LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 169

TÖÙ GIAÙO NGHÓA

**SOÁ 1929**

(QUYEÅN 1  12)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1929

**TỨ GIÁO NGHĨA**

*Thieàn sö Trí Khaûi chuøa Tu Thieàn ôû nuùi Thieân thai soaïn*

# QUYỂN 1

Cô duyeân chuùng sinh khaùc nhau, cho neân giaùo moân caùc thöù cuõng khaùc nhau. Kinh noùi: Töø ñeâm Ñöùc Phaät thaønh ñaïo cho ñeán ñeâm Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn, phaùp cuûa Ngaøi noùi ra ñeàu chaân thaät khoâng luoáng doái. Ñeå tìm toøi yeáu chæ aáy phaûi coù nguyeân do ñöa ñeán. Cho neân noùi ñieàu ñoù. Ñaïo döùt hai ñöôøng, maø choã roát raùo laø thöôøng vui. Phaùp chæ coù moät vò, vaéng laëng laø quy veà chaân vaên ôû Loäc Daõ Haïc Laâm, giaùo cuûa baûy choã taùm hoäi haù khoâng coù söï khaùc nhau veà ñoán tieäm, khoâng nhaát ñònh coù söï khaùc nhau veà bí maät hay sao? Bôûi vaäy, caùc sö thôøi gaàn ñaây moãi vò ñeàu giaûi thích theo yù mình. Nay yù laäp nghóa khaùc vôùi khuoân pheùp tröôùc. Cho neân nay löôïc soaïn boán giaùo moân duøng chung. Noùi chung tieäm ñoán khoâng nhaát ñònh daáu veát cuûa bí maät. Neáu ngöôøi ñaït ñöôïc yeáu chæ naøy thì tin quyeàn thaät cuûa Nhö Lai khoâng ngaïi gì ñaït ñeán söï saâu xa veà daáu veát cuûa con ngöôøi, raát khoù nghieân cöùu. Huoáng chi tieäm ñoán naøy khoângnhaát ñònh daáu veát cuûa söï bí maät, hoaøn toaøn khoâng dính maéc. Nay noùi roõ nghóa naøy löôïc neâu ra baûy lôùp.

Thöù nhaát giaûi thích teân goïi boán giaùo.

Thöù hai noùi veà nhöõng ñieàu ñöôïc giaûi thích. Thöù ba noùi veà nhaäp lyù cuûa boán moân.

Thöù tö noùi veà xeáp vaøo giai vò khaùc nhau. Thöù naêm noùi veà quyeàn thaät

Thöù saùu noùi veà quaùn taâm.

Thöù baûy noùi chung caùc kinh luaän.

* Thöù nhaát giaûi thích teân goïi boán giaùo. Boán giaùo goàm:
* Tam Taïng giaùo.
* Thoâng giaùo.
* Bieät giaùo.
* Vieân giaùo.

Boán ñieàu naøy goïi chung laø Giaùo, vì noù noùi veà lyù hoùa vaät laøm nghóa. Baäc ñaïi Thaùnh ñoái vôùi boán giaùo naøy khoâng theå noùi duøng boán taát-ñaøn. Phoù duyeân maø coù boán thuyeát, noùi laøm roõ lyù hoùa chuyeån taâm vaät, neân noùi laø giaùo hoùa chuyeån, coù ba nghóa:

* Chuyeån aùc thaønh thieän.
* Chuyeån meâ thaønh ngoä.
* Chuyeån phaøm thaønh Thaùnh

Cho neân giaùo laáy laøm roõ lyù hoùa vaät laøm nghóa, löôïc coù naêm yù:

* Chaùnh giaûi thích teân cuûa boán giaùo.
* Xeùt ñònh veà boán giaùo.
* Daãn chöùng
* Xeùt löôøng
* Noùi veà kinh luaän duøng giaùo thoâng khaùc nhau bao nhieâu. Thöù nhaát laø chaùnh giaûi thích teân goïi boán giaùo, coù boán:
* Giaûi thích teân Taïng giaùo.
* Giaûi thích teân Thoâng giaùo.
* Giaûi thích teân Bieät giaùo.
* Giaûi thích teân Vieân giaùo.

1. *Giaûi thích teân Taïng giaùo:*

Giaùo naøy noùi veà lyù boán Thaùnh ñeá, nhaân duyeân sinh dieät, chaùnh laø daïy Tieåu thöøa, phuï laø daïy Boà-taùt.

Noùi veà Ba taïng giaùo laø:

* Taïng Tu-Ña-La.
* Taïng Tyø-Ni
* Taïng A-Tyø-Ñaøm Taïng Tu-Ña-La:

ÔÛ ñaây coù ngöôøi noùi phieân aâm, coù ngöôøi noùi khoâng phieân aâm. Noùi coù phieân aâm, cuõng coù nhieàu nhaø phieân khoâng gioáng nhau, nhöng phaàn nhieàu duøng phaùp boån, laø goác cuûa ngoân giaùo veà phaùp laønh xuaát theá gian, cho neân noùi laø phaùp boån, töùc laø boán kinh A-haøm.

## *Taïng Tyø-ni:*

Tyø-ni dòch laø dieät, Phaät noùi giôùi taùc, voâ taùc coù coâng naêng dieät tröø

söï xaáu xa cuûa thaân mieäng, cho neân noùi laø dieät, töùc laø luaät Baùt Thaäp Tuïng.

## *Taïng A-tyø-Ñaøm:*

A-tyø-Ñaøm: dòch laø Voâ tyû phaùp, laø phaùp nghóa phaân bieät veà trí tueä cuûa baäc Thaùnh, ngöôøi theá gian khoâng theå saùnh ñöôïc. Cho neân noùi laø Voâ tyû phaùp. Neáu Phaät töï phaân bieät phaùp nghóa, hoaëc ñeä töû Phaät phaân bieät phaùp nghóa, ñeàu goïi laø A-tyø-Ñaøm.

Nhöng ba phaùp naøy goïi chung laø Taïng, Taïng laáy bao goàm taïng laøm nghóa, nhöng ngöôøi hieåu thì khaùc nhau coù ngöôøi noùi: Vaên coù theå bao goàm lyù neân goïi laø Taïng. Coù ngöôøi noùi lyù coù theå bao goàm vaên neân goïi laø Taïng. Nay noùi teân cuûa ba phaùp ñeàu laø moät caâu, ba teân ñeàu bao goàm taát caû vaên vaø lyù, neân goïi laø Taïng, A-haøm chính laø Ñònh taïng.

Boán A-haøm phaàn nhieàu noùi veà caùch tu haønh.

Tyø-ni töùc laø giôùi taïng, laø noùi nhaân söï cheá giôùi, ngaên döùt phaùp aùc veà thaân mieäng.

A-tyø-ñaøm Taïng töùc laø tueä Taïng, phaân bieät phaùp tueä voâ laäu, phaân bieät phaùp tueä voâ laäu khoâng theå so saùnh ñöôïc. Ba taïng giaùo naøy thuoäc veà Tieåu thöøa. Cho neân kinh Phaùp Hoa cheùp: ngöôøi hoïc tham ñaém vaøo Ba taïng Tieåu thöøa. Hoûi raèng: Nhö theá ñoái vôùi nghóa lyù coù theå nhö vaäy, vì sao goïi laø traùi vôùi thöù lôùp cuûa giaûi thích?

Ñaùp: Luùc noùi khoâng phaûi laø luùc thöïc haønh, thöù lôùp cuûa giaùo khôûi laáy Boán A-haøm laøm ñaàu, môùi tu haønh laáy moäc-xoa laøm ñaàu. Laïi nhö taùm Chaùnh ñaïo thì chaùnh kieán, chaùnh tö duy laøm ñaàu. Keá laø saùu phaùp: Chaùnh ngöõ, v...v...ñeàu goïi laø Chaùnh. Nhö caùch cuûa ngöôøi ñi ñöôøng, maét phaûi nhìn ñöôøng tröôùc sau môùi böôùc chaân. Cho neân luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Maét chaân ñaày ñuû, cho neân vaøo ñöôïc ao nöôùc maùt meû.

Hoûi: Ñöùc Phaät ñoái vôùi Ba taïng Ñaïi thöøa laø toái thaéng trong Ba thöøa, sao khoâng laáy Ñaïi thöøa laøm chaùnh, Tieåu thöøa laøm phuï?

Ñaùp: Taïi vöôøn Nai, tröôùc Ñöùc Phaät xoay baùnh xe phaùp Boán ñeá, naêm anh em Kieàu-traàn-nhö thaáy ñeá thaønh ñaïo, taùm muoân vò trôøi ñaéc phaùp nhaõn thanh tònh, chæ coù Tieåu thöøa ñaéc ñaïo chöa giuùp ích cho Ñaïi thöøa neân laáy Tieåu thöøa laøm chính.

***Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp:*** Phaät ñoái vôùi kinh A-haøm tuy thoï kyù rieâng cho Di-laëc, cuõng khoâng noùi caùc haïnh Boà-taùt, cho neân Ñaïi thöøa laø phuï.

Hoûi: Ngoaïi ñaïo cuõng noùi giôùi, ñònh, tueä vaäy ñoái vôùi ñònh tueä cuûa Phaät noùi coù gì khaùc nhau?

Ñaùp: Ngoaïi ñaïo noùi giôùi, ñònh, tueä chính laø thaày thuoác xöa, nhö thaày thuoác xöa theo loái meâ hoaëc. Giôùi coù hai loaïi moät taø, hai chaùnh.

1. Taø: Töùc laø giôùi gaø, choù, v.v...
2. Chaùnh: Töùc laø möôøi ñieàu laønh. Cöïu ñònh coù hai:
3. Taø
4. Chaùnh Taø ñònh:

Töùc laø chín möôi saùu thöù ngoaïi ñaïo, kinh coù noùi veà taø ñònh cuûa quyû thaàn, hoaëc coù theå hieän töôùng thaàn bieán, bieát ñöôïc söï laønh döõ ôû ñôøi.

Chaùnh ñònh:

Töùc laø Boán thieàn, boán Taâm voâ löôïng, boán ñònh voâ saéc, daãn ñeán phaùt sinh naêm thaàn thoâng.

Cöïu tueä coù hai: 1. Taø tueä. 2. Chaùnh tueä

Taø: Do thaân kieán, bieân kieán, maø phaùt khôûi taø trí, baùc boû nhaân quaû, aên phaân, khoûa hình v...v...

Chaùnh: Do thaân kieán, bieân kieán maø phaùt khôûi trí theá gian, noùi coù nhaân quaû tu caùc phaùp laønh.

Nay Phaät noùi Ba taïng giaùo laø noùi veà giôùi, ñònh, tueä cuûa thaày thuoác khaùch, chính laø thaày thuoác môùi töø nôi xa ñeán hieåu roõ taùm thuaät.

Tröôùc noùi veà boán khoâ chaùnh thuaät, töùc laø Ba taïng giaùo moân noùi veà giôùi, ñònh, tueä.

1. Giôùi: Töùc coù möôøi loaïi ñaéc giôùi, phaùt khôûi taát caû luaät nghi voâ taùc. Nhö theá naêm boä Tyø-ni noùi veà caùc phaùp laønh veà thaân mieäng.
2. Ñònh: Y theo taùm traùi xaû, nhaäp chín ñònh thöù lôùp, Tam-muoäi sö töû phaán taán sieâu vieät, nguyeän trí ñaûnh thieàn, saùu thoâng boán bieän, v... v...
3. Tueä: Töù laø boán ñeá sinh dieät, phaù thaân kieán, bieân kieán, saùu möôi hai kieán chaáp, phaùt khôûi chaân voâ laäu thaønh möôøi moät trí, ba caên voâ laäu. Giôùi ñònh tueä naøy ngoaïi ñaïo coøn khoâng nghe teân, huoáng chi laø coù chuùt phaàn.

Thí nhö söõa löøa vaø söõa boø, maàu saéc tuy gioáng, nhöng söõa löøa laéng ñoïng thì thaønh phaân hoâi, coøn söõa boø laéng ñoïng thì thaønh ñeà hoà.

1. *Giaûi thích teân Thoâng giaùo:*

Thoâng laø ñoàng, Ba thöøa ñoàng thoï cho neân goïi laø Thoâng. Giaùo naøy noùi veà nhaân duyeân töùc khoâng, lyù boán chaân ñeá voâ sinh, laø cöûa ñaàu tieân cuûa Ma-ha-dieãn, chính laø Boà-taùt phuï chung caû Nhò thöøa cho neân kinh Ñaïi Phaåm cheùp: Ngöôøi muoán hoïc Thanh vaên thöøa phaûi hoïc Baùt-nhaõ. Ngöôøi muoán hoïc Duyeân giaùc thöøa phaûi hoïc Baùt-nhaõ. Ngöôøi muoán hoïc Boà-taùt thöøa thì phaûi hoïc Baùt-nhaõ. Ba thöøa ñoàng thoï baåm giaùo naøy, thaáy

nghóa Ñeä nhaát, cho neân noùi Thoâng giaùo. Noùi Thoâng giaùo: Nghóa coù nhieàu nhöng löôïc ra coù taùm nghóa.

* Giaùo thoâng.
* Lyù thoâng
* Trí thoâng
* Ñoaïn thoâng
* Haønh thoâng
* Vò thoâng
* Nhaân thoâng
* Quaû thoâng

Giaùo thoâng: Ba thöøa ñoàng thoï laõnh nhaân duyeân, töùc laø giaùo khoâng.

Lyù thoâng: Ñoàng thaáy lyù nghieâng veà chaân. Trí thoâng: Ñoàng ñöôïc kheùo ñoä taát caû trí. Ñoaïn thoâng: trong (coõi) meâ hoaëc ñoàng döùt. Haønh thoâng: Haønh ñoàng vôùi kieán, töï voâ laäu.

Vò thoâng: Töï vò Caøn tueä ñòa cho ñeán ñòa vò Bích-chi-phaät ñeàu

ñoàng.

Nhaân thoâng: Chín voâ ngaïi ñeàu ñoàng.

Quaû thoâng: Chín giaûi thoaùt vaø hai quaû Nieát-baøn höõu dö, voâ dö. Thoâng veà nghóa coù taùm maø nay chæ goïi Thoâng giaùo, neáu khoâng nhôø

vaøo Thoâng giaùo thì khoâng bieát ñöôïc thoâng lyù, cho ñeán ñaéc thaønh Thoâng quaû. Cho neân caùc kinh Ñaïi thöøa phöông ñaúng vaø Baùt-nhaõ coù ngöôøi ñaéc quaû Nhò thöøa laø ñoàng laõnh thoï giaùo naøy.

Hoûi: Vì sao khoâng goïi laø coäng giaùo.

Ñaùp: Coïng laø chæ ñöôïc caâïn bieân cuûa Nhò thöøa maø khoâng ñöôïc vieãn bieân. Neáu laäp thoâng thì goïi Caän vieãn ñeàu tieän. Noùi vieãn tieän laø thoâng bieät, thoâng vieân.

1. *Giaûi thích teân goïi Bieät giaùo:*

Bieät laø khoâng cuøng giaùo naøy, khoâng noùi vôùi ngöôøi Nhò thöøa, neân goïi laø Bieät giaùo. Giaùo naøy chæ noùi nhaân duyeân giaû danh, voâ löôïng lyù boán Thaùnh Ñeá. Haøng Boà-taùt khoâng lieân quan ñeán Nhò thöøa. Cho neân ngöôøi Thanh vaên ngoài nghe nhö caâm nhö ñieác. Kinh Phaùp Hoa noùi Ca-dieáp laõnh thoï töï thuaät. Xöa nghe ñaïi phaåm Phöông Ñaúng thanh tònh coõi nöôùc Phaät thaønh töïu chuùng sinh, taâm khoâng hyû laïc, chính laø nghóa naøy. Goïi laø bieät, nghóa noù thuaät raát nhieàu nhöng löôïc roõ chæ coù taùm loaïi:

Giaùo bieät Lyù bieät

Trí bieät Ñoaïn bieät Haønh bieät Vò bieät Nhaân bieät Quaû bieät

Neân goïi laø Bieät giaùo.

Giaùo bieät: Phaät noùi Haèng sa Phaät phaùp. Bieät: Boà-taùt khoâng chung vôùi Nhò thöøa Lyù bieät: Taøng thöùc coù Haèng sa lyù tuïc ñeá. Trí bieät: Ñaïo chuûng trí.

Ñoaïn bieät: Haèng sa coõi voâ tri beân ngoaøi döùt kieán hoaëc, töù hoaëc vaø voâ minh

Haønh bieät: Tu taäp traûi qua voâ soá kieáp, thöïc haïnh caùc haïnh ba-la- maät töï haønh roài ñoä ngöôøi.

Vò bieät: Ba möôi taâm chieát phuïc voâ minh laø Hieàn vò, ngöôøi Thaäp ñòa phaùt chaân, döùt tröø voâ minh, ñaây laø Thaùnh vò.

Nhaân bieät: Laø nhaân Kim Cöông voâ ngaïi.

Quaû bieät: Giaûi thoaùt, Nieát-baøn, boán ñöùc khaùc vôùi Nhò thöøa.

Bieät nghóa coù taùm loaïi, chæ goïi laø Bieät giaùo. Neáu khoâng nhôø vaøo Bieät giaùo thì khoâng bieát bieät lyù, cho ñeán ñaéc thaønh bieät quaû.

Hoûi: Vì sao khoâng noùi laø baát coâïng giaùo maø goïi laø Bieät giaùo?

Ñaùp: Trí luaän noùi khoâng cuøng vôùi Baùt-nhaõ töùc laø khoâng noùi cuøng vôùi ngöôøi Nhò thöøa. Nhö kinh Baát Tö Nghò cheùp: Nay noùi veà Bieät giaùo nhö noùi Ñaïi phaåm Phöông ñaúng. Nhò thöøa cuøng nghe maø Bieät giaùo vôùi Boà-taùt, cho neân duøng Töø bieät, kieâm muoán löôïc boû khoâng coù Vieân giaùo, Bieät khaùc vôùi Thoâng neân goïi laø chöa Vieân*.*

1. *Giaûi thích teân goïi Vieân giaùo:*

Vieân nghóa laø khoâng nghieâng leäch. Giaùo naøy noùi veà nhaân duyeân khoâng theå nghì baøn Nhò thöøa trung ñaïo söï lyù ñaày ñuû, khoâng nghieâng leäch, khoâng rieâng bieät, chæ giaùo hoùa ngöôøi lôïi caên toái thöôïng, neân goïi laø Vieân giaùo.

***Kinh Hoa Nghieâm cheùp:*** Hieån hieän thaàn löïc töï taïi laø noùi kinh vieân maõn, voâ löôïng caùc chuùng sinh ñeàu thoï kyù Boà-ñeà. Kinh Duy-ma noùi: Taát caû chuùng sinh töùc laø ñaïi Nieát-baøn, khoâng coøn dieät nöõa.

***Phaåm Cuï Tuùc trong kinh Ñaïi Phaåm cheùp:*** Caùc phaùp tuy khoâng, moät taâm ñaày ñuû muoân haïnh.

***Kinh Phaùp Hoa cheùp:*** Chaép tay vôùi taâm cung kính muoán nghe noùi

ñaày ñuû. Kinh Nieát-baøn cheùp: Kim Cöông Baûo Taïng khoâng coù ñieàu gì giaûm thieáu, neân goïi laø Vieân giaùo.

Goïi laø Vieân: YÙ nghóa raát nhieàu, löôïc neâu coù taùm loaïi: Giaùo vieân

Lyù vieân Trí vieân Ñoaïn vieân Haïnh vieân Vò vieân Ñaïi vieân Quaû vieân

* Giaùo vieân laø chaùnh noùi Trung ñaïo, neân noùi giaùc khoâng nghieâng

leäch. leäch.

Lyù vieân: Laø Trung ñaïo töùc laø lyù cuûa taát caû caùc phaùp khoâng nghieâng Trí vieân: Laø nhaát thieát chuûng trí vieân.

Ñoaïn vieân: Khoâng döùt maø döùt voâ minh, hoaëc.

Haïnh vieân: Moät haïnh töùc laø taát caû nhaân vieân troøn cuûa Ñaïi thöøa,

quaû troøn ñaày cuûa Nieát-baøn chính laø nhaân quaû ñaày ñuû khoâng thieáu, thöïc haønh moät haïnh töùc laø taát caû haïnh.

Vò vieân: moät ñòa ñaày ñuû coâng ñöùc caùc ñòa. Nhaân vieân: Chieáu soi hai ñeá töï nhieân löu nhaäp.

Quaû vieân: Laø dieäu giaùc khoâng theå nghó baøn, quaû cuûa ba ñöùc khoâng ngang khoâng doïc.

Nghóa cuûa vieân coù taùm thöù chæ goïi laø Vieân giaùo.

Neáu khoâng nhôø Vieân giaùo thì khoâng bieát ñöôïc lyù cuûa vieân cho ñeán ñaéc thaønh quaû vieân.

Hoûi: lyù cuûa giaùo neáu vieân sao laïi coù söï khaùc nhau veà haïnh vò nhaân

quaû?

Ñaùp: Chæ y theo giaùo lyù vieân cho neân söï khaùc nhau veà trí ñoaïn

haïnh vò nhaân quaû. Nhö phaùp theá gian noùi veà goác taøi naêng. Ngöôøi tu hoïc ñaéc quaû coù thöù lôùp khaùc nhau, tröôùc tu keùm hôn luùc sau, goác ngoïn coù khaùc.

Thöù hai: Xeùt ñònh noùi veà boán giaùo naøy thoâng, maø laïi noùi trong moät giaùo coù caû boán giaùo. Tuy coù boán giaùo nhöng xeùt ñònh veà ba nghóa thaät cuûa noù khoâng thaønh, cho neân ñeàu töø moät nghóa ñeå ñöôïc teân goïi giaùo, töùc coù boán yù:

1. Xeùt ñònh Ba taïng giaùo.
2. Xeùt ñònh Thoâng giaùo.
3. Xeùt ñònh Bieät giaùo.
4. Xeùt ñònh Vieân giaùo.

*Xeùt ñònh Ba taïng giaùo.*

Hoûi: Nhö trong Ba taïng giaùo noùi voâ thöôøng, ba thöøa ñoàng baåm thoï nhaäp ñaïo töùc laø Thoâng giaùo. Bieät laø Boà-taùt noùi saùu Ñoä hoaèng theä, ñaây chính laø Bieät giaùo. Neáu laø noùi nhaát thieát chuûng trí ñeå caàu quaû Phaät thì haù chaúng phaûi Vieân giaùo hay sao?

Ñaùp: Nay xeùt ñònh veà nghóa cuûa ba giaùo naøy. Neáu noùi thuyeát voâ thöôøng chung Ba thöøa giaùo laø Thoâng giaùo, ngöôøi Nhò thöøa nghe voâ thöôøng phaùt chaân döùt keát söû, ngay trong moät ñôøi lieàn nhaäp Nieát-baøn, coù theå laõnh thoï giaùo phaùp, thaáy lyù voâ thöôøng. Boà-taùt tuy baåm thoï giaùo lyù voâ thöôøng, traûi qua ba A-taêng-kyø kieáp khoâng phaùt chaân, döùt keát söû, cuõng ñaâu thaáy ñöôïc lyù voâ thöôøng. Neân bieát, lyù voâ thöôøng khoâng thaønh nghóa cuûa Thoâng giaùo. Tuy noùi nghóa nguyeän haïnh hoùa vaät Bieät giaùo khoâng thaønh, voán noùi veà Bieät giaùo, noùi veà bieät lyù döùt bieät hoaëc. Ban ñaàu, Ba taïng giaùo noùi veà haïnh nguyeän. Neáu y cöù Töù ñeá sinh dieät maø khôûi, thaáy töù ñeá sinh dieät khoâng baèng ngöôøi Nhò thöøa, haù laø Bieät giaùo? Laïi chuûng trí naøy chæ soi roõ hai ñeá maø khoâng soi roõ Trung ñaïo, haù laø Vieân?

Bôûi vaäy tuy coù xeùt nghóa veà ba giaùo khoâng thaønh, chæ goïi laø Ba taïng giaùo.

*Xeùt ñònh veà Thoâng giaùo:*

Hoûi: Thoâng giaùo noùi veà giôùi, ñònh, tueä, haù chaúng phaûi laø Ba taïng giaùo? Noùi Ñaïo chuûng trí, haù chaúng phaûi Bieät giaùo noùi nhaát thieát chuûng trí, haù chaúng phaûi laø Vieân giaùo?

Ñaùp: Tuy coù ba giaùo naøy nhöng nghóa khoâng thaønh, cho neân nhö vaäy, Thoâng giaùo noùi nhaát töôùng voâ töôùng voâ sinh giôùi, ñònh, tueä, khoâng ñoàng töôùng khaùc nhau veà Ba taïng giôùi, ñònh, tueä.

Laïi nöõa, vöøa ñöôïc khoâng maát töø nôi thuø thaéng maø ñöôïc teân, cho neân khoâng noùi teân Ba taïng, ñöôïc teân Thoâng giaùo. Tuy noùi ñaïo chuûng trí chæ laø trong coõi tuïc ñeá khoâng phaûi laø noùi ñaïo chuûng trí cuûa thoï Nhö Lai taïng thoï, cho neân nghóa Bieät giaùo khoâng thaønh. Tuy laïi noùi nhaát thieát chuûng trí chæ laø chieáu soi trong coõi Nhò ñeá. Noùi veà nhaát thieát trí khoâng phaûi chieáu soi nhaát thieát trí veà nhò ñeá khoâng theå nghì baøn cuûa Trung ñaïo, cho neân nghóa Vieân giaùo khoâng thaønh. Bôûi vaäy nghóa ba giaùo khoâng thaønh chæ goïi laø Thoâng giaùo.

*Xeùt ñònh veà Bieät giaùo:*

Hoûi: Bieät giaùo cuõng noùi veà giôùi, ñònh, tueä, vì sao khoâng noùi laø Ba

taïng giaùo, cuõng noùi coù lyù Voâ sinh, vì sao khoâng goïi laø Thoâng giaùo, cuõng noùi laø nhaát thieát chuûng trí chung ñaïo, vì sao khoâng goïi laø thoâng giaùo. Tuy noùi Trung ñaïo nhaát thieát chuûng trí maø sao khoâng goïi laø Vieân giaùo? Ñaùp: Bieät giaùo laø noùi Haèng sa Phaät phaùp, voâ löôïng giôùi ñònh tueä,

khaùc vôùi giôùi ñònh tueä tröôùc cho neân khoâng phaûi laø Ba taïng. Tuy noùi lyù khoâng nhöng khoâng theå chöùng ñöôïc caùi khoâng, chaúng phaûi laø khoâng, khoâng ñoàng kieán vôùi Nhò thöøa, cho neân khoâng phaûi Thoâng giaùo.

Tuy noùi Trung ñaïo nhaát thieát chuûng trí maø khoâng phaûi Sô truï phaùt taâm töùc ñuû nhaát thieát chuûng trí cho neân khoâng phaûi vieân. Cho neân ba nghóa khoâng thaønh chæ goïi laø Bieät giaùo.

*Xeùt ñònh Vieân giaùo:*

Hoûi: Vieân giaùo cuõng coù giôùi ñònh tueä, vì sao khoâng goïi laø Ba taïng, noù cuõng coù lyù chaân khoâng, vì sao chaúng phaûi thoâng, noù cuõng coù phaùp moân traûi qua töøng giai caáp rieâng, vì sao maø khoâng phaûi Bieät?

Ñaùp: Vieân giaùo noùi veà giôùi ñònh tueä, ñieàu y cöù vaøo chaân nhö thaät töôùng, Phaät taùnh Nieát-baøn maø bieän. Haù ñoàng Tam Taïng nghieâng veà giôùi ñònh tueä ö?

Phaät taùnh chaân khoâng, lyù aáy bình ñaúng, ngöôøi Thanh vaên vaø Bích- chi-Phaät khoâng theå bieát ñöôïc huoáng chi ñaéc nhaäp, cho neân khoâng phaûi Thoâng. Caùc thöù phaùp moân giai caáp haïnh vò chaúng phaûi khoâng töông öng vôùi thaät töôùng, nhieáp taát caû phaùp. Töø moät ñòa ñaàu khoâng ñaày ñuû taát caû caùc ñòa, cho neân khoâng phaûi bieät. Ba nghóa khoâng thaønh chæ goïi laø Vieân giaùo. Theá thì boán teân cuûa boán giaùo tuy chung nhau maø nghieân cöùu cuøng toät veà thaät lyù thì ngay nôi giaùo maø ñaët teân khoâng theå laãn loän. Neáu Vieân giaùo nhieáp caû ba chính laø nhieàu ñaày tôù theo maø haàu haï.

## *Daãn chöùng:*

Heã muoán baøy thoâng veà vieäc Phaät phaùp thì vaên kinh luaän phaûi roõ. Nhöng huyeàn chæ cuûa Phaät giaùo meânh moâng khoù tìm, neáu khoâng laäp danh bieän nghóa thì laøm sao bieát ñöôïc chæ thuù. Nay noùi veà nghóa naøy, löôïc laøm ba yù:

Noùi roõ khoâng coù vaên ñaët teân laøm nghóa ñeå thoâng kinh giaùo. Daãn chöùng rieâng kinh luaän.

Daãn chöùng chung kinh luaän.

1. Khoâng vaên ñaët teân laøm nghóa ñeå thoâng kinh giaùo.

Hoûi: Laäp boán giaùo laøm nghóa neáu khoâng coù vaên kinh luaän roõ raøng thì ñaâu theå thöøa duïng?

Ñaùp: Caùc sö giaûng noùi xöa nay khoâng nhaát ñònh, ñeàu coù vaên kinh luaän roõ raøng. Nhö Khai Thieän Quang Traïch Nguõ Thôøi Minh Nghóa,

Trang Nghieâm boán thôøi phaùn giaùo, Ñòa luaän boán Toâng, saùu Toâng, Nhieáp Sôn Ñôn Phöùc Trung Giaû, Höng Hoaøng Töù Giaû ñeàu khoâng coù noùi roõ vaên, ñeàu tuøy theo caên cô chuùng sinh maø laäp ñeå giuùp cho vieäc môû mang Phaät hoùa.

Ngöôøi coù duyeân chaúng theå khoâng hoïc, tin hieåu giaûng noùi roäng

khaép.

Hoûi: YÙ sao khoâng nöông vaøo baùn maõn, naêm vò cay noàng xuaát xöù

töø vaên kinh luaän?

Ñaùp: Phaät giaùo coù ñoán tieäm maø khoâng ñònh baùn, maõn, naêm vò, ñeàu y cöù moät beân, ñaâu ñöôïc giaûi thích chung veà caùc giaùo naøy. Nhöng ñeå cho nghóa phuø hôïp vôùi kinh luaän, khoâng coù vaên laøm sao ñuû ñeå ñöa ñeán ñeàu nghi. Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Phaùp thí laø nöông vaøo kinh phaùp ñeå laøm roäng nghóa lyù, ñaët teân goïi ñeàu goïi laø Phaùp thí. Nay caùc nhaø giaûi thích Phaät phaùp khaép nôi ñieàu y cöù vaøo teân maø laäp nghóa, theo nghóa ñeå ñaët teân, hoaëc coù vaên laøm chöùng, hoaëc khoâng coù vaên laøm chöùng neáu coù vaên laøm chöùng thì khoâng neân nghi ngôø.

Khoâng coù vaên laøm chöùng cuõng caàn phaûi ñaéc yù. Thí nhö Thaàn Noâng, Bieån Thöôùc, Hoa Ñaø ñeàu laø baäc Thaùnh hieàn thôøi xöa ñaõ cheá taïo ra thuoác ñeå trò beänh, tuyeån taäp caùc kinh phöông. Baáy giôø, vieäc trò lieäu ñöôïc hieäu nghieäm, ngöôøi ñôøi nay y theo duøng chöa haún ñeàu laønh. Maø caùc thaày thuoác phaøm tuïc thôøi sau tuy y cöù theo phöông caùch xöa töï yù theâm bôùt, tuøy beänh cho thuoác ít coù ngöôøi khoâng sai laàm. Neáu hieåu saâu veà duï naøy thì thoâng hieåu kinh ñeå noùi phaùp, caûm thaáy thôøi söï thích hôïp maø laäp nghóa, ñaët teân cuõng coù loãi gì. Nay giaûi thích boä kinh naøy laàn löôït laäp nghóa ñaët teân. Ñaây khoâng phaûi moät ñieàu, neáu khoâng theå hoäi yù naøy laøm sao chæ goïi Töù giaùo maø sinh nghi. Kinh luaän chính laø höôùng veà cô duyeân cuûa con ngöôøi. Thôøi maït phaùp vieäc hoïc hoûi chaáp vaøo caùi thaáy bieát ngaøn moái, haønh ñaïo chöôùng ngaïi chaúng phaûi moät. Ñaâu theå oâm goác caây ñôïi thô, nhaát ñònh ñeå laïi söï traùch moùc. Laïi Phaät giaùo voâ cuøng, Haèng sa khoâng thuoäc veà thí duï. Töø phöông ñoâng chaûy vaøo, vaïn ñeàu khoâng coù moät ñaït, trí nhaân quaân töû ít ngöôøi hieåu ñieàu ñoù.

1. Daãn chöùng rieâng veà boán giaùo cuûa kinh luaän:

Tröôùc giaûi thích teân ñaõ ñuû vaên daãn chöùng, nay laïi löôïc neâu nhö Giôùi Taâm cheùp: Phaûi hoïc Tu-Ña-la, Tyø-ni, A-tyø-ñaøm. Khi Phaät coøn taïi theá haù khoâng coù Ba taïng giaùo? Cho neân luaän Thaønh Thaät cheùp: Nay Ta muoán noùi veà thaät nghóa trong Ba taïng, keá daãn chöùng Thoâng giaùo. Kinh naøy, ngaøi Tònh Danh giaûi thích cho ngaøi Ca-Chieân-dieân noùi coù naêm nghóa, hai traêm naêm möôi Tyø-kheo taâm ñöôïc giaûi thoaùt, Phaåm Tam tueä

trong kinh Ñaïi Phaåm noùi veà trí Taùt-baø-nhaõ, ba thöøa ñeàu chöùng ñaéc.

***Trung luaän cheùp:*** Thaät töôùng caùc phaùp, ba ngöôøi cuøng chöùng

nhaäp.

Keá laø daãn chöùng Bieät giaùo: kinh naøy noùi vì khoâng coù choã thoï maø

thoï caùc thoï, chöa ñaày ñuû Phaät phaùp, cuõng khoâng neân dieät taâm maø thuû chöùng.

***Kinh Voâ Löôïng Nghóa cheùp:*** Ma-ha Baùt-nhaõ, Hoa Nghieâm haûi khoâng, giaûng noùi Boà-taùt traûi qua nhieàu kieáp tu haønh chính laø vaên Bieät giaùo.

Kinh Nieát-baøn noùi naêm haïnh chính laø yù cuûa Bieät giaùo.

***Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp:*** Keát söû coù hai loaïi:

1/ Coäng Nhò thöøa ñoaïn.

2/ Baát coäng Nhò thöøa ñoaïn.

Baát coâng Baùt-nhaõ döùt tröø Bieät hoaëc. Keá laø daãn chöùng Vieân giaùo.

***Kinh Hoa Nghieâm cheùp:*** Vì thuyeát Tu-Ña-la vieân maõn.

***Kinh naøy cheùp:*** chö Phaät giaûi thoaùt phaûi tìm caàu trong taâm haønh cuûa chuùng sinh.

***Kinh Ñaïi Phaåm cheùp:*** Muoán duøng Nhaát thieát chuûng trí ñeå bieát taát caû phaùp phaûi hoïc Baùt-nhaõ.

***Kinh Hoa Nghieâm cheùp:*** Ña Baûo Nhö Lai khen ngôïi “Hay laém!” Phaät Thích-ca Maâu-ni coù theå noùi phaùp Boà-taùt giaùo ñaïi tueä bình ñaúng cho chuùng sinh, nhöõng lôøi noùi ra ñieàu chaân thaät.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Laïi coù moät haïnh laø haïnh Nhö Lai, goïi laø ñaïi baùt Nieát-baøn Ñaïi thöøa.

***Luaän Trí Ñoä cheùp:*** Ba trí thaät ra ñaéc trong moät taâm, nhö theá tìm toøi thaûo luaän kinh luaän cuûa Ñaïi thöøa vaên nghóa boán giaùo khaép nôi ñeàu coù.

1. Daãn chöùng chung veà kinh luaän:

Nay baøy roõ kinh luaän Ñaïi thöøa phuï ñeå ñaët ra danh nghóa cuûa boán giaùo. Nhö kinh Nieát-baøn cheùp: Noùi roõ boán giaùo khoâng thaät, coù nhaân duyeân cuõng coù theå noùi, noùi veà boán loaïi ñeå chuyeån hoùa duyeân tröôùc töùc laø yù cuûa boán giaùo. Laïi kinh Nieát-baøn cheùp: boán laàn xoay baùnh xe phaùp töù ñeá töùc laø yù cuûa boán giaùo. Laïi, kinh Phaùp Hoa noùi ba loaïi coû, hai loaïi caây thaám nhuaàn khaùc nhau thí duï phöông tieän noùi töùc laø ba giaùo moät choã ñaát sinh ra moät traän möa thaám nhuaàn, thí duï noùi raát thaät söï töùc laø Vieân giaùo. Trung luaän phaù caùc dò chaáp ñaõ xong laïi noùi boán caâu nhaân duyeân chung cho boán thuyeát, töùc laø yù cuûa boán giaùo. Nhö theá phaùp boán thuyeát naøy tuøy cô hoùa vaät, töùc laø nghóa cuûa boán giaùo. Boán thuyeát laø teân khaùc

cuûa Boán giaùo.

1. Suy löôøng.

Hoûi: kinh Phaùp Hoa noùi Ñöùc Phaät noùi phaùp bình ñaúng nhö moät traän möa, ñaâu heà coù söï khaùc nhau veà boán giaùo?

Ñaùp: Khaép nôi ñeàu daãn boán khoâng theå noùi vì coù nhaân duyeâncuõng coù theå noùi, coøn khoâng heà nhaát ñònh coù moät thuyeát, ñaâu töøng nhaát ñònh coù boán giaùo ö. Kinh naøy noùi: Phaät duøng moät aâm ñeå noùi phaùp chuùng sinh tuøy loaïi ñeàu ñöôïc hieåu tuøy loaøi hieåu khaùc nhau laø töôùng cuûa boán giaùo khaùc nhau, laïi caùc kinh noùi nghóa khaùc nhau, töï noùi coù dò giaûi dò thuyeát, moät giaûi moät thuyeát, dò giaûi moät thuyeát moät giaûi dò thuyeát, voâ thuyeát voâ giaûi. Kinh naøy cheùp: Ngöôøi noùi phaùp chaúng noùi khoâng khai thò. Ngöôøi nghe phaùp, khoâng nghe khoâng ñaéc, neáu ñaït ñöôïc yù naøy thì ñieåm boán giaùo nhaát ñònh khoâng laäp, thì nghi choã naøo?

Hoûi: Boán giaùo töø ñaâu sinh khôûi?

Ñaùp: Nay noùi Boán giaùo. Laïi tröôùc ñaõ noùi töø Ba quaùn maø sinh khôûi. Trôû thaønh ba quaùn tröôùc quaùn töø Giaû vaøo Khoâng, coù hai loaïi Taùnh theå vuïng veà kheùo leùo khaùc nhau. Töø phaân taùch Giaû ñeå vaøo Khoâng cho neân coù Taïng giaùo khôûi. Töø theå Giaû ñeå vaøo Khoâng cho neân coù Thoâng giaùo khôûi. Y theo caùi thöù hai töø Khoâng vaøo Giaû thì coù Bieät giaùo khôûi, y cöù vaøo nhaát taâm trung ñaïo chaùnh quaùn thöù ba thì coù vieân giaùo khôûi.

Hoûi: Ba quaùn töø ñaâu maø khôûi? Ñaùp: Ba quaùn töø boán giaùo maø khôûi. Hoûi: Quaùn giaùo töø ñaâu khôûi?

Ñaùp: Quaùn giaùo töø nhaân duyeân sinh ra boán caâu maø khôûi. Hoûi: Nhaân duyeân sinh ra boán caâu do ñaâu maø khôûi?

Ñaùp: Nhaân duyeân sinh ra boán caâu töùc laø taâm, taâm töùc laø giaûi thoaùt khoâng theå nghó baøn cuûa chö Phaät roát raùo khoâng thaät coù, töùc laø khoâng theå noùi cho neân ngaøi Tònh Danh im laëng khoâng noùi. Vì coù nhaân duyeân neân cuõng coù theå noùi, töùc laø duøng boán taát-ñaøn noùi boán caâu nhaân duyeân sinh ra do taâm, höôùng veà boán loaïi caên taùnh möôøi phaùp nhaân duyeân maø thaønh chuùng sinh maø noùi.

Boán thöù caên taùnh goàm:

* Haï caên.
* Trung caên.
* Thöôïng caên.
* Thöôïng Thöôïng caên.

Vì höôùng veà boán thöù caên taùnh naøy cho neân do giaùo quaùn voâ ngaïi naøy maø khôûi, lôïi ích khaép chuùng sinh ñöôïc thaønh lôïi ích hai haïnh tín

phaùp. Ñaây chính laø nhö baäc Thaùnh noùi phaùp, nhö coù yù nghóa im laëng cuûa baäc Thaùnh.

Hoûi: Kinh Ñaïi Nieát-baøn cheùp: Caên coù ba loaïi:

1. Haï caên, 2. Trung caên, 3. Thöôïng caên.

Vì ngöôøi trung caên maø xoay baùnh xe phaùp ôû Ba-la-naïi, vì haïng ngöôøi Thöôïng Caên maø xoay baùnh xe ñaïi phaùp ôû thaønh Caâu-thi-na. Neáu laø haïng ngöôøi haï caên Nhö Lai hoaøn toaøn khoâng xoay baùnh xe Phaùp.

Nay vì sao noùi coù boán thöù caên taùnh, vì haïng ngöôøi haï caên maø noùi Ba taïng giaùo ö?

Ñaùp: Giaùo moân cuûa chö Phaät tuøy duyeân khoâng nhaát ñònh. Hoaëc noùi moät caên, hoaëc noùi hai caên, hoaëc noùi ba caên, hoaëc noùi boán caên, hoaëc noùi cho haïng haï caên, hoaëc noùi cho haïng khoâng phaûi haï caên. Noùi cho haïng ngöôøi haï caên: Nhö kinh Phaùp Hoa noùi coû caây ñeàu thaám nhuaàn, ñeàu ñöôïc lôùn leân. Noùi khoâng cho haïng haï caên: Nhö daãn vaên kinh Nieát-baøn.

Hoûi: Kinh Ñeà-vò noùi naêm giôùi giaûi thích veà ñieàu laønh cuûa trôøi, ngöôøi, vì sao khoâng khai thaønh naêm giaùo nghóa?

Ñaùp: Daïy veà ngöôøi, trôøi ñaõ noùi roõ ôû phaàn Thaày thuoác cuõ. Ñaïo thöôøng cuûa theá gian khoâng lìa sinh töû, Ñaáng Phaùp Vöông ra ñôøi muoán hoaù ñoä chuùng sinh cho ra khoûi nhaø löûa. Vì theá ba laàn xoay baùnh xe phaùp ôû vöôøn Nai, ngöôøi trôøi ñaéc ñaïo cho ñaây laø thaät, neân coù Ba taïng giaùo, caùc kinh Ñaïi thöøa nhö: Ñaïi Phaåm, Phaùp Hoa, Nieát-baøn ñeàu noùi xoay baùnh xe phaùp boán ñeá ôû Ba-la-naïi. Luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Noùi roõ keát taäp Ba taïng giaùo cuõng töø vöôøn Nai maø khôûi khoâng choïn kinh Ñeà-vò laøm ñaàu.

Hoûi: Neáu khoâng khai môû veà ñieàu laønh cuûa trôøi, ngöôøi thì kinh Phaùp Hoa ñaâu ñöôïc noùi caây coû ñeàu thaám nhuaàn?

Ñaùp: Ba taïng giaùo noùi veà boá thí, trì giôùi, thieàn ñònh cuûa theá gian, töùc laø giaùo cuûa trôøi ngöôøi, ñeàu ngay nôi nhaân duyeân maø sinh ra phaùp laønh. Ñaây ñeàu thuoäc veà Ba taïng giaùo, cho neân khoâng caàn naêm giôùi.

Hoûi: Nghóa cuûa boán giaùo vaø nghóa cuûa boán toâng veà ngöôøi trong Ñòa luaän coù ñoàng nhau khoâng ?

Ñaùp: Neáu ngöôøi hoûi raèng: Boán ñeá chính laø boán ñaïi thì khoâng traùi vôùi lôøi hoûi naøy. Nay khoâng y vaøo boán toâng ñeå laäp boán giaùo. YÙ cuûa noù chæ coù nhieàu caùch, chæ löôïc neâu ba:

Boán Toâng noùi nghóa ngoân gioáng nhö ngöng treä.

Tìm toøi nghieân cöùu kyõ, ñaët teân laøm nghóa döôøng nhö baát tieän.

Boán Toâng tuy noùi moät nhaø giaøu coù thöôøng mong nhieáp y Phaät phaùp vaãn coøn coù choã thieáu.

* Boán Toâng noùi veà nghóa ngoân, gioáng nhö ngöng treä: Kia y cöù vaøo

vaøo boán khoâng theå noùi, duøng boán taát-ñaøn ñeå duyeân, maø noùi thì thaønh ngöng treä.

* Tìm toøi nghieân cöùu kyõ, ñaët teân laøm nghóa döôøng nhö baát tieän: Boán Toâng kia Tyø-ñaøm thaáy coù ñaéc ñaïo, coù theå laáy nhaân duyeân laøm toâng.
* Giaû laø theá ñeá ñaâu ñöôïc laøm toâng. Thaønh luaän thaáy khoâng ñaéc ñaïo, sao khoâng laáy caùi khoâng laøm toâng, laïi luaän Trí Ñoä noùi veà Ba taïng giaùo, coù ba moân vaøo ñaïo.

1. Moân höõu
2. Moân khoâng
3. Moân giaû danh

Laïi, Trí Ñoä luaän Ñaøn Phöông Quaûng Nghóa cheùp:

Duøng möôøi duï noùi thaúng taát caû phaùp voâ sinh voâ dieät, maát ñi yù cuûa Baùt-nhaõ ñaâu ñöôïc duøng moäng aûo laøm Chaân toâng?

Nay noùi: Khoâng phaûi Chaân toâng chính laø Thoâng giaùo, Chaân toâng chính laø Thoâng toâng. Toâng thì chung caû chaân vaø khoâng chaân, khoâng chaân vì sao laïi khoâng duøng toâng maø duøng giaùo. Chaân toâng vì sao khoâng duøng giaùo maø laäp toâng, neáu toâng khoâng coù giaùo thì laøm sao bieát ñöôïc chaân, chaân toâng neáu maát toâng, coù giaùo thì cuøng goïi laø Thoâng giaùo. Neáu caû hai maát giaùo, löu laïi ôû Toâng thì ñoàng goïi laø Thoâng toâng.

Neáu ñeàu laäp giaùo thì ñoàng goïi laø Thoâng Toâng giaùo, neáu löu laïi ôû chaân, khoâng chaân thì goïi laø Thoâng khoâng chaân toâng, giaùo thoâng chaân toâng hay giaùo thoâng khoâng chaân toâng. Cuõng coù theå laø ba thöøa thoâng tu thoâng chaân toâng cuõng hôïp vôùi tu chung cuûa ba thöøa. Neáu noùi thoâng naøy laø thoâng veà dung thoâng, giaùo cuõng laø thoâng cuûa thoâng chaân. Ñieàu naøy thì caû hai teân laãn loän ñoàng nhau, nghóa thì khoâng khaùc.

Ñaùp: kinh Laêng-giaø cheùp: Thuyeát thoâng daïy treû nhoû, Toâng thoâng daïy Boà-taùt , cho neân laáy chaân laøm Thoâng toâng.

Laïi noùi raèng: Neáu nhö theá thì nhaân duyeân giaû danh tröôùc ñaõ noùi khoâng chaân, ñeàu laø daïy treû nhoû khoâng caàn phaûi ñaët teân toâng. Laïi quyeát ñònh yù cho laø laäp danh nghóa cuûa boán toâng thaät khoâng tieän, nay noùi boán giaùo Ñöùc Phaät töø luùc ñaéc ñaïo ñeán khi Nieát-baøn, hieån baøy taát caû phaùp moân ñeàu laø ngoân giaùo.

Thieát laäp kheùo leùo, cöùu giuùp danh nghóa cuûa boán toâng ñeå ñöôïc thaønh laäp.

Neáu cho xöa nay tuy laø moät nhaø giaøu coù ñeán mong nhieáp yù Phaät phaùp nhö coù ñieàu thieáu soùt lôùn. Nay tìm toøi caùc kinh luaän ñeå laäp nghóa boán giaùo. Moät giaùo ñeàu coù boán moân, boán moân hôïp laïi coù möôøi saùu moân.

Hai toâng nhaân duyeân giaû danh kia gioáng vôùi ôû ñaây ñaõ noùi roõ Ba taïng giaùo. Hai moân: Höõu moân, vaø khoâng moân xen nhau gioáng nhö thieáu moân Coân-laëc vaø hai moân Phi höõu phi khoâng. Khoâng chaân toâng kia noùi caùc phaùp nhö huyeãn nhö hoùa, gioáng vôùi Thoâng giaùo, höõu moân xen nhau. Ngoaøi ba moân kia khoâng noùi, chaân toâng kia gioáng nhö xen laãn vôùi bieät giaùo höõu moân. Ngoaøi ba moân kia khoâng noùi. Ñaây laø boán Toâng noùi roõ nghóa, chæ ñöôïc xen vôùi ba giaùo, boán moân. Boán moân Vieân giaùo naøy trong ñoù noùi khoâng roõ. Boán giaùo nhö coù möôøi hai moân laøm roõ yù nghóa maø boán Toâng kia khoâng roõ. Laïi Phaùp sö Hoä Thaân duøng naêm Toâng laøm roõ nghóa. Boán toâng kia nhö tröôùc laäp ra Toâng phaùp giôùi, döôøng nhö xen vôùi höõu moân Vieân giaùo naøy, boán giaùo nhö coù möôøi moät moân kia noùi khoâng roõ. Phaùp sö Kyø Xaø duøng saùu toâng laøm roõ nghóa ba toâng, döôøng nhö xen vôùi ba moân naøy, phaân bieät nhö treân. Chaân toâng kia döôøng nhö xen vôùi Thoâng giaùo khoâng moân. Thöôøng Toâng kia döôøng nhö naøy xen vôùi bieät giaùo höõu moân. Vieân Toâng kia döôøng nhö xen vôùi vieân giaùo höõu moân naøy.

Töù giaùo coøn coù möôøi moân, coù caùi saùu toâng kia noùi khoâng roõ neân bieát boán toâng, naêm toâng, saùu toâng, tuy noùi xöa nay noùi veà nghóa giaøu coù, nay moät nhaø troâng mong nhieáp yù Phaät phaùp, döôøng nhö raát thieáu soùt, cho neân tröôùc ñaõ noùi roõ boán taát-ñaøn keå moät nhaø noùi phaùp thoâng kinh, khaùc vôùi söï vaän duïng maø noùi cuûa xöa nay. Cho neân tröôùc noùi ba quaùn ñeå phaù caùc phaùp, löôïc laøm maáy möôi laàn, ñeå ngöôøi tìm xem bieát coù khaùc vôùi caùc Thieàn Sö vaø yù cuûa ba luaän Sö thuyeát. Nay noùi boán giaùo, moät giaùo ñeàu coù boán moân, boán giaùo thì coù möôøi saùu moân, laïi khai ra boán giaùo moân cuûa Ba taïng, nhö naêm traêm vò A-la-haùn ñeàu noùi veà nhaân cuûa taám thaân, töùc laø naêm traêm moân cho neân kinh noùi Neâ-hoaøn chính laø Phaùp taïng, chuùng sinh töø voâ soá moân maø vaøo ñaïo. Nhöng boán moân cuûa Ba taïng giaùo laïi khai môû voâ löôïng moân ñeå nhaäp ñaïo, huoáng chi laø Thoâng giaùo, Bieät giaùo, Vieân giaùo moãi giaùo ñeàu coù boán moân maø khoâng ñöôïc moät moân khai ra voâ löôïng moân, cho neân kinh Hoa Nghieâm noùi Ñoàng töû Thieän Taøi yeát kieán boán möôi hai vò thieän tri thöùc, vò naøo cuõng noùi ta chæ bieát moät phaùp moân naøy. Nhö theá gaëp moät traêm hai möôi vò thieän trí thöùc, cho ñeán voâ löôïng thieän tri thöùc, vò naøo cuõng noùi ta chæ bieát ñöôïc moät phaùp moân naøy, cho neân phaùp moân cuûa Ñaïi thöøa nhieàu voâ löôïng voâ bieân. Traûi qua ba möôi hai Boà-taùt, caùc ngaøi ñeàu noùi vaøo phaùp moân khoâng hai. Cho ñeán taùm ngaøn Boà-taùt ñeàu noùi nhaäp vaøo phaùp moân khoâng hai, cho neân kinh Phaùp Hoa cheùp: Duøng voâ soá phaùp moân ñeå khai thò Phaät ñaïo. Phaùp Taïng nhö theá thaät khoâng theå noùi, duøng boán taát-ñaøn maø khôûi giaùo moân, laøm cho taát caû chuùng sinh nhôø giaùo moân cuûa Phaät maø ra khoûi ba coõi khoå, neáu löu taâm

SOÁ 1929 - TÖÙ GIAÙO NGHÓA, Quyeån 1 706

vaøo yù naøy, so saùnh choïn löïa boán Toâng, naêm toâng, töï bieát khaùc nhau.

Thöù naêm, noùi veà kinh luaän duøng boán giaùo khaùc nhau bao nhieâu. Neáu Hoa Nghieâm, Ñoán giaùo thì duøng hai giaùo Bieät giaùo vaø Vieân giaùo. Neáu söï baét ñaàu cuûa Tieäm giaùo, kinh Tieåu thöøa chæ duøng Ba taïng giaùo. Neáu Ñaïi thöøa Phöông Ñaúng thì coù ñuû boán giaùo. Neáu Ma-ha Baùt-nhaõ thì duøng ba giaùo: Thoâng giaùo, bieät giaùo, vaø Vieân giaùo. Kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa chæ duøng Vieân giaùo, kinh Ñaïi baùt Nieát-baøn goïi laø Phaùp giôùi chö Phaät, boán giaùo ñeàu nhaäp Nieát-baøn taùnh Phaät. Caùc kinh luaän duøng giaùo bao nhieâu loaïi nghóa coù theå hieåu.

Hoûi: Boán giaùo chung khaép caùc kinh, vì sao laïi nghieâng veà vaên kinh naøy tröôùc ñaõ baøn roäng?

Ñaùp: Taát caû caùc kinh, tieäm ñoán chöa haún noùi veà boán giaùo. Chæ coù phöông Ñaúng, Ñaïi Taäp vaø kinh naøy coù ñaày ñuû vaên cuûa boán giaùo, cho neân y cöù veà yù cuûa kinh naøy noùi löôïc boán giaùo nghóa. Chæ sai ngöôøi ñôøi maït phaùp hoaèng phaùp tìm nghóa cuûa caùc kinh duøng chung moät luaän cho duø haøng haäu sinh ñeàu cho laø luaän giaøu kinh ngheøo, khinh kinh, troïng luaän. Nay tìm toøi caùc kinh luaän ñaët leân boán giaùo nghóa ñeå chung caùc kinh Ñaïi Tieåu thöøa. YÙ muoán caùc baäc hieàn ñôøi sau kính troïng lôøi Phaät, boû ñi nhöõng caønh laù röôøm raø. Neáu chuyeân taâm vaøo Ñaïi thöøa Phöông ñaúng, nghe roài thoï trì, ñoïc tuïng, bieân cheùp ñuùng nhö lôøi maø tu haønh thì chaúng nhöõng khoâng luoáng coâng maø coøn kheá hôïp yeáu chæ cuûa lyù.