PHÁP GIỚI THỨ ĐỆ SƠ MÔN

**QUYỂN TRUNG (**PHẦN 1)

***20. CHÍN TÖÔÛNG:*** Moät laø töôûng sình chöông; hai laø töôûng söng tím; ba laø töôûng hö hoaïi; boán laø töôûng maùu chaûy ra; naêm laø töôûng maùu muû nhaày nhuïa; saùu laø töôûng bò caén xeù; baûy laø töôûng raõ tan; taùm laø töôûng xöông; chín laø töôûng ñoát.

Keá Thoâng minh thieàn laø noùi veà chín töôûng. Treân noùi thieàn tuy coù ñònh tueä maø chæ laø thaät quaùn chöa coù quaùn ñaéc giaûi thì söùc ñoái trò seõ raát yeáu, töø chín töôûng trôû ñi noùi veà thieàn ñònh ñeàu coù quaùn ñaéc giaûi ñeå ñoái trò beänh naëng phieàn naõo, löïc duïng seõ maïnh. Nhö ñoáng caây goã chaéc maø duøng dao nhoû thì khoâng chaët ñöôïc phaøi duøng buùa lôùn. Chín töôûng laø ñaàu tieân cuûa quaùn Ñaéc giaûi, neân keá noùi chín thöù naøy goïi chung laø töôûng, vì chuyeån ñöôïc taâm, chuyeån ñöôïc töôûng. Vì coù coâng naêng chuyeån töôûng baát tònh ñieân ñaûo neân chín thöù naøy ñeàu goïi laø Töôûng.

1. Töôûng sình chöông. Neáu quaùn thaây ngöôøi cheát sình chöông leân nhö caùi tuùi ñaày hôi, khaùc vôùi töôùng xöa, ñoù goïi laø Töôûng sình chöông.
2. Töôûng baàm xanh. Neáu quaùn thaây cheát da thòt vaøng ñoû, öù chaát xanh ñen thì goïi laø töôûng baàm xanh.
3. Töôûng hö hoaïi. Neáu quaùn thaây cheát gioù thoåi maët trôøi thieâu ñoát khieán vöõa naùt ra, aáy laø Töôûng hö hoaïi.
4. Töôûng maùu chaûy traøn lan: Neáu quaùn thaây cheát maùu muû chaûy ñaày daãy, dô baån traøn lan, ñoù laø töôûng maùu chaûy traøn lan.
5. Töôûng maùu muû nhaày nhuïa: Neáu quaùn thaây cheát thòt da nhaày nhuïa, gioøi trong maùu muû boø ra khaép ñaát, ñoù laø töôûng maùu muû nhaày nhuïa.
6. Töôûng caén xeù. Neáu quaùn thaây cheát bò gioøi boï saâu kieán bu aên, chim moå, thuù caén xeù. Ñoù laø töôûng bò caén xeù.
7. Töôûng phaân taùn. Neáu quaùn thaây cheát, caàm thuù caén xeù, thaân hình phaân taùn, gaân xöông chia lìa, ñaàu mình tay chaân ngoãn ngang, aáy laø töôûng phaân taùn.
8. Töôûng boä xöông. Neáu quaùn thaây cheát, da thòt ñaõ heát chæ thaáy

toaøn xöông traéng, gaân lieàn hoaëc rôøi ra, aáy laø töôûng xöông.

1. Töôûng thieâu ñoát. Neáu quaùn thaây cheát bò löûa thieâu ñoát tan vuïn khoùi boác leân, cuûi heát hình maát, chæ coøn tro naùt. Neáu chaúng thieâu ñoát thì cuõng bò tan maát, ñoù laø töôûng ñoát.

***22. TAÙM NIEÄM:*** 1. Nieäm Phaät; 2. Nieäm phaùp; 3. Nieäm taêng; 4. Nieäm giôùi; 5. Nieäm xaû; 6. Nieäm thieân; 7. Nieäm hôi thôû ra vaøo; 8. Nieäm caùi cheát.

Keá chín töôûng thì noùi veà taùm nieäm ñeå tröø sôï seät. Neáu khi tu chín töôûng, suy nghó thaây cheát ñaùng nhaøm chaùn, do ñaây maø sôï haõi noåi oác vaø bò aùc ma quaáy nhieãu, lo sôï caøng theâm. Neáu ñeå yù taùm nieäm thì sôï seät lieàn döùt, cho neân noùi roõ. Goïi chung laø Nieäm, Nieäm laø teân khaùc cuûa trong taâm nhôù nghó, chuyeân taâm nhôù taùm coâng ñöùc naøy, neân goïi laø taùm nieäm. Khoâng phaûi chæ tröø ñöôïc sôï seät theá gian. Neáu kheùo tu thì cuõng döùt tröø ñöôïc taát caû chöôùng naïn vaø ba coõi theá gian sinh töû.

1. Nieäm Phaät: Khi gaëp sôï seät vaø caùc chöôùng naïn thì neân nieäm Phaät. Phaät laø Ña-ñaø A-giaø-ñoä A-la-ha-Tam-nieäm-Tam-Phaät-ñaø, thaàn ñöùc voâ löôïng, nghó nhôù nhö theá roài thì sôï seät vaø caùc chöôùng naïn ñeàu tröø.
2. Nieäm phaùp: Neáu khi coù chöôùng naïn vaø sôï seät thì neân nieäm phaùp. Phaät phaùp kheùo sinh ra quaû ngay ñôøi naøy khoâng noùng böùc, khoâng ñôïi luùc ñeán choã thieän, thoâng suoát voâ ngaïi aáy laø Nieäm phaùp.
3. Nieäm taêng: Taêng laø chuùng ñeä töû Phaät, coù ñuû naêm phaàn Phaùp thaân, trong ñoù coù boán song taùm boái ñöôïc quaû ba thöøa, xöùng ñaùng thoï nhaän cuùng döôøng leã baùi v.v… laø ruoäng phöôùc voâ thöôïng cuûa theá gian, ñoù laø nieäm Taêng.
4. Nieäm giôùi. Giôùi coù coâng naêng ngaên caùc ñieàu aùc, laø choã ôû an oån. Trong ñaây giôùi coù ba thöù. Ñoù laø giôùi Luaät nghi, giôùi Ñònh coäng, vaø giôùi Ñaïo coäng. Luaät nghi thì tröø ñöôïc ñieàu caùc aùc cuûa thaân mieäng. Ñònh coäng thì ngaên ñöôïc caùc aùc giaùc phieàn naõo. Ñaïo coäng thì phaù voâ minh ñöôïc tueä giaûi thoaùt, ñoù laø nieäm giôùi.
5. Nieäm xaû. Coù hai thöù: Moät laø Xaû thí xaû; hai laø Xaû phieàn naõo xaû, Xaû thí xaû thì sinh ra coâng ñöùc lôùn. Xaû phieàn naõo xaû, laø do ñaây maø ñöôïc trí tueä, nhaäp Nieát-baøn, ñoù laø nieäm xaû.
6. Nieäm thieân: Töùc laø töø trôøi Töù thieân vöông cho ñeán trôøi Tha hoùa töï taïi. Hoaëc coù boán thöù trôøi: Moät laø Thieân, hai laø Sinh thieân, ba laø Tònh thieân, boán laø Sinh tònh thieân. Nhö theá quaû baùo thanh tònh, lôïi ích an vui taát caû, ñoù laø nieäm thieân.
7. Nieäm A-na-na, nhö möôøi saùu Ñaëc thaéng noùi nieäm hôi thôû ra

vaøo. Nhö theá khi nieäm trì tröø ñöôïc taâm loaïn maø nhaäp vaøo chaùnh ñaïo huoáng chi caùc sôï seät ôû theá gian, ñoù laø nieäm A-na-ban-na.

1. Nieäm caùi cheát: coù hai thöù (cheát): Moät laø (töï cheát), hai laø do nhaân duyeân khaùc maø cheát. Hai thöù naøy thöôøng theo thaân khoâng theå traùnh ñöôïc. Ñoù laø nieäm caùi cheát.

***23. MÖÔØI TÖÔÛNG***: 1. Töôûng voâ thöôøng; 2. Töôûng khoå; 3. Töôûng voâ ngaõ; 4. Töôûng thöùc aên baát tònh; 5. Töôûng theá gian chaúng coù gì ñaùng vui; 6. Töôûng caùi cheát; 7. Töôûng baát tònh; 8. Töôûng döùt; 9. Töôûng ly; 10. Töôûng cuøng taän.

Keá taùm nieäm laø noùi veà möôøi töôûng. Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Chín töôûng nhö daây troùi giaëc, möôøi töôûng nhö gieát giaëc. Neáu theá phaûi tröôùc noùi chín töôûng, chæ khi tu chín töôûng thì coù caùc chöôùng naïn vaø sôï seät, neân phaûi noùi taùm nieäm. Ñaõ lìa ñöôïc caùc sôï seät roài thì taâm an vaø khoâng chöôùng. Neân keá noùi möôøi töôûng. Noùi töôûng laø vì coù coâng naêng chuyeån ñöôïc taâm, chuyeån ñöôïc töôûng, chuyeån ñöôïc caùc töôûng ñieân ñaûo nhö chaáp thöôøng, laïc, v.v…, neân goïi laø Töôûng. Ba laø töôûng tröôùc laø ñoaïn kieán ñeá hoaëc maø noùi, boán töôûng giöõa laø ñoaïn tö duy hoaëc maø noùi vaø ba töôûng sau laø vì tu ñaïo voâ hoïc maø noùi. Do ñoù ngöôøi hoaïi phaùp phaûi tu möôøi töôûng naøy thì döùt ñöôïc keát söû ba coõi maø chöùng quaû Thaùnh voâ laäu.

1. Töôûng voâ thöôøng. Quaùn taát caû phaùp höõu vi laø voâ thöôøng, trí tueä töông öng vôùi töôûng goïi laø töôûng voâ thöôøng. Taát caû phaùp höõu vi coù hai thöù: Moät laø chuùng sinh, hai laø coõi nöôùc. Hai thöù naøy ñeàu thöôøng môùi vaø sinh dieät, neân goïi laø Voâ thöôøng.
2. Töôûng khoå. Quaùn taát caû phaùp höõu vi laø khoå, trí tueä töông öng vôùi töôûng (duøng trí tueä maø töôûng) goïi laø töôûng khoå. Neáu phaùp höõu vi voâ thöôøng, töùc laø khoå thöôøng bò aùp böùc cuûa ba khoå, taùm khoå. AÁy goïi laø Khoå.
3. Töôûng voâ ngaõ. Quaùn taát caû phaùp laø voâ ngaõ, trí tueä töông öng vôùi töôûng goïi laø Töôûng voâ ngaõ. Neáu phaùp höõu vi ñeàu laø khoå thì töùc laø voâ ngaõ, vì khoâng töï taïi, cuõng vì khoå töø duyeân sinh maø khoâng coù töï taùnh. Trong khoâng coù töï taùnh neân ngaõ khoâng thaät coù.
4. Töôûng thöùc aên baát tònh. Quaùn caùc thöùc aên uoáng ñeàu baát tònh, trí tueä töông öng vôùi töôûng neân goïi laø Töôûng thöùc aên baát tònh. Thöùc aên uoáng theá gian ñeàu töø nhaân duyeân baát tònh, cho neân thòt töø tinh huyeát sinh ra, bô laïc töø ñöôøng nöôùc tinh huyeát sinh ra, tuøy vieäc maø quaùn, ñeàu laø baát tònh.
5. Töôûng theá gian chaúng coù gì ñaùng vui. Quaùn taát caû theá gian ñeàu

chaúng coù gì ñaùng vui, trí tueä töông öng vôùi töôûng goïi laø Töôûng theá gian chaúng coù gì ñaùng vui. Coù hai thöù theá gian: Moät laø chuùng sinh, hai laø coõi nöôùc. Coù nhieàu loãi aùc chaúng ñaùng vui.

1. Töôûng caùi cheát. Quaùn caùi cheát, trí tueä töông öng vôùi töôûng goïi laø Töôûng caùi cheát. Neáu quaû baùo trong moät thôøi kyø thöôøng bò hai thöù cheát ñeo ñuoåi thì thôû ra coù theå khoâng thôû vaøo.
2. Töôûng baát tònh: Quaùn thaân mình vaø ngöôøi ñeàu baát tònh, trí tueä töông öng vôùi töôûng goïi laø Töôûng baát tònh. Nhö quaùn trong thaân naøy coù ba möôi saùu vaät, ngoaøi thì coù chín loã thöôøng tieát ra nöôùc dô. Töø sinh ñeán cheát khoâng coù moät thöù naøo laø saïch caû.
3. Töôûng döùt: Quaùn Nieát-baøn lìa sinh töû, trí tueä töông öng vôùi töôûng goïi laø Töôûng döùt. Ngöôøi tu phaûi nghó neáu Nieát-baøn thanh tònh khoâng coù phieàn naõo thì phaûi döùt tröø keát söû maø chöùng Nieát-baøn.
4. Töôûng lìa. Quaùn Nieát-baøn lìa sinh töû, trí tueä töông öng vôùi töôûng goïi laø Töôûng lìa. Ngöôøi tu suy nghó neáu Nieát-baøn thanh tònh lìa sinh töû, thì phaûi lìa sinh töû maø chöùng Nieát-baøn.
5. Töôûng cuøng taän. Quaùn Nieát-baøn, keát söû vaø sinh töû döùt heát, trí tueä töông öng vôùi töôûng goïi laø Töôûng cuøng taän. Ngöôøi tu nghó raèng: Neáu Nieát-baøn thanh tònh keát söû vaø sinh töû, thì phaûi döùt haún keát söû vaø nghieäp sinh töû maø chöùng Nieát-baøn.

***24. TAÙM BOÁI XAÛ:*** 1. Trong coù saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc; 2. Trong khoâng saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc; 3. Tònh boái xaû thaân laøm chöùng; 4. Hö khoâng xöù boái xaû; 5. Thöùc xöù boái xaû; 6. Voâ sôû höõu xöù boái xaû; 7. Phi höõu töôûng phi voâ töôûng boái xaû; 8. Dieät thoï töôûng boái xaû.

Keá möôøi töôûng laø noùi veà taùm boái xaû. Tröôùc noùi chín töôûng möôøi töôûng. Ñaõ laø hoaïi phaùp ñoái trò quaùn moân thì ngang cuïc maø doïc ngaén, ñoái trò caùc thieàn ñònh quaùn ñeàu chöa ñaày ñuû. Neáu chöùng quaû Thaùnh thì khoâng coù caùc coâng ñöùc lôùn chöa ba minh, taùm giaûi thoaùt, v.v… Nay muoán noùi ñuû taát caû voâ laäu ñoái trò, quaùn luyeän huaân tu thieàn ñònh neân seõ noùi keá ñaây. Neáu tu quaùn naøy luyeän caùc thieàn ñònh khi chöùng quaû Thaùnh thì thaønh La- haùn coù söùc maïnh, ñaày ñuû saùu thoâng ba minh vaø taùm giaûi thoaùt, Nguyeän trí ñaûnh thieàn, Tam-muoäi Voâ traùnh, v.v… laø caùc coâng ñöùc. Taùm thöù naøy goïi chung laø taùm boái xaû. Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Boái laø tònh khieát naêm duïc. Xaû laø taâm ñaém, neân goïi laø boái xaû. Neáu phaùt trí tueä voâ laäu chaân thaät, döùt heát kieát nghieäp ba coõi thì goïi laø giaûi thoaùt.

1. Trong coù saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc: Trong coù saéc töôùng laø chaúng hoaïi noäi saéc, chaúng dieät saéc töôùng beân trong. Ngoaøi quaùn saéc laø

chaúng hoaïi saéc ngoaøi, chaúng dieät saéc töôùng beân ngoaøi, laáy taâm baát tònh aáy maø quaùn saéc ngoaøi. Roõ raøng nhö theá vì tu löu quang neân chaúng phaûi ôû trong Sô boái xaû maø hoaïi dieät xöông ngöôøi trong thaân. Keát söû coõi Duïc khoù döùt cho neân phaûi duøng taâm baát tònh maø quaùn saéc ngoaøi. Vò Sô boái xaû naøy ôû Sô thieàn xaû ñöôïc mình ngöôøi vaø ôû ñòa döôùi neân goïi laø Boái xaû.

1. Trong khoâng saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc. Trong khoâng saéc töôùng, hoaïi saéc trong, dieät töôùng saéc trong. Ngoaøi quaùn saéc laø chaúng hoaïi saéc ngoaøi, chaúng dieät töôùng ngoaïi saéc. Duøng taâm baát tònh maø quaùn saéc ngoaøi. Roõ raøng nhö theá ngöôøi tu vì nhaäp vaøo Nhò thieàn noäi tònh maø hoaïi dieät ngöôøi trong xöông. Vì keát söû coõi duïc khoù döùt neân cuõng quaùn töôùng baát tònh beân ngoøai.
2. Tònh boái xaû thaân laøm chöùng. Tònh laø duyeân tònh neân goïi laø tònh. Ngöôøi tu töø töôùng baát tònh beân ngoaøi , chæ ôû trong ñònh maø luyeän taùm saéc aùnh saùng, thanh tònh saùng saïch cuõng nhö maàu chaát baùu, neân goïi laø duyeân tònh thaân laøm chöùng. Vì khoâng coù taâm (ñaém tröôùc) neân ñöôïc thaân khaép vui trong Tam thieàn, neân goïi laø thaân laøm chöùng.
3. Hö khoâng xöù boái xaû. Neáu dieät saéc caên baûn Töù thieàn vaø ba boái xaû, boán thaéng xöù, taùm saéc trong taát caû choã, moät taâm duyeân vôùi voâ bieân hö khoâng maø nhaäp ñònh, töùc laø quaùn ñònh naøy nöông AÁm nhaäp giôùi, cho neân coù voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, giaû doái chaúng thaät maø taâm sinh nhaøm chaùn chaúng ñaém tröôùc, thaâm nhaäp saâu vaøo, moät beà khoâng trôû laïi. AÁy laø Hö khoâng xöù boái xaû.
4. Thöùc xöù boái xaû. Neáu xaû hö khoâng, khi moät taâm duyeân thöùc vaøo ñònh thì quaùn ñònh naøy, nöông AÁm nhaäp, giôùi neân coù voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, doái traù chaúng thaät, taâm sinh nhaøm chaùn maø chaúng khoâng thoï tröôùc, vaøo saâu moät beà chaúng trôû laïi, ñoù laø Thöùc xöù boái xaû.
5. Voâ sôû höõu xöù boái xaû. Neáu xaû thöùc, moät taâm khi duyeân voâ sôû höõu maø vaøo ñònh, töùc quaùn ñònh naøy, nöông AÁm nhaäp giôùi cho neân coù voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, doái traù chaúng thaät, taâm sinh nhaøm chaùn maø chaúng thoï tröôùc, vaøo saâu moät beà chaúng trôû laïi. AÁy laø Voâ sôû höõu xöù boái xaû
6. Phi höõu töôûng, phi voâ töôûng boái xaû: Neáu xaû voâ sôû höõu xöù, khi moät taâm duyeân Phi höõu töôûng phi voâ töôûng maø vaøo ñònh, töùc quaùn ñònh naøy, nöông AÁm nhaäp giôùi cho neân coù voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, doái traù chaúng thaät, taâm sinh nhaøm chaùn maø chaúng thoï tröôùc, vaøo saâu moät beà chaúng trôû laïi. AÁy laø Phi höõu töôûng phi voâ töôûng boái xaû.
7. Dieät thoï töôûng boái xaû. Boái dieät thoï töôûng caùc phaùp taâm, taâm soå. AÁy laø Dieät thoï töôûng boái xaû. Vì sao? Caùc ñeä töû Phaät nhaøm chaùn sôï

seät taâm taùn loaïn, muoán nhaäp ñònh nghæ ngôi, ñaët phaùp Nieát-baøn maø vaøo trong thaân, cho neân noùi thaân chöùng maø töôûng thoï dieät.

***25. TAÙM THAÉNG XÖÙ:***

1. Trong coù saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc ít, hoaëc toát hoaëc xaáu, ñoù goïi laø Thaéng tri thaéng kieán; 2. Trong coù saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc nhieàu, hoaëc xaáu hoaëc toát, ñoù goïi laø Thaéng tri thaéng kieán; 3. Trong khoâng saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc ít cuõng nhö theá; 4. Trong khoâng saéc töôùng ngoaøi quaùn saéc nhieàu cuõng nhö theá; 5. Thanh thaéng xöù; 6. Hoaøng thaéng xöù; 7. Xích thaéng xöù; 8. Baïch thaéng xöù.

Keá taùm boái xaû laø noùi veà taùm thaéng xöù. Boái xaû tuy coù duïng boái xaû tònh khieát naêm duïc. Ñaõ laø sô quaùn ôû trong duyeân maø chuyeån bieán, chöa ñöôïc töï taïi tuøy taâm. Neáu muoán quaùn taâm ñöôïc thuaàn thuïc chuyeån bieán töï taïi, aét caàn phaûi tieán tu thaéng xöù quaùn. Cho neân seõ noùi keá ñaây, vì vaäy luaän Trí Ñoä coù thí duï raèng: Nhö ngöôøi côûi ngöïa phaù traän, cuõng töï cheá phuïc ngöïa aáy, neân goïi laø Thaéng xöù, cuõng goïi laø taùm tröø nhaäp.

1. Trong coù saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc ít, hoaëc toát hoaëc xaáu, ñoù goïi laø Thaéng tri, thaéng kieán. Trong coù saéc töôùng ngoaøi quaùn saéc ít: Sô boái xaû maø noùi ít, laø duyeân ít neân noùi ít. Neáu quaùn ñaïo chöa theâm neân phaûi quaùn ít nhaân duyeân, nhieàu thì sôï khoù nhieáp, chuyeån bieán chaúng ñöôïc tuøy taâm. Neáu quaùn ít ñeïp xaáu trong phaùp baát tònh thì chuyeån bieán töï taïi, thoâng ñaït voâ ngaïi. Taâm khoâng laáy boû chaúng khôûi yeâu gheùt. AÁy goïi laø Thaéng tri thaéng kieán.
2. Trong coù saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc nhieàu, hoaëc xaáu hoaëc toát, ñoù goïi laø Thaéng tri thaéng kieán. Trong coù saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc. Nhö sô boái xaû maø noùi nhieàu laø quaùn nhieàu nhaân duyeân, neân goïi quaùn nhieàu. Taâm ñaõ ñieàu phuïc thaønh khuoân pheùp thì quaùn nhieàu khoâng haïi, cho neân noùi nhieàu. Neáu ñoái chieáu toát xaáu ôû trong caûnh baát tònh maø chuyeån bieán töï taïi thoâng ñaït voâ ngaïi, taâm khoâng laáy boû, chaúng khôûi yeâu gheùt. Ñoù goïi laø Thaéng tri thaéng kieán.
3. Trong khoâng saéc töôùng ngoaøi quaùn saéc ít, hoaëc toát hoaëc xaáu, ñoù goïi laø Thaéng tri thaéng kieán. Trong khoâng saéc töôùng nhö hai boái xaû, ngoaøi quaùn saéc ít hoaëc toát hoaëc xaáu v.v…. ñeàu nhö Thaéng xöù ôû ñaàu.
4. Trong khoâng saéc töôùng, ngoaøi quaùn saéc nhieàu, hoaëc toát hoaëc xaáu, ñoù goïi laø Thaéng tri thaéng kieán. Trong khoâng saéc töôùng nhö hai boái xaû, ngoaøi quaùn saéc ít hoaëc toát hoaëc xaáu ñeàu nhö hai Thaéng xöù
5. Thanh thaéng xöù. Neáu quaùn maàu xanh, chuyeån bieán töï taïi, ít coù theå nhieàu, nhieàu coù theå ít, saéc saùng röïc rôõ hôn caû boái xaû. Töôùng xanh

ñöôïc thaáy cuõng chaúng khôûi öa thích, neân goïi laø Thanh thaéng xöù

1. Hoaøng thaéng xöù, gioáng nhö phaân bieät cuûa Thanh thaéng xöù.
2. Xích thaéng xöù, gioáng nhö phaân bieät cuûa Thanh thaéng xöù.
3. Baïch thaéng xöù, gioáng nhö phaân bieät cuûa Thanh thaéng xöù.

Nay duøng boán saéc laøm thaéng xöù laø y theo luaän Ñaïi Trí Ñoä, nhö trong kinh Anh Laïc thì duøng boán ñaïi, boán thaéng xöù.

***26. MÖÔØI NHAÁT THIEÁT XÖÙ:*** Moät laø Thanh nhaát thieát xöù; hai laø Hoaøng nhaát thieát xöù; ba laø Xích nhaát thieát xöù; boán laø Baïch nhaát thieát xöù; naêm laø Ñòa nhaát thieát xöù; saùu laø Thuûy nhaát thieát xöù; baûy laø Hoûa nhaát thieát xöù; taùm laø Phong nhaát thieát xöù; chín laø Khoâng nhaát thieát xöù; möôøi laø Thöùc nhaát thieát xöù.

Keá taùm thaéng xöù laø noùi veà möôøi Nhaát thieát xöù. Thaéng xöù tuy ít maø trong quaùn chuyeån bieán töï taïi nhöng chöa cuøng khaép. Nay möôøi Nhaát thieát xöù seõ quaùn cuøng khaép, do ñoù maø keá ñaây seõ noùi. Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Boái xaû laø sô moân (moân ñaàu), thaéng xöù laø trung haïnh (haïnh giöõa), Nhaát thieát xöù laø thaønh töïu (thaønh töïu sau cuøng). Ba thöù quaùn ñuû töùc laø quaùn thieàn theå thaønh töïu, goïi chung laø Nhaát thieát xöù, ñeàu töø choã quaùn caûnh ñaày khaép maø ñöôïc teän goïi. Cuõng goïi laø möôøi Nhaát thieát nhaäp.

1. Thanh nhaát thieát xöù: laïi laáy ít saéc xanh trong boái xaû thaéng xöù ôû tröôùc, khieán cho khaép taát caû choã ñeàu xanh.
2. Hoaøng nhaát thieát xöù: laïi laáy ít saéc vaøng trong boái xaû thaéng xöù ôû tröôùc, khieán cho khaép taát caû choã ñeàu vaøng.
3. Xích nhaát thieát xöù: laïi laáy ít saéc ñoû trong boái xaû thaéng xöù ôû tröôùc khieán cho khaép taát caû choã ñeàu ñoû.
4. Baïch nhaát thieát xöù: laïi laáy ít saéc traéng boái xaû trong thaéng xöù ôû tröôùc, khieán cho khaép taát caû choã ñeàu laø traéng.
5. Ñòa nhaát thieát xöù: laïi laáy ít saéc ñaát trong boái xaû thaéng xöù ôû tröôùc, khieán cho khaép taát caû choã ñeàu laø saéc ñaát.
6. Thuûy nhaát thieát xöù: laïi laáy ít saéc nöôùc trong boái xaû thaéng xöù ôû tröôùc, khieán cho khaép taát caû choã ñeàu laø saéc nöôùc.
7. Hoûa nhaát thieát xöù: laïi laáy ít saéc löûa trong boái xaû thaéng xöù ôû tröôùc, khieán cho khaép taát caû choã ñeàu laø saéc löûa.
8. Phong nhaát thieát xöù: laïi laáy ít saéc gioù trong boái xaû thaéng xöù ôû tröôùc, khieán cho khaép taát caû choã ñeàu laø saéc gioù.
9. Khoâng nhaát thieát xöù: laïi vaøo ñònh hö khoâng boái xaû ôû tröôùc, khieán cho khaép taát caû choã ñeàu laø khoâng.
10. Thöùc nhaát thieát xöù: laïi laáy ít thöùc xöù boái xaû ôû tröôùc, khieán cho

khaép taát caû choã ñeàu coù thöùc.

***27. MÖÔØI BOÁN BIEÁN HOÙA:*** Sô thieàn coù hai bieán hoùa, Nhò thieàn coù ba bieán hoùa, Tam thieàn coù boán bieán hoùa, Töù thieàn coù naêm bieán hoùa. Hôïp laïi thaønh möôøi boán bieán hoùa.

Keá möôøi Nhaát thieát xöù laø noùi veà möôøi boán bieán hoùa. Treân ñaõ noùi quaùn thieàn, chaùnh theå tuy ñuû nhöng chöa noùi veà coâng duïng. Nay muoán hoïc duïng saùu thoâng, thì tröôùc phaûi tu taâm bieán hoùa. Noùi chung laø Bieán hoùa, laø khieán cho khoâng maø chôït coù, coù maø chôït khoâng, neân goïi laø bieán hoùa.

1. Sô thieàn coù hai bieán hoùa: Moät laø sô thieàn hoùa sô thieàn, coù khaû naêng bieán hoùa ñòa mình; hai laø Sô thieàn hoùa coõi duïc, coù khaû naêng bieán hoùa ñòa döôùi coõi Duïc.
2. Nhò thieàn coù ba bieán hoùa: Moät laø Nhò thieàn hoùa Nhò thieàn, coù khaû naêng bieán hoùa ñòa mình; hai laø Nhò thieàn hoùa Sô thieàn, coù khaû naêng bieán hoùa ñòa döôùi Sô thieàn; ba laø Nhò thieàn hoùa coõi duïc, laø coù khaû naêng bieán hoùa ñòa döôùi coõi duïc.
3. Tam thieàn coù boán bieán hoùa: Moät laø tam thieàn hoùa tam thieàn, laø coù khaû naêng bieán hoùa ñòa mình; hai laø Tam thieàn hoùa Nhò thieàn, coù khaû naêng bieán hoùa ñòa döôùi Nhò thieàn; ba laø Tam thieàn hoùa Sô thieàn, coù khaû naêng bieán hoùa ñòa döôùi Sô thieàn; boán laø Tam thieàn hoùa coõi duïc, coù khaû naêng bieán hoùa ñòa döôùi coõi duïc.
4. Töù thieàn coù naêm bieán hoùa, töùc Töù thieàn coù khaû naêng hoùa töø Töù thieàn, Tam thieàn, Nhò thieàn, Sô thieàn vaø coõi duïc, taát caû coù naêm thöù nhö treân suy ra.

***28. SAÙU THAÀN THOÂNG***: 1. Thieân nhaõn thoâng; 2. Thieân nhó thoâng;

1. Tri tha taâm thoâng; 4. Tuùc maïng thoâng; 5. Thaân nhö yù thoâng; 6. Laäu taän thoâng.

Keá bieán hoùa laø noùi veà saùu thaàn thoâng. ÔÛ ñaây coù ba yù khaùc nhau. Neáu y baùo ñöôïc thaàn thoâng thì ñöôïc thaàn thoâng roài môùi bieán hoùa. Neáu laø tuï ñöôïc thaàn thoâng thì tröôùc phaûi tu bieán hoùa roài môùi ñöôïc thaàn thoâng. Nay ôû ñaây ñaõ y cöù tu ñöôïc thöù lôùp, neân keá bieán hoùa laø noùi veà Thaàn Thoâng, ñaây ñeàu goïi laø thoâng. Coøn kinh Anh Laïc thì noùi: Thaàn laø thieân taâm, thoâng laø tueä taùnh, laø tueä thieân nhieân thaáu suoát voâ ngaïi, neân goïi thaàn Thoâng.

* 1. Thieân nhaõn thoâng. Ngöôøi tu Thieân nhaõn neáu ôû saâu trong thieàn ñònh thì phaùt ñöôïc taïo saéc truï coõi saéc boán ñaïi thanh tònh, maét thaáy chuùng

sinh trong saùu ñöôøng cheát ñaây sinh kia vaø thaáy taát caû hình saéc ôû theá gian, ñoù laø Thieân nhaõn thoâng.

* 1. Thieân nhó thoâng. Ngöôøi tu Thieân nhó, neáu ôû saâu trong thieàn ñònh thì phaùt ñöôïc boán ñaïi thanh tònh taïo saéc truï coõi saéc, tai nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa chuùng sinh trong saùu ñöôøng vaø caùc thöù tieáng theá gian, aáy laø Thieân nhó thoâng.
	2. Tri tha taâm thoâng. Ngöôøi tu tha taâm trí neáu ôû saâu trong thieàn ñònh thì phaùt trí tha taâm, lieàn bieát ñöôïc taâm vaø phaùp soá cuûa chuùng sinh trong saùu ñöôøng vaø caùc thöù duyeân nieäm, ñoù laø Tha taâm thoâng.
	3. Tuùc maïng thoâng. Ngöôøi tu tuùc maïng thoâng neáu ôû saâu trong thieàn ñònh thì phaùt trí Tuùc maïng, lieàn bieát ñöôïc quaù khöù moät ñôøi, hai ñôøi, traêm ngaøn muoân ñôøi cho ñeán tuùc maïng (maïng ñôøi tröôùc) vaø caùc vieäc ñaõ laøm cuûa mình trong taùm muoân ñaïi kieáp cuõng hay bieát ñöôïc tuùc maïng vaø caùc vieäc laøm cuûa caùc chuùng sinh, ñoù laø Tuùc maïng thoâng.
	4. Thaân nhö yù thoâng. Ngöôøi tu thaân thoâng neáu ôû saâu trong thieàn ñònh thì phaùt ñöôïc thaân thoâng. Thoâng coù hai thöù: Moät laø bay mau ñeán, nuùi khoâng ngaên ngaïi ñöôïc; hai laø bieán thaân mình thaønh thaân khaùc vaø caùc thöù treân theá gian tuøy taâm töï taïi, ñoù laø Thaân nhö yù thoâng.
	5. Laäu taän thoâng. Ngöôøi tu laäu taän thoâng neáu ôû saâu trong thieàn ñònh phaùt ñöôïc chaân trí kieán tö thì ba laäu döùt heát. Ñoù laø Laäu taän thaàn thoâng.

***29. CHÍN ÑÒNH THÖÙ LÔÙP***: 1. Sô thieàn; 2. Nhò thieàn; 3. Tam thieàn; 4. Töù thieàn; 5. Khoâng xöù; 6. Thöùc xöù; 7. Voâ sôû höõu xöù; 8. Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù; 9. Dieät thoï töôûng thöù ñeä ñònh.

Keá saùu thoâng laø noùi veà chín ñònh thöù lôùp. Treân ñaõ noùi thieàn, tuy theå duïng ñaõ ñuû maø ñeàu laø quaùn thieàn, chöa noùi töôùng luyeän thuïc ñieàu nhu. Nay muoán noùi tu luyeän quaùn thieàn theå duïng, khieán thuaàn thuïc vaøo theå vaø khi khôûi thì taâm nieäm khoâng xen hôû, cho neân keá laø noùi goïi chung laø ñònh Thöù lôùp. Neáu khi nhaäp thieàn thaâm taâm trí tueä saâu xa lanh lôïi, töø moät thieàn vaøo moät thieàn, taâm taâm tieáp noái, khoâng coù nieäm khaùc xen vaøo neân goïi laø ñònh Thöù lôùp.

1. Sô thieàn thöù ñeä ñònh, lìa caùc duïc aùc, caùc phaùp baát thieän, coù giaùc coù quaùn, lìa sinh hyû laïc khi vaøo ñònh sô thieàn, ôû trong sô thieàn ñònh quaùn maø (ngang nhau), töï bieát taâm aáy. Taâm aáy thöù lôùp maø vaøo, khoâng coù saùt- na taïp nieäm xen vaøo ñònh sô thieàn. AÁy laø Sô thieàn thöù lôùp ñònh.
2. Nhò thieàn thöù ñeä ñònh. Neáu khi töø Sô thieàn vaøo Nhò Thieàn, ôû trong Nhò thieàn ñònh quaùn giôùi haïn, töï bieát taâm aáy, taâm aáy thöù lôùp maø

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 1) 10

vaøo, khoâng coù saùt-na taïp nieäm xen vaøo ñònh Nhò thieàn, ñoù laø Nhò thieàn thöù ñeä ñònh

1. Tam thieàn thöù ñeä ñònh: YÙ loaïi gioáng nhö ñaõ noùi trong Sô thieàn vaø Nhò thieàn.
2. Töù thieàn thöù ñeä ñònh (nhö noùi trong Sô thieàn vaø Nhò thieàn).
3. Hö khoâng xöù thöù ñeä ñònh (cuõng noùi nhö treân).
4. Thöùc xöù thöù ñeä ñònh (cuõng noùi nhö treân).
5. Voâ sôû höõu xöù thöù ñeä ñònh (cuõng noùi nhö treân).
6. Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù thöù ñeä ñònh (cuõng noùi nhö treân).
7. Dieät thoï töôûng thöù ñeä ñònh. Neáu töø Phi höõu töôûng Phi voâ töôûng khi vaøo ñònh Dieät thoï töôûng thì nhö ñònh tröôùc töï bieát taâm aáy, yeáu kyø taâm lôïi, taâm taâm thöù lôùp maø vaøo, khoâng coù saùt-na taïp nieäm xen vaøo ñònh Dieät thoï töôûng. AÁy laø Dieät thoï töôûng thöù ñeä ñònh.

***30. BA TAM MUOÄI:*** 1. Tam-muoäi coù giaùc coù quaùn; 2. Tam-muoäi khoâng giaùc coù quaùn; 3. Tam-muoäi khoâng giaùc khoâng quaùn;

Keá chín ñònh thöù ñeä laø noùi veà ba Tam-muoäi. Theå cuûa chín ñònh thöù ñeä töùc laø ba Tam-muoäi, chæ coù ly hôïp danh soá nhieàu ít khaùc nhau, cheá laäp coù khaùc. Vì sao? vì chín ñònh thöù ñeä luyeän chung caùc thieàn maø chaúng coù töï theå khaùc, coøn ba Tam-muoäi cuõng nhö theá. Cho neân bieát theå khoâng phaûi laø phaùp khaùc maø khoâng ñaët teân. Chín ñònh danh soá tuy nhieàu nhöng chaúng laáy khoaûng giöõa, coøn Tam-muoäi danh soá tuy ít maø chung cho caû khoaûng giöõa hôïp laáy chín ñònh. Moät beân töø lyù söï caùc thieàn maø ñöôïc goïi Tam-muoäi, moät beân töø caùc thieàn lyù söï maø ñöôïc teân goïi, ñoù laø hôi khaùc. Cho neân keá chín ñònh thöù lôùp laø noùi veà ba Tam-muoäi. Noùi Tam-muoäi laø Tam-ma-ñeà, ñôøi dòch Taàn laø Chaùnh taâm haønh xöù. Laø taâm aáy töø voâ thæ ñeán nay thöôøng cong vaïy, khoâng ñaàu moái, nay ñöôïc thaúng neân goïi laø Tam-muoäi.

1. Tam-muoäi Coù giaùc coù quaùn: Neáu duøng khoâng voâ töôùng, voâ taùc töông öng vôùi taâm maø nhaäp vaøo caùc ñònh quaùn Sô thieàn, vaø trong caùc phöông tieän thì taát caû giaùc quaùn ñeàu laø thieàn, ñeàu laø chaùnh tröïc, neân goïi laø Tam-muoäi Coù giaùc coù quaùn.
2. Tam-muoäi Khoâng giaùc coù quaùn: Neáu duøng khoâng, voâ töôùng, voâ taùc töông öng vôùi taâm maø nhaäp vaøo caùc ñònh, quaùn thieàn trung gian thì taát caû thieàn khoâng giaùc coù quaùn ñeàu laø chaùnh tröïc, neân goïi laø Tam-muoäi Khoâng giaùc coù quaùn.
3. Tam-muoäi Khoâng giaùc khoâng quaùn: Neáu duøng taâm töông öng vôùi khoâng voâ töôùng voâ taùc maø nhaäp vaøo caùc ñònh, maø quaùn trong thieàn

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 1) 11

khoâng giaùc khoâng quaùn thì töø Nhò thieàn cho ñeán ñònh dieät thoï töôûng vaø ñònh quaùn khoâng giaùc khoâng quaùn ñeàu laø chaùnh tröïc, neân goïi laø Tam- muoäi Khoâng giaùc khoâng quaùn.

***31. TAM MUOÄI SÖ TÖÛ PHAÁN TAÁN***: Coù hai thöù Tam-muoäi Sö töû phaán taán tam: Moät laø Phaán taán nhaäp; hai laø Phaán taán xuaát.

Keá ba Tam-muoäi laø noùi veà Tam-muoäi Sö töû phaán taán. Trong kinh Ñaïi Phaåm Phaät töï khuyeân raèng: Boà-taùt nöông chín ñònh thöù ñeä maø vaøo Tam-muoäi Sö töû phaán taán. Ba Tam-muoäi vaø chín ñònh phaùp töôùng ñaõ ñoàng cho neân noùi keá ba Tam-muoäi vì nghóa khoâng traùi. Noùi Sö töû phaán taán laø möôïn duï ñeå hieån baøy phaùp, nhö ôû ñôøi coù Sö töû vaø phaán taán laø hai vieäc. Cho neân moät laø giuõ saïch buïi ñaát, hai laø chaïy ñi chaïy laïi nhanh hôn caùc thuù khaùc. Tam-muoäi naøy cuõng nhö theá. Moät laø phuûi saïch caùc hoaëc chöôùng ñònh nhoû nhaët khoù bieát, hai laø ra vaøo nhanh choùng khoâng xen hôû, khaùc vôùi caùc thieàn ñònh ñaõ ñöôïc ôû treân neân goïi laø tam muoäi Sö töû phaán taán.

1. Nhaäp thieàn phaán taán. Tam muoäi sö töû phaán taán nhaäp: lìa phaùp duïc aùc baát thieän, coù giaùc coù quaùn sô thieàn. Nhö theá thöù lôùp vaøo nöông Nhò thieàn, Tam thieàn, Töù thieàn, Khoâng xöù, Thöùc xöù, Voâ sôû höõu xöù, Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù, ñònh dieät thoï töôûng, ñoù laø phaán taán nhaäp.
2. Xuaát thieàn phaán taán. Sö töû phaán taán xuaát laø ñònh dieät thoï töôûng, laïi nhaäp phi höõu töôûng phi voâ töôûng. Xuaát Phi höõu töôûng Phi voâ töôûng laïi nhaäp Voâ sôû höõu xöù, nhö theá Thöùc xöù, Khoâng xöù, Töù Tam Thieàn, Nhò Thieàn, sô thieàn cho ñeán trong xuaát taùn taâm, ñoù laø phaán taán xuaát.

***32. TAM MUOÄI SIEÂU VIEÄT***: 1. Sieâu nhaäp; 2. Sieâu xuaát.

Keá Sö töû phaán taán laø noùi veà Sieâu vieät, trong kinh Ñaïi Phaåm Phaät töï khuyeân raèng Boà-taùt nöông tam muoäi Sö töû phaán taán nhaäp Tam-muoäi Sieâu vieät. Do ñoù goïi laø Sieâu vieät, vì vöôït qua caùc ñòa, töï taïi ra vaøo, neân goïi laø Sieâu vieät.

1. Tam-muoäi Sieâu nhaäp. Theá naøo laø Tam-muoäi Sieâu nhaäp laø lìa caùc phaùp, duïc aùc baát thieän, coù giaùc coù quaùn ly sinh hyû laïc nhaäp vaøo sô thieàn, xuaát sô thieàn maø sieâu nhaäp vaøo Phi höõu töôûng Phi voâ töôûng xöù, xuaát phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù roài nhaäp vaøo ñònh dieät thoï töôûng, ñònh xuaát dieät thoï töôûng roài laïi nhaäp vaøo nhò thieàn, xuaát nhò thieàn roài laïi nhaäp ñònh dieät thoï töôûng, xuaát ñònh dieät thoï töôûng roài laïi nhaäp vaøo Tam thieàn, xuaát tam thieàn laïi ñònh dieät thoï töôûng, xuaát ñònh dieät thoï töôûng vaøo töù thieàn, xuaát töù thieàn laïi nhaäp vaøo ñònh dieät thoï töôûng, xuaát ñònh

SOÁ 1925 - PHAÙP GIÔÙI THÖÙ ÑEÄ SÔ MOÂN, Quyeån Trung (Phaàn 1) 12

dieät thoï töôûng laïi nhaäp vaøo Thöùc xöù, xuaát Thöùc xöù laïi vaøo ñònh dieät thoï töôûng, xuaát ñònh dieät thoï töôûng laïi nhaäp vaøo baát duïng xöù, xuaát baát duïng xöù laïi nhaäp vaøo ñònh dieät thoï töôûng, xuaát ñònh dieät thoï töôûng laïi nhaäp vaøo Phi höõu töôûng Phi voâ töôûng. Xuaát phi höõu töôûng phi voâ töôûng laïi nhaäp vaøo ñònh dieät thoï töôûng. AÁy laø töôùng Tam-muoäi sieâu nhaäp cuûa chö Phaät, Boà-taùt. Neáu ngöôøi Thinh vaên theà chæ coù theå nhaäp vaøo moät maø chaúng theå sieâu nhaäp vaøo hai huoáng chi laø coù theå töï taïi sieâu nhaäp nhö treân noùi. Trong aáy noùi sieâu nhaäp coù ba thöù: Moät laø thuaän nhaäp sieâu; hai laø nghòch nhaäp sieâu; ba laø thuaän nghòch nhaäp sieâu. Teá taâm y cöù nghóa töï coù theå hieåu.

1. Sieâu xuaát Tam-muoäi. Theá naøo laø Tam-muoäi sieâu xuaát, laø xuaát ñònh dieät thoï töôûng thì nhaäp vaøo taùn taâm. Xuaát taùn taâm maø nhaäp vaøo ñònh dieät thoï töôûng. Xuaát ñònh dieät thoï töôûng laïi nhaäp vaøo taùn taâm, töø taùn taâm laïi nhaäp Phi höõu töôûng phi voâ töôûng xöù, xuaát phi höõu töôûng Phi voâ töôûng xöù laïi truï vaøo taùn taâm. Xuaát taùn taâm laïi nhaäp Voâ sôû höõu xöù. Xuaát Voâ sôû höõu xöù laïi truï taùn taâm. Xuaát taùn taâm laïi nhaäp Thöùc xöù. Xuaát thöùc xöù laïi truï taùn taâm, xuaát taùn taâm laïi nhaäp khoâng xöù. Xuaát khoâng xöù laïi truï taùn taâm, xuaát taùn taâm laïi nhaäp Thöùc xöù. Xuaát thöùc xöù laïi truï taùn taâm, xuaát taùn taâm laïi nhaäp Töù thieàn. Xuaát Töù thieàn laïi truï taùn taâm. Xuaát taùn taâm laïi nhaäp Tam thieàn. Xuaát tam thieàn laïi truï Taùn taâm, xuaát taùn taâm laïi vaøo Nhò thieàn, xuaát nhò thieàn laïi truï Taùn taâm. Xuaát taùn taâm laïi nhaäp sô thieàn. Xuaát sô thieàn laïi truï Taùn taâm. Ñoù laø töôùng Tam-muoäi sieâu xuaát cuûa chö Phaät, Boà- taùt. Neáu ngöôøi Thinh vaên sieâu xuaát thì chæ coù theå sieâu vöôït moät thieàn xuaát ra maø chaúng theå sieâu (vöôït) ñöôïc hai, huoáng chi coù theå töï taïi sieâu xuaát. Trong aáy, sieâu xuaát coù ba: Moät laø thuaän sieâu xuaát, hai laø nghòch sieâu xuaát, ba laø thuaän nghòch sieâu xuaát. Ñuû nhö ba thöù sieâu nhaäp ôû tröôùc, hôïp thaønh saùu thöù sieâu vieät Tam-muoäi. Nhö Lai ôû trong saùu thöù Tam-muoäi naøy maø nhaäp Nieát-baøn. Ngang ñaây ñaõ noùi caùc haïnh vaø thieàn Ba thöøa ñaõ xong.