LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

Ý NGHĨA CỦA TÂM BỒ ĐỀ

**SỐ 1953**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1953

**YÙ NGHÓA CUÛA TAÂM BOÀ-ÐEÀ**

Taâm Boà-ñeà laø goác thaønh Phaät, laø töôùng ñeå phaùt khôûi, coù noùi ñaày ñuû trong caùc kinh. Ñaïi söï nhaân duyeân chaúng gì hôn vieäc naøy. Muoán chaùnh tu giaùc, chaúng theå khoâng bieát. Tuøy choã thaáy nghe, noùi löôïc veà töôùng naøy.

YÙ nghóa cuûa taâm Boà-ñeà chia ra naêm moân:

1. GIAÛI THÍCH YÙ NGHÓA TEÂN GOÏI.
2. BIEÁT THEÅ TAÙNH.
3. NOÙI VEÀ MOÄT KHAÙC.
4. NOÙI VEÀ TÖÔÙNG TRAÏNG.
5. NOÙI VEÀ HAÏNH NGUYEÄN.

# GIAÛI THÍCH YÙ NGHÓA TEÂN GOÏI:

Tieáng Phaïm laø Boà-ñeà, Haùn dòch laø Giaùc. Chuùng sinh meâ laàm goïi laø baát giaùc, nay gaëp baïn laønh, khai môû voâ minh, taâm tænh ngoä tröø meâ laáp, caàu giaùc ngoä goïi laø taâm Boà-ñeà. Taâm khôûi caàu Boà-ñeà goïi laø taâm Boà-ñeà, thuoäc veà Y chuû thích.

Neáu ngoä goïi laø giaùc, meâ laø baát giaùc. Ví nhö ngöôøi meâ, nöông theo phöông höôùng neân meâ laø chuùng sinh, nöông giaùc neân meâ, neáu lìa giaùc thì khoâng coù baát giaùc, vaãn laø noùi theo ñaây. Boà-ñeà vaø taâm khoâng ñöôïc laø hai. Boà-ñeà vaø taâm laø Töông vi thích.

# GIAÛI THÍCH THEÅ TAÙNH

Nhö nghóa ñaõ noùi.

# NOÙI VEÀ MOÄT KHAÙC

Taâm vaø Boà-ñeà taùnh khoâng hai. Do khoâng hai, neân chaúng theå phaân bieät. Ñaây laø moân lyù theå khoâng khaùc nhau. Neân kinh Hoa Nghieâm noùi raèng: Nhö taâm, Phaät cuõng vaäy, chuùng sinh cuõng nhö Phaät. Taâm Phaät vaø chuùng sinh, ba phaùp khoâng khaùc nhau.

Kinh Hö Khoâng Taïng, quyeån tö cuõng noùi: Theá Toân thöôøng giaûng noùi phaùp voâ taän, höõu tình vaø hö khoâng, taâm Boà-ñeà, Phaät phaùp. Neáu theo ñoù tieán tu khôûi haïnh nguyeän moân, töùc laø phaùt khôûi voïng taâm caàu Boà-ñeà neân goïi laø taâm Boà-ñeà.

Neân luaän Khôûi Tín cheùp: laøm sao huaân taäp? khôûi tònh phaùp khoâng döùt, nghóa laø vì coù phaùp chaân nhö, huaân taäp voâ minh. Vì naêng löïc huaân taäp nhaân duyeân neân khieán voïng taâm nhaøm chaùn sinh töû, caàu vui Nieát- baøn. Do voïng taâm coù nhaân duyeân chaùn caàu, töùc laø huaân taäp chaân nhö.

Töï tin taùnh mình, bieát taâm voïng ñoäng khoâng caûnh giôùi tröôùc, tu phaùp xa lìa. Vì nhö thaät bieát khoâng caûnh giôùi tröôùc tu phaùp xa lìa, duøng nhö thaät bieát khoâng caûnh giôùi tröôùc, caùc thöù phöông tieän, khôûi haïnh thuaän theo, khoâng chaáp khoâng nhôù, cho ñeán coù naêng löïc huaân taäp laâu xa thì voâ minh seõ dieät. Vì voâ minh dieät neân taâm khoâng khôûi, taâm khoâng khôûi neân caûnh giôùi dieät theo. Vì nhaân duyeân dieät, neân töôùng taâm döùt heát, goïi laø ñöôïc Nieát-baøn, thaønh nghieäp töï nhieân v.v… Ñaây laø boû voïng thaønh chaân.

Phaùt khôûi voïng taâm, caàu khôûi chaân giaùc, töùc chaân voïng khaùc nhau, maø thaät lìa chaân khoâng coù voïng, theå cuûa voïng töùc chaân, vì baát giaùc töùc boån giaùc, thì chaúng phaûi khaùc.

# NOÙI VEÀ TÖÔÙNG TRAÏNG

Töôùng traïng Boà-ñeà coù hai: Noùi veà töôùng haïnh vò vaø bieän töôùng coâng duïng.

# Töôùng haïnh vò laø:

* 1. Tam Taïng Tröôøng Nhó noùi: Ban ñaàu Taäp chuûng taùnh, phaùt taâm coù ba thöù: Phaùt giaû töôûng, phaùt khinh töôûng vaø phaùt tín töôûng
     1. *Phaùt giaû töôûng.* Do ba thöù naêng löïc:
* Naêng löïc baïn laønh: Thieän tri thöùc.
* Naêng löïc haønh trì: Thoï luaät nghi.
* Naêng löïc cuûa phaùp: Coù hai nhaân chung vaø rieâng, chung laø taùnh noäi huaân cuûa Nhö Lai taøng, rieâng laø naêm caên: nhö Tín, v.v…

Do ba naêng löïc naøy, giaû khôûi töôûng caàu Boà-ñeà.

* + 1. *Phaùt khinh töôûng:*

Laàn löôït tu taäp töï lôïi, lôïi tha, ví nhö sôïi loâng nheï, khoâng choã nöông töïa, goïi laø phaùt khinh töôûng.

* + 1. *Phaùt tín töôûng:*

Sau tu daàn daàn, loùng saïch tín taâm, ñöôïc vaøo Thaäp Truï, goïi laø phaùt Tín töôûng.

* 1. Luaän Khôûi Tín cheùp: Phaùt taâm coù ba: Tín thaønh töïu phaùt taâm, giaûi thoaùt phaùt taâm vaø chöùng phaùt taâm.
     1. *Tín thaønh töïu phaùt taâm:*

Chuùng sinh baát ñònh tuï, coù huaân taäp naêng löïc goác laønh, tinnghieäp quaû baùo, sinh khôûi möôøi ñieàu laønh, chaùn khoå sinh töû, muoán caàu voâ thöôïng Boà-ñeà, cho ñeán noùi: Traûi qua muoân kieáp, thaønh töïu tín taâm, Chö Phaät, Boà-taùt daïy khieán cho phaùt taâm, hoaëc do ñaïi bi laøm cho töï phaùt taâm, hoaëc phaùp chaân chaùnh saép dieät, vì nhaân duyeân hoä phaùp coù theå töï phaùt taâm, ñöôïc vaøo Thaäp Truï. Ñaây laø ñoàng vôùi Tín töôûng phaùt taâm ôû tröôùc.

***Kinh boån nghieäp cheùp:*** Boà-taùt Tín Töôûng naøy, trong möôøi ngaøn

kieáp, thöïc haønh möôøi giôùi phaùp, seõ vaøo taâm Thaäp Tín, vaøo ñòa vò Sô Truï, töùc laø Phaùt Taâm truï.

***Kinh Nhaân Vöông cheùp:*** Taäp chuûng taùnh coù möôøi Tín, ñaõ vöôït taát

caû thieän ñòa cuûa Nhò thöøa.

Luaän Khôûi Tín laïi noùi: Phaùt caùc thöù taâm naøo? Noùi löôïc coù ba:

* Tröïc taâm: Chaùnh nhôù nghó phaùp chaân nhö.
* Thaâm taâm: Öa chöùa nhoùm taát caû haïnh laønh.
* Taâm Ñaïi bi: Muoán nhoå taát caû goác khoå cuûa chuùng sinh.

Cho ñeán noùi: Boà-taùt phaùt taâm naøy, seõ ñöôïc thaáy chuùt phaàn phaùp thaân. Do thaáy phaùp thaân, theo naêng löïc nguyeän kia, laøm hieän taùm thöù lôïi ích chuùng sinh…

* + 1. *Giaûi haïnh phaùt taâm.*

Neân bieát caøng cao sieâu hôn, Vì Boà-taùt naøy töø chaùnh tín ñeán nay gaàn troïn A-taêng-kyø kieáp thöù nhaát, ñoái vôùi phaùp chaân nhö, hieåu saâu hieän tieàn, choã tu lìa töôùng, v.v…

* + 1. *Chöùng phaùt taâm.*

Töø tònh taâm Ñòa cho ñeán Boà-taùt Cöùu Caùnh Ñòa, chöùng caûnh giôùi naøo, goïi laø chaân nhö, cho ñeán noùi raèng: Laïi töôùng phaùt taâm cuûa Boà-taùt naøy, coù ba töôùng saâu kín.

* Chaân taâm: Khoâng phaân bieät teân goïi.
* Phöông tieän taâm: Töï nhieân ñi khaép vì lôïi ích chuùng sinh.
* Nghieäp thöùc taâm: Sinh dieät nhoû nhieäm.

# Noùi veà töôùng coâng duïng:

Kinh Duy-ma cheùp: Ngöôøi muoán ñöôïc thaân Phaät, döùt taát caû beänh cuûa chuùng sinh, neân phaùt taâm A-naäu-ña-la-Tam-mieäu-Tam-boà-ñeà.

Kinh Hoa Nghieâm, phaåm 78 cheùp: Taâm Boà-ñeà gioáng nhö haït gioáng vì sinh ra taát caû caùc Phaät phaùp. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö thöûa ruoäng toát vì laøm lôùn phaùp baïch tònh cuûa chuùng sinh. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö maët ñaát vì giöõ gìn taát caû theá gian. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö nöôùc saïch, vì röûa ñöôïc taát caû phieàn naõo dô baån. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö gioù lôùn vì thoåi khaép theá gian khoâng chöôùng ngaïi. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö löûa maïnh vì thieâu ñoát taát caû cuûi kieán chaáp. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö maët trôøi thanh tònh, vì chieáu khaép taát caû theá gian. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö traêng troøn vì caùc phaùp baïch tònh ñeàu troøn ñaày. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö ñeøn saùng vì ñeøn phaùt ra caùc thöù aùnh saùng trong saïch. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö maét trong vì thaáy heát taát caû choã an nguy. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö ñöôøng lôùn vì khieán khaép ñöôïc vaøo thaønh ñaïi trí. Taâm Boà-ñeà gioáng nhö chaùnh teá, khieán kia ñöôïc lìa caùc taø phaùp. Cho ñeán noùi: naøy ngöôøi thieän nam! Neáu coù ngöôøi phaùt taâm A- naäu-ña-la-Tam-mieäu-Tam-boà-ñeà, thì ñaõ phaùt sinh voâ löôïng coâng ñöùc, coù coâng naêng goàm thaâu, giöõ gìn taát caû trí ñaïo. Ngöôøi thieän nam! Ví nhö coù ngöôøi ñöôïc thuoác voâ uùy, lìa naêm thöù lo sôï, naêm thöù goàm: Löûa khoâng theå chaùy, ñoäc khoâng theå truùng, dao khoâng laøm thöông toån, nöôùc khoâng theå troâi, khoùi khoâng theå hun xoâng. Ñaïi Boà-taùt cuõng gioáng nhö theá, ñöôïc thuoác taâm Boà-ñeà nhaát thieát trí, taâm giaûi thoaùt: löûa tham khoâng thieâu, ñoäc saân khoâng truùng, dao meâ laàm khoâng thöông toån, vaøo nöôùc “höõu” khoâng

troâi, caùc maây muø giaùc quaùn khoâng xoâng haïi ñöôïc.

Naøy ngöôøi thieän nam! Ví nhö coù ngöôøi ñöôïc thuoác giaûi thoaùt, khoâng bao giôø gaëp naïn baát ngôø. Ñaïi Boà-taùt cuõng gioáng nhö theá, ñöôïc thuoác taâm Boà-ñeà, trí giaûi thoaùt, lìa haún taát caû tai naïn sinh töû baát ngôø.

Naøy ngöôøi thieän nam, thí nhö coù ngöôøi caàm thuoácma-ha-öùng-giaø, truøng ñoäc nghe hôi lieàn traùnh xa, Ñaïi Boà-taùt cuõng gioáng nhö theá, caàm thuoác Ma-ha-öùng-giaø taâm Boà-ñeà, caùc thöù truøng ñoäc, taát caû phieàn naõo, nghe hôi thaûy ñeàu laùnh xa.

# NOÙI VEÀ HAÏNH NGUYEÄN

***Kinh Hieån Döông cheùp***: Ngöôøi theá tuïc phaùt taâm, ñoài tröôùc ngöôøi trí, phaùt nguyeän roäng lôùn. Cho ñeán noùi: Con töø ngaøy nay, phaùt taâm voâ thöôïng Boà-ñeà, vì muoán laøm lôïi ích taát caû loaøi höõu tình. Töø nay veà sau, heã con tu saùu Ba-la-maät, ñeàu vì chöùng ñöôïc voâ thöôïng Boà-ñeà. Nay con cuøng caùc vò Boà-taùt lôùn, hoøa hôïp xuaát gia, nguyeän Ngaøi chöùng bieát con

laø Boà-taùt.

***Tyø-loâ-giaù-na Sôù cheùp raèng:*** Phaùt taâm Boà-ñeà laø sinh theä nguyeän vöõng chaéc. Moät loøng caàu trí nhaát thieát trí, seõ roäng ñoä chuùng sinh trong khaép phaùp giôùi. Taâm naøy gioáng nhö côø xí, daãn ñaàu caùc haïnh, gioáng nhö haït gioáng, laø goác cuûa muoân ñöùc. Neáu khoâng phaùt taâm naøy, cuõng nhö chöa gaù vaøo ca-la-la thì thai taïng ñaïi bi laøm sao ñöôïc nuoâi lôùn? Laïi noùi, maët trôøi duï taâm Boà-ñeà voán thanh tònh, töùc töï theå Ty-loâ-giaù-na. Maët traêng duï cho haïnh Boà-ñeà, möôøi laêm ngaøy saùng traêng, caùc haïnh troøn ñaày, duï cho thaønh Boà-ñeà, möôøi laêm ngaøy toái traêng, caùc haïnh ñeàu döøng, duï cho Baùt Nieát-baøn. trong khoaûng thôøi gian leân, xuoáng, duï cho caùc phöông tieän kheùo leùo.

***Kinh phaùt taâm Boà-ñeà cheùp:*** Neáu Boà-taùt gaàn guõi thieän tri thöùc,

cuùng döôøng Chö Phaät, tu taäp goác laønh, chí caàu phaùp thaéng dieäu, taâm thöôøng maàm moûng, gaëp khoå naêng nhaãn, töø bi thuaàn haäu, thaâm taâm bình ñaúng, öa thích Ñaïi thöøa, caàu trí tueä Phaät. Neáu ngöôøi coù ñaày ñuû möôøi phöông tieän nhö theá, thì seõ phaùt taâm voâ thöôïng Boà-ñeà. Laïi coù boán duyeân hay phaùt taâm naøy: Tö duy Chö Phaät, quaùn loãi laàm hoaïn naïn cuûa thaân, thöông xoùt chuùng sinh va caàu quaû toái thaéng.

* 1. Tö duy chö Phaät. Chö Phaät ba ñôøi luùc môùi phaùt taâm, coù taùnh phieàn naõo, cuõng nhö chuùng ta ngaøy nay, Phaùt trí tueä roäng lôùn saùng suoát, boû voû voâ minh, laäp ra thaéng taâm, chöùa nhoùm khoå haïnh, qua bieån sinh töû, boû thaân maïng taøi saûn, caàu nhaát thieát trí, nay ñeàu thaønh töïu. Neáu Boà-ñeà naøy laø phaùp ñaùng ñöôïc, ta cuõng neân ñöôïc, vì theá phaùt taâm Boà-ñeà.
  2. Quaùn loãi laàm cuûa thaân.

Töï quaùn thaân ta, chín loã thöôøng chaûy ra chaát baát tònh, xuù ueá, neân sinh taâm nhaøm chaùn xa lìa.

Laïi quaùn boán ñaïi, naêm aám, ñeàu taïo ra voâ löôïng nghieäp aùc, ñaày ñuû tham, saân, si, voâ löôïng phieàn naõo, nhö boùng nhö boït, nieäm nieäm voâ thöôøng, caàu xaû boû neân phaùt taâm Boà-ñeà.

* 1. Thöông xoùt chuùng sinh.

Thaáy caùc chuùng sinh, voâ minh troùi buoäc, caùc khoå buoäc raøng, chöùa nhoùm nghieäp baát thieän, chòu khoå döõ doäi, xa lìa chaùnh phaùp, tin nhaän taø ñaïo, chìm trong soâng phieàn naõo, khoâng caàu giaûi thoaùt, laïi gaây ra caùc ñieàu aùc, neân thöông xoùt hoï maø phaùt taâm Boà-ñeà.

* 1. Caàu quaû toái thaéng.

Thaáy caùc Nhö Lai, töôùng toát trang nghieâm, coù giôùi, ñònh, tueä, tri kieán thanh tònh, möôøi löïc voâ uùy, ba nieäm ñaïi bi, ñaày ñuû nhaát thieát trí, thöông xoùt chuùng sinh, thöôøng truï phaùp thaân, thanh tònh voâ nhieãm, neân

SOÁ 1953 - YÙ NGHĨA CUÛA BOÀ ÑEÀ 742

vì tu taäp maø phaùt taâm Boà-ñeà. Laïi noùi: Ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà, tröôùc neân kieân coá phaùt chaùnh nguyeän, laø boán nguyeän roäng lôùn v.v…, laäp chí vöõng chaéc, laäp lôøi theä quan troïng, thöôøng tu chaùnh haïnh nhö saùu Ba-la-maät v.v… Neân trong kinh Phaät Saùt naøy noùi Hö Khoâng Vöông laäp theä raèng: Ñoái tröôùc ñaïi chuùng, ta phaùt taâm Boà-ñeà, theä ñoä caùc chuùng sinh, ñeàu lìa khoûi caùc khoå. Nguyeän töø nay veà sau, neáu ta coù taâm nhieãm oâ, saân nhueá ganh gheùt vaø ngaõ maïn, tham aùi laø ñoái gaït Chö Phaät möôøi phöông vaø hieän taïi. Cho ñeán noùi: Do lôøi thaønh thaät naøy, maët ñaát rung chuyeån saùu caùch, neáu ta khoâng coù lôøi thaät, boán ñaïi dôøi ñoåi laãn nhau, v.v…

***Laïi kinh phaùt Boà-ñeà Taâm cheùp:*** Laäp theä quyeát ñònh, neân giöõ gìn naêm vieäc:

* Laøm cho taâm kia vöõng chaéc.
* Cheá phuïc ñöôïc phieàn naõo.
* Ngaên chaän ñöôïc buoâng lung.
* Phaù ñöôïc naêm caùi.
* Sieâng tu saùu haïnh Ba-la-maät, v.v…

Neáu ñaày ñuû theä nguyeän nhö theá, beàn chaéc maïnh meõ tu boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí hueä, töø bi, hyû xaû, khoâng lui suït, thì goïi laø chaân phaùt taâm Boà-ñeà. Kinh Duy-Ma noùi: Phaùt taâm A-naäu-ña- la Tam-mieäu Tam-boà-ñeà, töùc laø xuaát gia, töùc laø Tyø-kheo.