THÍCH THIỀN BA-LA-MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN

**QUYỂN 8**

**CHÖÔNG VII: GIAÛI THÍCH TU CHÖÙNG THIEÀN BA LA**

**MAÄT** (Tieáp Theo)

***Giaûi thích tu chöùng thoâng minh quaùn:***

Nay noùi veà ñaïi yù cuûa thieàn naøy coù ba: moät laø giaûi thích teân goïi, hai laø noùi veà vò thöù, ba laø noùi tu chöùng.

1. *Giaûi thích teân goïi:* sôû dó thieàn naày goïi laø thoâng minh quaùn, vì phöông phaùp quaùn naày trích töø vaên kinh Ñaïi Taäp khoâng coù danh muïc (teân goïi), khaùc vôùi caùc nöôùc phöông Baéc, caùc Thieàn sö tu ñöôïc thieàn naøy muoán trao cho ngöôøi maø khoâng bieát teân goïi cuûa noù, chính vì trong thieàn caên baûn duïc an thieàn maø phaùp töôùng cuûa noù raát khaùc, vôùi möôøi saùu ñaëc thaéng thì danh muïc, khoâng coù lieân quan gì. Neáu ñoái vôùi boái xaû thaéng xöù thì phöông phaùp quaùn haïnh raát khaùc, tieán luøi ñeàu chaúng töông öng. Sôû dó caùc Sö laøm danh muïc (teân goïi) rieâng goïi laø Thoâng minh quaùn thieàn laø vì hoaëc coù ngöôøi noùi trong kinh Hoa Nghieâm coù danh muïc naøy. Noùi Thoâng, töùc laø khi môùi tu taäp duøng chung ñeå quaùn ba vieäc, töùc neáu khi quaùn hôi thôû thì lieàn soi roõ caùc saéc. Neáu quaùn saéc cho ñeán taâm thì cuõng nhö theá. Phaùp naøy trong saùng, coù khaû naêng môû saùng maét taâm khoâng coù caùc toái taêm, che môø. Ñaõ quaùn moät thì thaáu suoát ba, thaáy thaáu suoát khoâng toái taêm neân goïi laø Thoâng minh. Laïi nöõa, kheùo tu thieàn naøy thì chaéc chaén phaùt ñöôïc saùu thoâng, ba minh. Kinh Ñaïi Taäp noùi phaùp haïnh Tyø-kheo khi tu thieàn naày muoán ñöôïc thaàn thoâng thì lieàn ñöôïc. Nay noùi thoâng töùc laø ñöôïc saùu thoâng, coøn minh töùc laø naêng sinh ra ba minh. Ñaây laø trong nhaân maø noùi quaû, neân noùi quaùn thoâng minh. Hoûi: Caùc thieàn khaùc cuõng coù theå phaùt saùu thoâng, ba minh, sao chæ noùi thieàn naøy laø Thoâng minh? Ñaùp: caùc thieàn khaùc coù nghóa thoâng minh khaùc nhöng chaúng nhanh baèng thieàn naày, neân goïi laø Thoâng minh. Hoûi: nhö kinh Ñaïi Taäp cuõng giaûi thích rieâng danh nghóa thieàn naày, cho neân kinh noùi: noùi thieàn laø nhanh choùng neân goïi Thieàn, nay vì sao laäp rieâng teân naøy? Ñaùp: Kinh aáy tuy coù giaûi

thích ñoái vôùi nghóa laø saùng naày, nhöng teân goïi thì vaãn chöa coù, chaúng coù danh muïc, neân laïi ñaët teân laø Thoâng minh.

1. *Noùi veà thöù vò,* thieàn naøy khoâng coù thöù vò rieâng, cuõng laø y cöù boán thieàn boán khoâng caên baûn maø laäp vò thöù. Chæ ñoái vôùi moãi thieàn laïi coù taêng thaéng phaùp quaùn ñònh xuaát theá gian, phaùt sinh voâ laäu vaø ba minh saùu thoâng nhanh choùng. Cuõng ôû Phi töôûng haäu taâm dieät caùc taâm sôû, vaøo ñònh dieät thoï töôûng, chaúng ñoàng caên baûn thaàm chöùng chaáp tröôùc khoâng coù thaàn trí coâng naêng, cho neân tuy vò thöù ñoàng vôùi caên baûn maø quaùn tueä thì khaùc, sôï ngöôøi hieåu laàm neân laäp teân rieâng. Tuy teân coù khaùc maø vò thöù khoâng khaùc. Hoûi: Neáu thieàn naøy ñöôïc vaøo dieät ñònh thì coù gì khaùc vôùi chín ñònh thöù ñeä? Ñaùp: Khi tu ñònh maø taâm taâm khoâng giaùn caùch thì cuõng ñöôïc goïi laø chín ñònh thöù ñeä. Nhöng khoâng phaûi hoaøn toaøn laø chín ñònh thöù ñeä. Vieäc naøy ôû sau seõ thaáy roõ. Neáu y cöù luaän thaønh thaät giaûi thích veà chín ñònh coù taùm giaûi cuõng laø ñaày ñuû. Ba laø noùi veà tu chöùng, thieàn naøy ñaõ khoâng coù thöù vò rieâng, laïi y cöù vò thöù cuûa caên baûn maø noùi veà tu chöùng: moät laø tröôùc noùi töôùng tu chöùng Sô thieàn. Nhö kinh Ñaïi Taäp cheùp: Sô thieàn cuõng goïi laø ñuû, cuõng goïi laø lìa, lìa laø lìa naêm caùi, ñuû laø ñuû naêm chi. Naêm chi laø giaùc, quaùn, hyû, an, ñònh. Theá naøo laø giaùc? Nhö taâm giaùc ñaïi giaùc, tö duy ñaïi tö duy maø quaùn taâm taùnh, ñoù goïi laø Giaùc. Theá naøo laø Quaùn? Laø quaùn taâm haønh ñaïi haïnh bieán thanh tuøy yù, ñoù goïi laø Quaùn. Theá naøo laø Hyû? Nhö chaân thaät bieát ñaïi bieát taâm ñoäng ñeán Taâm, ñoù goïi laø Hyû. Theá naøo laø an? Töùc laø taâm an thaân an, thoï an maø nhaän caùc laïc xuùc (xuùc vui), ñoù goïi laø An. Theá naøo laø Ñònh? töùc laø taâm truï ñaïi truï baát loïan, ñoái vôùi duyeân chaúng laàm, khoâng coù ñieân ñaûo, ñoù goïi laø ñònh. töùc laø kinh aáy giaûi thích sô löôïc töôùng tu chöùng Thoâng minh sô thieàn. Suy vaên kinh naøy noùi veà naêm chi thì raát khaùc vôùi caùc kinh luaän khaùc, neân phaûi giaûi thích rieâng.

Tröôùc giaûi thích nhö taâm, nhö taâm töùc laø Sô thieàn, ñònh tieàn phöông tieän phaùt, cuõng töùc laø Vò ñaùo ñòa. Chæ chöùng chaúng phaùt rieâng, phaûi do tu taäp. Haønh giaû taäp phaûi theá naøo? Laø töø môùi an taâm lieàn quaùn hôi ba thöù thôû, saéc, taâm khoâng khaùc nhau. Quaùn ba vieäc, töùc tröôùc phaûi quaùn hôi thôû. Theá naøo laø quaùn hôi thôû? Nghóa laø nhieáp taâm ngoài yeân ñieàu hoøa hôi thôû, nhaát taâm quaùn chaéc hôi thôû khaép thaân ra vaøo. Neáu tueä taâm trong saùng lieàn bieát hôi thôû vaøo khoâng chöùa nhoùm, hôi thôû ra khoâng phaân taùn, ñeán khoâng nguyeân do, ñi khoâng caàn böôùc, tuy bieát roõ hôi thôû vaøo ra khaép thaân, nhö gioù trong hö khoâng, taùnh chaúng thaät coù. AÁy laø löôïc noùi quaùn hôi thôû nhö töôùng taâm. Keá quaùn saéc nhö haønh giaû ñaõ bieát hôi thôû nöông vaøo thaân, lìa thaân thì khoâng coù hôi thôû. Lieàn quaùn chaéc saéc thaân,

nhö saéc naày voán xöa chaúng coù, ñeàu laø do nhaân duyeân voïng töôûng ñôøi tröôùc chieâu caûm, ñôøi naøy boán ñaïi taïo saéc, vaäy quanh hö khoâng, neân giaû goïi laø Thaân. Moät taâm quaùn chaéc ñaàu, v.v… saùu phaàn ba möôi saùu vaät vaø boán ñaïi boán vi, moãi moãi ñeàu chaúng phaûi thaân. Boán vi boán ñaïi cuõng ñeàu chaúng phaûi thaät, coøn chaúng töï coù laøm sao coù theå sinh thaân saùu phaàn ba möôi saùu vaät, chaúng coù thaân saéc thaät coù. Baáy giôø, taâm khoâng phaân bieät, lieàn ñaït ñöôïc saéc nhö, keá quaùn taâm nhö, haønh giaû phaûi bieát do coù taâm thì coù thaân saéc tôùi lui chuyeån ñoäng. Neáu khoâng coù taâm naøy thì ai phaân bieät saéc, saéc do ai sinh, quaùn chaéc taâm naày nhôø duyeân maø coù, sinh dieät nhanh choùng chaúng thaáy choã ôû, cuõng khoâng töôùng maïo, chæ coù teân goïi. Teân goïi cuõng khoâng, töùc ñaït Taâm nhö. Haønh giaû neáu chaúng ñöôïc taâm taùnh rieâng khaùc, thì goïi laø Taâm nhö. Laïi nöõa neáu haønh giaû khi quaùn hôi thôûi ñaõ chaúng ñöôïc hôi thôû, lieàn bieát saéc taâm vaéng laëng. Vì sao? Vì ba phaùp aáy chaúng lìa nhau. Saéc taâm cuõng nhö theá, neáu chaúng ñöôïc ba vieäc saéc taâm thì töùc chaúng ñöôïc taát caû phaùp. Vì sao? Do ba vieäc naày hoøa hôïp maø sinh ra taát caû AÁm nhaäp giôùi, caùc khoå phieàn naõo, haïnh nghieäp thieän aùc qua laïi naêm ñöôøng troâi laên, chaúng döøng. Neáu hieåu roõ ba vieäc khoâng sinh thì taát caû caùc phaùp xöa nay vaéng laëng, aáy laø löôïc noùi tu taäp töôùng Taâm nhö.

1. *Noùi veà töôùng chöùng,* ôû ñaây cuõng coù ñuû chöùng töôùng coõi duïc vaø Vò ñaùo ñòa. Haønh giaû nhö treân maø quaùn saùt ba taùnh ñeàu chaúng thaät coù, taâm aáy nhaäm vaän töï taïi chaân nhö. Taâm aáy tan maát, vaéng laëng goïi laø ñònh coõi Duïc, ôû ñònh naøy haäu taâm y theo phaùp chaân nhö, taâm tan maát nhaäp vaøo ñònh cuøng töông öng vôùi phaùp nhö giöõ taâm, taâm ñònh baát ñoäng, tan maát chaúng thaáy ba phaùp thaân, hôi, thôû, taâm coù töôùng khaùc nhau, moät thöù cuõng nhö hö khoâng neân goïi laø Taâm nhö, töùc laø Thoâng minh Vò ñaùo ñòa.

Keá laø giaûi thích Sô thieàn phaùt töôùng nhö tröôùc coù daãn. Kinh noùi: ôû ñaây phaûi giaûi thích ñuû naêm chi chöùng töôùng. Nay tröôùc y cöù vaøo Giaùc chi laøm goác, nghóa Giaùc ñaõ thaønh roài, giaûi thích boán chi kia thì raát deã thaáy. Do ñoù kinh noùi giaùc ñaïi giaùc. Giaùc laø giaùc thieàn caên baûn, giaùc xuùc phaùt töôùng, neân goïi laø Giaùc. Vieäc naøy nhö tröôùc noùi chæ coù nghóa naëng nheï laø khaùc. Ñaïi giaùc laø roãng suoát, maét taâm môû saùng, thaáy roõ ba vieäc phaùt töôùng. Ñaây laø giaûi thích phuï, chöa phaûi yù chaùnh. Nay laïi phaân bieät nghóa giaùc, ñaïi giaùc, noùi giaùc töùc laø töôùng theá gian, ñaïi giaùc töùc laø Xuaát theá gian, laø ñoái hai ñeá chaân tuïc maø giaûi thích. ÔÛ ñaây cuõng coù nghóa höõu laäu vaø voâ laäu. Nay noùi theá gian thì coù ba thöù: moät laø caên baûn theá gian, laø moät kyø haïn chaùnh baùo naêm AÁm, hai laø Nghóa theá gian, bieát phaùp caên baûn vaø taát caû phaùp beân ngoaøi nghóa lyù töông quan, ba laø Söï theá gian. Khi phaùt

naêm thoâng ñeàu thaáy taát caû caùc loaøi chuùng sinh vaø vieäc theá gian. Theá gian ñaõ coù ba thöù, xuaát theá gian ñoái theá gian cuõng laø ba. Vì sao? Vì caên cô chuùng sinh coù haï, trung, thöôïng lôïi ñoän khoâng baèng nhau, cho neân tuy ñoàng chöùng Sô thieàn naøy maø caûnh giôùi caïn saâu thaät ra coù khaùc. Cho neân phaûi y cöù ba nghóa maø phaân bieät chöùng Sô thieàn khaùc nhau.

Moät laø giaûi thích y cöù caên baûn theá gian xuaát theá gian maø noùi giaùc, ñaïi giaùc naêm chi thaønh töôùng sô thieàn, töùc coù hai yù: moät laø noùi sô thieàn phaùt töôùng, hai laø giaûi thích töôùng khaùc nhau cuûa naêm chi giaùc ñaïi giaùc.

Hai laø giaûi thích sô thieàn phaùt töôùng: Coù ba yù, phaåm thöù khaùc nhau: moät laø môùi phaùt, hai laø keá, ba laø sau. Veà töôùng môùi phaùt, haønh giaû khi phaùt Sô thieàn lieàn roãng rang thaáy thaân mình chín möôi chín ngaøn loã loâng troáng roãng, hôi thôû ra vaøo khaép loã loâng. Tuy maét taâm thaáy roõ khaép thaân ra vaøo, maø hôi thôû vaøo khoâng chöùa nhoùm, thôû ra khoâng phaân taùn, ñeán khoâng nguyeân do, ñi khoâng caát böôùc, lieàn thaáy ba möôi saùu vaät trong thaân, moãi vaät roõ raøng. Ba möôi saùu vaät laø: toùc, loâng, raêng, moùng, da moûng, da daøy, gaân, xöông, thòt, tuûy, tì, thaän, tim, gan, phoåi, ruoät giaø, ruoät non, bao töû, maät, phaân, nöôùc tieåu, nöôùc muõi, nöôùc maét, maùu, muõ, nöôùc daõi, ñaøm vaøng, ñaøm traéng, môõ, naõo, moâ, baøo thai... ba möôi saùu vaät naøy, möôøi thöù beân ngoaøi, hai möôi saùu thöù beân trong, hai möôi hai laø ñaát, möôøi boán laø nöôùc, ñaõ thaáy töôùng ñaát, nöôùc, gioù roõ raøng. Laïi bieát caùc vaät ñeàu coù khí noùng nung naáu laø töôùng hoûa. Quaùn boán ñaïi cuõng nhö boán con raén ñoàng ôû trong moät caùi hoäp. Con raén boán ñaïi, taùnh ñeàu khaùc, cuõng nhö ngöôøi moå traâu phaân thòt ra laøm boán phaàn, quaùn kyõ boán phaàn ñeàu chaúng lieân quan. Haønh giaû cuõng theá, taâm raát sôï haõi. Laïi nöõa, haønh giaû khoâng phaûi chæ thaáy ba möôi saùu vaät, boán ñaïi giaû hôïp baát tònh ñaùng gheùt maø coøn bieát naêm thöù baát tònh: moät laø thaáy möôøi vaät baát tònh beân ngoaøi taâm sinh chaùn gheùt, ñoù laø töï töôùng baát tònh. Hai laø töôùng hai möôi saùu vaät trong thaân taùnh baát tònh, ñoù laø töï taùnh baát tònh. Ba laø töï bieát thaân naøy töø luùc Ca-la-la tinh cha huyeát meï hoøa hôïp thaønh thaân, ñoù goïi laø haït gioáng baát tònh. Boán laø thaân naày khi ôû trong thai giöõa sinh taïng vaø thuïc taïng, ñoù goïi laø sinh xöù baát tònh. Naêm laø khi thaân naày cheát roài thì ôû goø maû raõ naùt hoâi thoái, ñoù goïi laø cöùu caùnh baát tònh. Phaûi bieát thaân naøy töø ñaàu ñeán cuoái baát tònh taïo thaønh khoâng coù chuùt gì ñaùng öa thích, maø raát laø ñaùng chaùn gheùt. Ta vì khoâng coù maét neân töø xöa ñeán nay meâ ñaém thaân baát tònh hoâi thoái naøy, maø gaây ra nghieäp sinh töû, ôû trong voâ löôïng kieáp nay môùi giaùc ngoä, buoàn vui xen laãn. Naêm thöù baát tònh nhö luaän Ñaïi thöøa coù noùi roäng. Laïi bieát trong ñònh taâm thöùc duyeân vôùi caùc caûnh giôùi, nieäm

nieäm chaúng döøng. Caùc phaùp taâm sôû tieáp tuïc sinh khôûi, nghó veà töôùng khaùc laï cuõng chaúng phaûi moät, ñoù goïi laø töôùng sô chöùng Sô thieàn.

Keá noùi töôùng trung chöùng Sô thieàn, haønh giaû truï trong ñònh Tam- muoäi naày saâu daàn thì bieát hôi thôû naêm taïng sau, töôùng hôi thôû ñeàu khaùc, ñoù laø caùc maàu xanh vaøng ñoû traéng ñen tuøy taïng khaùc nhau ra ñeán loã chaân loâng. Neáu töø caên vaøo thì saéc töôùng cuõng khaùc nhau. Nhö theá maø phaân bieät töôùng khí chaúng phaûi moät. Laïi thaáy thaân naày da moûng, da daøy, moâ thòt ñeàu coù chín möôi chín lôùp, xöông lôùn, xöông nhoû coù ba traêm saùu möôi ñoát vaø tuûy ñeàu coù chín möôi taùm lôùp, ôû giöõa xöông thòt coù caùc gioøi truøng, boán ñaàu boán mieäng chín möôi chín ñuoâi, hình töôùng nhö theá chaúng phaûi moät. Cho ñeán ra vaøo, tôùi lui, aâm thanh noùi naêng cuõng ñeàu bieát roõ. Chæ coù naõo laø coù boán phaàn, moãi phaàn coù möôøi boán lôùp. Trong thaân, naêm taïng caùc laù che nhau cuõng nhö hoa sen, caùc loã troáng trong ngoaøi thoâng nhau cuõng ñeàu coù chín möôi chín lôùp, giöõa caùc vaät cuõng ñeàu coù taùm möôi oå gioøi truøng, ôû trong ñoù maø giuùp nhau, sai khieán nhau. Neáu khi haønh giaû taâm tònh teá thì ôû trong ñònh nghe tieáng caùc gioøi truøng noùi naêng, hoaëc do ñoù maø hieåu Tam-muoäi ngoân ngöõ cuûa chuùng sinh (Tam- muoäi hieåu tieáng noùi chuùng sinh). Trong thaân caùc maïch thì maïch tim laøm chuû, laïi töø maïch tim sinh ra maïch boán ñaïi, moãi ñaïi ñeàu coù möôøi maïch, trong möôøi maïch moãi maïch ñeàu coù chín maïch, hôïp thaønh boán traêm maïch. Töø ñaàu ñeán chaân boán traêm leû boán maïch, beân trong ñeàu coù khí vaø maùu chaûy töôùi taåm. Trong caùc maïch maùu naøy cuõng coù caùc vi truøng beù nhoû nöông maïch maø ôû. Haønh giaû nhö theá bieát thaân naøy trong ngoaøi chaúng thaät, cuõng nhö thaân caây chuoái. Laïi quaùn taâm sôû tuøy choã duyeân ñeàu coù boán taâm thoï, töôûng, haønh, thöùc khaùc nhau chaúng ñoàng.

1. *Noùi töôùng haäu chöùng Sô thieàn*. Haønh giaû Tam-muoäi trí tueä caøng saâu caøng trong saùng beùn nhaïy. Laïi thaáy hôi thôû ñeàu hoøa ñoàng laø moät töôùng nhö bình löu ly khoâng phaûi xanh vaøng, ñoû traéng. Cuõng thaáy hôi thôû ra vaøo voâ thöôøng, sinh dieät, ñeàu vaéng laëng. Laïi thaáy töôùng thaân thöôøng ñoåi môùi, voâ thöôøng thay nhau. Vì sao? Vì aên uoáng laø boán ñaïi beân ngoaøi vaøo buïng giuùp thaân ñoåi môùi boán ñaïi ñaõ sinh, phaûi bieát thaân cuõ tuøy theo ñoù maø dieät. Thí nhö caây coái sinh laù môùi thì laù cuõ ñeàu ruïng. Thaân cuõng gioáng nhö theá, keû ngu chaúng bieát baûo laø tieác thaân, ngöôøi trí ôû trong Tam-muoäi bieát thaân töôùng naøy voâ thöôøng ñoåi môùi sinh dieät khoâng coù töï taùnh, saéc chaúng thaät coù. Laïi khi moät taâm nieäm sinh, lieàn coù saùu möôi saùt-na sinh dieät. Hoaëc coù ngöôøi noùi saùu traêm saùt na sinh dieät nhanh choùng khoâng coù töï taùnh, taâm chaúng thaät coù.

Hai laø giaûi thích töôùng thaønh giaùc quaùn naêm chi, coù naêm: moät laø

giaûi thích giaùc chi, kinh noùi giaùc chi, laø giaùc ñaïi giaùc, tö duy ñaïi tö duy. Ñaïi tö duy, laø quaùn taâm taùnh y cöù naêm caâu naày ñeå noùi töôùng giaùc. Nay tröôùc giaûi thích hai caâu giaùc vaø ñaïi giaùc. Ñaây laø y cöù caûnh giôùi theá gian vaø xuaát theá gian maø phaân bieät, coù hai giaùc khaùc nhau. Caûnh theá gian töùc laø töôùng khaùc, caûnh xuaát theá gian töùc laø töôùng nhö. Hai thöù nhö vaø khaùc naày töùc laø teân khaùc cuûa tuïc ñeá vaø chaân ñeá. Nay y cöù vaøo quaùn moân caïn saâu deã thaáy, ñeàu toaøn yù vaøo Ñaïi thöøa maø phaân bieät. Luaän cheùp: coù ba thöù thöôïng, trung, haï. Nhö vaø khaùc coù ba thöù thì Giaùc vaø Ñaïi giaùc cuõng coù ba thöù. YÙ theo luaän phaân bieät giaû danh laø khaùc. Phaân bieät boán ñaïi thaät phaùp ñoàng theå, goïi laø haï nhö. Phaân bieät ñòa ñaïi khaùc ba ñaïi kia, goïi laø khaùc, ñoàng moät thöù voâ thöôøng sinh dieät chaúng khaùc goïi laø thöù nhö. Voâ thöôøng sinh dieät goïi laø dò. Sinh dieät töùc khoâng, khoâng khaùc thì goïi laø thöôïng nhö. Nay y cöù thieàn laøm haï trung thöôïng phaåm maø noùi töôùng caïn saâu cuûa quaùn moân.

1. Noùi töôùng giaùc baäc haï laø bieát hôi thôû ra vaøo caùc maàu xanh vaøng ñoû traéng caùch bieät nhau goïi laø Giaùc. Bieát caùc hôi thôû naøy doàng moät phong ñaïi khoâng khaùc, goïi laø Ñaïi giaùc, keá laø bieát ba möôi saùu vaät caùch bieät nhau goïi laø Giaùc. Bieát ba ñaïi kia khoâng khaùc nhau goïi laø Ñaïi giaùc. Bieát taâm sôû chaúng phaûi moät laø Giaùc, bieát ñoàng laø boán taâm khoâng khaùc goïi laø Ñaïi giaùc.
2. Noùi töôùng giaùc baäc trung: bieát hôi thôû laø phong ñaïi laø Giaùc, bieát hôi thôû sinh dieät voâ thöôøng goïi laø Ñaïi giaùc. Bieát ba ñaïi kia khaùc nhau goïi laø Giaùc, bieát ñoàng moät voâ thöôøng sinh dieät chaúng khaùc goïi laø Ñaïi giaùc. Bieát boán taâm khaùc nhau chaúng ñoàng goïi laø Giaùc. Bieát voâ thöôøng sinh dieät chaúng khaùc goïi laø Ñaïi giaùc.
3. Noùi töôùng giaùc baäc thöôïng: bieát hôi thôû voâ thöôøng laø khaùc, hôi thôû naøy laø taùm töôùng ñoåi dôøi neân Voâ thöôøng. Taùm töôùng laø: sinh, truï, dò, dieät, sinh sinh, truï truï, dò dò, dieät dieät, taùm töôùng naày ñoåi dôøi phaùp theå khaùc nhau chaúng phaûi moät, neân goïi laø Giaùc. Bieát hôi thôû voán vaéng laëng, khoâng coù taùm töôùng khaùc nhau neân goïi laø Giaùc. Bieát ba ñaïi kia xöa nay vaéng laëng khoâng coù taùm töôùng khaùc nhau, neân goïi laø Ñaïi giaùc. Bieát taâm taùm töôùng thay ñoåi khaùc nhau chaúng phaûi moät, goïi laø Giaùc. Bieát taâm xöa nay vaéng laëng, khoâng coù taùm töôùng khaùc nhau, goïi laø Ñaïi giaùc. Vì sao? Neáu taâm töùc laø taùm töôùng, taùm töôùng töùc laø taâm thì hoaïi töôùng höõu dö. Vì sao? Vì nay hôi thôû vaø saéc, taùm töôùng chaúng khaùc, neân ba vieäc hôi thôû, saéc, taâm cuõng khoâng khaùc. Neáu theá khi noùi taâm töùc laø noùi hôi thôû vaø saéc. Nay thaät chaúng nhö theá, laø töôùng theá ñeá hoaïi loaïn. Nhö ngöôøi goïi löûa maø nöôùc ñeán. Noùi taâm moät beà töùc laø döùt saéc, loãi ñoàng vôùi ñaây. Laïi

neáu lìa taâm maø coù taùm töôùng, lìa taùm töôùng maø coù taâm, thì taâm chaúng phaûi taùm töôùng, chaúng phaûi laø taâm. Neáu taâm khoâng phaûi taùm töôùng thì taâm chæ coù teân maø khoâng coù töôùng. Phaùp khoâng töôùng thì chaúng goïi laø Taâm. Neáu taùm töôùng lìa taâm thì taùm töôùng khoâng thay ñoåi, töùc khoâng goïi laø taùm töôùng, neân taùm töôùng khoâng coù töôùng. Nhö theá maø xeùt tìm kyõ thì taâm vaø taùm töôùng voán töï khoâng thaät coù. Cuõng chaúng nöông vaøo caùc thöù khaùc maø coù, taùnh taùnh nhö hö khoâng, khoâng coù töôùng moät vaø khaùc, neân goïi laø Ñaïi giaùc. Bieát hôi thôû vaø saéc tröôùc moãi thöù cuõng phaûi nhö theá maø phaân bieät. Ñaây thì löôïc noùi töôùng Giaùc vaø Ñaïi giaùc baäc thöôïng.

Giaûi thích hai caâu Tö duy vaø Ñaïi tö duy. Ñaây laïi y cöù Giaùc vaø Ñaïi giaùc tröôùc maø noùi. Vì sao? Vì sô taâm giaùc ngoä töôùng chaân tuïc goïi laø Giaùc vaø Ñaïi giaùc. Haäu taâm laïi lo nghó quaùn saùt thì goïi laø Tö duy vaø Ñaïi tö duy. Ñoái sau tieåu giaùc maø noùi Tö duy, ñoái sau Ñaïi giaùc maø noùi Ñaïi tö duy. Nghóa naày deã thaáy chaúng caàn giaûi thích nhieàu.

Keá giaûi thích quaùn taâm taùnh, töùc laø quaùn ngöôïc laïi taâm hay tö duy, ñaïi tö duy. Vì sao? Vì haønh giaû tuy hieåu roõ tröôùc caûnh maø khoâng theå quaùn ngöôïc laïi taâm thì chaúng thaät hieåu ñaïo, nay töùc quaùn ngöôïc laïi taâm naêng quaùn laø töø quaùn, maø taâm naêng sinh töø chaúng phaûi quaùn maø taâm sinh. Neáu töø quaùn maø taâm sinh, hoaëc töø chaúng phaûi quaùn maø taâm sinh, thì caû hai ñeàu coù loãi. Phaûi bieát quaùn taâm laø roát raùo vaéng laëng, naêm caâu giaûi thích giaùc chi ñaõ xong.

Hai laø giaûi thích quaùn chi, kinh noùi neáu taâm quaùn haønh ñaïi haïnh bieán haønh tuøy yù. Quaùn taâm, töùc laø quaùn taâm taùnh tröôùc, haønh ñaïi haïnh töùc laø ngöôøi Thanh vaên duøng boán ñeá laøm ñaïi haïnh. Ngay khi quaùn taâm lieàn ñuû boán ñeá chaùnh quaùn. Vì sao? Vì neáu ngöôøi chaúng hieåu roõ taâm thì vì voâ minh chaúng hieåu maø taïo caùc kieát nghieäp, goïi laø Taäp ñeá. Taäp ñeá nhaân duyeân phaûi vôøi laáy danh saéc quaû khoå ôû vò lai, ñoù goïi laø khoå ñeá. Neáu quaùn taâm taùnh töùc laø ñaày ñuû giôùi, ñònh, trí tueä, thöïc haønh ba möôi baûy phaåm thì goïi laø Ñaïo ñeá. Neáu coù chaùnh ñaïo thì phieàn naõo hieän taïi chaúng sinh quaû khoå, vò lai cuõng dieät, neân goïi laø Dieät ñeá, ñoù goïi laø ñaïi haïnh cuûa Thanh vaên. Neáu ngöôøi Duyeân giaùc duøng möôøi hai nhaân duyeân laøm ñaïi haïnh, neáu laø Boà-taùt lieàn vaøo Voâ sinh, chaùnh ñònh chaùnh quaùn maø chöùng vaéng laëng Tam-muoäi löu ly, trong chaân loã loâng thaáy Phaät, vaøo vò Boà-taùt. Ñaây laø noùi löôïc töôùng ñaïo ñaïi haïnh ba thöøa. Bieán haïnh laø quaùn haïnh chöa lanh lôïi, cuõng ñeàu y cöù vaøo taâm maø quaùn boán ñeá goïi laø ñaïi haïnh. Nay quaùn ñaïo hôi beùn nhaïy, traûi khaép caùc duyeân. Quaùn boán ñeá sinh ra möôøi saùu haïnh quaùn neân goïi laø bieán haïnh. Tuøy yù, neáu laø bieán haïnh tuy ôû trong ñònh maø ñöôïc thaáy caùc duyeân khi xuaát ñònh roài

thì quaùn chaúng töông öhg. Nay tuøy yù laø tuøy ra vaøo ñònh maø quaùn taát caû phaùp, nhaäm vaän töï thaønh, chaúng do taùc yù neân goïi laø Tuøy yù. Ñaây laø giaûi thích löôïc veà töôùng cuûa Quaùn chi.

Ba laø noùi hyû chi, kinh cheùp: nhö chaân thaät bieát ñaïi tri taâm ñoäng chí taâm goïi laø Hyû. Nhö chaân thaät bieát, töùc laø töø tröôùc nay quaùn boán ñeá taâm taùnh chaân lyù laø nhö quaùn haïnh treân neáu taâm xeùt kyõ, döøng truï trong duyeân xöùng quaùn maø bieát, neân noùi laø chaân nhö thaät tri. Neáu roãng rang khai ngoä xöùng lyù maø bieát taâm sinh phaùp hyû, neân goïi laø ñaïi tri. Taâm ñoäng chí taâm laø ñaõ ñöôïc phaùp hyû taâm ñoäng. Neáu theo hyû naày thì bò ñieân ñaûo. Nay hieåu Hyû naøy laø khoâng thì ñöôïc hyû taùnh, töùc ñöôïc hyû taùnh neân goïi laø chí taâm, ñoù goïi laø Hyû.

Boán laø noùi veà an chi. Kinh cheùp: neáu thaân an taâm an thoï ôû laïc xuùc, ñoù goïi laø an. Thaân an, laø hieåu roõ taùnh thaân thì chaúng bò thaân nghieäp khuaáy ñoäng, töùc laø ñöôïc an, neân goïi thaân an. Taâm an, töùc laø hieåu roõ taùnh taâm, thì chaúng bò taâm nghieäp khuaáy ñoäng töùc ñöôïc taâm laïc, neân goïi laø taâm an. Thoï an laø taâm naêng quaùn, goïi laø thoï. Bieát thoï chaúng phaûi thoï maø döùt heát caùc thoï, goïi laø laïc, neân goïi laø thoï an. Thoï ôû laïc xuùc, laø hai thöù laïc theá gian vaø xuaát theá gian thaønh töïu. Laïc phaùp vui phaùp ñoái taâm neân thoï laïc vui.

Naêm laø noùi ñònh chi. Kinh noùi: neáu taâm truï ñaïi truï baát loaïn, ñoái duyeân chaúng laàm khoâng coù ñieân ñaûo. Ñoù goïi laø ñònh, taâm truï laø truï ñònh phaùp theá gian, giöõ taâm chaúng taùn loaïn. Chaúng loaïn ñoái vôùi duyeân laø tuy truï moät taâm maø phaân bieät töông theá gian chaúng loaïn. Chaúng laàm laø voïng laàm, hieåu roõ chaân nhö, voïng chaáp chaúng khôûi, neân noùi chaúng laàm, chaúng ñieân ñaûo. Neáu taâm chaáp rieâng töôùng theá gian töùc laø höõu kieán maø chìm ñaém trong sinh töû, chaúng ñöôïc giaûi thoat. Neáu taâm chaáp rieâng töôùng Nhö, töùc laø theo khoâng kieán maø phaù nhaân quaû theá gian, chaúng tu phaùp laønh. Ñoù laø choã raát ñaùng sôï. Haønh giaû kheùo hieåu roõ chaân tuïc, lìa hai thöù taø maïng naøy goïi laø chaúng ñieân ñaûo. Laïi nöõa, neáu ngöôøi Nhò thöøa ñöôïc taâm naøy phaù boán ñaûo thì goïi laø chaúng ñieân ñaûo. Neáu laø Boà-taùt ñöôïc moät taâm hay phaù taùm ñaûo thì goïi laø chaúng ñieân ñaûo. Haønh giaû môùi ñöôïc giaùc chi thaønh töïu lieàn bieát chaúng thaät, cuõng nhö thaân caây chuoái, nay ñöôïc truï vaøo nhaát taâm ñònh chi thaønh töïu, taâm ñaõ vaéng laëng. Sau ñoù tan maát, nhoû ñi töùc bieát töôùng döùt thaân chaúng thaät, cuõng nhö chuøm boït. AÁy laø noùi löôïc veà ngöôøi haï caên chöùng Thoâng minh sô thieàn.

Hai laø giaûi thích y cöù nghóa theá gian maø noùi Trung caên, taâm tu tieán chöùng töôùng sô caên naêm chi, coù hai: moät laø chaùnh noùi töôùng nghóa theá gian. Hai laø giaûi thích thaønh nghóa Giaùc. Giaûi thích nghóa theá gian coù hai

yù: moät laø noùi nghóa ngoaïi theá gian, hai laø noùi nghóa noäi theá gian. Nghóa ngoaïi theá gian coù ba: moät laø noùi nhaân duyeân caên baûn theá gian, hai laø noùi caên baûn vaø ngoaïi theá gian coù töông quan, ba laø noùi pheùp vua trò chaùnh. 1- Giaûi thích nghóa nhaân duyeân sinh caên baûn theá gian, haønh giaû

ñöôïc Sô thieàn roài môùi chöùng thaáy caên baûn theá gian. Khi aáy, hoaëc thaáy ñaïo, hoaëc chöa thaáy ñaïo. Nay muoán bieát roõ caên baûn theá gian quaû baùo moät thôøi kyø do ñaâu maø sinh. Baáy giôø, ôû trong Tam-muoäi taâm tueä sinh quaùn kyõ ba möôi saùu vaät boán ñaïi naêm AÁm trong thaân, vì nguyeän bieát taâm, nguyeän bieát thaân naày do nhaân duyeân gì maø coù Tam-muoäi trí tueä phöôùc ñöùc goác laønh löïc thì lieàn bieát roõ thaân maïng nghieäp löïc nhö theá, naêm giôùi ñôøi tröôùc giöõa trung AÁm chaúng döùt chaúng dieät. Neân khi cha meï giao hoäi thì nghieäp löïc bieán thöùc lieàn chaáp laáy thaân phaân hai gioït tinh huyeát cuûa cha meï to baèng haït ñaäu cho laø mình, laø choã gaù thöùc vaøo ñoù. Khi aáy, lieàn coù thaân maïng caên, thöùc taâm ñaày ñuû. Thöùc ôû trong ñoù coù ñuû taùnh naêm thöùc. Cöù baûy ngaøy moät laàn thay ñoåi nhö vaùng söõa moûng, bô ñaëc. Sau ñoù bieán trong moät thaân naøy coù naêm taïng chöùa naêm thöùc. Khi aáy, lieàn bieát naêng löïc giôùi chaúng gieát haïi khaép trong thaân naøy, keá laø taïng gan ñeå hoàn nöông vaøo. Naêng löïc giôùi chaúng troäm caép bieán trong thaân naày thaønh taïng thaân ñeå chí nöông vaøo. Keá laø naêng löïc giôùi chaúng daâm bieán trong thaân naøy thaønh taïng phoåi ñeå phaùch nöông vaøo, naêng löïc giôùi chaúng noùi doái khaép trong thaân naøy thaønh taïng laù laùch ñeå yù nöông vaøo. Naêng löïc giôùi chaúng uoáng röôïu khaép trong thaân naøy thaønh taïng tim ñeå thaàn nöông vaøo, töùc laø hoàn-chí-phaùch-yù-thaàn, naêm thaàn laø teân khaùc cuûa naêm thöùc. Nhaø cöûa naêm taïng ñaõ thaønh thì thaàn thöùc coù choã nöông ôû. Ñaõ coù choã gaù ôû lieàn phaûi nuoâi döôõng naêm giôùi. Nghieäp löïc laïi khaép trong thaân coù saùu phuû thaàn khí. Phuû nuoâi naêm taïng vaø moät thaân. Phuû, töùc maät laø phuû cuûa gan, nöôùc ñaày thaønh khí (hôi) hôïp nhuaän gan. Ruoät non laø phuû cuûa tim. Tim ñoû ruoät non cuõng ñoû. Tim laø khí huyeát, ruoät non cuõng thoâng vôùi huyeát khí, chuû nhuaän tim vaøo moät thaân. Ruoät giaø laø phuû cuûa phoåi; phoåi traéng, ruoät giaø cuõng traéng laø chuû gieát vaät giuùp ích cho phoåi thaønh hoùa moät thaân. Daï daøy cuõng ñoäng laøm khoaûng vaøng ñieàu khieån tyø taïng, khí vaøo boán chi. Boïng ñaùi laø phuû cuûa thaân, thaän ñen boïng ñaùi cuõng ñen, thoâng thaáp khí nhuaän thaän. Lôïi tieåu haønh traøng neân tieâu hôïp thaønh moät phuû ñeàu coù chuû. Thöôïng tieâu chuû thoâng taâm dòch taø khí thanh oân trung tieâu chuû thoâng huyeát maïch laø khí tinh thaàn, haï tieâu chuû thoâng vaät ñaïi tieän. Tieâu chuû lôïi treân döôùi. Thaàn cuûa naêm taïng phaân trò saùu phuû, khí cuûa saùu phuû ñeå thaønh naêm thaàn quan, chuû trò moät thaân, phuû taïng nuoâi nhau sinh ra baûy theå, thaän sinh hai theå laø xöông vaø tuûy. Thaän thuoäc thuûy,

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 8 10

trong nöôùc coù caùt ñaù töùc laø nghóa cuûa xöông. Gan sinh hai theå laø gaân vaø ruoät. Tim sinh huyeát maïch, tim saéc ñoû thuoäc huyeát ñeå thoâng thaàn khí, ñaïo aáy töï nhieân. Tyø sinh da thòt, tyø laø ñaát, da thòt cuõng ñaát. Phoåi sinh da, ôû treân caùc taïng, da cuõng ôû ngoaøi thaân. AÁy laø naêm taïng sinh ra baûy theå, cuõng goïi laø baûy chi. Phoåi laø ñaïi phu ôû treân döôùi boû gan hai nghóa maø an uûi taâm nhaân ôû trung öông maø caùc tyø ôû trong ñoù bình naêm vò. Thaän ôû döôùi xung boán khí theâm lôùn. Baûy theå thaønh thaân duøng xöông ñeå choáng, tuûy duøng môõ ñeå hoøa, duøng gaân ñeå keùo. Maïch ñeå thaáy maùu, ñeå nhuaän thòt, da ñeå bao beân ngoaøi. Do nhaân duyeân ñoù coù ñaàu thaân tay chaân, laø phaàn lôùn cuûa thaân xöông, dö laø raêng, thòt dö laø löôõi, gaân dö laø moùng, maùu dö laø toùc, da dö laø tai, thaàn thöùc ôû trong. Naêng löïc giôùi nhaân duyeân thì naêm baøo thai môû ra. Boán ñaïi taïo saéc thanh tònh bieán thaønh naêm tònh. AÁy vì ñoái traàn thì sinh tình, duøng thöùc bieát naêm saéc, nhaân duyeân thì sinh yù thöùc, thaàn lui thì thöùc veà naêm taïng. Quaû baùo moät thôøi kyø thì coù boán ñaïi, naêm AÁm, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi thaønh töïu ñaày ñuû. Ñaây laø noùi löôïc nghóa nhaân do quaû baùo moät thôøi kyø caên baûn theá gian. Hoûi: Neáu noùi thöùc töø trong sinh ra ôû giöõa naêm caên thöùc phaân bieät naêm traàn cuøng nghóa ngoaïi ñaïo coù gì khaùc? Ñaùp: nhö kinh Tònh Danh noùi: chaúng boû taùm taø maø vaøo taùm chaùnh, cuõng noùi saùu möôi hai kieán laø haït gioáng Nhö lai. Lôøi noùi naøy vì sao noùi nghóa nhö theá? Ñaây laø ñeàu do kinh Ñeà-Vò noùi .

Hai laø noùi noäi theá gian cuõng ngoaïi nghóa coù töông quan. Haønh giaû Tam-muoäi trí tueä nguyeän trí löïc khi quaùn kyõ thaân, lieàn bieát thaân naày ñaày ñuû gioáng taát caû phaùp tuïc cuûa trôøi ñaát. Vì sao? Vì nhö thaân naøy ñaàu troøn töôïng tröng cho trôøi, chaân vuoâng töôïng tröng cho ñaát, trong coù khoaûng troáng töùc laø hö khoâng, buïng meàm AÁm laø xuaân haï, löng cöùng chaéc laø thu ñoâng, boán muøa theå phaùp, boán thôøi ñaïi tieát, möôøi hai phaùp laø möôøi hai thaùng. Tieåu tieát ba traêm saùu möôi phaùp laø ba traêm saùu möôi ngaøy. Muõi mieäng thôû hôi ra vaøo laø khí gioù trong hang khi ñaàm nuùi, maét laø maët trôøi maët traêng, môû nhaém nhaém maét laø ngaøy ñeâm, toùc laø sao, maøy laø baéc ñaåu, maïch maùu laø soâng suoái, xöông laø ngoïc ñaù, da thòt laø ñaát, loâng laø caây coû, naêm taïng ôû trong, treân trôøi laø naêm sao, ôû ñaát laø naêm nuùi, ôû aâm döông laø naêm haønh, söù giaû laø baùt quaùi, trò toäi laø naêm hình, chuû laõnh laø naêm quan, thaêng laø naêm maây, hoùa laø naêm roàng, tim laø chu töôùc, thaän laø huyeàn voõ, gan laø roàng xanh, phoåi laø coïp traéng, tyø laø caâu traàn, naêm thöù chuùng sinh naøy nhieáp taát caû caàm thuù ôû theá gian ñeàu ôû trong ñoù, cuõng laø naêm hoï, töùc laø Cung, Thöông, Gioác, Chuûy, Vuõ, taát caû muoân hoï ñeàu ôû trong ñoù. Ñoái thô ñieån laø naêm kinh, taát caû söû saùch ñeàu töø ñoù maø ra. Neáu ñoái vôùi ngheà kheùo laø naêm minh saùu ngheä, taát caû kyû thuaät ñeàu töø ñoù ra. Phaûi bieát thaân

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 8 11

naøy tuy nhoû maø nghóa coù lieân quan ñeán trôøi ñaát. Nhö theá noùi thaân khoâng phaûi chæ noùi naêm AÁm theá gian, cuõng laø coõi nöôùc theá gian.

Ba laø noùi trong thaân phaùp vua trò chaùnh: Haønh giaû ôû trong Tam- muoäi coù naêng löïc nguyeän trí lieàn bieát trong thaân taâm laø vua treân, döôùi ngöôøi, ôû thì trong traêm lôùp, ra thì coù tröôùc sau, phaûi traùi caùc quan hoä veä. Phoåi laø tö maõ, gan laø tö ñoà, tyø laø tö khoâng, thaän laø trong bieån lôùn coù ruøa thaàn hoä haáp nguyeân khí laøm gioù vaø möa, thoâng khí töù chi. Töù chi laø con daâm, beân traùi coù tö maïng, beân phaûi coù tö luïc, ghi cheùp maïng ngöôøi. Teà Trung Thaùi moät vua cuõng laø ngöôøi chuû trò (cai quaûn ngöôøi), Thieân ñaïi töôùng quaân Ñaëc Taán Quaân vöông, chuû trong thaân coù möôøi hai ngaøn ñaïi thaàn, Thaùi Nhaát coù taùm söù giaû laø baùt quaùi hôïp thaønh chín khanh. Tam tieâu quan voán laø taû xaõ höõu taéc, chuû gian thöôïng tieâu, thoâng khí vaøo ñaàu laøm toâng mieáu, vua ôû trong ñoù maø trò hoùa. Neáu taâm laøm cho chaùnh phaùp thì ngöôøi döôùi ñeàu theo, trò chaùnh thanh di, cho neân naêm taïng ñieàu hoøa, saùu phuû thoâng thích, boán ñaïi an vui khoâng coù caùc beänh naõo, soáng laâu. Neáu taâm laøm vieäc phi phaùp thì ñaùm döôùi laøm loaïn taøn haïi laãn nhau. Cho neân boán ñaïi chaúng ñieàu thì caùc caên toái taêm bít laáp, do ñaây maø oâm hoïa ñeán cheát, ñeàu do taâm laøm vieäc aùc, cho neân kinh noùi maát hoàn lieàn loaïn, maát phaùch lieàn ñieân, maát yù lieàn meâ laàm, maát chí lieàn queân, maát thaàn lieàn cheát. Phaûi bieát ngoaøi laäp ñaïo vua trò hoùa ñeàu laø phaùp trong thaân. Nhö theá caùc nghóa ñuû nhö kinh Ñeà-Vò noùi.

Hai laø noùi noäi theá gian coù nghóa töông quan. Treân ñaõ noùi nghóa töông quan cuûa ngoaïi theá gian. Vì sao? Vì khi Phaät chöa ra ñôøi thì caùc thaàn tieân theá trí bieän thoâng cuõng bieát phaùp naày, danh nghóa ñoái nhau neân noùi nghóa ngoaïi theá gian tröôùc, caùc thaàn tieân aáy tuy laø theá trí bieän thoâng nhöng thoâng suoát theá gian. Neáu ôû ñaây maø phaân bieät thì hoaøn toaøn laø taâm haønh lyù ngoaïi, chöa thaáy ñöôïc chaân thaät. Phaät phaùp khoâng goïi laø baäc Thaùnh vì cuõng coøn laø phaøm phu luaän hoài trong ba coõi hai möôi laêm höõu chöa thoaùt sinh töû. Neáu hoùa chuùng sinh goïi laø thaày thuoác cuõ, cuõng goïi laø theá y (thaày thuoác theá gian). Cho neân kinh Nieát-baøn cheùp: theá y trò beänh laønh roài laïi phaùt, neáu Nhö lai trò beänh thì heát haún, khoâng phaùt laïi. Ñaây nhö ôû döôùi noùi, nay noùi nghóa noäi theá gian, töùc laø Nhö lai ra ñôøi noùi roäng töôùng danh nghóa, taát caû giaùo moân ñeå hoùa chuùng sinh. Haønh giaû ôû trong ñònh taâm yù muoán ñöôïc bieát giaùo moân, Phaät phaùp veà töôùng chuû ñoái thì nhôø naêng löïc Tam-muoäi trí tueä goác laønh lieàn bieát roõ. Vì sao bieát nhö Phaät noùi nghóa naêm giôùi laø ñoái naêm taïng nhö tröôùc ñaõ noùi? Neáu boán ñaïi naêm AÁm, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, boán ñeá, möôøi hai nhaân duyeân ñeàu laø trong thaân ngöôøi thì bieát nghóa boán ñaïi naøy laø ñoái naêm taïng, töùc

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 8 92

phong ñoái gan, hoûa ñoái tim, thuûy ñoái thaän, ñòa ñoái phoåi, laù laùch. Neáu nghe teân naêm AÁm maø tìm thì bieát laø ñoái naêm taïng cuûa thaân, töùc saéc ñoái gan, thöùc ñoái laù laùch, töôûng ñoái tim, thoï ñoái thaän, haønh ñoái phoåi. Teân tuy khoâng thöù lôùp maø nghóa coù töông quan. Neáu nghe möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi cuõng laïi bieát laø ñoái naêm taïng, möôøi nhaäp, möôøi laêm giôùi, nghóa raát deã thaáy, hai nhaäp ba giôùi nay seõ phaân bieät. Naêm thöùc ñeàu laø yù cuûa nhaäp giôùi. Ngoaøi naêm traàn trong phaùp traàn ñeàu laø phaùp cuûa nhaäp giôùi, ñaây töùc laø hai möôi ba giôùi töông quan. YÙ thöùc giôùi môùi sinh naêm thöùc laøm caên, ñoái ngoaïi phaùp traàn lieàn sinh yù thöùc giôùi, goïi laø yù thöùc giôùi. Neáu nghe naêm caên cuõng bieát ñoái vôùi naêm taïng, öu caên thì ñoái gan, khoå caên thì ñoái tim, hyû caên thì ñoái vôùi phoåi, laïc caên thì ñoái vôùi thaän, xaû caên thì ñoái vôùi laù laùch. Naêm caên nhaân duyeân thì coù ñuû ba giôùi. Vì sao theá? Öu caên ñoái coõi duïc, khoå caên ñoái Sô thieàn, hyû caên ñoái Nhò thieàn, laïc caên ñoái Tam thieàn, xaû caên ñoái Töù thieàn, cho ñeán boán Khoâng ñònh ñeàu goïi laø xaû caâu thieàn. Phaûi bieát ba coõi cuõng laø nghóa naêm taïng töông quan. Nghe noùi boán sinh cuõng bieát nghóa naøy coù lieân quan naêm taïng. Naêm taïng lieân quan boán ñaïi, boán ñaïi ñoái boán sinh, taát caû noaõn sinh phaàn nhieàu laø taùnh thuûy ñaïi vì aåm öôùt maø sinh. Taát caû thai sinh phaàn nhieàu thuoäc ñòa ñaïi vì thaân naëng neà. Taát caû hoùa sinh ñeàu coù taùnh hoûa ñaïi, theå hoûa khoâng maø coù, cuõng coù aùnh saùng. Nhö lai vì hoùa ñoä ba coõi boán sinh neân noùi boán ñeá, möôøi hai nhaân duyeân, saùu Ba-la-maät. Phaûi bieát ba phaùp naøy laø thuoác tieân, ñeàu ñeå ñoái trò naêm taïng, naêm caên, naêm AÁm cuûa chuùng sinh maø noùi. Vì sao? Nhö Phaät noùi nghóa moät taâm boán ñeá, phaûi bieát taäp ñeá ñoái vôùi gan, nhaân thuoäc môùi sinh, khoå ñeá ñoái vôùi taâm quaû laø thaønh töïu, ñaïo ñeá ñoái phoåi, kim coù khaû naêng ñoaïn döùt, dieät ñeá ñoái thaän, laø phaùp ñoâng taïng ñaõ coù hai hoaøn khoâng. Nhaát taâm ñaõ ñoái tyø, khai thoâng boán ñeá. Cho ñeán möôøi hai nhaân duyeân, saùu Ba-la-maät so saùnh ôû ñaây seõ hieåu. Ba thöù phaùp taïng naøy roäng nhieáp taát caû giaùo moân cuûa Nhö lai. Cho neân neáu haønh giaû taâm saùng suoát quaùn kyõ thaân töôùng thì lieàn bieát roõ taát caû danh nghóa Phaät phaùp. Cho neân kinh Hoa Nghieâm noùi hieåu roõ thaân naày töùc hieåu thaáu taát caû. Theá laø noùi nghóa töông quan noäi theá gian, yù raát saâu kín, khoâng phaûi ngöôøi ngoä thì chôù noùi.

Hai laø giaûi thích thaønh nghóa giaùc naêm chi, cuõng coù ba nghóa: moät

laø haï, hai laø trung, ba laø thöôïng. Giaûi thích nghóa giaùc ba chi: moät laø giaùc ñaïi giaùc baäc haï: haønh giaû ôû trong taâm tònh ñeàu bieát tröôùc nay noùi veà hai thöù theá gian trong ngoaøi, phaân bieät danh nghóa khaùc nhau, töùc laø töôùng caùch bieät, neân goïi laø nghóa giaùc. Theá bieát nghóa theá gian neân goïi laø Giaùc. Ñaïi giaùc laø bieát taát caû ngoaïi danh, nghóa tuy khaùc maø khoâng coù

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 8 93

thaät theå, chæ nöông naêm taïng. Nhö do gan maø noùi giôùi chaúng gieát haïi. Tueá tinh Thaùi Sôn Thanh Ñeá moäc hoàn nhaõn thöùc nhaân mao thi gioác taùnh chaán v.v… caùc phaùp, caùc phaùp chaúng khaùc gan, nghóa gan chaúng khaùc giôùi chaúng gieát haïi, töùc laø Nhö. Neân goïi laø Ñaïi giaùc. Bieát taát caû caùc phaùp nhö kia, boán taïng cuõng nhö theá. Hai laø noùi giaùc ñaïi giaùc baäc trung: Haønh giaû duø bieát gan tuy nhö giôùi chaúng gieát haïi maø gan khoâng phaûi laø phoåi tyø, tim thaän. Hieåu roõ khaùc nhau goïi laø Giaùc, bieát caùc phaùp nhö gan, v.v… laø voâ thöôøng sinh dieät chaúng khaùc, caùc phaùp nhö boán taïng, v.v… laø voâ thöôøng neân goïi laø Ñaïi giaùc. Ba laø noùi giaùc ñaïi giaùc baäc thöôïng. Haønh giaû bieát caùc phaùp nhö gan, v.v…, taùm töôùng khaùc nhau neân goïi laø giaùc. Bieát gan naøy, v.v… xöa nay voán vaéng laëng, khoâng coù töôùng khaùc neân goïi Ñaïi giaùc. Nhö ôû ñaây phaân bieät töôùng giaùc vaø ñaïi giaùc, theá gian vaø xuaát theá gian, tuy ñoàng vôùi tröôùc maø cuõng coù khaùc. Suy nghó kyõ seõ thaáy.

Keá giaûi thích tö duy ñaïi tö duy, quaùn nghóa taâm taùnh naøy hoaïi nhö tröôùc noùi. Ñoù laø noùi löôïc y cöù nghóa trong theá ñeá maø bieän töôùng giaùc chi cuûa Sô thieàn. Caùc quaùn khaùc nhö hyû, an, ñònh, v.v… cuõng phaûi phaân bieät moãi quaùn nhö theá.

Ba laø giaûi thích söï theá gian, ñaây laø y cöù khi ñöôïc Sô thieàn, ñöôïc saùu thaàn thoâng, thaáy söï theá ñeá raát roõ raøng, nhö nhìn quaû Am-ma-laëc trong tay. Ñaây thì hieän thaáy caùc vieäc khaùc nhau. Treân noùi duøng nghóa maø so saùnh suy tìm phaân bieät vieäc theá gian. Nay noùi vieäc theá gian cuõng coù hai yù: moät laø chaùnh thaáy söï theá gian, hai laø giaûi thích thaønh nghóa giaùc quaùn naêm chi.

1. Giaûi thích söï theá ñeá, ngöôøi thöôïng caên phöôùc ñöùc trí tueä, beùn nhaïy, neân khi chöùng Sô thieàn coù hai nhaân duyeân ñöôïc naêm thaàn thoâng: moät laø töï phaùt, hai laø tu maø ñöôïc.

Moät laø töï phaùt: laø ngöôøi khi vaøo Sô thieàn quaùn kyõ ba vieäc caên baûn theá gian, lieàn coù theå thoâng suoát töôùng nghóa theá gian. Khi bieát nghóa theá ñeá thì Tam-muoäi trí tueä laïi caøng theâm saâu, thaàn thoâng lieàn phaùt. Laïi ñöôïc boán ñaïi coõi saéc thanh tònh taïo saéc nhaõn thaønh töïu. Duøng taâm nhaõn cuûa tònh saéc naày thaáy suoát taát caû caùc saéc möôøi phöông, söï töôùng raát roõ raøng. Phaân bieät chaúng loaïn goïi laø Thieân nhaõn thoâng, caùc thöù khaùc nhö thieân nhó, tha taâm, tuùc maïng, thaân thoâng cuõng gioáng nhö theá. Ñöôïc naêm thoâng neân thaáy caûnh giôùi saéc taâm, möôøi phöông ba ñôøi khaùc nhau chaúng ñoàng, caùc loaïi chuùng sinh, coõi nöôùc caùc thöù töôùng maïo moãi moãi khaùc nhau, aáy vì dò kieán söï theá gian. Cho neân kinh noùi: tu saâu thieàn ñònh ñöôïc naêm thaàn thoâng.

Hai laø tu maø ñöôïc naêm thoâng, thaáy söï theá gian. Nhö kinh Ñaïi Taäp

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 8 94

noùi: phaùp haïnh Tyø-kheo ñöôïc Sô thieàn vaøo thieàn roài muoán ñöôïc thaàn thoâng, buoäc taâm ôû ñaàu muõi maø quaùn hôi thôû ra vaøo, thaáy roõ chín möôi chín ngaøn loã chaân loâng hôi thôû ra vaøo. Thaáy thaân ñeàu khoâng, cho ñeán boán ñaïi cuõng gioáng nhö theá. Quaùn nhö theá roài xa lìa saéc töôùng maø ñöôïc thaân thoâng, cho ñeán Töù thieàn cuõng gioáng nhö theá. Vì sao phaùp haïnh Tyø- kheo ñöôïc Thieân nhaõn thoâng? Neáu coù Tyø-kheo ñöôïc Sô thieàn, quaùn hôi thôû ra vaøo chaân thaät thaáy saéc, ñaõ thaáy saéc roài maø suy nghó raèng nay ta thaáy caùc saéc ba ñôøi yù muoán ñöôïc thaáy tuøy yù lieàn thaáy. Cho ñeán Töù thieàn cuõng gioáng nhö theá. Vì sao phaùp haïnh Tyø-kheo ñöôïc thieân nhó thoâng? Naày Kieàu-traàn-nhö! Neáu coù Tyø-kheo ñöôïc Sô thieàn quaùn hôi thôû ra vaøo, thöù lôùp quaùn tieáng cho ñeán Töù thieàn cuõng gioáng nhö theá. Laøm sao phaùp haïnh Tyø-kheo ñöôïc tha taâm trí. Neáu coù Tyø-kheo quaùn hôi thôû ra vaøo khi ñöôïc Sô thieàn maø tu Xa-ma-tha, Tyø-baø-xaù-na, ñoù goïi laø tha taâm trí, cho ñeán Töù thieàn cuõng gioáng nhö theá. Laøm sao phaùp haïnh Tyø-kheo ñöôïc tuùc maïng trí? Naøy Kieàu-traàn-nhö! Neáu coù Tyø-kheo quaùn hôi thôû ra vaøo khi ñöôïc, Sô thieàn, lieàn ñöôïc thieân nhaõn thoâng, ñöôïc nhaõn thoâng roài, quaùn môùi ñaàu laø thôøi Ca-la-la, cho ñeán naêm AÁm sinh dieät, cho ñeán Töù thieàn cuõng gioáng nhö theá, ñaõ ñöôïc naêm thoâng lieàn coù theå thaáy möôøi phöông ba ñôøi chín ñöôøng phaøm Thaùnh chuùng sinh, chuûng loaïi coõi nöôùc coù töøng töôùng maïo khaùc nhau chaúng ñoàng. Ñoù goïi laø tu ñöôïc thaàn thoâng, thaáy söï theá gian thoâng suoát voâ ngaïi.

1. Giaûi thích thaønh nghóa giaùc quaùn naêm chi: moät laø giaûi thích giaùc cuõng coù ba nghóa: haï-trung-thöôïng.

Moät laø Giaùc ñaïi giaùc baäc haï: duøng thieân nhaõn thoâng maø thaáy caùc saéc, phaân bieät chuûng loaïi chuùng sinh chaúng phaûi moät, coõi nöôùc coù caùc thöù khaùc nhau chaúng ñoàng, teân goïi cuõng khaùc, neân goïi laø Giaùc. Ñaïi giaùc töùc laø bieát caùc thöù theá gian chæ laø giaû laäp, quaùn kyõ boán ñaïi lieàn chaúng thaáy coù theá gian khaùc nhau raát roõ raøng neân goïi laø Ñaïi giaùc boán thoâng kia cuõng gioáng nhö theá.

Hai laø noùi Giaùc ñaïi giaùc baäc trung: duøng thieân nhaõn thoâng maø thaáy saéc boán ñaïi, lieàn bieát taùnh noù ñeàu khaùc, neân goïi laø Giaùc. Bieát boán ñaïi voâ thöôøng sinh dieät, taùnh khoâng khaùc nhau, neân goïi laø ñaïi giaùc. Boán thoâng kia cuõng theá.

Ba laø noùi giaùc ñaïi Giaùc baäc thöôïng: duøng thieân nhaõn thoâng maø thaáy phaùp voâ thöôøng, taùm töôùng khaùc nhau, ñoù goïi laø Giaùc. Laïi bieát taùm töôùng xöa nay vaéng laëng, nhaát töôùng voâ töôùng neân goïi laø Ñaïi giaùc. Boán thoâng kia cuõng theá. Ñaây laø noùi löôïc duøng naêm thaàn thoâng maø thaáy söï theá gian töôùng giaùc vaø ñaïi giaùc. Tö duy, ñaïi tö duy quaùn veà taâm taùnh, thaønh

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 8 95

töïu töôùng cuûa giaùc chi, gioáng nhö tröôùc noùi. Caùc quaùn chi hyû, an, ñònh, v.v… cuõng phaûi phaân bieät töøng thöù. Haønh giaû phaûi bieát, neáu Thanh vaên Duyeân giaùc ñöôïc thieàn naày neân y theo ñònh maø ñöôïc giaûi thoaùt baát hoaïi, Tam-muoäi voâ ngaïi giaûi thoaùt, saùu thoâng, neân goïi laø Thoâng minh quaùn. Neáu Boà-taùt Ñaïi só khi truï trong thieàn naøy lieàn ñöôïc ñaïi Ñaø-la-ni voâ ngaïi. Cho ñeán Töù thieàn cuõng gioáng nhö theá.

Keá noùi Nhò thieàn, töø ñaây trôû ñi cho ñeán Phi töôûng dieät ñònh thieàn moân laïi caøng saâu maàu hôn, söï töôùng khoâng phaûi moät laøm sao coù theå bieän ñuû. Nay chæ neâu vaên kinh löôïc giaûi thích yù chaùnh maø thoâi. Noùi Nhò thieàn thì kinh noùi: Nhò thieàn cuõng goïi laø Lìa, cuõng goïi laø Ñuû. Lìa laø ñoàng lìa naêm caùi, Ñuû laø ñaày ñuû ba chi, töùc laø hyû, an, ñònh. Giaûi thích raèng: haønh giaû ôû sau Sô thieàn thì taâm sôï giaùc quaùn cuûa Sô thieàn laøm ñoäng taùn, neân nhieáp taâm ôû ñònh, chaúng thoï giaùc quaùn. Cuõng bieát ñòa treân chaúng thaät, quaùn kyõ ba taùnh hôi thôû, saéc, taâm, nhaát taâm duyeân noäi giaùc quaùn töùc dieät thì lieàn phaùt Tam-muoäi noäi tònh ñaïi hyû, ôû trong ñònh maø thaáy thaân nhö boït beøo, ñuû haïnh Nhò thieàn. Keá noùi Tam thieàn: Kinh noùi Tam thieàn, cuõng goïi laø Lìa, cuõng goïi laø Ñuû. Lìa laø ñoàng lìa naêm caùi, ñuû laø ñuû naêm chi, töùc laø nieäm, xaõ, tueä, an, ñònh. Giaûi thích raèng: haønh giaû ôû sau Nhò thieàn thì taâm chaùn sôï ñaïi hyû laøm ñoäng taùn, cho neân nhieáp taâm chaúng nhaän. Cuõng nhö ñòa treân chaúng thaät, nhaát taâm quaùn kyõ, phaùp hyû lieàn lui maø phaùt thaân laïc (caùi vui cuûa thaân) lieàn ôû trong ñònh maø thaáy thaân nhö maây, thaønh haïnh Tam thieàn. Keá laø noùi töôùng Töù thieàn: Kinh noùi: Töù thieàn cuõng goïi laø Lìa, cuõng goïi laø Ñuû. Lìa laø ñoàng lìa naêm caùi, ñuû laø ñuû boán chi, töùc nieäm, xaû, ñònh chaúng khoå chaúng vui. Giaûi thích raèng: Haønh giaû ôû sau Tam thieàn thì taâm chaùn sôï laïc maø nhaát taâm chaúng thoï. Cuõng bieát Töù thieàn khoâng phaûi thaät ñeá quaùn ba taùnh, töùc roãng rang trong saùng trí tueä vaø xaû ñeàu phaùt. Taâm chaúng nöông vaøo thieän hay aùc, maø chaùnh truï ôû giöõa, lieàn ôû trong ñònh maø thaáy thaân nhö aûnh (boùng), ñaày ñuû haïnh Töù thieàn.

Keá noùi veà Khoâng xöù: Kinh noùi: quaùn thaân maø chaùn sôï xa lìa thaân töôùng taát caû thaân xuùc, hyû xuùc, laïc xuùc. Phaân bieät saéc töôùng, xa lìa saéc AÁm, nhaát taâm quaùn voâ löôïng Khoâng xöù. Ñoù goïi laø Tyø-kheo ñöôïc khoâng xöù ñònh. Giaûi thích raèng: ôû ñaây coù hai nghóa: moät laø quaùn chung treân döôùi, hai laø chæ y cöù ñòa mình vaø trôû leân. 1) Quaùn chung treân döôùi laø kinh daïy quaùn thaân chaùn sôï xa lìa thaân töôùng. Bieát roõ thaân coõi duïc toäi loãi chaúng phaûi moät, thaân phaàn ñeàu chaúng thaät coù. Ba xuùc thaân, v.v… ñoái Sô thieàn, Nhò thieàn, Tam thieàn ñoái raát deã thaáy. Phaân bieät saéc töôùng laø phaân bieät saéc thaân coõi duïc cho ñeán saéc Töù thieàn moãi thaân khaùc nhau chaúng

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 8 96

thaät. Cuõng bieát Khoâng xöù chöa lìa saéc phaùp. Xa lìa saéc AÁm vaø quaùn voâ löôïng khoâng xöù, ñeàu nhö tröôùc noùi caên baûn thieàn trong dieät, ba thöù saéc phaùp, töông öng vôùi hö khoâng. Hai laø ñeàu y cöù ñòa mình maø giaûi thích, quaùn thaân maø chaùn sôï xa lìa thaân töôùng, laø chaùn sôï saéc nhö aûnh (boùng) che ñaäy taâm. Quaùn saéc aûnh naøy cuõng chaúng thaät coù. Ba xuùc nhö thaân, v.v… rieâng hyû caên tröôùc ñaõ hoaïi. Ñaây laø Töù thieàn saéc khôûi xuùc, taâm sinh ba xuùc. Phaân bieät saéc töôùng, laø phaân bieät hyû laïc cuûa Töù thieàn vaø saéc nhö aûnh ñeàu laø giaû doái. Xa lìa saéc AÁm vaø quaùn voâ löôïng khoâng xöù chaúng khaùc tröôùc noùi.

Keá noùi Thöùc xöù ñònh, kinh noùi: neáu coù Tyø-kheo tu-xa-ma-tha, Tyø- baø-xaù-na maø quaùn taâm yù thöùc, töï bieát thaân naày chaúng thoï ba thoï, vì ñöôïc xa lìa ba thoï aáy neân goïi laø Tyø-kheo ñöôïc Thöùc xöù ñònh. Giaûi thích raèng: taâm yù tuøy: Taâm töùc laø xaû khoâng ñònh duyeân vôùi ba taùnh maø vaøo Thöùc xöù ñònh, haønh giaû duøng Tam-muoäi maø nhieáp trí tueä. Tuy bieát ba taùnh chaúng thaät laø khoûi naïn khoâng, nhaát taâm duyeân thöùc lieàn vaøo Thöùc xöù ñònh. Töï bieát thaân naày chaúng thoï ba thoï, laø duyeân vôùi saéc boán caâu. Khoâng xöù tuøy lìa caâu ñaàu maø cuõng coøn thoï ba caâu sau. Nay Thöùc xöù duyeân vôùi thöùc vaøo ñònh thì lìa haún boán caâu saéc giôùi. Choã coù boán thoï ñeàu thuoäc veà Thöùc. Cho neân noùi töï bieát thaân naày chaúng thoï ba thoï. Cuõng noùi laø chaúng thoï ba thoï nhö khoå vui, v.v… Ñaõ lìa ñöôïc ba thoï aáy neân goïi laø Thöùc xöù ñònh.

Keá noùi Thieåu thöùc xöù ñònh, kinh noùi: Neáu coù Tyø-kheo quaùn ba ñôøi laø khoâng, bieát taát caû haïnh vöøa sinh vöøa dieät, Khoâng xöù, Thöùc xöù vöøa sinh vöøa dieät. Khi quaùn nhö theá roài thöù lôùp quaùn thöùc: nay ta ñoái vôùi thöùc naøy cuõng chaúng phaûi Thöùc, chaúng phaûi chaúng thöùc. Neáu chaúng phaûi thöùc thì goïi laø vaéng laëng, vì sao nay ta laïi döùt boû thöùc naøy? Ñoù goïi laø ñöôïc Thieåu thöùc xöù ñònh, giaûi thích raèng: quaùn ba ñôøi khoâng taát caû caùc haïnh, vöøa sinh vöøa dieät laø quaùn kyõ ñòa mình vaø treân döôùi, taâm soá ñeàu laø töôùng höõu vi, giaû doái chaúng thaät. Thöù lôùp quaùn thöùc, laø quaùn thöùc xöù cuõng laø thöùc, chaúng phaûi thöùc chaúng phaûi chaúng thöùc, töùc laø bieát chung taát caû phaùp khoâng thaät coù. Neáu chaúng phaûi Thöùc goïi laø vaéng laëng, nay ta laøm sao tìm döùt boû thöùc naøy? Töùc laø phöông tieän nghó dieät thöùc, duyeân vôùi chaúng phaûi thöùc maø vaøo Thieåu thöùc xöù ñònh.

Keá noùi Phi töôûng ñònh, kinh noùi: Neáu coù Tyø-kheo coù chaúng phaûi taâm töôûng maø nghó raèng: nay ta töôûng naøy laø khoå, laø laäu, laø gheû lôû, chaúng vaéng laëng, neáu ta döùt boû chaúng phaûi töôûng vaø chaúng phaûi chaúng töôûng, nhö theá thì goïi laø vaéng laëng. Neáu coù Tyø-kheo döùt ñöôïc, chaúng phaûi töôûng chaúng phaûi chaúng töôûng nhö theá thì goïi laø ñöôïc moân Voâ töôûng giaûi thoaùt. Vì sao? Vì phaùp haïnh Tyø-kheo suy nghó nhö theá, neáu

SOÁ 1916 - THÍCH THIEÀN BA LA MAÄT THÖÙ ÑEÄ PHAÙP MOÂN, Quyeån 8 97

coù thoï töôûng, hoaëc coù thöùc töôûng, hoaëc coù xuùc töôûng, hoaëc coù khoâng töôûng, hoaëc chaúng phaûi töôûng chaúng phaûi chaúng töôûng, ñoù ñeàu laø thoâ töôûng. Nay ta neáu tu Tam- muoäi Voâ töôûng thì coù theå döùt haún caùc töôûng nhö theá. Cho neân thaáy chaúng phaûi töôûng chaúng phaûi chaúng töôûng laø choã vaéng laëng. Thaáy nhö theá roài maø vaøo Phi phi töôûng ñònh. Ñaõ chaúng thoï, chaúng dính maéc lieàn phaù voâ minh. Phaù voâ minh roài thì goïi laø quaû A-la- haùn. Giaûi thích raèng: coù chaúng phaûi taâm töôûng töùc laø ñònh voâ töôûng. Laø khoå laø laäu, v.v… töùc laø quaùn toäi loãi cuûa ñònh Voâ töôûng, neáu ta döùt ñöôïc chaúng phaûi töôûng chaúng phaûi chaúng töôûng, nhö theá goïi laø vaéng laëng. Chaúng phaûi töôûng (phi töôûng) töùc laø ñònh voâ töôûng, chaúng phaûi chaúng töôûng (phi phi töôûng) laø ñaõ thaáy ñöôïc loãi ôû ñòa treân neân phaûi döùt tröø laø vaéng laëng, laø phaù ñònh Phi töôûng maø ñöôïc nieát-baøn vaéng laëng. Neáu coù Tyø- kheo döùt ñöôïc Phi töôûng nhö theá maø ñöôïc moân voâ töôûng giaûi thoaùt, laø taát caû ñònh trong ba coõi ñeàu goïi laø Töôûng, thì seõ coù theå ôû ñònh phi töôûng hoùa voâ minh maø phaùt voâ laäu, ñöôïc quaû A-la-haùn, chöùng Nieát-baøn. Phaùp haïnh Tyø-kheo neáu coù thoï töôûng trôû xuoáng töùc laïi giaûi thích laàn nöõa yù treân. Nghóa raát deã thaáy, laïi kinh noùi ba thöù ñònh tröôùc, hai ñaïo döùt boû. Ñònh thöù tö sau chaúng theå duøng ñaïo theá tuïc maø döùt. Phaøm phu ôû Phi töôûng xöù tuy lìa phieàn naõo thoâ maø coøn ñuû möôøi thöù teá. Vì khoâng coù phieàn naõo thoâ neân taát caû phaøm phu ñeàu goïi ñoù laø Nieát-baøn. Noùi roäng nhö trong kinh, giaûi thích raèng: ñaây laø noùi phaøm phu ñaúng trí ñoái vôùi phi töôûng chaúng theå phaùt voâ laäu. Keá kinh noùi: naøy Kieàu-traàn- nhö! Neáu Tyø- kheo tu taäp Thaùnh ñaïo, chaùn sôï boán thieàn boán khoâng xöù maø quaùn ñaïo dieät trang nghieâm. Giaûi thích raèng: ñaây laø noùi quaùn chung ôû töôûng sau ñöôïc vaøo dieät taän. Nghóa naøy trong boái xaû sau seõ noùi ñuû. Haønh giaû nhaäp vaøo phaùp moân naøy chaúng laáy meù thaät laøm chöùng, ñaày ñuû phöông tieän ñaïi bi, taát caû Phaät phaùp maø khôûi saùu thaàn thoâng ñoä thoaùt chuùng sinh, töùc laø y cöù moät thöù phaùp moân noùi veà Ñaïi thöøa.