LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 179

LUAÄN VEÀ MÖÔØI TAÙM BOÄ

**SOÁ 2032**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2032**

**LUẬN VỀ MƯỜI TÁM BỘ**

*Haùn dòch: Chaân Ñeá. Ñôøi traàn*

(Phaàn naøy caên cöù ngaøy quyeån kinh Vaên-thuø-sö-lôïi vaán, quyeånhaï, boä Phaân bieät, phaåm thöù möôøi laêm).

Luùc baáy giôø, Vaên-thuø-sö-lôïi baïch Phaät:

* Baïch Theá Toân! Sau khi Phaät nhaäp Nieát-baøn, thì ôû ñôøi vò lai caùc ñeä töû Phaät seõ phaân bieät caùc boä nhö theá naøo vaø caên baûn laø theá naøo?

Phaät baûo Vaên-thuø-sö-lôïi:

* ÔÛ ñôøi vò lai caùc ñeä töû cuûa ta coù hai möôi boä, coù theå khieán caùc giaùo phaùp ta toân taïi treân ñôøi. Ngöôøi trong caùc boä ñeàu chöùng ñöôïc boán quaû Sa-moân, ba taïng ñeàu ngang nhau khoâng coù caùc haïng haï, trung thöôïng. Ví nhö nöôùc bieån cuøng moät vò maën khoâng khaùc. Cuõng nhö ngöôøi coù hai möôi ñöùa con. Ñaây laø lôøi noùi chaân thaät cuûa Nhö Lai.

Naøy Vaên-thuø-sö-lôïi! Hai boä caên baûn cuõng töø Ñaïi thöøa maø ra, töø Baùt-nhaõ ba-la-maät maø sinh ra moät Thanh vaên, Duyeân giaùc vaø chö Phaät ñeàu töø Baùt-nhaõ ba-la-maät maø ra. Naøy Vaên-thuø-sö-lôïi, cuõng nhö ñaát nöôùc gioù löûa vaø hö khoâng laø choã ôû cuûa taát caû chuùng sinh. Cuõng theá Baùt-nhaõ ba-la-maät vaø Ñaïi thöøa laø choã sinh ra moät Thanh vaên, Duyeân giaùc vaø chö Phaät.

Vaên-thuø-sö-lôïi baïch Phaät:

* Baïch Theá Toân! Theá naøo goïi laø boä? Phaät baûo Vaên-thuø-sö-lôïi:
* Hai boä ñaàu laø: Ma-ha Taêng-kyø (ñaây noùi laø ñaïi chuùng goàm caû giaø treû cuøng hoäi hoïp nhau laïi keát taäp Luaät boä) vaø Theá tyø lyù (Haùn dòch laø Laõo tuùc, töùc chæ goàm caùc vò laõo tuùc cuøng hoäi hoïp keát taäp Luaät boä). Sau khi

ta nhaäp Nieát-baøn moät traêm naêm thì hai boä naøy seõ khôûi leân. Sau ñoù boä Ma-ha Taêng-kyø sinh ra moät baûy boä. Trong traêm naêm naøy laïi sinh ra moät boä laø Chaáp nhaát ngöõ ngoân (choã chaáp cuûa boä naøy cuøng boä Taêng Kyø ñoàng nhau neân goïi laø Nhaát). Cuõng trong traêm naêm naøy, töø boä Chaáp nhaát ngöõ ngoân laïi sinh ra moät maät moät boä teân laø Xuaát theá gian ngöõ ngoân (ñoù laø lôøi khen ngôïi). Cuõng trong traêm naêm naøy töø boä Xuaát theá gian ngöõ ngoân laïi sinh ra moät boä teân laø Cao caâu leâ boä (neâu ra hoï cuûa Luaät chuû). Cuõng trong traêm naêm naøy töø boä Cao caâu leâ sinh ra moät boä teân laø Ña vaên boä (laø noùi veà Luaät chuû coù trí ña vaên). ÔÛ trong traêm naêm naøy töø boä Ña vaên laïi sinh ra moät boä teân laø Chæ ñeå ha (ñaây laø teân nuùi noùi choã ôû cuûa Luaät chuû). ÔÛ trong traêm naêm naøy thì töø boä Chæ ñeå ha sinh ra moät boä Ñoâng sôn (cuõng chæ veà choã ôû cuûa Luaät chuû). Cuõng trong traêm naêm naøy töø boä Ñoâng sôn sinh ra moät boä Baéc sôn (cuõng laø noùi choã ôû cuûa Luaät chuû). Ñaây töùc laø töø boä Ma-ha Taêng-kyø sinh ra moät boä, cuøng boä Taêng-kyø thaønh ra taùm boä vaäy.

Trong traêm naêm naøy, töø Theå tyø lyù boä sinh ra moät möôøi moät boä. Trong traêm naêm ñoù sinh ra moät boä teân laø teân laø Nhaát thieát ngöõ ngoân (Luaät chuû chaáp ba ñôøi laø coù cho neân goïi laø Nhaát thieát ngöõ ngoân). Trong traêm naêm naøy töø boä Nhaát thieát ngöõ ngoân sinh ra moät boä Tuyeát sôn (cuõng laø noùi veà nôi tu haønh cuûa Luaät chuû). Trong traêm naêm naøy töø Tuyeát Sôn sinh ra moät boä teân laø töû (laø hoï cuûa Luaät chuû). ÔÛ traêm naêm naøy boä teân laø töû sinh ra moät boä Phaùp thaéng (teân cuûa Luaät chuû). Trong traêm naêm naøy boä Phaùp thaéng sinh ra moät Hieàn boä (teân cuûa Luaät chuû). Cuõng trong traêm naêm naøy Hieàn boä sinh ra moät boä teân laø Nhaát thieát sôû quyù (noùi Luaät chuû ñöôïc moïi ngöôøi ñeàu kính troïng). ÔÛ traêm naêm naøy boä Nhaát thieát sôû quyù laïi sinh ra moät boä Nhöng Sôn (noùi choã ôû cuûa Luaät chuû). Trong traêm naêm naøy boä Nhöng sôn sinh ra moät boä Ñaïi baát khaû khí (noùi vieäc Luaät chuû luùc môùi sinh ra moät bò meï ñem boû xuoáng gieáng, cha tìm cöùu ñöôïc maø khoâng cheát, neân goïi laø Baát Khí, laïi coù teân laø Naêng Xaï). ÔÛ traêm naêm naøy töø boä Ñaïi baát khaû khí laïi sinh ra moät boä Phaùp hoä (teân Luaät chuû). Trong traêm naêm naøy töø boä Phaùp hoä laïi sinh ra moät boä Ca-dieáp-tyø (hoï Luaät chuû). Cuõng trong traêm naêm naøy boä Ca-dieáp-tyø laïi sinh ra moät boä Tu thaïch loä cuù (chæ vieäc Luaät chuû chaáp nghóa tu Thaïch Loä). Ñaây töùc laø töø boä Theå tyø lyù sinh ra möôøi moät boä vaø boä Tyø lyù goác thì thaønh möôøi hai boä.

Ñöùc Phaät noùi keä raèng:

*Boä Ma-ha taêng-kyø Phaân ra thaønh baûy boä Theå Tyø lyù möôøi moät*

*Thaønh ra hai möôi boä Möôøi taùm ngoïn hai goác Ñeàu sinh töø Ñaïi thöøa*

*Khoâng phaûi cuõng khoâng traùi Ta noùi vò lai khôûi*

*Phaùp sö La-thaäp taäp Sau khi Phaät Nieát-baøn Môùi hôn moät traêm naêm Khi aáy dò luaän khôûi*

*Chaùnh phaùp daàn suy dieät Moãi moãi sinh dò kieán Laäp ra caùc chuùng rieâng Nguy hieåm raát ñaùng sôï Neân sinh taâm chaùn lìa Nay ñoái Tu-ña-la*

*Quan saùt chaùnh giaùo Phaät Nöông Chaân ñeá maø noùi Tìm nôi nghóa vöõng chaéc Cuõng nhö trong caùt soûi Tìm caàu ñöôïc vaøng roøng Töø tröôùc ta nghe*

*Nhö Lai thaät chính laø Maët trôøi trong loaøi ngöôøi.*

Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä ñöôïc moät traêm möôøi saùu naêm taïi thaønh ba lieân phaát, ngaøy thôøi vua A Duïc trò vì thieân haï ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà. Taïi thaønh Ba-lieân-phaát, luùc ñoù caùc ñaïi Taêng laäp boä phaùp rieâng khaùc. Baáy giôø coù vò Tyø-kheo, moät goïi laø Naêng, hai goïi laø Nhaân duyeân, ba goïi ña vaúng noùi coù naêm ñieàu ñeå daïy doã chuùng sinh. Ñoù laø ñöôïc lôïi ích töø ngöôøi khaùc, coù vieäc khoâng bieát coøn hoaøi nghi, nhôø quaùn saùt do ngoân thuyeát maø, ñaéc ñaïo. Ñaây laø hai boä ñaàu tieân môùi sinh ra moät töø Phaät:

1. Ma-ha taêng-kyø.
2. Tha-tyø-la (ñôøi Taàn goïi laø Thöôïng toïa boä).

Trong thôøi gian hôn traêm naêm nay thì boä Ma-ha taêng-kyø laïi sinh ra moät boä khaùc:

1. Nhaát thuyeát boä.
2. Xuaát theá gian thuyeát boä.
3. Quaät cö boä.

Laïi trong khoaûng hôn traêm naêm naøy thì töø boä Ma-ha taêng-kyø laïi

sinh theâm boä khaùc teân laø Thi thieát luaän. Laïi trong khoaûng hai traêm naêm thì coù moät ngoaïi ñaïo teân laø Ma-ha Ñeà-baø xuaát gia chaâu nuùi Chi-ñeà ôû trong, boä Ma-ha taêng-kyø laäp ra ba boä môùi:

1. Chi-ñeà-gia boä.
2. Phaät-baø-la boä.
3. Uaát-ña-la Thi-la boä.

Nhö theá laø töø boä Ma-ha taêng-kyø ñaõ chia ra laøm chín boä:

1. Ma-ha taêng-kyø boä.
2. Nhaát thuyeát boä.
3. Xuaát theá gian thuyeát boä.
4. Quaät cö boä.
5. Ña vaên boä.
6. Thi thieát boä.
7. Du-ca boä.
8. A-la thuyeát boä.
9. Uaát-ña-la Thi-la boä.

Cho ñeán (ba traêm naêm sau) thì trong Thöôïng toïa boä nhaân coù vieäc tranh luaän neân laäp ra boä môùi:

1. Taùt-baø-ña boä cuõng goïi laø Nhaân luaän tieân thöôïng toïa boä.
2. Tuyeát sôn boä.

Cuõng trong voøng ba traêm naêm naøy thì töø Taùt-baø-ña boä laïi chia ra boä môùi laø Ñoäc töû boä. Cuõng trong voøng ba traêm naêm naøy thì Ñoäc töû boä laïi chia thaønh caùc boä môùi laø:

1. Ñaït-ma uaát-ña-leâ boä.
2. Baït-ñaø-la gia-ni boä.
3. Di ly boä cuõng goïi laø Tam di ñeå.
4. Luïc thaønh boä.

Töùc trong ba traêm naêm naøy thì töø Taùt-baø-ña laïi laäp ra boä môùi laø Di-sa boä vaø Di-sa boä laïi sinh ra moät boä môùi. Nhaân vì chuû Sö goïi laø Ñaøm-voâ-ñöùc boä. Trong khoaûng ba traêm naêm naøy Taùt-baø-ña boä laäp ra boä môùi teân Öu-leâ-sa, cuõng goïi laø Ca-dieáp-duy. ÔÛ trong boán traêm naêm thì Taùt-baø-sa boä laïi laäp ra boä môùi, do Ñaïi sö Uaát-ña-la ñaët teân laø Taêng- ca-lan-ña, cuõng goïi laø Tu-ña-la luaän. Nhö theá laø töø Thöôïng toïa boä chia thaønh möôøi hai boä laø:

1. Thöôïng toïa boä.
2. Tuyeát sôn boä.
3. Taùt-baø-ña boä.
4. Ñoäc töû boä.
5. Ñaït-ma uaát-ña-leâ boä.
6. Baït-ñaø-la gia-ni boä.
7. Di-ly ñeå boä
8. Luïc thaønh boä.
9. Di-sa taéc boä.
10. Ñaøm-voâ-ñöùc boä
11. Ca-dieáp-duy boä.
12. Tu-ña-la luaän boä.

Nay seõ noùi veà caùc boä caên baûn vaø. Veà caùc boä Ma-ha taêng-kyø, Nhaát thuyeát, Xuaát theá gian thuyeát, Quaät cö... nhöõng boä naøy ñeàu caên baûn noùi: Taát caû Phaät Theá Toân ñeàu xuaát theá gian. khoâng Nhö Lai naøo laø phaùp theá gian. Taát caû ñieàu Nhö Lai noùi ra ñeàu laø chuyeån phaùp luaân vaø noùi heát taát caû söï vieäc, taát caû töôùng, taát caû nghóa. Saéc thaân cuûa Nhö Lai laø voâ bieân, aùnh saùng voâ löôïng vaø thoï maïng voâ cuøng. Nieäm tín laïc sinh ra moät khoâng heà bieát chaùn ñuû. Ñöùc Phaät khoâng heà nguû. Khoâng coù vieäc khi hoûi phaûi suy nghó roài môùi traû lôøi. Khi khoâng coù vieäc noùi naêng thì luoân giöõ moät taâm bình thaûn. Voâ soá Loaøi quaàn sinh khoâng keå chuûng loaïi naøo, nghe Nhö Lai noùi môùi hieåu. Nhö Lai chæ moät taâm maø bieát taát caû phaùp, moät nieäm töông öng vôùi hueä thì bieát taát caû phaùp. Trong moïi luùc Taän trí vaø Voâ sinh trí cuûa Nhö Lai luoân hieän tieàn cho ñeán khi nhaäp Nieát-baøn. Boà-taùt khoâng do aùi maø ngaøy thai meï, duøng hình baïch töôïng giaùng thaàn ngaøy thai meï. Taát caû Boà-taùt ñeàu sinh ra moät töø hoâng phaûi. Boà-taùt khoâng coù caùc töôûng aùi, giaän haïi. Vì chuùng sinh neân nguyeän sinh ñöôøng ngaøy aùc vaø thaønh töïu ñuû taát caû phieàn naõo cuûa chuùng sinh. Taát caû do nghe, bieát, quaùn saùt sinh ra moät caùc Thaùnh ñeá. Noùi coù coõi Duïc coõi ly duïc coõi, Saéc, Voâ saéc. Coù ñuû saùu thaân thöùc, naêm caên chæ laø nhöõng khoái thòt. Maét khoâng thaáy saéc... cho ñeán thaân khoâng bieát chaïm xuùc trong. Thieàn ñònh cuõng coù noùi naêng, cuõng coù ñieàu phuïc, cuõng coù nhieáp thoï tö duy. Taát caû phaùp taïo taùc ñeàu khoâng coù nôi choán. Baäc Tu-ñaø-hoaøn bieát ñöôïc coù taâm soá vaø taâm cuûa mình. Veà A-la-haùn thì coù vieäc töø ngöôøi khaùc ñöôïc lôïi ích, coù ñieàu khoâng bieát coù nghi ngôø, ngöôøi khaùc quaùn saùt nhôø noùi naêng maø ñaéc ñaïo. Nhôø trí hueä phöông tieän khieán lìa ñöôïc sinh töû, cuõng ñöôïc an laïc. Töø Ñòa thöù taùm vaãn coøn lui suït, cho ñeán phaùp chuûng taùnh cuõng noùi laø coù lui suït. Tu-ñaø-hoaøn coù lui suït, A-la-haùn khoâng coù lui suït, khoâng coù chaùnh kieán theá tuïc nhöng coù tín caên theá tuïc khoâng. Coù phaùp thoï kyù, sieâu thaêng ly sinh. Khoâng coù vieäc moät laàn ñoaïn döùt taát caû caùc kieát. Baäc Tu-ñaø-hoaøn vaãn coù theå coøn taïo ra taát caû aùc haïnh, chæ tröø toäi Voâ giaùn. Taát caû Tu-ña-la ñeàu nöông ngaøy lieãu nghóa. Coù chín thöù phaùp voâ vi laø:

1. Soá dieät.
2. Phi soá dieät.
3. Hö khoâng.
4. Hö khoâng xöù.
5. Thöùc xöù.
6. Voâ sôû höõu xöù.
7. Phi töôûng phi phi töôûng xöù.
8. Möôøi hai chi duyeân khôûi.
9. Ñaïo chi.

Taâm taùnh voán töï thanh tònh. Phaät coøn bò phieàn naõo laøm nhieãm oâ. Caùc söû khoâng phaûi taâm vaø khoâng duyeân vôùi taâm phaùp. Söû khaùc trieàn, trieàn khaùc söû, vì khoâng töông öng vôùi taâm. Khoâng coù ñôøi quaù khöù, vò lai. Caùc phaùp nhaäp khoâng phaûi trí bieát nhöng cuõng khoâng phaûi khoâng coù ñoái trò. Baäc Tu-ñaø-hoaøn ñaéc Thieàn ñònh. Nhöõng ñieàu nhö theá laø nhaän thöùc cuûa caên baûn. Coøn nhaän thöùc cuûa trung gian thì tuøy choã quaùn saùt rieâng reõ, moät ít do mình taïo ra, moät ít do ngöôøi khaùc laøm, moät ít do nhaân duyeân khôûi leân. Trong moät luùc coù hai taâm cuøng sinh ra. Ñaïo töùc laø nghieäp phieàn naõo, chuûng töû cuûa töôûng chính laø thuû. Caùc caên boán ñaïi bieán ñoåi töông tuïc khoâng phaûi taâm taâm phaùp. Taâm coù maët khaép thaân theå. Ñeàu coù theå ñöôïc nhö theá, ñeàu nhieáp thoï duïc... ñoù laø choã thaáy cuûa trung gian.

Veà boä Ña vaên thuoäc caên baûn, nhaän thöùc raèng: Phaät noùi naêm phaùp xuaát theá gian laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, tòch dieät Nieát-baøn laø ñaïo xuaát theá. Coøn caùc thöù khaùc ñeàu laø theá tuïc. Baäc A-la-haùn coù ñöôïc lôïi ích töø ngöôøi khaùc, coù ñieàu khoâng bieát coù nghi ngôø, do ngöôøi khaùc quaùn saùt caùc thöù khaùc maø do noùi naêng ñaéc ñaïo. Coøn caùc thöù khaùc ñeàu nhaän thöùc gioáng nhö Taùt-baø-ña.

Veà boä Thi thieát veà caên baûn coù nhaän thöùc raèng: Neáu noùi caùc aám töùc laø khoâng phaûi nghieäp. Caùc thöù khoâng thaønh caùc haønh thì laàn löôït ñaët ra. Khoâng coù vieäc keû voâ trí, só phu khoâng cheát voâ côù. Do nghieäp xöa nuoâi döôõng lôùn leân. Nghieäp caên sinh ra moät taát caû khoå. Töø nghieäp sinh ra moät phöôùc ñöùc, phöôùc ñöùc sinh Thaùnh ñaïo. Ñaïo khoâng tu thì cuõng khoâng maát… Coøn taát caû do ngöôøi khaùc ñeàu nhaän thöùc gioáng nhö boä Ma- ha taêng-kyø.

Caùc boä Chi-ñeà-la A-baø, Uaát-ña-la, Thi-la veà caên baûn maø nhaän thöùc raèng: Boà-taùt thì lìa boû aùc cuùng döôøng thaâu baø thì khoâng coù quaû baùo lôùn. Baäc A-la-haùn coù ñöôïc lôïi ích töø ngöôøi khaùc, coù voâ tri, coù nghi ngôø, do quaùn saùt caùc thöù khaùc maø noùi naêng coù ñaéc ñaïo... Coøn taát caû caùc thöù khaùc thì nhaän thöùc gioáng nhö boä Ma-ha taêng-kyø.

Boä Taùt-baø-ña veà caên baûn coù nhaän thöùc raèng: Noùi veà taát caû taùnh thì coù hai thöù bao goàm taát caû phaùp. Ñoù laø danh vaø saéc. Coù ñaïo cuøng vôùi ñôøi vò lai, coù phaùp nhaäp bieát phaùp thöùc. Noùi roõ raèng phaùp sinh truï dieät laø töôùng höõu vi, coù ba thöù voâ vi. Ba Ñeá laø töôùng höõu vi, moät ñeá coù töôùng voâ vi. Boán Thaùnh ñeá thöù lôùp voâ giaùn… Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän laø sieâu thaêng ly sinh. Tö duy thuoäc coõi Duïc, neáu sieâu thaêng thì sieâu thaêng ly sinh. Caû möôøi laêm taâm laø höôùng, coøn taâm thöù möôøi saùu thì goïi laø Truï quaû. Phaùp ñeä nhaát theá gian laø Nhaát taâm, ba phöông tieän tröôùc thì coù lui suït, coøn phaùp ñeä nhaát theá gian thì khoâng lui suït. Quaû Tu-ñaø-hoaøn laø phaùp khoâng coù lui suït, coøn phaùp thì coù phaùp lui suït. Khoâng phaûi laø taát caû A-la-haùn ñeàu ñöôïc Voâ sinh trí. Haøng phaøm phu cuõng ñaéc lìa heát duïc vaø saân khueå. Ngoaïi ñaïo cuõng coù ñöôïc naêm thoâng. Haøng trôøi cuõng ñöôïc tu phaïm haïnh. ÔÛ Ñòa thaát chaùnh thì coù ñöôïc Giaùc chi maø khoâng phaûi thuoäc caùc thieàn khaùc. Nieäm xöù khoâng theå nöông ngaøy thieàn maø ñöôïc. Khi ñaõ sieâu thaêng ly sinh thì chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn. Ngöôøi ôû coõi Saéc thì chöùng ñöôïc A-la-haùn maø khoâng ñöôïc sieâu thaêng ly sinh. Khoâng coù vieäc ngöôøi ôû Baéc Uaát-ñôn-vieät (Baéc Caâu-loâ chaâu) lìa duïc, hoï cuõng khoâng chöùng ñöôïc Thaùnh ñaïo. Trôøi Voâ töôûng cuõng khoâng caàn phaûi theo thöù lôùp maø ñöôïc boán quaû Sa-moân vaø sieâu thaêng ly sinh. Coù theå duøng trí theá tuïc maø chöùng ñöôïc Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm. Boán Nieäm xöù laø taát caû phaùp. Veà caùc söû thì taâm töông öng vôùi taát caû söû, aán laø trieàn maø khoâng phaûi söû. Duyeân khôûi chi laø höõu vi. Cho raèng A-la-haùn coù duyeân khôûi chi, A-la-haùn coù coâng ñöùc taêng tröôûng. ÔÛ coõi Duïc vaø coõi Saéc thì coù naêm aám vaø naêm thöùc thaân, aáy laø coù naêm thöùc thaân ôû coõi Duïc laïi töï töông öng vôùi nhau. Khoâng phaûi tö duy, khoâng phaûi taâm soá phaùp. Taâm vaø taâm laø duyeân töï taùnh, nhöng töï taùnh khoâng töông öng vôùi töï taùnh, taâm khoâng töông öng vôùi taâm. Coù chaùnh kieán theá tuïc, coù tín caên theá tuïc. Coù A-la- haùn voâ nguyeän nhöng khoáng coù A-la-haùn Höõu hoïc. Taát caû A-la-haùn ñeàu ñöôïc thieàn nhöng baát taát phaûi hieän tieàn. A-la-haùn vaãn phaûi chòu baùo cuûa nghieäp ñôøi tröôùc. Coù taâm baát thieän ngay khi maïng chung. Chaùnh thoï coù maïng chung, Trung aám khoâng coù maïng chung. Boà-taùt laø phaøm phu coøn kieát söû chöa sieâu thaêng ly sinh, vì coøn chòu thaân chöa thoaùt khoûi ñòa vò phaøm phu. Caùc chuùng sinh ñaët ra taát caû caùc haønh, khoâng coù phaùp ma dieät. Noùi theo theá tuïc thì coù ñôøi naøy ñeán ñôøi khaùc. Khi maïng soáng chöa cheát nhöng caùc haønh thuû ñaõ heát thì khoâng coù phaùp chuyeån bieán. Coù thieàn xuaát theá, coù giaùc coù quaùn. Coù loaïi thieän voâ laäu laø nhaân cuûa thieàn ñònh trong ñoù khoâng coù noùi naêng, chæ taùm Thaùnh ñaïo laø phaùp luaân maø khoâng phaûi taát caû lôøi noùi cuûa Nhö Lai laø chuyeån phaùp luaân. Phaät khoâng

noùi taát caû moïi söï vieäc. Khoâng phaûi taát caû lôøi noùi ñeàu ñuùng nghóa. Khoâng phaûi taát caû caùc kinh ñeàu laø lieãu nghóa... Nhö theá coù voâ soá caùc nhaän thöùc cuûa trung gian.

Boä Tuyeát sôn veà caên baûn coù nhaän thöùc raèng: Boà-taùt laø phaøm phu ñaõ lìa heát voâ minh, Boà-taùt laøm tònh coõi nöôùc Phaät vaø giaùng thaàn ngaøy thai meï. Ngoaïi ñaïo khoâng coù naêm thoâng. Caùc trôøi khoâng tu ñöôïc phaïm haïnh. Coù baäc A-la-haùn töø ngöôøi khaùc maø ñöôïc lôïi ích, coù voâ tri, coù nghi ngôø, coù do quaùn saùt caùc thöù khaùc maø noùi naêng, coù ñaéc ñaïo… Coøn taát caû caùc thöù khaùc ñeàu nhaän thöùc gioáng boä Taùt-baø-ña.

Boä teân laø töû veà caên baûn coù nhaän thöùc raèng: Khoâng phaûi laø ngöôøi aáy cuõng khoâng phaûi lìa boû caùc aám giôùi nhaäp vì hoøa hôïp nhau neân ñaët ra laø ngöôøi. Taát caû caùc aám khoâng döøng trong töøng saùt-na, neáu lìa ngöôøi thì phaùp khoâng coù. Töø ñôøi naøy ñeán ñôøi khaùc phaûi noùi ñoù laø ngöôøi. Ngoaïi ñaïo cuõng coù naêm thoâng, naêm thöùc thaân khoâng phaûi coù duïc cuõng khoâng phaûi lìa duïc. Caùc kieát söû thuoäc coõi duïc khi tu ñaïo ñoaïn döùt thì ñöôïc lìa duïc, khoâng phaûi do thaáy Ñeá maø ñoaïn döùt. Nhaãn goïi laø töôùng phaùp ñeä nhaát theá gian, coù sieâu thaêng ly sinh. Möôøi hai taâm khôûi leân thì goïi laø höôùng. Taâm thöù möôøi ba thì goïi laø Truï quaû. Caùc nhaän thöùc phaàn lôùn ñeàu coù gioáng vôùi caùc boä Leâ-la-da-ni, Tam-di-ñeå, Luïc thaønh höõu, caùc thöù khaùc noùi keä rieâng. Phaân bieät noùi ñaéc maø laïi bò ñoïa, ñoïa roài thì laïi caøng tham ñaém, vì töø nghieäp naøy maø bò caùc nghieäp khaùc.

Boä Di sa taéc veà caên baûn coù nhaän thöùc raèng: Khoâng coù ñôøi quaù khöù, vò lai maø chæ coù hieän taïi vaø voâ vi. Ñoái vôùi boán Chaân ñeá cöù moät möïc khoâng giaùn ñoaïn, thì thaáy khoå lieàn goïi laø thaáy Ñeá. Thaáy Khoå ñeá töùc goïi laø thaáy Chaân ñeá. Caùc söû khoâng phaûi laø taâm vaø taâm sôû, caùc phaùp khoâng phaûi duyeân. Söû khaùc vôùi trieàn, trieàn cuõng khaùc vôùi söû, vì taâm khoâng töông öng coøn trieàn thì töông öng vôùi taâm. Haøng phaøm phu khoâng coù duïc, saân nhueá, ngoaïi ñaïo khoâng coù naêm thoâng. Caùc trôøi khoâng tu ñöôïc phaïm haïnh, khoâng coù trung aám. Baäc A-la-haùn khoâng coù coâng ñöùc taêng nhieàu. Naêm thöùc thaân coù duïc maø cuõng lìa duïc. Saùu thöùc thaân thì töông öng vôùi giaùc quaùn. Khoâng coù chaùnh kieán theá tuïc, cuõng khoâng coù tín caên theá tuïc, khoâng coù thieàn xuaát theá gian, khoâng bieát ñöôïc phaùp xuaát theá gian, khoâng coù thieän laøm nhaân. Quaû Tu-ñaø-hoaøn thì coù phaùp lui suït, baäc A-la-haùn cuõng xcoù phaùp lui suït. Ñaïo chi thuoäc veà Nieäm xöù. Coù chín thöù voâ vi, ñoù laø soá dieät, phi soá dieät, hö khoâng... laø thuoäc veà thieän phaùp. Coøn thuoäc baát thieän phaùp thì nhö phaùp voâ kyù, nhö ñaïo duyeân khôûi, nhö töø baøo thai cho ñeán cheát. Caùc caên boán ñaïi luoân chuyeån bieán roài töï dieät maát. Taâm vaø taâm soá phaùp cuõng chuyeån bieán roài töï dieät maát. Phaät ôû trong

Taêng, cho neân coù theå cuùng thí Taêng thì ñöôïc quaû baùo lôùn maø khoâng caàn phaûi cuùng thí Phaät. Ñöùc Phaät vaø Thanh vaên ñoàng moät thöù ñaïo, moät thöù giaûi thoaùt vaø taát caû caùc haïnh trong töøng saùt-na. Khoâng coù phaùp töø ñôøi naøy ñeán ñôøi khaùc... nhö theá laø caùc nhaän thöùc caên baûn ñoàng nhau. Sau ñaây laø nhöõng nhaän thöùc trung gian laø coù ñôøi quaù khöù vò lai coù Trung aám. Phaùp nhaäp bieát phaùp thöùc, phaùp tö laø nghieäp, khoâng coù thaân nghieäp vaø khaåu nghieäp. Giaùc quaùn töông öng vôùi taâm. Ñaïi ñòa laø kieáp truï. Cuùng döôøng thaâu-baø thì coù quaû baùo ít. Phaùp hieän ra tröôùc thì goïi laø söû aám giôùi nhaäp hieän ra tröôùc. Phaùp chuûng töû hay sinh ra moät caùc khoå goïi laø Voâ minh khaùt aùi kieán nghieäp. Ñoù goïi laø phaùp nhaän thöùc cuûa Trung gian.

Boä Ñaøm-voâ-ñöùc veà caên baûn coù nhaän thöùc raèng: Phaät khoâng phaûi ôû trong Taêng cho neân neáu cuùng thí Phaät thì ñöôïc quaû baùo lôùn, chöù khoâng phaûi cuùng thí Taêng. Ñaïo cuûa Phaät khaùc vôùi ñaïo cuûa Thanh vaên. Ngoaïi ñaïo khoâng coù naêm thoâng. Thaân cuûa A-la-haùn laø voâ laäu. Coøn taát caû caùc thöù khaùc thì nhaän thöùc ñoàng vôùi boä Ma-ha taêng-kyø.

Boä Ca-dieáp veà caên baûn coù nhaän thöùc raèng: Coù phaùp ñoaïn döùt vaø trí ñoaïn döùt, chöù khoâng coù phaùp khoâng ñoaïn döùt maø trí ñoaïn döùt. Neáu nghieäp ñaõ thuïc thì thoï baùo, neáu khoâng thuïc thì khoâng thoï baùo. Coù nhaân quaû ñôøi quaù khöù maø khoâng coù nhaân quaû ôû vò lai. Coù taát caû caùc phaùp saùt- na. Coù phaùp giaùc quaû baùo. Ngoaøi ra taát caû ñeàu nhaän thöùc gioáng nhö boä Ñaøm-voâ-ñöùc.

Boä Töông tuïc veà caên baûn coù nhaän thöùc raèng: AÁm laø töø ñôøi naøy ñeán ñôøi khaùc. Khoâng phaûi laø khi lìa Thaùnh ñaïo maø aám dieät maát. AÁm coù öôùc ñònh caên baûn. Coù ngöôøi thöù nhaát. Coøn taát caû nhaän thöùc khaùc ñeàu gioáng vôùi boä Taùt-baø-ña.

Ñoù laø löôïc noùi veà nhaän thöùc cuûa taát caû boä.

Xeùt quyeån luaän naøy thì thaáy trong taïng ñôøi nhaø Toáng laàm cheùp hai laàn, ñoù laø boä Dò Chaáp Luaän, laïi goïi laø Thaäp Baùt Boä Luaän. Nay laáy teân baûn nöôùc Taàn laøm chaùnh.

Khai Nguyeân Luïc baûo raèng: Thaäp Baùt Boä Luaän noùi treân thì caùc luïc ñeàu noùi: “Ñôøi nhaø Löông ngaøi Tam Taïng Chaân Ñeá ñaõ dòch”. Nay bieát roõ ngaøi Tam taïng Chaân Ñeá ñaõ dòch boä Thaäp Baùt Boä Luaän, nhöng khoâng chòu hôïp chung, laïi ñi dòch boä Dò chaáp luaän moät laàn nöõa. ÔÛ ñaàu boä Thaäp Baùt Boä Luaän coù trích daãn boä phaåm Phaân Bieät cuûa kinh Vaên-thuø Vaán. Keá ñoù noùi ngaøi La-thaäp Phaùp sö Taäp, sau ñoù môùi goïi laø luaän. Neáu ngaøi La- thaäp dòch ra thì ñôøi Taàn chöa coù kinh Vaên-thuø Vaán thì laáy gì daãn ra ñeå ôû ñaàu luaän naøy. Hoaëc coù theå caên cöù ngaøy vieäc cheùp rieâng ñoaïn kinh Vaên

SOÁ 2032 - LUAÄN VEÀ MÖÔØI TAÙM BOÄ 101

Thuø Vaán roài ghi maát teân ngöôøi dòch. Ngaøy ñôøi Taàn thì vieäc daãn chöùng naøy khoâng coù gì phaûi nghi ngôø. Neáu laø ngaøi Chaân Ñeá dòch laïi. Vì trong luaän coù nhöõng chöõ nhoû ghi chuù khoâng khôùp vôùi caùc chöõ duøng ôû ñôøi. Roõ raøng vaên lyù thuoäc ñôøi Taàn do ngaøi La-thaäp dòch ra. Caùc baûn sao cheùp ngoaøi baûn chaùnh raát coù theå ñaùng nghi ngôø vaäy. Coøn ngaøi Chaân Ñeá laøm lôøi sôù cho Thaäp Baùt Boä Luaän töùc lôøi sôù cho Dò Boä chaáp luaän thì duø thaät coù lyù nhöng chöa daùm tin chaéc laø ñuùng. Raát mong nhöõng baäc hoïc roäng sau naøy tìm ra söï thaät.