PHÁP GIỚI THỨ ĐỆ SƠ MÔN

**QUYỂN TRUNG** (PHẦN 2)

***33. TÖÙ ÑEÁ*** laø: 1. Khoå ñeá; 2. Taäp ñeá; 3. Dieät ñeá; 4. Ñaïo ñeá.

Keá sieâu vieät laø noùi veà boán ñeá. Töø tröôùc ñeán ñaây toaøn laø noùi caùc thieàn voâ laäu, caùc thieàn ñeàu coù quaùn tueä boán ñeá. Ñaõ noùi töôùng thieàn thì aån lyù hieån söï. Töø söï maø ñaët teân. Vì tuy coù boán ñeá quaùn phaùp maø khoâng phaûi töø ñeá ñöôïc teân. Nhö trong tuùi coù baùu chaúng laáy ra chæ cho ngöôøi thì ngöôøi khoâng thaáy. Neân nay sau caùc thieàn laïi noùi boán ñeá taùm khoa tueä haïnh phaùp moân. Boán thöù naøy goïi chung laø Ñeá, vì Ñeá laø nghóa chaéc thaät. Phaùp moân boán ñeá naøy chính laø ngöôøi Thanh vaên töø nghe maø hieåu, cho neân phaûi nhôø giaùo noùi lyù. Nay noùi giaùo lyù chaúng doái neân goïi laø chaéc thaät. Neáu do nhaân caûm quaû thì tröôùc phaûi laø nhaân, sau laø quaû, nay ñeàu tröôùc quaû maø sau nhaân, laø giaùo moân daãn vaät laøm tieän lôïi, cho neân ñeàu quaû tröôùc maø nhaân sau.

1. *Khoå ñeá.* Khoå laø nghóa böùc naõo, taát caû höõu vi taâm haïnh thöôøng bò khoå naïn voâ thöôøng aùp böùc, neân goïi laø khoå. Khoå coù ba thöù laø khoå khoå, hoaïi khoå vaø haønh khoå. Nay noùi ba khoå coù rieâng, coù chung. Rieâng laø ba khoå, töùc ñoái rieâng vôùi ba thoï: thoï khoå töø khoå duyeân sinh ra, tình bieát laø khoå, töùc laø khoå khoå. Thoï vui, khi vui hoaïi thì sinh khoå, töùc laø khoå hoaïi

. Thoï chaúng khoå chaúng vui thöôøng bò voâ thöôøng (dôøi) ñoäng, töùc laø khoå haønh. Neáu noùi chung veà ba khoå thì ba thoï chung coù ba khoå. Nhö theá roõ raøng vì taâm ba thoï töùc laø khoå. Chung laø töø duyeân khoå sinh neân chung laø khoå. Taâm khoå ba thoï chung laø töôùng hoaïi, bò hoaïi cho neân chung laø khoå hoaïi. Taâm ba thoï chung laø khôûi dieät, vaän ñoäng maõi chaúng döøng, cho neân chung laø khoå haønh. Neáu taâm ba thoï hoaëc rieâng hoaëc chung ñeàu laø khoå caû. Phaûi bieát khoå laø chaéc thaät maø coù, neân goïi laø Ñeá.

1. *Taäp ñeá*. Taäp nghóa laø tuï taäp. Neáu taâm cuøng kieát nghieäp töông öng thì ôû vò lai seõ nhoùm hoïp khoå sinh töû, neân goïi laø taäp. Taäp coù ba nghieäp, goàm nhieáp taát caû nghieäp: Moät laø nghieäp baát thieän, töùc laø möôøi baát thieän; hai laø nghieäp thieän, töùc laø möôøi ñieàu thieän; ba laø nghieäp baát ñoäng, töùc laø möôøi hai moân thieàn. Ñuû nhö tröôùc noùi veà phieàn naõo. Coù hai thöù phieàn

naõo goàm nhieáp taát caû phieàn naõo: Moät laø phieàn naõo thuoäc aùi, hai laø phieàn naõo thuoäc kieán, laø hai phieàn naõo sinh ra taát caû ba ñoäc, naêm caùi, möôøi söû, chín möôi taùm phieàn naõo, v.v… Ñeàu nhö tröôùc noùi. Neáu phieàn naõo naøy cuøng hoïp vôùi nghieäp tröôùc, thì ôû ñôøi vò lai chaéc chaén seõ nhoùm hoïp quaû khoå sinh töû, töùc laø Taäp ñeá.

1. *Dieät ñeá.* Dieät nghóa laø dieät voâ vi, kieát nghieäp ñaõ heát thì khoâng coù khoå naïn sinh töû, neân goïi laø Dieät. Neáu phaùt kieán tö voâ laäu chaân minh, ñuû ba möôi boán taâm ñoaïn kieát, thì chín möôi taùm söû ôû ba coõi ñeàu dieät. Vì keát söû phieàn naõo dieät roài neân nghieäp ba coõi cuõng dieät. Neáu nghieäp phieàn naõo ba coõi dieät thì töùc laø Dieät ñeá Nieát-baøn höõu dö. Nhaân dieät neân quaû dieät. Khi boû baùo thaân naøy thì quaû khoå ñôøi sau khoâng bao giôø coøn noái tieáp, goïi laø nhaäp Nieát-baøn voâ dö, laø dieät ñoái vôùi chaân thaät. Lyù dieät chaúng doái neân goïi laø Ñeá.
2. *Ñaïo ñeá.* Ñaïo laø nghóa naêng thoâng. Chaùnh ñaïo vaø trôï ñaïo, hai thöù giuùp nhau naêng thoâng ñeán Nieát-baøn neân goïi laø Ñaïo. Chaùnh ñaïo laø thaät quaùn ba möôi baûy phaåm ba moân giaûi thoaùt, duyeân lyù tueä haïnh goïi laø chaùnh ñaïo, keá neâu khoa muïc döôùi ñaây. Trôï ñaïo laø trong giaûi quaùn caùc phaùp ñoái trò vaø caùc thieàn ñònh, ñeàu laø trôï ñaïo ñuû nhö treân noùi. Laïi nöõa, chaùnh ñaïo laø kieán ñeá taùm nhaãn, taùm trí, möôøi saùu taâm. Tö duy chín voâ ngaïi, chín giaûi thoaùt, möôøi taùm taâm laø tueä voâ laäuchaân thaät, goïi laø chaùnh ñaïo. Ngoaøi ra, caùc phöông tieän ñoái trò, caùc thieàn Tam-muoäi vaø ba möôi baûy phaåm, ba giaûi thoaùt, v.v… ñeàu laø trôï ñaïo. Hai ñaïo naøy giuùp nhau naêng thoâng ñeán Nieát-baøn, chaéc thaät chaúng doái, töùc goïi laø Ñaïo ñeá.

***34. MÖÔØI SAÙU HAÏNH:***

* Khoå ñeá coù: 1. Voâ thöôøng; 2. Khoå; 3. Khoâng; 4. Voâ ngaõ.
* Taäp ñeá coù: 1. Taäp; 2. Nhaân; 3. Duyeân; 4. Sinh.
* Dieät ñeá coù: 1. Taän; 2. Dieät; 3. Dieäu; 4. Ly.
* Ñaïo ñeá coù: 1. Ñaïo; 2. Chaùnh; 3. Tích; 4. Thöøa.

Keá boán ñeá laø noùi veà möôøi saùu haïnh. Laïi lìa boán ñeá maø khai ra möôøi saùu haïnh. Chæ giaùo moân ñaõ coù chung rieâng khaùc nhau, cho neân ñeá coù ly hôïp khaùc nhau, laø muoán giuùp cho ngöôøi tu quaùn nhaän lyù khoâng laàm, cho neân keá laø noùi boán ñeá, ñeàu duøng boán haïnh maø phaân bieät thì yù nghóa chaéc thaät cuøng saùng toû. Laáy haïnh maø goïi, vì haïnh laø nghóa ñeán ñi. Tu möôøi saùu phaùp quaùn naøy seõ ñeán boán lyù chaéc thaät, neân goïi laø Haïnh. Hoaëc coù khi töø lyù maø ñöôïc teân, töùc möôøi saùu ñeá.

* Boán haïnh Khoå ñeá:
1. Haïnh voâ thöôøng: Quaùn naêm thoï AÁm do nhaân duyeân sinh, sinh

dieät ñoåi môùi neân goïi Voâ thöôøng.

1. Haïnh khoå: Quaùn naêm thoï AÁm neáu voâ thöôøng töùc laø khoå, vì bò voâ thöôøng eùp böùc.
2. Haïnh khoâng: Quaùn naêm thoï AÁm khoâng coù moät töôùng hay khaùc töôùng, khoâng töùc laø khoâng.
3. Haïnh voâ ngaõ: Quaùn xeùt trong naêm thoï AÁm thì phaùp ngaõ vaø ngaõ sôû chaúng thaät coù cho neân voâ töôùng, aáy laø haïnh voâ ngaõ.
* Boán haïnh cuûa Taäp ñeá:
1. Haïnh taäp: Quaùn phieàn naõo khoå luïy höõu laäu hoøa hôïp thì vôùi laáy quaû khoå, neân goïi laø haïnh Taäp
2. Haïnh nhaân: Laø quaùn saùu nhaân sinh quaû khoå.
3. Haïnh duyeân: Laø quaùn boán duyeân sinh quaû khoå.
4. Haïnh sinh: Laïi sau thoï coù naêm AÁm neân goïi laø Sinh.
* Dieät ñeá coù boán haïnh:
1. Haïnh taän: Quaùn Nieát-baøn caùc khoå ñeàu heát, neân goïi laø taän.
2. Haïnh dieät: Quaùn Nieát-baøn caùc löûa phieàn naõo ñeàu taét.
3. Haïnh dieäu: Quaùn Nieát-baøn laø maàu nhieäm nhaát trong taát caû thöù.
4. Haïnh xuaát: Quaùn Nieát-baøn lìa sinh töû theá gian neân goïi laø xuaát.
* Ñaïo ñeá coù boán haïnh:
1. Haïnh ñaïo: Quaùn naêm baát thoï AÁm ba möôi baûy ñaïo phaåm coù coâng naêng thoâng ñeán Nieát-baøn, neân goïi laø Ñaïo.
2. Haïnh chaùnh: Quaùn naêm baát thoï AÁm, ba möôi baûy ñaïo phaåm khoâng phaûi laø phaùp ñieân ñaûo, neân goïi laø Chaùnh.
3. Haïnh tích: Quaùn ba möôi baûy ñaïo phaåm laø phaùp thöïc haønh cuûa taát caû baäc Thaùnh, neân goïi laø Tích.
4. Haïnh thöøa: Quaùn ba möôi baûy ñaïo phaåm ngöôøi vaän haønh seõ ñeán ba giaûi thoaùt. AÙi kieán phieàn naõo khoâng theå ngaên neân goïi laø Thöøa.

***35. SINH KHOÂNG PHAÙP HAI KHOÂNG*** laø: 1. Chuùng sinhkhoâng;

1. Phaùp khoâng.

Keá möôøi saùu haïnh boán ñeá laø noùi veà sinh khoâng vaø phaùp khoâng chính laø noùi ngöôøi Thanh vaên. Tuy noùi thoâng ba taïng giaùo moân thì vaøo Ñaïo, maø nhöng ba taïng giaùo moân coù hai thöù khoâng khaùc nhau. Cho neân bieát tu möôøi saùu haïnh boán ñeá cuõng phaûi coù khaùc. AÁy laø vì Tyø-ñaøm thì thaáy coù ñaéc ñaïo, Thaønh Thaät thì chöùng khoâng thaønh Thaùnh. Ñaây ñeàu laø y cöù hai giaùo moân khoâng maø coù khaùc. Nay ñeå phaân bieät tu möôøi saùu haïnh boán ñeá khaùc nhau neân keá laø noùi veà sinh khoâng vaø phaùp khoâng. Noùi khoâng laø nghóa khoâng höõu vi. Chaúng coù sinh phaùp höõu, neân goïi laø

Khoâng.

* 1. Chuùng sinh khoâng: Neáu quaùn quaû khoå sinh töû, chæ thaáy danh saéc, AÁm, nhaäp giôùi laø thaät phaùp, töø nhaân duyeân maø sinh, sinh dieät ñoåi môùi laø khoâng trong thaät phaùp, khoâng coù ngaõ, nhaân, chuùng sinh, thoï giaû, möôøi saùu tri kieán, nhö loâng ruøa söøng thoû thaûy ñeàu khoâng thaät coù. Ñoù laø Chuùng sinh Khoâng.
	2. Phaùp khoâng. Neáu quaùn quaû khoå sinh töû chaúng phaûi chæ coù ngaõ, nhaân, chuùng sinh,v.v… möôøi saùu tri kieán laø khoâng, nhö loâng ruøa söøng thoû chaúng thaät coù, aáy laø trong danh saéc, AÁm, nhaäp giôùi coøn coù phaùp khaùc, moãi phaùp phaân bieät, chia reû ra cho ñeán caùc phaàn beù nhaát nhö nhö buïi, saùt-na thì ñeàu khoâng thaät coù, neân goïi laø Phaùp khoâng. AÁy laø ngöôøi Thanh vaên noùi phaùp khoâng töôùng. Neáu trong Ñaïi thöøa noùi veà phaùp khoâng thì caùc phaùp nhö moäng huyeãn. Xöa nay töï khoâng, chaúng vì phaù hoaïi, phaân taùch maø thaønh khoâng.

***36. BA MÖÔI BAÛY PHAÅM:*** Hôïp baûy phaùp moân thaønh ba möôi baûy phaåm: Moät laø Boán Nieäm xöù; hai laø Boán Chaùnh caàn; ba laø Boán Nhö yù tuùc; boán laø Naêm caên; naêm laø Naêm löïc; saùu laø Baûy giaùc chi; baûy laø Taùm Chaùnh ñaïo.

Keá sinh khoâng phaùp hai khoâng laø noùi veà ba möôi baûy phaåm. Neáu quaùn hai khoâng maø vaøo ñaïo thì phaûi bieát caáp böïc cuûa ñaïo phaåm. Neáu y theo Höõu moân maø hoïc Thaùnh thì y cöù chuùng sinh khoâng maø quaùn ñeå tu ba möôi baûy phaùp. Neáu duøng bình ñaúng maø döùt hoaëc thì phaûi hieåu roõ phaùp khoâng tao taùc ôû moân ñaïo phaåm, neân keá hai khoâng maø luaän. Noùi chung ñaïo phaåm laø nghóa Ñaïo nhö tröôùc, phaåm laø phaåm loaïi. Baûy khoa phaùp moân naøy ñeàu laø khí loaïi caïn saâu nhaäp ñaïo, neân goïi laø Ñaïo phaåm.

* Boán Nieäm xöù: Thaân nieäm xöù, Thoï nieäm xöù, Taâm nieäm xöù, Phaùp nieäm xöù.
1. Thaân nieäm xöù: Saùu phaàn nhö ñaàu v.v…do boán ñaïi, naêm caên giaû hôïp, neân goïi laø Thaân. Trong aáy, quaùn thaân trí tueä laø nieäm, thaáy roõ trong thaân naêm thöù baát tònh, phaù tònh ñieân ñaûo töùc laø Xöù. Quaùn ngoaøi thaân, trong ngoaøi thaân cuõng gioáng nhö theá, aáy laø Thaân nieäm xöù.
2. Thoï nieäm xöù: Saùu xuùc nhaân duyeân sinh ra saùu thoï, töø saùu thoï sinh ba thoï goïi laø Thoï. Trong aáy quaùn thoï trí tueä laø nieäm, thaáu suoát ba thoï ñeàu khoå, phaù vui ñieân ñaûo töùc laø. Quaùn ngoaøi thoï, trong ngoaøi thoï trong thoï cuõng gioáng nhö theá. AÁy laø Thoï nieäm xöù.
3. Taâm nieäm xöù: Saùu thöùc hay bieát caùc traàn phaân bieät phan duyeân, goïi laø Taâm, trong aáy, quaùn noäi taâm trí tueä goïi laø Nieäm, hieåu roõ taâm töø

duyeân sinh saùt-na chaúng döøng truï, nieäm nieäm sinh dieät, phaù thöôøng ñieân ñaûo töùc laø Xöù. Quaùn ngoaøi taâm trong ngoaøi taâm cuõng nhö theá. AÁy laø Taâm nieäm xöù.

1. Phaùp nieäm xöù: Hai AÁm töôûng haønh, vaø ba phaùp voâ vi, goïi laø Phaùp. Trong aáy quaùn phaùp trí tueä goïi laø Nieäm. Thoâng suoát taát caû phaùp ngaõ, ngaõ sôû roát raùo chaúng thaät coù, cho neân voâ ngaõ, phaù ngaõ ñieân ñaûo töùc laø Xöù. Quaùn phaùp ngoaøi, phaùp trong ngoaøi cuõng gioáng nhö theá. AÁy laø phaùp nieäm xöù. Neáu trong Ma-ha-dieãn noùi nieäm xöù töùc laø noùi phaù taùm ñaûo laø nieäm xöù. Cho neân kinh Ñaïi Phaåm cheùp: Neáu quaùn saâu boán Nieäm xöù, aáy laø ngoài ñaïo traøng.
* Boán Chaùnh caàn: 1. Phaùp aùc ñaõ sinh thì sieâng naêng döùt tröø; 2. Phaùp aùc chöa sinh thì sieâng naêng chaúng ñeå cho sinh; 3. Phaùp thieän chöa sinh thì sieâng naêng laøm cho sinh; 4. Phaùp thieän ñaõ sinh thì sieâng naêng laøm cho caøng theâm roäng.
1. Nhaát taâm sieâng naêng tröø phaùp aùc chöa sinh, khi quaùn boán Nieäm xöù neáu taâm bieáng nhaùc vaøø caùc phieàn naõo vaø naêm caùi v.v…che taâm. Naêm thöù thieän caên, tín v.v… nhö theá neáu caùc phaùp ñaõ sinh thì phaûi sieâng naêng phöông tieän döùt tröø cho thaät heát.
2. Nhaát taâm sieâng naêng khieán döøng phaùp aùc chöa sinh. Khi quaùn boán Nieäm xöù neáu taâm bieáng löôøi vaø caùc phieàn naõo aùc phaùp nhö naêm caùi v.v…tuy chöa sinh, sôï sau seõ sinh maø ngaên naêm thöù thieän caên, tín v.v…nay khieán chaúng sinh, moät taâm sieâng naêng phöông tieän ngaên döøng khieán cho chaúng sinh.
3. Phaùp thieän chöa sinh nhaát taâm sieâng naêng khieán cho sinh. Khi quaùn boán Nieäm xöù thì naêm thöù thieän caên nhö tín v.v…chöa sinh nay khieán cho sinh. Nhaát taâm sieâng naêng phöông tieän tu taäp khieán caùc thieän caên nhö tín v.v…sinh ra.
4. Phaùp thieän ñaõ sinh nhaát taâm sieâng naêng khieán cho theâm lôùn. Khi quaùn boán nieäm xöù v.v… naêm thöù thieän caên nhö tín v.v…, ñaõ sinh thì khieán caøng theâm lôùn. Nhaát taâm sieâng naêng phöông tieän tu taäp, caùc thieän caên nhö tín v.v… khieán chaúng lui maát, theâm lôùn thaønh töïu.

Boán thöù naøy goïi laø Chaùnh caàn vì phaù Taø ñaïo maø vaøo chaùnh ñaïo.

Laø haïnh sieâng naêng neân goïi laø Chaùnh caàn.

* Boán Nhö yù tuùc: 1. Duïc nhö yù tuùc; 2. Tinh taán nhö yù tuùc; 3. Taâm nhö yù tuùc; 4. Tö duy nhö yù tuùc.
1. Duïc nhö yù tuùc. Duïc (muoán) laø chuû ñöôïc ñònh, haïnh döùt tröø thaønh töïu, tu nhö yù phaàn.
2. Tinh taán nhö yù tuùc. Tinh taán laø chuû ñöôïc ñònh, haïnh döùt tröø

thaønh töïu, tu nhö yù phaàn.

1. Taâm nhö yù tuùc. Taâm laø chuû ñöôïc ñònh, haïnh döùt tröø thaønh töïu tu nhö yù phaàn.
2. Tö duy nhö yù tuùc. Tö duy laø chuû ñöôïc ñònh, haïnh döùt tröø thaønh töïu tu nhö yù phaàn.

ÔÛ ñaây noùi nhö yù tuùc laø thaät trí tueä trong boán Nieäm xöù, laø chaùnh tinh taán trong boán Chaùnh caàn. Tinh taán trí tueä taêng nhieàu vaø ñònh löïc yeáu keùm. Vì ñöôïc boán thöù ñònh nhieáp taâm, trí ñònh löïc v.v… (baèng nhau) thì nhöõng ñieàu ñoù ñaõ nguyeän ñeàu ñöôïc, neân goïi laø Nhö yù tuùc. Trí ñònh löïc v.v… thì coù coâng naêng döùt tröø keát söû, neân noùi laø ñoaïn haïnh döùt tröø thaønh töïu.

* Naêm caên laø: Tín caên, taán caên, nieäm caên, ñònh caên, tueä caên.
1. Tín caên. Tín chaùnh ñaïo vaø trôï ñaïo, goïi laø Tín caên
2. Tinh taán caên. Haïnh laø chaùnh ñaïo vaø khi caùc phaùp thieän trôï ñaïo thì caàn caàu chaúng döùt goïi laø Tinh taán caên.
3. Nieäm caên. Nieäm chaùnh ñaïo vaø caùc phaùp thieän trôï ñaïo, khoâng coøn nieäm naøo khaùc, goïi laø Nieäm caên.
4. Ñònh caên. Nhieáp taâm ôû chaùnh ñaïo vaø trong caùc phaùp thieän trôï ñaïo khoâng taùn hoaïi goïi laø Ñònh caên
5. Tueä caên: Laø chaùnh ñaïo vaø caùc phaùp thieän trôï ñaïo quaùn voâ thöôøng, möôøi saùu haïnh, aáy laø Tueä caên.

Naêm thöù naøy goïi laø caên vì laø naêng sinh. Ngöôøi tu ñaõ ñöôïc boán Nhö yù tuùc, trí ñònh an oån töùc naêm thöù thieän phaùp tín v.v…, hoaëc tôï hoaëc chaân, nhaäm vaän maø sinh, ví nhö aâm döông thích hôïp, taát caû haït gioáng ñeàu coù caên sinh, neân goïi laø Caên.

* Naêm löïc: Tín löïc, taán löïc, nieäm löïc, ñònh löïc, tueä löïc.
1. Tín löïc. Khi Tín chaùnh ñaïo vaø caùc phaùp trôï ñaïo, neáu tín caên theâm lôùn thì ngaên ñöôïc caùc nghi ngôø, phaù caùc taø tín vaø phieàn naõo thì goïi laø Tín löïc.
2. Tinh taán löïc. Khi haïnh laø chaùnh ñaïo vaø caùc phaùp trôï ñaïo, neáu tinh taán caên theâm lôùn thì phaù ñöôïc caùc thöù thaân taâm bieáng löôøi laøm xong vieäc xuaát theá, aáy laø Tinh taán löïc.
3. Nieäm löïc. Khi nieäm chaùnh ñaïo vaø caùc phaùp trôï ñaïo. Neáu nieäm caên theâm lôùn phaù caùc taø nieäm, thaønh töïu taát caû coâng ñöùc chaùnh nieäm xuaát theá, aáy laø Nieäm löïc.
4. Ñònh löïc. Khi nhieáp taâm trong chaùnh ñaïo vaø caùc phaùp trôï ñaïo, neáu ñònh caên theâm lôùn thì phaù ñöôïc caùc loaïn töôûng, phaùt sinh caùc söï lyù thieàn ñònh, aáy laø Ñònh löïc.
5. Tueä löïc: Laø chaùnh ñaïo vaø caùc phaùp trôï ñaïo, khi quaùn voâ thöôøng möôøi saùu haïnh, neáu tueä caên theâm lôùn thì ngaên ñöôïc hoaëc kieán tö ba coõi, phaùt chaân voâ laäu chaân thaät, neân goïi laø Tueä löïc.

Naêm thöù naøy goïi chung laø löïc vì phaù hoaïi ñöôïc caùc höõu laäu baát thieän thaønh,töïu caùc vieäc laønh xuaát theá. Neân goïi laø Löïc

* Baûy giaùc phaàn: 1. Traïch phaùp giaùc phaàn; 2. Tinh taán giaùc phaàn;

3. Hyû giaùc phaàn; 4. Tröø giaùc phaàn; 5. Xaû giaùc phaàn; 6. Ñònh giaùc phaàn

1. Nieäm giaùc phaàn,
	1. Traïch phaùp giaùc phaàn. Khi trí tueä quaùn caùc phaùp, kheùo leùo phaân bieät chaân nguïy, chaúng laáy nhaàm caùc phaùp giaû doái, neân goïi laø Traïch phaùp giaùc phaàn.
	2. Tinh taán giaùc phaàn. Khi tinh taán tu caùc ñaïo phaùp kheùo bieát roõ chaúng nhaàm laãn, thöïc haønh caùc khoå haïnh voâ ích, thöôøng sieâng taâm ñoái vôùi caùc haïnh trong chaân phaùp, neân goïi laø Tinh taán giaùc phaàn.
	3. Hyû giaùc phaàn. Neáu taâm ñöôïc phaùp hyû thì kheùo bieát roõ hyû naøy chaúng nöông vaøo phaùp ñieân ñaûo maø sinh, vui möøng truï chaân phaùp hyû, neân goïi laø Hyû giaùc phaàn.
	4. Tröø giaùc phaàn. Neáu khi döùt boû caùc kieán phieàn naõo thì kheùobieát roõ tröø dieät thöùc caùc giaû doái, chaúng laøm toån haïi goác laønh chaân chaùnh, neân goïi laø Tröø giaùc phaàn.
	5. Xaû giaùc phaàn. Neáu khi boû caûnh maø choã thaáy ñaém tröôùc, hieåu bieát roõ caûnh ñaõ boû laø giaû doái chaúng thaät, khoâng bao giôø nhôù nöõa, aáy laø Xaû giaùc phaàn.
	6. Ñònh giaùc phaàn. Neáu khi phaùt caùc thieàn ñònh kheùo bieát roõ caùc thieàn giaû doái, chaúng sinh kieán aùi voïng töôûng, aáy laø Ñònh giaùc phaàn.
	7. Nieäm giaùc phaàn. Neáu khi tu ñaïo xuaát theá kheùo bieát roõ thöôøng, khieán ñònh tueä baèng nhau. Neáu taâm naëng neà phaûi nghó (nhôù) duøng traïch ba giaùc phaàn phaùp, tinh taán, hyû maø xem xeùt neáu taâm phuø ñoäng phaûi duøng ba thöù tröø, xaû, ñònhù maø nhieáp. Cho neân nieäm giaùc thöôøng ôû giöõa hai beân ñieàu hoøa thích nghi. AÁy laø Nieäm giaùc phaàn.

Baûy thöù naøy goïi laø giaùc phaàn. Vì baäc voâ hoïc thaät bieát baûy vieäc maø ñeán ñöôïc, neân goïi laø Giaùc phaàn.

- Taùm Chaùnh ñaïo: 1. Chaùnh kieán; 2. Chaùnh tö duy; 3. Chaùnh ngöõ;

1. Chaùnh nghieäp; 5. Chaùnh maïng; 6. Chaùnh tinh taán; 7. Chaùnh nieäm; 8. Chaùnh ñònh.
	1. Chaùnh kieán. Neáu tu möôøi saùu haïnh voâ laäu, thaáy boán ñeá roõ raøng thì goïi laø Chaùnh kieán.
	2. Chaùnh tö duy. Khi thaáy boán ñeá, töông öng taâm voâ laäu, tö duy

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 2) 570

phaùt ñoäng, hieåu bieát thoï löôïng vì khieáncho theâm lôùn nhaäp vaøo Nieát-baøn, neân goïi laø Chaùnh tö duy.

* 1. Chaùnh ngöõ. Duøng trí tueä voâ laäu döùt tröø boán taø maïng, nhieáp khaåu nghieäp truï vaøo taát caû khaåu chaùnh ngöõ, ñoù laø Chaùnh ngöõ.
	2. Chaùnh nghieäp. Duøng trí tueä voâ laäu döùt tröø taát caû taø nghieäp cuûa thaân, truï vaøo thanh tònh chaùnh thaân nghieäp. AÁy laø Chaùnh nghieäp.
	3. Chaùnh maïng. Duøng trí tueä voâ laäu tröø naêm thöù taø maïng trong ba nghieäp truï vaøo chaùnh maïng thanh tònh. AÁy laø Chaùnh maïng. Naêm thöù taø maïng aáy laø: Moät laø vì lôïi döôõng, doái traù hieän töôùng ñaëc bieät laï luøng; hai laø vì lôïi döôõng maø töï noùi coâng ñöùc cuûa mình; ba laø vì lôïi döôõng maø xem töôùng boùi laønh döõ, noùi phaùp cho ngöôøi nghe; boán laø vì lôïi döôõng maø lôùn tieáng hieän oai nghi khieán ngöôøi kính sôï; naêm laø vì lôïi döôõng maø khen ngôïi ñöôïc cuùng döôøng ñeå ñoäng taâm ngöôøi, duøng taø nhaân duyeân maø nuoâi maïng soáng, neân goïi laø Taø maïng.
	4. Chaùnh tinh taán. Duøng trí tueä voâ laäu maø töông öng sieâng naêng tinh taán tu ñaïo Nieát-baøn, aáy laø Chaùnh tinh taán.
	5. Chaùnh nieäm. Duøng trí tueä voâ laäu maø töông öng, nieäm phaùp chaùnh ñaïo vaø trôï ñaïo, ñoù laø Chaùnh nieäm.
	6. Chaùnh ñònh. Duøng trí tueä voâ laäu maø töông öng nhaäp ñònh, neân goïi laø Chaùnh ñònh.

Taùm thöù chaùnh ñaïo naøy, goïi laø chaùnh vì chaúng taø, nghóa laø taùm phaùp naøy khoâng nöông vaøo thieân taø maø laøm, neân goïi laø Chaùnh, coù coâng naêng ñi ñeán Nieát-baøn neân goïi laø Ñaïo.

***37. BA GIAÛI THOAÙT***: 1. Khoâng giaûi thoaùt; 2. Voâ töôùng giaûi thoaùt;

1. Voâ taùc giaûi thoaùt.

Keá ba möôi baûy phaåm laø noùi veà ba moân giaûi thoaùt. Luaän noùi Ñaïi Trí Ñoä ba möôi baûy phaåm laø ñöôøng ñeán Nieát-baøn, laø ñaïo ñeán Nieát-baøn. Thaønh Nieát-baøn coù ba cöûa, töùc laø khoâng, voâ töôùng, voâ taùc. Ñaõ noùi ñaïo roài thì phaûi noùi cöûa ñeán. Ba thöù naøy goïi chung laø cöûa giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt ñaõ laø cöûa Nieát-baøn, nghóa naêng thoâng ba phaùp naøy thì seõ ñi thoâng vaøo Nieát-baøn neân goïi laø cöûa giaûi thoaùt, cuõng goïi laø ba Tam-muoäi. Tam- muoäi nhö nghóa ôû tröôùc ñaõ noùi. Nhöng Tam-muoäi thì töø ñöông theå maø ñöôïc teân, giaûi thoaùt laø töø duïng naêng thoâng maø ñöôïc goïi, giaûi thoaùt laø töø duïng, coù sö giaûi thích raèng: Bình thöôøng thì goïi laø Tam-muoäi, chöùng quaû thì ñoåi teân laø Giaûi thoaùt. Loaïi naøy gioáng nhö taùm boái xaû, taùm giaûi thoaùt.

* 1. Cöûa khoâng giaûi thoaùt moân. Theá naøo laø cöûa Khoâng giaûi thoaùt?

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 2) 571

Quaùn caùc phaùp voâ ngaõ, ngaõ sôû neân laø khoâng vì, vì caùc phaùp töø nhaân duyeân hoøa hôïp maø sinh, khoâng coù ngöôøi laøm ra khoâng coù ngöôøi nhaän, ngöôøi thoâng ñaït hay nhö theá,ñoù laø cöûa Khoâng giaûi thoaùt, cöûa Khoâng giaûi thoaùt aáy duyeân vôùi hai haïnh laø Khoâng vaø voâ ngaïi.

* 1. Cöûa voâ töôùng giaûi thoaùt: theá naøo laø cöûa Voâ töôùng giaûi thoaùt? Quaùn töôùng nam nöõ, töôùng moät töôùng khaùc, trong töôùng aáy caàu thaät chaúng thaät coù, cho neân Voâ töôùng. Vì sao? Vì caùc phaùp voâ ngaõ, ngaõ sô cho neân khoâng. Vì Khoâng neân chaúng coù nam chaúng coù nöõ, caùc phaùp moät khaùc, v.v… Trong ngaõ, ngaõ sô teân goïi laø khaùc, do ñoù maø caùc töôùng nam nöõ moät khaùc, v.v… khoâng thaät coù. Ngöôøi bieát roõ nhö theá goïi laø Voâ töôùng giaûi thoaùt. Giaûi thoaùt aáy duyeân vôùi boán haïnh laø Taän - Dieät - Dieäu

- Xuaát

* 1. Cöûa voâ taùc giaûi thoaùt. Theá naøo laø cöûa Voâ taùc giaûi thoaùt? Neáu bieát taát caû phaùp laø voâ töôùng töùc ñeàu khoâng coù choã laøm ra, neân goïi laø Voâ taùc. Vì sao? Neáu ñoái vôùi phaùp coù sôû ñaéc, töùc ñoái vôùi ba coõi maø coù mong caàu thì nhaân laø nghieäp taïo taùc ba coõi. Nay taát caû töôùng ñeàu chaúng thaät coù thì ñoái vôùi ba coõi khoâng coù mong caàu, chaúng gaây ra taát caû nghieäp sinh töû ba coõi. Khoâng coù nghieäp cho neân khoâng coù quaû baùo, ñoù laø cöûa Voâ taùc giaûi thoaùt cöûa. Voâ taùc giaûi thoaùt aáy duyeân vôùi mö haïnh, töùc laø voâ thöôøng, khoå, taäp, nhaân, duyeân, sinh, ñaïo, chaùnh, tieán, thöøa.

***38. BA CAÊN VOÂ LAÄU***: 1. Vò tri duïc tri caên; 2. Tri caên; 3. Tri dó

caên.

Keá ba cuûa giaûi thoaùt laø noùi veà ba caên voâ laäu, giaûi thoaùt ñaõ laø cöûa

Nieát-baøn, neáu kheùo tu ba giaûi thoaùt thì nhaát ñònh phaùt sinh voâ laäu, chaân thaät, chöùng Nieát-baøn Voâ dö, ñöôïc Nieát-baøn Höõu dö töï coù ba ñaïo khaùc nhau, töùc laø Kieán ñaïo, Tu ñaïo, Voâ hoïc ñaïo. Khi chöùng ba ñaïo seõ phaùt ba caên. Neân keá ba giaûi thoaùt maø noùi veà ba caên, caên laáy truï laäp naêng sinh laøm nghóa. Ñöôïc ba phaùp naøy truï laäp khoâng lui suït, sinh chaân trí chieáu soi neân goïi laø Caên.

1. Vò tri duïc tri caên: Chín caên hoøa hôïp ngöôøi tín haïnh, phaùp haïnh trong ñaïo kieán ñeá goïi laø Vò tri duïc tri caên. Noùi chín caên ñoù laø: Tín caên, Taán caên, Nieäm caên, Ñònh caên, Tueä caên, Hyû caên, Laïc caên, Xaû caên, vaø YÙ caên.
2. Tri caên: Laø ngöôøi tín hieåu maø thaáy, ñoái vôùi ñaïo tö duy, chín caên ñoåi teân laø Tri caên. Chín caên nhö ñaõ noùi trong phaàn Vò tri duïc tri caên.
3. Tri dó caên. Neáu ñeán ñaïo Voâ hoïc thì chín caên aáy ñoåi teân thaønh Tri dó caên. Chín caên cuõng nhö ñaõ noùi ôû treân.

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 2) 572

***39. MÖÔØI MOÄT TRÍ:*** 1. Phaùp trí; 2. Tyû trí; 3. Tha taâm trí; 4. Theá trí; 5. Khoå trí; 6. Taäp trí; 7. Dieät trí; 8. Ñaïo trí; 9. Taän trí; 10. Voâ sinh trí;

1. Nhö thaät trí.

Keá ba caên voâ laäu maø noùi veà möôøi moät trí, vì ba caên ra sinh möôøi moät trí. Vì sao? Vò tri duïc tri caên sinh ra Phaùp trí, Tyû trí, coøn Tri caên sinh Khoå trí, Taäp trí, Dieät trí, Ñaïo trí vaø Tha taâm trí, Theá trí. Coøn Tri dó caên sinh Taän trí, Voâ sinh trí vaø Nhö thaät trí. Cho neân keá ba caên laø noùi veà möôøi moät trí, goïi laø Trí vì laø roõ bieát quyeát ñònh, neân goïi laø Trí. Neáu khi phaùt möôøi moät trí naøy thì ñeàu ngang haøng vôùi chieáu soi roõ raøng neân goïi chung laø Trí.

* 1. Phaùp trí: Laø trí voâ laäu trong phaùp heä coõi Duïc laø trí voâ laäu trong heä nhaân coõi duïc, laø trí voâ laäu trong phaùp trí dieät coõi Duïc, laø trí voâ laäu trong Ñoaïn heä phaùp ñaïo trong coõi Duïc vaø laø trí voâ laäu trong phaùp trí phaåm
	2. Tyû trí. Trong coõi saéc vaø coõi voâ saéc y cöù boán ñeá maø noùi boán thöù trí voâ laäu, cuõng nhö ñaõ noùi trong phaùp trí, chæ coù khaùc veà phaùp tyû.
	3. Tha taâm trí. Bieát coõi duïc, coõi saéc heä hieän taïi phaùp taâm, taâm soå vaø ít phaàn phaùp taâm, taâm soå voâ laäu, ñoù laø Tha taâm thoâng.
	4. Theá trí. Caùc trí tueä höõu laäu theá gian cuõng goïi laø Ñaúng trí. Phaøm phu, baäc Thaùnh ñeàu coù trí naøy, neân goïi laø Ñaúng trí, cuõng goïi laø danh töï trí. Trí aáy chæ coù teân maø khoâng coù lyù.
	5. Khoå trí. Khi quaùn naêm AÁm voâ thöôøng, khoå, voâ ngaõ thì ñöôïc trí voâ laäu.
	6. Taäp trí. Bieát caùc phaùp nhaân, nhaân taäp sinh duyeân quaùn laø trí voâ

laäu.

* 1. Dieät trí. Khi quaùn dieät chæ dieäu xuaát laø trí voâ laäu.
	2. Ñaïo trí. Khi quaùn ñaïo chaùnh haïnh vieãn laø trí voâ laäu.
	3. Taän trí. Ta thaáy khoå roài, döùt taäp roài, chöùng dieät roài, ñaõ tu ñaïo

roài. Nhö theá khi (nghó) laø trí tueä voâ laäu thaáy minh giaùc.

* 1. Voâ sinh trí: Ta ñaõ thaáy khoå roài, chaúng coøn thaáy nöõa, ñaõ döùt taäp roài chaúng coøn döùt nöõa. Ñaõ chöùng dieät roài chaúng coøn chöùng nöõa, ñaõ tu ñaïo roài chaúng coøn tu nöõa. Nhö theá khi nieäm laø trí tueä voâ laäu thaáy minh giaùc.
	2. Nhö thaät trí. Taát caû phaùp töôùng chung, töôùng rieâng ñeàu nhö thaät chaùnh trí, khoâng coù quaùi ngaïi, laø trí nhö thaät, trí naøy chæ coù trong taâm Phaät, Nhò thöøa khoâng coù.

***40. MÖÔØI HAI NHAÂN DUYEÂN***: laø 1. Voâ minh; 2. Haønh; 3. Thöùc;

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 2) 573

1. Danh saéc; 5. Saùu nhaäp; 6. Xuùc; 7. Thoï; 8. AÙi; 9. Thuû; 10. Höõu; 11. Sinh; 12. Giaø cheát.

Keá möôøi moät trí laù noùi veà möôøi hai nhaân duyeân. Tröø trí Nhö thaät ra, trí möôøi löïc kia Nhò thöøa ñeàu coù. Nay noùi qua moät laàn, neáu ngöôøi Thanh vaên chæ moät ñôøi nhìn chung boán ñeá thaønh möôøi trí thì trí keùm. Vì trí keùm neân chaúng theå döùt tröø ñöôïc taäp khí, coâng ñöùc thaàn duïng cuõng giaûm ít. Neáu ngöôøi Duyeân giaùc y cöù chung ba ñôøi phaân bieät quaùn kyõ möôøi hai nhaân duyeân, neáu thaønh möôøi trí thì trí maïnh, vì trí maïnh neân coâng ñöùc tröø ñöôïc taäp khí, thaàn duïng cuõng roäng. Cho neân giaùo moân ñaïi Thaùnh rieâng mô ñaïo, Trung thöøa laø yù naøy. Goïi nhaân duyeân laø möôøi hai phaùp naøy xoay vaàn chieâu caûm ñöôïc quaû, neân goïi laø Nhaân, cuøng giuùp maø coù goïi laø Duyeân. Nhaân duyeân tieáp noái thì sinh töû maõi voâ cuøng. Neáu bieát voâ minh chaúng khôûi thuû höõu thì ba coõi, hai möôi höõu sinh töû ñeàu döùt. AÁy laø phaùp quan troïng cuûa xuaát theá. Giaùo moân möôøi hai nhaân duyeân coù ba thöù khaùc nhau: Moät laø y cöù ba ñôøi noùi möôøi hai nhaân duyeân; hai laø y cöù quaû baùo hai ñôøi maø noùi nhaân duyeân; ba laø öôùc moät nieäm moät ñôøi maø noùi möôøi hai nhaân duyeân. Nay voâ minh ba ñôøi, möôøi hai nhaân duyeân, hai thöù tröôùc laø thuoäc ñôøi quaù khöù, hai thöù sau laø thuoäc ñôøi vò lai, taùm thöù giöõa laø thuoäc ñôøi hieän taïi, ñoù laø noùi löôïc ba söï phieàn naõo, nghieäp, khoå; Ba söï aáy xoay vaàn cuøng giuùp nhau laøm nhaân duyeân, aáy laø phieàn naõo nghieäp nhaân duyeân, nghieäp khoå nhaân duyeân, khoå khoå nhaân duyeân, khoå phieàn naõo nhaân duyeân, phieàn naõo nghieäp nhaân duyeân, nghieäp khoå nhaân duyeân, khoå khoå nhaân duyeân. AÁy laø xoay vaàn cuøng giuùp nhau laøm nhaân duyeân. Neân noùi ba ñôøi möôøi hai nhaân duyeân.

* 1. Voâ minh: Taát caû phieàn naõo ñôøi quaù khöù goïi chung laø Voâ minh, vì quaù khöù chöa coù trí tueä saùng suoát thì taát caû phieàn naõo khôûi leân. Do ñoù phieàn naõo quaù khöù ñeàu goïi laø Voâ minh.
	2. Haønh. Töø voâ minh sinh ra nghieäp, nghieäp töùc laø haønh, vì nghieäp thieän vaø baát thieän maø laøm ra quaû theá giôùi, neân goïi laø Haønh.
	3. Thöùc. Töø haønh maø sinh ra taâm caáu. Tröôùc thaân nhaân nhö traâu con, Thöùc meï töï bieát nhau, neân goïi laø Thöùc. Töùc laø khi cha meï môùi giao hoäi maø muoán gaù thai neân goïi laø Thöùc.
	4. Danh saéc: Töø thöùc sinh ra boán AÁm phi saéc vaø saéc AÁm sôû nhaäm, aáy goïi laø Danh saéc, Töùc laø teân luùc coøn laø Ca-la-la.
	5. Saùu nhaäp: Töø danh saéc sinh ra saùu caên nhö maét, v.v… goïi laø saùu nhaäp. Töø naêm hoøn boït môùi khai ñeán nay töùc goïi laø saùu nhaäp.
	6. Xuùc. Do nhaäp ñoái traàn maø tình traàn hôïp vôùi thöùc goïi laø Xuùc, vì saùu traàn xuùc chaïm saùu caên thì sinh ra saùu thöùc neân goïi laø tình traàn thöùc

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 2) 574

hoïp

* 1. Thoï: Töø xuùc sinh thoï, neân goïi laø Thoï, töùc nhaân saùu xuùc chaïm saùu caên lieàn bieát töôùng saùu traàn laøm saùu thoï.
	2. AÙi: Töø thoï maø taâm meâ ñaém neân goïi laø AÙi, nghóa ñoái saùu traàn laõnh thoï maø taâm sinh (yeâu thích).
	3. Thuû: Töø khaùt aùi maø tìm caàu, ñoù goïi laø Thuû, nghóa laø tìm caàu caùc traàn yeâu thích.
	4. Höõu: Töø thuû thì thaønh nghieäp nhaân ñôøi sau, ñoù goïi laø Höõu. Nhaân coù sinh quaû neân goïi laø Höõu.
	5. Sinh: Töø höõu laïi thoï thaân naêm chuùng ñôøi sau, neân goïi laø Sinh. Ñoù laø trong boán sinh saùu ñöôøng maø thoï sinh.
	6. Giaø cheát: Töø sinh thaân naêm chuùng thuaàn thuïc hö hoaïi thì goïi laø giaø cheát, giaø cheát (giaø cheát) thì sinh buoàn thöông khoùc loùc caùc thöù saàu khoå, caùc phieàn naõo nhoùm hôïp.

Neáu chaùnh quaùn caùc phaùp thaät töôùng laø thanh tònh thì voâ minh döùt. Voâ minh döùt thì haønh döùt. cho ñeán caùc khoå hoøa hôïp ñeàu heát. Neáu nhö theá maø chaùnh quaùn ba ñôøi, möôøi hai nhaân duyeân, phaùt voâ laäu chaân thaät thì thaønh Bích-chi-phaät.

Keá noùi töø quaû baùo, y cöù hai ñôøi maø quaùn töôùng möôøi hai nhaân duyeân, noùi roõ trong kinh Ñaïi Taäp. Nay löôïc neâu vaên kinh: Möôøi hai nhaân duyeân aáy töø Ca-la-la maø noùi veà voâ minh, neân goïi laø quaû baùo. Y cöù hai ñôøi maø noùi thì möôøi nhaân duyeân tröôùc laø thuoäc veà hieän taïi, coøn hai nhaân duyeân sau laø thuoäc veà vò lai. Hai ñôøi hoïp thaønh möôøi hai.

1. Voâ minh: kinh Ñaïi Taäp cheùp: Theá naøo goïi laø quaùn voâ minh. Tröôùc quaùn Trung AÁm, ñoái cha meï maø sinh taâm tham aùi. Do aùi neân coù boán ñaïi hoøa hôïp hai thöù tinh, huyeát taïo thaønh moät gioït nhö haït ñaäu, goïi laø Ca-la-la. Ca-la-la coù ba vieäc: Moät laø maïng; hai laø thöùc; ba laø nhu. Trong ñôøi quaù khöù nghieäp duyeân quaû baùo khoâng coù ngöôøi laøm vaø ngöôøi thoï nhaän. Hôi thôû ñaàu tieân ra vaøo goïi laø Voâ minh. Thôøi Ca-la-la thì hôi thôû ra vaøo coù hai ñöôøng, goïi laø theo hôi thôû meï leân xuoáng, baûy ngaøy bieán ñoåi moät laàn. Hôi thôû ra thì goïi laø thoï maïng, aáy laø phong ñaïo chaúng thuùi chaúng raõ, ñoù goïi laø Nhu. Taâm yù trong ñoù goïi laø Thöùc. Naøy ngöôøi thieän nam neáu muoán thaønh Bích-chi-phaät thì phaûi quaùn möôøi hai nhaân duyeân nhö theá.
2. Haønh. Laïi quaùn nhaân duyeân ba thoï, naêm AÁm, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi. Theá naøo laø Quaùn? Theo taâm ôû nieäm maø quaùn hôi thôû ra vaøo, quaùn trong thaân, da thòt, gaân xöông, tuûy naõo nhö maây treân hö khoâng, gioù trong thaân naøy cuõng gioáng nhö theá. Coù gioù ôû treân, coù gioù ôû

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 2) 575

döôùi, coù gioù laøm ñaày, coù gioù laøm tieâu, coù gioù laøm lôùm theâm. Cho neân hôi thôû ra vaøo goïi laø thaân haønh, hôi thôû töø giaùc quaùn maø sinh goïi laø yù haønh, hoøa hôïp ra tieáng goïi laø khaåu haønh.

1. Thöùc: Vì nhaân duyeân ba haønh nhö theá maø coù thöùc sinh, neân goïi laø Thöùc.
2. Danh saéc. Vì nhaân duyeân thöùc thì coù boán AÁm vaø saéc AÁm, neân goïi laø Danh saéc.
3. Saùu nhaäp. Vì nhaân duyeân naêm AÁm, thöùc ñi saùu choã neân goïi laø Saùu nhaäp.
4. Xuùc: (maét) vaø saéc ñoái nhau neân goïi laø Xuùc, cho ñeán yù vaø phaùp cuõng gioáng nhö theá.
5. Thoï: Do nhaân duyeân xuùc maø nghó ñeán saéc, cho ñeán phaùp, ñoù goïi laø Thoï.
6. AÙi: Do tham ñaém saéc, cho ñeán phaùp maø goïi laø AÙi.
7. Thuû: Do nhaân duyeân aùi maø tìm kieám boán phöông, goïi laø Thuû.
8. Höõu: Do nhaân duyeân Thuû maø thoï laáy thaân sau neân goïi laø

Höõu.

1. Sinh: Do nhaân duyeân höõu maø coù sinh.
2. Giaø cheát: Do nhaân duyeân sinh maø coù giaø cheát caùc thöù khoå. Ñoù

laø caây ñaïi thoï naêm AÁm, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, möôøi hai nhaân duyeân.

Ñaây ñeàu laø noùi löôïc vaên kinh. Töø luùc môùi thoï baùo ñeán nay y cöù hai ñôøi maø noùi töôùng möôøi hai nhaân duyeân. Khoâng heà theâm moät caâu yù rieâng, ngöôøi ñoïc neân tìm hieåu maø töï bieát töø tröôùc ñeán nay y cöù ba ñôøi maø noùi möôøi hai nhaân duyeân, coù khaùc.

Keá noùi moät nieäm möôøi hai nhaân duyeân, chæ y cöù moät ñôøi tuøy moät nieäm taâm khôûi ñuû caû möôøi hai nhaân duyeân. Cuõng trích töø kinh Ñaïi Taäp, nay löôïc neâu vaên kinh.

* 1. Voâ minh: Do maét thaáy saéc maø sinh taâm aùi, töùc laø Voâ minh.
	2. Haønh. Do aùi maø taïo nghieäp, töùc laø Haønh.
	3. Thöùc: Doác loøng chuyeân nhôù nghó goïi laø Thöùc.
	4. Danh saéc: Thöùc vaø saéc haønh neân goïi laø Danh saéc.
	5. Saùu nhaäp: Saùu traàn sinh tham goïi laø saùu nhaäp.
	6. Xuùc: Do nhaäp maø caàu thoï goïi laø Xuùc.
	7. Thoï: Taâm tham ñaém neân goïi laø Thoï.
	8. AÙi: Trong kinh laïc maát chaúng giaûi thích aùi. Nay yù rieâng giaûi thích raèng: Trieàn mieân chaúng buoâng boû goïi laø AÙi.
	9. Thuû: Caàu caùc phaùp aáy goïi laø Thuû.

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 2) 576

* 1. Höõu: Phaùp nhö theá sinh goïi laø Höõu.
	2. Sinh: Thöù lôùp chaúng döùt goïi laø Sinh.
	3. Giaø cheát: Thöù lôùp maø döùt goïi laø Töû, do nhaân duyeân sinh töø, bò caùc khoå eùp ngaët goïi laø Naõo. Cho ñeán yù phaùp nhaân duyeân sinh tham cuõng gioáng nhö theá.

Möôøi hai nhaân duyeân naøy moät ngöôøi moät nieäm ñeàu thaûy ñaày ñuû. Ñeàu trích töø kinh Ñaïi Taäp khoâng heà theâm moät caâu noùi rieâng. Ngöôøi ñoïc neân kheùo tìm. ÔÛ ñaây coù khaùc vôùi caùc nhaân duyeân ba ñôøi thöôøng noùi. Neáu ngöôøi muoán hoïc nhaân duyeân Phaät ñaïo tröôùc nay ba thöù luaän nhaân duyeân, tu hoïc baé cöù moät moân seõ chöùng trí Duyeân giaùc.