TỨ GIÁO NGHĨA

**QUYỂN 9**

Y theo Bieät giaùo noùi veà giai vò, giaûi thích nghóa thanh tònh voâ caáu. Bieät giaùo noùi nhaân duyeân giaû danh, lyù Phaät taùnh Nhö Lai taïng, Boà-taùt laõnh thoï giaùo moân naàøy tu haønh ñaéc chöùng neân coù saâu caïn, cho neân phaûi noùi veà giai vò nhaäp ñaïo cuûa Bieät giaùo, cuõng coù boán moân:

1. Moân höõu,
2. Moân khoâng
3. Moân vöøa höõu vöøa khoâng.
4. Moân chaúng phaûi höõu, chaúng phaûi khoâng.

Bieät giaùo tuy coù boán moân nhöng tìm yù trong kinh luaän phaàn nhieàu duøng vöøa höõu moân vöøa khoâng moân ñeå noùi veà haønh vò, nhö kinh Nieát-baøn noùi: nghóa khoâng Ñeä nhaát goïi laø Phaät taùnh. Laïi noùi: Ngöôøi trí thaáy khoâng vaø khoâng khoâng Thanh vaên vaø Bích-chi-phaät thaáy khoâng maø chaúng thaáy khoâng khoâng.

Khoâng khoâng: Laø Phaät taùnh. Neáu höôùng cô lôïi vaät, boán moân nhaäp ñaïo, ñeàu theo caên duyeân ñaâu theå duøng nghieâng leäch. Nhöng noùi veà nghóa giai vò thì vieäc phaûi nhö theá. Bôûi vaäy ngaøy nay noùi veà haønh vò cuûa Bieät giaùo, laïi y cöù moân khoâng höõu ñeå noùi, ôû ñaây coù boán yù:

Kinh luaän trích giai vò Boà-taùt veà Bieät giaùo khaùc nhau. Noùi chung giai vò.

Giaûi thích rieâng.

Y cöù giai vò cuûa Bieät giaùo ñeå giaûi thích nghóa thanh tònh voâ caáu.

Kinh luaän neâu ra giai vò cuûa Boà-taùt Bieät giaùo ñoaïn phuïc, ñoái chieáu phaùp moân khaùc nhau:

Y cöù Bieät giaùo noùi veà nhaân duyeân giaû danh, Haèng haø sa Phaät phaùp, Phaät taùnh lyù Nieát-baøn thöôøng truï. Boà-taùt laõnh thoï giaùo naøy, quaùn lyù ba ñeá, nhieàu kieáp tu muoân haïnh, döùt Haèng haø sa bieät hoaëc voâ tri. Muoán thaáy Phaät taùnh caàu boán ñöùc Nieát-baøn thöôøng truï chính laø giaùo bieät lyù bieät. Ñoaïn bieät, vò bieät, nhaân bieät, quaû bieät. ÔÛ ñaây chæ noùi veà nhaát thöøa. Ngöôøi Nhò thöøa nghe ñieàu naøy nhö caâm nhö ñieác. Nhöng kinh luaän noùi

veà danh sôù bieät vò nhieàu ít, ñoaïn phuïc cao thaáp, ñoái chieáu caùc phaùp moân phaàn nhieàu coù söï khaùc nhau, coù ba yù:

Soá giai vò khaùc nhau.

Ñoaïn phuïc cao thaáp khaùc nhau.

Ñoái chieáu caùc phaùp moân khaùc nhau.

1. Soá giai vò khaùc nhau:

Nhö kinh Hoa Nghieâm noùi ba möôi taâm, Thaäp ñòa, Phaät ñòa, coù boán möôi moát ñòa. Kinh Anh Laïc noùi naêm möôi hai giai vò. Kinh Nhaân Vöông noùi naêm möôi moát giai vò. Kinh Kim quang Minh môùi dòch chæ trích Thaäp ñòa Phaät quaû, kinh Thaéng Thieân Vöông, Baùt-nhaõ Ñaïi Phaåm cuõng chæ noùi Thaäp ñòa Phaät quaû, khoâng noùi ba möôi taâm, ñòa vò Ñaúng giaùc. Kinh Nieát-baøn noùi naêm haïnh möôøi coâng ñöùc, y theo nghóa phoái hôïp giai vò gioáng nhö ba möôi taâm Thaäp ñòa, Phaät ñòa maø vaên khoâng neâu teân. Laïi luaän Thaäp ñòa, luaän Nhieáp Ñaïi thöøa, luaän Ñaïi Trí, luaän Thaäp truï Tyø-Baø-Sa, luaän Ñaïi Trí Ñoä ñeàu giaûi thích ñòa vò Boà-taùt caùc kinh luaän nhö theá noùi veà caùc giai vò Boà-taùt, danh soá nhieàu ít khaùc nhau, ñoaïn phuïc cao thaáp cuõng khaùc, ñoái chieáu caùc phaùp moân noùi veà giai vò ñeàu khaùc nhau, sôû dó nhö vaäy vì ñaây ñaõ noùi veà haønh vò Boà-taùt. Sinh thaân, Phaùp thaân, noäi giôùi, ngoaïi giôùi. Nhö Lai phöông tieän duøng boán taát-ñaøn hoùa ñoä chuùng sinh noäi giôùi tuøy cô ñöôïc lôïi ích ñaâu ñöôïc ñònh noùi neáu khoâng tìm roäng kinh luaän thì khoâng bieát ñoàng khaùc, nghieâng thieân veà ñònh chaáp khoâng theâm tranh luaän, ñaây ñoàng vôùi khoâng maét maø tranh vôùi maët trôøi ôû treân trôøi. Nay noùi roõ thöù vò cuûa Ñaïi thöøa Bieät giaùo, phaûi duøng hai kinh Anh Laïc, vaø Nhaân Vöông, neáu noùi veà ñoaïn phuïc cao thaáp phaûi y cöù ba quaùn cuûa Ñaïi Phaåm. Neáu noùi quaùn haïnh ñoái yù phaùp moân, thuoäc naêm haïnh cuûa Nieát-baøn, giaûi thích nghóa ñoái chieáu caùc phaùp moân tuøy tieän tìm toøi caùc kinh luaän. Moät nhaø noùi phaùp chính laø ôû sô taâm quaùn moân, giaùo moân phaûi roõ raøng. Chö Phaät Boà-taùt, Ba thöøa Thaùnh vò; Phaøm phu khoâng theå löôøng, ñaâu theå voïng noùi ma caàn roõ veà giai vò. Ngöôøi bieát yù Ñaïi thöøa, neáu haønh nhaân tu ñaïo phaù taâm taêng thöôïng maïn, neáu noùi phaùp giaûng kinh quyeàn phaûi boû vaên daãn vaät, ít höôùng, laïi muoán laøm cho ngöôøi nghe ñeàu bieát kinh luaän Ñaïi thöøa, haønh vò Boà-taùt veà Bieät giaùo khaùc nhau, ñaâu theå nghieâng chaáp thò phi caïnh tranh.

Hoûi: Taïi sao noùi veà danh soá laáy kinh Anh Laïc vaø Nhaân Vöông laøm

phaùp vò danh muïc?

Ñaùp: Hoa Nghieâm ñoán giaùo phaàn nhieàu noùi boán möôi moát ñòa vieân vò, lai khoâng neâu ra teân Thaäp ñòa. Caùc kinh vaên Ñaïi thöøa Phöông Ñaúng phaàn nhieàu noùi caùc phaùp moân khoâng caùc chaùnh giai vò. Boán thôøi Baùt-

nhaõ tröôùc phaàn nhieàu cuõng noùi veà yù phaùp moân quaùn haïnh cuûa Boà-taùt, cuõng khoâng noùi veà giai vò. Nay kinh Anh Laïc noùi naêm möôi hai giai vò, danh nghóa ñaày ñuû laø keát thaønh giai vò Bieät Vieân cuûa caùc kinh Ñaïi thöøa Phöông ñaúng. Nhaân Vöông, Baùt-nhaõ noùi naêm möôi moát giai vò laø keát thaønh giai vò Bieät Vieân boán thôøi Baùt-nhaõ ôû tröôùc.

Phaùp Hoa chæ khai quyeàn vò chung rieâng, hieån moät Vieân vò. Nieát- baøn Ñaïi thöøa cuõng noùi roõ hai vò Vieân Bieät maø khoâng neâu ñích xaùc danh muïc

Hoûi: Ñoaïn phuïc cao thaáp, vì sao duøng Ba quaùn cuûa Ñaïi thöøa? Ñaùp: Nghóa moät nhaø thì tieän.

Hoûi: Quaùn haïnh bieät giaùo ñoái chieáu phaùp moân, vì sao duøng naêm haïnh cuûa Nieát-baøn ?

Ñaùp: Thôøi maït phaùp nhaäp ñaïo phaûi ñöôïc hôïp nghi, Bieät giaùo noùi veà quaùn haïnh coù hai loaïi:

* Khoâng cuøng thuyeát Nhò thöøa.

Nhö Hoa Nghieâm, luaän Thaäp ñòa, Trì Ñòa, chín loaïi giôùi ñònh tueä vaø luaän nhieáp Ñaïi thöøa.

* Cuøng thuyeát Nhò thöøa.

Nhö phöông Ñaúng, Ñaïi phaåm, Trung luaän, Thích luaän.

Nay noùi naêm haïnh cuûa Nieát-baøn thaät laø yeáu nghóa haïnh duïng thôøi Maït phaùp.

1. Noùi chung veà giai vò Boà-taùt cuûa Bieät giaùo coù ba yù: Y cöù kinh Anh Laïc noùi veà soá giai vò.

Nöông vaøo Ba quaùn, kinh Ñaïi phaåm noùi veà ñoaïn phuïc.

Y cöù kinh Nieát-baøn ñoái chieáu phaùp moân vaø noùi veà giai vò.

1) Y cöù kinh Anh Laïc noùi veà soá giai vò.

Kinh Anh Laïc coù baûy loaïi noùi veà giai vò baûy vò: Thaäp tín.

Thaäp truï. Thaäp Haïnh.

Thaäp hoài höôùng. Thaäp ñòa.

Ñaúng giaùc. Dieäu giaùc ñòa.

Sô Thaäp tín töùc laø ngoaïi phaøm laø giai vò Caøn tueä ñòa phuïc nhaãn cuûa Bieät giaùo.

Thaäp truï laø hoïc giai vò chuûng taùnh. Töø ñaây trôû ñi döùt heát ba möôi taâm giaûi haønh vò ñeáu laø taùnh ñòa noäi, phaøm cuûa Bieät giaùo, laø giai vò nhu

thuaän nhaãn. Y cöù vaøo nghóa ñeå suy ra nhö phaùp nhaãn.

Thaäp haïnh: Taùnh chuûng taùnh, nghóa Bieät giaùo suy ra baèng phaùp Ñaõnh.

Thaäp hoài höôùng: Ñaïo chuûng taùnh, nghóa cuûa Bieät giaùo suy baèng phaùp nhaãn, Theá ñeä nhaát.

Hoûi: Bieät giaùo ñeàu phaûi noùi roõ veà Noaõn, Ñaõnh, Nhaãn hay khoâng?

Ñaùp: Thaäp ñòa ñaõ ñoái vôùi boán quaû cho neân phaûi roõ, Thoâng giaùo chung chaân tôï giaûi thích Noaõn, Ñaõnh, Nhaãn, Theá ñeä nhaát phaùp.

Nay Bieät giaùo phaân bieät chaân tôï, giaûi nghóa ñaët teân phaùn quyeát roõ

raøng.

Thaäp ñòa: Thaùnh chuûng taùnh. ÔÛ ñaây ñeàu nhaäp boán quaû Thaùnh vò

cuûa Bieät giaùo, ñeàu döùt voâ minh vaø kieán hoaëc, tö hoaëc.

Ñaúng giaùc vò: Laø Ñaúng giaùc taùnh, neáu mong vaøo Boà-taùt goïi laø Ñaúng giaùc Phaät ñòa. Hoaëc mong vaøo Phaät ñòa goïi laø Boà-taùt Kim Cöông taâm cuõng goïi laø Boà-taùt Voâ Caáu Ñòa.

Dieäu Giaùc ñòa: Laø dieäu giaùc taùnh, töùc laø Phaät roát raùo, quaû Boà-ñeà, quaû ñaïi Nieát-baøn

1. Y theo kinh Ñaïi phaåm vaø ba quaùn hôïp vò noùi veà ñoaïn phuïc cao

thaáp:

***Kinh Ñaïi Phaåm cheùp:*** Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát raèng Boà-taùt muoán

ñaày ñuû ñaïo tueä phaûi hoïc Baùt-nhaõ ba-la-maät ña. Chính laø Thaäp tín hoïc töø giaû nhaäp khoâng, phuïc aùi luaän kieán luaän duïc, nhaäp vaøo Thaäp truï. Neáu ñaéc Thaäp truï töùc laø döùt kieán hoaëc vaø tö hoaëc cuûa noäi giôùi, muoán duøng ñaïo tueä ñaày ñuû Ñaïo chuûng trí phaûi hoïc Baùt-nhaõ, ñaây laø töø khoâng nhaäp giaû, vaøo Thaäp haïnh, muoán ñöôïc ñaïo chuûng tueä ñaày ñuû nhaát thieát trí phaûi hoïc Baùt-nhaõ, ñaây chính laø tu Trung ñaïo chaùnh quaùn, vaøo Thaäp hoài höôùng. Muoán duøng Nhaát thieát trí ñaày ñuû nhaát theå chuûng trí phaûi hoïc Baùt- nhaõ, ñaây laø chöùng Trung ñaïo chaùnh quaùn nhaäp Thaäp ñòa. Muoán duøng nhaát thieát chuûng trí döùt taäp khí phieàn naõo phaûi hoïc Baùt-nhaõ, ñaây chính laø ñaúng giaùc vò voâ minh phieàn naõo ñaïo taän, goïi laø Phaät, töùc laø Dieäu giaùc ñòa.

Hoûi: Vì sao luaän Trì Ñoä noùi Phaät noùi ñaéc trong ba trí moät taâm?

Ñaùp: Vì hieån baøy Vieân giaùo töø moät ñòa ñaàu töùc ñaày ñuû taát caû caùc ñòa. Neáu chaáp vaøo nghóa naøy thì traùi vôùi nghóa phaåm ba tueä noùi ba trí bieät töôùng.

1. Theo kinh Nieát-baøn noùi naêm haønh hôïp vò:

Giôùi Thaùnh haïnh, ñònh Thaùnh haïnh, töù ñeá sinh dieät. Tueä Thaùnh haïnh töùc laø Thaäp tín. Töù chaân ñeá voâ sinh, töù Thaùnh laø Thaäp haïnh noùi veà

tu nhaát chaân ñeá, töù Thaùnh ñeá voâ taùc töùc laø Thaäp hoài höôùng.

Neáu phaùt caùi thaáy chaân chaùnh nhaát thaät ñeá, chöùng töù Thaùnh ñeá voâ taùc töùc laø Thaùnh haïnh vò.

Voâ uùy ñòa saéc hai möôi laêm Tam-muoäi, coù coâng naêng phaù hai möôi laêm coõi, goïi laø Hoan hyû ñòa.

Naêm haïnh ñaày ñuû maø noùi möôøi coâng ñöùc ñaây laø bieåu thò truï coâng ñöùc cuûa Thaäp ñòa ñaïi Nieát-baøn. Quaù ñaây noùi veà truï ñaïi Nieát-baøn töùc laø Dieäu giaùc ñòa.

3) Giaûi thích rieâng Giaûi thích baûy laàn:

Noùi veà taâm Thaäp tín goàm:

Tín taâm. Nieäm taâm. Tinh taán taâm. Tueä taâm.

Ñònh taâm. Baát tueä taâm.

Hoài höôùng taâm. Hoä phaùp taâm. Giôùi taâm.

Nguyeän taâm.

Möôøi taâm naøy goïi chung laø Tín taâm:

Tín taâm: Nghóa laø thuaän theo. Neáu nghe noùi Bieät giaùo, nhaân duyeân giaû danh, Töù ñeá voâ löôïng, lyù Phaät taùnh thöôøng truï Tam baûo, taâm thuaän theo khoâng nghi nghôø, goïi laø Tín taâm. Nay giaûi thích sô löôïc veà tín taâm, coù hai yù:

1. Phaùt taâm Boà-ñeà
2. Haønh ñaïo Boà-taùt

Phaùt taâm töùc laø maét, tu haønh laø chaân, vì tay chaân ñaày ñuû neân ñöôïc vaøo ao maùt meû töùc laø nghóa tröïc thieän Sô hieàn cuûa Bieät giaùo. Moät ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà, nghe kinh ñieån Ñaïi thöøa Phöông Ñaúng, do ñoù taâm tin hieåu, phaùt theä nguyeän ñaïi Bi.

Kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi coù naêm haïnh:

1. Thaùnh haïnh.
2. Phaïm haïnh.
3. Thieân haïnh.
4. Anh nhi haïnh.
5. Beänh haïnh.

Vì sao Boà-taùt tu Thaùnh haïnh, neáu töø Nhö Lai nghe kinh Ñaïi Nieát- baøn naøy roài sinh loøng tin roài nghó: chö Phaät, Theá Toân coù con ñöôøng voâ thöôïng, coù ñaïi chaùnh phaùp, ñaïi chuùng chaùnh haïnh. Laïi coù kinh ñieån Ñaïi thöøa vaø Phöông ñaúng. Ta phaûi nguyeän caét aùi tu ñaïo töùc laø Tín taâm. Vì sao? Vì neáu nghe kinh Ñaïi Nieát-baøn tín taâm vui möøng, töùc laø tin Phaät taùnh Tam baûo thöôøng truï töùc laø tin khoâng nhaân khoâng quaû, laø quaû ñaïi Nieát-baøn. Neáu nghe naêm haïnh taâm sinh öa thích caùi nhaân chaúng phaûi nhaân laø nhaân Thaùnh haïnh. Neáu tín taâm khai phaùt töùc laø phaùt taâm Boà-ñeà. Muoán haønh ñaïo Boà-taùt, phaùt taâm Boà-ñeà töùc laø Töø bi thöông xoùt taát caû chuùng sinh. Ñoái vôùi töù Thaùnh Ñeá voâ löôïng.

Töø laø ñem voâ löôïng nieàm vui ñaïo dieät ban cho chuùng sinh, Bi laø cöùu khoå voâ löôïng khoå taäp cho chuùng sinh, khôûi voâ löôïng boán theä nguyeän roäng lôùn.

Ngöôøi chöa qua voâ löôïng khoå ñeá thì laøm cho hoï vöôït qua. Ngöôøi chöa hieåu taäp ñeá voâ löôïng thì laøm cho hoï ñöôïc hieåu. Ngöôøi chöa an oån ôû ñaïo ñeá voâ löôïng thì laøm cho hoï ñöôïc an. Ngöôøi chöa ñaéc dieät ñeá voâ löôïng thì laøm cho hoï ñöôïc ñaïi Nieát-baøn thöôøng, laïc, ngaõ, tònh. AÁy laø Boà- taùt Bieät giaùo do tin hieåu maø phaùt taâm Boà-ñeà.

Hoûi: Tröôùc noùi nhaân kinh Nieát-baøn coù boán loaïi Thaùnh ñeá, y theo ngöôøi naøy maø noùi veà giai vò Boà-taùt cuûa Bieät giaùo. Nay vì sao chæ y theo töù Thaùnh ñeá voâ löôïng, maø phaùt theä nguyeän roäng lôùn, khoâng chaáp vaøo boán loaïi Töù ñeá phaùt nguyeän?

Ñaùp: Neáu ôû Bieät giaùo, boán loaïi Töù ñeá naøy ñeàu goïi laø Voâ löôïng, vì sao? Vì Boà-taùt quaùn töù ñeá voâ löôïng, sinh dieät, ñeàu phuïc taâm khaùc vôùi Nhò thöøa. Quaùn töù ñeá voâ löôïng voâ sinh, döùt Keát söû noäi giôùi khaùc vôùi Nhò thöøa, quaùn lyù Nhö Lai töù ñeá voâ löôïng sinh dieät. Tuy chaúng phaûi voâ taùc maø ngöôøi Nhò thöøa cuõng khoâng nghe teân goïi naøy.

Neáu chöùng töù ñeá voâ taùc, baáy giôø voâ taùc cuõng goïi laø voâ löôïng, vì sao? Vì y vaøo nhaát thaät ñeá thì coù boán ñeá, goïi laø voâ taùc, phaùp töôùng nhaân quaû theá gian vaø xuaát theá gian soá löôïng voâ bieân ñoàng vôùi hö khoâng, cuõng goïi laø voâ löôïng, duyeân töù ñeá voâ löôïng phaùt taâm Boà-ñeà töùc laø boán loaïi Töù ñeá.

Hoûi: Neáu hai loaïi töù ñeá sinh dieät vaø töù ñeá voâ sinh ñeàu goïi laø Voâ löôïng, vì sao kinh Thaéng-man noùi teân goïi töù Thaùnh Ñeá höõu löôïng?

Ñaùp: Tuy soá voâ bieân voâ löôïng, ngöôøi Nhò thöøa taâm ñoàng quy tro dieät, neân goïi laø Höõu löôïng.

Hoûi: Neáu coù voâ taùc vì sao khoâng y cöù vaøo voâ taùc maø phaùt taâm? Ñaùp: Voâ taùc naøy gioáng nhö laø voâ löôïng, khi duøng voâ löôïng vaø voâ

taùc chöùng quaû goïi laø phi töø nghò voâ taùc. Neáu sinh dieät cuøng taän, khoâng phaûi töù ñeá voâ sinh.

2. Haïnh Boà-taùt:

Töùc laø thoï trì, ñoïc tuïng Ñaïi thöøa phöông ñaúng ñeå giaûi thoaùt cho ngöôøi, töï haønh Thaùnh haïnh cuõng daïy ngöôøi thöïc haønh Thaùnh haïnh.

* Töï mình thöïc haønh Thaùnh haïnh:

Kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi veà Thaùnh haïnh coù ba loaïi:

* Giôùi Thaùnh haïnh
* Ñònh Thaùnh haïnh
* Tueä Thaùnh haïnh

Boà-taùt tö duy veà lyù Phaät taùnh, saâu xa khoù thaáy, tröôùc taâm khoâng theå ñoán nhaäp, nhaát ñònh phaûi trì giôùi, tu ñònh tueä. Keá ba quaùn ñeàu taâm maø nhaäp Trung ñaïo. Hoaëc chöôùng cuûa ba quaùn neáu döùt tröø môùi ñaéc ñaïo, thaáy Phaät taùnh, truï ñaïi Nieát-baøn. Ba quaùn cuûa bieät töôûng ñaõ noùi nhö tröôùc.

1. Giôùi Thaùnh haïnh: Boà-taùt giöõ gìn naêm thieân giôùi nhö phao noåi, hai thöù aùi kieán phieàn naõo la saùt ñeán xin. Neáu laøm cho toâi khieán oâng ñöôïc nhaäp Nieát-baøn, laøm cho ñöôïc Nieát-baøn an vui thuoäc aùi theá gian, Nieát- baøn vui theá gian thuoäc veà kieán.

Neáu Boà-taùt khoâng theo aùi kieán maø phaù giôùi töùc ñaày ñuû naêm chi caùc giôùi. Nghóa laø ñaày ñuû giôùi thanh tònh, nghieäp caên baûn cuûa Boà-taùt, laàn löôït quyeán thuoäc giôùi thanh tònh khaùc chaúng phaûi giôùi caùc aùc giaùc bieát thanh tònh, giöõ gìn chaùnh nieäm, nieäm giôùi thanh tònh, hoài höôùng ñaày ñuû giôùi voâ thöôïng ñaïo, laïi hoä trì taùnh troïng giôùi, döùt caùc giôùi theá gian cheâ bai khoâng khaùc nhau. Trì giôùi nhö theá ban cho taát caû chuùng sinh, nguyeän cho taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc giôùi thanh tònh, giôùi thieän, giôùi khoâng thieáu, giôùi khoâng taùch, giôùi Ñaïi thöøa, giôùi khoâng thoái, giôùi thuaän theo, giôùi roát raùo, giôùi cuï tuùc, thaønh töïu caùc giôùi ba-la-maät. Boà-taùt kheùo giöõ gìn caùc giôùi, ñaéc nhaäp Sô Baát ñoäng ñòa, baát ñoäng khoâng lui suït, khoâng ñoïa laïc, khoâng taùn loaïn, aáy goïi laø Boà-taùt tu giôùi Thaùnh haïnh.

1. Tu ñònh Thaùnh haïnh:

Nghóa laø töø sô an baùt, tuøy töùc quaùn töùc, nhaäp caên baûn ñaëc thaéng thoâng minh tònh thieàn, thaáy thaân coù ba möôi saùu vaät nhö ngöôøi maét toû môû kho thoùc thaáy luùa meø ñaäu. Laïi phaân bieät ba möôi saùu vaät khoâng thaáy coù ta. Laïi tu taùm boái xaû quaùn thieàn, quaùn trong ngoaøi thaân baát tònh, tröø da thòt, quaùn roõ xöông traéng, thaáy saéc töôùng cuûa xöông khaùc laï. Nghóa laø maàu xanh vaøng traéng. Töôùng xöông nhö theá, cuõng khoâng coù ngaõ, ñaéc ñònh thieàn quaùn coõi duïc. Boà-taùt baáy giôø laàn löôït quaùn xöông, khi quaùn

xöông xanh thaáy ñoâng taây nam baéc cuûa maët ñaát naøy ñeàu laø töôùng xanh, maàu vaøng traéng cuõng gioáng nhö theá. Ñaây chính laø ñaéc thieàn quaùn nhöng chöa ñeán giôùi ñònh. Laïi noùi khi quaùn, giöõa hai daàu chaân maøy phaùt ra aùnh saùng maøu xanh vaøng ñoû traéng, trong aùnh saùng thaáy Phaät, aáy laø sô boái xaû. Cho ñeán thaønh töïu taùm boái xaû, taùm thaéng xöù, möôøi hai thieát xöù, chín ñònh theá ñeä, Tam-muoäi sö töû phaán taán, Tam-muoäi sieäu vieät. Boà-taùt truï trong caùc thieàn ñònh nhö boái xaû thaéng xöù, tu boán Taâm voâ löôïng, saùu ba-la-maät, boán nhieáp phaùp, thaàn thoâng bieán hoùa töùc laø nieäm xöù coâïng. Laïi nhôø thoï trì, ñoïc tuïng Ñaïi thöøa Phöông Ñaúng, trong thieàn ñònh tö duy danh nghóa, tu boán bieän taøi voâ ngaïi, töùc laø nieäm xöù duyeân.

Neáu nieäm xöù thaønh töïu thì truï ôû ñòa kham nhaãn, aáy goïi laø Boà-taùt tu ñònh Thaùnh haïnh. Neáu hai nieäm xöù naøy chöa töông öng vôùi nieäm xöù taùnh thì coøn thuoäc veà giai vò Sô hieàn, ñình taâm.

1. Tu tueä Thaùnh haïnh: Töùc laø Töù ñeá.

***Kinh Ñaïi Nieát-baøn cheùp:***

*Khoå laø töôùng eùp ngaët. Taäp laø töôùng lôùn leân. Dieät laø töôùng vaéng laëng Ñaïo laø töôùng Ñaïi thöøa.*

Laïi nöõa, khoå: Laø töôùng hieän Taäp: Laø töôùng chuyeån

Dieät: Laø töôùng tröø Ñaïo: Laø töôùng naêng tröø Laïi khoå: laø ba khoå Taäp: Hai möôi laêm höõu

Dieät: Dieät hai möôi laêm höõu Ñaïo: Tu giôùi ñònh tueä

Ñaây laø tröôùc quaùn töù ñeá sinh dieät, ñieàu phuïc kieán hoaëc, tö hoaëc, phieàn naõo noäi giôùi. Tu nieäm xöù taùnh chính laø quaùn khoå ñeá sinh dieät. Neáu quaùn laø khoå taäp, laø khoå dieät, laø ñaïo dieät khoå. Quaùn töù ñeá sinh dieät nhö theá beân caïnh ñoù lyù voâ sinh voâ löôïng trung ñaïo Phaät taùnh, chính laø duøng töù ñeá sinh dieät ñieàu phuïc noäi giôùi, thuoäc kieán thuoäc aùi vaø taát caû phieàn naøo keát nghieäp ñeàu laø naêng löïc trí tueä nieäm xöù taùnh. Nghóa cuûa boán Nieäm xöù taùnh ñaõ noùi ôû tröôùc. Neáu Boà-taùt ñaéc nieäm xöù taùnh naøy hôïp vôùi nieäm xöù coâïng duyeân ôû tröôùc, töùc laø ôû Kham nhaãn ñòa, trí tueä goác laønh theâm lôùn, töø Sô tín taâm cho ñeán nguyeän taâm, thaønh töïu möôøi taâm töùc laø thieát luaän ngoaïi phaøm Caøn tueä phuïc nhaãn.

Hoûi: Boà-taùt veà Bieät giaùo thaønh töïu maáy phaùp thì ñöôïc tín taâm khaùc

vôùi Thoâng giaùo ôû tröôùc?

Ñaùp: Laïi y cöù vaøo möôøi phaùp thì bieát khoâng ñoàng.

1. Tin chaùnh nhaân duyeân: Töùc laø bieát boán loaïi Töù ñeá nhaân duyeân khoâng loaïn.
2. Chaân chaùnh phaùt taâm Boà-ñeà: Bieát töù ñeá voâ löôïng, phaùt taâm theä nguyeän Töø bi.
3. Sieâng tu chæ quaùn: Bieát kheùo leùo tu boán loaïi chæ quaùn thöù lôùp
4. Phaù phaùp bieán: Quaùn nhaân duyeân, sinh dieät laø khoâng, laø giaû, trung ñaïo phaù ba ñeá hoaëc bieán.
5. Bieát thoâng bít: Bieát boán loaïi ñaïo dieät laø thoâng, boán loaïi khoå taän laø bít.
6. Kheùo tu ñaïo phaåm: Laø bieát thöù lôùp tu boán loaïi ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo.
7. Kheùo tu trôï ñaïo phaùp: Laø boái xaû thaéng xöù, coù coâng naêng thaønh taát caû ñoái trò, saùu ba-la-maät, trôï khai ba giaûi thoaùt
8. Kheùo bieát thöù vò: Bieát nhaân boán loaïi Töù ñeá nhaäp baûy vò khoâng

laïm.

1. An nhaãn hai giaëc maïnh yeáu: Laø bieát khi tu boán loaïi ñaïo ñeá, ñoái

vôùi boán loaïi khoå taäp taâm coù khaû naêng an nhaãn.

1. Thuaän ñaïo phaùp aùi khoâng sinh: Bieát thöù lôùp tu boán loaïi ñaïo ñeá phaùt coù phaùp thuaän ñaïo, khoâng sinh taâm yeâu ñaém.

Boà-taùt tín taâm ñoái vôùi bieät giaùo hieåu möôøi vieäc naøy roõ raøng, khaùc vôùi Tín taâm ôû Thoâng giaùo. Möôøi phaùp naøy, hieåu nghóa thuù raát saâu xa thì ñöôïc giaûi thích möôøi tín taâm. Döôùi ñaây noùi veà Thaäp tín cuûa Vieân giaùo, trích ñaày ñuû töôùng cuûa noù. Kinh An Laïc cheùp: Tin moät coù möôøi, tin möôøi coù traêm. Traêm phaùp naøy laø caên baûn cuûa taát caû ñaïo phaùp.

2. Giai vò Thaäp truï:

Töùc laø thaäp giaûi taùnh chuûng taùnh, sô nhaäp giai vò Thaäp hieàn noäi phaøm goàm:

* Phaùt taâm truï
* Trì ñòa truï
* Tu haønh truï
* Sinh quyù truï
* Phöông tieän cuï tuùc truï
* Chaùnh taâm truï
* Baát thoaùi truï
* Ñoàng chaân truï
* Phaùp Vöông töû truï
* Quaùn ñaûnh truï.

Möôøi teân naøy goïi chung laø Truï, taâm hôïp vôùi lyù goïi laø Truï, cho neân kinh Nhaân Vöông Baùt-nhaõ cheùp: Nhaäp lyù Baùt-nhaõ goïi laø Truï. Ñaây chính laø quaùn theå giaû nhaäp khoâng, thaønh phaùt chaân voâ laäu thaáy lyù chaân ñeá Thoâng giaùo, döùt kieán hoaëc, tö hoaëc vaø chín möôi taùm kieát söï noäi giôùi neân goïi laø Phaùt taâm truï, ôû ñaây coù hai nghóa:

Phaùt chaân giaûi, truï lyù thieân chaân phaùp taùnh.

Sinh Trung ñaïo tôï giaûi, truï lyù ñeä nhaát nghóa Phaät taùnh.

Neáu sinh giaûi thieân chaân töùc laø taùm nhaân ñòa cuûa Thoâng giaùo. Kieán ñòa trí ñoaïn ngang vôùi trung ñaïo tôï giaûi, töùc laø sô ñaéc naêm

AÁm thieän höõu laäu cuûa Bieät giaùo, nhaäp taùnh ñòa noäi phaøm cuûa Bieät giaùo, giai vò nhu thuaän nhaãn. Vì sao? Vì Boà-taùt naøy nhôø trì giôùi, thieàn ñònh, neân sinh ra trí tueä sinh dieät töù ñeá, ñieàu phuïc taâm quaùn töù ñeá voâ sinh, döùt kieán hoaëc, tö hoaëc, phieàn naõo noäi giôùi, laø kinh Thanh vaên noùi:

Naêm loaïi giai vò Phaät töû laø:

* Tu-ñaø-hoaøn Phaät töû
* Tö-ñaø-haøm Phaät töû
* A-na-haøm Phaät töû
* A-la-haùn Phaät töû
* Bích-chi-phaät Phaät töû

Khai moät thaønh hai, hôïp möôøi phaåm töùc ñoái vôùi Thaäp truï vò, döùt kieán hoaëc, tö hoaëc phieàn naõo vaø taäp khí, laø ngang vôùi Bích-chi-phaät.

Döùt heát haø sa thöôïng phaåm nhöng Boà-taùt quaùn töù ñeá voâ sinh. Nhö kinh Nieát-baøn cheùp: Phaøm phu coù khoå, khoâng coù khoå ñeá. Thanh vaên Duyeân giaùc coù khoå, coù khoå ñeá vaø khoâng coù chaân ñeá. Caùc Boà-taùt hieåu roõ khoå khoâng coù khoå, cho neân khoâng khoå maø coù chaân ñeá. Phaøm phu coù taäp khoâng coù taäp ñeá. Thanh vaên Duyeân giaùc coù taäp, coù taäp ñeá. Caùc Boà-taùt hieåu coù taäp, khoâng coù taäp, cho neân khoâng coù taäp maø coù chaân ñeá.

Thanh vaên, Duyeân giaùc coù ñaïo phi chaân, Boà-taùt coù ñaïo coù chaân.

Thanh vaên, Duyeân giaùc coù dieät phi chaân, Boà-taùt coù dieät coù chaân.

Töù chaân ñeá voâ sinh ñaày ñuû nhö Thoâng giaùo ñaõ noùi ôû tröôùc, nhöng kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi: Noùi veà dieät ñeá naøy laø thöôøng laïc, yù naøy coù ñoàng coù khaùc vôùi Thoâng giaùo.

Ñoàng: Töù ñeá laø chaân. Thoâng giaùo ba thöøa quaùn töù ñeá voâ sinh thaáy ñeá nhaát nghóa töùc laø chaân ñeá.

Bieät: Boà-taùt bieát khoâng töùc chaúng phaûi khoâng, Bieät laø bieát Phaät taùnh Nieát-baøn thöôøng, laïc, ngaõ, tònh.

Hoûi: Neáu vaäy kinh Nieát-baøn ñaâu ñöôïc noùi Nhò thöøa coù khoå, coù khoå

ñeá vaø khoâng chaân thaät.

Ñaùp: Ñaây laø noùi veà Ba taïng giaùo moân cuûa kinh Thanh vaên, khoâng coù quan heä vôùi sô moân Thoâng giaùo cuûa Ma-ha-dieãn.

Neáu ñöôïc dieät ñaïo, coù theå quaùn Phaät taùnh thöôøng truï töùc laø phaùt Trung ñaïo tôï giaûi, laø phaùp Noaõn veà Bieät giaùo.

1) *Thaäp haïnh vò:* Laø Taùnh chuûng taùnh, laø Thaäp hieàn noäi phaøm,

goàm:

1. Hoan Hyû haïnh
2. Nhieâu ích haïnh
3. Voâ Saân haän haïnh
4. Voâ Taän haïnh
5. Ly Si loaïn haïnh
6. Thieän Quaùn haïnh
7. Voâ Tröôùc haïnh
8. Toân Troïng haïnh
9. Thieän Phaùp haïnh. 10- Chaân thaät haïnh

Möôøi teân naøy goïi chung laø Haïnh.

Haïnh nghóa laø con ñöôøng höôùng tôùi tröôùc ñaõ noùi phaùt chaân ngoä lyù.

Töø ñaây laïi tu töø khoâng nhaäp giaû, quaùn Töù ñeá voâ löôïng, töù ñeá voâ löôïng, nhö kinh Nieát-baøn cheùp: Bieát caùc AÁm laø khoå, goïi laø Trung trí. Phaân bieät caùc AÁm thì coù voâ löôïng töôùng, ñeàu laø caùc khoå, ngöôøi Thanh vaên, Duyeân giaùc chaúng theå bieát ñöôïc, aáy goïi laø thöôïng trí, aáy goïi laø khoå ñeá voâ löôïng. Bieát caùc nhaäp goïi aáy laø Moân, goïi laø khoå ñeá. Phaân bieät caùc nhaäp coù voâ löôïng töôùng ñeàu laø caùc khoå, töùc laø khoå Thaùnh ñeá voâ löôïng. Bieát möôøi taùm giôùi goïi laø phaàn cuõng goïi laø Taùnh, töùc laø khoå ñeá.

Phaân bieät caùc giôùi coù voâ löôïng töôùng ñeàu laø caùc khoå, aáy goïi laø voâ löôïng khoå Thaùnh ñeá. Noùi voâ löôïng taäp Thaùnh ñeá: Bieát aùi nhaân duyeân coù theå sinh ra naêm AÁm goïi laø Taäp.

Moät ngöôøi khôûi aùi coøn nhieàu voâ löôïng voâ bieân huoáng chi laø taát caû chuùng sinh khôûi caùc aùi. AÙi nhö vaäy voâ löôïng voâ bieân töùc laø voâ löôïng taäp Thaùnh ñeá.

Noùi voâ löôïng dieät Thaùnh ñeá: Bieát dieät phieàn naõo goïi laø dieät Thaùnh ñeá. Phaân bieät phieàn naõo khoâng theå suy löôøng, dieät ñeá cuõng gioáng nhö theá khoâng theå suy löôøng töùc laø voâ löôïng dieät Thaùnh ñeá.

Voâ löôïng ñaïo Thaùnh ñeá: Coù coâng naêng caét ñöùt phieàn naõo goïi laø Ñaïo ñeá, phaân bieát töôùng ñaïo ñeá coù voâ löôïng voâ bieân, lìa ñöôïc phieàn naõo cuõng voâ löôïng voâ bieân, töùc laø voâ löôïng ñaïo Thaùnh ñeá. Töù ñeá nhö theá

kinh Ñaïi Nieát-baøn cheùp: Ñeàu noùi ngöôøi Thanh vaên, Duyeân giaùc khoâng theå bieát ñöôïc. Neân bieát ñaây thuoäc veà sôû hoïc cuûa Boà-taùt veà Bieät giaùo.

Boà-taùt truï voâ löôïng ñaïo ñeá naøy hoïc möôøi ba-la-maät. Taát caû caùc ñaïo caét ñöùt traàn sa voâ tri, thaønh töïu möôøi phaåm möôøi haïnh, töø khoâng nhaäp giaû, bình ñaúng quaùn thaønh, ñaéc ñaïo chuûng tueä phaùp nhaõn thanh tònh. Giaûi töông tôï trung ñaïo chuyeån roõ raøng töùc laø giai vò Ñaûnh phaùp cuûa Bieät giaùo.

Boà-taùt truï trong giai vò naøy, thaàn thoâng du hyù thanh tònh coõi nöôùc Phaät, thaønh töïu chuùng sinh.

4. *Giai vò Thaäp hoài höôùng*: Ñaïo chuûng taùnh Thaäp hieàn giai vò noäi phaøm.

1. Cöùu taát caû chuùng sinh Ly chuùng sinh töôùng hoài höôùng.
2. Baát hoaïi hoài höôùng
3. Ñaúng quaùn nhaát thieát Phaät hoài höôùng
4. Chí nhaát thieát xöù hoài höôùng
5. Voâ taän taïng coâng ñöùc hoài höôùng
6. Tuøy thuaän bình ñaúng thieän caên hoài höôùng
7. Tuøy thuaän ñaúng quaùn nhaát thieát chuùng sinh hoài höôùng
8. Nhö töôùng hoài höôùng
9. Voâ phöôïc voâ tröôùc giaûi thoaùt hoài höôùng.
10. Phaùp giôùi voâ taän hoài höôùng.

Möôøi teân goïi naøy goïi chung laø Hoài höôùng

Hoài laø söï, höôùng laø lyù. Hoài laø nhaân, höôùng laø quaû, hoài coâng ñöùc cuûa mình ñeán taát caû chuùng sinh söï lyù hoaø dung thuaän nhaäp phaùp giôùi neân goïi laø Hoài höôùng. Quaùn chaùnh tu Trung ñaïo ñeä nhaát nghóa ñeá theo töù ñeá voâ löôïng, hoïc töù ñeá voâ taùc.

Y cöù veà theo thaät neân noùi boán thaät. Baát taùc töù neân goïi laø voâ taùc töù. Quaùn töù ñaéc thaät neân goïi laø Töù thaät, nhaân goïi voâ löôïng ñaéc quaû laø voâ taùc, chöùng quaû döùt khoå taäp höõu ñaïo dieät khoâng phaûi laø voâ taùc cuûa Vieân giaùo. Nay laäp danh nghóa Töù thaät ñeá voâ taùc laø yù naøy.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Nhaát thaät ñeá goïi laø chaân phaùp neáu phaùp phi chôn khoâng goïi laø Thaät ñeá. Thaät ñeá goïi laø voâ ñieân ñaûo, voâ ñieân ñaûo goïi laø thaät ñeá.

Thaät ñeá khoâng coù luoáng doái, neáu coù luoáng doái thì khoâng goïi laø thaät ñeá. Thaät ñeá goïi laø Ñaïi thöøa, khoâng phaûi Ñaïi thöøa thì khoâng goïi laø Thaät ñeá.

Thaät ñeá laø lôøi Phaät noùi, khoâng phaûi laø lôøi ma noùi. Neáu laø lôøi ma noùi thì khoâng phaûi laø Thaät ñeá. Thaät ñeá laø nhaát ñaïo thanh tònh khoâng hai,

SOÁ 1929 - TÖÙ GIAÙO NGHÓA, Quyeån 9 806

coù thöôøng coù laïc, coù ngaõ coù tònh, aáy goïi laø nghóa thaät ñeá. Laïi kinh Nieát- baøn cheùp: Nhaát thaät ñeá laø Nhö Lai hö khoâng, Phaät taùnh khoâng khaùc nhau coù khoå coù ñeá, coù thaät, coù taäp coù ñeá coù thaät, coù dieät coù ñeá coù thaät, coù ñaïo coù ñeá coù thaät, Nhö Lai khoâng khoå khoâng ñeá goïi laø Thaät. Hö khoâng Phaät taùnh cuõng gioáng nhö vaäy.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Khoå laø töôùng voâ thöôøng, töôùng coù theå caét ñöùt aáy goïi laø Thaät

ñeá.

Taùnh Nhö Lai, khoâng kho,å khoâng voâ thöôøng, khoâng coù töôùng ñeå caét ñöùt aáy goïi laø

Thaät, hö khoâng Phaät taùnh cuõng gioáng nhö theá.

Taäp: Do naêm AÁm hoøa hôïp maø sinh khôûi, cuõng goïi laø khoå, cuõng goïi laø voâ thöôøng, cuõng coù töôùng ñeå caét ñöùt aáy goïi laø Thaät ñeá, hö khoâng Phaät taùnh cuõng gioáng nhö vaäy.

Dieät: Phieàn naõo dieät, vöøa thöôøng vöøa voâ thöôøng, sôû ñaéc cuûa Nhò thöøa goïi laø Voâ thöôøng. Sôû ñaéc cuûa chö Phaät goïi laø Thöôøng, cuõng goïi laø chöùng phaùp, aáy goïi laø Thaät ñeá. Taùnh Nhö Lai khoâng goïi laø Ñeá, coù coâng naêng döùt boû phieàn naõo, phi thöôøng phi voâ thöôøng khoâng goïi laø chöùng bieát. Thöôøng truï khoâng thay ñoåi goïi laø Thaät ñeá, hö khoâng Phaät taùnh cuõng gioáng nhö vaäy.

Ñaïo: Coù theå caét ñöùt phieàn naõo, vöøa thöôøng vöøa voâ thöôøng nhöng coù theå tu phaùp aáy goïi laø Thaät ñeá. Nhö Lai phi ñaïo, coù theå caét ñöùt phieàn naõo, khoâng theå tu phaùp thöôøng truï baát bieán, aáy goïi laø Thaät ñeá. Hö khoâng Phaät taùnh cuõng gioáng nhö vaäy.

Neáu Boà-taùt hoïc quaùn töù ñeá voâ löôïng, voâ taùc, quaùn bieát Nhö Lai Taïng, voâ löôïng haït gioáng khoâng sinh töû, caét ñöùt haèng haø sa phieàn naõo haï phaåm, haøng phuïc voâ minh bieät kieán töông tôï trung ñaïo giaûi, laïi chuyeån taêng roõ phaùp giôùi nguyeän haïnh, söï lyù hoaø dung, thaønh nhaát thieát trí Bieät giaùo.

Ñaéc saùu caên thanh tònh töùc laø theá ñeä nhaát phaùp nhaãn phaùp cuûa Bieät

giaùo.