TỨ GIÁO NGHĨA

**QUYỂN 10**

Noùi veà Thaäp ñòa: Ñaây laø giai vò Thaùnh chuûng taùnh. Töø giai vò naøy thaáy ñöôïc Phaät taùnh, phaùt Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa ñeá quaùn, chieáu soi hai ñeá, taâm taâm vaéng laëng, töï nhieân chaûy vaøo bieån Taùt-baø-nhaõ, chöùng töù ñeá voâ taùc. Nhaát, thaät bình ñaúng phaùp giôùi vieân dung. Töø Sô ñòa ñeán Phaät ñòa ñeàu döùt voâ minh. Nhöng y cöù vaøo giai vò naøy chia laøm ba ñaïo.

Sô ñòa goïi laø ñaïo kieán ñeá. Nhò ñòa ñeán Luïc ñòa goïi laø Tu ñaïo, töø thaát ñòa trôû leân goïi laø Voâ hoïc ñaïo.

*Thaäp ñòa goàm:*

1. Hoan hyû ñòa
2. Ly caáu ñòa
3. Minh tueä ñòa
4. Dieäâm tueä ñòa
5. Nan thaéng ñòa
6. Hieän tieàn ñòa
7. Vieãn haønh ñòa
8. Baát ñoäng ñòa
9. Thieän tueä ñòa
10. Phaùp vaân ñòa.

Möôøi teân goïi naøy goïi chung laø Ñòa:

Coù coâng naêng sinh thaønh trí tueä Phaät truï trì baát ñoäng.

Coù khaû naêng duøng ñaïi Bi voâ duyeân gaùnh vaùc taát caû, neân goïi laø

Ñòa.

Hoan hyû ñòa goïi laø kieán ñaïo: Môùi phaùt chaân trung ñaïo thaáy lyù Phaät

taùnh, döùt voâ minh kieán hoaëc hieån hai thaân öùng chaân duyeân caûm thì öùng traêm theá giôùi Phaät, hieän thaân möôøi phaùp giôùi, nhaäp trí ñòa cuûa Phaät ba ñôøi, coù theå töï lôïi lôïi tha, nieàm vui lôùn lao chaân thaät, neân goïi laø Hoan Hyû ñòa.

Kinh Nieát-baøn cheùp: Boà-taùt thaønh haïnh vieân maõn töùc laø truï vaøo Voâ sôû uùy ñòa, töùc laø Sô ñòa.

Boà-taùt Sô ñòa lìa naêm sôï haõi.

1. (khoâng sôï cheát)
2. (khoâng sôï khoâng soáng)
3. (khoâng sôï ñöôøng aùc)
4. (khoâng sôï tieáng xaáu)
5. (Khoâng sôï oai ñöùc cuûa nhieàu ngöôøi)

Kinh Nieát-baøn khoâng noùi nhöõng teân goïi naøy nhöng nghóa suy ra thì ñoàng.

Neáu noùi khoâng sôï tham duïc saân si, trong khoâng coù ba ñoäc, ngoaøi lìa taùm ngoïn gioù, aáy goïi laø khoâng sôï tieáng xaáu.

Neáu noùi khoâng sôï ñòa nguïc töùc laø khoâng sôï ñöôøng aùc, neáu noùi khoâng sôï sa-moân, baø-la-moân töùc laø khoâng sôï ñaïi chuùng.

Nay ñaõ nhaäp voâ uùy ñòa, thaáy Trung ñaïo thì khoâng coù hai caùi cheát cho neân noùi khoâng sôï cheát.

Phaùp thaân thöôøng coøn ñeå hieån roõ caùi khoâng sôï khoâng soáng, vì ñeå nhaäp vaøo ñòa naøy thì coù ñaày ñuû laø hai möôi laêm Tam-muoäi, phaù hai möôi laêm höõu, hieån baøy ngaõ taùnh cuûa hai möôi laêm höõu. Ngaõ taùnh laø thaät taùnh, aáy goïi laø tueä haïnh thaønh töïu. Ñaéc naêm Tam-muoäi töùc laø thaønh töïu naêm haïnh. Truï ôû ñòa voâ uùy töùc laø ñaéc sôû ñòa. Y theo ñieàu naøy thì coù naêm yù:

* Ñaéc hai möôi laêm Tam-muoäi Thaùnh haïnh thaønh töïu,
* Phaïm haïnh.
* Thieân haïnh
* Anh nhi haïnh
* Beänh haïnh.

1. Ñaéc hai möôi laêm Tam-muoäi Thaùnh haïnh thaønh töïu coù ba yù:

* Giaûi thích hai möôi laêm Tam-muoäi
* Noùi veà tu hai möôi laêm Tam-muoäi thaønh töïu
* Ngoaïi ñeå lôïi vaät.
* Giaûi thích teân cuûa hai möôi laêm Tam-muoäi coù boán yù: Töùc laø y cöù vaøo boán taát-ñaøn maø laäp teân.

Tuøy thôøi gian nôi choán maø ñaët teân. Tuøy tieän ñaët teân

Tuøy ñoái trò maø ñaët teân Tuøy lyù maø ñaët teân

1. Tuøy thôøi maø ñaët teân:

Thí nhö moät ngöôøi coù hai möôi laêm ñöùa con. Tuøy luùc maø ñaët moät chöõ. Ñöùa lôùn ñaët moät chöõ, ñöùa keá laïi ñaët moät chöõ, khoâng theå laáy teân ñöùa

lôùn. Ñaây cuõng ñaët teân cho ñöùa thöù hai cuõng vaäy, nhö theá thì khoâng laïm, hai möôi laêm teân goïi naøy cuõng gioáng nhö theá, moãi tröôøng hôïp ñeàu neâu moät teân ñeå khoâng loaïn theá ñeá, danh töï theá gian ñeàu nhö vaäy, khoâng theå tìm nhaát ñònh thaät.

1. Tuøy hai möôi laêm höõu maø tieän ñaët teân:

Neân laøm nhieàu teân thì söï nghóa khoâng tieän, bôûi theá tuøy tieän ñaët

teân.

1. Tuøy ñoái trò ñaët teân hai möôi laêm Tam-muoäi. Moãi ñoái trò coù nhaân, do ñoù maø ñoái trò ñaët teân.
2. Tuøy yù ñaët teân:

Hai möôi laêm Tam-muoäi naøy khoâng ngoaøi lyù phaùp taùnh. Lyù hôïp

vôùi nghóa, töø nghóa maø ñaët teân, danh nghóa tuy khaùc maø lyù thaät khoâng khaùc. Vì y cöù vaøo boán yù naøy maø ñaët teân hai möôi laêm Tam-muoäi. YÙ cuûa vaên kinh roõ raøng, phaàn nhieàu duøng ñoái trò y cöù lyù hai nghóa ñeå ñaët teân hai möôi laêm Tam-muoäi.

* Giaûi thích tu thaønh töïu hai möôi laêm Tam-muoäi. Trong moät Tam-muoäi ñeàu coù boán yù:
* Neâu ra nghieäp hoaëc chöôùng cuûa caùc höõu
* Duøng Tam-muoäi trò phaù
* Keát thaønh Tam-muoäi
* Töø bi phaù höõu

Moãi Tam-muoäi ñeàu coù boán yù.

* 1. Noùi veà Tam-muoäi voâ caáu phaù coõi ñòa nguïc, coù boán yù:
1. Noùi veà nghieäp keát: Toäi raát naëng khoâng gì baèng ñòa nguïc, aùc nghieäp caáu, kieán hoaëc caáu, traàn sa caáu, voâ minh caáu.
2. Noùi duøng Tam-muoäi phaù voâ minh.

Boà-taùt vì phaù caùc caáu tu giôùi caên baûn, phaù nghieäp aùc caáu tröôùc, tu caùc ñònh nhö taùm boái xaû haøng phuïc kieán hoaëc, tö hoaëc. Tu tueä: Höõu taùc voâ sinh döùt caáu kieán hoaëc. Tu voâ löôïng tueä phaù caáu traàn sa. Tu tueä voâ taùc phaù caáu voâ minh.

1. Noùi roõ keát thaønh Tam-muoäi:

Phaù caáu kieán, hoaëc cho neân Tam-muoäi chaân ñeá thaønh töïu. Phaù caáu nghieäp aùc vaø caáu traàn sa neân Tam-muoäi tuïc ñeá thaønh töïu.

Phaù caáu voâ minh neân thaønh Tam-muoäi Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa. 4- Noùi roõ Töø bi lôïi tha:

Boà-taùt ñaõ töï phaù caáu ñòa nguïc neân ñaéc tam muoäi tam ñeá, coù loøng ñaïi Töø bi huaân xoâng phaùp giôùi. Chuùng sinh coù Töø bi duøng naêng löïc Tam-muoäi, phaùp taùnh baát ñoäng maø coù theå öùng. Gioáng nhö Ñeà-Baø-Ñaït-

Ña ñaùng vaøo ñòa nguïc, tuøy theo söï thích nghi maø noùi phaùp phaù ñòa nguïc. Nhö phaåm Thaùnh Haïnh coù noùi. Töï tu caùc haïnh giôùi, ñònh, tueä cho neân töï chöùng Tam Ñeá Tam-muoäi thaønh töïu. Trong thaønh haïnh coù Töø bi theä nguyeän cho neân phaù ba ñeá thöôïng caáu cho ngöôøi, cuõng phaù caáu phieàn naõo nghieäp aùc ba ñeá cho ngöôøi. Mình ñaõ khoâng coøn caáu nhieãm roài, laïi laøm cho ngöôøi khaùc khoâng caáu nhieãm. Cho neân Tam-muoäi naøy goïi laø Tam-muoäi voâ caáu. ÔÛ ñaây ñaày ñuû boán yù gioáng nhö tröôùc raát deã bieát.

Keá noùi veà Tam-muoäi baát theá phaù coõi suùc sinh: Suùc sinh laø loaïi khoâng bieát hoå theïn, vì khôûi nghieäp aùc neân lui suït ñöôøng laønh. Vì kieán hoaëc, tö hoaëc, cho neân lui suït, vì traàn sa caáu neân lui suït, vì bò voâ minh neân lui suït. Boà-taùt vì phaù caùc lui suït cho neân tu giôùi nhaãn phaù nghieäp aùc tu ñònh haøng phuïc kieán hoaëc, tö hoaëc, tu tueä sinh dieät voâ sinh, phaù kieán hoaëc tö hoaëc, tu voâ löôïng tueä phaù traàn sa, tu voâ taùc tueä phaù voâ minh. Vì kieán hoaëc vaø tö hoaëc bò phaù neân thaønh töïu tam muoäi vò khoâng lui suït.

Vì phaù traàn sa neân thaønh töïu haïnh Tam-muoäi baát thoaùi. Vì voâ minh bò phaù neân thaønh Tam-muoäi nieäm baát thoaùi. Töï mình tu haønh ñeå phaù ba loaïi thoái, thaønh ba baát thoaùi. Töï ñaéc Tam-muoäi ba ñeá. Löïc löïc bi xoâng khaép phaùp giôùi, tuøy theo suùc sinh coù cô caûm, hoaëc laøm thaân voi ñaàu ñaøn chim thuù. Tuøy theo söï thích nghi cuûa chuùng maø hieän thaân noùi phaùp, phaù coõi suùc sinh.

Töï mình khoâng lui suït laïi laøm cho ngöôøi khoâng lui suït, cho neân tam muoäi naøy goïi laø Tam-muoäi baát thoaùi.

* Taâm laïc Tam-muoäi phaù coõi ngaï quyû.

Ngaõ quyû thöôøng coù taùnh keo kieät, nghieäp aùc buoäc raøng, ñoùi khaùt tham aùi khoå.

Khoå kieán hoaëc, tö hoaëc phieàn naõo, khoå traàn sa voâ tri, khoå voâ minh aùm ñoän.

Boà-taùt phaù caùc khoå aáy, tu giôùi vaø boá thí ñeå phaù keo kieät, khoå aùc nghieäp, khoå tu ñònh haøng phuïc kieán hoaëc vaø tö hoaëc, khoå tu tueä sinh dieät phaù kieán hoaëc tö hoaëc, khoå tu voâ löôïng tueä phaù traàn sa, khoå tu voâ taùc tueä phaù voâ minh, khoå phaù kieán hoaëc tö hoaëc thaønh töïu Tam-muoäi chaân ñeá voâ vi taâm laïc. Phaù nghieäp aùc keo kieät traàn sa khoå, thaønh töïu Tam-muoäi tuïc ñeá phaân bieät ña moân taâm laïc phaù voâ minh khoå, thaønh töïu Tam-muoäi trung ñaïo thöôøng laïc. Töï thaân tu haønh chöùng ñaéc Tam-muoäi tam laïc tam ñeá, duøng naêng löïc Töø bi trong caùc haïnh, hieän caùc thaân hình ngaï quyû boá thí cho chuùng ñöôïc no ñuû roài noùi phaùp cho chuùng nghe ñeå cho chuùng phaù ba thöù khoå, ñöôïc ba thöù vui. Boà-taùt töï ñöôïc vui naøy laïi laøm cho ngöôøi khaùc ñöôïc vui, cho neân Tam-muoäi naàøy goïi laø taâm laïc Tam-muoäi.

* Tam-muoäi hoan hyû: Phaù A-tu-la coù nhöõng A-tu-la nhieàu nghieäp aùc töùc giaän boá, kieán hoaëc vaø tö hoaëc boá, traàn sa boá, voâ minh boá, Boà-taùt ñeå phaù caùc sôï haõi naøy neân trì giôùi tinh taán maø tu caùc haïnh khoâng phaù giôùi phaù nghieäp aùc boá, tu thieàn duyeät hyû phaù kieán hoaëc tö hoaëc, tu chieáu kính hyû vaø voâ löôïng tueä phaù traàn sa boá. Tu voâ taùc tueä phaù voâ minh boá, vì kieán hoaëc vaø tö hoaëc bò phaù neân thaønh Tam-muoäi chaân khoâng hyû duyeät, phaù nghieäp aùc traàn sa neân thaønh Tam-muoäi nhaát thieát chuùng sinh hyû kieán. Vì phaù voâ minh neân thaønh Tam-muoäi Hyû vöông. Duøng naêng löïc tu haønh cuûa mình ñaéc Tam-muoäi Ba ñeá Hoan hyû nhö theá. Duøng naêng löïc Töø bi trong caùc haïnh Boà-taùt sinh vaøo coõi A-tu-la duøng lôøi dòu daøng ñeå noùi phaùp phaù coõi tu-la laøm cho hoï ñaéc voâ boá, töï khoâng coù ba ñieàu sôï haõi, töï chöùng ba hyû, laøm cho hoï khoâng coøn sôï haõi vaø ñöôïc hoan hyû. Bôûi theá, Tam-muoäi naøy goïi laø Tam-muoäi Hoan hyû. Keá laø nhaät quang Tam-muoäi phaù coõi Phaát-Baø-Ñeà.

Maët trôøi môùi moïc ôû phöông Ñoâng theo ñoù maø goïi teân. Maët trôøi duï cho aùnh saùng trí tueä chieáu soi nôi toái taêm, phaù nghieäp aùc meâ aùm, kieán hoaëc tö hoaëc traàn sa meâ aùm, voâ minh meâ aùm Boà-taùt ñeå chieáu soi caùc meâ aùm naøy cho neân tu nghieäp laønh giôùi quang, tu thieàn ñònh löu quang, tu sinh dieät voâ sinh dieät, nhaát thieát trí quang, tu ñaïo chuûng trí quang, tu nhaát theá chuûng trí quang. Saùng sinh thì toái dieät, duøng thieän giôùi quang phaù toái nghieäp aùc, duøng aùnh saùng thieàn ñònh haøng phuïc toái taêm kieán hoaëc, tö hoaëc. Duøng aùnh saùng sinh dieät voâ sinh dieät phaù toái taêm kieán hoaëc tö hoaëc, tu voâ löôïng chuûng trí quang phaù toái traàn sa, tu aùnh saùng voâ taùc nhaát thieát chuûng trí phaù toái voâ minh (757) vì phaù toái kieán hoaëc, tö hoaëc neân thaønh aùnh saùng maët trôøi Tam-muoäi nhaát theá chuûng trí vì phaù toái traàn sa neân thaønh aùnh saùng maët trôøi Tam-muoäi ñaïo chuûng trí, vì phaù toái voâ minh neân thaønh töïu aùnh saùng maët trôøi Tam-muoäi nhaát theá chuûng trí.

* Duøng naêng löïc tu haønh töï chöùng Tam-muoäi ba ñeá nhö theá, duøng

naêng löïc Töø bi huaân xoâng coõi Phaát-Baø-Ñeà, öùng hieän noùi phaùp, phaù ba meâ neân hieån trí quang ba ñeá. Tam-muoäi naøy goïi laø Tam-muoäi Nhaät Quang.

* Noùi veà Tam-muoäi Nhaät Quang phaù coõi Cuø-da-ni:

Maët traêng môùi moïc ôû phöông Taây, ôû ñaây tuøy tieän maø ñaët teân. AÙnh saùng maët traêng cuõng duï cho phaù toái, giaûi thích Tam-muoäi coù boán yù: Gioáng nhö Tam-muoäi Nhaät quang raát deã hieåu.

Keá noùi veà Tam-muoäi Nhieät dieäm phaù coõi Uaát-ñan-vieät.

Phöông Baéc laø ñòa thuûy AÁm keát laïi khoù tieâu, töï khoâng phaûi laø nhieät

dieäm thì hoaøn toaøn khoâng tieâu tan.

Ngöôøi coõi Uaát-ñan-vieät, nöôùc hoï chaáp laø voâ ngaõ sôû, khoù coù theå hoaù ñoä ñöôïc hoï.

Khoâng coù ngoïn löûa trí saùng röïc thì chaáp voâ ngaõ, ngaõ sôû khoâng theå tieâu tan ñöôïc.

Phaù voâ ngaõ vaø ngaõ sôû chính laø voïng chaáp voâ ngaõ, lyù ngaõ sôû thaät do höõu taùnh, söï meâ hoaëc con ngöôøi ngaõ hoaëc höõu phaùp vaø ngaõ hoaëc chaân nhö, chaáp chöa vieân dung. Boà-taùt phaù caùc ngaõ höõu thæ chaáp naøy, tu tueä chaân voâ ngaõ veà sinh dieät vaø voâ sinh dieät, phaù taùnh nhaân vaø ngaõ hoaëc, tu tueä Töù ñeá voâ löôïng phaù ngaõ hoaëc phaùp, tu tueä töù ñeá voâ taùc phaù ngaõ hoaëc chaân nhö. Neáu ñöôïc löûa trí nhaân khoâng chaân thaät, phaù ngaõ hoaëc taùnh nhaân thaønh töïu Tam-muoäi chaân ñeá. Ñaéc chaân phaùp trí khoâng dieäm, phaù ngaõ hoaëc phaùp thaønh töïu Tam-muoäi tuïc ñeá.

Ñaéc trí khoâng phaùt chaân dieäm phaù ngaõ hoaëc, phaùp thaønh töïu Tam- muoäi tuïc ñeá, cho neân coù theå troàng caây Uaát trong hö khoâng, thuaän theo theå tuïc ñeå hoùa vaät, ñaéc chaân nhö voâ ngaõ trí dieäm. Phaù ngaõ hoaëc chaân nhö, bieát phi ngaõ, phi voâ ngaõ aáy laø nghóa chaân ngaõ. Trong phaùp voâ ngaõ coù chaân ngaõ töùc laø thaáy ngaõ taùnh cuûa Uaát-ñaøn-vieät, töùc laø Tam-muoäi thaønh töïu, taâm taâm vaéng laëng.

Boà-taùt töï chöùng Tam-muoäi ba ñeá vì naêng löïc Töø bi cho neân hieän hình töôùng uaát-ñaøn-vieät phaù voâ ngaõ, ngaõ sôû ôû phöông Baéc ñeå thaønh Tam-muoäi chaân ngaõ, cho neân Tam-muoäi naøy goïi laø Tam-muoäi Nhieät dieäm. Keá noùi Tam-muoäi nhö huyeãn phaù coõi Dieâm-phuø-ñeà: Quaû baùo ôû phöông Nam laãn loän, thoï maïng con ngöôøi ngaén daøi khoâng nhaát ñònh, gioáng nhö huyeãn hoùa. Söï huyeãn nay phaùt sinh nghieäp quaû aùc, huyeãn sinh ra phieàn naõo, huyeãn sinh ra voâ tri, huyeãn sinh ra voâ minh, taát caû chuùng sinh khoâng bieát cuoäc ñôøi nhö huyeãn. Nay Boà-taùt phaù caùc huyeãn naàøy cho neân tu ba thöù Tam-muoäi, tu Tam-muoäi chaân ñeá.

Huyeãn sinh ra voâ laäu ñeå phaù huyeãn kieán hoaëc vaø tö hoaëc. Tu Tam-muoäi tuïc ñeá huyeãn naøy sinh ra ñaïo chuûng trí, phaù huyeãn voâ tri. Tu Tam-muoäi Trung ñaïo huyeãn naøy sinh ra nhaát theá chuûng trí phaù huyeãn voâ minh, vì naêng löïc tu haønh cho neân töï chöùng Tam-muoäi ba ñeá. Vì duøng naêng löïc Töø bi cho neân phaù ñöôïc tha löïc, aáy goïi laø Tam-muoäi Nhö Huyeãn.

Tam-muoäi baát ñoäng phaù coõi Töù thieân Vöông, coõi trôøi naàøy giöõ gìn coõi nöôùc, hoï ñi khaép theá giôùi thì thaân baùo löu ñoäng. Ñaây chính laø quaû baùo ñoäng, kieán hoaëc tö hoaëc ñoäng, voâ tri ñoäng, voâ minh ñoäng, nhaát taâm tu thieän baát ñoäng, vaø tu baát ñoäng nghieäp nhö boái xaû, v.v... phaù quaû baùo

ñoäng, chaân tueä baát ñoäng phaù kieán hoaëc tö hoaëc ñoäng, xuaát giaû tueä baát ñoäng phaù voâ tri ñoäng. Trung ñaïo tueä baát ñoäng nhö ñænh Tu-di phaù voâ minh ñoäng, vì naêng löïc tu haønh cho neân töï chöùng Tam-muoäi baát ñoäng, vì naêng löïc Töø bi neân phaù tha tam ñoäng.

Bôûi vaäy, Tam-muoäi naøy goïi laø Tam-muoäi baát ñoäng.

* Tam-muoäi nan phuïc phaù coõi trôøi ba möôi ba:

Coõi trôøi naøy ôû treân ñænh Töù thieân, töùc laø quaû baùo khoù phuïc, kieán hoaëc tö hoaëc khoù phuïc, voâ tri khoù phuïc, voâ minh khoù phuïc.

Ñeå phaù caùc taâm coáng cao naøy neân Boà-taùt phaûi tu giôùi, ñònh, tueä, phaù quaû baùo khoù phuïc, tu sinh dieät voâ sinh dieät cho neân phaù kieán hoaëc tö hoaëc khoù phuïc. Vì töï tu haønh neân phaù thaønh ba khoù phuïc, vì naêng löïc Töø bi neân phaù ba khoù phuïc khaùc, cho neân Tam-muoäi naøy goïi laø Tam- muoäi khoù phuïc.

* Tam-muoäi duyeät yù phaù coõi trôøi Dieäm-ma:

Coõi trôøi naøy ôû khoâng ñaïo tröôïng uùy, cho ñoù laø vui, thaät ra khoâng coù nieàm vui naøy, chöa coù nieàm vui baát ñoäng nghieäp, chöa coù nieàm vui voâ laäu, chöa coù nieàm vui veà ñaïo chuûng trí, chöa coù nieàm vui Trung ñaïo. Boà-taùt vì tu phaù caùc thöù naøy, neân tu Töù ñeá, baùt xaû trung thieàn duyeät phaù ñoäng taùn baát duyeät aáy, tueä sinh dieät voâ sinh dieät phaù höõu laäu baát duyeät, voâ löôïng tueä phaù traàm khoâng baát duyeät, voâ taùc tueä phaù hai beân baát duyeät. Vì voâ sinh dieät neân thaønh töïu Tam-muoäi Chaân ñeá, vì xuaát giaû xöùng cô duyeät neân thaønh töïu Tam-muoäi Tuïc ñeá. Vì Trung ñaïo duyeät yù neân thaønh töïu Tam-muoäi Trung ñaïo.

Vì naêng löïc töï tu haønh cho neân thaønh Tam-muoäi töï chöùng. Vì naêng löïc Töø bi neân phaù ñöôïc tam muoäi khaùc.

* Tam-muoäi thanh saéc phaù coõi trôøi Ñaâu-suaát:

Quaû baùo cuûa trôøi naøy thích maàu xanh, ñoà maëc chôi ñeàu maàu xanh. Boà-taùt ñeå phaù coõi naøy cho neân tu nghóa khoâng ñeä nhaát, phaûi maàu xanh chaân thaät maø thaáy xanh chaân thaät, chaúng phaûi xanh giaû thaáy laø xanh giaû cho neân ñaéc Trung ñaïo.

Thaáy xanh Trung ñaïo phaù coõi xanh aáy, nghóa suy ra raát deã bieát.

* Tam-muoäi hoaøng saéc phaù coõi trôøi Hoùa laïc:

Tam-muoäi xích saéc phaù coõi trôøi tha hoaù töï taïi, gioáng nhö Tam- muoäi thanh saéc, coù theå hieåu Tam-muoäi baïch saéc phaù coõi Sô thieàn: Coõi Sô thieàn lìa naêm AÁm baát thieän coõi duïc töùc laø taâm ñònh, hoaøn toaøn nghieäp thieän. Nhöng chöa lìa haéc nghieäp nhö kieán hoaëc, tö hoaëc, traàn sa hoaëc, voâ minh hoaëc.

Ñeå phaù caùc haéc nghieäp naøy cho neân Boà-taùt tu baïch phaùp ba ñeá,

nghóa phaù hoaëc raát deã bieát.

* Caùc thöù Tam-muoäi phaù coõi Phaïm Vöông: Phaïm Vöông laø chuû Tam thieân Ñaïi thieân, phaåm loaïi Ñaïi thieân ñaõ nhieàu, neân goïi laø chuûng chuûng. Ñeå phaù chuûng chuûng naøy cho neân tu chuûng chuûng khoâng, nhaäp chuûng chuûng giaû, thaáy chuûng chuûng Trung ñaïo. Nhö Lai taïng phaàn nhieàu ñöôïc haùm chöùa neân goïi laø Tam-muoäi chuûng chuûng. Nghóa suy ra raát deã bieát.
* Song chieáu Tam-muoäi phaù coõi Nhò thieàn:

Nhò thieàn chæ coù hai chi tònh, vaø hyû, beân trong coù ñöôïc hai teân. Ñeå phaù caùi hai naøy neân Boà-taùt tu song khoâng, song giaûi, song trung, song chieáu nhò ñeá, nghóa suy ra raát deã bieát.

Tam-muoäi loâi aâm phaù coõi Tam thieàn:

Coõi thieàn naøy thoï laïc baäc nhaát, meâ ñaém saâu vaøo nhö caù meâ ñaém

nöôùc.

Ñeå phaù caùc laïc naøy neân Boà-taùt duøng loâi aâm ba ñeá ñeå phaù, suy ra

raát deã bieát.

Tam-muoäi Chuù Vuõ phaù coõi Töù thieàn:

Coõi Töù thieàn nhö ñaïi ñòa coù ñuû loaïi maàm maï, neáu khoâng möa thì maàm maï khoâng theå soáng ñöôïc, taát caû goác laønh trong coõi Töù thieàn neáu ñöôïc möa ba ñeá thì thieän ba trí phaùt sinh. Nghóa suy ra raát deã bieát.

* Tam-muoäi nhö hö khoâng phaù coõi trôøi Voâ Töôûng:

Ñaây laø coõi trôøi ngoaïi ñaïo, thaät ra khoâng coù voâ töôûng maø suy tính laøm Nieát-baøn Voâ töôûng, nhö treû nhoû naèm moäng maø tieåu treân giöôøng.

Ñeå phaù coõi naøy neân Boà-taùt duøng ba ñeá khoâng phaù voâ töôûng, cho neân noùi Tam-muoäi nhö hö khoâng .

* Tam-muoäi Chieáu Kính phaù coõi Na-haøm:

Tu huaân thieàn tuy theo loaïi thieàn maø sinh ôû ñoù, tuy ñöôïc tònh saéc maø khoâng theå bieát. Saéc gioáng nhö boùng trong göông. Boà-taùt bieát saéc gioáng nhö boùng trong göông töùc laø khoâng phaân bieät voâ löôïng boùng nöông vaøo göông töùc laø thaáy baûn taùnh Trung ñaïo, thaønh töïu Tam-muoäi ba ñeá phaù coõi Na-haøm.

Tam muoäi Voâ Ngaïi phaù Khoâng xöù:

Khoâng Xöù naøy vöôït khoûi caùc saéc, bay ñi töï taïi voâ ngaïi, nhöng chöa phaûi laø voâ ngaïi veà Tam-muoäi Tam ñeá. Coõi naøy coù kieán hoaëc vaø tö hoaëc ngaïi, traàn sa ngaïi, voâ minh ngaïi. Boà-taùt phaûi tu Tam-muoäi Tam Ñeá ñeå phaù caùc ngaïi naøy, neân goïi laø voâ ngaïi Tam-muoäi.

Tam-muoäi thöôøng phaù coõi Thöùc xöù.

Thöùc töông tuïc khoâng ñöùt quaõng töùc laø voâ thöôøng, ñeå phaù caùc

voâ thöôøng naøy cho neân Boà-taùt tu soá duyeân thöôøng, hoùa duïng töông tuïc thöôøng, Phaät taùnh thöôøng, traïm nhieân thöôøng.

* Tam-muoäi Laïc Phaù coõi Baát Duïng xöù:

Baát duïng xöù naøy gioáng nhö si, vì si neân khoå. Boà-taùt duïng Tam- muoäi Tam ñeá Tam quaùn phaù ñöôïc Tam-muoäi Tam ñeá Tam-muoäi laïc. AÁy goïi laø Tam-muoäi Laïc.

Tam-muoäi ngaõ phaù coõi trôøi Phi Töôûng.

Coõi naøy laø ñænh cao nhaát cho laø chaân ngaõ Nieát-baøn. Boà-taùt thaáy theá neáu coøn phieàn naõo saâu kín, khoâng ñöôïc töï taïi, töùc laø kieán hoaëc, tö hoaëc khoâng töï taïi, traàn sa khoâng töï taïi, voâ minh khoâng töï taïi, laøm sao ñöôïc ngaõ naøy, vì phaù ngaõ naøy cho neân tu Tam-muoäi Tam Ñeá ñeå ñöôïc voâ ngaõ, tuøy tuïc ngaõ, taùm töï taïi ngaõ aáy goïi laø Tam-muoäi Ngaõ.

Tam muoäi hai möôi laêm höõu tröø hai möôi laêm höõu.

Trong moãi höõu ñeàu coù Tam-muoäi ba ñeá. Boà-taùt töï tu Tam-muoäi tam ñeá, töï tröø hoaëc tam ñeá, hai möôi laêm höõu duøng naêng löïc Töø bi tröø hoaëc cuûa tam ñeá hai möôi laêm höõu, neân ñöôïc goïi laø Tam-muoäi hai möôi laêm höõu.

Hoaëc töø goác voâ truï duøng boán taát-ñaøn ñaët teân hai möôi laêm höõu nhö tröôùc noùi: Tam-muoäi thoâng ngoân goïi laø ñieàu tröïc ñònh.

Tam muoäi chaân ñeá laáy lìa aùi kieán laøm ñieàu tröïc, Tam-muoäi tuïc ñeá laáy xöùng cô laøm ñieàu tröïc.

Tam-muoäi Trung ñeá laáy khoâng hai beân laøm ñieàu tröïc. Bôûi vaäy ñeàu goïi laø Tam-muoäi.

Neáu chæ nhaäp thaúng khoâng cuõng chaúng phaûi laø tröïc, ngöôøi Thanh vaên ñöôïc nhaäp khoâng chaúng phaûi laø Tam-muoäi Vöông. Neáu nhaäp giaû cuõng khoâng goïi laø roát raùo.

Boà-taùt tuy ñaéc ñaïo chuûng trí cuõng khoâng goïi laø Tam-muoäi Vöông, vì ñaéc Tam-muoäi Trung ñaïo neân goïi laø Vöông. Vì hai möôi laêm Tam- muoäi, moãi phaùp ñeàu coù Tam-muoäi Trung ñaïo, neân goïi laø Tam-muoäi Nhò thaäp nguõ laø Tam-muoäi Vöông.

# *Kinh Nieát-baøn cheùp:*

Tam-muoäi Nhò thaäp nguõ naøy goïi laø vua trong caùc Tam-muoäi. Neáu nhaäp Tam-muoäi vöông thì taát caû tam muoäi ñeàu vaøo trong ñoù, cho neân Boà-taùt truï Baát ñoäng ñòa ñeàu ñaéc Tam-muoäi hai möôi laêm, chuûng chuûng duïng töùc ôû ñaây. Nuùi Tu-di cao roäng chöùa trong haït caûi, nuoát noân ra vaøo, thaàn thoâng bieán hoùa töï taïi, coù theå vaøo ñòa nguïc khoâng chòu caùc khoå veà thaân töôùng. Neáu Thaùnh haïnh thaønh töïu môùi coù vieäc naøy, ñaày ñuû nhö kinh Nieát-baøn cheùp:

Ngoaøi ba minh ñeå lôïi vaät, neân goïi laø coù theå aån hieän hai thöù lôïi ích, nhaäp Tam-muoäi Vöông, taát caû Tam-muoäi Vöông ñeàu ôû trong ñoùù. Bôûi theá taát caû chuùng sinh chòu caùc khoå naõo nhaát taâm quy y goïi laø caàu xin cöùu hoä.

* Boà-taùt truï trong Tam-muoäi naøy quaùn ba nghieäp ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.

Giaûi thoaùt coù taùm thöù:

1- Phaù quaû baùo khoå hai möôi laêm höõu. 2- Phaù nhaân khoå hai möôi laêm höõu.

1. Phaù khoå phieàn naõo kieán hoaëc tö hoaëc hai möôi laêm höõu cuûa Thanh vaên.
2. Phaù khoå phieàn naõo kieán hoaëc tö hoaëc hai möôi laêm höõu cuûa Duyeân giaùc.
3. Phaù khoå phieàn naõo kieán hoaëc tö hoaëc hai möôi laêm höõu cuûa Boà-taùt.
4. Phaù khoå phieàn naõo kieán hoaëc tö hoaëc hai möôi laêm höõu cuûa ngöôøi Ba thöøa Thoâng giaùo.
5. Phaù khoå bieät hoaëc haèng sa voâ tri hai möôi laêm höõu cuûa Boà-taùt Bieät giaùo.
6. Phaù hoaëc khoå Ba ñeá Voâ minh hai möôi laêm höõu cuûa Boà-taùt Vieân giaùo.

Nhaát taâm goïi laø ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt laø yù naøy cho neân noùi hai möôi laêm Tam-muoäi coù theå phaù hai möôi laêm höõu. Hieån baøy hai thöù lôïi ích töùc laø truï hai möôi laêm Tam-muoäi chuùng sinh trong phaùp giôùi möôøi phöông cô duyeân ñeàu caûm. Hieän saéc thaân taùm laàn laøm nieàm vui cho chuùng sinh nhö Quaùn AÂm Phoå moân thò hieän töôùng thaàn thoâng, neáu coù chuùng sinh naøo ñang duøng thaân Phaät ñoä cho hoï thì hieän thaân taùm töôùng thaønh ñaïo ñeå noùi phaùp. Töùc laø kinh naøy noùi truï giaûi thoaùt khoâng nghì baøn thò hieän muoân thöù. Boà-taùt naøy Sô ñòa Thaùnh haïnh ñaày ñuû, ñaày ñuû ñaïi Töø ñaïi Bi voâ duyeân nhö nam chaâm huùt saét.

*Noùi veà phaïm haïnh:*

Töùc laø voâ duyeân Töø bi hyû xaû:

Boà-taùt duøng taâm ñaïi Nieát-baøn tu Thaùnh haïnh ñaéc voâ uùy ñòa, coù hai möôi laêm Tam-muoäi voâ phöông ñaïi duïng. Baáy giôø, Töø bi laø chaân phaïm haïnh, Phaïm thieân chaúng theå tu ñöôïc.

1. *Voâ löôïng taâm:* Cuõng chaúng phaûi loøng Töø bi veà phaùp duyeân, chuùng sinh duyeân cuûa Thoâng giaùo, ba taïng giaùo.

Baáy giôø, Boà-taùt duøng Töø bi voâ duyeân voâ nieäm naøy huaân tu thì

muoân haïnh ñeàu thaønh töïu. Phaïm haïnh naøy töùc laø taát caû phaùp cho neân kinh Nieát-baøn cheùp: Töø töùc laø loøng töø Nhö Lai, töùc laø Phaät taùnh. Neáu bi khoâng ñaày ñuû thì möôøi löïc ba möôi hai töôùng, boán voâ sôû uùy cuûa Phaät chaúng phaûi loøng töø cuûa Nhö Lai. Trí löïc roäng saâu coù theå ñaày ñuû taát caû phöôùc ñöùc ñeå töï trang nghieâm neân goïi laø Phaïm haïnh.

*Noùi veà Thieân haïnh:*

Töùc laø Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa, thieân laø lyù thieân nhieân, nöông haïnh hieån lyù, nhaân lyù thaønh haïnh neân goïi lyù laø thieân haïnh.

Boà-taùt tuy nhaäp Sô ñòa, Sô ñòa baát öng truï vì coù sôû ñaéc, cho neân laïi phaûi tu trí tueä thöôïng ñòa, möôøi troïng phaùt chaân, tu ñeä kheá lyù, hieån lyù thaønh haïnh, neân goïi laø Thieân haïnh.

Thieân haïnh töùc laø trí tueä trang nghieâm. Phaïm haïnh töùc laø phöôùc ñöùc trang nghieâm, treân caàu quaû Phaät, cho neân coù Thaùnh haïnh, thieân haïnh. Döôùi hoùa ñoä chuùng sinh neân coù phaïm haïnh, beänh haïnh, Anh nhi haïnh.

*Anh nhi haïnh:*

Neáu Boà-taùt phöôùc ñöùc vaø trí tueä taêng daàn thì thaät töôùng hieån baøy. Tuy khoâng coù yù laøm lôïi ích chuùng sinh, maëc cho vaän maïng coù theå hieån baøy hai lôïi ích, minh hieån duøng löïc thieân haïnh thì coù minh ích, duøng naêng löïc phaïm haïnh thì coù hieån ích chuùng sinh caên cô keùm, thieän ít, neáu khoâng coù Boà-taùt khai phaùt thì khoâng theå lôùn leân ñöôïc, duøng naêng löïc goác laønh nhö nam chaâm huùt saét, hoøa quang lôïi haønh laøm cho chuùng sinh ñeàu thaáy.

Boà-taùt ñoàng môùi hoïc tu naêm giôùi, möôøi giôùi, quaû baùo trôøi ngöôøi, haïnh Döông dieäp ôû coõi trôøi ba möôi ba laïi thò hieän hai traêm naêm möôi giôùi quaùn luyeän tu thieàn, boán ñeá, möôøi hai nhaân duyeân, ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo ñoàng vôùi Anh nhi haïnh cuûa Nhò thöøa. Laïi thò hieän tu saùu Ñoä suoát traêm kieáp gieo troàng töôùng toát haøng phuïc phieàn naõo, haïnh tieåu thieän Boà-taùt saùu Ñoä laïi thò hieän ñoàng, töùc saéc laø khoâng, voâ sinh voâ dieät.

Haïnh tieåu thieän cuûa Thoâng giaùo laïi thò hieän ñoàng Bieät giaùo, thöù lôùp töông tôï Trung ñaïo, haïnh tieåu thieän ñeàu laø naêng löïc Töø bi giuùp ñoàng caùc phaåm töông tuïc thaønh töïu. Töø taâm töø vaø nieàm vui maø khôûi haïnh Anh nhi. Kinh Nieát-baøn cheùp: Anh nhi laø noùi chöõ Ñaïo, goïi laø baø-hoøa, ñaây laø ñoàng vôùi saùu Ñoä.

Saùu Ñoä laø tieåu haïnh maø caàu thaønh Phaät cho neân noùi chöõ Ñaïi, cho neân goïi laø Baø-hoøa.

Laïi noùi: Khoâng thaáy caùc töôùng, ngaøy ñeâm thaân sô, ñaây laø ñoàng vôùi

Boà-taùt Thoâng giaùo, töùc saéc laø khoâng, laø yù nghóa ñeá ñeä nhaát.

Laïi noùi: khoâng theå laøm caùc vieäc lôùn nhoû, vieäc lôùn laø naêm toäi nghòch vieäc nhoû laø taâm Nhò thöøa. Ñaây chính laø ñoàng vôùi Bieät giaùo. Vì Bieät giaùo khoâng sinh töû cho neân khoâng coù naêm toäi nghòch, vì khoâng coù Nieát-baøn neân khoâng coù taâm Tieåu thöøa.

Laïi noùi laù vaøng caây döông töùc laø ñoàng vôùi Anh nhi veà naêm giôùi, möôøi ñieàu laønh.

Laïi noùi phi ñaïo laø ñaïo, vì sinh ra nhaân duyeân nhoû nhieäm cuûa

ñaïo.

Noùi Phi ñaïo laø ñaïo laø coù theå sinh ra giaû hoùa vaät, töùc laø ñoàng vôùi

phöông tieän Nhò thöøa neân bieát naêng löïc goác laønh ñaïi Töø coù theå sinh giaû hoùa vaät, ñoàng vôùi phöông tieän tieåu thieän, daãn daét ñeå höôùng veà phaùt tueä, neân goïi laø Anh nhi haïnh.

1. *Beänh haïnh:*

Haïnh naøy töø voâ duyeân ñaïi Bi maø sinh khôûi, neáu sinh tieåu thieän thì coù beänh haïnh.

Nay phaân bieät ñoàng sinh thieän bieân neân goïi laø haïnh Anh nhi, ñoàng vôùi beänh phieàn naõo goïi laø beänh haïnh. Beänh haïnh naøy ñaïi Bi sinh, töø beänh chuùng sinh. Bôûi vaäy ta beänh ñaïi Bi huaân taâm daïo chôi ñòa nguïc, ñoàng vôùi caên beänh nghieäp aùc cuûa chuùng sinh. Nhö Ñieàu-ñaït ôû ñòanguïc, nhö nieàm vui Tam thieàn cho ñeán suùc sinh, ngaï quyû A-tu-la cuõng vaäy.

Laïi ñoàng vôùi trôøi, ngöôøi coù caùc beänh keát nghieäp sinh giaø beänh

cheát.

Laïi ñoàng vôùi Nhò thöøa coù caùc beänh kieán hoaëc vaø tö hoaëc, phöông

tieän giuùp lôøi noùi ñeå taïo thaønh ñoäng taùc.

Boà-taùt Thoâng giaùo, Ba taïng giaùo cuõng gioáng nhö vaäy. Laïi ñoàng caên beänh voâ minh traàn sa cuûa Bieät giaùo. Bôûi vaäy, Boà-taùt laïi ñoàng vôùi caên beänh kia, cuøng khaép phaùp giôùi, lôïi ích cho chuùng sinh, aáy laø töôùng cuûa naêm haïnh.

Beänh haïnh töùc laø phaåm Vaán Beänh trong kinh Duy-ma, saùu phaåm thaát noäi noùi roõ.

Boà-taùt Sô ñòa ñaày ñuû naêm haïnh hoaëc laø coâng ñöùc ñaàu tieân, coøn chín loaïi coâng ñöùc coù leõ ñoái vôùi Cöûu ñòa.

Goïi laø phaù voâ minh kieán hoaëc. Kinh Nieát-baøn cheùp: Töø ñaây veà tröôùc ñeàu goïi laø ngöôøi taø kieán. Chính laø ngöôøi Ba thöøa hai giaùo ñeàu chöa thaáy lyù naøy neân goïi laø ngöôøi taø kieán. Bôûi vaäy, Ñaïi só traùch Tu-boà-ñeà: Saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo laø thaày cuûa oâng, ma trôøi, ngoaïi ñaïo cuõng moät tay laøm baïn lao nhoïc laø yù naøy, cho ñeán Thaäp tín cuûa Bieät giaùo, ba möôi

taâm tuy haøng phuïc meâ hoaëc naøy maø chöa theå caét ñöùt, coøn nhö thaønh töïu voâ minh bieät kieán, quôû traùch caùc Boà-taùt meâ hoaëc yù naøy.

1. Hai töø Nhò ñòa cho ñeán Luïc ñòa goïi laø Tu ñaïo, döùt bieät hoaëc naøy, aùi kieán trong ba coõi nhö luaän Trí Ñoä coù noùi. Ca-dieáp nghe tieáng ñaøn Chaâu-Ca laø khoâng theå töï an. Noùi naêm duïc cuûa ba coõi ta ñaõ döùt heát, ñaây laø coâng ñöùc dieäu tònh cuûa Boà-taùt sinh ra naêm duïc, cho neân vieäc naøy khoâng theå an nhaãn. Saéc aùi, Voâ saéc aùi cuõng nhö vaäy. Kinh naøy noùi Ñaïi só traùch Tu-Boà-ñeà: Ñoàng vôùi phieàn naõo khoâng ñeán bôø giaûi thoaùt, vaøo taùm naïn ñeàu bò naïn laø yù naàøy. Cho neân töø nhò ñòa, luïc ñòa goïi chung laø Tu ñaïo ñoaïn bieät hoaëc naøy.
2. Ly caáu ñòa: Töùc laø ñoaïn aùi duïc Bieät giaùo, goïi laø Tö-ñaø-haøm höôùng.
3. Minh ñòa: Töùc laø Tö quaû -ñaø-haøm cuûa Bieät giaùo.
4. Dieäm ñòa: Laø A-na-haøm höôùng cuûa Bieät giaùo.
5. Nan thaéng ñòa: quaû A-na-haøm cuûa Bieät giaùo, döùt bieät hoaëc, aùi duïc heát.
6. Hieän Tieàn ñòa: A-la-haùn höôùng cuûa Bieät giaùo döùt heát saéc aùi.
7. Vieãn Haønh ñòa: quaû A-la-haùn cuûa Bieät giaùo döùt heát Voâ saéc aùi, cho neân töø ñaây goïi laø Voâ hoïc ñaïo.

Hoûi: Ñoái vôùi boán quaû naøy xuaát xöù töø kinh luaän naøo?

Ñaùp: Bieät giaùo noùi veà ñoaïn phuïc ñoái chieáu boán quaû, kinh luaän phaàn nhieàu noùi khoâng gioáng nhau. Caùc Phaùp sö Ñaïi thöøa söû duïng cuõng khaùc vôùi sö Ñòa luaän. Thoâng giaùo phaùn quyeát giai vò raèng: Sô ñòa döùt kieán hoaëc, nhò ñòa döùt Duïc aùi, Tam ñòa döùt Saéc aùi, Töù ñòa döùt Voâ saéc aùi. Ñòa luaän sö thoâng toâng phaùn vò coù duøng Tam ñòa döùt kieán goïi laø Tu-ñaø- hoaøn. Töø Töù ñòa ñeán Luïc ñòa goïi laø Tö-ñaø-haøm nöông vaøo Phaùp sö, Thaát ñòa goïi laø A-na-haøm.

Nöông vaøo Phaùp sö, Thaäp ñòa, Ñaúng giaùc goïi laø A-la-haùn.

Quaû thöù ñeä theo Phaùp sö coù Tam ñòa ñoaïn kieán, Töù ñòa goïi laø Tö- ñaø-haøm, Nguõ ñòa goïi laø A-na-haøm, Luïc ñòa goïi laø A-la-haùn.

Coù aùp duïng vaøo kinh Nhaân Vöông: Töù ñòa döùt kieán hoaëc, Nguõ ñòa goïi laø Tö-ñaø-haøm, Luïc ñòa goïi laø A-na-haøm, Thaát ñòa goïi laø A-la-haùn. Caùc thuyeát nhö theá khoâng ñoàng nhau, khoù coù theå y cöù nhö theá ñöôïc.

Nay duøng nghóa suy ra ñeå ñoái chieáu boán quaû moät beà döôøng nhö tieän, vaên khoâng coù thì khoù bieát ñöôïc yù Phaät, khoâng neân caâu chaáp.

Hoûi: Vì sao giaûi thích khoâng nhaát ñònh ? Ñaùp: Ñaõ giaûi thích nhö tröôùc.

1. Baát ñoäng ñòa: Töùc laø Bích-chi-phaät ñòa cuûa Bieät giaùo:

Ñòa luaän Sö noùi: Töø ñaây noùi veà voâ hoïc ñaïo, chöa bieát xuaát xöù töø kinh luaän naøo, chaúng nhöõng Baùt ñòa ñaéc Voâ Sinh nhaãn vaéng laëng maø thöôøng duïng, duïng maø voâ töôùng, khoâng coù coâng duïng taâm. Töï nhieân döùt hoaëc voâ minh, saéc taäp phaùp giôùi döùt heát.

1. Thieän Tueä Ñòa:

Voâ minh vôi bôùt döùt ñöôïc taäp khí, tueä phaùt saùng daàn, kheùo nhaäp vaøo Thaät töôùng.

1. Phaùp Vaân ñòa:

Töø bi trí tueä gioáng nhö ñaùm maây lôùn, Töø bi coù coâng naêng thaám khaép, ñeàu röôùi maây tueä, coù theå giöõ gìn möa phaùp cuûa chö Phaät möôøi phöông, döùt ñöôïc voâ minh.

1. Ñaúng Giaùc ñòa:

Trí ñaày ñuû nhaäp vaøo cöûa huyeàn, neáu ñoái vôùi Phaùp Vaân goïi laø Phaät, ñoái vôùi Dieäu giaùc goïi laø Kim Cöông taâm Boà-taùt, cuõng goïi laø Boà-taùt voâ caáu ñòa, ba ma ñaõ heát coøn coù moät phaåm Töû ma, döùt taäp khí voâ minh.

Hoûi: Thoâng giaùo ôû tröôùc vì sao khoâng noùi veà Ñaúng giaùc vaø Phaät ? Ñaùp: Taäp khí noäi giôùi deã heát, cho neân khoâng caàn môû Phaùp Vaân,

khai Ñaúng Giaùc.

Hoûi: kinh luaän Bieät giaùo vì sao choã naøo cuõng noùi veà Phaùp Vaân, laïi coù Kim Cöông Ñaúng giaùc, töï coù kinh luaän chæ noùi haïnh Thaäp ñòa vieân maõn, beøn thaønh quaû Phaät. Caùc Phaùp sö Nam Baéc truyeàn tranh luaän nghóa naøy?

Ñaùp: Laïi laäp Ñaúng giaùc khoâng ñaùng nghi ngôø, sôû dó nhö vaäy. Vì kinh Hoa Nghieâm noùi Phaùp vaân ñòa, trí tueä coâng ñöùc, ñeå so vôùi quaû Phaät. Thöôïng só nhö Traûo môùi ôû ñaïi ñòa neáu nhö vaäy tuy noùi moät phaåm voâ minh maø thaät khoâng noùi phaåm, vì sao bieát ñöôïc? Vì taâm coù coâng duïng ñaïo. Noù nhanh nhö gioù, trong moät ngaøy phaù ñöôïc voâ löôïng phaåm voâ minh chöôùng hoaëc, huoáng chi kinh Anh Laïc noùi Ñaúng Giaùc ñòa ôû trong traêm ngaøn muoân kieáp nhaäp vaøo lôùp cöûa huyeàn, laïi tu vieäc phaøm phu, cho neân khai Phaùp Vaân ñòa, beøn laäp Kim Cöông taâm, Ñaúng giaùc, Phaät, ñoái vôùi lyù khoâng sai.

Neáu bieát moät phaåm coù voâ löôïng phaåm, voâ minh nhaân trí voâ ngaïi Phaùp Vaân ñòa ñaõ heát, vì sao phaûi khai ra Ñaúng giaùc ñòa.

1. Dieäu Giaùc Ñòa:

Kim Cöông haäu taâm, Ñaïi giaùc saùng suoát, dieäu trì cuøng toät, voâ minh ñaõ heát goïi laø chaân giaûi thoaùt, roõ raøng khoâng lieân can ñeán vaéng laëng vaø thöôøng chieáu, goïi laø Dieäu giaùc ñòa. Phaät quaû thöôøng truï ñaày ñuû taát caû Phaät phaùp goïi laø quaû Boà-ñeà, boán ñöùc Nieát-baøn goïi laø quaû quaû.

SOÁ 1929 - TÖÙ GIAÙO NGHÓA, Quyeån 10 821

Hoûi: Ñònh duøng trí Kim Cöông döùt voâ minh, hay duøng trí Dieäu giaùc döùt voâ minh ?

Ñaùp: kinh Nieát-baøn cheùp: Ngöôøi ñoaïn goïi laø Höõu thöôïng só, ngöôøi khoâng ñoaïn goïi laø Voâ thöôïng só.

Hoûi: Kinh Thaéng-man cheùp: Voâ minh truï ñòa, naêng löïc aáy raát lôùn, trí Boà-ñeà cuûa Phaät coù döùt ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Neáu duøng bieät giaùo thoâng Thaäp ñòa Ñaúng giaùc töùc laø trí Boà- ñeà Phaät. Vì sao ?

# *Kinh Nieát-baøn cheùp:*

Boà-taùt Cöûu truï goïi laø vaên kieán, Boà-taùt Thaäp truï goïi laø nhaõn kieán. Tuy thaáy Phaät taùnh maø khoâng hieåu roõ, vì ñaïo voâ ngaïi cuøng truï vôùi hoaëc nghieäp cho neân khoâng hieåu roõ. Chö Phaät thaáy roõ raøng töùc laø chaân giaûi thoaùt, roõ raøng lieân heä ôû ngoaøi cho neân hieåu roõ. Neáu Bieät giaùo noùi nghóa töø Hoan Hyû ñòa thì duøng trí Boà-ñeà Phaät, döùt sô phaåm voâ minh, cho ñeán Ñaúng giaùc haäu taâm môùi döùt heát.

Y cöù vaøo giai vò Bieät giaùo giaûi thích thanh tònh, giai vò cuûa voâ caáu

xöng.

Duy-ma ñaõ laø moät vò Ñaïi só Nhaát sinh boå xöù, töùc laø Phaùp thaân,

ôû vaøo giai vò Ñaúng giaùc Kim Cöông taâm Voâ caáu Boà-taùt. Lyù Phaät taùnh hieån baøy neân goïi laø Tònh, bieät hoaëc chaùnh taäp ñeàu döùt heát, voâ minh coøn khoâng ñaùng keå, thí nhö moät ngoïn khoùi, löûa raát nhoû coù cuõng nhö khoâng neân goïi laø voâ caáu, bieân teá trí maõn, beân trong xöùng vôùi lyù, ngoaøi duøng khoâng ngaïi, phaùp giôùi bình ñaúng, phoù duyeân haønh hoùa neân goïi laø Xöùng. Cho neân noùi Voâ caáu xöùng, ñaâu theå ñoàng vôùi Ba taïng Thoâng giaùo kia:

Noùi veà nghóa Tònh Voâ Caáu Xöng cho neân giaùo tích hieän ñoàng vôùi giai vò boå xöù, laø traùch Ba thöøa Thoâng giaùo, tieáp nghóa Ñaïi thöøa Bieät giaùo.