïc döøng; bieát vieäc cuõng nhö vaät, ñoù laø töôùng baát hoaëc, laø khieán cho ñöôïc döøng ôû choã döøng. Sôû haønh cuûa theá gian laø phaùp coù theå thoï töôûng. Ñoù laø töôûng phi thöôøng. Noù khieán cho bieát töø ñaâu sinh ra, cuõng bieát töø ñaâu dieät ñi. Thöùc laø choã naøy, laø haønh cuûa theá gian, taïo söï ñoåi thay cuûa theá gian. Caùi maø thöùc töôûng, ñoù laø khoå, laø ñoái töôïng nghó töôûng. Ñoù laø thoáng chuûng xöù. Taát caû sôû phaùp chaúng truï ôû töôûng. Ñoù laø töôûng phi thaân, ñoù laø tö töôûng ñaõ thaáy thaây cheát ñaõ tan hoaïi, sình thoái xanh baàm. Vì thoï nhaän töôùng naøy neân ñoù laø töôûng nghó baát tònh. Töø ñoù vì hoái haän, khöôùc töø khieán cho tòch nhieân, döøng laïi. Ñoù laø choã chín phaåm ñaõ phaân bieät noùi leân cho thaáy bieát maø vì taát caû, khoâng vì moät boä phaän naøo. Noùi ñaày ñuû ñoù laø gì? Laø bieát nghe nhieàu, nghe ít, chaúng laø ngöôøi trí tueä. Chaúng trí tueä thì chaúng thöôøng ñaët yù taïi kinh, yù lieân tuïc sinh ra, töø ñoù chaúng phaân bieät quaùn, khieán cho chaúng ñöôïc töôûng phi thöôøng, chaúng thoï töôûng phi thöôøng, khieán cho töø ñoù rôi vaøo naêm duïc laïc khieán cho naêm duïc laïc che phuû. Töø ñoù maát ñi sôû haønh thích hôïp, khieán cho chaúng giaûi thoaùt ñöôïc töôûng khoå, khieán cho rôi vaøo naêm aám maø thoï laáy nhaäp, khieán cho yù chaáp coù thaân naøy. Ngaàn aáy goác, chaúng phaûi moät goác, chaúng xaû boû, chaúng quan saùt khieán cho chaúng ñaït ñöôïc töôûng phi thaân. Vì yù ôû taïi nieàm vui nhan saéc chaáp laø thaân, laø tònh, chaúng keå ñeán lôùp da che phuû, khieán cho chaúng ñaït ñöôïc töôûng baát tònh. Chaúng truï ôû thoï chæ, töôûng naøy chaúng tin khieán cho khoâng coù töôûng, chaúng thoï hyû. Vì töø boán thöù naøy ñaõ tröø roài thì ñaït ñöôïc choã voâ vi. Ñöùc Phaät noùi tín caên maø Tyø-kheo muoán tri kieán thì phaûi caàu ôû taïi boán thöù Caâu caûng laø phaùp thanh tònh, chaúng boû töôùng phöông tieän, khieán ñaït ñeán thanh tònh, töø thanh tònh phaùt khôûi khieán ñaït ñöôïc vaøo boán YÙ chæ.

Ñöùc Phaät noùi tinh taán caên maø Tyø-kheo muoán thaáy bieát thì phaûi ôû taïi boán YÙ ñoaïn,

sôû caùnh cuûa quaù khöù, nghó nhau chaúng queân, vì töø chaúng queân maø phaùt sinh ñaït ñöôïc boán YÙ chæ.

Ñöùc Phaät noùi nieäm caên maø Tyø-kheo muoán thaáy bieát thì phaûi quan saùt ôû taïi boán YÙ chæ laø moät yù caên, ñoù laø ñònh töø baát hoaëc khôûi leân, khieán ñaït ñöôïc boán Thieàn.

Ñöùc Phaät noùi, Tyø-kheo muoán bieát ñònh caên thì phaûi bieát ôû taïi boán Thieàn. Töø goác suy tính laø tueä. Nhö caùi coù coù theå ñöôïc giöõ gìn thì töø ñoù phaùt khôûi khieán cho ñaït ñöôïc boán Ñeá.

Ñöùc Phaät noùi tueä caên maø Tyø-kheo muoán thaáy thì phaûi ôû taïi boán Ñeá. Vì coù boán luaân laø choã ôû toát, nöông ngöôøi coù trí tueä, töï mình coù nguyeän chính, tröôùc coù phöôùc. Tyø-kheo ñoù ñöôïc töôùng ñaïo ñöùc ôû chung, ñoù laø choã ôû toát, khieán ñöôïc choã y chæ cuûa baäc Hieàn giaû, vì ñöôïc nöông töïa töôùng ñaïo ñöùc, ñoù laø nöông töïa ngöôøi trí. Töø ñoù ñaït ñeán choã coù chính nguyeän; vì ñöôïc töôùng chính nguyeän, ñoù laø Thaân chính nguyeän khieán ñaït ñeán choã phöôùc. Töø haïnh thanh tònh coù töôùng sôû nhaäp thì ñoù goïi laø phöôùc, khieán ñaït ñeán naêm choã vui.

Ñoù laø giôùi phaùp möôøi moät ñieàu:

1. Saéc trì giôùi khoâng hoái.
2. Ñaõ chaúng hoái thì khieán cho yù ñöôïc hoan hyû.
3. Ñaõ coù hoan hyû thì khieán cho aùi sinh.
4. YÙ ñaõ ñöôïc aùi thì thaân ñöôïc caäy nhôø.
5. Thaân ñaõ ñöôïc caäy nhôø thì lieàn ñöôïc an laïc.
6. YÙ ñöôïc an laïc roài thì lieàn ñöôïc chính chæ.
7. YÙ ñöôïc chính chæ roài thì lieàn bieát chaân nhö coù.
8. Ñaõ bieát chaân nhö coù roài lieàn tòch nhieân.
9. Ñaõ tòch nhieân roài thì lieàn ñöôïc ly.
10. Ñöôïc ly roài thì lieàn ñöôïc giaûi thoaùt.
11. Ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt thì lieàn thaáy tueä.

Coù tueä thì lieàn bieát sinh töû ñaõ döùt, ñaïo haïnh ñaõ xong, vieäc laøm ñaõ heát chaúng trôû laïi thoï khoå nöõa.

Töôùng cuûa giôùi laø nhöõng gì? Trì giôùi ñeán troïn ñôøi khieán cho töø ñoù ñaït ñeán khoâng hoái haän, thaân chaúng taêng töôùng toäi laø khoâng hoái. Töø ñoù ñaït ñeán hyû, khieán cho ñöôïc hyû xöù. Töôùng vöøa yù laø hyû, khieán cho ñaït ñeán aùi xöù. Töôùng hyû tuùc laø xöù, khieán ñaït ñeán coù choã nöông caäy. Töø haønh vi ñoù maø ñöôïc töôùng nöông caäy khieán cho ñaït ñeán laïc xöù. Ñaõ khoâng phieàn naõo laø töôùng cuûa laïc khieán cho töø ñoù ñaït ñeán ñònh xöù. YÙ theo söï sai khieán chaúng queân laø töôùng cuûa ñònh, khieán cho ñaït ñeán “Nhö” coù tueä xöù, chaúng meâ hoaëc. “Nhö” coù töôùng töông tuøy ñoù laø tòch nhieân xöù. Neáu bieát phi thaân thì ñoù laø töôùng tòch nhieân, khieán cho töø ñoù ñaït ñeán choã ly bieät nhau. Chaúng thaân caän, gaëp gôõ laø ly bieät nhau thì töø ñoù ñaït ñeán giaûi thoaùt. Ñaõ laø chaúng phaûi phaùp haønh, chaúng thoï tai öông thì ñoù laø töôùng cuûa giaûi thoaùt, khieán cho ñaït ñeán giaûi thoaùt tueä kieán.

Coù boán baäc ñaïo ñöùc. Nhöõng gì laø boán? Laø phöôùc cuûa boán haønh giaû. Tyø-kheo kia neáu nhö coù trí bieát thì ñoù laø baäc kieán, laø ñöôïc daáu veát ñaïo. Ñoù laø ñöôïc phöôùc ñaïo. Tyø- kheo kia nhö coù bieát thì ñoù laø lìa khoûi aùc. Ñoù goïi laø baäc Baïc, laø coù phöôùc vaõng lai. Tyø- kheo kia do khöôùc töø aùc chaúng duøng neân goïi laø baäc Töông ly. Tyø-kheo kia ñaõ ñöôïc baäc Töông ly thì chaúng trôû laïi vôùi phöôùc nöõa. Ñoù goïi laø baäc Duïc caùnh khoâng chaáp tröôùc. Phöôùc cuûa haønh giaû laø nghóa gì? Laø ñeä töû cuûa ñaïo coù taùm thöù ñaïo haïnh. Ñoù goïi laø haønh giaû. Ñoù chính laø phöôùc. Vaäy neân goïi laø phöôùc cuûa haønh giaû. Vì sao? Vì haønh thanh tònh laø teân. Ñoù laø phöôùc thanh tònh. Ñoù laø Ñaïo ñöùc coù taùm thöù ñaïo haïnh thanh tònh. Ñoù laø phöôùc naøy. Vaäy neân goïi laø phöôùc thanh tònh. Tyø-kheo kia öùng hôïp ñöôïc Ñaïo tích. Sao goïi laø ñaõ chaéc chaén töông öùng vôùi ñaïo? Ñeä töû caét ñöùt ba phöôïc keát, ba phöôïc keát kia laø nhöõng gì?

1. Bieát thaân chaúng phaûi laø thaân.
2. Khoâng nghi hoaëc.
3. Haønh giôùi chaúng trao ñoåi.

Ñaõ ñoaïn ba phöôïc keát naøy thì ñeä töû cuûa ñaïo lieàn ñaït ñeán Ñaïo tích, chaúng rôi vaøo ñöôøng aùc nöõa, ñaït ñöôïc ñaïo roát raùo, baûy laàn leân trôøi, cuõng nhö lui tôùi nhaân gian, lieàn ñoaïn döùt khoå vaø töø khoå ñöôïc giaûi thoaùt. Ñoù goïi laø baäc Kieán ñaïo, laø ñöôïc phöôùc cuûa Ñaïo tích Tyø-kheo kia ñaõ laøm nhöõng gì khieán cho yù rôi vaøo thaân naøy, cuõng nhö bieát thaân naøy? Ngu si laø do chaúng nghe. Vì ngöôøi theá gian chaúng gaëp baäc Giaùc ngoä, cuõng chaúng theo nghe thoï giaùo giôùi cuõng chöa phaân bieät roõ, chaùnh phaùp. Vì yù nieäm cuûa hoï cho saéc naøy laø thaân, nhìn thaáy khaép saéc laø thaân. Saéc naøy cuõng laø thaân, saéc cuõng chính laø thaân cuûa ngaõ. Thoáng töôûng, haønh, thöùc cuõng nhö treân ñaõ noùi. Ñaõ quaùn nhö vaäy roài thì lieàn thoï naêm nieàm vui khieán cho thoï thaân naøy, bò rôi vaøo thaân, khieán cho yù nghó ngaõ laø nhö vaäy. Vì ngaõ naøy laø do söï chaáp tröôùc lieân tuïc neân chaúng ñöôïc töï taïi, daãn daét theo nhau. Nhö vaäy, coù söï chòu ñöïng, söï vöøa yù neân yù coù theå thoï nhaän. Ñaõ thoï nhaän kieán theo haønh thì ñoù laø taø kieán, ñöa ñeán söï thoï nhaän thaân naøy.

Tyø-kheo kia bò caùi thaáy naêm taø khieán cho rôi vaøo söï nghi hoaëc khoâng coù. Nhöõng gì

laø naêm? Neáu cho saéc laø ñoái töôïng ñeå thaáy thì thaân naøy so saùnh tröôùc. Thoï, töôûng, haønh, thöùc cuõng vaäy. Ñoù laø naêm taø kieán khieán cho rôi vaøo khoâng coù.

Veà sau coøn coù möôøi laêm taø kieán nöõa khieán cho rôi vaøo thöôøng kieán. Taø kieán nhö vaäy, thaân naøy ñoaïn roài lieàn xaû boû saùu möôi hai taø kieán, khieán cho chaúng rôi vaøo kieán thöôøng, phi thöôøng. Ñaõ xaû boû thöôøng vaø phi thöôøng roài töùc laø ñeä töû cuûa ñaïo khoâng ñaûo kieán, taø kieán maø chæ vì ñoä theá. Tröïc kieán laø nhöõng gì khieán cho chaúng rôi vaøo thaân taø kieán? Neáu ñeä töû cuûa ñaïo ñöôïc nghe, ñöôïc tröïc kieán thì thaáy thoâng suoát kinh ñieån laø ñaõ thoï voâ vi ñoä theá, laø ñaõ giaûi thoaùt ñöôïc phaùp theá gian. Hoï chaúng laïi thaáy: saéc naøy laø thaân, nhìn thaáy khaép saéc laø thaân, saéc naøy cuõng laø saéc cuûa thaân, saéc cuõng laø thaân cuûa ta. Thoáng, töôûng, haønh, thöùc hoï cuõng ñaõ chaúng thaáy nhö vaäy. Hoï lieàn giaûi thoaùt ñöôïc ba keát söû. Nhöõng gì laø ba?

1. Chaúng thaáy thaân naøy.
2. Chaúng saân nhueá.
3. Chaúng nghi hoaëc.

Ñeä töû cuûa ñaïo ñaõ nhö vaäy laø khoâng nghi hoaëc, ñoái vôùi Ñöùc Phaät cuõng khoâng nghi hoaëc maø laø tin töôûng, laø hoan hyû, Phaät. Laø Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Chaùnh Giaùc, tueä haïnh ñaõ ñuû laøm nieàm vui, theá gian maø giaûi thoaùt, khoâng coù ai vöôït qua. Phaùp naøy laø phaùp cheá ngöï theo phaùp, laø thaày, laø daïy phaùp baûo treân trôøi döôùi trôøi, laø Phaät toái thöôïng. Ñöôïc nieàm tin chaúng nghi naøy laø theo phaùp haïnh naøy, laø ôû taïi phaùp. Khoâng keát söû, khoâng nghi hoaëc laø tín laø hyû. Ñöùc Phaät noùi phaùp naøy hieän coù theå hoïc, coù theå ñaït ñeán, hieän töï thay ñoåi sôû kieán maø ñaõ giaûi thoaùt ñöôïc laø tueä vì söï ñoùi khaùt töông caän cuûa tham naøy ñaõ ñoaïn. Töông tuøy ñaõ ñoaïn thì roãng khoâng khoâng söï öùng ñaéc. AÙi ñaõ hoaïi, ñaõ lìa, ñaõ taän laø voâ vi. Ñoù laø thöù hai. Khoâng keát, khoâng nghi, ñöôïc phaùp tuøy phaùp haønh laø ñoàng hoïc tuï taäp, laø khoâng keát khoâng nghi, ñaõ coù thoï coù hyû, thoï nhö vaäy thì ñöôïc ñeä töû cuûa ñaïo, laø ñoàng hoïc tuï taäp haïnh chaùnh thoï laø thích thoï. Giôùi ñaõ laäp, ñònh ñaõ ñònh, tueä ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt, ñaõ thaønh tueä giaûi thoaùt ñaõ hieän höõu ñaõ ñaït ñeán. Ñoù laø haønh giaû ñeä töû cuûa Phaät. Tuï taäp laø boán ngöôøi. Do tu haønh maø boán ñoâi ñöôïc goïi taùm haïng ngöôøi ñaïo haïnh, ñöôïc theá gian toân troïng, laø khoâng gì so saùnh, ñaùng cuùng döôøng, ñaùng phuïng söï, ñaùng cung kính, laø ñaát phöôùc khoâng gì hôn, laø choã phuïng söï cuûa trôøi cuõng nhö cuûa ngöôøi. Ñoù laø thöù ba. Ñaõ laø phaùp voâ nghi maø theo phaùp haønh thì taát caû haønh laø khoå. Ñaõ khoâng nghi keát, ñaõ thoï, ñaõ hyû maø theo aùi laø taäp, khoå cuõng töø taäp aùi. Ñaõ khoâng nghi keát, ñaõ thoï, ñaõ giaûi, ñaõ hyû, ñaõ aùi maø heát thì ñoù laø khoå taän, khoâng nghi, khoâng keát. Ñaõ ñöôïc söï thoï naøy lieàn ñöôïc hyû roài thì aùi heát. Ñoù laø khoå taän, khoâng nghi, khoâng keát. Ñaõ giaûi thoaùt ñöôïc thoï lieàn ñöôïc hyû laø taùm ñaïo haønh. Töø söï thoï haønh naøy khieán cho khoå taän, chaúng nghi, chaúng keát nöõa. Ñaït ñeán söï hieåu bieát ñöôïc hyû, neáu voán coù nghi chaúng hieåu thì ñoái vôùi Phaät chaúng hieåu, ñoái vôùi phaùp chaúng hieåu, ñoái vôùi haønh giaû thì trôû ngaïi. Neáu coù nghi thì ñoái vôùi Khoå, ñoái vôùi Taäp, ñoái vôùi Taän, ñoái vôùi Ñaïo, söï thöïc haønh bò nghi hoaëc chaúng hieåu. Theo söï nghi hoaëc cuûa chí thì nhö vaäy sao goïi laø gheû lôû? Vì ñieàu ñoù ñaõ hieåu, goác ñaõ ñoaïn, caây chaúng truï nöõa. Ñaõ tan thì chaúng laïi hieän, töø ñoù goác phaùp chaúng laïi sinh ra.

Tyø-kheo kia trì haønh giôùi chuyeån ñoåi laøm hai loaïi:

1. Rôi vaøo khaùt aùi.
2. Chaúng bieát xa laùnh.

Trì haønh giôùi chuyeån ñoåi laø yù höôùng töø ñoù haønh giôùi nhieáp laáy, giöõ gìn. Töø ñoù seõ ñöôïc laøm trôøi, cuõng nhö saùnh ngang vôùi trôøi, seõ ñöôïc leân trôøi. Ngöôøi ñoù seõ ôû chung vôùi ngoïc nöõ cuøng nhau höôûng laïc. Nguyeän voïng nhö vaäy, coù theå nhö vaäy, keát chaët tö töôûng

nhö vaäy, höôùng ñeán töông kieán thì ñoù laø khaùt aùi. Tuy trì haønh giôùi nhöng bò rôi vaøo ñoåi chaùc thì keû ñoù chaúng hieåu ñöôïc vieäc trì haønh giôùi. Chuyeån ñoåi nhöõng gì? Ngöôøi haønh giôùi chuyeån ñoåi giôùi, chuyeån ñoåi laø gì? Laø yù sinh ra: töø giôùi ñöôïc tònh, töø giôùi ñöôïc giaûi thoaùt, töø giôùi ñöôïc söï coát yeáu, laø töø khoå laïc ñöôïc ñoä. Hoaëc yù sinh ra: Töø nguyeän ñöôïc ñoä. Ñoù laø chaúng hieåu ñöôïc söï trì haønh giôùi maø trôû thaønh ñoåi chaùc. Vì nhaân duyeân gì chaúng hieåu ñeå chuyeån thaønh söï ñoåi chaùc? Vì yù sinh ra: Töø caùch aên maëc, cuõng töø nguyeän maø ñöôïc ñoä theá, töø khoå vui maø ñöôïc lìa khoûi. Duøng hai nghieäp naøy laø caùch aên maëc, cuõng nhö nguyeän laøm khuoân maãu.

Nhöõng gì laø moâ phoûng theo? Laø hai giôùi, caùch aên maëc vaø nguyeän yù maø cho laø töø ñoù ñöôïc giaûi thoaùt, töø ñoù ñöôïc ñieàu coát yeáu, töø ñoù ñöôïc qua khoûi khoå vui. Töø khoå vui ñoù maø ñöôïc voâ vi. Töø söï baát chính ñoù cho laø phaùp. Töø söï chaúng giaûi thoaùt ñoù maø yù cho laø giaûi thoaùt, chaúng chính maø cho laø chính. Theo haønh naøy maø coù yeân trí, vöøa yù nhö vaäy maø voïng keát thaáy ñoù laø giaûi. Nhö vaäy laø chaúng hieåu trì giôùi maø chuyeån thaønh ñoåi chaùc. Ñoù laø hai keát. Ñeä töû cuûa ñaïo ñaéc ñaïo rôøi xa laø khoâng coù, goác ñaõ ñoaïn, caây ñaõ nhoå thì chaúng moïc laïi, töø ñoù veà sau chaúng laïi sinh ra. Phaùp naøy laø ñaõ tònh, giôùi nhö laø ñaéc ñaïo giôùi, theo haønh chaúng bò phaù, chaúng bò xuyeân thuûng, chaúng bò maát, chaúng bò hoái maø chæ coù taêng theâm. Nhö keû tueä coù theå khoâng ai coù theå ñoaït laáy, vì ñöôïc nhö vaäy laø ñaït ñeán ñònh ba phöôïc keát ñoù. Ñeä töû cuûa ñaïo ñaõ caét ñöùt, ñaõ ñaït ñeán Ñaïo tích, chaúng laïi rôi vaøo aùc phaùp nöõa, nhaát ñònh vöôït khoûi theá gian ôû laàn vaõng lai thöù baûy. ÔÛ treân trôøi cuõng nhö trong loaøi ngöôøi, heát kyø haïn vaõng lai thì ngöôøi ñoù lieàn ñöôïc ra khoûi khoå yeáu.

Coù boán söï töông öùng. Sao goïi laø boán töông öùng?

1. Töông öùng ñaõ hieåu.
2. Töông öùng ñoaïn xaû.
3. Töông öùng töï chöùng.
4. Töông öùng taêng maõn.

Ñeä töû ñaïo ñöùc kia töø Khoå laø ñaõ töông öùng söï hieåu bieát, töø Taäp laø ñaõ töông öùng ñoaïn xaû, töø Taän laø töông öùng töï chöùng, töø Ñaïo laø töông öùng taêng maõn. Ñoù laø chæ quaùn ñeàu tuøy haønh moät choã, moät luùc, moät yù. Töø xöa ñeán nay caùi coù chính laø coù yù khieán cho taïo taùc boán vieäc. Nhöõng gì laø boán?

1. Khoå, töø Khoå ñaõ hieåu laø töông öùng Khoå.
2. Taäp, töø Taäp ñaõ ñoaïn xaû laø töông öùng Taäp.
3. Taän, töø Taän töï chöùng laø töông öùng Taän.
4. Ñaïo, töø Ñaïo taêng maõn khieán cho töông öùng Ñaïo.

Vì sao? Vì töø Khoå ñaõ töông öùng vôùi söï hieåu bieát. Vì sao? Vì töø Taäp ñaõ töông öùng ñoaïn xaû. Vì sao? Vì töø Taän ñaõ töông öùng töï chöùng. Vì sao? Vì töø Ñaïo ñaõ töông öùng taêng maõn. Coù thí duï nhö boït nöôùc vaän haønh trong nöôùc, leân ñeán cuøng laø coù boán haønh. Töø bôø naøy qua ñeán bôø kia, qua ñeán nôi thì caét ñöùt lieân laïc. Ñaây cuõng nhö vaäy, chæ quaùn cuøng song haønh moät choã, moät luùc, moät yù, leân ñeán roát cuøng laø thaønh boán vieäc. Ví nhö maët trôøi moïc, leân ñeán roát cuøng laø hieän laøm boán vieäc: Chieáu saùng tröø toái, hieän saéc, hieän heát. Ví nhö thuyeàn ñi qua, boû bôø naøy qua ñeán bôø kia, ñaït ñeán söï caét ñöùt lieân laïc cuûa söï vaät. Chæ quaùn cuõng nhö vaäy, cuøng phaùt ñi moät choã, moät luùc, moät yù, leân ñeán roát cuøng laø laøm boán vieäc: Vì hieåu Khoå nhö öùng töông öùng; vì ñoaïn Taäp nhö öùng töông öng; vì töï chöùng Taän nhö öùng töông öng; vì haønh Ñaïo yeáu nhö öùng töông öng. Vì sao vaäy? Laø vì Khoå töông öùng bieát xuùc Taäp giaûi töông öng vôùi söï bieát ñoaïn Taän töông öng bieát chöùng, Ñaïo töông öùng vôùi söï bieát söï xuaát yeáu. Chæ quaùn cuõng nhö vaäy, cuøng nhau haønh moät choã, moät luùc,

moät yù, leân ñeán roát cuøng laø haønh xong boán vieäc laø xuùc Khoå, laø ñoaïn Taäp, laø töï chöùng Taän, laø haønh Ñaïo vieân maõn. Ví nhö thaép ñeøn, ñuoác, leân ñeán roát cuøng laø laøm ñöôïc boán vieäc: Taïo aùnh saùng, tröø boùng toái, hieän hình saéc, boû nghi hoaëc. Chæ quaùn cuõng nhö vaäy, vì boán vieäc: Bieát Khoå, ñoaïn Taäp, töï chöùng Taän, haønh Ñaïo vieân maõn. Ví nhö thaép ñeøn leân ñeán roát cuøng laø coù boán nghóa: Laø hieän saùng, tröø toái, hieän saéc, heát daàu môõ tim baác. Chæ quaùn cuõng nhö vaäy, cuøng tuøy haønh moät choã, moät luùc, moät yù, leân ñeán roát cuøng laø taïo ra boán vieäc: Bieát Khoå, töông öùng Khoå, ñoaïn Taäp, töông öùng Taäp, töï chöùng Taän, töông öùng Taän, haønh Ñaïo vieân maõn, töông öùng Ñaïo. Vì sao? Vì bieát Khoå thì töông öùng Khoå. Vì sao? Vì ñoaïn Taäp thì töông öùng Taäp. Vì sao? Vì töï chöùng Taän thì töông öùng Taän. Vì sao? Vì haønh Ñaïo vieân maõn thì töông öùng Ñaïo. Do ñaâu maø öùng? Laø töø Chæ quaùn. Nhöõng gì laø öùng? ÖÙng sao goïi laø trì? Laø buoäc yù quaùn. YÙ ñaõ buoäc yù quaùn thì lieàn thaáy naêm aám khoå. Söï raøng buoäc yù ñoù chính laø chæ. Ñaõ thaáy naêm aám laø khoå thì ñoù laø quaùn, thaáy choã maø naêm aám gaàn nhau coù theå phaùt sinh tröôùc duïc, mong ñöôïc ñeán vôùi nhau, chaúng boû choã Taäp thì chính laø ñaõ ñoaïn ñaõ heát. Ñaïo Chæ quaùn cuõng nhö vaäy, khieán cho boán Ñeá ñaïo ñöùc naøy moät choã, moät luùc, moät yù leân ñeán roát cuøng laø laøm cho töông öùng boán Ñeá. Nhö vaäy ñeä töû ñaïo ñöùc cuûa ñaïo chính laø phaùp töôùng. Ñaõ öùng phaùp thì ñoù goïi laø Kieán ñòa, ñaõ ñöôïc maïch ñaïo, ñeán ñöôïc Ñaïo tích. Laïi Chæ quaùn, khieán cho aùi duïc, saân nhueá, söû phöôïc bò dieät tröø, ñöôïc laø ñeä töû cuûa ñaïo chòu söï vaõng lai. Do haønh naøy ñaày ñuû neân ñaõ töø choã vaõng lai lieàn huûy hoaïi goác khoå. Ñoù laø Baïc ñòa. Ñaõ roát cuøng phöôùc vaõng lai thì ñöôïc döøng nôi ñöùc. Laïi taêng theâm chæ quaùn khieán cho söï sai khieán cuûa aùi duïc, saân nhueá coøn laïi ñöôïc boû heát. AÙi duïc, saân nhueá chöa boû heát keát söû thì khieán cho heát. Khi ñaõ heát roài laø ñöôïc ñeä töû cuûa ñaïo thì lieàn giaûi thoaùt ñöôïc naêm keát ôû döôùi. Nhöõng gì laø naêm?

1. Thaáy thaân laø khoå.
2. Giaûi thoaùt nghi.
3. Chaúng hoaëc, chaúng ñoåi chaùc giôùi.
4. Chaúng tham caàu.
5. Chaúng saân nhueá.

Ñoù laø naêm keát söû ñaõ heát, ñöôïc ñeä töû cuûa ñaïo, chaúng trôû laïi theá gian nöõa. Vò aáy vöôït qua khoûi theá gian, chaúng trôû laïi theá gian naøy nöõa. Ñoù goïi laø Khöôùc ñòa. Ñoù laø phöôùc baát hoaøn. Ñaõ ñaït ñeán ñöôïc Phöôùc baát hoaøn maø laïi taêng theâm chæ quaùn thì khieán cho ñöôïc giaûi boû naêm keát ôû treân. Nhöõng gì laø naêm?

1. Tham muoán coõi Saéc.
2. Tham muoán coõi Voâ saéc.
3. Si.
4. Kieâu maïn.
5. Ngu si.

Ñaõ ñuû naêm haïnh treân laø ñaõ boû ñöôïc naêm keát, lieàn khoâng coù sôû tröôùc, ñaõ vöôït qua theá gian khoâng coøn phieàn naõo, ñaõ roát cuøng töø chaùnh ñaïo ñöôïc giaûi thoaùt. Ñoù laø Taát ñòa. Khoâng coøn ñaém tröôùc chæ coøn coù voâ vi maàu nhieäm laø ñaõ xaû heát roài, maïng caên cuûa theá gian heát, khoå cuûa theá gian cuõng heát, chaúng sinh ra khoå nöõa. Ñeä töû kia do vì “aám trì nhaäp” naøy ñaõ heát, tòch nhieân neân chaúng coù “aám trì nhaäp”, chaúng keát nhau, chaúng phaùt sinh nöõa. Ñoù goïi laø ñaõ roát cuøng voâ vi. Ñöùc Phaät vì ñeä töû ñaõ noùi Ñeá töông öùng, cuõng noùi töøng phaàn töông öùng, cuõng noùi veà Ñòa, cuõng noùi veà phöôùc, noùi veà Ñoaïn, noùi veà Toäi, noùi veà Ly, noùi veà hai voâ vi... Vì taát caû maø noùi nhö vaäy, Ñöùc Phaät ñaõ ñoä theá xong. Neáu ngöôøi muoán vöôït khoûi theá gian thì phaûi haønh nhöõng phaùp ñoù. Nhöõng gì laø chín chaùnh ñònh theo

thöù lôùp tö duy? Ñoù laø boán Thieàn cuøng boán Ñònh voâ saéc vaø ñònh ñaõ taän cuøng. Ñoù laø chín Chaùnh ñònh theo thöù lôùp. Thieàn thöù nhaát kia ñaõ xaû naêm thöù, theo naêm thöù chính. Ñaõ xaû naêm thöù gì? Ñoù laø naêm caùi:

1. AÙi duïc.
2. Saân nhueá.
3. Thuïy mieân.
4. Baát lieãu hoái.
5. Nghi.

Ñoù laø naêm thöù.

Thieàn ôû treân ñaõ xaû boû aùi duïc caùi kia laø vì sao? AÙi duïc goïi laø haønh vi aùi tröôùc naêm duïc laïc maø phaùt ra söï mong caàu, theo söï mong caàu ñaõ phaùt ra ñoù chaúng boû, khieán cho chuùng phaùt khôûi. Ñoù goïi laø aùi duïc caùi.

Saân nhueá caùi kia laø nhöõng gì? Laø neáu coù ngöôøi phaùt ra haønh vi saân nhueá maø saân nhueá ñoù goác laø do söï phi phaùp phaùt sinh thì ñoù goïi laø saân nhueá caùi.

Thuïy mieân caùi kia laø nhöõng gì? Thuïy laø thaân döøng, laø yù döøng, laø thaân chæ, laø yù chæ, laø thaân si, laø yù si, laø thaân naëng, laø yù naëng, laø thaân baát tieän, laø yù baát tieän, laø thaân chaúng söû, laø yù chaúng söû. Ñoù laø thuïy mieân. Laø nhöõng gì? Laø yù theo nhau khieán cho maét nhaém laïi, ñoäng chaúng ñoäng, khieán cho chaúng laøm vieäc. Ñoù laø mieân. Ñaàu treân laø thuïy, phaàn sau laø mieân, coäng hai caùi naøy laïi thì goïi laø thuïy mieân caùi.

Baát lieãu hoái caùi kia laø nhöõng gì? Laø thaân chaúng döøng. Hoái laø gì? Laø nhöõng yù nieäm coù theå, chaúng theå, chaúng ñöôïc laø hoái. Ñaàu treân ñoù laø baát lieãu, phaàn sau laø hoái. Coäng hai caùi ñoù laïi thì goïi laø Baát lieãu hoái caùi.

Nghi caùi kia laø nhöõng gì? Neáu chaúng tin Phaät, chaúng tin Phaùp, chaúng tin caùc baäc haønh giaû, chaúng giaûi ñöôïc Khoå, Taäp, Taän, Ñaïo, keát söû naøy cuõng töø ñoù phaùt khôûi thì ñoù goïi laø Nghi caùi. Cuõng coù naêm nghi: Coù huyeàn tuï nghi, coù phaùt giaùo nghi, coù ñaïo phaân bieät nghi, coù duïc haønh ñònh nghi, coù ñaéc ñaïo phöôùc nghi. Nhö vaäy, ñoù laø noùi veà ñònh nghi. Ñoù laø naêm caùi. Caùi laø noùi nhöõng gì? Caùi laø khöôùc töø ñoái trò, laø khöôùc töø taát caû phaùp thanh tònh. Khöôùc töø laø sao? AÙi duïc laø khöôùc töø thanh tònh, saân nhueá laø khöôùc töø yù bình ñaúng, thuïy laø khöôùc töø chæ, mieân laø khöôùc töø tinh taán, nguõ laïc laø khöôùc töø haønh, chæ keát laø khöôùc töø baát hoái, nghi laø khöôùc töø tueä, chaúng bieát voán töø ñaâu khôûi laø khöôùc töø söï hieåu roõ.

M

# ÑÖÙC PHAÄT NOÙI TUEÄ AÁN

**MOÄT TRAÊM SAÙU MÖÔI BA ÑÒNH GIAÛI**

OÂng phaûi bieát, naøy Xaù-lôïi-phaát! thaân Nhö Lai laø khoâng thaân, khoâng taùc, khoâng khôûi, khoâng dieät, khoâng töø caùi coù, chöa töøng taïo ra, khoâng hôïp, khoâng ñi, khoâng ñeán, khoâng bieát, khoâng taäp ñeàu thanh tònh, khoâng nuoâi, khoâng gheùt, khoâng ñi, khoâng döøng, khoâng sinh, khoâng baùo, khoâng thaáy, khoâng giaùn ñoaïn, khoâng muøi hôi, khoâng thöôûng thöùc, khoâng canh, khoâng thöùc, khoâng hieåu, khoâng duï, khoâng bieát nhaãn, khoâng saân nhueá, khoâng tö töôûng, chaúng phaûi yù, lìa khoûi yù, yù bình ñaúng, khoâng bình ñaúng, khöû boû yù, khoâng caùi cho, khoâng naêm ñöôøng, naêm ñöôøng caét ñöùt, duïng cuï troïng yeáu, khoâng cöûa, khoâng naõo, khoâng coù, khoâng sôï, khoâng coù theå, khoâng chaúng theå, khoâng nghieäp, khoâng thaønh, khoâng lôøi noùi, khoâng meàm, chaúng hieän, chaúng phaûi saùng, chaúng phaûi toái, chaúng phaûi

dieät, chaúng dieät, lìa khoûi dieät, ñaõ dieät laø tònh, cöïc tònh, tònh ñoù chaúng duøng, chaúng phaûi duyeät, chaúng phaûi aùi, chaúng phaûi gaùnh vaùc, lìa khoûi gaùnh vaùc, ñaõ truï thì öùng vôùi khoâng choã, chaúng phaûi ra ñi, chaúng phaûi maát, chaúng phaûi chìm maát, chaúng phaûi phaùp, chaúng phaûi khoâng phaùp, chaúng phaûi coõi, chaúng phaûi khoâng coõi, chaúng phaûi taän, khoâng coù taän, xaû boû taän, khoâng noä, lìa khoûi trôøi, lìa khoûi aâm höôûng, lìa khoûi lôøi noùi, lìa khoûi tö töôûng, chaúng phaûi hôïp, chaúng phaûi chaúng hôïp, chaúng phaûi cöïc, chaúng phaûi chaúng cöïc, chaúng phaûi ñi, chaúng phaûi chaúng ñi, chaúng phaûi hai, chaúng phaûi chaúng vui, khoâng thoï kia, khoâng caùi nhìn thaáy, khoâng töôùng, lìa khoûi töôùng, chaúng caàu töôùng, saùng an töø töø, khoâng chaáp tröôùc, lìa khoûi chaáp tröôùc, taïo nieàm tin, cuõng khoâng hai, xöng Nhö, laø thaåm xeùt Nhö, thaåm xeùt nghóa Nhö, chaúng phuï ñoä ngöôøi, khoâng ñoä, tröø khoâng tröø, cöùu khoâng cöùu, noùi khoâng noùi hai, khoâng coù ngang baèng, khoâng saùnh baèng, cuøng hö khoâng ngang baèng, khoâng choã ngang baèng, khoâng sinh ngang baèng, khoâng ñöôïc ngang baèng, khoâng ngöng nghæ, lìa khoûi ngöng nghæ, ñaõ tòch maø tòch ñaày, tòch tan, giaûi thoaùt taâm, haïnh thieän chuyeån ñeán troïng yeáu, taát caû baùo ñoaïn döùt, thaønh töïu ñaày ñuû, raát chaân thaät, thaân saùng, chaát tònh, khoâng töï tö duy, khoâng sôû haïnh, haïnh giaûi, khoâng giaûi, khoâng öùng, chaúng baèng, chaúng daøi, chaúng troøn, chaúng vuoâng, chaúng khen aám, chaúng xöng chuûng, chaúng ca ngôïi nhaäp, chaúng laø soá, chaúng ñaït ñeán soá, chaúng laïi sinh, chaúng theå thaáy, chaúng coù bieát, cuõng chaúng cheát, chaúng nhaân duyeân cuûa theá gian, khoâng thaân chaúng nhaân duyeân nhöng chaúng teù ngaõ, khoâng coù choã ôû, chaúng phaûi chung, chaúng phaûi thæ, chaúng phaûi nieäm, chaúng phaûi öu, chaúng phaûi vieäc, chaúng phaûi tranh caõi, chaúng phaûi töôùng aùc, chaúng phaûi dieät ñoä, chaúng phaûi dieät xong, chaúng phaûi söï taïo taùc, chaúng phaûi chaúng taïo taùc.

