LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

BIA NÓI VỀ

CĂN BẢN PHẬT PHÁP

**SỐ 1954**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1954**

**BIA NOÙI VEÀ CAÊN BAÛN PHAÄT PHAÙP**

*Ñaïi Maïn-Noa-la*

*A-Xaø-Leâ Tam taïng Trí Tueä ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän soaïn.*

Caên baûn Phaät hoïc laø Baïc-giaø-phaïm-ñaïi-Tyø-loâ-giaù-na, laø choã nöông cuûa Chö Phaät.

Phaùp caên baûn laø chaân ngoân Ñaø-la-ni, laø choã nöông cuûa caùc phaùp. Taát caû Thaùnh hieàn vieân maõn quaû Nhö Lai, phaùp giôùi möôøi phöông,

haûi hoäi nhö buïi caùt ñeàu nöông theo phaùp thaân maàu nhieäm Tyø-loâ-giaù-na, hieän thaân töï tha thoï duïng vaø thaân bieán hoùa. Giaùo lyù ñöôïc giaûng noùi ñeàu tuøy theo caên taùnh, coù ba taïng Ñaïi Tieåu, moãi thöøa chöùng giôùi, ñònh, tueä vaø phaùp uaån, xöù, giôùi, duyeân, Thaùnh ñeá, thöïc… (naêm uaån, möôøi hai xöù, möôøi taùm giôùi, möôøi hai nhaân duyeân, boán Thaùnh ñeá) Nghóa laø Toá-ñaùt- laõm-tæ-thích-giaø, Haùn dòch laø Kheá kinh taïng. Vi-naïi-da-tæ-thích-giaø, Haùn dòch laø Ñieàu phuïc taïng, A-tyø-ñaït-ma-tyû-thích-giaø, Haùn dòch laø Ñoái Phaùp taïng, töùc laø taïng kheá kinh, luaät, luaän neân goïi laø ba taïng.

Moân chaân ngoân Ñaø-la-ni, moät chöõ ñeàu nhieáp taát caû giaùo lyù haïnh quaû cuûa Tam taïng. Neáu hieåu moät moân Ñaø-la-ni töùc ba taïng Ñaø-la-ni Haùn dòch toång trì, laø giöõ taát caû caùc phaùp aùc khoâng cho sinh, giöõ taát caû phaùp laønh khoâng ñeå döùt, tröø deïp taát caû phaùp taïp nhieãm, chöùng ñöôïc phaùp giôùi thanh tònh…, truyeàn baù giaùo phaùp.

Noùi Toång taïng trì laø ñoái vôùi nghóa moät chöõ, ngoä voâ löôïng traêm ngaøn dieäu nghóa saâu xa, tu haønh noùi phaùp nghòch thuaän töï taïi. Noùi Tam- ma-ñòa toång trì laø do Ñaø-la-ni naøy, Tam-ma-ñòa hieän tieàn ngoä voâ löôïng traêm ngaøn moân Tam-ma-ñòa. Cho neân, Boà-taùt thöôøng thò hieän thoï sinh trong saùu ñöôøng, khoâng bò phieàn naõo, tuøy phieàn naõo phaù hoûng, chöùng ñaïi thaàn thoâng, thaønh töïu lôïi laïc voâ bieân höõu tình.

Noùi Vaên töï toång trì laø do Ñaø-la-ni naøy, thaønh töïu trong moät chöõ, choã nghe, choã tuïng voâ löôïng, kinh ñieån khoâng bao giôø queân maát.

Neân bieát, Ñaø-la-ni giöõ gìn coâng ñöùc Phaät phaùp cuûa ba thaân: Phaùp taùnh, phaùp truï, phaùp giôùi; giuõ gìn taát caû caùc phaùp, caùc ñöùc Nhö Lai ba ñôøi ñeàu y theo moân naøy maø thaønh Chaùnh giaùc. Neáu ngöôøi thích tu haønh, neân töø Du-giaø, a-xaø-leâ phaùt taâm voâ thöôïng ñaïi Boà-ñeà, thoï giôùi Tam-ma- da, vaøo Ñaïi-maïn-noa-la ñöôïc quaùn ñaûnh, roài môùi truyeàn trao tu haønh, nhaän naêm trí quaùn ñaûnh Ñaïi Tyø-loâ-giaù-na cuûa taát caû Nhö Lai, noái tieáp ñòa vò A-xaø-leâ moùi ñöôïc truyeàn daïy.

Quaùn ñaûnh laø nghóa vaâng meänh nhaän ñòa vò, nhaän danh hieäu trí theå Kim cöông cuûa Phaät, töø ñaây veà sau, nhaän ñöôïc phaùp khoâng theå nghó baøn roäng lôùùn, saâu xa, vöôït qua ngöôøi nhò thöøa, goïi laø ñaïi Kim cöông taùt-ñoûa.

A-xaø-leâ laø noái tieáp Phaät, truyeàn phaùp, haønh vieäc Nhö Lai. Tu giôùi luaät laø Phaät thaân maät, trì chaân ngoân laø Phaät ngöõ maät, nöông chaùnh trí laø Phaät taâm maät, thöïc haønh ñoä moân ba maät cho höõu tình, thaønh quaû vò ba thaân voâ thöôïng, chæ daïy choã quay veà.

Cuùi ñaàu ñaûnh leã Theá Toân ñaïi töø bi giaûng noùi phaùp moân voâ giaùo, aáy laø öùng khaép thaân moïi loaøi, ñaïi khaùi taùm möôi boán ngaøn nhieáp chung trong ba taïng naøy. Ngöôøi chöa vaøo chaùnh phaùp, khieán vaøo chaùnh phaùp, neân noùi tu-ña-la taïng. Ngöôøi vaøo chaùnh phaùp khieán thoï trì choã hoïc, neân noùi Vi-naïi-da-taïng, ngöôøi ñaõ thoï trì choã hoïc, khieán thoâng ñaït taùnh töôùng chaân thaät cuûa caùc phaùp neân noùi A-tyø-ñaït-ma taïng. Ñaõ theo caên taùnh, neân coù ba taïng Ñaïi, Tieåu thöøa, moãi thöøa ñeàu noùi ba hoïc: Giôùi, ñònh, tueä. Nöông kinh tin hieåu, tu haønh töông öng, chöùng thaønh quaû kia. Tieåu töùc laø boán quaû, ba giaùc. Ñaïi töùc laø Ñòa tieàn Thaäp ñòa, ñeàu laø Phaät noùi, hoaëc chæ cho Phaät taâm. Laïi coù ba taïng toái thöôïng thöøa, cuõng goïi laø Phaät thöøa. Khai môû troøn ñaày quaùn ñaûnh vöôït leân Ñaúng giaùc, Dieäu giaùc.

Töông öng ba maät boán aán, mau chöùng quaû Phaät ba thaân. Chæ quy

cheùp:

*Moät thöøa, ba taïng.*

*Coäi nguoàn coäi Phaät phaùp. Ñaïi giaùc chæ baøy.*

*Quaùn ñaûnh truyeàn nhau. Vaøo ñöôïc giaùc ngoä.*

*Ba nghieäp saïch beàn. Thoï caùc giôùi Phaät. Tu thieàn Nhö Lai.*

SOÁ 1954 - BIA NOÙI VEÀ CAÊN BAÛN PHAÄT PHAÙP 747

*Chaân ngoân tueä giaûi. Tri kieán voâ bieân. Roõ raøng saùng toû. Chaâu troøn traèng ñaày. Roäng khaép voâ taän.*

*Lôïi laïc tuøy duyeân.*

Giaùo naøy coù möôøi muoân ngaõ tha quaùn ñaûnh truyeàn thoï, cho ñeán ba maät cuûa taát caû Nhö Lai, noäi chöùng ñoàng theå gia trì, moãi moãi tu haønh, töø thaày truyeàn trao, phaùt nhaát taâm laø taâm Chö Phaät, tu nhaát haïnh laø haïnh Chö Phaät, ngoä nhaát phaùp, toång trì caùc phaùp xong, caùc phaùp cuøng nöông moät laàn giaûng noùi, moät chöõ sinh voâ löôïng chöõ, nhaäp vaøo moät chöõ. Theå cuûa chöõ voán khoâng, thaät taùnh voâ cuøng, giöõ gìn coõi höõu tình, nôi ôû chaân thaät cuûa Phaät phaùp, hoäi thaùnh voâ bieân, lôùp lôùp laãn nhau, hoaëc thu hoaëc daïy, chaâu troøn trong suoát, taâm caûnh chieáu saùng, quaû Boà-ñeà ñaày ñuû, thaønh vieäc voâ truï, chaân thöôøng khoâng döùt.