***Muïc 11***: **CHÆ NGHÓA QUYEÁT ÑÒNH**

***Ñoaïn 1:* Thuaät Laïi Choã Ngoä, Thænh Caàu Phaùp Tu Haønh**

***Chaùnh vaên:***

A-nan vaø caû ñaïi chuùng nghe lôøi Phaät daïy, tieâu heát nghi hoaëc, ngoä ñöôïc thaät töôùng, thaân vaø yù ñeàu yeân laønh, ñöôïc phaùp chöa töøng coù. Roài laïi thöông khoùc, ñaûnh leã nôi chaân Phaät, quì daøi chaép tay baïch Phaät:

* Ñöùc voâ thöôïng ñaïi bi thanh tònh Baûo vöông kheùo khai ngoä cho taâm cuûa chuùng con, duøng caùc nhaân duyeân nhö theá, phöông tieän daét dìu nhöõng keû chìm ñaém ra khoûi beå khoå. Baïch Theá Toân! Nay con tuy ñöôïc vaâng nghe phaùp aâm nhö vaäy, nhaän bieát taâm taùnh dieäu minh cuûa Nhö Lai taïng hieän baøy cuøng khaép theá giôùi nôi möôøi phöông, truøm chöùa caùc coõi Phaät baûo nghieâm thanh tònh trong möôøi phöông quoác ñoä, Nhö Lai laïi traùch con nghe nhieàu maø voâ duïng, khoâng kòp thôøi tu taäp. Nay con gioáng nhö ngöôøi leânh ñeânh phieâu baït, boãng nhieân gaëp vò Thieân vöông cho caùi nhaø toát, tuy ñöôïc nhaø lôùn, nhöng coát yeáu phaûi bieát cöûa maø vaøo, xin nguyeän Ñöùc Nhö Lai khoâng ngôùt loøng ñaïi bi, chæ baøy cho nhöõng keû môø toái nôi chuùng hoäi naày, rôøi boû phaùp Tieåu thöøa vaø ñeàu nhaän ñöôïc con ñöôøng phaùt taâm tu taäp ñi ñeán Nieát-baøn voâ dö cuûa Nhö Lai, khieán cho nhöõng haøng höõu hoïc bieát caùch uoán deïp taâm duyeân döïa laâu ñôøi, ñöôïc phaùp toång trì, chöùng nhaäp tri kieán cuûa Phaät.

A-nan noùi lôøi aáy roài, naêm voùc gieo xuoáng ñaát, ôû trong chuùng hoäi moät loøng mong ñôïi dieäu chæ töø bi cuûa Phaät.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân thöông xoùt caùc haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc trong chuùng hoäi chöa ñöôïc töï taïi nôi taâm Boà-ñeà vaø nhöõng chuùnng sinh phaùt taâm Boà-ñeà trong ñôøi maït phaùp, veà sau khi Phaät ñaõ dieät ñoä roài, khai thò cho ñöôøng tu haønh nhieäm maàu nôi phaùp voâ thöôïng thöøa, Ngaøi chæ daïy A-nan vôùi caû ñaïi chuùng:

* Caùc oâng quyeát ñònh phaùt taâm Boà-ñeà, ñoái vôùi phaùp Tam-ma-ñeà cuûa chö Phaät Nhö Lai khoâng sinh meät moûi, tröôùc heát neâu roõ hai nghóa quyeát ñònh, trong luùc baét ñaàu phaùt taâm töï giaùc.

***\* Chuù thích:***

Toân giaû A-nan vaø ñaïi chuùng nghe lôøi Phaät daïy, heát ñieàu nghi hoaëc, ngoä ñöôïc taâm taùnh tuyeät ñoái cuøng khaép möôøi phöông, nhöng tuy veà lyù ñaõ giaùc ngoä ñeán moät möùc nhaát ñònh, maø veà söï thì coøn chöa roõ ñöôøng loái tu haønh thieát thöïc chöùng ñöôïc taâm taùnh. Toân giaû A-nan ñaõ ví duï mình nhö moät ngöôøi ñöôïc cho moät caùi nhaø lôùn, nhöng coøn khoâng bieát cöûa maø vaøo. Roài oâng xin Phaät chæ daïy nhöõng phöông phaùp tu haønh, dieät tröø ñöôïc

nhöõng taäp quaùn duyeân döïa vaø chöùng nhaäp ñöôïc tri kieán cuûa Phaät.

Töø tröôùc ñeán nay, Phaät ñaõ chæ daïy raát nhieàu veà ñöôøng loái vieân ngoä, vieân tu, vieân chöùng cho Toân giaû A-nan, chaúng nhöõng ñöôïc caùi nhaø toát, maø coøn bieát cöûa maø vaøo ngay, nhöng Toân giaû A-nan chæ laõnh hoäi ñöôïc moät phaàn, bieát coù caùi nhaø, nhöng khoâng bieát cöûa maø vaøo, do ñoù, neân Phaät phöông tieän chæ theâm ñöôøng loái cho Toân giaû A-nan tìm ra ñöôïc cöûa vaø chæ daïy hai nghóa quyeát ñònh, trong luùc baét ñaàu phaùt taâm muoán töï giaùc.

***Ñoaïn 2:* Xeùt Veà Phaùt Taâm Trong Luùc Tu Nhaân**

***Chaùnh vaên:***

**Chi 1:** *Duøng hö khoâng ñeå ví vôùi chaùnh nhaân vaø chia ra beân trong, beân ñuïc.*

Theá naøo laø hai nghóa quyeát ñònh trong luùc môùi phaùt taâm? A- nan! Nghóa thöù nhaát laø: Neáu caùc oâng muoán rôøi boû phaùp Thanh vaên, tu thöøa Boà-taùt, vaøo tri kieán cuûa Phaät, thì neân xeùt kyõ choã phaùt taâm trong luùc tu nhaân vôùi choã giaùc ngoä trong luùc chöùng quaû, laø ñoàng hay laø khaùc nhau. A- nan! Neáu trong luùc tu nhaân, ñem caùi taâm sinh dieät laøm caùi nhaân tu haønh, ñeå caàu cho ñöôïc caùi quaû baát sinh baát dieät cuûa Phaät thöøa, thaät khoâng theå ñöôïc. Do yù nghóa ñoù, oâng neân xeùt caùc phaùp, coù theå laøm ra trong khi theá gian, ñeàu phaûi thay ñoåi dieät maát. A-nan! OÂng xeùt caùc phaùp, coù theå laøm ra trong theá gian, coù caùi gì laø khoâng hö naùt, nhöng khoâng bao giôø nghe hö khoâng tan raõ. Vì sao? Vì hö khoâng khoâng phaûi laø caùi bò laøm ra, do ñoù, tröôùc sau khoâng heà tan maát. Trong thaân oâng, töôùng cöùng laø ñòa ñaïi, thaám öôùt laø thuûy ñaïi, hôi aám laø hoûa ñaïi, lay ñoäng laø phong ñaïi, do boán caùi aáy raøng buoäc, maø chia caùi taâm taùnh dieäu minh vaéng laëng cuøng khaép cuûa oâng, laøm ra caùi thaáy, caùi nghe, caùi bieát, caùi xeùt, töø ñaàu ñeán cuoái, taïo thaønh naêm lôùp oâ tröôïc.

Theá naøo laø tröôïc? A-nan! Ví nhö nöôùc trong baûn nhieân laø trong saïch, laïi nhö nhöõng thöù buïi, ñaát, tro, caùt, baûn chaát laø ngaên ngaïi, hai beân baûn nhieân theå chaát khaùc nhau, khoâng hôïp nhau ñöôïc. Coù ngöôøi theá gian laáy ñaát buïi kia, neùm vaøo nöôùc saïch, thì ñaát maát ngaên ngaïi, nöôùc maát trong saïch, hình traïng vaån ñuïc, goïi ñoù laø tröôïc, naêm lôùp oâ tröôïc cuûa oâng cuõng gioáng nhö vaäy.

**Chi 2:** *Khai thò veà naêm tröôïc.*

A-nan! OÂng thaáy hö khoâng khaép möôøi phöông theá giôùi, beân khoâng, beân thaáy, khoâng taùch rôøi nhau, coù caùi khoâng maø khoâng thaät theå, coù caùi thaáy maø khoâng hay bieát, hai beân xen loän giaû doái thaønh ra lôùp thöù nhaát,

goïi laø kieáp tröôïc.

Thaân oâng hieän oâm boán ñaïi laøm töï theå, che bít nhöõng söï thaáy, nghe, hay, bieát, thaønh bò ngaên ngaïi, vaø trôû laïi laøm cho caùc thöù ñòa, thuûy, hoûa, phong, thaønh coù hay bieát, caùc ñieàu ñoù xen loän giaû doái thaønh ra lôùp thöù hai, goïi laø kieán tröôïc.

Laïi trong taâm oâng, nhöõng söï nhôù bieát, hoïc taäp, phaùt ra tri kieán, hieän ra töôùng saùu traàn, thì nhöõng söï ñoù, rôøi tieàn traàn khoâng coù töôùng, rôøi trí giaùc khoâng coù taùnh, xen loän giaû doái thaønh ra lôùp thöù ba, goïi laø phieàn naõo tröôïc.

Laïi taâm oâng ngaøy ñeâm sinh dieät khoâng ngöøng, tri kieán thì muoán löu maõi ôû theá gian, nhöng nghieäp baùo xoay vaàn thì laïi thöôøng dôøi ñoåi coõi naày coõi khaùc, nhöõng ñieàu ñoù xen loän giaû doái thaønh ra lôùp thöù tö, goïi laø chuùng sinh tröôïc.

Caùi thaáy, caùi nghe cuûa oâng, baûn taùnh voán khoâng khaùc nhau, do caùc traàn caùch trôû, maø khoâng duyeân côù gì, laïi sinh ra khaùc nhau, trong taùnh thì vaãn bieát nhau, nhöng trong duïng thì traùi ngöôïc nhau, caùi ñoàng vaø caùi khaùc ñaõ maát haún chuaån ñích, xen ñoän, giaû doái thaønh ra lôùp thöù naêm goïi laø maïng tröôïc.

**Chi 3:** *Keát thaønh caùi taâm tu nhaân.*

A-nan! Nay oâng muoán cho söï thaáy, nghe, hay, bieát, kheá hôïp daøi laâu vôùi boán ñöùc Thöôøng, Laïc, Ngaõ, Tònh cuûa Nhö Lai, tröôùc heát phaûi löïa boû coäi goác soáng cheát, nöông theo caùi khoâng sinh dieät maø thaønh töïu taùnh yeân laëng cuøng khaép. Duøng caùi yeân laëng ñeå xoay caùc thöù sinh dieät hö voïng trôû veà nôi baûn giaùc, ñöôïc taùnh khoâng sinh dieät cuûa baûn giaùc laøm caùi taâm tu nhaân, veà sau môùi vieân thaønh choã tu chöùng cuûa quaû vò. Nhö laéng nöôùc ñuïc ñöïng trong moät caùi ñoà ñeå yeân, ñeå yeân maõi khoâng lay ñoäng, thì ñaát caùt töï chìm xuoáng vaø nöôùc trong hieän ra, theá goïi laø baét ñaàu uoán deïp caùc phieàn naõo khaùch traàn, gaïn buøn heát saïch, chæ coøn nöôùc trong, goïi laø döùt haún caên baûn voâ minh, töôùng saùng suoát ñaõ tinh thuaàn thì taát caû caû caùc ñieàu bieán hieän ñeàu khoâng gaây ra phieàn naõo vaø hôïp vôùi ñöùc maàu thanh tònh cuûa Nieát-baøn.

***\* Chuù thích:***

**Chi 1:** *Duøng hö khoâng ñeå ví vôùi chaùnh nhaân vaø chia ra beân trong, beân ñuïc.*

Trong hai nghóa quyeát ñònh, nghóa thöù nhaát laø caàn phaûi xeùt kyõ choã phaùt taâm trong luùc tu nhaân vaø choã giaùc ngoä trong luùc chöùng quaû, laø ñoàng nhau hay laø khaùc nhau. Nhaân naøo thì quaû aáy, neáu ñem caùi taâm sinh dieät maø laøm caùi nhaân tu haønh, thì quyeát ñònh khoâng theå chöùng ñöôïc caùi quaû

baát sinh baát dieät cuûa Phaät.

Nghóa thöù nhaát naày raát quan troïng, quaû vò trong ñaïo Phaät ñeàu laø voâ ngaõ, laø vò tha, laø thaät chöùng toaøn theå toaøn duïng phaùp giôùi taùnh nhö nhö bình ñaúng. Neáu khoâng thaän troïng luùc tu nhaân, ñem caùi taâm nhaân ngaõ, vì danh, vì lôïi, vì haïnh phöôùc rieâng, vì tröôøng sinh, cho ñeán vì thaàn thoâng, vì ñòa vò maø tu haønh, roát cuoäc cuõng khoâng khaùc gì naáu caùt muoán cho thaønh côm, quyeát khoâng theå chöùng ñöôïc ñaïo quaû cuûa Phaät giaùo.

Phaät laïi baûo Toân giaû A-nan xeùt kyõ caùc söï vaät trong theá gian, söï gì vaät gì ñaõ coù sinh laø ñeàu phaûi coù dieät, duy coù caùi hö khoâng khoâng coù töôùng, khoâng do caùi gì sinh ra, tröôùc sau khoâng bò tan maát. Vì theá neân bieát, neáu coøn chaáp coù thaät ngaõ, chaáp coù thaät phaùp, coøn thaáy thaät coù sinh dieät, thì khoâng theå chöùng quaû Boà-ñeà.

Chuùng sinh meâ laàm, ñi ngöôïc vôùi baûn taùnh dieäu minh, nhaän boán ñaïi laøm thaân cuûa mình, roài nöông theo thaân ñoù maø ñoái ñaõi vôùi hoaøn caûnh, phaùt sinh ra caûm giaùc, do caûm giaùc khaùc nhau laøm cho taùnh baûn minh chia thaønh nhöõng ñieàu thaáy, nghe, phaân bieät, che laáp taâm taùnh, taïo ra naêm lôùp oâ tröôïc, goïi laø nguõ tröôïc.

Tröôïc laø vaån ñuïc. Nhö nöôùc trong laãn ñaát caùt vaøo thì nöôùc maát trong saïch, ñaát maát ngaên ngaïi, hai beân laãn loän vôùi nhau thaønh ra nöôùc ñuïc. Nguõ tröôïc nôi töï thaân cuõng vaäy. Baûn taùnh voán laø thanh tònh, thöôøng truï, khoâng thay ñoåi, voïng töôûng voán laø giaû doái, sinh dieät, tieáp tuïc, hai beân tính caùch traùi ngöôïc nhau. Chuùng sinh khoâng giaùc ngoä baûn taùnh, theo caùc voïng töôûng ñeå cho voïng töôûng choaùn maát taâm taùnh, neân môùi sinh ra nguõ tröôïc.

**Chi 2:** *Khai thò veà nguõ tröôïc.*

Nguõ tröôïc laø kieáp tröôïc, kieán tröôïc, phieàn naõo tröôïc, chuùng sinh tröôïc vaø maïng tröôïc.

1. Kieáp tröôïc: Laø nôi moät taâm taùnh chia ra coù naêng (chuû theå) coù sôû (ñoái töôïng), tuy ñaõ chia ra naêng sôû, nhöng caùi naêng minh chöa coù phaân bieät, caùi sôû minh chöa coù hình töôùng, ñoù laø lôùp thöù nhaát.
2. Kieán tröôïc: Laø ñaõ chia ra coù thaân coù caûnh, coät caùi naêng minh vaøo moät thaân boán ñaïi, laøm cho nhöõng vaät voâ tri hoùa thaønh coù hay bieát. Ñem caùi thaân ñoái ñaõi vôùi caûnh, caûnh ñoái ñaõi vôùi thaân sinh ra caûm giaùc, maëc daàu nhöõng caûmgiaùc ñoù coøn laø hoàn nhieân, chöa phaân tích ra thaønh caùc söï vaät, ñoù laø lôùp thöù hai.
3. Phieàn naõo tröôïc: Laø yù thöùc toùm thaâu caùc caûm giaùc, phaùt hieän nhöõng töôùng chung cuûa caùc söï vaät, nöông theo caùc töôùng chung aáy maø phaân bieät söï naày, vaät khaùc, tuøy theo tính caùch ñaëc bieät cuûa söï vaät, maø

ñaët teân, maø öa gheùt, maø nhôù nghó, laøm cho taâm thöùc luoân luoân bò roái loaïn khoå naõo, ñoù laø lôùp thöù ba.

1. Chuùng sinh tröôïc: Laø chuùng sinh ñaõ rôøi boû taâm taùnh thöôøng truï, nhaän caùi taâm thöùc sinh dieät laø mình, nhaän caùi thaân boán ñaïi sinh dieät laøm thaân mình, taát nhieân phaûi chòu quaû baùo sinh dieät. Vì theá, maëc daàu chuùng sinh gaén boù vôùi caùi thaân mình, vôùi caùi yù thöùc hay bieát cuûa mình, troâng mong soáng maõi nhö theá, nhöng quaû baùo sinh dieät laïi baét buoäc nhöõng caùi coù soáng thì phaûi coù cheát. Cheát maø luyeán tieác maõi caùi soáng neân heát thaân naày chòu thaân khaùc, theo nghieäp baùo maø xoay vaàn maõi maõi trong saùu neûo, ñoù laø lôùp thöù tö.
2. Maïng tröôïc: Laø tuy xoay vaàn maõi maõi, heát thaân naày thì sang thaân khaùc, nhöng heã soáng vôùi thaân naøo thì dính lieàn vôùi thaân aáy, bò caùi toå chöùc cuûa thaân aáy raøng buoäc, do ñoù, tuy ñoàng moät taùnh bieát maø chæ coù theå thaáy vôùi con maét, nghe vôùi loã tai, tuøy theo töøng boä phaän cuûa thaân theå maø laõnh thoï nhöõng caûm giaùc nhaát ñònh, laøm cho caùi hay bieát vieân maõn cuøng khaép bò hieän nghieäp haïn cheá, ñoù laø lôùp thöù naêm.

Luùc ñoaïn tröø meâ laàm, thöôøng ñoaïn tröø töø caïn ñeán saâu, töø goác ñeán ngoïn, neân môùi chia ra coù naêm lôùp, chöù khoâng phaûi meâ laàm thaät coù töøng lôùp.

**Chi 3:** *Keát thaønh caùi taâm tu nhaân.*

Nguyeân nhaân cuûa nguõ tröôïc laø vì boû maát taùnh khoâng sinh dieät vaø theo taùnh sinh dieät, vaäy muoán tröø dieät nguyeân nhaân aáy, phaûi ñi ngöôïc doøng meâ, luoân luoân theo taùnh khoâng sinh dieät, maø rôøi boû caùc sinh dieät, cho ñeán khi dieät tröø taát caû khoâng sinh dieät töùc laø giöõ maõi caùi saùng suoát yeân laëng khoâng phaân bieät, duøng caùi yeân laëng ñoù xoay taát caû caùc thöù sinh dieät giaû doái trôû veà taùnh khoâng sinh dieät, laáy caùi taùnh khoâng sinh dieät laøm caùi taâm tu nhaân ñeå veà sau vieân thaønh ñaïo quaû. Tu haønh nhö vaäy, cuõng nhö ngöôøi laéng nöôùc ñuïc, giöõ nöôùc ñuïc ñöùng yeân maõi trong moät thôøi gian, thì ñaát caùt laéng xuoáng, hieän ra nöôùc trong, theá laø baét ñaàu uoán deïp phieàn naõo vaø nhaän ñöôïc taùnh thanh tònh baûn lai. Ñeán khi gaïn buøn cho saïch, chæ coøn nöôùc trong, daàu laéc bao nhieâu cuõng khoâng ñuïc nöõa, goïi laø döùt haún caên baûn voâ minh. Luùc aáy, maëc yù theo caûnh giôùi voïng töôûng, hieän ra thaân nhö huyeãn caûnh nhö huyeãn ñeå hoùa ñoä chuùng sinh maø vaãn khoâng theå phaùt sinh voïng töôûng, khoâng theå coøn thaáy coù gì laø sinh dieät nöõa.

Laéng nöôùc, gaïn buøn coát ñeå thaáy ñöôïc nöôùc trong, ñeán khi thaáy ñöôïc nöôùc trong, thì môùi bieát nöôùc ñoù coù saün, khoâng phaûi töø ngoaøi ñöa tôùi.

Phaät taùnh laø khoâng sinh dieät, naêm uaån laø sinh dieät, nhöng naêm uaån voán ôû trong Phaät taùnh vaø Phaät taùnh cuõng chính ôû trong naêm uaån, vì theá caàn ngay nôi naêm uaån maø nhaän ñöôïc Phaät taùnh, chöù khoâng phaûi rieâng coù caùi gì, goïi laø khoâng sinh dieät caû.

***Ñoaïn 3:* Xeùt Roõ Coäi Goác Phieàn Naõo**

***Chaùnh vaên:***

**Chi 1:** *Xeùt choã ñieân ñaûo nôi caên vaø traàn.*

Nghóa thöù hai laø caùc oâng quyeát muoán phaùt taâm Boà-ñeà, nôi thöøa Boà-taùt sinh taâm ñaïi duõng maõnh, quyeát ñònh rôøi boû caùc töôùng höõu vi, neân xeùt roõ coäi goác phieàn naõo, nhöõng caùi voâ minh phaùt nghieäp vaø nhuaän sinh voâ thæ ñoù laø ai laøm, ai chòu?

A-nan! OÂng tu ñaïo Boà-ñeà, neáu khoâng suy xeùt coäi goác cuûa phieàn naõo, thì khoâng theå bieát nhöõng caên traàn hö voïng, coù ñieân ñaûo ôû choã naøo, choã ñieân ñaûo coøn khoâng bieát, laøm sao uoán deïp ñöôïc noù vaø chöùng ñöôïc quaû vò Nhö Lai.

A-nan! OÂng haõy xem ngöôøi theá gian côûi nuùt, heã khoâng thaáy choã thaét nuùt, thì khoâng bieát côûi, chöù khoâng heà nghe hö voïng bò phaù tan. Vì sao? Vì hö khoâng khoâng coù hình töôùng, khoâng thaét, khoâng côûi. Nhö oâng hieän nay, saùu thöù nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân, yù laøm mai moái cho giaëc, töï cöôùp cuûa baùu trong nhaø, do ñoù, töø voâ thæ, theá giôùi chuùng sinh sinh ra raøng buoäc, khoâng theå vöôït khoûi söï vaät theá gian.

**Chi 2:** *Chæ roõ söï raøng buoäc vaø sieâu thoaùt cuûa theá giôùi chuùng*

*sinh.*

A-nan! Theá naøo goïi laø theá giôùi chuùng sinh? Theá laø dôøi ñoåi, giôùi laø phöông höôùng. OÂng nay neân bieát nhöõng phöông Ñoâng, Taây, Nam, Baéc, Ñoâng nam, Taây nam, Ñoâng baéc, Taây baéc, phöông Treân, phöông Döôùi laø giôùi. Coøn quaù khöù, vò lai, hieän taïi laø theá. Phöông höôùng coù möôøi, soá löu chuyeån cuûa thôøi gian coù ba, heát thaûy chuùng sinh deät caùi voïng maø thaønh nhö vaäy, nôi söï dôøi ñoåi trong thaân, theá vaø giôùi gaén boù vôùi nhau. Nhöng caùi taùnh cuûa giôùi ñoù, tuy laø möôøi phöông, song coù choã nhaát ñònh coù theå chæ roõ, thì theá gian chæ nhaän phöông Ñoâng, phöông Taây, phöông Nam, phöông Baéc, phía treân phía döôùi thì khoâng coù vò trí roõ raøng, ôû giöõa cuõng khoâng coù choã nhaát ñònh. Soá boán ñaõ roõ roài, nhaân vôùi soá theá, thì ba laàn boán, boán laàn ba, xoay vaàn laø soá möôøi hai, nhaân luoân ba lôùp, moät chuïc thaønh traêm, thaønh ngaøn, thì toång quaùt tröôùc, sau, ôû trong saùu caên, moãi moãi coù theå coù ñeán moät ngaøn hai traêm coâng naêng.

A-nan! Trong saùu caên ñoù, oâng laïi xeùt ñònh choã hôn, choã

keùm. Nhö nhaõn caên xem thaáy, phía sau thì toái, phía tröôùc thì saùng, phöông tröôùc

toaøn saùng, phöông sau toaøn toái, keå caû ngoõ qua beân phaûi, beân traùi, thì ba phaàn chæ thaáy ñöôïc hai, toùm laïi coâng naêng cuûa nhaõn caên khoâng toaøn veïn, trong ba phaàn coâng naêng thì moät phaàn khoâng coù, vaäy neân nhaõn caên chæ coù taùm traêm coâng naêng.

Nhö nhó caên nghe khaép möôøi phöông khoâng soùt, ñoäng thì gioáng nhö coù xa coù gaàn, tónh thì khoâng coù bôø beán, vaäy neân bieát nhó caên ñaày ñuû moät ngaøn hai traêm coâng naêng.

Nhö tyû caên ngöûi bieát caû luùc thôû ra, thôû vaøo, chæ coù trong luùc thôû ra, thôû vaøo maø coøn thieáu trong luùc hôi thôû giao tieáp, xeùt nôi tyû caên, ba phaàn coøn thieáu moät, vaäy neân bieát tyû caên chæ coù taùm traêm coâng ñöùc.

Nhö thieät caên phoâ baøy cuøng toät trí theá gian vaø xuaát theá gian, lôøi noùi coù chöøng haïn, nhöng lyù thì voâ cuøng voâ taän, vaäy neân bieát thieät caên ñaày ñuû moät ngaøn hai traêm coâng naêng.

Nhö thaân caên bieát xuùc traàn, bieát caùc caûm xuùc traùi vaø thuaän, khi hôïp laïi thì bieát, khi rôøi ra thì khoâng bieát, rôøi chæ coù moät, hôïp thì coù hai, xeùt nôi thaân caên, ba phaàn coøn thieáu moät, vaäy neân bieát thaân caên chæ coù taùm traêm coâng naêng.

Nhö yù caên thaàm laëng dung naïp taát caû caùc phaùp theá gian, xuaát theá gian trong möôøi phöông ba ñôøi, duø Thaùnh hay phaøm, khoâng phaùp naøo laø khoâng bao dung cuøng toät bôø beán, vaäy neân bieát yù caên ñaày ñuû moät ngaøn hai traêm coâng naêng.

A-nan! Nay oâng muoán ngöôïc doøng sinh töû, xoay veà toät goác löu chuyeån, ñeán choã khoâng sinh dieät, thì neân xeùt trong saùu caên hieän ñöông thoï duïng, caùi gì laø hôïp, caùi gì laø ly, caùi gì laø saâu, caùi gì laø noâng, caùi gì laø vieân thoâng, caùi gì laø khoâng vieân maõn. Neáu ngoä ñöôïc caên taùnh vieân thoâng nôi ñoù, ngöôïc laïi doøng voïng nghieäp deät töø voâ thæ kia vaø ñöôïc taùnh vieân thoâng, ñoái vôùi söï tu haønh nôi caên khoâng vieân thoâng, hieäu quaû gaáp boäi, moät ngaøy baèng moät kieáp. Ta nay ñaõ chæ roõ saùu caên vieân minh, voán coù nhöõng soá löôïng coâng naêng nhö theá, tuøy oâng löïa choïn nôi caên naøo, coù theå nhaäp ñaïo ñöôïc, thì Nhö Lai seõ neâu roõ ñeå cho oâng ñöôïc taêng tieán treân ñöôøng tu haønh. Möôøi phöông Nhö Lai nôi möôøi taùm giôùi, moãi giôùi ñeàu tu haønh ñöôïc vieân maõn Boà-ñeà voâ thöôïng, trong caùc giôùi ñoù, cuõng khoâng coù gì laø hôn, laø keùm. Chæ vì oâng caên cô thaáp keùm, chöa theå vieân maõn trí tueä, töï taïi trong aáy ñöôïc, neân Nhö Lai baûo oâng chæ ñi saâu vaøo moät caên, ñi saâu ñeán choã khoâng coøn voïng töôûng, thì caû saùu caên kia moät thôøi ñeàu thanh tònh.

**Chi 3**: *Chæ roõ choã hö voïng cuûa*

*saùu caên*. Toân giaû A-nan baïch Phaät:

* Thöa Theá Toân! Laøm sao ngöôïc doøng hö voïng, ñi saâu vaøo moät caên, laïi coù theå khieán cho saùu caên moät thôøi ñeàu thanh tònh?

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

* OÂng nay ñaõ ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn, ñaõ dieät ñöôïc kieán hoaëc nôi ba coõi theá gian cuûa chuùng sinh, song coøn chöa bieát nhöõng taäp khí hö voïng chöùa nhoùm trong caên töø voâ thæ, caùc taäp khí kia phaûi nhaân tu ñaïo roài môùi ñoaïn ñöôïc, huoáng chi trong ñoù coøn coù raát nhieàu phaàn loaïi, soá muïc sinh truï dò dieät.

Nay oâng haõy xeùt saùu caên hieän tieàn laø moät, hay laø saùu. A- nan! Neáu noùi laø moät, thì loã tai sao khoâng thaáy, con maét sao khoâng nghe, ñaàu sao khoâng ñi, chaân sao khoâng noùi, coøn neáu saùu caên ñoù quyeát ñònh laø saùu, thì nhö trong hoäi naày, Nhö Lai chæ daïy phaùp moân nhieäm maàu cho oâng, trong saùu caên cuûa oâng, caùi gì laõnh thoï?

A-nan baïch:

* Con duøng loã tai nghe. Phaät daïy:
* Loã tai oâng töï nghe, naøo dính gì ñeán thaân vôùi mieäng, maø mieäng oâng thì hoûi nghóa, thaân oâng thì ñöùng daäy kính vaâng. Vaäy neân bieát chaúng phaûi moät maø cuoái cuøng thaønh saùu, chaúng phaûi saùu maø cuoái cuøng thaønh moät, roát cuoäc caùi caên cuûa oâng voán khoâng phaûi laø moät hay laø saùu. A-nan! OÂng neân bieát caùi caên aáy khoâng phaûi moät, khoâng phaûi saùu, do töø voâ thæ tham ñaém traùi ngöôïc, neân nôi taùnh troøn laëng sinh ra coù caùi moät, caùi saùu. Nay oâng ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn, tuy ñaõ tieâu ñöôïc caùi saùu, nhöng coøn chöa queân caùi moät.

Nhö hö khoâng, hôïp vôùi caùc ñoà ñöïng, do hình traïng ñoà ñöïng khaùc nhau maø goïi laø hö khoâng khaùc nhau, ñeán khi tröø boû ñoà ñöïng maø xem hö khoâng, thì noùi hö khoâng laø moät, chöù hö khoâng kia, sao laïi vì oâng maø thaønh ñoàng hay khoâng ñoàng, huoáng nöõa laïi goïi laø moät hay khoâng phaûi moät.

Saùu caên hay bieát cuûa oâng cuõng nhö vaäy.

Do hai thöù saùng vaø toái, laøm roõ laãn nhau, nôi taùnh dieäu vieân, gaén lieàn vôùi taùnh yeân laëng, phaùt ra caùi thaáy, caùi thaáy aùnh ra thaønh saéc, keát caùi saéc laø thaønh caên, goác caên, goïi laø boán ñaïi thanh tònh, nhaân goïi hình theå con maét nhö quaû boà ñaøo, boán traàn cuûa phuø caên dong ruoåi chaïy theo saéc.

Do hai thöù ñoäng vaø tónh ñoái choïi laãn nhau, nôi taùnh dieäu vieân, gaén vôùi taùnh yeân laëng, phaùt ra caùi nghe, caùi nghe aùnh ra thaønh tieáng, cuoán caùi tieáng laïi thanh caên, goác caên, goïi laø boán ñaïi thanh tònh, nhaân goïi hình

theå caùi tai nhö laù môùi cuoán, boán traàn cuûa phuø caên dong ruoåi chaïy theo tieáng.

Do hai thöù thoâng vaø bòt phaùt hieän laãn nhau, nôi taùnh dieäu vieân, gaén vôùi taùnh yeân laëng, phaùt ra caùi ngöûi, caùi ngöûi aùnh ra thaønh höông, thaâu naïp caùi höông thaønh caên, goïi laø boán ñaïi thanh tònh, nhaân goïi hình theå caùi muõi nhö hai moùng tay ruõ xuoáng, boán traàn cuûa phuø caên dong ruoåi chaïy theo höông.

Do hai thöù nhaït vaø coù vò xen vaøo nhau, nôi taùnh dieäu vieân, gaén vôùi taùnh yeân laëng, phaùt ra caùi neám, caùi neám aùnh ra thaønh vò, thöôûng thöùc caùc vò thaønh caên, goác caên, goïi laø boán ñaïi thanh tònh, nhaân goïi hình theå caùi löôõi nhö maët traêng môùi khuyeát, boán traàn cuûa phuø caên dong ruoåi chaïy theo vò.

Do hai thöù ly vaø hôïp coï xaùt nhau, nôi taùnh dieäu vieân, gaén vôùi yeân laëng, phaùt ra caùi bieát xuùc, caùi bieát xuùc aùnh ra thaønh xuùc, oâm naém caùi xuùc thaønh caên, goác caên, goïi laø boán ñaïi thanh tònh, nhaân goïi hình theå caùi thaân nhö daùng troáng côm, boán traàn cuûa phuø caên dong ruoåi chaïy theo xuùc.

Do hai thöù sinh vaø dieät noái tieáp laãn nhau, nôi taùnh dieäu vieân, gaén vôùi taùnh yeân laëng, phaùt ra caùi bieát, caùi bieát aùnh ra thaønh caùc phaùp, toùm thaâu caùc phaùp thaønh caên, goác caên, goïi laø boán ñaïi thanh tònh, nhaân goïi laø caùi yù nhö caùi thaáy trong phoøng toái, boán traàn cuûa phuø caên dong ruoåi chaïy theo phaùp.

**Chi 4:** *Chæ ra hö voïng khoâng thaät, phaùt minh chaân taùnh vieân thoaùt.*

A-nan! Saùu caên nhö vaäy do taùnh giaùc minh kia chuyeån thaønh minh giaùc, maát taùnh saùng suoát, gaén chaët vôùi caùi voïng maø phaùt ra hay bieát. Vaäy neân oâng nay rôøi saùng vaø toái thì khoâng coù caùi thaáy, rôøi ñoäng rôøi tónh thì khoâng coù caùi nghe, khoâng thoâng khoâng bòt thì caùi ngöûi khoâng sinh, khoâng vò khoâng nhaït thì caùi neám khoâng phaùt ra, khoâng ly khoâng hôïp thì caùi bieát xuùc voán khoâng, khoâng dieät khoâng sinh thì caùi roõ bieát khoâng gaù vaøo ñaâu.

OÂng chæ ñi theo nhöõng ñoäng tónh, hôïp ly, khoâng vò coù vò, thoâng bòt, saùng toái, sinh dieät, caû möôøi hai töôùng höõu vi ñoù, ñi ñeán ruùt ñöôïc moät caên ra khoûi caùi vöôùng maéc phuïc vaøo beân trong, phuïc trôû veà taùnh baûn chaân, phaùt ra taùnh saùng suoát baûn lai, taùnh saùng suoát ñoù ñaõ phaùt minh, naêm choã vöôùng maéc khaùc cuõng lieàn ñoù ñöôïc giaûi thoaùt.

Khoâng do tieàn traàn maø khôûi ra tri kieán thì caùi saùng suoát khoâng ñi theo caên, chæ nhôø nôi caên maø phaùt ra, nhaân ñoù saùu caên coù theå duøng thay laãn nhau.

A-nan! Haù oâng khoâng bieát ôû trong hoäi naày, Toân giaû A-na-

luaät-ñaø

khoâng coù maét maø thaáy, roàng Baït-nan-ñaø khoâng coù tai maø nghe, thaàn nöõ Caêng-giaø khoâng coù muõi maø nghe höông, oâng Kieàu- phaïm-baùt-ñeà löôõi khaùc maø bieát vò, thaàn Thuaán-nhaõ-ña khoâng coù thaân maø bieát xuùc, do haøo quang Nhö Lai aùnh ra, laøm cho oâng taïm thôøi hieän ra coù thaân, chöù baûn chaát cuûa oâng laø gioù thì thaân theå voán khoâng coù, caùc vò Thanh vaên ñöôïc tòch dieät trong ñònh dieät taän, nhö Toân giaû Ma ha Ca-dieáp trong hoäi naày ñaõ dieät yù caên laâu roài maø vaãn roõ bieát cuøng khaép, khoâng nhaân taâm nieäm.

A-nan! Neáu caùc caên cuûa oâng ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt troïn ñuû thì caùi saùng suoát trong taâm taùnh phaùt ra, nhö theá thì caùc phuø traàn vaø caùc töôùng bieán hoùa trong theá gian söï vaät ñeàu tieâu maát, nhö baêng gaëp nöôùc soâi, ngay ñoù, lieàn hoùa thaønh trí giaùc voâ thöôïng.

A-nan! Nhö ngöôøi theá gian kia, nhoùm caùi thaáy nôi con maét, neáu baûo nhaém kín thì töôùng toái hieän ra, caû saùu caên ñeàu toái, ñaàu vaø chaân gioáng nhau. Ngöôøi kia laáy tay rôø quanh ngoaøi thaân theå, tuy khoâng thaáy nhöng moät phen nhaän ñöôïc ñaàu vaø chaân roài, caùi hay bieát vaãn ñoàng nhö tröôùc kia.

Duyeân gì caùi thaáy nhaân nôi saùng, neân khi toái thaønh ra khoâng thaáy, chöù khoâng coù saùng maø töï phaùt ra caùi thaáy, thì caùc thöù toái haún khoâng theå laøm môø ñöôïc. Caên vaø traàn ñaõ tieâu roài, laøm sao taùnh giaùc minh laïi khoâng thaønh nhieäm maàu cuøng khaép.

***\* Chuù thích:***

**Chi 1:** *Xeùt choã ñieân ñaûo nôi caên vaø traàn.*

Trong nghóa quyeát ñònh thöù nhaát, Phaät ñaõ daïy caàn phaûi laáy taâm taùnh khoâng sinh dieät laøm cô sôû ñeå tu tieán vaø nhaän bieát nhöõng lôùp meâ laàm ñaõ che laáp taâm taùnh. Veà nghóa quyeát ñònh thöù hai, Phaät daïy phaûi löïa boû nhöõng coäi goác sai laàm cho kyø heát.

Taïi sao coù meâ laàm, meâ laàm do ñaâu maø coù, taïi sao taâm ñoái vôùi caûnh laïi sinh ra ñaém chaáp, taïi sao nôi nhaát chaân phaùp giôùi laïi chia ra coù taâm naêng minh vaø caûnh sôû minh ñoái ñaõi vôùi nhau, trung taâm cuûa söï meâ laàm laø gì? Ñoù laø nhöõng ñieàu maø ngöôøi tu haønh phaùp Phaät caàn phaûi nhaän roõ. Neáu khoâng nhaän roõ nhöõng ñieàu naáy, coøn khoâng bieát meâ laàm laø theá naøo, nguyeân nhaân meâ laàm ôû ñaâu, huoáng nöõa laø tröø dieät meâ laàm cho heát saïch.

Cuõng nhö coù ngöôøi bò troùi hai chaân, neáu muoán côûi troùi thì phaûi do nôi nuùt maø côûi, khoâng bieát caùi nuùt ôû choã naøo thì daàu keùo moái beân naày hay moái beân kia cuõng khoâng theå côûi ñöôïc. Tröø nhöõng ngöôøi thieát thöïc nhaän roõ khoâng coù gì laø troùi buoäc vaø côûi môû, taát caû nhöõng ngöôøi khaùc, ñang bò phieàn naõo raøng buoäc, ñeàu caàn phaûi xeùt tìm ñaàu daây, moái nhôï cho

roõ raøng, roài chính nôi caùi nuùt maø côûi, thì môùi khoûi bò raøng buoäc.

Nguyeân do cuûa meâ laàm laø voâ minh, coù phaùt nghieäp voâ minh voïng ñoäng phaân bieät thaønh naêng thaønh sôû, vaø nhuaän sinh voâ minh gaén boù vôùi thaân vôùi caûnh, sinh ra nhöõng phieàn naõo meâ chaáp. Song voâ minh cuõng nhö caùi ñieân cuûa anh Dieãn-nhaõ-ñaït-ña, toaøn laø nhöõng nhaän thöùc sai laàm, khoâng coù caên cöù, khoâng theå naøo noùi coù ai laøm vaø ai chòu.

Chuùng ta haõy xeùt nôi saùu caên, saùu traàn ñoái hieän cuøng nhau, theå laøm laø voïng ñoäng phaân bieät, theá naøo laø ñaém chaáp phieàn naõo, ñaëng côûi caùi nuùt aáy ra vaø nhaän ñöôïc theå taùnh khoâng coät khoâng vôûi, töùc laø phaùp giôùi taùnh nhö nhö bình ñaúng.

Chuùng sinh trong voâ löôïng kieáp, nhaän caùi caên thaân laø mình, ñem caùi caên thaân maø ñoái ñaõi vôùi hoaøn caûnh, phaân bieät sinh ra meâ chaáp phieàn naõo, do ñoù, neân bò raøng buoäc maõi, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt.

**Chi 2:** *Chæ roõ söï raøng buoäc vaø sieâu thoaùt cuûa theá giôùi chuùng sinh.*

Saùu caên ñoái vôùi saùu traàn, coâng naêng coù phaàn roäng heïp khaùc nhau, nhö nhaõn caên, tyû caên, thaân caên chæ coù taùm traêm coâng naêng, coøn nhó caên, yù caên, thieät caên ñaày ñuû moät ngaøn hai traêm coâng naêng. Nhöng thieät caên chæ coù moät ngaøn hai traêm coâng naêng, khi laø coâng cuï phaùt ra lôøi noùi, chöù veà taùnh bieát vò, hôïp coù hai phaàn coù vò, khoâng vò, ly coù moät phaân, thieät caên chæ ñöôïc coù taùm traêm coâng naêng maø thoâi.

Caùc caên hieän taïi, veà maët söû duïng, tuy coù khaùc nhau nhö theá, nhöng veà baûn taùnh thì vaãn khoâng coù gì khaùc nhau. Neáu ôû nôi moät caên, nhaän ñuùng caùi nuùt laø caùi thöùc phaân bieät maø côûi noù ra, xoay noù veà taùnh khoâng sinh dieät, thì lieàn chöùng ñöôïc baûn taùnh vieân maõn thoâng suoát cuûa caên aáy, nöông theo taùnh vieân maõn thoâng suoát aáy maø tu haønh, coâng hieäu moät ngaøy baèng moät kieáp. Roài Phaät daïy, ñoái vôùi caùc Ñöùc Nhö Lai, caû möôøi taùm giôùi ñeàu laø taùnh giaùc dieäu minh, khoâng coù gì laø hôn keùm, nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi môùi phaùt taâm tu haønh, thì nôi saùu caên, neân löïa moät caên maø ñi saâu vaøo, phaù tröø meâ chaáp, nhaän ñöôïc taùnh vieân thoâng, thì caû saùu caên, ñoàng thôøi ñeàu ñöôïc thanh tònh.

**Chi 3:** *Chæ roõ choã hö voïng cuûa saùu caên.*

Toân giaû A-nan nghe Phaät daïy, khi moät caên ñöôïc giaûi thoaùt, taát caû saùu caên ñeàu thanh tònh, neân oâng laïi nghó: Saùu caên khaùc nhau, meâ ngoä khaùc nhau, laøm sao chæ tu ôû nôi moät caên, maø taát caû caùc caên ñeàu thanh tònh ñöôïc. Ñoù laø vì Toân giaû chöa roõ taâm taùnh gaù nôi saùu caên, maø phaùt ra trí giaùc, ñeán khi taâm taùnh hieän tieàn, caùi moät cuõng khoâng coøn, huoáng nöõa laø caùi saùu.

Chaáp thaät coù saùu, töùc laø coøn maéc trong voøng ñoái ñaõi cuûa luaân hoài

soáng cheát, chaáp thaät coù moät, töùc laø coøn chaáp coù Nieát-baøn thanh tònh ñoái vôùi luaân hoài soáng cheát. Haøng Nhò thöøa ñoaïn tröø möôøi kieát söû maø chöùng quaû. Trong möôøi kieát söû, coù naêm lôïi söû laø thaân kieán, bieân kieán, kieán thuû, giôùi thuû, taø kieán vaø coù hai thöù: Phaân bieät vaø caâu sinh. Ñoaïn ñöôïc kieát söû phaân bieät thì chöùng quaû A-la- haùn. Möôøi kieát söû maø haøng Nhò thöøa ñoaïn ñöôïc thuoäc veà phieàn naõo chöôùng, töùc laø veà phaàn ngaõ chaáp. Veà nhöõng sôû tri chöôùng trong phaàn phaùp chaáp, thì haøng Nhò thöøa vaãn coøn nguyeân veïn, chöa ñoaïn ñöôïc phaàn naøo, chæ coù tu phaùp Ñaïi thöøa môùi laàn löôït ñoaïn ñöôïc caùc sôû tri chöôùng phaân bieät vaø caâu sinh, vaø ñeán khi dieät heát caâu sinh phaùp chaáp, thì nhaäp moät vôùi phaùp giôùi taùnh, töùc laø leân kim cöông ñòa.

Ñeå phaù tröø caùi nghi cuûa Toân giaû A-nan, Phaät daïy cho bieát caû caùi moät vaø caùi saùu ñeàu laø giaû doái khoâng thaät. Neáu noùi laø moät, taïi sao con maét khoâng nghe, loã

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

tai khoâng thaáy, nhöng neáu noùi laø saùu, taïi sao con maét vöøa thaáy, loã tai vöøa nghe, yù thöùc ñaõ nhaän bieát söï naày vaät khaùc.

Söï thaät taâm taùnh cuõng nhö hö khoâng, khoâng coù gì laø moät hay laø saùu. Khi thaáy caùi hö khoâng trong ñoà vuoâng, ñoà troøn, hình nhö coù hö khoâng vuoâng, hö khoâng troøn khaùc, ñeán khi tröø boû caùc ñoà vuoâng troøn, laïi goïi hö khoâng laø moät, nhöng söï thaät, hö khoâng vaãn laø hö khoâng, voán khoâng heà coù khaùc laøm sao laïi coù caùi ñoàng, voán khoâng heà coù vuoâng troøn, laøm sao laïi coù caùi moät? Taâm taùnh nöông nôi saùu caên, cuõng nhö hö khoâng ôû trong caùc ñoà vuoâng troøn, voán khoâng coù gì laø saùu hay moät.

Taâm taùnh dieäu minh vieân maõn cuøng khaép, chæ do khoâng giaùc ngoä taâm taùnh nhö theá, rieâng nhaän caùi minh laøm giaùc, maø naêng sôû hieän ra, naêng sôû ñaõ thaønh laäp, thì sôû minh aûnh höôûng ñeán naêng minh vaø naêng minh phaûi bò cuoäc vaøo trong phaïm vi sôû minh, khoâng theå rôøi khoûi, nhaân ñoù, nôi moät taùnh vieân maõn yeân laëng, coù nhieàu töï töôùng phaùt sinh. Ñoái vôùi saéc traàn thì coù nhaõn caên, ñoái vôùi thanh traàn thì coù nhó caên, ñoái vôùi höông traàn thì coù tyû caên, ñoái vôùi vò traàn thì coù thieät caên, ñoái vôùi xuùc traàn thì coù thaân caên, ñoái vôùi phaùp traàn thì coù yù caên, taùnh saùng suoát yeân laëng bò gaén vaøo vôùi saùu traàn, neân nöông vôùi saùu caên maø phaùt ra coù thaáy nghe, hay, bieát, laøm cho nhöõng vaät voâ tri, cuõng rong ruoãi chaïy theo traàn caûnh, do ñoù, ñoái vôùi moãi traàn ñeàu coù nhöõng cô quan thích hôïp, laø phuø traàn caên vaø tònh saéc caên ñeå thaâu naïp.

Phuø traàn caên do boán ñaïi thoâ phuø keát hôïp maø thaønh, ai ai ñeàu coù theå nhaän ñöôïc, tònh saéc caên do boán ñaïi thanh tònh taïo thaønh, khoâng theå ñem nhuïc nhaõn maø thaáy ñöôïc, nhöng vaãn laø vaät chaát, nhö luoàng ñieän. Thoâng thöôøng ñeàu nghó, yù caên thuoäc veà tö töôûng, khoâng coù gì laø vaät chaát, nhöng

trong ñoaïn naày, Phaät ñaõ chæ roõ yù caên, cuõng coù phuø traàn caên vaø tònh saéc caên nhö caùc caên khaùc, phuø traàn caên naày, theo söï hieåu bieát hieän nay, laø khoái thaàn kinh trung öông cuûa caùc loaøi ñoäng vaät.

**Chi 4:** *Chæ ra hö voïng khoâng thaät, phaùt minh chaân taùnh thì vieân thoaùt.*

Noùi toùm laïi, chæ vì khoâng nhaän ñöôïc baûn taùnh tuyeät ñoái, giaû doái laäp thaønh coù naêng (chuû theå), coù sôû (ñoái töôïng), maø saùu caên, saùu traàn vaø taát caû söï töôùng sinh dieät hieän ra, söï töôùng hieän ra tuy nhieàu, nhöng baûn taùnh laø moät, nhaân ñoù, khi rôøi boû phaân bieät dung hôïp naêng sôû, chöùng ñöôïc baûn taùnh nôi moät caên, thì nhaän thöùc meâ laàm ñöôïc dieät tröø vaø taát caû caùc caên ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt. Ñöôïc nhö vaäy, thì taâm vaø caûnh ñeàu laø phaùp giôùi taùnh, ngoaøi taâm, khoâng coù söï vaät, ngoaøi söï vaät, khoâng coù taâm, taùnh saùng suoát baûn nhieân khoâng bò cuoäc vaøo nôi caùc caên vaø traàn caûnh, thieát thaät khoâng phaûi laø ngoaïi vaät, chöøng ñoù, saùu caên coù theå söû duïng thay laãn nhau, nhö Toân giaû A-na-luaät-ñaø ñui caû hai maét maø vaãn thaáy, nhö Toân giaû Ma ha Ca-dieáp dieät heát yù caên maø vaãn roõ bieát.

Chuùng sinh do caên traàn ñoái ñaõi maø coù phaân bieät, neân khi khoâng coù caên traàn, thì môø mòt khoâng coøn bieát gì, ngöôïc laïi, khi chöùng ñöôïc taùnh saùng suoát ra ngoaøi caên traàn ñoái ñaõi roài, thì quyeát ñònh khoâng coøn ñieàu gì coù theå lu môø ñöôïc nöõa.

-

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)