TỨ GIÁO NGHĨA

**QUYỂN 12**

Daãn chöùng caùc kinh luaän noùi veà giai vò vieân giaùo: Kinh Ñaïi Nieát- baøn noùi veà Tam-muoäi nguyeät aùi töø ngaøy moàng moät ñeán ngaøy möôøi laêm, aùnh saùng daàn daàn theâm nhieàu. Laïi ngaøy möôøi saùu ñeán ngaøy ba möôi aùnh saùng daàn daàn taét ñi. AÙnh saùng traêng daàn daàn theâm nhieàu laø duï cho aùnh saùng möôøi laêm Ma-ha Baùt-nhaõ cuûa trí ñöùc.

Daàn daàn taét maát duï cho möôøi laêm ñoaïn ñöùc, khoâng luïy giaûi thoaùt, voâ minh daàn daàn dieät taän.

Möôøi laêm loaïi trí ñoaïn: Ba möôi taâm laø ba trí ñoaïn, Thaäp ñòa laø möôøi trí ñoaïn. Ñaúng giaùc laø nhaát trí ñoaïn, hôïp thaønh möôøi laêm trí ñoaïn, cho neân töø ngaøy moàng moät ñeán ngaøy möôøi laêm laáy maët traêng ñeå duï. Theå cuûa maët traêng duï cho Phaùp thaân. Phaùp thaân laø moät, aùnh saùng taêng daàn thì cho trí ñöùc Baùt-nhaõ baát sinh maø sinh, aùnh saùng giaûm daàn duï cho giaûi thoaùt, ñoaïn ñöùc baát dieät maø dieät. Cho neân kinh Nieát-baøn noùi töø luùc an trí ba ñöùc Nieát-baøn veà bí maät taïng cuûa chö Phaät. Sau cuõng ta cuõng phaûi ôû nôi bí taøng vaø baùt Nieát-baøn naøy, sau cuøng laø roát raùo Nieát-baøn, goïi laø baát sinh baát sinh. Baùt-nhaõ roát raùo baát sinh baát dieät, laïi khoâng coù hoaëc nghieäp ñeå dieät.

Hoûi: Neáu laø ñoán ngoä cuûa giai vò Vieân giaùo moät khi chöùng lieàn roát raùo, ñaâu ñöôïc daãn Tam-muoäi nguyeät aùi, ngaøy möôøi laêm ñeå duï?

Moät beà khoâng coù saâu caïn ñaõ phaù nhö tröôùc. Nhöng chöùng vò laø caûnh giôùi chö Phaät, phaøm phu chöa bieät thì ñaâu theå ñònh chaáp. Nay möôïn thí duï trôøi traêng. Laø y cöù veà khoâng theå thí duï maø luaän thí duï, cho neân kinh Nieát-baøn cheùp: Laïi giaûi thoaùt goïi laø khoâng thí duï. Khoâng thí duï töùc laø chaân giaûi thoaùt. Nhö göông maët nhö traêng troøn, thaät chaúng phaûi khoâng coù töôùng naêm caên ñoàng vôùi maët traêng kia.

Hoûi: ÔÛ ñaây ñöôïc bieát maët traêng duï cho ñòa vò?

Ñaùp: kinh Thaéng Thieân Vöông Baùt-nhaõ trích ñuû nghóa naøy.

Hoûi: Neáu y cöù vaøo Phaät taùnh Trung ñaïo bò voâ minh che laáp, ñaâu ñöôïc nhaát ñònh coù boán möôi hai phaåm?

Ñaùp: Nghóa naøy ñaõ noùi sô löôïc tröôùc ñaây voâ minh tuy khoâng coù, khoâng coù maø coù, chaúng phaûi khoâng coù giai vò ñòa phaåm saâu caïn, thöôøng chia laøm boán möôi hai phaåm, nhöng noùi veà phaåm soá thaät söï voâ löôïng voâ bieân khoâng theå noùi, cho neân luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Phaåm loaïi voâ minh soá aáy raát nhieàu. Bôûi theá khaép caùc kinh noùi Tam-muoäi phaù voâ minh.

Laïi noùi: Phaùp aùi khoù heát, caùc kinh chuù troïng noùi Baùt-nhaõ.

***Kinh Phaùp Hoa cheùp:*** chö Phaät xuaát hieän ôû ñôøi chæ coù moät vieäc nhaân duyeân lôùn laø laøm cho chuùng sinh khai tri kieán Phaät, chæ baøy tri kieán Phaät, ngoä tri kieán Phaät, nhaäp tri kieán Phaät.

Boán nghóa naàøy Sö Nam Nhaïc giaûi thích raèng:

Khai tri kieán Phaät töùc laø Thaäp truï, chæ baøy tri kieán Phaät töùc laø Thaäp haïnh. Ngoä tri kieán Phaät laø Thaäp hoài höôùng, nhaäp tri kieán Phaät laø Thaäp ñòa vaø Ñaúng giaùc ñòa, ñeàu noùi laø tri kieán Phaät, ñeàu ñaéc trí nhaát thieát chuûng. Ñeàu noùi tri kieán Phaät laø ñeàu ñaéc trí nhaát thieát chuûng. Ñeàu noùi tri kieán Phaät laø ñeàu ñaéc Phaùp nhaãn.

***Laïi kinh Phaùp Cuù cheùp:*** AÁy laø moät vieäc nhaân duyeân lôùn cuûa chö Phaät ñoàng nhaäp thaät töôùng nhaát thöøa cuûa chö Phaät.

Laïi noùi chæ coù Phaät vaø Phaät môùi thaáu toät ñöôïc thaät töôùng caùc

phaùp.

Laïi Phaåm nhaø löûa noùi caùc ngöôøi con ra khoûi nhaø löûa tìm caàu xe,

Tröôûng giaû ñeàu cho caùc ngöôøi con moät chieác xe lôùn. Baáy giôø, caùc ngöôøi con ngoài xe baùu daïo chôi boán phöông, vui thích töï taïi, voâ ngaïi thaúng ñeán ñaïo traøng.

Noùi boán phöông: Laø duï cho boán giai vò khai thò ngoä nhaäp.

Thaúng ñeán ñaïo traøng: Roát raùo cuøng taän thaät töôùng caùc phaùp giai vò cuøng toät cuûa Dieäu giaùc. Nhö theá ñeàu noùi teân khaùc cuûa giai vò Vieân giaùo.

***Kinh Ñaïi Phaåm cheùp:*** Boán möôi hai töï moân A.

Sö Nam Nhaïc giaûi thích: Ñaây laø maät ngöõ cuûa chö Phaät, bieåu thò giai vò cuûa boán möôi hai taâm. Neáu ngöôøi hoïc vaán phaàn nhieàu nghi ngôø lôøi naøy, cho laø luaän Ñaïi Trí Ñoä khoâng giaûi thích chöõ naøy. Nhöng Long thoï giaûi thích kinh Ñaïi Phaåm, luaän coù moät ngaøn quyeån, Sö La-thaäp ñeàu löôïc bôùt, ñaâu haún khoâng giaûi thích.

Nay cho laø giaûi thích ñieàu naøy thaät saâu xa phaûi laõnh hoäi roõ, sôû dó nhö vaäy, kinh khoâng noùi sô a-haäu-traø, trong ñoù coù boán möôi hai chöõ, sô A töï moân cuõng coù ñuû boán möôi hai chöõ. Haäu-traø töï moân cuõng ñuû boán möôi hai chöõ.

***Kinh Hoa Nghieâm cheùp:*** Töø Moät ñòa ñaàu ñaày ñuû taát caû coâng ñöùc

cuûa caùc phaùp: Noùi veà yù nghóa naøy raát coù töông quan.

***Laïi kinh Ñaïi Phaåm cheùp:*** neáu nghe töï moân A ñaàu tieân thì hieåu taát caû nghóa, neân taát caû phaùp tröôùc baát sinh. Ñaây haù chaúng phaûi Boà-taùt cuûa Vieân giaùo. Môùi ñaéc giai vò phaùp nhaãn voâ sinh. Quaù traø khoâng chöõ coù theå noùi haù chaúng phaûi laø Dieäu giaùc cöïc ñòa voâ thöôïng khoâng loãi, khoâng theå quaù chöõ naøy coù phaùp ñeå noùi.

Laïi phaåm Quaûng Thöøa trong kinh Ñaïi Phaåm noùi taát caû phaùp moân xong, ñaõ noùi boán möôi hai chöõ haù chaúng phaûi Boà-taùt Vieân giaùo töø môùi phaùt taâm ñaéc thaät töôùng caùc phaùp, ñaày ñuû taát caû caùc phaùp, neân goïi laø chöõ A, ñeán Dieäu giaùc ñòa cuøng toät nguoàn goác taát caû phaùp, cho neân goïi laø chöõ Traø.

Giaûi thích giai vò Vieân giaùo gaàn nhö roõ raøng laïi boán möôi hai töï moân, sau ñoù thì noùi Thaäp ñòa.

Ñaây töùc laø hieån roõ thöù vò phöông tieän cuûa Bieät giaùo.

Laïi Thaäp ñòa noùi Ba thöøa cuøng Thaäp ñòa töùc laø hieån baøy giai vò veà phöông tieän Thoâng giaùo. Ba choã vaên kinh roû raøng. Phaùn quyeát veà Thoâng giaùo, Bieät giaùo vaø Vieân giaùo hieån roõ vaên kinh Ñaïi Phaåm, cho neân kinh Ñaïi Phaåm cheùp: Thöøa naøy töø trong ba coõi ñeán bôø Taùt-baø-nhaõ. Laïi Phaåm Tam Tueä cheùp: Boà-taùt töø môùi phaùt taâm tu taäp ba tueä ñeán ngoài ñaïo traøng.

***Kinh Nhaân Vöông Baùt-nhaõ cheùp:*** Haïnh trung nhaãn cuûa Ba hieàn Möôøi Thaùnh chæ coù Phaät môùi bieát töôøng taän.

Tröôùc ñoù daãn kinh Tö-Ích vaø Laêng-giaø noùi veà chaân nhö vaéng laëng coù thöù vò gì, töùc laø thöù vò cuûa khoâng coù thöù vò.

***Laïi kinh Anh Laïc cheùp:*** Boà-taùt ba hieàn taâm taâm vaéng laëng, töï nhieân chaûy vaøo bieån Taùt-baø-nhaõ.

Kinh Hoa Nghieâm noùi boán möôi moát giai vò ñaõ laø giaùc vieân ñoán, noùi veà yù cuûa thöù vò vieân ñoán raát roõ raøng. Nhöng coù khi khai noùi phöông tieän Bieät giaùo, söï töôùng caùch bieät döôøng nhö caïn heïp cho neân luaän sö Thaäp ñòa laøm roõ nghóa cuûa giaùo ñaïo vaø chöùng ñaïo. Hoaëc laøm roõ nghóa cuûa hai loaïi ñòa töôùng vaø ñòa thaät, chính laø laøm vaên tu söï töôùng phöông tieän veà Bieät giaùo.

Laïi noùi: Taát caû khoâng ngaïi ngöôøi, taát caû ñaïo ra khoûi sinh töû.

***Luaän Trí Ñoä cheùp:*** Boà-taùt töø môùi phaùt taâm quaùn haønh ñaïo Nieát- baøn cho ñeán ngoài ñaïo traøng.

Laïi noùi: Boà-taùt töø môùi phaùt taâm quaùn tueä thaät töôùng cuûa caùc phaùp goïi laø Baùt-nhaõ ba-la-maät, cho ñeán bieán chuyeån trong taâm Phaät goïi laø nhaát thieát chuûng.

Thí nhö ngöôøi ra bieån, coù ngöôøi xuoáng bieån tröôùc, coù ngöôøi xuoáng bieån sau, coù ngöôøi ñi môùi nöûa ñöôøng, coù ngöôøi ñi ñeán bôø kia, ñeàu goïi laø xuoáng bieån caû. Boà-taùt cuõng nhö vaäy, töø môùi phaùt taâm quaùn thaät töôùng caùc phaùp, thaät töôùng tuy moät. Nhöng trí quaùn coù caïn saâu.

1. Phaân bieät:

Hoûi: Vì sao khoâng y vaøo kinh luaän Ñaïi thöøa ñeå ñoái chieáu caùc phaùp moân noùi veà thöù vò?

Ñaùp: Nay daãn caùc kinh luaän naøy giaûi thích thaønh thöù vò Vieân giaùo. Ñaây laø y cöù vaøo phaùp giôùi bình ñaúng khoâng theå nghó baøn maø noùi veà khoâng coù thöù vò cuûa thöù vò khoâng theå nghó baøn. Neáu ñoái chieáu rieâng phaùp moân thì ngöôøi tìm khoâng ñaéc yù, phaàn nhieàu hieåu khaùc, chaáp rieâng thì maát ñi yù chính veà Trung ñaïo cuûa Thoâng giaùo, khoâng theå nghó baøn laø giai vò cuûa chö Phaät, Boà-taùt. Vieäc naøy phaøm phu khoâng theå bieát ñöôïc thaät ñaùng kính tin maø thoâi.

***Cho neân, kinh Hoa Nghieâm cheùp:*** Caùc ñòa khoâng theå noùi, huoáng chi ñeå daïy ngöôøi, sôû dó nhö vaäy haõy taïm gaùc Ñaïi thöøa qua moät beân. Saùm hoái sô phaùt taâm Hoan hyû, moät tín taâm ñöôïc moät moân Ñaø-la-ni, ñaõ khoâng theå noùi cho moïi ngöôøi nghe ñöôïc, thì duø cho phaân bieät muoân thöù cuõng khoâng theå hieåu, huoáng chi boán möôi hai taâm phaùp moân cuûa Vieân giaùo. Ngöôøi Nhò thöøa coøn khoâng nghe teân goïi naøy haù phaøm phu maø noùi ñöôïc sao?

Haõy boû qua vieäc naøy nhö trong phaùp cuûa Thanh vaên hoïc cuûa boán Nieäm xöù, khi phaùt phaùp Noaõn cuõng khoâng theå noùi cho caùc phaøm phu, ngoaïi ñaïo ñeå chöùng ñaéc ñöôïc. Duø cho duøng caùc nhaân duyeân giaûi thích, cuoái cuøng cuõng khoâng theå hieåu, huoáng chi laø haønh vi cuûa chö Phaät, Boà- taùt Vieân giaùo maø coù theå bieát, coù theå noùi, vieäc naøy boû qua moät beân. Nhö ngöôøi theá gian ngoài thieàn phaùt naêm chi coâng ñöùc coøn khoâng theå noùi cho ngöôøi chöa chöùng nghe ñöôïc, duø cho duøng phöông tieän kheùo leùo thì ngöôøi chöa chöùng cuõng khoâng theå hieåu, huoáng chi phaùp moân ñòa vò cuûa chö Phaät, Boà-taùt maø phaân bieät ñöôïc hay sao?

Caùc phaùp sö thôøi maït phaùp phaàn nhieàu duøng phöông tieän cuûa kinh luaän noùi veà ñoaïn phuïc, ñoái chieáu caùc phaùp moân, giaûi thích ñòa vò cuûa Thaùnh Hieàn Ñaïi thöøa. Nay yù khoâng phaûi nhö vaäy, vì sao ? Vì nhö taùnh cuûa nöôùc noùng nöôùc laïnh ngöôøi uoáng môùi bieát ñöôïc, taâm khoâng thöïc haønh thì ñaâu caàn hoûi.

Bôûi theá nay noùi veà boán vò cuûa boán giaùo, xuaát xöù töø caùc kinh luaän, ñaây laø phaùp moân quyeàn thaät cuûa chö Phaät, trong boán khoâng theå noùi duøng boán taát-ñaøn maø noùi, ñaây laø caûnh giôùi cuûa Ñaïi Boà-taùt vaø chö Phaät, ngöôøi

Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt nhoû khoâng theå bieát ñöôïc, huoáng chi keû phaøm phu thôøi Maït phaùp maø hieåu ñöôïc hay sao?

Thaät moät nhaø hoïc ñaïo noùi phaùp töï chaúng ñaéc chöùng roû raøng, caån thaän chôù nghieâng chaáp lôøi phoù duyeân phöông tieän cuûa chö Phaät, Chö Boà-taùt, trong kinh luaän haïnh vò voâ traùnh khoâng theå nghó baøn, khoâng theå suy löôøng, nguyeän chuùng sinh khaép phaùp giôùi quy y Taêng baûo, döùt tranh luaän nhaäp vaøo bieån ñaïi hoaø hôïp.

1. Y cöù vaøo giai vò Vieân giaùo giaûi thích nghóa Tònh Voâ Caáu Xöng.

Neáu Ñaïi só Duy-ma ôû vaøo giai vò Phaùp thaân Boå xöù, töùc laø giai vò voâ caáu Kim Cöông Ñaúng giaùc, trí tueä saép vieân maõn nhö traêng ngaøy möôøi boán, voâ minh saép heát nhö traêng ngaøy hai möôi chín, cho neân luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Phoå Hieàn, Vaên-thuø cuõng coù möôøi löïc, boán voâ sôû uùy nhö traêng ngaøy möôøi laêm. Lyù phaùp taùnh hieån baøy neân goïi laø Tònh, hoaëc caáu voâ minh saép heát neân goïi laø Voâ caáu, trí tueä cuûa Ñaúng giaùc xöùng lyù vieân minh, xöùng cô maø chieáu neân goïi laø Tònh Voâ Caáu Xöng, chính laø giai vò gaàn vôùi Dieäu giaùc. Neáu noùi veà vieân öùng cho ñeán coõi Phaät möôøi phöông hieän thaân möôøi phaùp giôùi, taùm töôùng thaønh ñaïo. Ñaïi só naøy öùng hieän thaân boå xöù thích nghi, cho neân luùc ôû coõi Phaät voâ ñoäng laøm Boà-taùt Boå xöù, ñi ñeán coõi Nhaãn cheâ traùch caùc Boà-taùt, ñeàu noùi laø khoâng coù khaû naêng ñi thaêm beänh, chính laø duøng Vieân phaù Thieân. Laïi noùi nhaäp phaùp moân khoâng hai maø chæ im laëng, bieåu thò phaùp moân noäi chöùng cuûa Vieân giaùo, khoâng theå chæ baøy.

1. Y cöù vaøo thí duï naêm vò hieån roõ giai vò boán giaùo:

Kinh Ñaïi Nieát-baøn noùi thí duï naêm vò khaùc nhau ñeå thaønh boán giaùo, noùi töôùng khaùc nhau cuûa giai vò. Kinh cheùp: Phaøm phu nhö söõa, Tu-ñaø-hoaøn nhö bô, Tö-ñaø-hoaøn nhö bô soáng, A-na-haøm nhö bô chín, A-la-haùn, Bích-chi-phaät nhö ñeà hoà. Thí duï yù naøy laø ñeå noùi leân giai vò cuûa Ba Taïng giaùo.

***Kinh laïi cheùp:*** Phaøm phu nhö söõa, Thanh vaên nhö vaùng söõa, Bích- chi-phaät nhö bô soáng, Boà-taùt nhö bô chín, Phaät nhö ñeà hoà, yù naøy noùi leân giai vò cuûa Thoâng giaùo. Laïi kinh cheùp: Phaøm phu nhö söõa coù laãn maùu, La-haùn nhö söõa thanh tònh, Bích-chi-phaät nhö vaùng söõa, Boà-taùt nhö bô soáng bô chín, Phaät nhö ñeà hoà. Ñaây laø noùi leân giai vò cuûa Bieät giaùo.

***Kinh laïi cheùp:*** Nuùi Vaân coù loaïi coû teân laø Nhaãn nhuïc, neáu traâu aên thì sinh ñöôïc ñeà hoà. Coû nhaãn nhuïc duï cho taùm Chaùnh ñaïo, söõa duï cho hai boä kinh, tuøy theo ngöôøi naøo tu taùm Thaùnh ñaïo lieàn thaáy Phaät taùnh, truï ñaïi Nieát-baøn.

Ñaây chính laø duï cho Boà-taùt veà Vieân giaùo. Töø môùi phaùt taâm töùc laø khai tri kieán Phaät, thaáy Phaät taùnh, truï ñaïi Nieát-baøn. Kinh Nieát-baøn noùi veà boán ví duï naøy, duï cho boán giaùo noùi veà giai vò, nghóa naøy roû raøng. Neáu khoâng tin boán giaùo noùi giai vò khaùc nhau thì taïi sao boû naêm vò naøy vaø boán thí duï. Nay noùi boán giaùo, laø noùi roû giai vò hôïp vôùi boán thí duï naøy, thaät gioáng nhö maét thaáy, chæ töï maät yù cuûa baäc Thaùnh khoù bieát, ñaâu theå chaáp chaët.

***Laïi kinh Nieát-baøn cheùp:*** Thí nhö coù ngöôøi ñeå thuoác ñoäc vaøo söõa cho ñeán ñeà hoà cuõng coù theå gieát ngöôøi. Thí duï naøy öùng hai duïng, neáu ñoái chieáu naêm vò cuûa kinh giaùo ñeå noùi veà nghóa, khaép nôi ñeàu thaáy ñöôïc Phaät taùnh, nhaäp Nieát-baøn. Ñaây chính laø giaùo moân baát ñònh seõ giaûi thích ôû döôùi.

Neáu y cöù vaøo giai vò ñeå noùi veà nghóa gieát ngöôøi, boán vò, naêm muøi vò caên duyeân khoâng nhaát ñònh, tuøy theo cô phaùt cuûa Ñaïi thöøa töùc laø Nhö Lai dieät ñoä, maø dieät ñoä neân ñoàng vôùi nghóa gieát ngöôøi.

1. Luaän veà caùc kinh noùi giai vò boán giaùo khaùc nhau ít nhieàu:

Hoa Nghieâm Ñoán giaùo chæ noùi giai vò Bieät giaùo vaø Vieân giaùo laø söï baét ñaàu cuûa Tieäm giaùo.

Kinh Thanh vaên chæ noùi giai vò Ba thöøa cuûa Ba taïng giaùo, neáu Ñaïi thöøa Phöông Ñaúng chæ duøng boán giaùo noùi veà giai vò.

Ma-ha Baùt-nhaõ chæ noùi giai vò cuûa Thoâng giaùo, Bieät giaùo vaø Vieân

giaùo.

Nhö kinh Phaùp Hoa chæ noùi veà nhaát Phaät thöøa cuûa Vieân giaùo, khai

thò giai vò ngoä nhaäp, ñeàu chung vôùi Ñaïi thöøa, noùi veà Nhò thöøa nhö tröôùc. Nhöng giai vò Boà-taùt Thoâng giaùo duøng bieät tieáp thoâng noùi veà boán ñöùc Nieát-baøn cuûa Phaät taùnh. Nhò thöøa Ba taïng nhö tröôùc, boû giai vò Ñaïi thöøa Ba Taïng, Ba A-taêng-kyø kieáp haøng phuïc nhaân keát söû, ba möôi boán taâm döùt quaû keát söû, nhaäp Nieát-baøn höõu dö y vaø Nieát-baøn voâ dö y. Laïi Thoâng giaùo, Ba taïng giaùo noùi giai vò Nhò thöøa ñeán ñaïi Nieát-baøn ñeàu daãn nhaäp hai giai vò Bieät giaùo vaø Vieân giaùo.

Hoûi: Neáu boû Ba taïng Phaät vò thì ñaâu ñöôïc noùi A-la-haùn, Bích-chi- phaät, Phaät nhö ñeà hoà ?

Ñaùp: Ba giai vò ñeàu laø keát söû giôùi noäi, heát keát naøy thì thaønh nghóa xöa, chaúng phaûi söï söû duïng cuûa Nieát-baøn ngaøy nay.

Ñaïi moân thöù naêm noùi veà quyeàn thaät: coù ba yù:

1. Noùi sô löôïc veà quyeàn thaät.

Quyeàn laø danh töø taïm duøng, thaät laø thi haønh maõi maõi, phöông tieän ba-la-maät tuøy tình ñöôïc lôïi ích, neân goïi laø Quyeàn.

Trí tueä ba-la-maät xöùng vôùi lyù roát raùo neân goïi laø Thaät. Ñaây laø Ba giaùo taïm phoù vaät tình neân goïi laø Quyeàn. Roát raùo lôïi vaät cuûa Vieân giaùo neân goïi laø Thaät, phaân bieät quyeàn thaät phaûi coù boán nghóa.

Noùi taát caû phi quyeàn phi thaät. Noùi taát caû ñeàu laø quyeàn.

Noùi taát caû ñeàu laø thaät.

Noùi taát caû Phaät phaùp phi quyeàn phi thaät maø quyeàn maø thaät.

1. Noùi taát caû phi quyeàn phi thaät:

Neáu noùi veà boán khoâng theå noùi, voâ thuyeát laø khoâng coù boán giaùo ñeå phaân, khoâng coù Ba giaùo töùc laø phi quyeàn, voâ duyeân giaùo thì phi thaät, chính laø taát caû Phaät phaùp ñeàu phi quyeàn phi thaät.

1. Noùi veà taát caû ñeàu quyeàn:

Neáu noùi veà boán khoâng theå noùi coù nhaân duyeân maø noùi thì boán giaùo ñeàu laø quyeàn xaûo ñeå hoaù vaät, cho neân Phaät noùi: Luùc ta ngoài ñaïo traøng khoâng ñaéc moät phaùp thaät, tay khoâng doái treû con, ñeå ñoä cho taát caû.

1. Noùi taát caû ñeàu thaät:

Voâ thuyeát maø thuyeát laø lôïi ích öùng cô phoù duyeân, nghóa aáy ñeàu thaät, cho neân Boán giaùo ñeàu goïi laø Thaät. Bôûi vaäy, luaän Trí Ñoä noùi: Coù theá giôùi, ñoái trò, vò nhaân do neân thaät, coù ñeä nhaát nghóa cho neân thaät. Ñaây chính laø nghóa thaät khoâng hö.

1. Noùi veà taát caû Phaät phaùp phi quyeàn phi thaät maø quyeàn thaät:

Neáu boán khoâng theå noùi thì voâ quyeàn thaät ñeå phaân, cho neân noùi phi quyeàn phi thaät. Khoâng noùi maø noùi Ba giaùo töùc laø quyeàn, maø noùi Vieân giaùo töùc laø thaät. Nhöng moät nhaø noùi veà nghóa quyeàn thaät coù ba loaïi:

1. Hoùa tha quyeàn thaät.
2. Töï haønh hoaù tha quyeàn thaät.
3. Töï haønh quyeàn thaät.

Neáu laø hoùa tha quyeàn thaät thì Ba giaùo ôû tröôùc khoâng chæ laø quyeàn maø ôû trong quyeàn naøy cuõng ñeàu noùi laø quyeàn thaät.

Neáu noùi töï haønh hoùa tha quyeàn thaät töùc laø Ba giaùo ôû tröôùc ñeàu laø duïng cuûa quyeàn. Vieân giaùo noùi xöa nay laø Thaät. Neáu noùi veà töï haønh quyeàn thaät töùc laø noùi theo giai vò Vieân giaùo. Chieáu Trung ñaïo laø thaät, chieáu soi hai ñeá laø Quyeàn.

Thöù hai: Noùi veà caùch vò coù ba yù:

Y cöù Ba taïng giaùo vò caùch Ba giaùo sau. Y cöù Thoâng giaùo vò caùch Hai giaùo sau. Y cöù Bieät giaùo caùch Vieân giaùo sau.

Y cöù Ba Taïng giaùo vò caùch Ba giaùo sau, coù ba yù:

Noùi Ba taïng giaùo vò caùch Thoâng giaùo. Caùch Bieät giaùo.

Caùch Vieân giaùo.

* Caùch Thoâng giaùo:

Neáu noùi veà Thanh vaên, Duyeân giaùc vaø Thoâng giaùo noùi veà Nhò thöøa khoâng khaùc. Neáu y veà Ñaïi thöøa noùi veà giai vò thì ñaây laø raát khaùc nhau, vì sao? Vì Ba taïng giaùo noùi tu haønh ba A-taêng-kyø kieáp cho ñeán boå xöù, töùc laø voâ caáu vò, töùc laø ñoàng vôùi Nhu thuaän nhaãn, Tín ñòa nhaãn, Phaùp trung nhaãn cuûa Thoâng giaùo.

Neáu Phaät cuûa Ba taïng thì baèng vôùi Phaät ñòa cuûa Thoâng giaùo, chaùnh taäp ñeàu heát, taùm töôùng ñaàu baèng.

Beân caïnh ñoù noùi raèng: Phaät Ba Taïng laø trí löïc phaân tích phaùp vuïng veà. Phaät thoâng giaùo laø theå phaùp neân goïi laø Xaûo.

Hoûi: Luaän Trí Ñoä cheùp: A-la-haùn ñòa trong kinh Thanh vaên ñeàu goïi laø Phaät, nhöng chæ ñaéc hai loaïi Nieát-baøn?

Ñaùp: Nay cho laø döùt heát chaùnh söû, ñaõ noùi ñòa ngang baèng, neáu laáy hai ñeá, chaùnh söû heát laø hai Phaät ngang nhau.

Duøng Ba taïng giaùo vò caùch Bieät giaùo vò:

Ba Taïng giaùo vò noùi giai vò Nhaát sinh Boå xöù Tònh Voâ Caáu Xöng. Caùch Bieät giaùo ñoàng vôùi thuyeát luaân vò, Thaäp tín ñeä thaäp nguyeän taâm. Phaät ñòa chæ baèng vôùi Ñeä Thaäp hoài höôùng cuûa Bieät giaùo, hoaëc coù theå ñoàng vôùi Sô ñòa. Ñaây laø yù chính, beân caïnh ñoù noùi veà ñoàng vôùi Thoâng giaùo raát deã hieåu.

Noùi Ba taïng giaùo caùch Vieân giaùo vò:

Laø giai vò Ba Taïng boå xöù Tònh Voâ Caáu Xöng chæ ñoàng vôùi phaåm thöù naêm laø Nguõ phaåm ñeä töû cuûa Vieân giaùo. Phaät ñòa chæ ñoàng vôùi Thieát luaân vò Thaäp tín, haäu nguyeän taâm, nghóa chính nhö theá. Beân caïnh ñoù cuõng coù haïng thaáp keùm, Taïng Ba Phaät chaùnh taäp ñeàu heát, cho ñaây laø cao sieâu, khoâng noùi söï dieäu duïng cuûa saùu caên thanh tònh khoâng theå nghó baøn, ñaây laø thaáp keùm cho neân kinh Hoa Nghieâm khen ngôïi Boà-taùt sô phaùt taâm truï: Sô phaùt taâm coøn hôn Maâu-ni.

Noùi duïng Thoâng giaùo vò caùch hai giaùo vò sau coù hai yù:

* Caùch Bieät giaùo.
* Caùch Vieân giaùo.
* Caùch bieät giaùo vò:

Thoâng giaùo noùi giai vò Boå xöù Tònh Voâ Caáu Xöng ñoàng vôùi phaùp giôùi voâ löôïng hoài höôùng thöù möôøi cuûa Bieät giaùo. Quaû Phaät cuûa Thoâng giaùo chæ ñoàng vôùi Sô Hoan Hyû ñòa cuûa Thaäp ñòa. Nghóa chính nhö theá.

Beân caïnh ñoù noùi coù söï thaáp keùm, khoâng coù trí töông tôï Trung ñaïo haøng phuïc voâ minh.

Noùi caùch Vieân giaùo:

Neáu Thoâng giaùo noùi giai vò boå xöù Tònh Voâ Caáu Xöng chæ ñoàng vôùi Thieát luaän vò, Thaäp tín nguyeän taâm thöù möôøi cuûa Vieân giaùo. Thoâng giaùo noùi quaû Phaät chæ ñoàng vôùi Sô phaùt taâm truï. Ñaây laø moät beà caùch ñieàu ñoù, chính laø noùi veà hôn keùm. Sô phaùt taâm truï, vì sô phaùt taâm truï coù khaû naêng hieån roõ Phaùp thaân trung ñaïo, döùt moät phaåm voâ minh laø cao sieâu.

Noùi veà Bieät giaùo caùch Vieân giaùo vò:

Neáu Bieät giaùo noùi veà giai vò Phaùp thaân, Phaùp Vaân Nhaát sinh boå xöù Tònh voâ caáu xöng chæ ñoàng vôùi Quaùn Ñaûnh truï thöù möôøi, Thaäp vò cuûa Vieân giaùo Phaät ñòa döùt möôøi moät phaåm voâ minh, chæ ngang vôùi Sôû Hoan hyû haïnh cuûa Thaäp Haïnh. Neáu theo kinh Nhaân Vöông khai Thaäp ñòa thaønh ba möôi ñôøi, chính laø Voâ Caáu ñoàng vôùi voâ löôïng hoài höôùng vò phaùp giôùi, Phaät ñòa ngang vôùi Sô Hoan hyû ñòa cuûa Thaäp ñòa, chính laø Bieät giaùo noùi nhaát sinh boå xöù ñoái vôùi Vieân giaùo.

Neáu theo caùch giaûi thích tröôùc, laáy nghóa ñeå suy thì coù ba möôi moát phaåm Voâ Minh.

Neáu theo kinh Nhaân Vöông thì coù möôøi moät phaåm voâ minh, chính laø Phaùp thaân Boå xöù cuûa Bieät giaùo vaø Vieân giaùo. Tuy y cöù chung giai vò, nghóa Voâ Caáu Xöng coù khaùc, ñaâu ñöôïc xem laø ñoàng maø giaûi thích teân cuûa Duy-ma-caät.

Hoûi: Tìm chí ñaïo töùc laø moät. Neáu caùch Ba giaùo cuûa phöông tieän tröôùc noùi boå xöù quaû Phaät môùi truyeàn sai nhö vaäy, yù naøy khoù hieåu?

Ñaùp: Giaûi thích hai nghóa:

Coù giaùo coù ngöôøi. Coù giaùo khoâng ngöôøi

Ñeàu laø noùi phöông tieän Ba giaùo trong nhaân, thoï giaùo töùc laø coù giaùo coù ngöôøi, quaû Phaät, Boå xöù vaø Boà-taùt thöôïng vò coù khaû naêng noùi Ba giaùo, ñaây laø coù giaùo khoâng ngöôøi. Vì sao? Vì haønh nhaân laõnh thoï Ba giaùo ñeàu ñöôïc lôïi ích, cho neân coù giaùo coù ngöôøi, coù theå noùi baäc giaùo chuû thò hieän thaønh Phaät, Boà-taùt cuûa Ba giaùo ñeå cho chuùng sinh tin quaû thöïc haønh nhaân. Nhaân haïnh ñaõ thaønh thì khoâng coù hoùa chuû nöõa.

Nhö theá môùi laø duyeân caûm beàn öùng, duyeân heát lieàn thoâi döùt. Tay khoâng doái treû con, daãn daét ñem veà nhaø, trong tay thaät khoâng coù vaät, Ba giaùo hoaù chuû cuõng ñeàu nhö theá.

Neáu laø Vieân giaùo coù giaùo coù ngöôøi, trong nhaân laõnh thoï cho ñeán Phaùp Vaân coù giaùo coù ngöôøi, döùt boán möôi moát phaåm voâ minh, Phaùp thaân

Boå xöù ñaây laø thaät khoâng doái. Noùi Dieäu giaùc Phaùp thaân khoâng noùi ñöôïc töùc laø coù giaùo coù nhaân cuûa thöôïng quaû. Khoâng giaùo coù nhaân laø quyeàn, coù giaùo coù nhaân laø thaät.

Hoûi: Nhö theá boán giaùo noùi quaû coù theå chia ra quyeàn thaät. Nhaân ñòa cuûa boán giaùo ñeàu coù giaùc coù ngöôøi ñaâu ñöôïc chia ra quyeàn thaät?

Ñaùp: Nay noùi roõ ngöôøi Ba giaùo goïi laø quyeàn nhaân, ngöôøi laõnh thoï Vieân giaùo thì ngöôøi vaø giaùo ñeàu thaät, neân y cöù vaøo giaùo noùi nhaân, chia ra quyeàn thaät.

Hoûi: Nhaân cuûa Tam giaùo ñaõ laäp quyeàn, nhaân quaû cuûa ba giaùo ñaâu khoâng ñöôïc noùi veà quyeàn nhaân ?

Ñaùp: Haønh nhaân Ba giaùo coù theå thaønh nhaân vieân maõn, khoâng coù Phaät cuûa Ba giaùo tu nhaân thaønh Phaät vieân maõn cho neân khaùc nhau.

Thöù ba: Noùi veà höng pheá: Coù hai yù

* Quyeàn giaùo coù höng coù pheá.
* Thaät giaùo höng maø khoâng pheá
1. Noùi quyeàn giaùo coù höng coù pheá, coù ba yù:
* Khôûi coù Ba taïng giaùo töùc laø höng, cô thoái thì pheá cô höng:

Nghóa coù theå phaùt neân goïi laø Cô, ñoái duyeân coù moät chuùt öa thích coù theå khôûi, moät chuùt ñieàu laønh coù theå sinh, moät chuùt aùc coù theå trò, giaûi nghieâng veà chaân coù theå phaùt, cho neân phaûi duøng boán Taát-ñaøn. Trong kinh Thanh vaên noùi nhaân duyeân sinh dieät, boán ñeá möôøi hai nhaân duyeân, saùu Ñoä khai ñaïo ba thöøa, nghe thì xöùng cô, taâm öa thích phaùt khôûi, sinh thieän döùt aùc. Neáu laø phaùt chaân voâ laäu cuûa Nhò thöøa chöùng Nieát-baøn höõu dö y, neáu laø saùu Ñoä ñieàu taâm cuûa Boà-taùt thì ñöôïc phuïc nhaãn, nhu thuaän nhaãn.

***Kinh Phaùp Hoa cheùp:*** Ngöôøi trí nhoû thích phaùp nhoû, khoâng tin mình thaønh Phaät. Bôûi theá, duøng phöông tieän phaân bieät noùi caùc quaû laø cô duyeân naøy.

Tuy khoâng coù nghóa Ba taïng haïng phuïc keát söû, Boà-taùt boå xöù, Tònh Voâ Caáu Xöng ba möôi boán taâm quaû phaät, Phaät truï Nieát-baøn höõu dö y vì muoán duøng boán taát-ñaøn giaùo phoù, cho neân thò hieän hình tieáng ñeå daïy, phoù cô ñoä vaät, cho neân kinh Phaùp Hoa cheùp: Tröôûng giaû lieàn côûi Anh laïc, maëc aùo xaáu xa, tay caàm ñoà dô boä daïng ñaùng sôï, noùi vôùi ngöôøi laøm, ñaây laø nghóa höng cuûa Ba taïng giaùo.

Pheá: Ít muoán seõ döùt, chuùt thieän ñaõ thaønh, vieäc aùc ñaõ tröø, ñaõ phaùt caùi bieát chaân chaùnh. Chính laø boán duyeân ñeàu döùt, thì giaùo cô noùi Ba taïng, ngöôøi naêng thuyeát ñeàu pheá.

* Noùi Thoâng giaùo hö pheá:

Höng thì cô höng, pheá thì cô pheá. Cô höng maø giaùo höng töù ñeá voâ sinh thì öa thích seõ khôûi, theå giaû nhaäp khoâng, thieän coù theå sinh, meâ lyù kieán tö hoaëc coù theå döùt thì caùi hieån chaân chaùnh seõ phaùt, cho neân phaûi duøng boán taát-ñaøn noùi Thoâng giaùo veà töù ñeá voâ sinh, ngöôøi Ba thöøa nghe thì taâm öa thích phaùt khôûi, sinh thieän döùt aùc, Ba thöøa ñoàng phaùt, töùc laø tueä chaân voâ laäu, thaáy nghóa ñeä nhaát. Nhò thöøa truï Nieát-baøn höõu dö, Boà- taùt thì chaúng dính maéc khoâng, Töø bi nhaäp giaû hoaù vaät, theä caàu quaû Phaät laø ñi ñeán cô duyeân naøy. Tuy nhö Thoâng giaùo khoâng döùt heát keát söû.

Giai vò thöôïng ñòa boå xöù Boà-taùt Tònh voâ caáu xöng, moät nieäm töông öng tueä döùt kieát taäp.

Quaû Phaät truï Nieát-baøn höõu dö laø ñeán Thoâng giaùo, ñeán cô duyeân cuûa Ba thöøa naøy, thò hieân giaùo hoùa hình thanh, taát-ñaøn phoù duyeân lôïi vaät, neân goïi laø Höng.

Pheá: Boán cô ñaõ döùt, duyeân ñaõ lui suït, Thoâng giaùo sôû thuyeát vaø ngöôøi naêng thuyeát ñieàu pheá.

* Noùi Bieät giaùo höng pheá.

Höng thì cô höng giaùo höng, töù ñeá voâ löôïng, öa thích seõ khôûi, töø khoâng vaøo giaû, goác laønh seõ sinh, voâ löôïng Haèng haø sa phieàn naõo bieät hoaëc, kieán tö hoaëc seõ dieät.

Trung ñaïo nghóa ñeá ñeä nhaát chaân giaûi seõ phaùt cho neân phaûi duøng boán taát-ñaøn noùi töù ñeá voâ löôïng khôûi Bieät giaùo. Boà-taùt nghe thì taâm öa thích sinh khôûi, phaùt sinh thieän giôùi ngoaïi, döùt aùc giôùi ngoaïi, phaùt trung ñaïo töông tôï voâ laäu vaø chaân voâ laäu, caàu thöôøng truï quaû Phaät ñaïi Nieát- baøn, laø ñi ñeán cô duyeân naøy.

Tuy khoâng coù döùt möôøi phaåm voâ minh cuûa Bieät giaùo. Boà-taùt Phaùp thaân Boå xöù döùt möôøi moät phaåm Voâ minh, roát raùo quaû Phaät, thì hieän thaân hình ñeå giaùo hoùa, duøng boán taát-ñaøn cô duyeân phoù vaät, noùi töù Thaùnh ñeá voâ löôïng neân goïi laø Bieät giaùo höng.

Pheá: Boán möôi hai phaåm Boà-taùt Boå xöù, giaùo naøy quaû Phaät ñeàu

pheá.

1. Vieân giaùo ñeàu höng maø khoâng pheá:

Nhö kinh Hoa Nghieâm, Phöông Ñaúng, Phaùp Hoa, Nieát-baøn noùi

Vieân giaùc ñaït ñeán cô vieân maõn, sinh thieän döùt hoaëc, thaáy nghóa ñeá ñeä nhaát chính laø töø sô phaùt taâm ñeán Voâ caáu ñòa, ñeán boán caên duyeân. Thöôøng noùi giaùo naøy ñeán Ñaúng Giaùc Phaät, neân goïi laø Höng.

Bôûi vaäy, ba möôi hai Boà-taùt nhö Vaên-thuø-sö-lôïi, v.v... ñeàu noùi nhaäp phaùp moân khoâng hai töùc laø yù veà giaùo höng. Neáu chöùng Dieäu giaùc, khoâng thaày tö ngoä, khoâng coù phaùp ñeå khen, khoâng coù ñieàu laønh ñeå sinh,

khoâng coù ñieàu aùc ñeå döùt, laïi khoâng coù lyù saâu ñeå thaáy töôùng ngoân töø vaéng laëng, voán khoâng coù höng cho neân khoâng pheá, khoâng pheá cuõng ñöôïc noùi veà pheá.

Cô boán taát ñaøn taän thì giaùo döùt, neân goïi laø Pheá. Bôûi vaäy, kinh Ñaïi Phaåm cheùp: Quaù traø voâ töï ñeå noùi.

***Kinh Nieát-baøn cheùp:*** Baát sinh baát sinh khoâng theå noùi cho neân ngaøi Tònh Danh im laëng, khoâng caàn duøng lôøi ñeå noùi, ñoái vôùi lyù thì khoâng coù lôøi. Vaên-thuø khen ngôïi beân ngoaøi tuyeät lôøi chính laø ôû nhaân coù ngöôøi coù giaùo, ñeán quaû thì giaùo maát ngöôøi coøn, ba ñöùc Nieát-baøn vaéng laëng thanh tònh, ñaâu ñoàng vôùi Boà-taùt Boå xöù Boà-ñeà quaû Phaät cuûa ba giaùo tröôùc ñeàu coù giaùo khoâng ngöôøi. Giaùo maát thì ngöôøi cuõng pheá theo, yù quyeàn thaät hieån roõ ôû ñaây.

Thöù saùu: Theo quaùn taâm noùi Boán giaùo.

Töø ba quaùn khôûi boán giaùo, nhö tröôùc ñaõ giaûi thích. Nay chæ noùi veà töùc taâm haønh duïng, bieát taát caû giaùo moân töø Sô taâm quaùn haønh maø khôûi, boán giaùo ñaõ nhieáp taát caû kinh giaùo. Neáu moät nieäm quaùn taâm roõ raøng coù theå phaân bieät moät nieäm taâm voâ minh sinh khôûi, boán bieän taøi roõ raøng, thì taát caû ñaïi yù cuûa kinh giaùo ñeàu y cöù vaøo quaùn taâm maø thoâng ñaït, ôû ñaây chia laøm boán yù:

* Y theo quaùn taâm noùi veà töôùng cuûa Ba taïng giaùo.
* Y theo quaùn taâm noùi veà töôùng cuûa Thoâng giaùo.
* Y theo quaùn taân noùi veà töôùng cuûa Bieät giaùo.
* Y theo quaùn taân noùi veà töôùng cuûa Vieân giaùo. Y theo quaùn taâm noùi veà töôùng cuûa Ba taïng giaùo:

Chính laø quaùn töôùng sinh dieät cuûa moät nieäm taâm do nhaân duyeân sinh, phaù giaû vaøo Khoâng. Y cöù theo quaùn moân naøy khôûi taát caû Ba taïng giaùo. Neáu quaùn töù ñeá sinh dieät nhaäp ñaïo töùc laø tu-ña-la taïng, cho neân Taêng Nhaát A-haøm noùi: Phaät baûo caùc thaày Tyø-kheo: Taát caû phaùp chæ laø moät phaùp, theá naøo laø moät phaùp?

Taâm laø moät phaùp sinh ra taát caû phaùp.

***Luaän Trí Ñoä cheùp:*** Töø sô chuyeån phaùp luaân cho ñeán ñaïi Nieát-baøn keát tu-ña-la taïng. Ñaây chæ laø y cöù vaøo taâm sinh dieät noùi Töù Thaùnh ñeá, töùc laø nghóa phaùp quy veà boån phaùp.

Quaùn taâm sinh ra taát caû Tyø-ni taïng: Luùc Phaät cheá giôùi, Ñöùc Phaät hoûi caùc thaày Tyø-Kheo: oâng laáy phaùp naøo laøm taâm? Neáu coù taâm laøm töùc laø phaïm giôùi, vì coù phaïm cho neân coù trì. Neáu khoâng coù taâm laøm thì khoâng goïi laø phaïm, nghóa phaïm khoâng noùi trì, cho neân troïng taâm phaùt giôùi, voâ taâm thì khoâng phaùt giôùi. Noùi töø taâm sinh ra Taïng A-tyø-Ñaøm.

Boán quyeån noùi sô löôïc teân taâm Tyø-ñaøm ôû trong Ñaït-Ma-Ba-la maø noùi laø Taïp taâm. Nhö ñaây ñeàu laø y cöù theo taâm ñeå laøm Tyø-ñaøm voâ tyû phaùp laø phaân bieät caùc taâm, taâm sôû phaùt, taát caû phaùp khoâng theå so saùnh,

Y theo quaùn taâm noùi veà Thoâng giaùo:

Quaùn taâm do nhaân duyeân sinh ra taát caû phaùp, taâm khoâng thì taát caû phaùp khoâng, laø theå giaû nhaäp khoâng. taát caû Thoâng giaùo noùi veà haønh vò nhaân quaû ñeàu töø ñaây sinh khôûi.

Y theo taâm noùi veà Bieät giaùo:

Quaùn taâm do nhaân duyeân sinh khôûi töùc laø giaû danh, ñaày ñuû taát caû Haèng sa Phaät phaùp, theo voâ minh thöùc a-laïi-da, phaân bieät töù ñeá voâ löôïng. Taát caû Bieät giaùo noùi veà haønh vò nhaân quaû ñeàu do ñaây sinh khôûi.

Quaùn taâm noùi veà Vieân giaùo:

Quaùn taâm do nhaân duyeân sinh khôûi, ñaày ñuû taát caû Phaät phaùp, khoâng coù chöùa nhoùm, khoâng ngang khoâng doïc, lyù Trung ñaïo khoâng theå nghó baøn hai ñeá. Taát caû Vieân giaùo noùi veà haønh vò nhaân quaû ñeàu töø ñaây sinh khôûi, nhö vieân ngoïc treân ñaàu cuûa Luaân Vöông. Chính laø boán giaùo ñeàu töø moät nieäm taâm voâ minh sinh khôûi, töùc laø nghóa cheû moät haït buïi laáy ra quyeån kinh baèng theá giôùi Ñaïi Thieân.

Thöù baûy: Chung caùc kinh luaän, coù hai yù:

* Ñoái chieáu caùc kinh luaän.
* Giaûi thích chung vaên nghóa cuûa kinh naøy theo boán giaùo ñaàu ñoái chieáu kinh luaän.

Phaät duøng boán giaùo thaønh töïu taát caû caùc kinh ñoán tieäm, luaän giaûi thích kinh ñaâu vöôït qua boán giaùo, coù hai yù:

* Ñoái kinh
* Ñoái luaän
	1. Ñoái kinh: Nhö kinh Hoa Nghieâm chæ do hai giaùo maø thaønh, hai giaùo laø.
* Bieät giaùo
* Vieân giaùo, vì sao? Vì Bieät giaùo thì caùc Boà-taùt giaûng noùi voâ löôïng kieáp tu haønh boán möôi hai taâm, döùt keát söû, thöïc haønh giai vò ñeàu khaùc.

Vieân giaùo noùi moät taâm coù ñuû taát caû caùc haïnh, töø Sô ñòa coù ñuû taát caû coâng ñöùc cuûa caùc ñòa. Keá noùi veà söï baét ñaàu cuûa caùc tieäm giaùo, kinh Thanh vaên chæ ñaày ñuû Ba taïng giaùo. Phöông Ñaúng Ñaïi thöøa vaø kinh naøy coù ñuû boán giaùo.

Ma-ha Baùt-nhaõ coù Ba giaùo, tröø Ba taïng giaùo, kinh Phaùp Hoa khai quyeàn hieån thaät, chính laø boû haún phöông tieän. Nhöng nhaát vieân giaùo, kinh Nieát-baøn coù ñuû boán giaùo, thaønh nghóa naêm vò.

Hoûi: Ñaïi thöøa Phöông Ñaúng cuõng ñuû boán giaùo, vì sao khoâng thaønh nghóa naêm vò?

Khoâng noùi Thanh vaên thaønh Phaät, nghóa naêm vò khoâng thaønh, y cöù theo baát ñònh ñöôïc noùi veà boán giaùo. Phaät Thích-ca ra ñôøi coù kinh giaùo cuõng khoâng qua boán giaùo naøy, nhieáp caùc kinh naøy ñeàu voâ taän.

* 1. Ñoái luaän: luaän coù hai loaïi:
* Trình baøy chung kinh luaän
* Trình baøy rieâng kinh luaän
1. Trình baøy chung kinh luaän, coù hai yù:
* Trình baøy chung veà kinh Tieåu thöøa.
* Trình baøy chung veà kinh Ñaïi thöøa.
1. Trình baøy chung veà kinh Tieåu thöøa:

Nhö Tyø-ñaøm, luaän Thaønh Thaät, Coân-laëc, v.v... ñeàu trình baøy chung veà kinh luaän Tieåu thöøa, cho neân luaän chuû Thaønh Thaät noùi: Nay Toâi muoán luaän baøn nghóa thaät trong Ba taïng.

1. Trình baøy chung veà kinh luaän Ñaïi thöøa:

Nhö luaän Ñaïi Trì, luaän Nhieáp Ñaïi thöøa, luaän Duy Thöùc, Trung luaän, luaän Thaäp Nhò Moân, v.v... ñeàu trình baøy chung caùc kinh Ñaïi thöøa, noùi veà hai kinh Bieät giaùo vaø Vieân giaùo.

1. Trình baøy rieâng kinh luaän, coù hai yù:
* Trình baøy rieâng kinh Tieåu thöøa.
* Trình baøy chung kinh Ñaïi thöøa.
1. Trình baøy rieâng kinh tieåu thöøa:

Nhö luaän caâu-xaù trình baøy rieâng veà tu-ña-la. Luaän Minh Lieãu trình baøy rieâng veà Tyø-ni

Luaän Tyø-Baø-sa, luaän A-Tyø-Ñaøm trình baøy rieâng Phaät taïi theá noùi Tyø-ñaøm.

1. Trình baøy rieâng kinh luaän Ñaïi thöøa:

Nhö luaän Thaäp ñòa trình baøy rieâng kinh Phaùp Hoa, hai giaùo Bieät giaùo vaø Vieân giaùo. Luaän Ñaïi Trí Ñoä trình baøy rieâng kinh Ma-ha Baùt-nhaõ vaø ba giaùo Thoâng giaùo, Bieät giaùo, Vieân giaùo, coù trình baøy rieâng Ñaïi Taäp Phöông Ñaúng vaø caùc kinh luaän naøy khoâng truyeàn ñeán xöù naøy. Baùt-nhaõ Kim Cöông luaän trình baøy rieâng kinh Kim Cöông Baùt-nhaõ.

Luaän Phaùp Hoa trình baøy rieâng kinh Phaùp Hoa vaø moät Vieân giaùo. Luaän Nieát-baøn trình baøy rieâng kinh Nieát-baøn, boán giaùo naêm vò, noùi veà ñaát naøy khoâng cuøng taän. Luaän trình baøy kinh nhö theá töùc laø trình baøy taâm quaùn, caùc kinh naàøy nay roõ raøng, chính laø quaùn taâm tinh taán, hieåu suoát taát caû kinh luaän.

Neáu kinh luaän khoâng töø taâm sinh, thì ngöôøi quaùn haønh ñaõ khoâng nghe khoâng ñoïc, ñaâu ñöôïc noäi taâm thoâng ñaït ö? Ñaây chính laø coù ngoân thuyeát, roõ raøng töông öng vôùi kinh luaän, yù laø ôû choã naøy.

Thöù hai: Noùi duøng boán giaùo giaûi thích chung kinh naøy, noùi vaên nghóa: coù hai yù.

* Giaûi thích naêm nghóa cuûa kinh
* Chung vaên kinh
1. Giaûi thích naêm nghóa cuûa kinh:

Gioáng nhö y cöù vaøo giai vò cuûa boán giaùo giaûi thích teân Tònh Voâ Caáu Xöng teân moät maø nghóa khaùc.

Keá noùi veà theå: ba giaùo sôû thuyeân töùc laø theå giaûi thoaùt coù theå nghó baøn, ñieàu minh giaùo noùi laø giaûi thoaùt khoâng theå nghó baøn.

Keá noùi veà Toâng: töùc laø boán giaùo noùi veà boán loaïi Töù ñeá nhaân quaû chieâu caûm coõi Phaät khaùc nhau.

Keá laø hieån duïng: Töùc laø Boán giaùo töø caïn ñeán saâu, thöù lôùp duøng saâu cheâ caïn.

Keá laø phaùn töôùng giaùo: kinh naøy noùi veà boán giaùo vaø caùc kinh coù ñoàng coù khaùc, phaân bieät ôû tröôùc.

1. Duøng boán giaùo giaûi thích vaên kinh naøy coù ba yù:
* Chung cho boán phaåm ngoaøi thaát
* Chung cho saùu phaåm trong thaát
* Chung cho boán phaåm ra thaát Chung cho boán phaåm ngoaøi thaát:

Duøng boán giaùo noùi nhaân quaû khaùc nhau cho neân Ñöùc Theá Toân hieän coõi nöôùc coù khaùc. Nhö luaän Thaân Töû thaáy khaùc nhau, caùc vò trôøi cuùng bình baùu, thöùc aên tuøy theo quaû baùo, vì maàu saéc cuûa côm coù khaùc, vì laõnh thoï boán giaùo khaùc nhau, thaáy coõi Phaät coù khaùc giaûi thích Phaåm phöông tieän, chính laø duøng Ba taïng giaùo, Thoâng giaùo. Vì sao? Vì thuyeát phuïc, beõ gaõy phaùp nhaäp khoâng, nhaân duyeân sinh dieät voâ thöôøng. Laïi noùi yù nhö moäng huyeån, theå giaû nhaäp khoâng, chính laø trong nhaân duøng hai ñoä vuïng kheùo phaù taâm aùi tröôùc giôùi noäi, sieâng tu Phaùp thaân hai giaùo. Phaåm Ñeä Töû duøng Thoâng giaùo, Bieät giaùo vaø Vieân giaùo cheâ traùch möôøi ñaïi ñeä töû vaø naêm traêm La-haùn. Duøng Thoâng giaùo cheâ traùch: Nhö cheâ Ca-chieân- dieân noùi naêm nghóa Ba taïng giaùo vuïng veà.

Duøng Bieät giaùo cheâ traùch: Nhö cheâ traùch Phuù-laâu-na thöùc aên dô ñeå trong bình baùu.

Duøng Vieân giaùo cheâ traùch: Nhö cheâ Thaân töû Thieän Caùt: Khoâng khôûi dieät ñònh, hieän caùc oai nghi, khoâng döùt tröø aùi, khôûi minh giaûi, cuõng

SOÁ 1929 - TÖÙ GIAÙO NGHÓA, Quyeån 12 851

khoâng raøng buoäc, khoâng giaûi thoaùt, ñeàu laø duøng yù cuûa Vieân giaùo ñeå cheâ.

Töù giaùo giaûi thích phaåm Boà-taùt, chính laø duøng Vieân giaùo, cheâ boán ñaïi Boà-taùt duøng Ba taïng, Thoâng giaùo, Bieät giaùo töï haønh hoùa tha, nghieâng leäch veà ñaïo Vieân khoâng theå nghó baøn cuûa Phaùp Hoa.

Noùi trong thaát duøng boán giaùo giaûi thích saùu phaåm Vaên kinh.

Ñaïi só khoâng bò beänh Ba giaùo, duøng phöông tieän hieän ñoàng ba beänh, y cöù giaûi thích naøy hoûi beänh. Phaåm Baát Tö Nghò noùi truï baát tö nghò cuûa Vieân giaùo thò hieän vieäc cuûa boán giaùo. Phaåm Quaùn Chuùng Sinh töùc laø noùi veà baát tö nghò, Bieät giaùo vaø Vieân giaùo töø giaû vaøo khoâng. Phaåm Phaät Ñaïo töùc laø noùi Vieân giaùo baát tö nghò töø khoâng vaøo giaû, haønh phi ñaïo thoâng ñaït Phaät ñaïo.

Phaåm Phaùp Moân Baát Nhò noùi veà baát tö nghò, Trung ñaïo chaùnh quaùn cuûa Vieân giaùo nhaäp vaøo phaùp moân baát nhò.

Phaåm Höông Tích töùc laø Vieân giaùo baát tö nghò noùi veà chieáu hai ñeá, phaùp giôùi vieân

dung.

giaùo.

Noùi veà Töù giaùo chung vaên kinh boán phaåm ra thaát.

Phaåm Thoâng Boà-taùt Haïnh, ñeå cho Boà-taùt thöïc haønh, haïnh cuûa Boán

Boán coõi giaùo hoùa chuùng sinh, boán giaùo thoâng phaåm Kieán roõ raøng,

neáu theo Boán giaùo tu boán haïnh, phaùt taâm Boà-ñeà môùi ñöôïc sinh veà coõi Phaät A-suùc, cuõng duøng haïnh naøy ñeå (769) thaønh coõi Phaät Nhö Lai voâ Ñoäng. Luùc thaønh Phaät, taát caû coõi Phaät nhö theá giôùi Dieäu Hyû duøng boán giaùo chung hai phaåm cuùng döôøng phaùp vaø chuùc luïy, phoù chuùc Thieân ñeá Di-laëc, laøm cho Phaät phaùp ñôøi sau löu thoâng kinh naøy. Boán giaùo laøm lôïi ích cho ñeä töû ñôøi sau, laøm cho khoâng döùt maát.