TỨ GIÁO NGHĨA

**QUYỂN 7**

Y cöù vaøo Ba taïng giaùo noùi veà giai vò cuûa Boà-taùt ñeå giaûi thích danh nghóa thanh tònh, voâ caáu:

Ba taïng giaùo noùi veà lyù nhaân duyeân sinh dieät. Noùi veà nghóa Taïng Boà-taùt cuõng phaûi coù boán moân:

1. Nay y cöù vaøo Tyø-ñaøm höõu moân noùi veà giai vò cuûa Boà-taùt Ñaïi thöøa coù boán yù:
* Phieân dòch
* Noùi veà giai vò
* Suy xeùt
* Giaûi thích danh nghóa thanh tònh voâ caáu.

1- Phieân dòch: Boà-taùt ma-ha-taùt laø tieáng Phaïm, neáu y theo tieáng aáy phaûi noùi laø Boà-ñeà Taùt-ñoûa ma-ha taùt-ñoûa. Nhöng caùc sö phieân dòch khaùc nhau, nay khoâng noùi ñuû nhöng luaän Trí Ñoä cheùp:

Boà-ñeà dòch laø Phaät ñaïo, Taùt-ñoûa dòch laø taâm, ma-ha laø lôùn. Ngöôøi naøy duøng ñaïi ñaïo cuûa chö Phaät thaønh töïu cho chuùng sinh. Laïi coù caùc sö dòch: Boà-ñeà laø Ñaïo, Taùt-ñoûa laø Taâm, Ma-ha laø Ñaïi, chính laø ñaïi ñaïo taâm, maø caùc kinh luaän phaàn nhieàu noùi Boà-taùt ma-ha-taùt. Ngaøi La-thaäp cho tieáng Thieân-truùc röôøm raø hai caâu maø taùm chöõ ñeå neâu teân, cho neân boû ba chöõ coøn naêm chöõ, hôïp thaønh moät caâu goïi laø Boà-taùt ma-ha-taùt.

Nhöng Boà-taùt Ba thöøa goïi chung laø Ñaïo, maø Boà-taùt chæ laáy teân Ñaïi, ñeå duyeân Töù ñeá khôûi Töø bi phaùt boán theä nguyeän roäng khaép, treân caàu quaû Phaät, döôùi ñoä chuùng sinh. Taâm naøy roäng lôùn cho neân ñöôïc teân laø ma-ha taùt-ñoûa.

1. Noùi veà giai vò cuûa Boà-taùt coù baûy yù:
2. Phaùt taâm Boà-ñeà
3. Haønh ñaïo Boà-taùt
4. Troàng ba möôi hai nghieäp töôùng
5. Saùu Ñoä thaønh töïu vieân maõn
6. Nhaát sinh boå xöù
7. Sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát.
8. Taùm töôùng thaønh ñaïo

1. Phaùt taâm Boà-ñeà:

Nhö Boà-taùt Thích-ca Maâu-ni vaøo thôøi quaù khöù laøm thôï goám, gaëp Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni vaø cuùng döôøng. Boà-taùt thaáy ñeä töû Phaät kia coù trí tueä teân laø Xaù-lôïi-phaát vaø moät ñeä töû coù thaàn thoâng teân laø Muïc-kieàn- lieân, thò giaû hoïc roäng teân laø A-nan. Baáy giôø ngöôøi thôï goám cuùng döôøng Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni aáy roài lieàn phaùt taâm Boà-ñeà vaø theä nguyeän: Nguyeän cho con ñôøi vò lai ñöôïc thaønh Phaät, hieäu laø Thích-ca Maâu-ni, ngöôøi ñeä töû coù trí tueä teân Xaù-lôïi-phaát, ñeä töû coù thaàn thoâng teân laø Muïc- kieàn-lieân, thò giaû hoïc roäng teân laø A-nan. Ngaøi ñaõ vui vôùi lôøi nguyeän cuûa ngaøi.

Töø luùc môùi phaùt taâm Boà-ñeà töùc laø phaùt boán theä nguyeän Töø bi roäng lôùn cuûa Ba taïng giaùo ñeàu duyeân vôùi Töù ñeá sinh dieät maø khôûi.

Taâm Töø bi:

Taâm ñaïi Töø: Duïc vaø aùi kieán laø nieàm vui ñaïo dieät cuûa chuùng sinh Taâm ñaïi Bi: Nhoå goác aùi kieán laø nôi khoå veà khoå taäp cuûa chuùng

sinh.

Boán theä nguyeän roäng lôùn:

Ngöôøi chöa ñöôïc ñoä laøm cho ñöôïc ñoä töùc laø hai thöù aùi kieán cuûa ma

trôøi ngoaïi ñaïo.

Chuùng sinh saùu ñöôøng chöa thoaùt khoûi noãi khoå cuûa nhaø löûa ba coõi thì laøm cho hoï thoaùt khoûi.

Ngöôøi chöa toû ngoä thì laøm cho hoï toû ngoä, laø hai loaïi aùi kieán, chuùng sinh chöa toû nghieäp aùi kieán trong hai möôi laêm coõi thì laøm cho hoï toû ngoä.

Ngöôøi chöa an thì laøm cho ñöôïc an.

Töùc laø hai loaïi aùi kieán, chuùng sinh chöa an truù trong ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, taát caû khoå ñaïo laøm cho hoï an truù nôi ñaïo ñeá.

Ngöôøi chöa Nieát-baøn thì laøm cho hoï Nieát-baøn:

Hai loaïi aùi kieán naøy chuùng sinh chöa dieät ñöôïc nhaân quaû sinh töû trong hai möôi laêm coõi, ñeàu cho laø ñöôïc Nieát-baøn. Neáu chuùng sinh coù hai loaïi aùi kieán, töù ñeá sinh dieät maø khôûi Töø bi boán theä nguyeän roäng lôùn, töùc laø Boà-taùt môùi phaùt taâm, vì bieát Töù ñeá aùi kieán, bieát trí tueä hôn caùc ma trôøi, taát caû ngoaïi ñaïo, vì coù coâng ñöùc Töø bi theà nguyeän cho neân vöôït hôn taát caû Thanh vaên, Duyeân giaùc, cho neân luaän Ñaïi Trí Ñoä cheùp: Môùi phaùt taâm laø thaày cuûa trôøi ngöôøi, vöôït hôn taát caû Thanh vaên, Duyeân giaùc.

1. Haønh ñaïo Boà-taùt:

Töùc laø thöïc haønh saùu Ñoä qua ba A-taêng-kyø kieáp. Töø Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni thôøi quaù khöù ñeán thôøi Phaät Keá-na-thi-khí goïi laø moät A-taêng-kyø kieáp. Töø ñaây thöôøng xaø lìa thaân nöõ, baáy giôø khoâng töï bieát ta seõ thaønh Phaät hay khoâng thaønh Phaät. Sô A-taêng-kyø kieáp naøy lieàn ñaéc giai vò naêm quaùn döøng taâm, bieät töôûng Toång töôûng nieäm xöù, duøng nieäm xöù taùnh, nieäm xöù coâïng, nieäm xöù duyeân, haønh saùu Ñoä. Nghóa cuûa ba loaïi nieäm xöù löôïc noùi nhö tröôùc, vì sao? Vì tu nieäm xöù taùnh laø phaù hoaïi nghieäp ma thuoäc veà aùi, phaù taát caû trí luïc sö thuoäc veà kieán, tu nieäm xöù coâïng, muoán hoaïi aùi keát söû, phaù thaàn thoâng luïc sö, tu nieäm xöù duyeân, noùi phaùp cho chuùng sinh coù aùi kieán. Vì thuoäc aùi hoaïi neân taát caû quyeán thuoäc cuûa ma trôøi hoaïi. Vì kieán hoaïi cho neân möôøi taùm loaïi Luïc sö vaø taát caû quyeán thuoäc ngoaïi ñaïo hoaïi, cho neân duøng ba loaïi nieäm xöù haønh saùu Ñoä laø ba-la-maät, yù muoán haøng phuïc ma trôøi, cheá ngöï caùc ngoaïi ñaïo, Boà-taùt duøng ba loaïi nieäm xöù thöïc haønh saùu Ñoä, tuy tu taùnh nieäm xöù maø khoâng döùt keát söû, vì sinh vaøo ba coõi ñoä chuùng sinh cho neân thöôøng muoán tu nieäm xöù coâïng quaùn ñeå ñaéc thaàn thoâng, thaønh töïu boán nhieáp phaùp ñoàng söï, ñieàu phuïc chuùng sinh aùi kieán. Laïi thöôøng tu quaùn nieäm xöù Duyeân vì muoán thaønh töïu boán bieän taøi voâ ngaïi, noùi phaùp Ba thöøa, hoùa ñoä taát caû chuùng sinh aùi kieán cuøng ra khoûi nhaø löûa ba coõi. Tu haønh saùu Ñoä sô A-taêng-kyø kieáp naøy duøng boán theä nguyeän roäng lôùn, an uûi voã veà chuùng sinh, taâm khoâng yeáu heøn, nghieäp caên ngöôøi nöõ hoaïi, thöôøng thoï thaân ñaïi tröôïng phu.

Baáy giôø chöa chöùng phaùp Noaõn giaûi vò ôû ngoaïi phaøm cho neân khoâng töï bieát mình ñöôïc thaønh Phaät hay khoâng ñöôïc thaønh Phaät.

Keá noùi töø Phaät Keá-na-thi-khí ñeán Phaät Nhieân Ñaêng hai A-taêng-kyø kieáp, baáy giôø, Boà-taùt cuùng döôøng Phaät Nhieân Ñaêng baûy caønh hoa sen xanh. Baáy giôø, Phaät Nhieân Ñaêng thoï kyù cho Boà-taùt: OÂng ôû ñôøi töông lai chaéc chaén ñöôïc thaønh Phaät hieäu laø Thích-ca Maâu-ni.

Baáy giôø, Boà-taùt tuy töï bieát mình chaéc chaén thaønh Phaät nhöng mieäng khoâng bao giôø ca tuïng ta seõ thaønh Phaät. Ñaây laø duøng trí tueä noaõn phaùp tu saùu Ñoä, vì sao? Vì Toång töôûng boán Nieäm xöù môùi ñaéc thieän höõu laäu naêm AÁm töùc laø giai vò taùnh ñòa thuaän nhaãn sô taâm, ñaõ coù nieàm tin chöùng phaùp cho neân chaéc chaén bieát mình thaønh Phaät maø duøng phaùp noaõn tu haønh saùu Ñoä, vì taâm chöa roõ raøng cho neân khoâng noùi vôùi ngöôøi khaùc.

Noùi töø Phaät Nhieân Ñaêng ñeán Phaät Tyø-Baø-Sa laø maõn ba A-taêng-kyø kieáp. Baáy giôø, trong loøng Boà-taùt bieát roõ mình thaønh Phaät, mieäng töï noùi roõ khoâng coù ngaïi sôï, ta ôû ñôøi töông lai seõ thaønh Phaät. Nay laø ñòa vò phaùp Ñaõnh, thöïc haønh saùu ba-la-maät, quaùn Töù ñeá hieåu roõ raøng nhö leân ñænh

nuùi nhìn boán phöông ñeàu roõ, bieát roõ mình thaønh Phaät cuõng noùi cho moïi ngöôøi bieát.

1. Noùi quaù ba A-taêng-kyø kieáp, trong ba möôi hai nghieäp töôùng naøy laø nhaäp giai vò haï nhaãn. Duøng trí nhaãn naøy tu haønh saùu Ñoä thaønh traêm phöôùc ñöùc duøng traêm phöôùc ñöùc laøm moät töôùng, cho laø nghieäp nhaân cuûa ba möôi hai töôùng. Troàng ba möôi hai töôùng nghieäp nhaân ôû ñòa vò haï nhaãn tu saùu ba-la-maät thaønh töôùng traêm phöôùc cho laø ba möôi hai töôùng nghieäp nhaân. Ba möôi hai töôùng naøy thoï thaân nam trong Dieâm-phuø-ñeà theá giôùi thuoäc coõi duïc. Luùc Phaät ra ñôøi duyeân thaân töôùng cuûa Phaät cho neân ñöôïc gieo troàng.

Hoûi: Traêm phöôùc ñöùc thaønh moät töôùng, coøn maáy coâng ñöùc thaønh moät phöôùc ñöùc?

Ñaùp: Coù nhieàu caùch giaûi thích khaùc nhau, coù theå quyeát ñònh

ñöôïc.

Coù ngöôøi noùi phöôùc aáy khoâng theå löôøng khoâng theå thí duï ñöôïc.

Boà-taùt naøy vaøo ba A-taêng-kyø kieáp, taâm tu ñaïi haïnh, troàng ba möôi hai töôùng nhaân duyeân naàøy, cho neân phöôùc khoâng theå löôøng, chæ coù Phaät môùi bieát ñöôïc.

Hoûi: Boà-taùt troàng ba töôùng trong bao laâu?

Ñaùp: Chaäm nhaát laø moät traêm kieáp, nhanh nhaát laø chín möôi moát kieáp. Phaät Phaát-sa quaùn thaáy Boà-taùt Thích-ca töø thaân ñeä töû ñôøi naøy thuaàn thuïc Boà-taùt Di-laëc töï thuaàn thuïc sinh laøm ñeä töû. Nhieàu ngöôøi khoù ñoä, moät ngöôøi deã hoùa, cho neân Phaät Phaát-sa ôû trong hang baùu phaùt ra aùnh saùng chieáu soi Thích-ca, Boà-taùt Thích-ca tìm theo aùnh saùng ñeán choã Phaät Phaát-sa, trong baûy ngaøy baûy ñeâm nhaát taâm quaùn Phaät, maét khoâng taïm rôøi, chæ duøng keä khen ngôïi:

*Trôøi ñaát coõi naøy nhieàu nhaø cöûa*

*Theä choã cung trôøi möôøi phöông khoâng, Ñaïi Sa-moân Tröôïng phu Ngöu vöông Tìm ñaát nuùi röøng khoâng ñaâu baèng.*

Vì khoå haïnh neân vöôït qua chín kieáp thaønh Chaùnh giaùc tröôùc Boà- taùt Di-laëc.

Noùi veà saùu ba-la-maät.

Hoûi: Ñaøn ba-la-maät laøm sao ñuû?

Ñaùp: Taát caû ñeàu laøm ñöôïc khoâng gì ngaên ngaïi, cho ñeán duøng thaân boá thí cuõng khoâng tieác. Nhö vua Thi-tyø boá thí thaân cho chim öng, caét xeû da thòt tuy chòu ñau khoå loùc heát toaøn thaân ñeå caáp thòt cho chim aên maø taâm ta khoâng hoái tieác. Thì thaân seõ bình phuïc, khi laäp theä roài trôøi ñaát rung

chuyeån, thaân trôû laïi nhö cuõ, Boà-taùt xaû boû thaân maïng boá thí nhö theá taâm khoâng lui suït, ñoù laø Ñaøn ba-la-maät ñaày ñuû.

Hoûi: Giôùi ba-la-maät laøm sao ñuû?

Ñaùp: Khoâng tieác thaân maïng hoä trì tònh giôùi nhö vua Tu-ñaø-ma. Vò vua naøy tinh taán trì giôùi thöôøng nöông theo lôøi noùi chaân thaät, cuøng heïn vôùi luùc Ñaïi vöông Ma-sa-ñaø roài trôû veà nöôùc baûy ngaøy cuùng döôøng Sa- moân, xong töø ñoù veà sau vua naøy maõn kyø, vì trì giôùi giöõ lôøi chaân thaät, luùc saép cheát vì trì giôùi khoâng tieác thaân maïng, nhö theá khaép nôi nhaân duyeân vaøo kinh Thuyeát Boån Sinh. Boà-taùt nhaân ñòa trì giôùi xaû boû thaân maïng taâm khoâng hoái tieác töùc laø töôùng giôùi ba-la-maät ñaày ñuû.

Hoûi: Saèn-ñeà Ba-la-maät laøm sao ñaày ñuû?

Ñaùp: Neáu ngöôøi ñeán maéng, loùc da xeû thòt taâm khoâng töùc giaän nhö Tyø-Kheo Saèn-ñeà thöôøng suy nghó töø nhaãn ôû döôùi röøng caây nhaäp thieàn Tam-muoäi. Baáy giôø, vua Ca-lôïi vì nöõ saéc neân sinh taâm töùc giaän chaët tay chaân, xeûo muõi tai maø Tyø-kheo taâm an nhaãn baát ñoäng. Vua hoûi:

Nay ta chaët caét xeû thaân oâng oâng coù nhaãn ñöôïc khoâng ? YÙ toâi thaät khoâng töùc giaän,

Ai tin ñöôïc lôøi oâng?

Neáu toâi thaät coù taâm nhaãn khoâng töùc giaän thì thaân toâi bình phuïc nhö thöôøng. Noùi lôøi aáy xong thaân trôû laïi nhö cuõ.

Khoâng tieác thaân maïng tu haïnh nhaãn nhuïc, nhö theá goïi laø töôùng saèn-ñeà ba-la-maät ñaày ñuû.

Hoûi: Tyø-leâ-da Ba-la-maät laøm sao ñuû?

Neáu coù ñaïi taâm nhö Thaùi töû Ñaïi Thí vì taát caû chuùng sinh ra bieån tìm cuûa baùu, ñöôïc ngoïc nhö yù muoán trôû veà coõi Dieâm-phuø-ñeà, ñeå boá thí y phuïc, vaät baùu cho chuùng sinh. Thaàn bieån tieác vieân ngoïc nhaân thaùi töû nguû, thaàn bieån troäm laáy ñem veà cung. Thaùi töû thöùc daäy bieát vaäy vì vieân chaâu naøy maø theä duøng thaân naøy thaùo heát nöôùc bieån lôùn cho khoâ caïn, theo thaàn bieån tìm chaâu ngoïc taâm ñònh khoâng bieáng nhaùc. Caùc trôøi, Ñeá-thích caûm taám loøng Thaùi töû, vì vaät maø sieâng naêng khoâng tieác thaân maïng, töùc thôøi caùc trôøi giuùp söùc thaùo nöôùc bieån, nöôùc giaûm xuoáng moät nöûa, thaàn bieån sôï haõi theïn thuøng neân traû vieân ngoïc laïi. Cuõng nhö Boà- taùt Thích-ca gaëp Phaät Phaát-sa baûy ngaøy, baûy ñeâm ñöùng moät chaân, maét khoâng heà rôøi, chaúng tieác thaân maïng nhö theá, vì chuùng sinh maø tinh taán goïi laø töôùng Tyø-leâ-la ba-la-maät ñaày ñuû.

Hoûi: Theá naøo laø töôùng thieàn ba-la-maät ñaày ñuû?

Ñaùp: Nhö taát caû thieàn ñònh töï taïi, laïi nhö khi vò tieân Xaø-leâ ngoài thieàn nhaäp ñònh coù con quaï bay ñeán laøm toå treân ñaàu toùc cuûa vò tieân,

nhöng vò tieân loøng khoâng lay ñoäng, cho ñeán khi chim bay ñi, aáy goïi laø töôùng Thieàn ba-la-maät ñaày ñuû.

Hoûi: Theá naøo laø Baùt-nhaõ ba-la-maät ñaày ñuû?

Ñaùp: Boà-taùt duøng ñaïi taâm phaân bieät, nhö ñaïi thaàn baø-la-moân Cuø- taàn chia maët ñaát Dieâm-phuø thaønh baûy phaàn, moät soá thaønh lôùn thaønh nhoû, xoùm laøng thoân daân ñeàu nhoùm laïi thaønh baûy phaàn.

Baùt-nhaõ ba-la-maät cuõng gioáng nhö theá, ñoù goïi laø Baùt-nhaõ ba-la- maät cuûa Boà-taùt töôùng ñaày ñuû. Nay ñeàu laø trí tueä haï nhaãn coù theå ñieàu phuïc caùc caên, ñaày ñuû saùu Ñoä, vì sao? Vì naêng löïc cuûa trí tueä haï nhaãn maïnh meõ, naêng löïc phieàn naõo yeáu, duøng trí tueä naøy tu haønh saùu Ñoä, coù theå nhaãn saùu teá, khoâng tieác thaân maïng thaønh saùu Ñoä. Boán Ba-la-maät ñaày ñuû chính laø naêng löïc cuûa nieäm xöù taùnh cho ñeán haï nhaãn.

Thieàn ba-la-maät ñuû chính laø löïc coïng nieäm xöù ñeán haï nhaãn.

Baùt-nhaõ ba-la-maät ñaày ñuû chính laø naêng löïc cuûa nieäm xöù cho ñeán haï nhaãn.

Hoûi: La-haùn coøn khoâng theå khoâng tieác thaân maïng, tu haønh saùu Ñoä, naêng löïc cuûa trí tueä haï nhaãn ñaâu theå thaønh saùu Ñoä?

Ñaùp: Neáu khoâng coù Töø bi theä nguyeän, naêng löïc tu haønh nhieàu kieáp, thì trí tueä cuûa La-haùn coøn khoâng theå nhö vaäy, huoáng chi haï nhaãn. Nay beân ngoaøi duyeân Töø bi theä nguyeän huaân tu laâu ngaøy, beân trong coù trí tueä phaùp nhaãn, giuùp phaù naêng löïc saùu teä (taâm xan, taâm phaù giôùi, taâm saân nhueá, taâm bieáng nhaùc, taâm loaïn, taâm si)

Truï Nhaát sinh boå xöù:

Töùc Boà-taùt Thích-ca vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp laø ñeä töû Boå xöù, giöõ giôùi caám thanh tònh, thöïc haønh caùc coâng ñöùc, Phaät Ca-dieáp thoï kyù cho Boà-taùt seõ thaønh Phaät vaøo ñôøi keá, ñaây laø giai vò Trung nhaãn.

Sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát:

Boû baùo thaân coõi Dieâm-phuø, sinh leân coõi trôøi naøy laøm thaày trôøi ngöôøi, ôû coõi trôøi naøy duøng ba thöù nieäm xöù, tu taùm thaéng xöù, vì muoán ñieàu phuïc keát söû ñöôïc thanh tònh neân xuoáng coõi Dieâm-phuø-ñeà, duøng thaàn thoâng bieán hoùa haøng phuïc ma trôøi, boán bieän taøi voâ ngaïi, noùi phaùp phaù caùc ngoaïi ñaïo vaø ñoä taát caû chuùng sinh, ñaây laø giai vò thuoäc Trung nhaãn.

Hoûi: Boà-taùt vì sao töø môùi phaùt taâm haøng phuïc keát söû cho ñeán haøng phuïc naøy maø khoâng döùt?

Neáu döùt keát söû thì khoâng ñöôïc thoï sinh hoùa vaät, quaùn voâ thöôøng haøng phuïc keát söû laøm cho caùc phieàn naõo tieâu tan, duïng taâm thanh tònh tu haïnh saùu Ñoä laøm cho caùc coâng ñöùc theâm lôùn.

Haï sinh thaønh ñaïo:

Töùc Ba taïng giaùo noùi veà, taùm töôùng thaønh quaû Boà-ñeà. Taùm töôùng thaønh ñaïo goàm:

* Töø coõi trôøi Ñaâu-suaát xuoáng
* Gaù thai
* Ñaûn sinh
* Xuaát gia
* Haøng phuïc ma
* Thaønh ñaïo
* Xoay baùnh xe phaùp
* Nhaäp Nieát-baøn

Töø coõi trôøi Ñaâu-suaát xuoáng:

Luùc Boà-taùt saép haï sinh duøng boán thöù quaùn nhaân gian: Quaùn thôøi:

Ngöôøi baáy giôø tuoåi thoï traêm tuoåi Phaät môùi ra ñôøi. Quaùn ñaát ñai:

Chö Phaät thöôøng nöông vaøo trung quoác sinh ôû Ca-duy-la-veä, töùc laø trong traêm öùc maët trôøi, maët traêng.

Quaùn chuûng taùnh: Phaät sinh vaøo hai chuûng taùnh: Vì doøng saùt-lôïi theá löïc roäng lôùn

Vì doøng Baø-la-moân trí tueä roäng lôùn.

Phaät Thích-ca Maâu-ni sinh vaøo doøng saùt-lôïi. Quaùn choã sinh:

Taïi sao ngöôøi meï hoaøi baõo Boà-taùt Na-la-dieân löïc chæ ôû thaønh Ca- tyø-la-veä thuoäc trung quoác, vua Tònh Phan, ngöôøi meï coù theå hoaøi baõo thaân sau Boà-taùt. Suy nghó roài sau ñoù töø coõi trôøi Ñaâu-suaát giaùng xuoáng. Hoûi: Vì sao coù hình daùng con voi traéng, maø khoâng coù caùc hình daùng khaùc?

Noùi veà ôû trong thai: Töùc laø chaùnh tueä nhaäp vaøo thai meï, taát caû chuùng sinh taø tueä vaøo thai meï, Boà-taùt nhôù nghó khoâng maát, neân goïi laø chaùnh tueä vaøo thai meï, thaân trung AÁm truï thì bieát trung AÁm, khi vaøo thai thì bieát vaøo thai, Ca-la-la thì bieát Ca-la-la, baûy ngaøy tinh cha huyeát meï hôïp laïi.

Luùc laø an-phuø-ñaø möôøi boán ngaøy nhö vaùng söõa.

Luùc laø giaø-ñaø hai ngaøy nhö gioït söõa ñaëc, thaân nguõ baøo khi sinh ra ñeàu nhôù nghó khoâng maát, ñoù goïi laø chaùnh tueä vaøo thai meï.

Laïi nöõa, nhöõng ngöôøi khaùc truï thaân Trung AÁm khi vaøo thai meï muoán thoï sinh thì ñoái vôùi cha meï seõ gaù sinh ra khoûi taâm ñieân ñaûo, sinh

taâm baát tònh. Boà-taùt khoâng phaûi nhö vaäy, chaùnh tueä roõ bieát cha meï töông tuïc vaøo thai, aáy goïi laø chaùnh tueä.

Noùi veà töôùng ra khoûi thai: Boà-taùt ñuû möôøi thaùng, chaùnh tueä khoâng maát, sinh ra töø hoâng phaûi böôùc xuoáng ñaát ñi baûy böôùc, töï noùi:

Treân trôøi döôùi theá chæ coù ta laø toân quyù nhaát.

Luùc môùi sinh trong nöôùc aáy coù ba möôi hai vieäc laønh, trong kinh coù noùi ñuû. Roài cho thaày töôùng ñeán xem töôùng Thaùi töû, thaân Thaùi töû coù ba möôi töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, thaày töôùng lieàn rôi leä. Vua sôï haõi ñieàu khoâng laønh beøn hoûi thaày töôùng: Con ta coù ñieàu gì khoâng toát hay sao maø ngaøi rôi leä?

Vò tieân ñaùp: Thaùi töû coù töôùng toát roõ raøng, neáu ôû taïi gia seõ laøm vua Chuyeån Luaân, cai quaûn boán chaâu thieân haï, tu möôøi ñieàu laønh ñeå daïy daân. Neáu xuaát gia seõ thaønh Phaät, ñoä thoaùt muoân daân. Nhöng Thaùi töû coù töôùng toát chaéc chaén khoâng ôû Ngai Vaøng laøm vua Chuyeån Luaân. Neáu Thaùi töû xuaát gia seõ ñaéc ñaïo Boà-ñeà, ñoä thoaùt trôøi, ngöôøi. Thöông cho toâi tuoåi giaø khoâng gaëp ñöôïc Phaät, neân toâi buoàn tuûi rôi leä. Cho neân ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp trang nghieâm thaân mình, vì muoán ñaéc quaû Boà-ñeà.

Hoûi: Vì sao maø hieän ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp? Ñaùp: Vì phaùp thaønh Phaät trang nghieâm nhö theá.

Noùi veà xuaát gia:

Baáy giôø, Boà-taùt tuoåi caøng lôùn, ra boán cöûa thaønh thaáy caùc khoå sinh giaø, beänh cheát, lieàn sinh taâm chaùn sôï, nöûa ñeâm vöôït thaønh xuaát gia, saùu naêm khoå haïnh, aên chaùo söõa ñöôøng pheøn cuûa Baø-la-moân Nan-ñaø, thaân ñöôïc möôøi saùu coâng ñöùc.

Noùi veà töôùng haøng phuïc chuùng ma:

Ngoài döôùi coäi Boà-ñeà phaù moät muoân taùm ngaøn öùc chuùng ma binh quyû. Ma vöông thaát baïi, quyû binh lui taùn.

Noùi veà thaønh ñaïo:

Chuùng ma lui taùn roài, Boà-taùt nhieáp taâm tónh toïa, truï trung nhaãn cuûa ñeä töù thieàn, tu quaùn thaønh moät saùt-na trung nhaãn, moät saùt-na thöôïng nhaãn, moät saùt-na theá ñeä nhaát phaùp, phaùt chaân voâ laäu, ba möôi boán taâm ñaéc voâ thöôïng Boà-ñeà.

Ba möôi boán taâm: Taùm nhaãn, taùm trí, chín voâ ngaïi, chín giaûi thoaùt, ñaày ñuû möôøi löïc, boán voâ sôû uùy, möôøi taùm phaùp baát coâïng, ba ñaït voâ ngaïi, ba yù chæ ñaïi Bi, boán trí voâ ngaïi, taát caû caùc phaùp chung rieâng töôûng bieät ñeàu bieát, neân goïi laø Phaät, giaûi thoaùt thöù chín, ñaày ñuû nhaát thieát chuûng trí ôû ñôøi bò lai, neân goïi laø Tieåu thöøa Phaät.

Noùi veà töôùng xoay baùnh xe phaùp:

ÔÛ vöôøn Nai noùi phaùp cho naêm anh em Kieàu-traàn-nhö, ba laàn xoay baùnh xe phaùp töù ñeá sinh dieät, trôøi ngöôøi ñaéc ñaïo. Ñaây laø Tam baûo hình thaønh ôû theá gian. Keá noùi möôøi hai nhaân duyeân goïi laø taïng Tu-ña-la. Sau möôøi hai naêm, Phaät ngöï taïi nöôùc Tyø-Xaù-ly vì con tröôûng giaû Tu-Laân- Na-Ca-Ñaø laøm daâm duïc, bôûi theá nhaân duyeân keát ñaïi toäi ñaàu tieân, cheá ra hai traêm naêm möôi giôùi.

Luùc Phaät ngöï taïi thaønh Xaù-Baø-Ñeà baûo caùc Tyø Kheo: Coù naêm sôï haõi, naêm toäi, naêm oaùn neáu khoâng tröø dieät, aáy laø nhaân duyeân ôû ñôøi naøy, ñôøi vò lai chòu voâ löôïng khoå. AÁy laø Phaät töï noùi Tyø-ñaøm giaùo, töø ñaây xoay baùnh xe phaùp ba taïng cho ñeán Nieát-baøn, daïy ñeä töû ba thöøa goïi laø xoay baùnh xe phaùp.

Noùi veà töôùng nhaäp Nieát-baøn:

ÔÛ giöõa hai caây sa-la thaønh Caâu-thi-na ngaøi xuaát nhaäp thieàn ñònh nghòch thuaän, ñeán ñeä Töù thieàn nhaäp Tam-muoäi hoûa quang, thieâu thaân dieät ñoä chæ ñeå laïi Xaù-lôïi, laøm ruoäng phöôùc cho trôøi ngöôøi, thaân trí ñeàu dieät, nhaäp Nieát-baøn voâ dö. Ñaây laø trong kinh Thanh vaên noùi giai vò Ñaïi thöøa.

Noùi veà phaân bieät:

Hoûi: Trong kinh Thanh vaên khai ra ba thöøa vì sao ngay ñôøi naøy ñoaïn döùt keát söû, Boà-taùt töø môùi phaùt taâm, cho ñeán haøng phuïc caâc ma nhöng khoâng döùt keát söû ?

Ñaùp: Thanh vaên Duyeân giaùc chaùn sinh töû, töï caàu Nieát-baøn, khoâng vì lôïi ích chuùng sinh. Bôûi vaäy, tham ñaém chaáp tröôùc döùt keát söû, keát söû döùt heát thì khoâng thoï sinh, nhaäp Nieát-baøn.

Boà-taùt ñaïi Bi thöông xoùt muoán ñoä taát caû chuùng sinh, chòu khoå sinh töû, giaùo hoùa chuùng sinh. Chuùng sinh ra ñôøi goác laønh thuaàn thuïc lieàn thaønh ñaïo, noùi Ba thöøa giaùo, cuøng ngöôøi tu ba thöøa ñoàng nhaäp Nieát-baøn. Neáu trong nhaân ñaïo keát söû töùc khoâng ñöôïc thoï sinh thì ñaâu theå lôïi ích chuùng sinh. Bôûi vaäy, nhaãn thoï sinh töû khoâng döùt keát söû, traûi qua ba A- taêng-kyø ôû trong sinh töû giaùo hoùa chuùng sinh, cuøng ra khoûi ba coõi. Khoâng döùt keát söû laø yù nghóa ñoù.

Hoûi: Boà-taùt döùt keát söû theä nguyeän thaàn thoâng öùng hoùa lôïi ích chuùng sinh, ñaâu haún heã coøn keát söû laø phaûi thoï sinh ñuùng khoâng?

Ñaùp: Döùt keát söû, theä nguyeän thaàn thoâng giaùo hoùa thoï sinh, ñaây laø noùi veà giaùo phaùp Ñaïi thöøa khoâng phaûi noùi veà ba taïng, vì sao? Vì döùt keát söû, theä nguyeän thoï sinh laø noùi veà Thoâng giaùo. Phaùp taùnh thaân thoâng thoï sinh laø noùi veà Bieät giaùo. Phaùp thaân öùng sinh laø noùi veà Vieân giaùo.

Hoûi: Thanh vaên ñaâu ñöôïc töï yù noùi veà döùt keát söû thoï sinh ?

Ñaùp: Ba taïng giaùo chính laø giaùo hoùa Tieåu thöøa, phuï laø giaùo hoùa Boà-taùt. Neáu noùi Boà-taùt keát söû döùt heát thoï sinh Nhò thöøa lieàn nghi. Neáu keát söû heát maø ñöôïc thoï sinh, nhöõng vò Thanh vaên ñaéc quaû La-haùn seõ khoâng coøn thoï sinh. Bôûi theá, khoâng noùi Boà-taùt döùt keát söû thoï sinh.

Hoûi: Neáu laø ngöôøi Nhò thöøa sinh nghi, khoâng noùi Boà-taùt döùt keát söû thoï sinh, Ñaïi thöøa Phöông ñaúng Ma-ha Baùt-nhaõ daïy chung ba thöøa cuõng khoâng noùi Boà-taùt döùt keát söû, duøng theä nguyeän thaàn thoâng thoï sinh ?

Ñaùp: Ñaây chính laø giaùo bô soáng, bô chín. Nhò thöøa thuaàn thuïc daàn tin hieåu roõ raøng, nghe vieäc cuûa Boà-taùt taâm khoâng nghi ngôø, cho neân kinh Phaùp Hoa cheùp: Sau ñoù taâm töôùng theå tín ra vaøo khoâng ngaïi, nhöng döøng laïi ôû boån xöù.

Hoûi: Ñieàu noùi roõ nghóa Boà-taùt trong kinh Thanh vaên laø Phaät noùi hay caùc ñeä töû Thanh vaên sau khi Phaät dieät ñoä noùi ?

Cuõng coù ñieàu Phaät noùi cuõng coù caùc La-haùn laøm Tyø-Baø-sa, A-tyø- ñaøm noùi.

Hoûi: Thöù naøo laø Phaät noùi, thöù naøo laø caùc La-haùn noùi ?

Nhö noùi Boà-taùt töø môùi phaùt taâm cho ñeán khoâng döùt keát söû, ngoài ñaïo traøng baáy giôø keát söû taäp khí ñeàu döùt heát. Ñaây laø lôøi Phaät noùi.

Y cöù ñaâu ñeå bieát ?

Luaän Chuû Long Thoï ñaùp vôùi nhieàu ngöôøi: neáu Boà-taùt thaân sau khoâng döùt keát söû laø Phaät phöông tieän noùi. Cuõng coù caùc La-haùn sau khi Phaät dieät noùi. Nhö noùi moät A-taêng-kyø kieáp bieát mình thaønh Phaät maø khoâng noùi cho moïi ngöôøi bieát, A-taêng-kyø kieáp bieát roõ mình thaønh Phaät, cuõng noùi vôùi moïi ngöôøi bieát. Nghóa naøy chaúng phaûi noùi trong Ba taïng giaùo, cho ñeán caùc La-haùn soaïn luaän Tyø-Baø-Sa giaûi thích nghóa Boà-taùt.

Hoûi: Neáu Phaät töï noùi Ba taïng giaùo noùi nghóa Boà-taùt naøy coù theå tin

nhaän.

Neáu caùc vò La-haùn noùi laøm sao tin ñöôïc?

Ñaùp: Caùc vò La-haùn laø baäc Thaùnh, cuøng choïn löïa yù trong Ba taïng

giaùo cuûa Phaät, noùi nghóa Boà-taùt ñaâu deã gì hoaøn toaøn sai.

Hoûi: Neáu vaäy thì luaän Trí Ñoä laø yù gì ? Töø ñaàu ñeán cuoái phaù trong moät buùng ngoùn tay ?

Ngaøi Long Thoï vì muoán trình baøy ma-ha-dieãn (Ñaïi thöøa) noùi vieäc haønh ñaïo cuûa Boà-taùt, duøng lôùn phaù nhoû ñeàu coù theå phaù. Neáu y cöù veà Tieåu thöøa noùi trong Toâng ñoà Ba taïng baäc Thaùnh La-haùn choïn löïa ñaâu deã sai traùi. Neáu caùc La-haùn noùi kinh Thanh vaên, giaûi thích nghóa Boà-taùt ñeàu sai traùi.

SOÁ 1929 - TÖÙ GIAÙO NGHÓA, Quyeån 7 778

Caùc Phaùp sö phaøm phu thôøi maït phaùp ñaâu theå coù vieäc giaûi thích nhaàm. Phaøm tình giaûi thích Tieåu thöøa ñaõ khoâng theå thöøa duøng kinh Ñaïi thöøa saâu xa haù coù theå trích ra vong tình baøn luaän. Neân bieát, tuy khoâng phaûi lôøi Phaät noùi. Neáu caùc vò La-haùn soaïn luaän cuõng caàn tin nhaän.

1. Y cöù vaøo veà giai vò Ba taïng giaùo giaûi thích nghóa thanh tònh voâ

caáu:

Chính laø giai vò trung nhaãn boå xöù, con ñöôøng saùu Ñoä töùc laø nghóa

tònh, vì sao? Vì trong ba loaïi thuoác khoâng coù ba loaïi beänh. Saùu Ñoä chính laø ñaïo ñeá, töùc laø nghóa tònh. Bôûi vaäy, kinh Phaùp Hoa cheùp: Laïi thaáy Phaät töû tu muoân haïnh, caàu tueä voâ thöôïng thì noùi tònh ñaïo cho hoï. Ñaïi só Duy- ma thaønh töïu saùu Ñoä töùc laø nghóa tònh, vì khoâng coù saùu teä caáu cho neân goïi laø voâ caáu, ñeå giaûi hieåu töông tôï, beân trong xöùng lyù töù ñeá sinh dieät, beân ngoaøi hôïp vôùi nhaân duyeân, trôï giuùp Thích-ca Nhö Lai hieån Ba thöøa giaùo cho neân goïi laø thanh tònh voâ caáu.

Bôûi theá phaåm Phöông Tieän, thò hieän taät beänh noùi phaùp voâ thöôøng, khoå, khoâng voâ ngaõ, baát tònh cho Quoác Vöông vaø Tröôûng giaû nghe, quôû traùch nhieàu ngöôøi sieâng caàu quaû Phaät laø yù naøy.

Hoûi: Duy-ma gaït boû Thanh vaên, quôû traùch Boà-taùt ñaây laø haønh vò khoâng theå nghì baøn, ñaâu ñöôïc laáy kinh Thanh vaên noùi veà giai vò Boà-taùt roài so saùnh?

Ñaùp: Truï Boà-taùt giaûi thoaùt khoâng theå nghó baøn coù theå thò hieän nhieàu loaïi, haù khoâng theå hieän Thanh vaên noùi veà giai vò cuûa Boà-taùt phuï Thích-ca Nhö Lai maø hoaèng hoùa ö ?

Hoûi: Vì sao hoùa ñoä Quoác Vöông, Tröôûng giaû maø thò hieän thaân Boà- taùt Ba Taïng ñeå noùi phaùp cho hoï, quôû traùch Thanh vaên, Boà-taùt töùc laø hieän ngoân giaùo Ma-ha-dieãn khoâng theå nghì baøn?

Ñaùp: Vì coõi phaøm tuïc beân trong keát söû khoâng heà noùi Töù ñeá sinh dieät. Ñaây chính laø ñoái trò coõi Boà-taùt Thanh vaên beân trong do taäp khí ñaõ döùt, nhöng meâ vaøo lyù ba ñeá khoâng theå nghì baøn. Bôûi vaäy, noùi ba loaïi Töù ñeá ñeå chieát phuïc Thanh vaên, noùi töù thaät ñeá voâ taùc quôû traùch Boà-taùt.