PHÁP GIỚI THỨ ĐỆ SƠ MÔN

**LÔØI TÖÏA CHUNG**

Sa-moân Thích Trí Khaûi ôû Nuùi Thieân thai, chuøa Tu Thieàn, nöông vaøo kinh luaän maø soaïn ra Phaùp Giôùi Thöù Ñeä Sô Moân goàm ba traêm khoa, chia thaønh baûy quyeån löu truyeàn cho ngöôøi môùi hoïc. Löôïc coù ba yù: Moät laø giuùp ngöôøi ñoïc kinh xem luaän heã thaáy phaùp moân thì côûi boû meâ laàm veà danh soá; hai laø vì ngöôøi hieåu Thaùnh giaùo maø cheá ra phaùp moân thöù lôùp caïn saâu; ba laø vì ngöôøi hoïc ba quaùn neân duøng caùc phaùp nghóa lyù danh töôùng naøy giuùp taâm hieåu roõ maø chuyeån laøm thì quaùn giaûi voâ ngaïi, gaëp caûnh chaúng meâ. Neáu ôû moät nieäm trong taâm thaáu suoát taát caû Phaät phaùp thì ba quaùn töï nhieân saùng toû. Cho neân neâu ba traêm khoa naøy goïi laø giaùo cuõng ñöôïc. Sau danh thì noùi löôïc veà theå töôùng. Môùi soaïn ñöôïc ba quyeån thöôïng, trung, haï.

**QUYỂN THƯỢNG (**PHẦN 1)

# *DANH, 2. SAÉC.*

Nay noùi veà phaùp giôùi sô moân tröôùc baét ñaàu töø danh saéc maø noùi veà caùc phaùp baûn nguyeän laø thanh tònh, döùt danh lìa töôùng, khoâng heà coù moät, huoáng chi laø coù hai. Chaúng hai maø noùi hai. Vì ngöôøi tu bò moät kyø voïng baùo Ca-la-la chæ coù hai phaùp Danh, Saéc. Phaûi bieát danh saéc laø coäi goác cuûa taát caû phaùp theá gian vaø xuaát theá gian. Danh saéc hay taát caû phaùp, nhieáp khaép taát caû, laø coäi goác taát caû phaùp. Neáu caùc vò Ñaïi Thaùnh phaân bieät noùi taát caû phaùp moân thì ñeàu y cöù vaøo danh saéc maø phaân bieät. Khoâng coù phaùp naøo ôû ngoaøi sinh saéc caû. Cho neân luaän Trí Ñoä coù baøi keä raèng:

*Trong taát caû caùc phaùp Chæ coù danh vaø saéc*

*Neáu muoán quaùn nhö thaät Chæ phaûi quaùn danh saéc Tuy taâm si nhieàu töôûng Phaân bieät ôû vieäc khaùc*

*Laïi khoâng coù phaùp naøo Naèm ngoaøi danh vaø saéc.*

* 1. *Danh:* Laø taâm chæ coù teân goïi neân goïi laø Danh, töùc laø taâm vaø phaùp soá töông, öng tuy coù duïng (naêng) thuyeân maø khoâng coù chaát ngaïi tìm. Ñaõ khaùc vôùi saéc maø taâm, yù, thöùc vaø caùc teân goïi khaùc cuûa caùc phaùp soá neân goïi laø Danh.
  2. *Saéc:* Phaùp coù hình töôùng chaát ngaïi thì goïi laø Saéc, ñoù laø möôøi Nhaäp vaø Nhaäp thieåu phaàn, ñeàu laø phaùp chaát ngaïi vaø coù duïng voâ tri giaùc, vì khaùc vôùi taâm yù thöùc neân goïi laø Saéc.

1. ***NAÊM AÁM***: laø saéc, thoï, töôûng, haønh, thöùc.

Keá danh saéc maø noùi veà naêm AÁm. Vì ngöôøi meâ hoaëc neân chaáp naëng veà danh, giaùo cuûa Phaät, khai danh laøm boán taâm (boán thöù thuoäc taâm), ñoái vôùi saéc hoïp laøm naêm, naêm thöù naøy goïi chung laø AÁm, AÁm coù nghóa laø ngaên che, töùc laø ngaên che caùc tueä chaân minh xuaát theá, maø laøm cho sinh töû lôùn theâm, taäp hôïp vaø tan ra maõi chaúng döùt, neân goïi chung laø AÁm.

* 1. *Saéc AÁm:* Phaùp coù hình chaát ngaïi goïi laø Saéc, Saéc coù möôøi boán thöù, ñoù laø: Boán ñaïi, naêm caên, naêm traàn laø möôøi boán saéc phaùp.
  2. *Thoï AÁm:* Laõnh naïp (thoï nhaân) caùc duyeân goïi laø thoï. Thoï coù saùu thöù, nghóa laø saùu nhaân duyeân xuùc chaïm sinh ra saùu thoï. Nhöng caûnh ñaõ coù traùi, thuaän, khaùc vôùi chaúng phaûi traùi, chaúng phaûi thuaän. Cho neân saùu thoï ñeàu coù thoï khoå, thoï vui vaø khaùc vôùi thoï chaúng khoå chaúng vui.
  3. *Töôûng AÁm*: Nay laáy choã hieåu roõ duyeân töôùng thì goïi laø Töôûng. Töôûng coù saùu thöù, laøm hieåu roõ töôùng saùu traàn, neân laø saùu töôûng.
  4. *Haønh AÁm:* Taâm taïo taùc, laøm cho ñeán caùc quaû neân goïi laø Haønh (ñi). Haønh coù saùu, trong kinh Ñaïi Phaåm goïi laø saùu Tö, Tö töùc laø hanh, töùc laø sau saùu töôûng, ñeàu khôûi nghieäp baát thieän, nghieäp thieän vaø nghieäp voâ ñoäng.
  5. *Thöùc AÁm:* Hieåu roõ caûnh duyeân theo goïi laø Thöùc, coù saùu thöù töùc saùu thöùc. Phaàn nhieàu caùc luaän sö noùi thöùc ôû tröôùc ba taâm. Trong caùc kinh Ñaïi thöøa noùi thöùc ôû sau. Nay y theo kinh.

# *MÖÔØI HAI NHAÄP*:

Saùu traàn nhaäp beân trong: Maét nhaäp, tai nhaäp, muõi nhaäp, löôõi nhaäp, thaân nhaäp, yù nhaäp. Saùu traàn nhaäp beân ngoaøi: Saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp.

Keà naêm AÁm laø noùi veà möôøi hai nhaäp. Vì ngöôøi meâ laàm chaáp naëng veà saéc. Giaùo cuûa Phaät môû saéc laøm möôøi, taâm chæ coù hai, hoïp thaønh möôøi

hai, goïi chung laø Nhaäp. Nhaäp laø can thieäp vaøo, caên traàn ñoái nhau thì coù thöùc sinh. Thöùc nöông caên traàn maø chen vaøo, Caên traàn töùc laø choã vaøo. Nay möôøi hai thöù naøy töø choã vaøo maø ñöôïc teân, neân goïi laø Nhaäp. Saùu nhaäp beân trong, saùu phaùp naøy thaân thuoäc beân trong laøm choã nöông cho thöùc, neân goïi laø Nhaäp, cuõng goïi laø Caên. Caên laø nghóa sinh ra saùu thöùc naøy, vì coù coâng sinh ra thöùc neân goïi chung laø Caên.

* 1. *Nhaõn nhaäp* (maét): Thaân ñoái vôùi saéc, thaáy saéc goïi laø maét, maét laø saéc do boán ñaïi taïo, theå laø möôøi saéc lôùp chung maø thaønh, goïi laø boán ñaïi boán vi, thaân caên vi, nhaõn caên vi.
  2. *Nhó nhaäp* (tai): Thaân ñoái vôùi tieáng, nghe tieáng goïi laø tai. Tai laø saéc do boán ñaïi taïo, cuõng laø möôøi saéc lôùp chung maø thaønh goïi laø boán ñaïi, boán vi, thaân caên vi, nhó caên vi.
  3. *Tyû nhaäp* (muõi): Thaân ñoái vôùi höông, nghe höông laø muõi. Muõi laø saéc do boán ñaïi taïo, cuõng laø möôøi saéc lôùp chung maø thaønh goïi laø boán ñaïi, boán vi, thaân caên vi, tyû caên vi.
  4. *Thieät nhaäp* (löôõi): Thaân ñoái vôùi vò, bieát vò goïi laø löôõi. Löôõi laø saéc do boán ñaïi taïo, cuõng laø boán saéc lôùp chung maø thaønh goïi laø boán ñaïi boán vi, thaân caên vi, thieät caên vi.
  5. *Thaân nhaäp* (thaân): Saùu phaàn giaû hôïp, theå ñoái vôùi chaïm xuùc, chaïm xuùc goïi laø Thaân. Thaân laø saéc do boán ñaïi taïo chæ coù chín saéc taïo thaønh, goïi laø boán ñaïi boán vi, thaân caên vi.
  6. *YÙ nhaäp* (yù): Taâm ñoái vôùi taát caû phaùp coù duïng bieát phaùp neân goïi laø YÙ. YÙ laø taâm vöông, trong ñoù tröø caùc phaùp taâm soå, chæ laáy taâm vöông duøng laøm yù nhaäp.

Saùu nhaäp beân ngoaøi, saùu phaùp naøy ôû ngoaøi, thöùc ñeán neân goïi laø Nhaäp, cuõng goïi laø Traàn. Traàn nghóa laø nhieãm oâ, vì laøm oâ nhieãm tình thöùc, neân goïi chung laø Traàn.

1. *Saéc nhaäp:* Taát caû ñoái vôùi maét, saéc thaáy ñöôïc goïi laø saéc. Saéc coù hai thöù nhieáp taát caû saéc. Moät laø saéc chaùnh baùo thaáy ñöôïc, nhö saéc thaân chuùng sinh, caùc saéc xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen, v.v…; hai laø saéc y baùo thaáy ñöôïc, ngoaøi caùc saéc voâ tri xanh, vaøng, ñoû, traéng, v.v…
2. *Thanh nhaäp* (tieáng): Taát caû saéc ñoái vôùi tai nghe ñöôïc goïi laø thanh (tieáng). Tieáng coù hai thöù nhieáp taát caû tieáng. Moät laø tieáng töø saéc chaùnh baùo phaùt ra nhö tieáng noùi cuûa chuùng sinh; Hai laø tieáng töø saéc y baùo phaùt ra.
3. *Höông nhaäp:* Taát caû saéc ñoái vôùi muõi bieát ñöôïc thì goïi laø Muøi. Muøi coù hai thöù nhieáp taát caû muøi: Moät laø muøi cuûa saéc chaùnh baùo, nhö muøi thôm hoâi cuûa thaân chuùng sinh; hai laø muøi phaùt ra töø saéc y baùo, laø muøi

thôm hoâi ngoaøi caùc saéc voâ tri.

1. *Vò nhaäp:* Taát caû ñoái vôùi löôõi bieát ñöôïc thì goïi laø Vò, vì coù hai thöù nhieáp taát caû vò: Moät laø vò cuûa saéc chaùnh baùo, nhö saùu vò trong thaân chuùng sinh; hai laø vò cuûa saéc y baùo laø ngoaøi saùu vò cuûa taát caû saéc voâ tri.
2. *Xuùc nhaäp:* Taát caû saéc xuùc chaïm do thaân bieát ñöôïc goïi laø xuùc. Xuùc coù hai thöù nhieáp taát caû xuùc. Moät laø Xuùc cuûa saéc chaùnh baùo nhö thaân caùc chuùng sinh coù möôøi saùu xuùc laïnh noùng, trôn rít, v.v…; hai laø xuùc cuûa saéc y baùo, laø ngoaøi möôøi saùu xuùc nhö taát caû laïnh noùng, v.v… cuûa taát caû saéc voâ tri.
3. *Phaùp nhaäp:* Taát caû phaùp ñoái vôùi yù bieát ñöôïc thì goïi laø Phaùp. Phaùp coù hai thöù nhieáp taát caû phaùp. Moät laø taâm phaùp, trong ñoù tröø taâm vöông chæ laáy caùc phaùp taâm soå töông öng; hai laø phaùp phi taâm, töùc laø saéc phaùp ôû quaù khöù, vò lai, caùc taâm baát töông öng haønh vaø ba phaùp voâ vi.

# *MÖÔØI TAÙM GIÔÙI:*

* Saùu caên noäi giôùi: 1. Nhaõn giôùi; 2. Nhó giôùi; 3. Tyû giôùi; 4. Thieät giôùi; 5. Thaân giôùi; 6. YÙ giôùi.
* Saùu traàn ngoaïi giôùi: 1. Saéc giôùi; 2. Thinh giôùi; 3. Höông giôùi; 4.

Vò giôùi; 5. Xuùc giôùi; 6. Phaùp giôùi.

* Saùu thöùc giôùi: 1. Nhaõn thöùc giôùi; 2. Nhó thöùc giôùi; 3. Tyû thöùc giôùi;

1. Thieät thöùc giôùi; 5. Thaân thöùc giôùi; 6. YÙ thöùc giôùi.

Keá möôøi hai nhaäp laø noùi veà möôøi taùm giôùi. Vì ngöôøi meâ laàm chaáp naëng veà danh saéc, neân khai saéc thaønh möôøi, lìa danh laøm taùm, hôïp thaønh möôøi taùm giôùi, goïi chung laø Giôùi. Vì giôùi laø nghóa khaùc, vì möôøi taùm phaùp naøy ñeàu coù theå rieâng, nghóa khoâng nhaàm laàn neân ñöôïc goïi laø giôùi.

* + Saùu caên noäi giôùi, ñaày ñuû nhö tröôùc noùi, nhaäp vaøo saùu phaân bieät töôùng aáy. Laïi thaân nghóa giôùi laø muoán giuùp ngöôøi tu quaùn suy ra khoâng nhaàm laãn, chaúng treä ngaïi, voïng chaáp möôøi saùu tri kieán.
  + Saùu traàn ngoaïi giôùi. Ñaây ñuû nhö tröôùc vaøo trong ngoaïi saùu traàn maø phaân bieät töôùng noù, theâm vaøo danh nghóa cuûa giôùi laø yù ñoàng vôùi saùu caên, trong ñoù ñaët teân laø giôùi.
  + Saùu thöùc giôùi: Neáu caên traàn ñoái nhau thì sinh ra thöùc, thöùc laø ng- hóa phaân bieät maø bieát. Thöùc nöông vaøo caên co 1khaû naêng phaân bieät bieát caùc traàn. Cho neân saùu thöùc naøy goïi chung laø Thöùc. Neáu hieåu roõ Thöùc töø duyeân sinh thì ñaâu chaáp coù thaàn laøm cho bieát nhaàm laãn.

1. Nhaõn thöùc giôùi, maét ñoái vôùi saéc traàn lieàn sinh nhaõn thöùc. Khi nhaõn thöùc sinh thì bieát ngay saéc traàn, neân goïi laø Nhaõn thöùc giôùi.
2. Nhó thöùc giôùi, tai ñoái vôùi thanh traàn lieàn sinh nhó thöùc. Khi nhó thöùc sinh thì lieàn bieát thanh traàn, neân goïi laø Nhó thöùc giôùi.
3. Tyû thöùc giôùi, muõi ñoái vôùi höông traàn lieàn sinh tyû thöùc. Khi tyû thöùc sinh thì lieàn bieát höông traàn neân goïi laø Tyû thöùc giôùi.
4. Thieät thöùc giôùi, löôõi ñoái vôùi vò traàn lieàn sinh thieät thöùc, khi thieät thöùc sinh thì lieàn bieát vò traàn, neân goïi laø Thieät thöùc giôùi.
5. Thaân thöùc giôùi, thaân caên ñoái vôùi xuùc traàn lieàn sinh thaân thöùc. Khi thaân thöùc sinh thì lieàn bieát xuùc traàn, neân goïi laø Thaân thöùc giôùi.
6. YÙ thöùc giôùi, naêm thöùc sinh roài lieàn maát, yù laø yù thöùc, yù thöùc naøy tieáp tuïc sinh. Khi yù thöùc sinh lieàn bieát Phaùp traàn. Neáu naêm thöùc sinh ra yù thöùc lieàn duøng naêm thöùc tröôùc laøm caên, yù thöùc sau laøm yù thöùc. YÙ thöùc naøy dieät, thöùc keá tieáp tuïc sinh, cho neân yù thöùc tröôùc sinh yù thöùc sau. Nhö theá cuõng thoaùt truyeàn goïi laø teân caên thöùc, ñeàu duøng naêng sinh laøm caên, sôû sinh laøm thöùc. Nay noùi thöùc sôû sinh laø yù thöùc giôùi.
7. ***MÖÔØI SAÙU TRI KIEÁN***: 1. Ngaõ; 2. Chuùng sinh; 3. Thoï giaû; 4. Maïng giaû; 5. Sinh giaû; 6. Döôõng duïc; 7. Chuùng soá; 8. Nhaân; 9. Taùc giaû;

10. Söû taùc giaû; 11. Khôûi giaû; 12. Söû khôûi giaû; 13. Thoï giaû; 14. Söû thoï giaû;

1. Tri giaû; 16 Kieán giaû.

Keá laø Danh Saéc AÁm, Nhaäp, Giôùi: noùi veà möôøi saùu tri kieán. Trong caùc phaùp nhö danh saéc, v.v… thì thaàn ngaõ voán chaúng thaät coù maø ngöôøi chöa thaáy ñaïo thì ñeàu ñoái vôùi phaùp danh saéc maø voïng chaáp coù ngaõ, ngaõ sôû, chaáp taâm cuûa ngaõ traûi duyeân noùi löôïc thì coù möôøi saùu tri kieán khaùc nhau. Roäng ñoái caùc duyeân thì voïng chaáp chaúng theå ñeám heát, do ñaây maø ñieân ñaûo khôûi ñuû taát caû phieàn naõo haïnh nghieäp sinh töû. Nay vì muoán ôû sau noùi Sinh khoâng vaø phaùp, khoâng taát caû caùc quaùn moân phaûi kheùo bieát phaùp giaû thaät, cho neân löôïc nöông theo luaän Ñaïi Trí Ñoä maø giaûi thích.

* 1. Ngaõ: neáu ñoái vôùi caùc phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, Giôùi, v.v… khoâng gì chaúng roõ raøng thì trong hoaëc töùc hoaëc lìa maø voïng chaáp coù ngaõ vaø ngaõ sôû laø thaät, cho neân ñaët teân laø Ngaõ.
  2. Chuùng sinh, ñoái vôùi Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, Giôùi, v.v… caùc phaùp hoøa hôïp maø voïng chaáp coù ngaõ sinh, neân goïi laø Chuùng sinh.
  3. Thò giaû, ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, Giôùi, v.v… maø voïng chaáp coù ngaõ, coù nhaän, quaû baùo trong moät thôøi kyø, (tuoåi thoï) coù daøi ngaén, neân goïi laø thoï giaû.
  4. Maïng giaû, ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp maïng caên cuûa ta coù thaønh töïu lieân tuïc chaúng döùt, neân goïi laø maïng giaû.
  5. Sinh giaû: ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta naêng khôûi caùc vieäc nhö cha sinh con, neân goïi laø Sinh. Cuõng chaáp ta thoï sinh ñeán coõi ngöôøi, neân goïi laø Sinh.
  6. Döôõng duïc: ñoái vôùi phaùp Danh saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta nuoâi döôõng ngöôøi, neân goïi laø döôõng duïc, cuõng nhö chaáp ta töø khi sinh ra ñeán nay ñöùc cha meï nuoâi döôõng, neân goïi laø döôõng duïc.
  7. Chuùng soá: ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta coù caùc nhaân duyeân nhö danh saéc naêm chuùng, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, v.v…, ñoù laø caùc phaùp coù soá neân goïi laø chuùng soá.
  8. Nhaân: ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta laø haønh nhaân, khaùc vôùi phi haønh nhaân, neân goïi laø nhaân. Cuõng voïng chaáp ta sinh vaøo ñöôøng ngöôøi (loaøi ngöôøi), khaùc vôùi caùc ñöôøng khaùc, neân goïi laø Nhaân.
  9. Taùc giaû: ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… voïng chaáp ta coù söùc manh tay chaân, laøm ra caùc vieäc neân goïi laø Taùc giaû.
  10. Söû taùc giaû: ñoái vôùi phaùp danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta coù theå sai khieán ngöôøi neân goïi laø Söû taùc giaû.
  11. Khôûi giaû: ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta taïo ra nghieäp toäi phöôùc ôû ñôøi sau, neân goïi laø Khôûi.
  12. Söû khôûi gia: Ñoái vôùi phaùp Danh saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta coù khaû naêng khieán ngöôøi khaùc khôûi nghieäp toäi phöôùc ñôøi sau, neân goïi laø Söû khôûi giaû.
  13. Thoï giaû: Ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp thaân sau cuûa ta seõ chòu quaû baùo toäi phöôùc, neân goïi laø thoï giaû.
  14. Söû thoï giaû: Ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta seõ khieán ngöôøi khaùc chòu quaû baùo khoå vui neân goïi laø söû thoï giaû.
  15. Tri giaû: Ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta coù naêm caên bieát ñöôïc naêm traàn, neân goïi laø Tri giaû.
  16. Kieán giaû: Ñoái vôùi phaùp Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi, v.v… maø voïng chaáp ta coù maét thaáy taát caû saéc. Cuõng chaáp ta khôûi taø kieán, khôûi chaùnh kieán v.v… neân goïi laø Kieán.

***6. HAI PHIEÀN NAÕO KIEÁN: -*** AÙi: Laø Kieán phieàn naõo, AÙi phieàn

naõo.

Keá laø möôøi saùu thöù Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, Giôùi vaø ngaõ v.v… maø

noùi veà Kieán aùi. Neáu meâ hai phaùp giaû thaät thì ñaûo töôûng laêng xaêng, cho

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Thöôïng (Phaàn 1) 531

neân ba coõi troâi laên khoâng bôø beán ñeàu laø phieàn naõo khieán cho nhö theá. Neáu noùi veà coäi reã phieàn naõo thì chaúng ngoaøi kieán aùi phaân bieät chi nhaønh thì khoa muïc raát nhieàu. Ñoù laø ba ñoäc, naêm caùi, möôøi söû, chín möôi taùm phieàn naõo, taùm muoân boán ngaøn cho ñeán soá traàn sa. Caùc khoa muïc naøy tuy soá coù nhieàu ít maø ñoàng laø naêng löïc phieàn naõo nuoâi soáng, theå noù khoâng khaùc. Chæ giaùo moân kheùo leùo beøn y cöù soá theâm bôùt maø cheá laäp ra. Cho neân kinh Anh Laïc cheùp: hai phaùp Kieán tröôùc meâ saéc taâm phaùp giôùi, khôûi ra taát caû phieàn naõo ba coõi, goïi chung laø phieàn naõo. Phieàn laø oàn naùo phieàn haø, naõo laø böùc loaïn, laø phaùp hay oân aøo, phieàn haø böùc loaïn taâm thaàn ngöôøi tu, khieán chaân minh khoâng ñöôïc khai phaùt, neân goïi laø Phieàn naõo.

1. Kieán phieàn naõo: Taø taâm quaùn lyù goïi laø Kieán, neáu ñoái vôùi Lyù giaû thaät maø tình meâ ñaûo töôûng taø caàu, tuøy thaáy (thieân leäch) voïng chaáp laø thaät, neân goïi chung laø Kieán. Kieán phieàn naõo laø naêm lôïi söû, taùm möôi taùm söû vaø saùu möôi hai kieán do thaát ñeá maø döùt tröø.
2. AÙi phieàn naõo: Taâm tham nhieãm goïi laø aùi. Neáu ñoái vôùi hai vieäc giaû thaät maø tình meâ tuøy taâm, ñoái vôùi taát caû söï caûnh nhieãm tröôùc trieàn mieân thì goïi chung laø aùi. AÙi phieàn naõo töùc laø naêm Ñoän söû, möôøi söû do Tö duy maø döùt tröø vaø sôû ñoaïn keát löu aùi, aùch trieàn, caùi trieàn, v.v…

# *7. BA ÑOÄC:laø tham, saân, si.*

Keá laø kieán aùi laø noùi veà ba ñoäc. Hai khoa naøy ñaõ coù hoïp ly khaùc nhau, söï phaûi phaân bieät. Neáu hôïp thì chæ laáy moät phaàn si laøm kieán, coøn moät phaàn khaùc vaø tham nhueá thì ñeàu hôïp laøm aùi. Neáu ly thì trong kieán aùi ñeàu coù ba ñoäc. Nhö ñaây traûi qua ba coõi, naêm haønh thì lìa khoûi chín möôi taùm söû. Taát caû phieàn naõo goïi chung laø ñoäc. Ñoäc laø traàm ñoäc, phaù hoaïi raát nhieàu, neân goïi laø traàm ñoäc. Vì noù phaù hoaïi taâm laønh xuaát theá, neân goïi laø Ñoäc.

1. Tham ñoäc: Taâm daãn laáy goïi laø Tham.

Neáu vì meâ taâm ñoái vôùi taát caû caûnh thuaän tình daãn laáy khoâng chaùn töùc laø tham ñoäc. Traûi qua ba coõi, naêm haønh, möôøi laêm tham söû ñeàu laø tham ñoäc. Chæ hai coõi treân phieàn naõo ñaõ moûng neân goïi laø aùi rieâng.

1. Saân ñoäc: Taâm traùi giaän neân goïi laø Saân. Neáu vì meâ taâm ñoái vôùi taát caû caûnh traùi tình lieàn khôûi leân giaän döõ, töùc laø saân ñoäc. Traûi coõi duïc naêm haïnh trôû xuoáng töùc coù naêm saân söû ñeàu laø Saân ñoäc. Thöôøng ôû hai coõi treân khoâng coù saân (hai coõi treân laø coõi saéc, vaø voâ saéc).
2. Si ñoäc: Taâm meâ hoaëc goïi laø si, neáu meâ taát caû phaùp söï lyù, voâ minh chaúng hieåu bieát gì, meâ hoaëc voïng chaáp khôûi caùc taø haïnh, töùc laø si

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Thöôïng (Phaàn 1) 531

ñoäc. Cuõng goïi laø Voâ minh, Voâ minh coù hai thöù: Moät laø Töông öng voâ minh, töùc laø töông öng cuøng khôûi vôùi ; taùm möôi taùm söû nhö ba coõi, naêm haønh trôû ñieàu laønh hai laø Baát töông öng voâ minh, töùc laø möôøi laêm si söû nhö ba coõi naêm haønh trôû ñi.

***8. NAÊM CAÙI:*** Tham duïc caùi, Saân nhueá caùi, Thuøy mieân caùi, Traïo cöû caùi vaø Nghi caùi.

Keá ba ñoäc laø noùi veà naêm caùi: Neáu noùi theå ba ñoäc ñaâu khaùc naêm caùi, chæ khoa muïc chaúng ñoàng, danh töï theâm bôùt khaùc nhau, cho neân keá laø phaân bieät. Neáu maát teân si ñoäc maø lìa phaùp si thì laø ba caùi thuøy mieân, Traïo hoái vaø nghi, neáu ñuû tham, saân thì laø naêm caùi. Neáu khai naêm caùi thì coù voâ löôïng phieàn naõo goïi chung laø Caùi. Caùi nghóa laø maøng che, töùc hay laøm ngaên che caùc taâm laønh thanh tònh chaúng ñöôïc khai phaùt, neân goïi laø Caùi. Maø naêm caùi naøy seõ y cöù noùi trong chaùnh chöôùng caùc thieàn neân löôïc neâu caùc töôùng aáy.

1. Tham duïc caùi, taâm daãn laáy khoâng bieát thoûa maõn laø tham duïc. Phaân bieät theå töôùng thì ñuû nhö trong tham ñoäc ñaõ noùi laø möôøi laêm tham söû trong ba coõi, naêm haïnh, töùc laø tham duïc caùi.
2. Saân nhueá caùi, taâm giaän döõ goïi laø Saân nhueá. Phaân bieät theå töôùng ñuû nhö tröôùc noùi, caùc thöù saân söû trong naêm haïnh coõi duïc töùc laø Saân caùi.
3. Thuøy mieân caùi, YÙ thöùc toái taêm goïi laø Thuøy, naêm caên ñen toái goïi laø Mieân. Neáu taâm nöông voâ kyù thì theâm lôùn voâ minh, cho neân yù thöùc toái taâm, naêm caên môø toái chaúng bieát gì neân goïi laø Thuøy mieân. Nhieàu ngöôøi noùi laø taêng taâm soá phaùp, cuõng thuoäc möôøi laêm si söû cuûa kieán tö sôû ñoaïn.
4. Traïo hoái caùi, taø taâm ñoäng nieäm goïi laø Traïo, suy nghó lo laéng) goïi laø Hoái. Neáu töø voâ minh nhaàm chaáp thì taâm hyù luaän ñoäng traïo sinh ra ñaõ laø traùi loãi, laïi suy nghó lo laéng thì coù hoái haän, cuõng laø taêng taâm soå phaùp, chaùnh thuoäc ba möôi hai kieán söû cuûa kieán ñeá sôû ñoaïn. Noù (thuoäc) tö duy ñoaïn, cuõng coù phaàn ít.
5. Nghi caùi: Taâm si tìm lyù do döï chaúng quyeát, neân goïi laø Nghi. Neáu tu caùc phaùp Ñaïo ñònh bò voâ minh toái taêm chaúng phaân bieät ñöôïc chaân nguïy, do ñoù sinh ra do döï maø taâm khoâng quyeát ñoaùn ñeàu goïi laø Nghi. Nghi ôû theá gian chaúng phaûi moät thöù, noùi veà nghi chöôùng ñaïo töùc laø kieán ñeá sôû ñoaïn, laø möôøi hai nghi söû cuûa ba coõi boán haïnh.

# *9. MÖÔØI SÖÛ:.*

* Naêm ñoän söû: Tham, saân, voâ minh, maïn, nghi.

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Thöôïng (Phaàn 1) 532

* Naêm lôïi söû: Thaân kieán, bieân kieán, taø kieán, giôùi thuû, kieán thuû. Keá naêm caùi laø noùi veà möôøi söû, ñaâu coù möôøi söû khaùc vôùi naêm caùi.

Neáu giaùo moân noùi cho ngöôøi tu ñònh, thì ñöôïc laäp soá ba ñoäc, naêm caùi. Neáu noùi cho ngöôøi tu tueä thì muoán khieán bieát hoaëc sôû ñoaïn khoâng nhaàm, neân phaûi phaân bieät thaønh möôøi söû. Roõ raøng nhö theá. Hai caùi tham, saân töùc laø hai söû tham saân. Thuøy caùi laø goác, töùc laø si söû. Lìa si thì sinh maïn töùc maïn söû, nghi caùi töùc laø nghi söû, ñoù laø naêm ñoän söû. Traïo hoái töùc laø taâm laø taø tö traïo ñoäng, neáu phaân bieät kyõ veà töôùng noù thì coù naêm lôïi, naêm ñoán söû khaùc nhau. Maø suy ra thì laïi laø naêm caùi maø phaân bieät thaønh möôøi söû. Neáu khai möôøi söû thì sinh ra taát caû phieàn naõo. Möôøi thöù naøy goïi chung laø Söû. Söû laø sai khieán, laøm cho taâm thaàn ngöôøi tu troâi laên trong ba coõi, neân goïi chung laø Söû. Cuõng goïi laø möôøi phieàn naõo, nghóa phieàn naõo nhö tröôùc ñaõ noùi.

1. Tham duïc söû: daãn laáy khoâng thoûa maõn goïi laø Tham duïc. Phaân bieät töôùng noù ñuû nhö noùi trong tham ñoäc, kieán tö sôû ñoaïn, möôøi laêm tham trong ba coõi naêm haïnh ñeàu laø Tham söû.
2. Saân nhueá söû: taâm giaän hôøn goïi laø Saân. Phaân bieät töôùng noù thì nhö trong saân ñoäc noùi. Laø kieán tö sôû ñoaïn naêm saân nhueá trong coõi duïc naêm haønh, töùc laø nhueá söû.
3. Voâ minh söû: Taâm meâ hoaëc chaúng hieåu goïi laø Voâ minh. Neáu duøng taâm meâ duyeân caûnh tuøy coù choã khôûi thì nieäm nieäm loãi maát maø chaúng bieát hoå theïn, ñeàu laø si. Laø kieán tö sôû ñoaïn, laø möôøi laêm si cuûa ba giôùi naêm haïnh trôû xuoáng, töùc laø Voâ minh söû.
4. Maïn söû, taâm töï yû laïi khinh cheâ ngöôøi khaùc goïi laø Maïn. Neáu töï yû doøng hoï mình giaøu sang, coù taøi naêng maø khinh mieät ngöôøi khaùc töùc laø Maïn. Maïn coù taùm thöù ôû döôùi seõ neâu ra cho ñeán kieán tö sôû ñoaïn, möôøi maïn trong ba coõi naêm haïnh trôû xuoáng ñeàu laø Maïn söû.
5. Nghi söû, taâm meâ traùi lyù do döï chaúng quyeát ñònh goïi laø Nghi. Phaân bieät töôùng coù noùi trong Nghi caùi, möôøi hai thöù nghi trong ba coõi boán haïnh ñeàu laø Nghi söû.
6. Thaân kieán söû, neáu ñoái vôùi Danh Saéc, AÁm, Nhaäp, giôùi v.v… maø voïng chaáp laø thaân thì goïi laø Thaân kieán. Neáu vì voâ minh khoâng hieåu thì ñoái vôùi naêm AÁm khôûi leân hai möôi thöù thaân kieán, thì thaân kieán coù hai möôi thöù kieán ñeá sôû ñoaïn, trong moät haïnh traûi ba coõi coù hai thöù thaân kieán.
7. Bieân kieán söû, taâm chaáp moät beân neân goïi laø Bieân kieán. Neáu caû

boán beân khoâng hieåu, tuøy thaáy cho moät beân laø thaät, coøn caùc beân khaùc ñeàu laø noùi doái. Nhö choã thaáy chaáp moät beân laãn nhau thì ñeàu rôi vaøo bieân

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Thöôïng (Phaàn 1) 533

kieán. Traûi naêm AÁm ba ñôøi thì coù saùu möôi hai kieán ñeàu laø kieán ñeá sôû ñoaïn hôïp thaønh saùu möôi hai kieán, ñoàng laø kieán moät beân. Laïi y cöù kieán ñeá sôû ñoaïn, trong moät haïnh traûi ba coõi töùc laø kieán ba bieân.

1. Taø kieán söû: taâm taø giöõ lyù goïi laø taø kieán, neáu voâ minh chaúng hieåu nhaân quaû boán ñeá taâm taø suy tìm ñöôïc, thì khoâng coù vieäc aáy, vì ñoaïn maát goác laønh xuaát theá gian, cho ñeán goác laønh theá gian maø laøm haïnh xieån-ñeà, aáy laø taø kieán, laø trong kieán ñeá sôû ñoaïn ba coõi boán haïnh coù möôøi hai taø kieán.
2. Kieán thuû söû: Ñoái vôùi phaùp khoâng chaân thaéng maø nhaän laàm Nieát- baøn, sinh taâm chaáp laáy neân goïi laø Kieán thuû. Neáu khi haønh ñaïo, tuy vaøo caùc thöù quaùn moân maø chaân minh chöa phaùt, voâ minh khoâng roõ lieàn chaáp nhaàm sôõ ñaéc, cho laø chaân laø thaéng, maø sinh taâm chaáp tröôùc thì ñeàu goïi laø Kieán thuû. Kieán ñeá sôû ñoaïn ba coõi boán haïnh coù möôøi hai kieán thuû.
3. Giôùi thuû söû: Ñoái vôùi khoâng phaûi giôùi maø nhaän laàm laø giôùi, giöõ laáy vaâng laøm thì goïi laø Giôùi thuû. Nhö giöõ giôùi gaø, choù, traâu, cho ñeán chín möôi laêm giôùi cuûa ngoaïi ñaïo cho laø chaân giôùi thì ñeàu goïi laø Giôùi thuû. Neáu ngöôøi tuy giöõ giôùi Phaät maø thaáy coù töôùng giôùi thì cuõng laø Giôùi thuû. Kieán ñeá sôû ñoaïn ba coõi hai haïnh coù saùu thöù giôùi thuû laø ñoù.
4. ***CHÍN MÖÔI TAÙM SÖÛ:*** Moân Kieán ñeá coù taùm möôi taùm söû, coõi duïc coù ba möôi hai söû, coõi Saéc coù hai möôi taùm söû, coõi Voâ saéc coù hai möôi taùm söû. Moân Tö duy coù möôøi söû, coõi Duïc coù boán söû, coõi Saéc coù ba söû.

Keá möôøi söû laø noùi veà chín möôi taùm söû. Chính vì hai ñaïo hoaëc chöôùng Kieán tö khaùc nhau neân muoán khieán cho ngöôøi tu quaùn tinh thöùc hoaëc ñöôïc töï ñoaïn tröø haøng phuïc voâ laïm, cho neân giaùo moân traûi qua ba coõi naêm haïnh phaân bieät kyû möôøi söû thì chín möôi taùm, cuõng goïi laø chín möôi taùm phieàn naõo goïi chung laø Söû, goïi phieàn naõo laø nhö tröôùc ñaõ giaûi thích. Neáu lìa chín möôi taùm söû thì ra khoûi taát caû phieàn naõo. Nay y theo soá ngöôøi noùi chín möôi taùm söû. Nhö ngöôøi giaûi luaän Thaønh Thaät thì coù khaùc.

* Kieán hoaëc tö hoaëc coõi Duïc coù ba möôi hai söû, khoå ñeá trôû xuoáng coù ñuû möôøi söû, Taäp ñeá trôû xuoáng coù baûy söû. Tröø thaân kieán, bieân kieán vaø giôùi thuû. Daïo ñeá trôû xuoáng coù taùm söû chæ tröø thaân kieán, bieân kieán. Cho neân coõi Duïc boán haïnh trôû ñi goàm coù ba möôi hai söû.

Kieán ñeá hoaëc coõi Saéc coù hai möôi taùm sö, khoå ñeá trôû xuoáng chín söû tröø saân. Taäp ñeá trôû xuoáng coù saùu söû tröø saân vaø tröø thaân kieán, bieân kieán, giôùi thuû. Ñaïo ñeán trôû xuoáng coù baûy söû, cuõng tröø saân söû vaø thaân

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Thöôïng (Phaàn 1) 534

kieán, bieân kieán. Cho neân coõi saéc boán haïnh trôû xuoáng goàm coù hai möôi söû.

Kieán ñeá hoaëc coõi Voâ Saéc coù hai möôi taùm. Khoå ñeá trôû xuoáng coù chín söû, Taäp ñeá trôû xuoáng coù saùu söû, Dieät ñeá trôû xuoáng coù saùu söû, Ñaïo ñeá trôû ñi coù baûy söû hoaëc laáy, hoaëc tröø, ñeàu phaân bieät nhö trong coõi saéc. Cho neân voâ saéc giôùi boán haïnh trôû ñi hoïp hai möôi taùm söû. Hoïp ba coõi, boán ñeá trôû xuoáng coù taùm möôi taùm söû ñeàu laøm chöôùng hoaëc kieán ñeá, vì kieán ñaïo sôû ñoaïn cuûa Tu-ñaø-hoaøn, phaân bieät töôùng söû maø noùi löôïc ñeàu nhö möôøi söû ôû chöông moân tröôùc ñaõ noùi.

Tö duy hoaëc coõi Duïc coù boán söû, moät laø Tham söû, hai laø Saân söû, ba laø Si söû, boán laø Maïn söû. Söû naøy töø Tö-ñaø-haøm höôùng ñeán tu ñaïo ñoaïn, cho ñeán quaû A-na-haøm, chín phaåm môùi heát.

Tö duy hoaëc coõi Saéc coù ba söû: Moät laø Tham söû, hai laø Si söû, ba laø Maïn söû. Ba söû naøy ñeàu laø A-la-haùn höôùng, duïng tu ñaïo trí ñoaïn.

Tö duy hoaëc coõi Voâ saéc coù ba söû laø Tham söû, Saân söû vaø Maïn söû. Cho neân, ba coõi tö duy hoaëc goàm coù möôøi söû, ñuû ôû kieán ñeá tröôùc, hoïp thaønh chín möôi taùm söû chæ ba söû naøy cuõng laø A-la-haùn höôùng ñoaïn, ñeán quaû môùi heát.

Keá ñaây phaûi neâu roäng, khoa muïc caùc phieàn naõo, caùi goïi laø ba laäu, boán löu, boán phöôïc, taùm taø, taùm ñaûo, chín kieát, chín naõo, möôøi trieàn cho ñeán naêm traêm phieàn naõo, taùm muoân boán ngaøn caùc moân traàn lao vaø Haèng haø sa soá phieàn naõo, ñeàu töø kieán aùi chín möôi taùm söû, ly hôïp maø luaän. Neáu neâu ñuû khoa muïc, v.v… Nay löôïc neâu maáy khoa ñuû ñeå hieån saùng giaùo moân, bieát roõ phieàn naõo ly hôïp caùc phaùp hoaëc chöôùng nhuaän sinh khoa muïc caùc phieàn naõo. Ñeán quyeån saùu laïi phaûi tuøy choã quan troïng maø neâu ra.

# *MÖÔØI ÑIEÀU AÙC:*

* Thaân coù ba ñieàu aùc: Saùt sinh, troäm caép, taø daâm.
* Mieäng coù boán ñieàu aùc: Noùi doái, noùi hai löôõi, noùi lôøi hung aùc, noùi lôøi theâu deät.
* YÙ coù ba ñieàu aùc: Tham duïc, giaän döõ, taø kieán (ngu si).

Keá caùc keát söû phieàn naõo laø noùi veà möôøi ñieàu aùc. Vì phieàn naõo ñaõ laø phaùp hoaëc loaïn, sai khieán taâm thaàn ngöôøi tu, laøm cho xuùc caûnh ñeàu ñieân ñaûo, buoâng lung hoaëc tình maø khôûi thaân mieäng yù bò xao ñoäng vaø traùi lyù. Cho neân ôû ba nghieäp khôûi leân coù ñuû möôøi ñieàu aùc, goïi chung laø AÙc. AÙc nghóa laø traùi lyù, vì möôøi thöù naøy ñeàu traùi lyù maø khôûi leân neân goïi laø AÙc. Cuõng goïi laø möôøi baát thieän ñaïo, vì noù thoâng vôùi baùo khoå, neân

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Thöôïng (Phaàn 1) 535

khoâng phaûi thieän ñaïo.

1. Saùt sinh, laø caét ñöùt maïng soáng taát caû chuùng sinh.
2. Troäm caép, laø troäm laáy cuûa caûi ngöôøi khaùc.
3. Taø daâm, laø phaïm daâm vôùi ngöôøi khoâng phaûi vôï vaø thieáp mình.
4. Noùi doái, laø noùi doái traù, löøa gaït ngöôøi khaùc.
5. Noùi hai löôõi, laø noùi ñaâm thoïc khieán hai beân ñaáu tranh coù phaàn ñöôïc maát.
6. Noùi lôøi hung aùc, laø chöûi maéng laøm nhuïc, khieán ngöôøi khaùc buoàn

khoå.

1. Noùi theâu deät, laø trau chuoát nhöõng lôøi traùi vôùi ñaïo lyù.
2. Tham duïc, laø ham ñaém traàn caûnh thuaän tình.
3. Giaän döõ, laø ñoái caûnh traùi yù taâm sinh giaän döõ.
4. Taø kieán: baùc lyù nhaân quaû, tích tín caàu phöôùc, ñeàu laø taø kieán. Keá ñaây seõ neâu ra boán toäi trong, naêm toäi nghòch, baûy toäi nghòch,

huûy baùng kinh phöông ñaúng, v.v… laïm duïng vaät cuûa taêng, laøm haïnh xieån-ñeà, möôøi saùu aùc luaät nghi. Caùc khoa muïc cuûa nghieäp aùc naëng nheï ñeàu töø möôøi ñieàu aùc ly hôïp phaân bieät maø noùi. Nay muoán noùi veà caùc yeáu moân vaøo ñaïo neân neâu ra. Ñeán cuoái quyeån saùu seõ neâu roõ.

# *12. MÖÔØI ÑIEÀU LAØNH:*

* Thaân coù ba thöù: Khoâng saùt sinh, khoâng troäm caép, khoâng taø daâm.
* Mieäng coù boán: Khoâng noùi doái, khoâng noùi hai löôõi, khoâng noùi hung aùc, khoâng noùi theâu deät.
* YÙ ba: Khoâng tham duïc, khoâng giaän hôøn, khoâng taø kieán.

Keá möôøi aùc laø noùi veà möôøi ñieàu laønh. Neáu ngöôøi bieát aùc laø haïnh traùi lyù, hieän taïi töông lai do ñaây maø chòu khoå thì seõ döùt aùc laøm laønh, ñeå ñôøi sau luoân höôûng quaû vui coõi treân. Do ñoù, keá möôøi ñieàu aùc laø noùi veà möôøi ñieàu laønh. Nhöng möôøi ñieàu laønh coù hai: Moät laø chæ, hai laø haønh. Chæ thì döùt aùc tröôùc chaúng gaây khoå cho ngöôøi. Haønh thì tu thaéng ñöùc, lôïi laïc taát caû. Hai thöù naøy goïi chung laø Thieän; Thieän laø nghóa thuaän lyù, döùt ñaûo trôû veà chaân, cho neân noùi thuaän lyù. Chæ thì döùt aùc troïng truøng ñaûo, haønh thì daàn veà Thieän thaéng ñaïo. Cho neân hai thöù chæ haønh ñeàu goïi laø Thieän, hoaëc theâm chöõ Ñaïo vì thoâng ñeán quaû vui.

1. Khoâng saùt sinh, töùc laø chæ thieän, döùt laøm aùc saùt sinh ôû tröôùc, Thieän laø phoùng sinh.
2. Khoâng troäm caép, töùc laø chæ thieän, laø döùt aùc troäm caép cuûa ngöôøi tröôùc. Thieän laø laøm vieäc boá thí.
3. Khoâng taø daâm, töùc laø chæ thieän, laø döùt aùc daâm duïc ôû tröôùc. Thieän

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Thöôïng (Phaàn 1) 536

laø cung kính.

1. Khoâng noùi doái, töùc laø chæ thieän, laø döùt aùc noùi doái ôû tröôùc. Thieän laø noùi lôøi thaønh

thaät.

1. Khoâng noùi hai löôõi, töùc laø chæ thieän, laø döùt aùc noùi hai löôõi ôû tröôùc. Thieän laø

noùi lôøi hoøa hôïp.

1. Khoâng noùi lôøi hung aùc töùc laø chæ thieän, laø döùt noùi lôøi hung aùc ôû tröôùc. Thieän laø noùi lôøi dòu daøng eâm aùi.
2. Khoâng noùi lôøi theâu deät theâm thaét, töùc laø chæ thieän, laø döùt aùc theâu deät traùi lyù ôû tröôùc. Thieän laø noùi lôøi lôïi ích coù nghóa lyù.
3. Khoâng tham duïc, töùc laø chæ thieän, laø döùt aùc ham hoá khoâng thoûan maõn. Thieän laø laø quaùn baát tònh, quaùn saùu traàn laø doái traù, baát tònh.
4. Khoâng giaän döõ, töùc laø chæ thieän, laø döùt aùc giaän hôøn ôû tröôùc. Thieän laø thöïc haønh töø nhaãn (nhaãn nhuïc).
5. Khoâng taø kieán, töùc laø chæ thieän, laø döùt haønh vi aùc baùc boû nhaân quaû chaân chính ôû ôû tröôùc. Thieän laø thöïc haønh chaùnh tín qui taâm, chaùnh ñaïo, sinh taâm laønh trí tueä.