PHÁP GIỚI THỨ ĐỆ SƠ MÔN

**QUYỂN THƯỢNG (**PHẦN 2**)**

***13. BA QUY GIÔÙI***: Qui y Phaät, qui y phaùp, qui y taêng.

Keá möôøi ñieàu laønh laø noùi veà maø baøn ba qui y. Khi Nhö Lai chöa ra ñôøi, luùc aáy ñaõ coù söï giaùo hoùa baèng möôøi ñieàu laønh, ñoù laø ñieàu thieän xöa ôû theá gian ñaâu, coù Tam baûo ñeå veà. Ñaïi Thaùnh (Phaät) khi môùi thaønh Chaùnh Giaùc vì Tröôûng giaû Ñeà-vò maø trao cho ba qui y naêm giôùi laø boû taø veà chaùnh laøm caên baûn böôùc leân baäc Thaùnh, ngöôøi thöïc haønh ba thöøa maø qui toâng tieán haønh laáy ñaây laøm ñaàu. Duïng cuûa ba qui chính laø phaù ba taø, cöùu ba ñöôøng, tieáp ba thöøa, ra khoûi ba coõi. Phaät phaùp laáy ba qui y naøy laøm goác maø phaùt ra taát caû giôùi phaåm vaø caùc thieän xuaát theá, haù ñoàng vôùi phaùp möôøi ñieàu laønh cuûa xöa kia ö? Hoûi: möôøi hai moân ñieàu laønh cuõng laø phaùp xöa nay sao chaúng tröôùc noùi ba qui. Ñaùp: Neáu y theo thôøi tieát noùi giaùo thì ñuùng thaät nhö caâu hoûi, nhöng nay muoán noùi thöù lôùp tu haønh veà giôùi ñònh thì chaúng phaûi nhö theá. Nay keå sau ba qui laø neâu ñuû khoa muïc caùc giôùi ñeàu ñoàng vôùi yù naøy.

1. Qui y Phaät: Phaät-ñaø, ñôøi Taàn dòch laø Giaùc giaû, töï giaùc, giaùc tha neân goïi laø Phaät. Qui laø trôû veà, boû thaày taø veà vôùi thaày chaùnh neân goïi laø qui. Y laø nöông töïa, nöông töïa taâm linh giaùc ñöôïc ra khoûi ba ñöôøng vaø ba coõi sinh töû. Neân kinh cheùp: Qui y Phaät roài thì khoâng coøn qui y caùc Thieân thaàn khaùc.
2. Qui y phaùp: Ñaït-ma, ñôøi Taàn dòch laø Phaùp, Phaùp laø khuoân pheùp ñaùng theo. Lôøi Ñaïi Thaùnh noùi hoaëc giaùo, hoaëc lyù coù theå laøm khuoân pheùp cho taâm neân goïi laø Phaùp, qui laø boû phaùp taø veà phaùp chaùnh, neân goïi laø Qui. Y laø nöông vaøo phaùp Phaät noùi maø ra khoûi ba ñöôøng vaø ba coõi sinh töû. Cho neân kinh noùi: Qui y phaùp laø lìa haún gieát haïi.
3. Qui y taêng: Taêng-giaø, ñôøi Taàn dòch laø Chuùng, chuùng laø hoøa hôïp. Ngöôøi xuaát gia tu ba thöøa taâm hoøa hôïp vôùi söï lyù cuûa lôøi Phaät noùi, goïi laø taêng qui, laø boû chín möôi laêm boïn taø haïnh maø taâm quay veà baïn chaùnh haïnh xuaát gia ba thöøa, neân goïi laø qui. Y laø nöông baïn chaùnh haïnh xuaát gia ba thöøa thì ñöôïc ra khoûi ba ñöôøng vaø sinh töû ba coõi. Cho neân kinh

noùi: Qui y taêng thì khoâng bao giôø qui y caùc ngoaïi ñaïo khaùc.

***14. NAÊM GIÔÙI:*** laø 1. Giôùi khoâng saùt sinh, 2. Giôùi khoâng troäm cöôùp, 3. Giôùi khoâng taø daâm, 4. Giôùi khoâng noùi doái, 5. Giôùi khoâng uoáng röôïu.

Keá ba qui y laø noùi veà naêm giôùi. Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: nhôù nghó Phaät nhö thaày thuoác: Nhôù nghó Nieäm phaùp nhö uoáng thuoác, nhôùnghó taêng nhö ngöôøi nuoâi beänh, nhôù nghó giôùi nhö thuoác caám kî. Nay sôû dó keá ba qui y maø noùi veà caùc giôùi phaåm chính laø yù naøy. Cho neân, Phaät trao ba quy y cho caùc ñeä töû taïi gia nhö Ñeà-vò, v.v…. roài lieàn trao cho naêm giôùi laøm Öu-baø-taéc. Neáu ñeä töû Phaät taïi gia phaù naêm giôùi naøy thì khoâng phaûi laø caùc só nöõ Thanh tín. Neân kinh cheùp: Naêm giôùi laø naêm ñieàu caám lôùn trong thieân haï, neáu phaïm naêm giôùi thì ñoái vôùi trôøi traùi vôùi naêm kinh, ñoái vôùi ñaát traùi vôùi naêm nhaïc, ñoái vôùi phöông traùi vôùi naêm ñeá, ñoái vôùi thaân traùi vôùi naêm taïng. Nhö theá, ôû trong theá gian traùi phaïm voâ löôïng. Neáu y cöù xuaát theá maø phaïm naêm giôùi naøy thì phaù naêm phaàn thaân taát caû Phaät phaùp. Vì sao, vì naêm giôùi naøy laø giôùi caên baûn cuûa taát caû Ñaïi, Tieåu thöøa. Neáu phaïm naêm giôùi thì chaúng ñöôïc giôùi Ñaïi Tieåu thöøa. Neáu giöõ gìn beàn chaët thì töùc laø naêm Ñaïi thí. Ñaây goïi chung laø giôùi, töùc laø nghóa ngaên ngöøa, ngaên ngöøa caùc luaät nghi aùc khoâng neân laøm, ngaên ngöøa khôûi aùc nghieäp ba, neân goïi laø phoøng chæ.

1. Giôùi khoâng saùt sinh. Theá naøo laø saùt sinh? Neáu thaät bieát laø chuùng sinh, sinh taâm muoán gieát maø cöôùp maïng soáng, khôûi thaân nghieäp laøm vieäc aáy thì ñoù laø toäi saùt sinh. Neáu chaúng laøm vieäc aáy thì goïi laø giôùi baát saùt. Ngoaøi ra caùc thöù coät troùi, ñaùnh ñaäp, roi voït ñeàu laø phöông tieän gieát, chaúng phaûi chaùnh toäi.
2. Giôùi khoâng troäm cöôùp: Theá naøo laø troäm cöôùp? Bieát vaät cuûa ngöôøi khaùc maø sinh taâm troäm laáy, ñem vaät ñeán choã khaùc cho laø cuûa mình thì goïi laø Troäm. Neáu chaúng laøm vieäc aáy goïi laø giôùi khoâng troäm cöôùp. Ngoaøi ra, tính toaùn cho ñeán tay laáy maø chöa lìa choã thì goïi laø phöông tieän, khoâng phaûi laø chaùnh toäi.
3. Giôùi khoâng taø daâm. Theá naøo laø taø daâm? Neáu ngöôøi nöõ ñöôïc cha meï, anh em, chò em, choàng con, phaùp vua theá gian giöõ gìn, hoaëc giôùi phaùp xuaát gia giöõ gìn, cho ñeán töø vôï mình thoï giôùi phaùp moät ngaøy, hoaëc coù thai, cho con buù, vaø phi ñaïo xöù nhö theá maø phaïm thì goïi laø Taø daâm. Neáu chaúng laøm vieäc aáy goïi laø giôùi khoâng taø daâm. Ngoaøi ra nhö noùi chôi, duøng vaät cho nhau, cho ñeán naém tay ñuïng thaân. Neáu chöa laøm daâm duïc thì ñeàu laø phöông tieän taø daâm, khoâng phaûi laø chaùnh toäi.
4. Giôùi chaúng noùi doái: Theá naøo laø noùi doái? Taâm baát tònh muoándoái gaït ngöôøi, che giaáu söï thaät noùi lôøi khaùc laï, sinh ra khaåu nghieäp ñoù laø noùi doái. Neáu chaúng laøm vieác aáy thì goïi laø giôùi khoâng noùi doái. Toäi noùi doái töø lôøi noùi maø sinh ra hieåu nhau. Neáu chaúng hieåu thì tuy noùi chaúng thaät cuõng ñeàu laø phöông tieän noùi doái, khoâng phaûi chaùnh toäi.
5. Giôùi chaúng uoáng röôïu: Theá naøo laø röôïu? Röôïu coù ba thöù: Moät laø röôïu neáp, hai laø röôïu traùi caây, ba laø röôïu thuoác. Hoaëc khoâ, hoaëc öôùt, hoaëc ñuïc, hoaëc trong, caùc thöù nhö theá laøm cho taâm ngöôøi buoâng lung sinh ra ba möôi saùu loãi. Neáu khoâng uoáng röôïu thì goïi laø giôùi khoâng uoáng röôïu.

Keá ñaây laø noùi ngöôøi taïi gia Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, moät ngaøy moät ñeâm thoï taùm giôùi, ngöôøi xuaát gia Sa-di-ni möôøi giôùi, Thöùc-Xoa-ma-na- ni saùu phaùp giôùi, Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni möôøi thöù ñaéc giôùi, naêm thieân baûy tuï töôùng, cho ñeán Boà-taùt möôøi giôùi troïng, boán möôi taùm giôùi khinh vaø ba ngaøn oai nghi, taùm muoân luaät nghi. Trong ñoù ñeàu theo thöù lôùp noùi löôïc khoa muïc. Luaän yù ñaïi thaønh cheá giôùi töø thoâ ñeán teá. Caùc söï thay ñoåi raát nhieàu vieäc ñeàu neâu ñuû v.v… Nay muoán tìm bieát caùc thieàn ñònh trí tueä phaùp moân khoa muïc thöù lôùp, vieäc trong caùc giôùi naøy raát nhieàu, ñeàn phaàn cuoái quyeån saùu seõ tuøy coát yeáu maø neâu rieâng.

***15. BOÁN THIEÀN:*** laø Sô thieàn, Nhò thieàn, Tam thieàn, vaø Töù thieàn. Nay keá caùc giôùi phaåm laø noùi veà boán thieàn. Treân laø noùi giôùi töôùng (töôùng cuûa giôùi) tuy thoâ teá coù khaùc nhöng ñeàu laø ngaên ngöøa ngoaïi aùc cuûa thaân mieäng coõi Duïc, ñaõ chöa tröø teá loaïn thì ñaâu theå vöôït caûnh coõi Duïc. Neáu giôùi mình saùng saïch chí caàu Thieàn moân chuyeân tu naêm phaùp, thì boán ñaïi Töï hieän duyeân trong thaân cho neân. Theo thöù lôùp ñöôïc boán thieàn caên baûn caùc thöù thaéng dieäu, caû röøng coâng ñöùc, do ñoù maø vöôït ra löôùt Duïc, quaû ôû coõi Saéc, goïi chung laø Thieàn. Thieàn laø tieáng Taây Truùc, Haùn dòch laø boû aùc, laø boû taát caû caùc ñieàu nhö aùc naêm caùi, v.v… ôû coõi Duïc, neân goïi laø boû aùc, laïi dòch laø Coâng ñöùc toøng laâm, hoaëc Tö duy tu. Nay khoâng giaûi thích ñuû maø goïi laø Caên baûn. Duøng Voâ löôïng taâm traùi boû thaéng xöù, taát caû choã thaàn thoâng bieán hoùa laø voâ laäu quaùn tueä, v.v… caùc thöù Thieàn

Tam-muoäi, ñeàu töø boán thieàn maø ra, neân goïi laø Caên baûn.

Sô thieàn coù naêm chi: 1. Giaùc chi; 2. Quaùn chi; 3. Hyû chi; 4. Laïc chi;

1. Nhaát taâm chi
	1. Giaùc chi: Sô taâm ôû taïi duyeân goïi laø Giaùc, ngöôøi tu y vò ñaùo ñòa maø phaùt Sô thieàn coõi saéc thanh tònh saéc phaùp, gaëp thaân caên coõi Duïc, taâm raát kinh ngoä. Baáy giôø, lieàn sinh thaân thöùc giaùc. Saéc naøy gaëp coâng ñöùc lôïi

ích chöa töøng coù neân goïi laø Giaùc chi.

* 1. Quaùn chi: Kheùo leùo phaân bieät goïi laø Quaùn. Ngöôøi tu ñaõ chöùng coâng ñöùc Sô thieàn lieàn duøng taâm kheùo leùo maø phaân bieät, trong Thieàn ñònh naøy caùc saéc phaùp, caùc caûnh giôùi maàu nhieäm coâng ñöùc, roõ raøng khoâng coù caùc ngaên che. Caùc coâng ñöùc nhö theá chöa coù ôû coõi Duïc neân goïi laø Quaùn chi.
	2. Hyû chi: Taâm vui möøng laø Hyû, ngöôøi tu khi môùi phaùt thieàn beøn lieàn sinh ra hyû, nhöng phaân bieät chöa roõ neân taâm hyû chöa thaønh. Neáu quaùn taâm phaân bieät boû choã vui coõi Duïc raát ít, nay ñöôïc Sô thieàn lôïi ích raát nhieàu. Nhö theá maø suy nghó xong thì vui möøng voâ löôïng, neân goïi laø Hyû chi.
	3. Laïc chi: Taâm vui veû goïi laø laïc. Ngöôøi tu khi môùi phaùt thieàn lieàn coù laïc, nhöng taâm phaân bieät hyû ñoäng döùt heát thì an nhieân tònh löï ñöôïc caùc laïc xuùc vui veû khoan khoaùi, neân goïi laø Laïc chi.
	4. Nhaát taâm chi: Taâm vaø ñònh laø moät, neân goïi laø Nhaát taâm. Ngöôøi tu khi môùi chöùng thieàn beøn coù tröôùc ñònh ñaém vaøo ñònh) maø taâm coøn nöông phaùp giaùc quaùn hyû laïc cho neân coù taùn loaïn chuùt ít, neáu nhaän taâm hyû laïc, töï nhieân cuøng ñònh laø moät phaùp. Neân goïi laø Nhaát taâm chi.

Nhò thieàn coù boán chi: Moät laø Noäi tònh chi; hai laø Hyû chi; ba laø Laïc chi; boán laø Nhaát taâm chi

1. Noäi tònh chi: Taâm khoâng quaùn giaùc laãn loän neân goïi laø Noäi tònh chi. Ngöôøi tu khi muoán lìa Sô thieàn thì cheâ traùch caùc thöù giaùc quaùn. Giaùc quaùn ñaõ dieät thì taâm noäi tònh. Taâm töông öng vôùi saéc phaùp thanh tònh thì roãng rang saùng saïch, neân goïi laø Noäi tònh chi.
2. Hyû chi: Taâm vui möøng goïi laø Hyû. Ngöôøi tu khi môùi ñöôïc noäi tònh lieàn cuøng hyû phaùt sinh, maø hyû taâm chöa thaønh, keá thì taâm töï möøng ñöôïc khoùi naïn giaùc quaùn maø ñöôïc hyû thaéng ñònh noäi tònh, neân vui möøng voâ löôïng, maø goïi laø Hyû chi.
3. Laïc chi: Taâm vui veû goïi laø laïc. Ngöôøi tu haønh möøng rôõ ñaõ döùt, an nhieân tònh löï, ñöôïc nieàm vui trong hyû noäi tònh, goïi laø Laïc chi.
4. Nhaát taâm chi: Taâm vaø phaùp ñònh laø moät, goïi laø nhaát taâm. Ngöôøi tu taâm thoï vui ñaõ döùt, thì taâm vaø ñònh laø moät, laéng döøng baát ñoäng neân goïi laø Nhaát taâm chi.

Tam thieàn coù naêm chi: Moät laø Xaû chi; hai laø Nieäm chi; ba laø Tueä chi; boán laø Laïc chi; naêm laø Nhaát taâm chi.

1. Xaû chi: Lìa hyû chaúng hoái, taâm naøy laø xaû. Ngöôøi tu khi muoán lìa nhò thieàn thì duøng caùc thöù nhaân duyeân quôû traùch hyû. Hyû ñaõ döùt thì Tam thieàn lieàn phaùt. Neáu chöùng laïc Tam thieàn thì boû hyû Nhò thieàn, khoâng

sinh taâm hoái haän, neân goïi laø Xaû. Cuõng goïi laø Tam thieàn. Khi laïc môùi sinh, laø vui baäc nhaát cuûa ba coõi neân sinh taâm ñaém tröôùc. Taâm ñaém tröôùc thì thieàn hö hoaïi, neân phaûi thöïc haønh xaû.

1. Nieäm chi: Nieäm laø aùi nieäm (öa thích), ngöôøi tu ñaõ phaùt sinh caùi vui tam thieàn. Laïc töø trong khôûi neân phaûi aùi nieäm, saép döùt thì laïc caøng taêng maïnh, cho ñeán cuøng khaép thaân. Nhö meï hieàn nhôù con, aùi nieäm nuoâi döôõng neân goïi laø Nieäm chi.
2. Tueä chi: Taâm hieåu roõ goïi laø Tueä. Ngöôøi tu ñaõ phaùt laïc Tam thieàn thì laïc naøy raát maàu nhieäm, khoù ñöôïc taêng tröôûng khaép thaân. Neáu khoâng coù giaûi tueä kheùo leùo thì chaúng theå phöông tieän nuoâi lôùn ñöôïc laïc naøy ôû khaép thaân.
3. Laïc chi: Taâm vui veû goïi laø Laïc, ngöôøi tu phaùt laïc tam thieàn roài, neáu kheùo duøng xaû nieäm tueä giaûi maø giöõ gìn caùi vui naøy. Caùi vui ñaõ khoâng loãi thì seõ taêng maïnh khaép thaân, khieán ñöôïc söï vui veû khoan khoaùi cuûa caùi vui Tam thieàn. Tam thieàn laø vui baäc nhaát. Neáu lìa tam thieàn ôû caùc ñòa khaùc thì khoâng coù caùi vui khaép thaân.
4. Nhaát taâm chi: Taâm vaø phaùp ñònh laø moät, goïi laø nhaát taâm laéng döøng baát ñoäng, goïi laø Nhaát taâm chi.

Töù thieàn coù boán chi: Moät laø chi Khoâng khoå khoâng vui; hai laø chi Xaû; ba laø chi Nieäm; boán laø chi Nhaát taâm.

1. Chi chaúng khoå chaúng vui laø taâm vöøa chöøng chaúng khoå chaúng vui. Khi ngöôøi tu muoán lìa Tam thieàn thì döøng caùc thöù nhaân duyeân cheâ traùch laïc, laïc (vui) ñaõ döùt heát thì ñònh baát ñoäng, cuûng phaùt vôùi xaû, neân noäi taâm vaéng laëng, chaúng khoå chaúng vui.
2. Xaû chi: Lìa laïc chaúng coù hoái taâm aáy, goïi laø xaû. Ngöôøi tu ñaõ ñöôïc chaân ñònh baát ñoäng ñeä Töû thieàn thì boû laïc khoù boû cuûa Tam thieàn maø chaúng sinh taâm hoái haän neân goïi laø Xaû chi, cuõng goïi laø chöùng ñònh baát ñoäng Töù thieàn. Chaúng neân chaáp ñònh maø khôûi taâm ñoäng nieäm. Neáutaâm thöïc haønh xaû thì khoâng traùi vôùi ñoäng nieäm.
3. Chi Nieäm thanh tònh: Nieäm laø aùi nieäm. Ngöôøi tu ñaõ ñöôïc chaân ñònh Töù thieàn, neân nghó loái cuûa haï ñòa maø nghó coâng ñöùc mình phöông tieän nuoâi döôõng chaúng lui maát, tieán vaøo thaéng phaåm, neân goïi laø Nieäm. Cuõng noùi laø trong Töù thieàn coù baát ñoäng chieáu lieãu, chaùnh nieäm (roõ raøng), neân goïi laø Nieäm chi.
4. Nhaát taâm chi: Taâm vaø phaùp ñònh laø moät neân goïi laø Nhaát taâm chi. Ngöôøi tu ñaõ ñöôïc ñònh Töù thieàn ñeàu xaû boû. Xaõ nieäm ñaõ döùt thì khoâng coøn choã nöông, vaéng laïng baát ñoäng, moät taâm ôû ñònh cuõng nhö göông saùng, laëng leõ chaúng ñoäng, yeân oån khoâng soùng maø chieáu soi, vaïn

töôïng ñeàu hieän roõ. Vì sao? Vì trong Töù thieàn naøy goïi rieâng laø Ñònh baát ñoäng. Sô thieàn thì giaùc quaùn ñoäng, Nhò thieàn thì hyû ñoäng, Tam thieàn thì laïc ñoäng; trong Töù thieàn naøy tröôùc lìa öu hyû (möøng lo) nay laïi döùt boû khoå vui, neân goïi laø chaân ñònh. Laø thaéng ñònh trong ba coõi khoâng gì hôn. Neáu ngöôøi tu ba thöøa kheùo chieáu lieãu roû raøng thì do ñònh naøy maø phaùt chaân voâ laäu. Ngoaïi ñaïo höõu laäu khoâng coù tueä phöông tieän khi vaøo ñònh naøy thì saéc thaân baát hoaïi, maát haún taâm aáy maø vaøo ñònh voâ töôûng, töùc laø Nieát-baøn, aáy laø taø ñaûo khoâng phaûi Nieát-baøn. Töø Sô thieàn ñeán Töù thieàn coù möôøi taùm phaùp ñeàu goïi laø Chi, töùc laø chi phaùi. Töø trong boán thieàn maø phaân phaùi neâu ra möôøi taùm coâng ñöùc, neân goïi laø Chi.

***16. BOÁN TAÂM VOÂ LÖÔÏNG*** laø: Töø, bi, hyû, xaû.

Keá boán thieàn maø noùi veà boán Taâm voâ löôïng. Boán thieàn ñaõ laø töï chöùng coâng ñöùc thieàn ñònh maø chöa coù coâng ñöôïc lôïi ngöôøi. Cho neân öa thích coâng ñöùc lôùn thì phaûi thöông xoùt taát caû chuùng sinh, tu Töø bi hyû xaû boán ñònh voâ löôïng. ÔÛ ñaây goïi chung laø boán Taâm voâ löôïng, laø töø caûnh maø ñöôïc teân. Vì sôû duyeân laø voâ löôïng chuùng sinh neân taâm naêng duyeân cuõng tuøy caûnh maø voâ löôïng, neân ñeàu goïi laø taâm Voâ löôïng.

1. Taâm Töø voâ löôïng: laø taâm ñem ñeán nieàm vui cho ngöôøi khaùc thì goïi laø Töø. Neáu ngöôøi tu ôû trong thieàn ñònh khi nghó nhôù chuùng sinh laøm cho ñöôïc vui thì trong phaùp taâm soå sinh ra ñònh, goïi laø Töø ñònh. Töø aáy töông öng voái taâm khoâng giaän khoâng hôøn, khoâng oaùn khoâng naõo, kheùo tu ñöôïc hieåu roäng lôùn voâ löôïng truøm khaép möôøi phöông thì goïi laø taâm Töø Voâ löôïng.
2. Taâm Bi voâ löôïng, laø taâm cöùu khoå ngöôøi goïi laø Bi. Neáu ngöôøi tu ôû trong thieàn ñònh khi nghó nhôù chuùng sinh chòu khoå maø giuùp cho ñöôïc giaûi thoaùt thì trong phaùp taâm soå sinh ra ñònh goïi laø Bi ñònh. Bi aáy töông öng vôùi taâm khoâng giaän khoâng hôøn, khoâng oaùn khoâng naõo, kheùo tu ñöôïc hieåu töông lai voâ löôïng cuøng khaép möôøi phöông, aáy laø taâm Bi voâ löôïng.
3. Taâm Hyû voâ löôïng, möøng ngöôøi khaùc ñöôïc vui maø taâm vui möøng thì goïi laø Hyû. Neáu ngöôøi tu ôû trong thieàn ñònh, nghó nhôù chuùng sinh giuùp cho lìa khoå ñöôïc vui maø vui möøng thì trong phaùp taâm soå sinh ra ñònh goïi laø Hyû ñònh. Hyû aáy töông öng vôùi taâm, khoâng giaän khoâng hôøn khoâng oaùn khoâng naõo, kheùo tu ñöôïc hieåu, roäng lôùn voâ löôïng bieán khaép möôøi phöông, aáy laø taâm Hyû voâ löôïng.
4. Taâm Xaû voâ löôïng, neáu duyeân vôùi ngöôøi khaùc maø taâm khoâng yeâu khoâng gheùt thì goïi laø Xaû. Ngöôøi tu ôû trong thieàn ñònh nghó nhôù chuùng

sinh ñeàu ñöôïc khoâng yeâu khoâng gheùt, nhö chöùng Nieát-baøn, vaéng laëng thanh tònh. Nhö khi nghó nhôù aáy maø trong phaùp taâm soå sinh ra ñònh thì goïi laø Xaû ñònh. Xaû aáy töông öng vôùi taâm khoâng giaän khoâng hôøn, khoâng oaùn khoâng naõo. Kheùo tu ñöôïc hieåu, roäng lôùn voâ löôïng, truøm khaép möôøi phöông. AÁy laø taâm Xaû voâ löôïng.

***17. BOÁN KHOÂNG ÑÒNH***: Moät laø Hö khoâng xöù ñònh; hai laø Thöùc xöù ñònh; ba laø Voâ sôû höõu xöù ñònh; boán laø Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù ñònh.

Keá boán Taâm voâ löôïng laø noùi veà boán khoâng xöù ñònh. Trong boán Taâm voâ löôïng tuy coù coâng ñöùc lôùn maø chöa traùnh ñöôïc hoaïn naïn veà hình chaát. Neáu ngöôøi tu nhaøm chaùn saéc nhö lao nguïc thì taâm taâm öa muoán ra khoûi loàng saéc, cho neân keá taâm voâ löôïng laø noùi veà boán Khoâng xöù ñònh. Goïi chung laø Khoâng. Boán ñònh naøy theå noù khoâng hình saéc, neân goïi laø Khoâng. Ñeàu y theo caûnh sôû chöùng laøm xöù caûnh phaùp trì taâm, taâm khoâng phaân taùn neân goïi laø Ñònh.

1. Khoâng xöù ñònh, neáu dieät ba thöù saéc duyeân khoâng maø vaøo ñònh thì goïi laø Khoâng xöù ñònh. Ngöôøi tu nhaøm chaùn, sôï saéc nhö lao nguïc, taâm muoán thoaùt ra lieàn tu quaùn trí ñeå phaù saéc, neân qua taát caû saéc töôùng, dieät heát töôùng ñoái ñaõi, chaúng nghó nhôù caùc töôùng maø vaøo voâ bieân hö khoâng xöù, taâm töông öng vôùi hö khoâng, aáy laø Hö khoâng xöù ñònh.
2. Thöùc xöù ñònh, neáu khoâng duyeân thöùc vaøo ñònh thì goïi laø Thöùc xöù ñònh. Ngöôøi tu chaùn sôï khoâng, maø hö khoâng voâ bieân duyeân nhieàu thì taùn coù coâng naêng phaù hoaïi ñònh, lieàn boû hö khoâng, chuyeån taâm duyeân thöùc. Taâm töông öng vôùi thöùc thì goïi laø Thöùc xöù ñònh.
3. Voâ sôû höõu xöù ñònh, neáu boû taâm thöùc xöù, nöông phaùp voâ sôû höõu maø vaøo ñònh thì goïi laø Voâ sôû höõu xöù ñònh. Ngöôøi tu nham chaùn, sôï thöùc ba ñôøi, maø thöùc voâ bieân duyeân nhieàu thì taùn phaù hoaïi ñònh, cho neân boû duyeân thöùc maø chuyeån taâm nöông vaøo phaùp voâ sôû höõu xöù, khi taâm vôùi öng phaùp voâ sôû höõu töông thì goïi laø Voâ sôû höõu xöù ñònh. Coù ngöôøi giaûi thích raèng: Boû nhieàu thöùc laáy ít thöùc duyeân ñoù maø vaøo ñònh, thì goïi laø Voâ sôû höõu xöù ñònh.
4. Phi höõu töôûng phi voâ töôûng ñònh: Neáu boû töôûng hai beân maøvaøo ñònh thì goïi laø Phi höõu töôûng phi voâ töôûng. Ngöôøi tu chaùn sôï töôûng voâ sôû höõu xöù nhö si meâ, vaø Höõu töôûng xöù nhö gheû nhoït, lieàn coù ñònh goïi laø Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù. Lieàn boû Voâ sôû höõu xöù maø duyeân nieäm vôùi phaùp phi höõu phi voâ taâm (chaúng phaûi coù taâm chaúng phaûi khoâng taâm), taâm töông öng vôùi phaùp phi höõu phi voâ töôûng. AÁy laø Phi höõu töôûng phi

voâ töôûng xöù ñònh. Cuõng noùi laø phaøm phu ngoaïi ñaïo ñöôïc ñònh naøy cho laø chöùng Nieát-baøn, döùt taát caû töôûng, neân goïi laø Phi höõu töôûng, ñeä töû Phaät nhö thaät maø bieát coù teá töôûng, nöông vaøo boán chuùng maø truï, neân goïi laø Phi voâ töôûng ñaéc thaát, hôïp laïi maø laäp teân neân goïi laø Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù ñònh. Noùi löôïc möôøi hai moân thieàn ôû ba coõi, cuøng cöïc laø ôû ñaây.

***18. SAÙU DIEÄU PHAÙP MOÂN*** laø: Soå, tuøy, chæ, quaùn, hoaøn, tònh.

Keá boán khoâng ñònh laø noùi veà saùu dieäu moân. Tröôùc nay noùi veà thieàn ñònh tuy raát saâu xa maø ñeàu laø phaùp xöa ôû theá gian. Töø ñaàu ñeán cuoái nhaøm chaùn döôùi, dính maéc treân, trong caùc ñòa ñeàu chöa coù quaùn tueä chieáu lieãu phöông tieän xuaát theá. Cho neân phaøm phu, ngoaïi ñaïo tu ñöôïc möôøi hai moân thieàn naøy chaúng theå phaùt chaân ngoä ñaïo, cho neân sinh töû khoâng döùt laø yù ôû ñaây. Nay saùu phaùp naøy, ba thöù tröôùc laø ñònh, ba thöù saùu laø tueä ñònh aùi tueä saùt, phaùt sinh chaân minh, xa lìa sinh töû, ñaâu ñoàng vôùi tröôùc? Saùu thöù naøy goïi chung laø Dieäu moân. Nieát-baøn laø dieäu moân, nghóa laø thoâng vôùi saùu phaùp, thöù lôùp thoâng nhau, ñeán ñöôïc. Neâ-Hoaøn, Chaân thaät maàu nhieäm neân goïi laø Dieäu moân. Moät nhaø noùi coù möôøi thöù saùu dieäu moân. Nay chæ löôïc neâu moät khoaù thöù lôùp sinh nhau, saùu moân xem laø thöù lôùp. Saùu moân naøy cuõng laø thieàn höõu laäu vaø voâ laäu. Caùc thöù khaùc cuõng coù höõu laäu vaø voâ laäu, caïn côït vaø cuïc boä neân laáy ñaây laøm thöù lôùp.

1. Soå töùc moân: Nhieáp taâm vaøo hôi thôû, töø moät ñeán möôøi goïi laø Soå (ñeám). Ngöôøi tu vì tu chaân phaùp voâ laäu tröôùc phaûi ñieàu taâm vaøo ñònh ôû coõi Duïc, thoâ taùn khoù nhieáp khoâng phaûi soå thì khoâng trò ñöôïc, cho neân phaûi kheùo ñieàu thaân maø thôû töø moät ñeán möôøi hôi thì thoâ loaïn ñeàu döùt, taâm thaàn döøng truï. AÁy laø coát yeáu nhaäp ñònh, cho neân duøng Soå töùc (ñeám hôi thôû) laø Dieäu moân.
2. Tuøy töùc moân: Taâm saâu kín nöông vaøo hôi thôû, bieát ra bieát vaøo, neân goïi laø Tuøy (theo). Ngöôøi tu do ñeám hôi thôû taâm truï maø thieàn ñònh chöa phaùt, neáu coøn ñeám hôi thôû thì taâm coù loãi khôûi nieäm, cho neân phaûi boû Soå (ñeám) maø tu Tuøy (theo). Taâm nöông vaøo hôi thôû khi vaøo thì bieát vaøo, khi ra thì bieát ra, daøi ngaén laïnh noùng ñeàu bieát roõ. Neáu taâm an, minh tònh, do ñoù maø caùc thieàn töï phaùt neân laáy Tuøy laøm moân.
3. Chæ moân: Döùt taâm lo nghó goïi laø Chæ. Ngöôøi tu nhaân Tuøy töùc maø taâm an, minh tònh, nhöng ñònh cuõng chöa phaùt. Neáu taâm nöông vaøo Tuøy thì nheï khôûi loaïn töôûng. Laéng döøng an oån khoâng gì baèng Chæ. Cho neân boû Tuøy maø tu Chæ. Trong ñoù, thöôøng duøng ngöng taâm maø chæ, ngöng taâm döùt lo nghó, taâm khoâng coøn giao ñoäng maûy may thì caùc thieàn ñònh töï

nhieân khai phaùt. Neân laáy Chæ laøm moân.

1. Quaùn moân: Taâm phaân bieät chia seõ goïi laø Quaùn. Ngöôøi tu tuy do chæ maø chöùng caùc thieàn ñònh nhöng giaûi tueä chöa phaùt. Neáu truï ôû taâm ñònh thì coù lôøi ñaém meâ vò voâ minh, cho neân phaûi suy tìm xem xeùt thieàn ñònh ñaõ chöùng. Trong ñoù thöôøng duøng thaät quaùn boán Nieäm xöù. Neáu quaùn taâm roõ raøng thì bieát naêm chuùng doái traù, phaù boán ñieân ñaûo vaø möôøi saùu tri kieán nhö ngaõ, v.v… Ñieân ñaûo ñaõ khoâng thì phöông tieän voâ laäu do ñaây maø khai phaùt. Neân laáy Quaùn laøm moân.
2. Hoaøn moân: Chuyeån taâm phaûn chieáu goïi laø Hoaøn. Ngöôøi tu tuy quaùn chieáu maø chaân minh chöa phaùt. Neáu chaáp coù ta laø naêng quaùn, ñaùnh phaù ñieân ñaûo, caùi haàm chaáp ngaõ laïi nöông vaøo quaùn maø sinh thì ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo. Cho neân noùi caùc ngoaïi ñaïo chaáp tröôùc, quaùn “trí tueä Khoâng” chaúng ñöôïc giaûi thoaùt. Neáu bieát naïn naøy thì phaûi chuyeån taâm xeùt laïi taâm naêng quaùn. Neáu bieát taâm naêng quaùn laø doái traù khoâng thaät thì söï ñieân ñaûo nöông vaøo quaùn chaáp ngaõ kia seõ töï maát. Do ñoù maø phöông tieän voâ laäu töï nhieân phaùt saùng. Neân laáy Hoaøn laøm moân.
3. Tònh moân: Taâm khoâng choã nöông caäy soùng voïng chaúng khôûi, goïi laø Tònh. Ngöôøi tu khi Tu hoaøn tuy hay phaù ñaûo quaùn, neáu chaân minh chöa phaùt maø truï vaøo khoâng naêng sôû thì töùc laø thoï nieäm, cho neân khieán taâm trí ueá tröôïc giaùc baát. Ñaây ñaõ khoâng dính maéc chaáp tröôùc, thanh tònh vaéng laëng, do ñaây maø chaân minh khai phaùt, lieàn döùt keát söû ba coõi maø chöùng ñaïo Ba thöøa. Cho neân neáu thanh tònh ñöôïc nhaát taâm thì muoân taø ñeàu maát, neân laáy Tònh laøm moân laø yù ôû ñaây.

***19. MÖÔØI SAÙU ÑAËC THAÉNG:*** 1. Bieát thôû vaøo; 2. Bieát thôû ra; 3. Bieát hôi thôû daøi ngaén; 4. Bieát hôi thôû khaép thaân; 5. Tröø caùc thaân haønh; 6. Thoï hyû; 7. Thoï vui; 8. Thoï caùc taâm haïnh; 9. Taâm laøm hyû; 10. Taâm laøm nhieáp; 11. Taâm laøm giaûi thoaùt; 12. Quaùn voâ thöôøng; 13. Quaùn xuaát taùn;

1. Quaùn ly duïc; 15. Quaùn dieät; 16. Quaùn baát bieán.

Keá saùu Dieäu moân laø noùi veà möôøi saùu Ñaëc thaéng. Hai thöù thieàn ñònh naøy ñaïi yù tuy ñoàng, maø saùu Dieäu moân thì moät beà (doïc) caïn, (ngang) roäng, coøn möôøi saùu Ñaëc thaéng thì doïc daøi ngang cuïc. Daøi thì vò xa khoù ñeán cuøng. Keá seõ noùi sau, ñeàu goïi laø Ñaëc thaéng. Giaûi thích sieâng coù vieäc nhaân duyeân, neáu ñuû ra ñaày v.v… Nhöng thieàn naøy baét ñaàu töø ñieàu taâm, sau cuoái ñeán phi töôûng, moãi ñòa ñeàu coù quaùn chieáu phaùt sinh voâ laäu maø khoâng coù loãi nhaøm chaùn ñieàu aùc, töï haïi, neân goïi laø Ñaëc thaéng. Caùc thaày phaàn nhieàu duøng möôøi saùu thöù naøy maø ñoái quaùn boán Nieäm xöù. Neáu giaûi thích naøy thì taán thoái y cöù vò chæ ngang baèng vôùi saùu Dieäu moân. Phaân

bieät hai thöù ñoái vôùi Ñaëc thaéng ôû tröôùc thò doïc ngang khaùc nhau. Löôïc noùi nhö sau, vöøa yù laáy duøng.

* 1. Bieát hôi thôû vaøo: Khi môùi tu taäp Ñaëc thaéng thì chính laø nöông tuøy töùc, neân duøng bieát hôi thôû vaøo laøm moân, töùc laø thay theá phaùp soå töùc ñeå ñieàu taâm. Sôû dó nhö theá laø. Vì soå töùc (ñeám hôi thôû) thì aùm taâm maø ñeám neân quaùn tueä khoâng saùng. Nay bieát hôi thôû vaøo thì (bieát) hôi thôû roõ raøng, neân giaûi tueä deã phaùt. AÁy laø duøng bieát hôi thôû vaøo laøm phaùp ñieàu taâm. Neáu ñem möôøi saùu Ñaëc thaéng maø ñoái ngang vôùi boán Nieäm xöù thì Töø bieát hôi thôû vaøo trôû ñi laø coù naêm Ñaëc thaéng, ñeàu thuoäc veà quaùn thaân nieäm xöù.
	2. Bieát hôi thôû ra: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng phaûi duøng bieát hôi thôû ra maø thay cho phaùp soå töùc ñaàu tieân ñeå ñieàu taâm. YÙ nghóa nhö giaûi thích ôû tröôùc. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì cuõng thuoäc veà quaùn thaân nieäm xöù.
	3. Bieát hôi thôû daøi ngaén: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng phaûi nhôø quaùn ñeå ñieàu taâm. Taâm ñaõ tònh teá thì chieáu roõ daàn saùng. Neáu ñöôïc thoâ truï, teá truï vaø ñònh coõi duïc. Trong Ñònh aùm chöôùng moûng daàn, töùc lieàn bieát hôi thôû ra vaøo daøi ngaén. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì vaãn thuoäc veà quaùn thaân nieäm xöù.
	4. Bieát hôi thôû khaép thaân: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng töø ñònh coõi Duïc cuøng quaùn giuùp nhau maø vaøo Vò Ñaùo ñòa. Cho neân khi chöùng minh Vò ñaùo ñòa ñònh thì bieát thaân vaø ñònh phaùp ñeàu laø giaû doái. Hôi thôû ra vaøo khaép thaân nheø nheï döôøng nhö döôøng coù nhö khoâng. Ñaõ ôû trong ñònh chieáu soi roõ raøng maø taâm nhieãm tröôùc moûng daàn. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì vaän thuoäc veà Thaân nieäm xöù.
	5. Tröø caùc thaân haønh: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng töø Vò Ñaùo ñòa, khi muoán vaøo Sô thieàn thöôøng phaûi quaùn xeùt chia cheû. Do ñaây neáu phaùt phaùp giaùc quaùn sô thieàn thì thaân taâm roãng saùng, nhö ngöôøi maét saùng nhìn trôøi xanh thì thaáy raát roõ raøng caùc thöù treân trôøi, phaân bieät caûnh giôùi mình chöùng ñeàu laø giaû doái, khoâng coù nhaân ngaõ. Ñaõ khoâng coù nhaân ngaõ thì ai laøm caùc vieäc, ai thoï thieàn ñònh. AÁy laø ñieân ñaûo khôûi thaân nghieäp ñeàu hoaïi dieät, cho neân tröø caùc thaân haønh. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì ñaây vaän thuoäc veà quaùn thaân nieäm xöù.
	6. Thoï hyû: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng, ñaõ thöôøng töông öng vôùi quaùn tueä, neáu chöùng sô thieàn hyû chi thì seõ chieáu roõ. Do ñoù hyû sinh khoâng loãi neân goïi laø Thoï hyû. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì töø ñaây coù ba Ñaëc thaéng ñeàu thuoäc veà quaùn thoï nieäm xöù.
	7. Thoï vui: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng ñaõ thöôøng töông öng vôùi quaùn tueä. Neáu chöùng Sô thieàn khi ñöôïc laïc chi thì seõ bieát roõ. Ñoái vôùi laïc chi maø

khoâng khôûi ñaém tröôùc, vì khoâng coù choã thoï maø thoï xuùc vui neân goïi laø thoï vui. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì cuõng thuoäc veà quaùn thoï nieäm xöù.

* 1. Thoï caùc taâm haïnh: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng ñaõ thöôøng cuøng quaùn tueä giuùp ñôõ laãn nhau. Neáu khi chöùng chi Sô thieàn nhaát taâm thì lieàn chieáu roõ nhaát taâm, chaúng khôûi ñieân ñaûo. ÔÛ trong nhaát taâm maø ñöôïc chaùnh thoï, neân goïi laø thoï caùc taâm haønh. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì ñaây vaãn thuoäc veà quaùn thoï nieäm xöù.
	2. Taâm laøm hyû: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng khi lìa Sô thieàn vaøo Nhòthieàn thì thöôøng töï chieáu roõ. Do ñoù neáu phaùt noäi tònh hyû cuûa Nhò thieàn thì chaân hyû töø quaùn tueä maø sinh. Neân goïi laø taâm laøm hyû. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì ñaây coù ba Ñaëc thaéng ñeàu thuoäc veà quaùn taâm nieäm xöù.
	3. Taâm laøm nhieáp: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng, ñaõ do quaùn tueä maø ñöôïc chi nhaát taâm cuûa Nhò thieàn töùc chieáu roõ nhaát taâm. Do ñoù maø ñaûo töôûng chaúng khôûi, neân goïi taâm laøm nhieáp. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì vaãn thuoäc veà quaùn taâm nieäm xöù.
	4. Taâm laøm giaûi thoaùt: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng khi lìa Nhò thieàn vaøo Tam thieàn thöôøng coù quaùn chieáu. Cho neân neáu phaùt Tam thieàn thì lieàn chieáu roõ. Tuy ñöôïc dieäu laïc nhöng taâm khoâng meâ ñaém, khoâng vöôùng luïy töï taïi, neân goïi laø taâm laøm giaûi thoaùt. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì vaãn thuoäc veà quaùn taâm nieäm xöù.
	5. Quaùn voâ thöôøng: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng khi lìa Tam thieàn vaøo Töù thieàn thöôøng tu quaùn chieáu, cho neân khi phaùt Töù thieàn baát ñoäng ñònh thì töï quaùn ñaït. Trong ñònh, taâm thöùc luoáng doái, nieäm nieäm sinh dieät, neân goïi laø quaùn Voâ thöôøng. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì töø ñaây coù naêm Ñaëc thaéng ñeàu thuoäc veà quaùn phaùp nieäm xöù.
	6. Quaùn xuaát taùn: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng khi töø Töù thieàn vaøo Hö khoâng xöù caøng tu quaùn trí thì trong ngoaøi chieáu roõ, cho neân neáu khi chöùng Khoâng ñònh thì seõ coù lìa coõi saéc duyeân thöùc maø töï taïi, tieâu taùn maø doái traù chaúng thaät, taâm khoâng meâ ñaém neân goïi laø Quaùn xuaát taùn. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì vaãn thuoäc veà quaùn phaùp nieäm xöù.
	7. Quaùn ly duïc: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng lìa ñònh Hö khoâng xöù khi vaøo Thöùc xöù thöôøng duøng quaùn tueä töï xem xeùt muoán lìa hö khoâng xöù. Taâm lìa duïc cho neân phaùt Thöùc xöù ñònh, töùc laø quaùn ñaït (quaùn thaáu suoát). Thöùc ñònh doái traù chaúng thaät, taâm khoâng meâ ñaém neân goïi laø quaùn ly duïc. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì cuõng thuoäc quaùn phaùp nieäm xöù.
	8. Quaùn dieät: Ngöôøi tu Ñaëc thaéng khi lìa thöùc xöù maø vaøo voâ sôû höõu xöù thì duøng trí chieáu roõ caûnh sôû tu vaø taâm naêng tu, cho neân neáu phaùt voâ sôû höõu xöù xöù ñònh töùc laø töï quaùn ñaït Voâ sôû höõu xöù laø doái traù chaúng

thaät neân taâm chaúng ñaém tröôùc, neân goïi laø quaùn dieät. Neáu ñoái vôùi nieäm xöù thì vaãn thuoäc veà quaùn phaùp nieäm xöù.

* 1. Quaùn khí xaû (buoâng boû): Ngöôøi tu Ñaëc thaéng lìa Voâ sôû höõuxöù tu Phi Höõu Töôûng Phi Voâ Töôûng töùc laø töï duøng trí quaùn saùt phaùp sôû tu vaø taâm naêng tu. Cho neân neáu khi phaùt ñònh voâ töôûng thì lieàn quaùn chieáu roõ raøng, bieát roõ ñònh Phi töôûng xöù caû hai ñeàu boû nhöng vaãn coøn coù nieäm töôûng saâu kín. Boán chuùng hoøa hôïp maø coù doái traù chaúng thaät, khoâng phaûi laø chaân phaùp Nieát-baøn An vui thì taâm khoâng meâ ñaém. Ngöôøi tu Ñaëc thaéng neáu ôû moãi ñòa maø tu quaùn chieáu roõ thì trong caùc ñòa ñieân ñaûo chaúng khôûi, taâm chaúng ñaém nhieãm. Tuøy nhaân duyeân choã gaëp lieàn ôû ñòa ñoù maø phaùt chaân voâ laäu, chöùng ñaïo Ba thöøa. Noùi löôïc veà ñaëc thaéng ñaõ xong. Noùi ít neân yù khoù thaáy, ngöôøi ñoïc caàn phaûi duøng taâm kheùo leùo so saùnh khieán bieát trong moãi ñòa ñeàu cuøng boán thieàn caên baûn khoângchöùng moät löôït, tuy ñoàng maø quaùn tueä coù khaùc.

***20. THOÂNG MINH THIEÀN:*** Sô thieàn, Nhò thieàn, Tam thieàn, Töù thieàn, hö khoâng xöù, Thöùc xöù, Thieåu xöù, Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù, ñònh dieät thoï töôûng.

Keá möôøi saùu Ñaëc thaéng laø noùi veà Thoâng minh thieàn. Thieàn naøy (doïc ngang saâu kín), ñònh quaùn kheùo leùo hôn caû Ñaëc thaéng. Cho neân keá noùi sau, maø chaúng noùi tieáp sau chín töôûng boäi xaû. Thieàn naøy tuy thaät quaùn saâu kín, maø chöa ñöôïc giaûi voâ laäu, ñöôïc duïng ñoái trò roäng lôùn. Coù nghóa laø phaù phieàn naõo raát keùm cho neân chaúng saép sau boäi xaû vì cuõng phaûi laø khí loaïi. Nay ôû sau möôøi saùu Ñaëc thaéng maø ñöôïc choã, goïi laø thoâng minh, vì noùi veà töôùng thieàn naøy coù neâu ñuû trong kinh Ñaïi Taäp, nhöng kinh khoâng neâu danh muïc rieâng maø caùc Thieàn sö ôû caùc nöôùc phöông Baéc ngoài chöùng phaùp naøy, muoán duøng ñeå daïy ngöôøi thì phaûi neâu danh ñeå truyeàn ñôøi. Neáu duøng thieàn caên baûn maø noùi. Tuy teân coù töông tôï maø haønh töôùng coù khaùc. Coøn duøng teân naøy thì ngöôøi noùi, ngöôøi laøm ñeàu hieåu nghóa thöôøng, raát traùi vôùi söï maàu nhieäm aáy. Neáu ñaët sau möôøi saùu phaùp quaùn ñaëc thaéng thì tuy coù gioáng chuùt ít maø teân goïi ñeàu khoâng lieân quan. Neáu ñoái vôùi Boäi xaû thaéng xöù thì teân vaø quaùn ñeàu raát khaùc. Ñaõ taán thoái ñeàu chaúng ñoàng vôùi caùc thieàn khaùc thì ñaâu, theå duøng teân caùc thieàn khaùc maø noùi, cho neân laäp rieâng teân noù goïi laø Thoâng minh. Noùi thoâng minh laø khi tu thieàn naøy phaûi quaùn chung ba vieäc neân goïi laø Thoâng minh. Cuõng vì phaùt ñöôïc saùu thoâng, ba minh neân goïi laø Thoâng minh. Chæ coù caûnh giôùi thieàn naøy quaù röôøm raø khoâng theå truyeàn thuaät ñöôïc. Nay chæ neâu qua khoa muïc trong kinh Ñaïi Taäp noùi maø chæ baøy cho

bieát coù moät phaùp moân khaùc thöôøng naøy truyeàn baù thieàn.

* Sô thieàn coù saùu chi, kinh Ñaïi Taäp cheùp: Noùi Sô thieàn cuõng goïi laø cuï, cuõng goïi laø ly. Ly nghóa laø lìa naêm caùi, cuï nghóa laø ñuû naêm chi. Noùi naêm chi töùc laø giaùc, quaùn, hyû, laïc, an ñònh.

Giaùc chi: Theá naøo laø Giaùc? Nhö taâm giaùc ñaïi giaùc, tö duy ñaïi Tö duy, quaùn veà taâm taùnh thì goïi laø Giaùc. Theá naøo laø Quaùn? Laø taâm thöïc haønh ñaïi haïnh cuøng khaép tuøy hyû, ñoù goïi laø Quaùn. Theá naøo laø Hyû? Nhö chaân thaät bieát ñaïi Bieát tieåu, taâm ñoäng taâm, ñoù goïi laø Hyû. Theá naøo laø laïc, laø thöïc haønh phaùp naøy thì taâm nhaän ñöôïc caùc laïc xuùc (caùc vui), ñoù goïi laø laïc. Theá naøo laø An? Nghóa laø taâm an, thaân an, nhaän ñöôïc caùc vui, ñoù goïi laø An. Theá naøo laø Ñònh? Nghóa laø nhö taâm truï ñaïi truï chaúng loaïn, ôû duyeân chaúng nhaàm khoâng coù ñieân ñaûo, ñoù goïi laø truï.

* Nhò thieàn coù ba chi, kinh Ñaïi Taäp cheùp: Nhò thieàn cuõng goïi laø Ly, cuõng goïi laø Cuï. Ly laø lìa naêm caùi, cuï laø ñuû ba chi, töùc laø hyû, an, ñònh.
* Tam thieàn coù naêm chi, kinh Ñaïi Taäp cheùp: Tam thieàn cuõng goïi laø Ly, cuõng goïi laø Cuï. Ly laø lìa naêm caùi, cuï laø ñuû naêm chi, töùc laø nieäm, xaû, tueä, an, ñònh.
* Töù thieàn coù boán chi. Kinh Ñaïi Taäp cheùp: Töù thieàn cuõng goïi laø Ly, cuõng goïi laø Cuï. Ly laø ñoàng lìa naêm caùi, cuï laø ñuû boán chi, töùc laø nieäm, xaû, khoâng khoå khoâng vui, ñònh.
* Ñònh Khoâng xöù, kinh Ñaïi Taäp cheùp: Neáu coù Tyø-kheo quaùn thaân maø nhaøm chaùn sôï haõi, xa lìa thaân töôùng, taát caû thaân xuùc, hyû xuùc, laïc xuùc, phaân bieät saéc töôùng xa lìa saéc AÁm, quaùn voâ löôïng khoâng xöù, thì Tyø-kheo aáy ñöôïc ñònh Khoâng xöù.
* Thöùc xöù ñònh. Kinh Ñaïi Taäp cheùp: Neáu coù Tyø-kheo tu Xa-ma-tha Tyø-baø-xaù-naêng löïc, quaùn taâm, yù, thöùc töï bieát thaân naøy chaúng thoï ba thoï. Vì ñöôïc xa lìa ba thöù thoï aáy, neân tyø-kheo ñoù ñöôïc Thöùc xöù ñònh.
* Ñònh Thieåu xöù. Kinh Ñaïi Taäp cheùp: neáu coù Tyø-kheo quaùn khoâng ba ñôøi bieát taát caû haïnh vöøa sinh vöøa dieät. Khoâng xöù, Thieåu xöù vöøa sinh vöøa dieät. Thöïc haønh quaùn aáy roài thöù lôùp maø quaùn thöùc: Nay ta thöùc naøy vöøa thöùc vöøa chaúng phaûi thöùc. Neáu chaúng phaûi thöùc thì goïi laø vaéng laëng. Vì sao ta caàu caét ñöùt thöùc naøy, ñoù goïi laø ñöôïc Thieåu xöù ñònh.
* Ñònh Phi töôûng, kinh Ñaïi Taäp cheùp: Neáu Tyø-kheo coù phi taâm töôûng, nghó raèng: Nay ta töôûng naøy laø khoå laäu, laø gheû nhoït, laø chaúng vaéng laëng. Neáu ta döùt boû phi töôûng vaø Phi phi töôûng aáy thì goïi laø tòch tònh. Neáu coù Tyø-kheo döùt boû Phi töôûng Phi phi töôûng aáy thì goïi laø ñöôïc Voâ töôûng giaûi thoaùt moân. Vì sao? Vì Tyø-kheo phaùp haïnh nghó raèng: Neáu coù thoï töôûng, hoaëc coù thöùc töôûng, hoaëc coù xuùc töôûng, hoaëc coù khoâng

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Thöôïng (Phaàn 2) 550

töôûng, hoaëc coù thöùc töôûng, hoaëc phi töôûng Phi phi töôûng, v.v… thì ñeàu laø thoâ töôûng. Nay ta neáu tu Tam-muoäi Voâ töôûng thì döùt boø ñöôïc caùc töôûng nhö theá. Cho neân ôû Phi töôûng Phi phi töôûng laø vaéng laëng. Thaáy nhö theá roài beøn nhaäp vaøo Phi phi töôûng ñònh. Ñaõ chaúng coøn yeâu ñaém maø phaù voâ minh aáy roài thì ñöôïc quaû A-la-haùn. Ba thöù ñònh tröôùc hai ñaïo ñaõ döùt, ñònh thöù tö sau chaúng theå duøng ñaïo theá tuïc maø döùt. Phaøm phu ôû Phi töôûng xöù tuy lìa Nieát-baøn thoâ maø cuõng coù möôøi thöù teá phaùp. Vì khoâng coù phieàn naõo thoâ neân taát caû phaøm phu goïi laø Nieát-baøn. Phaøm phu ñoù töùc laø ngoaïi ñaïo Uaát-ñaàu-lam-phaát.

- Ñònh Dieät taän, kinh Ñaïi Taäp cheùp: Naøy Kieàu-traàn-nhö! neáu coù Tyø-kheo tu taäp Thaùnh ñaïo nhaøm chaùn xa lìa Boán thieàn, boán Khoâng xöù quaùn, laø ñaïo dieät ñònh trang nghieâm maø vaøo ñònh Dieät taän.

Nay noùi veà chi thieàn Thoâng minh ñeàu trích töø kinh Ñaïi Taäp, trong ñoù khoâng coù moät caâu giaûi thích rieâng naøo. Ngöôøi ñoäc neân töï tìm suy nghó.