LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 166

BOÀ TAÙT GIÔÙI BAÛN TOÂNG YEÁU

**SOÁ 1906**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1906**

**LÔØI TÖÏA**

**PHAÙP SÖ ÑAÏI HIEÀN NGHÓA KYÙ**

*Taêng Ñaïo Phong Chuøa Ñaïi Tieán Phöôùc soaïn.*

Toâi thaáy moïi loaøi nhung nhuùc luoân taïo traàn nghieäp maø taêng theâm laäu caên, moïi ngöôøi voäi vaøng laêng xaêng, vòn laáy caáu duyeân maø laøm beán meâ laàm. Ví nhö hoa ñoám aån hieän, voøng löûa quay troøn, cho neân ñaáng Chaân Phaïm thöông xoùt, chôû chuyeân thì duøng beø baùu, Ñaáng Theá Huøng giaùo hoùa thì duøng kim chöông. Neáu saâu xa tinh vi, môø thieáu bí maät thì vöôït bieát beå, voïng quyeân mòch phaân, nhaø thaàn linh khanh, traïch duïng ñieàm chæ. Töø khi troáng trôøi môùi taáu ôû quang dieäu, ñaïo thaät chaùnh chaân, maét ñôøi môùi maát ôû kieân laâm, lyù chæ moät ngoä, ñeán ngaøn naêm sau hai toâng höng thaïnh, chaáp coù thì soùt khoâng, chaáp khoâng thì soùt coù, ñeàu y cöù vaøo bôø beán chöa loäi xuoáng giöõa nguoàn. Than oâi! Ñöùc phong heát xoâng, söông tieân maát vò. Ñaïi nghóa saép cheát, caùi gì laø gioàng moái, thì naêm maët trôøi truyeàn chieáu ôû naêm trôøi, hoaøn thö leä caûnh, ngaøn boä tieáng bay ôû ngaøn xöa, taùi thoï hoàng huaân. Ngöôøi tin thì noái ñuoác truyeàn ñeøn, xuaân lan thu cuùc, phaûi ñeán naêm traêm maø kieät khôûi, thì ñoù laø ai, töùc laø Phaùp Sö Ñaïi Hieàn ngöôøi Ñoâng Quoác. Huyeàn phong thanh maïo, ñaïo khí rieâng huøng, daùng ñeïp Long chöông phuïng soà, löôïng thì Haø quan Nhaïc Töûng, tôùi tuoåi tröôûng thaønh môùi bieát caây ôû Thanh khöu ñeán tuoåi thaønh laäp, mong thuyeàn töø nôi luïc haûi maø daáu veát raát xa xoâi, beøn ngaàm duøng nghóa che giaáu aùnh saùng, röøng töôi khoâ, khan caàu phaùp bò rôi ruïng. Nhaân thuaät Du- giaø Toaûn Yeáu ba quyeån, soaïn Duy Thöùc Quyeát Traïch moät quyeån, Boà-taùt Giôùi Baûn Toâng Yeáu, moät quyeån vaø Baûn Maãu Tuïng, moät traêm haøng ñeå truyeàn cho ñôøi sau, ñeàu laø lôøi ñeïp lyù saâu, vaên goïn nghóa nhieàu. Böu Bính

maø maët trôøi trí tueä theâm saùng, Thaùi saùt maø nuùi giaùc caøng ñeïp, khuyeân keû meâ nôi ñöôøng reõ maø thaáy roõ chæ nam cho xe, khoâng bieát hình daùng maët maøy thì xin xem göông Taây Taàn.

**SOÁ 1906**

**BOÀ-TAÙT GIÔÙI BAÛN TOÂNG YEÁU**

*Sa-moân Thanh Khöu Ñaïi Hieàn soaïn.*

Duõng só ñaùnh traän cheát nhö veà. Tröôïng phu höôùng ñaïo coù töø gì, môùi vaøo luoân khoù aét chaúng deã. Do khoù neáu lui kieáp naøo thaønh? Tröôïng phu muoán laøm vua ba coõi, quô göôm trí tueä döùt chuùng ma, ta ôû bieån khoå theå khoâng sôï, trang nghieâm thuyeàn giôùi vôùi möôøi phöông.

Nay y theo kinh naøy giaûi thích trì Phaïm, löôïc coù ba moân:

1. Moân neâu yù kinh.
2. Moân naêng sôû thaønh.
3. Moân tu haønh khaùc nhau.

# *Moân YÙ kinh:*

Kinh cheùp: Kinh Phaïm Voõng, Phaät Loâ-giaù-na noùi phaåm Boà-taùt Taâm Ñòa. Phaïm laø nghóa naêng tònh, Voõng laø nghóa nhieáp höõu tình, töùc laø kinh naøy cho ñeán trôøi Höõu Ñaûnh trong bieån lôùn sinh töû maø thaâu nhieáp höõu tình hoaøn toaøn khieán ñeán bôø vaéng laëng, Voâ thöôïng, laøm gì ích voâ taän caùc loaøi ñoùi khaùt nhö caùi löôùi ñôøi. Do ñoù, Theá Toân nhaân noùi Phaïm Voõng moät boä toâng taâm, sinh tröôõng muoân ñöùc goïi laø Taâm Ñòa (ñaát taâm)

# *Moân Naêng sôû thaønh:*

Löôïc coù hai thöù:

* 1. Töôùng Naêng thaønh.
  2. Töôùng Sôû thaønh.

1. *Naêng thaønh:*

Nhö kinh noùi taát caû ngöôøi coù taâm ñeàu phaûi giöõ giôùi Phaät, töùc laø voâ thöôïng thöøa raát roäng raát saâu, vì raát saâu neân toät laø voâ thöôïng thöøa raát saâu roäng. Vì raát saâu neân raát khoù, do raát roäng neân taát caû thaønh nhaân. Moät vi traàn beù nhoû laø goác cuûa nuùi bieån. Do ñaây chö Phaät cheá giôùi voâ ngaïi chæ caàn hieåu lôøi maø phaùt taâm, do naêng löïc chuûng taùnh neân ñeàu thaønh nhaân. Ñaây laø sao? töùc nhö coù moät ngöôøi quyeát ñònh mong caàu döùt taát caû ñieàu aùc, tu taát caû ñieàu laønh, heát coõi höõu tình ñeàu ñeán haïnh tröôïng phu. Baáy giôø, ôû phaân taâm giaûi thoaùt naøy do duyeân Yeát-ma maø ñöôïc giôùi Boà-taùt,

taát caû ñieàu aùc töùc laø töø môùi phaùt taâm cho ñeán Boà-ñeà ñaõ döùt boû taát caû taïp nhieãm. Taát caû ñieàu laønh laø töø môùi phaùt taâm cho ñeán Boà-ñeà, ñaõ sinh vaø ñöôïc taát caû coõi höõu tình thanh tònh, laø cuøng ñôøi vò lai ñaõ gaùnh vaùc, taát caû caàu ñaïo chaúng gì lôùn hôn ñaây, phuïng hoaøng tuy chöa nôû maø theá töï taïi vöôït caûnh, taâm môùi phaùt tuy coøn buoäc raøng trong ñoù maø laïi coù taùnh caän vaät, ruoài muoãi voã caùnh maø khoâng coù daïng che trôøi. Nhò thöøa ra khôûi nhieãm maø khoâng coù coâng ñöùc che chôû chuùng sinh, nhö kinh noùi Boà-taùt Ca-dieáp tuïng raèng: Phaùt taâm roát raùo khoâng hai khoâng khaùc, hai taâm nhö theá tröôùc hoûi taâm, mình chöa ñöôïc ñoä tröôùc ñoä ngöôøi, cho neân ta leã môùi phaùt taâm. Môùi phaùt xong laø thaày trôøi ngöôøi, hôn caû Thanh vaên vaø Ñoäc giaùc, nhö theá phaùt taâm hôn ba coõi cho neân ñöôïc goïi Toái voâ thöôïng.

1. *Sôû thaønh:*

Nhö kinh noùi, taát caû Boà-taùt ñaõ hoïc, taát caû Boà-taùt seõ hoïc, taát caû Boà- taùt nay ñang hoïc, ñaõ löôïc noùi töôùng traïng Ba-la-ñeà-moäc-xoa, töùc laø giôùi Boà-taùt y theo thaät maø laáy boû, chaúng ñoàng caùc giôùi khaùc cuûa Phaät. Phaûi bieát thôøi nghi noùi khinh laø troïng, noùi troïng laø khinh, cho neân ôû ba giôùi töôùng quyeát ñònh roài môùi so nhìn Thanh vaên, löôïc coù ba thöù phaân töôùng khaùc nhau.

*Phaàn töôùng Thoï giôùi khaùc nhau:* Nghóa laø giôùi Boà-taùt tröø ñuû baûy giaù, taát caû ñeàu thoï ñöôïc giôùi chæ hieåu lôøi thì ñöôïc giôùi chaúng maát. Phaät töû trong ba ñôøi kieáp, taát caû Phaät thöôøng noùi nhö theá. Do ñaây cuõng coù phaùp töï thoï. Laïi tuy phaïm troïng, neáu chaúng phaûi baûy giaù thì hieän ñôøi ñöôïc thoï, chaúng ñoàng vôùi giôùi khaùc, nhö baûn nghieäp cheùp:

Möôøi trong coù phaïm maø khoâng hoái thì ñöôïc cho thoï laïi, Du-giaø cuõng theá. Song trong kinh naøy öôùc phaïm baûy giaù, maät yù noùi chung ngöôøi phaïm möôøi giôùi troïng thì hieän ñôøi chaúng ñöôïc giôùi.

*Phaàn töôùng Phaïm khaùc nhau:* Luaän nhieáp Ñaïi thöøa cheùp: Boà-taùt taùnh toäi chaúng hieän laønh, hôi gioáng vôùi Thanh vaên vì giaù toäi coù hieän haønh neân cuøng noù chaúng ôû chung, choã naøy coù Thanh vaên Phaïm maø Boà- taùt khoâng phaïm. Boà-taùt coù ñuû giôùi thaân, ngöõ, taâm; Coøn Thanh vaên chæ coù hai giôùi thaân vaø ngöõ, nghóa laø ngöôøi vaø haønh ñeàu coù boán caâu. Ngöôøi boán caâu laø:

1. Trong taø ngoaøi chaùnh.
2. Ngoaøi nhieãm trong tònh.
3. Trong ngoaøi ñeàu tònh.
4. Trong ngoaøi ñeàu nhieãm.

* Haïnh coù boán caâu laø:

1. Hôïp phöôùc nhoû maø roäng lôùn.
2. Thuaän vôùi saâu xa maø traùi vôùi caïn gaàn.
3. Ñeàu thuaän.
4. Ñeàu traùi.

Trong ñaây cuõng coù taùnh hoäi hieän haønh, nhö Du-giaø cheùp: “Thieän quyeàn phöông tieän vì lôïi tha, ñoái vôùi caùc taùnh toäi coù phaàn ít hieän haønh maø khoâng phaïm laïi sinh coâng ñöùc, cho ñeán noùi roäng”. Do ñoù maø bieát chæ coù caûnh giôùi Phaät laø tuøy phaàn, vì taát caû do taâm, chaúng theá thì theá naøo? Töïa xeáp vaøo ñòa nguïc, vì caùc Thaùnh ñaõ döùt noù.

Nhö Kheá kinh cheùp: “Boà-taùt bieát duøng nhaân duyeân phaù giôùi maø khieán ngöôøi thoï trì öa thích Ñaïi thöøa thì ñöôïc phaù giôùi. Boà-taùt khi aáy neân nghó raèng: Ta thaø moät kieáp hoaëc döôùi moät kieáp ñoïa ñòa nguïc Voâ giaùn chòu toäi baùo naøy, chæ coát khieán ngöôøi aáy chaúng lui suït Boà-ñeà.”

Vaên-thuø baïch Phaät: “Vì ngöôøi huûy giôùi naøy bò ñoïa ñòa nguïc A-tyø thì khoâng coù vieäc ñoù, Phaät khen laønh thay! Du-giaø cuõng ñoàng nhö theá.”

Hoûi: Ñaõ sinh coâng ñöùc vì sao goïi laø taùnh toäi.

Ñaùp: YÙ vui tuy toát nhöng phöông tieän laø aùc, nhöng choã naøo cuõng noùi chaúng nhieãm thì chaúng phaïm, chæ do yù vui, chaúng do phöông tieän vì khi duøng phöông tieän thì coù nhieãm. Nhö noùi taïi gia töø taâm laø daâm, xuaát gia chaúng nhö theá vì hoä Thanh vaên.

Hoûi: Ñoàng thoï ba nhoùm giôùi chi phaûi ñoàng nhau, vì sao moät vieäc phaïm maø moät söï laïi chaúng phaïm khaùc nhau.

Ñaùp: Giôùi chi tuy ñoàng maø tu coù giôùi haïn, nhö taùnh baát ñònh laø sôû tri chöôùng taùnh, tuøy vaøo choã troâng, thaáy nhieãm maø chaúng nhieãm.

*Phaàn töôùng boû khaùc nhau:* Tyø-kheo coù naêm duyeân, Boà-taùt coù boán duyeân, nhö luaän noùi roäng. Laïi Tyø-kheo ba phaåm phaïm toäi troïng ñeàu boû tònh giôùi, Boà-taùt phaûi do thöôïng phaåm trieàn xaû nhö Töø Toâng noùi. Neáu Boà-taùt huûy phaïm boán phaùp tha thaéng xöù, thì thöôøng hieän haønh ñeàu khoâng hoå theïn, laïi caøng öa thích thaáy coâng ñöùc aáy, phaûi bieát noùi teân thöôïng phaåm trieàn phaïm, khoâng phaûi caùc Boà-taùt taïm moät hieän haønh phaùp tha thaéng xöù, lieàn boû Boà-taùt tònh giôùi luaät nghi nhö caùc Bí-soâ. Laïi giôùi Tyø- kheo phaûi thoï trì chung, phaïm moät giôùi troïng lieàn maát taát caû. Boà-taùt tònh giôùi luaät nghi nhö Du-giaø noùi trong giôùi Boà-taùt khoâng coù phaïm Voâ-dö, cho ñeán noùi roäng, nghóa laø thöôïng phaåm trieàn tuy phaù moät giôùi troïng thì chaúng maát caùc thöù khaùc. Cuõng nhö caän söï chung thoï trì moät, tuy goïi laø phaïm giôùi maø thaønh taùnh, nhö Kheá kinh cheùp:

Coù maø phaïm, hôn laø khoâng coù maø chaúng phaïm, coù phaïm goïi laø Boà-taùt, khoâng phaïm goïi laø ngoaïi ñaïo. Laïi nhö khi môùi daïy giôùi do coù moät phaàn thoï, cuõng coù moät phaàn trì. nhö Theá Toân noùi thoï moät giôùi goïi

laø moät phaàn Öu-baø-taéc. Boà-taùt cuõng theá, laø giôùi goïi tuøy phaàn nhö Kheá kinh noùi: Coù thoï moät phaàn giôùi goïi laø moät phaàn Boà-taùt, cho ñeán möôøi phaàn goïi laø thoï giôùi ñaày ñuû. Laïi, giôùi Tyø-kheo qua ñôøi lieàn xaû. Boà-taùt chaúng phaûi nhö theá, duø chuyeån sang ñôøi khaùc nhöng giôùi vaãn theo roäng noùi nhö luaän.

Laïi nhö kinh noùi: “Taát caû giôùi Boà-taùt phaøm Thaùnh ñeàu taän taâm laøm theå, cho neân taâm taän thì giôùi cuõng taän, taâm khoâng taän neân giôùi cuõng khoâng taän.”

Hoûi: Cuõng coù theå thoï trì ñöôïc khoâng?

Ñaùp: Nhö chi khoâng loài, choã cheá maø thoï. Thôøi cuõng phaûi theá, thaø quaù giôùi haïn (bieân teá), nhö Quaùn Kinh cheùp: “Ñaïi vöông haèng ngaøy thoï taùm giôùi.”

Hoûi: Neáu theá thì ñuùng nhö thôøi, caàn phaûi ñuû chi, hoaëc laïi nhö chi cuõng coù luùc giaûm, thôøi thì traùi kinh.

Nhö noùi: Coù moät luùc Ta ôû beân bôø soâng Haèng, Ca-chieân-dieân ñeán noùi raèng: Baïch Ñöùc Theá toân, con daïy chuùng sinh khieán hoï thoï trai phaùp, hoaëc moät ngaøy, hoaëc moät ñeâm, hoaëc moät luùc hoaëc moät nieäm, ngöôøi nhö theá ngöôøi thaønh trai chaúng? Con noùi: Tyø-kheo laø ngöôøi ñöôïc thieän, chaúng goïi laø trì trai. Caùc ñeä töû con nghe noùi nhö theá chaúng hieåu yù con, baûo raèng Nhö Lai noùi taùm giôùi tai phaûi thoï ñuû môùi ñöôïc.

Ñaùp: Moät aùc neân ngaên thì moät chi thaønh giôùi. Muoán tieán ñeán Ñònh tueä thì chaúng giaûm thôøi. Boà-taùt baûy chuùng thuaän theo Thanh vaên, taùm giôùi cuõng theá, thoï rieâng nhö theá.

Nhö kinh Nieát-baøn coù baøi tuïng raèng: Neáu vì ñaïo voâ thöôïng, trong moät ngaøy moät ñeâm, thoï trì taùm trai giôùi, thì sinh coõi Baát Ñoäng.

# *Tu haønh khaùc nhau:*

* Löôïc coù boán thöù:
  1. Gaàn guõi thieän só.
  2. Laéng nghe chaùnh phaùp.
  3. Nhö lyù taùc yù.
  4. Ñuùng nhö lôøi daïy maø tu haønh.

1. *Gaàn guõi thieän só:*

Nhö Theá toân noùi taát caû chuùng sinh laø nhaân duyeân gaàn cuûa ñaïi Boà- ñeà, khoâng coù baïn laønh tröôùc, nghóa laø baïn coù boán:

1. Thuaän thieän traùi aùc.
2. Thuaän aùc traùi thieän.
3. Thieän aùc ñeàu thuaän.
4. Thieän aùc ñeàu traùi.

Trong ñaây caùi ñaàu thì ñoàng vôùi söï, tuøy ñieàu aùc aáy ñaõ söûa ñoåi, laøm thaày, chaúng phaûi baïn ñoàng taâm maø ñoaïn vaøng, môû haït chaâu treân traùn khieán thaønh phaùp khí Boà-ñeà. Coù ai chaúng baèng vaøo thaúng gaàn guõi toát maø laäp coâng, cho neân gaàn guõi thieän só laøm ñaàu.

1. *Laéng nghe chaùnh phaùp:*

Nhö Kheá kinh noùi neáu löûa ñaày khaép theá giôùi, thì caàn phaûi nghe phaùp, töùc laø nhôø moät caâu coù theå döùt ñöôïc voøng khoå, nghe nöûa baøi keä thì hoàn chìm nuùi tuyeát. Song ôû boán choã maø an truï chaùnh nieäm, sau môùi thöa hoûi. Nhö luaän neân bieát, saûng nghe chöa chieàu, caàn phaûi löu thoâng, laáy chaùnh haïnh ngöôøi khaùc laøm muoân haïnh cuûa mình. Neáu laàm chaùnh nieäm thì ñoïa ñòa nguïc A-tyø, lôïi moät chuùng sinh thì cam taâm chòu khoå nhö Kheá kinh noùi: Vôùi moät chuùng sinh maø öùc kieáp tu haønh khieán voâ löôïng chuùng thoaùt khoûi bieån khoå.

1. *Ñuùng nhö lyù taùc yù:*

Nghóa hoùa laø quaùn boán vieäc tröôùc trò boán ñaûo:

1. Caùc haïnh voâ thöôøng, coù sinh phaûi coù dieät, coù thaïnh phaûi coù suy, khoâng phaûi roát raùo.
2. Höõu laäu ñeàu khoå, do ba khoå, nhöng do löôùi aùi maø bò coät troùi trong sinh töû. Hoïp ly laø muûi nhoïn ñoäc caét xeù, teân löûa buoàn khoå baén ra, noùi roäng nhö trong luaän.
3. Coõi baát tònh taïp nhieãm, gioáng nhö tònh hieän, nhö oaùn giaû thaân, caùc töôûng baát tònh nhö luaän noùi roäng.
4. Caùc phaùp voâ ngaõ, hai ngaõ ñeàu khoâng töùc laø caùc uaån phaùp sinh dieät laøm thaân, khôûi chaúng noùi khôûi, dieät khoâng töôûng dieät. Caùc phaùp moät töôùng goïi laø voâ töôùng, nhö huyeãn duyeân sinh, khoâng coù töï taùnh, vì taùnh khoâng taùnh, töùc taùnh caùc phaùp. Tuy khoâng ra khoûi töôùng maø chaúng thaáy thaân noù tuy ôû trong lôøi chöa noùi hình traïng noù.
5. *Ñuùng nhö lôøi daïy maø tu haønh:*

Theà khôûi möôøi ñòa, chí xa mong Boà-ñeà, xuaát gia töø bieät ngöôøi thaân, qui y löôøng baùt ñuùng phaùp thoï trì. caây traêm hoï xem laø cuûa caûi giôùi ñònh tueä, ñuùng nhö lôøi daïy maø tu haønh. Laïi noùi theá naøy laø boán moân kheùo leùo. Boà-taùt thöïc haønh tònh giôùi, ñuû tö löông nhieäm maàu:

* 1. Moân chaùnh nieäm giöõ gìn.
  2. Moân Ba-la-maät cao sieâu.
  3. Moân taùnh khinh troïng.
  4. Moân töôùng Trì Phaïm.

1. *Moân giöõ gìn chaùnh nieäm:*

Nhöõng gì ñaùng yeâu thích thì nghó raèng: Caùc duïc khoâng theå no, nhö

xöông khoâ, cho ñeán aùch nhö caây thaúng naùt quaû, nhö coâ gaùi La-saùt, ít muøi vò maø nhieàu tai öông, hai khaép caùc nghóa lôïi theá gian va xuaát theá gian. ÔÛ ñaây maø khoâng nhòn ñöôïc laøm sao heát khoå. Neáu ñoái traùi nhau, phaûi nghó meâ taâm minh, chaáp laøm khaùc neân voïng sinh möøng giaän. Cheát chìm trong bieån khoå, töø nghieäp chòu quaû, daãn ngöôøi khaùc laøm duyeân khieán ñoïa vaøo ñöôøng aùc, lôøi mình raát saâu. Con töøng caàu vieäc voâ nghóa lôïi, söï chaúng sôï phaûi chòu khoå lôùn laâu daøi ñòa nguïc, huoáng laø Boà-ñeà khoå nhoû taïm thôøi maø chaúng chòu ñöôïc hay sao?

Neáu ôû trong dung phaûi nghó raèng: Maïng soáng nhanh choùng nhö teân baén, cuùi ngöôùc moät ñôøi, ngaøy nay saép heát coù nghóa lôïi gì ñaâu. Voâ thæ cung caáp cho thaân nay thaân trôû laïi haïi, voâ bieân sinh töû khoâng choã kieàm cheá.

Nhö Ñöùc Theá toân noùi: Ñaát ñai khoâng thaät coù, caùc oâng ñeâm daøi chaúng chòu voâ löôïng khoå sinh töû, moät ngöôøi moät kieáp choã chòu taân xöông, chaúng hö hoaïi thì chaét ñaày nhö nuùi cao beân thaønh Vöông-xaù, coøn söûa ñaõ uoáng thì nhieàu nhö nöôùc boán bieån, maùu do thaân chaûy ra, laïi nöôùc maét khoùc cho yeâu thöông maø phaûi xa lìa thì nhieàu hôn nöôùc boán bieån. Taát caû coû caây treân ñaát lieàn ñeàu chaët ra laøm theû ñeå ñeám soá cha meï cuõng chaúng theå heát. Töø voâ löôïng kieáp ñeán nay ôû trong ñòa nguïc, hoaëc ôû trong suùc sinh hoaëc ôû trong ngaï quyû chòu caùc haønh khoå chaúng theå ñeám keå. Nhö theá suy nghóa nhieàu ñeâm khoâng bieáng löôøi. Cho ñeán naèm nghieâng khoâng phaûi truï vaøo töôûng aùnh saùng, phieàn naõo saâu khoâng ñaùy, bieån sinh töû khoâng bôø, thuyeàn ñoä khoå chöa döøng laøm sao ñöôïc nguû nghæ.

1. *Thuoäc veà moân Ba-la-maät-ña:* Löôïc coù hai moân laø:
2. Thuoäc veà taùnh chung.
3. Thuoäc veà töôùng rieâng.

Moät thöù ñaàu caùc haïnh, do laøm vaø chaúng laøm, phaûi laøm, boán caâu baûy thöù nhieáp thoï toái thaéng neân goïi laø Ñaùo Bæ Ngaïn, noùi roäng nhö trong luaän. Nhöng Ñaùo Bæ Ngaïn ñeàu coù chín töôùng nhö Du-giaø noùi, phaûi neân kheùo leùo. Sau coù ba thöù:

1. Nhaân quaû, nhieáp tröôùc laøm y sau neân thuaän caâu nhieáp tröôùc, tònh sau trì tröôùc neân thuaän caâu nhieáp sau. Tuy khaùc bieät tu, tuy tu khaùc nhau nhöng do daàn trì neân moãi moãi töï nhieân tu khaép taát caû.
2. Theå nhieáp tu vieäc moãi nhieáp haïnh, taát caû voâ saân nhaãn taùnh, taát caû tu nghieäp giôùi taùnh, taát caû voâ saân nhaãn taùnh, taát caû taùnh tinh taán maïnh meõ, taát caû chuyeân chuù tònh töï taùnh, taát caû chaùnh kieán haäu nguõ taùnh, cho moät haïnh naøy maø tu taùt caû haïnh thì phaûi töông öng.

Duøng nhieáp caùc phaùp voâ tham:

Moãi moãi coù ñuû voâ öùng thí, cho ñeán thaønh töïu trí höõu tình cuøng giuùp nhau môû mang quyeán thuoäc, ñeàu duøng taát caû caùc haïnh coâng ñöùc laøm töï taùnh. Do ñaây taát caû haïnh laøm taát caû haïn. Cho neân moät nieäm tu taát caû haïnh, ñaâu chæ A-taêng-xí-da veà sau. Laïi voâ soá kieáp thaät ôû moät nieäm. Nhö toaøn haïnh thaät höôùng töï haïng, vì ñôøi vò lai, haïng cuøng boái nhau vì ñôøi quaù khöù khoâng ñaàu khoâng ñuoâi qui veà moät nieäm. Neân coù baøi tuïng raèng: ÔÛ moäng baûo caû naêm thöùc roài chæ choác laùt cho neân thôøi voâ löôïng naèm trong moät saùt-na.

1. *Moân taùnh khinh troïng:*

Choã laáy vaø boû tuy nhieáp taát caû taïp nhieãm thanh tònh nhöng ñoái vôùi gia haïnh nghieäp cheá caùc giôùi caám, löôïc coù möôøi troïng vaø boán möôi taùm khinh nhöng giôùi Boà-taùt yù ñòa laøm goác, neáu thaáy thaéng lôïi thì buoâng lung thaân ngöõ, khoâng ñieàu aùc naøo chaúng do tham saân si, ñeàu laø daãn toát suy ra xaáu. Do ñoù boán thöù sau laø caên baûn troïng. Trong giôùi nhieáp thieän, cöïc traùi coù hai moät laø tu phöôùc boû trí, hai laø boû Ñaïi theo Tieåu. Tham rieâng daãn ñaàu, ngu si daãn khaép, hai thöù kia daãn sau vì traùi Ñaïi thöøa. Trong nhieáp höõu tình cöïc traùi coù hai:

1. Tröôùc mình sau ngöôøi.
2. Coù töôûng oan thaân, chæ aùc daãn ñaàu, tham saân daãn sau, ngu si taø kieán daàn chung taát caû.

Do ñaây tuøy öng laø goác ba tuï

1. *Moân töôùng Trì Phaïm:*

Löôïc coù ba moân:

* 1. Moân töôùng chung.
  2. Moân töôùng rieâng.
  3. Moân roát raùo.

1. *Moân töôùng chung:*

Neáu laøm thì phaïm, duø phaïm cuõng laøm, boán caâu phaân bieät, hoaëc coù laøm maø chaúng phaïm. Töùc laø trong giôùi kieán thaéng lôïi cuûa Boà-taùt cho ñeán haï phaøm coù taâm laønh maø laøm ñeàu laø khoâng phaïm. Hoaëc coù khi chaúng laøm maø phaïm, töùc laø tuøy hyû (thaáy laøm maø vui theo). Caùc caâu khaùc neân bieát, neáu phaïm thì nhieãm, neáu nhieãm thì nhaát ñònh phaïm, nghóa laø coù boán caâu: Caâu moät laø voâ phuù voâ kyù, voâ tri buoâng lung. Toäi naøy giuùp aùc vôøi laáy quaû aáy. Caâu hai laø, töùc muoán döùt noù maø sinh khôûi yù vui phaùt sieâng tinh taán, phieàn naøo höùng laáy che môø taâm aáy, luùc naøo cuõng khôûi. Caùc caâu khaùc neân bieát. Neáu phaïm thì toäi, neáu toäi cuõng phaïm, töùc laø thuaän caâu tröôùc. Vì phaïm loaïn v.v... maø khoâng heà bieát, cho neân coù tö nghieäp, neáu coù troïng khinh thì cuõng coù nghieäp ñaïo, neáu coù nghieäp ñaïo

thì cuõng laø toäi troïng, boán caâu phaân bieät, hoaëc coù khi laø troïng maø chaúng phaûi nghieäp ñaïo, töùc nhö baùn röôïu v.v... vaø moät phaàn khaùc, hoaëc coù khi laø nghieäp ñaïo maø chaúng thuoäc troïng, nhö laø yû ngöõ, v.v… caùc caâu khaùc neân bieát. Neáu laø troïng nghieäp ñaïo cuõng seõ xaû giôùi, neáu xaû giôùi thì cuõng laø troïng nghieäp phaûi chaêng? Neân laøm boán caâu:

1. Trung haï phaåm trieàn, phaïm tha thaéng xöù, töùc laø coù hoå theïn, cuõng chaúng coù kieán chaáp saâu laø coâng ñöùc.
2. Töï mình vaø höôùng veà ngöôøi khaùc, boû nguyeän Boà-ñeà.
3. Thöôïng trieàn, chung rieâng phaïm tha thaéng xöù, khôûi toäi caên

baûn.

1. Tröø töôùng naøy laø caâu thöù tö.

Hoûi: Neáu theá vì sao kinh baûn nghieäp cheùp: Giôùi Boà-taùt coù pheùp

thoï maø khoâng coù pheùp xaû boû, coù phaïm maø chaúng maát, heát meù vò lai.

Ñaùp: Haï thöøa höôùng Ñaïi thì coù pheùp xaû, boû giôùi Boà-taùt, khoâng phaûi nhö theá. Hoaëc giôùi Boà-taùt khoâng phaïm voâ dö, khoâng coù heát taát caû, nhö tröôùc ñaõ noùi.

1. *Moân töôùng rieâng:*

Neáu ôû mình ngöôøi khen cheâ thì toäi, neáu cheâ khen cuõng laø phöôùc hay sao? Töùc coù boán caâu hoaëc coù khen cheâ toäi hoaëc khen cheâ phöôùc. Nhö ñoái vôùi ngöôøi maø laøm toån haïi hoaëc laøm lôïi ích. Hoaëc coù khen cheâ phöôùc, khen cheâ toäi. Vì deïp taø, vì taøi daãn lôïi, hoaëc coù khi khen cheâ vöøa phöôùc cuøng toäi. Khen cheâ cuõng nhö theá, töùc laø thuaän caïn nhoû traùi saâu roäng, hoaëc coù khen cheâ, cheâ khen, khoâng toäi khoâng phöôùc, töùc nhö taâm taêng thöôïng phaïm loaïn, hoaëc troïng khoå böùc, hoaëc chöa thoï giôùi voâ kyù maø laøm. Neáu khen cheâ toäi thì laø tha thaúng xöù. Neáu tha thaéng xöù thì cuõng khen cheâ hay sao? Nghóa laø töôùng khinh troïng khoù theå quyeát ñònh, tuøy vò trì phaïm raát saâu kín. Nhöng y cöù nghieäp ñaàu boán caâu phaân bieät, töùc coù khen cheâ maø chaúng phaûi troïng toäi. Tuy coù yeâu gheùt maø chaúng laøm lôïi. Tuy nhieãm phaïm toäi maø chaúng phaûi troïng. Caùc caâu khaùc neân bieát, trong ñaây laïi noùi giôùi khen cheâ, caùc loaïi trì phaïm khaùc ôû ñaây neân bieát, töùc laø giôùi Boà-taùt cuøng caùc haïnh taâm roäng meânh moâng khoâng bôø beán, khoâng heà trôû ngaïi. Coù ngöôøi laøm nhieàu hôn caùt buïi, muoân haïnh moãi haïnh caû ngaøn muoân, öùng theo traàn cô maø tu moãi vieäc. Taùnh toäi phöôùc khoù bieát khaùc? Moät haïnh öùng traàn, töôùng taø chaùnh deã laïm. Tuy voâ soá cô nhöng ñeàu nhaäp ñaïo Boà-ñeà, cao sinh tình heïp maø cheâ ñeàu laø nhaân, khen saâu vaøo tueä roäng, tuy ñoàng maët ngöôøi ñaâu hôïp moät töôùng, tuy ñi ñöôøng xa ñaâu chæ duøng chaân. Nhö Kheá kinh noùi: Ñoái vôùi thöøa chaäm beøn goïi laø chaäm. ÔÛ giôùi chaäm thì chaúng goïi laø chaäm. Boà-taùt Ma-ha-taùt ñoái vôùi Ñaïi

SOÁ 1906 - BOÀ TAÙT GIÔÙI BAÛN TOÂNG YEÁU 495

thöøa naøy taâm khoâng phaûi maïn, ñoù goïi laø vaâng giöõ giôùi, vì hoä chaùnh phaùp duøng nöôùc Ñaïi thöøa ñeå töï taém goäi. Cho neân Boà-taùt tuy hieän phaù giôùi maø khoâng goïi laø chaäm.

1. *Moân Roát raùo:*

Töùc duøng hai khoâng, maát töôùng ba luaân, nhö Kheá kinh cheùp: Phaûi duøng Baát Hoä vieân maõn tònh giôùi Ba-la-maät-ña, phaïm töôùng khoâng phaïm chaúng thaät coù neân goïi laø ba luaân töôùng giôùi, toäi, nhaân. Vì chaúng töùc duyeân neàn töôùng chaúng phaûi coù töùc. Trung gian ñeàu chaúng thaät coù. Taùnh chaúng phaûi thaät coù, neân vaät taêng coù theå trì. töôùng chaúng phaûi khoâng neân chaúng baùc khoâng phaïm. Khoâng maø chaúng baùt, neân chaúng maát giôùi töôùng. Coù maø chaúng theâm neân khoâng phaïm giôùi taùnh. Tuy noùi töôùng khinh troïng, phaûi quaáy maø thaáy ba luaân chaúng phaûi haïnh roát raùo. Caùc phaùp nghóa nhö neân goïi Nhö Lai, do tu voâ ngaõ maø ñöôïc haïnh voâ töôùng naøy, döùt boû hai töôùng, ñaày ñuû hai lôïi neân goïi laø roát raùo. Vì sao? Vì trong moät nieäm ba ñôøi vieân dung goïi laø Boà-ñeà chaúng lìa phaùt taâm. Taêng thöôïng yù laïc töø ñaây maø sinh. Nhö Kheá kinh cheùp: Ñöông quaû chö Phaät, xoa ñaûnh noùi phaùp, moät phaùp khoâng thì taát caû voâ sinh. Lieàn baûo töï taâm coù ra saùu ñöôøng. Ñoàng theå ñaïi Bi töø ñaây maø khôûi, nhö Kheá kinh noùi töùc phaùp thaân naøy coù voâ löôïng phieàn naõo quaáy ñoäng, tôùi lui sinh töû neân goïi laø chuùng sinh. Hoä trì ñaõ theá, xuaát ly cuõng theá. Nhö coù baøi tuïng raèng:

*Taát caû bieån nghieäp chöôùng. Ñeàu töø voïng töôûng sinh Neáu ngöôøi muoán saùm hoái Ngoài thaúng quaùn thaät töôùng. Caùc toäi nhö söông muø*

*Maët trôøi tueä laøm tan Cho neân phaûi doác loøng.*

Sieâng saùm hoái saùu caên. Ba tuï giôùi naøy lìa bôø khoå vui, chöùng ñoaïn trí aân, ba thaân ñöùc Baûn. Khuyeân nhö so daây ñaøn phaûi laáy ôû möùc trung bình. Nhö Kheá kinh noùi Boà-taùt vì ñaïo maø thoï boán thöù cuùng döôøng, thaân chaúng beàn chaéc thì chaúng chòu khoå, chaúng chòu ñöôïc khoå thì chaúng theå tu haønh. Ñoái vôùi khoå sinh giaän gheùt, thì ñoái vôùi vui sinh tham, cho ñeán noùi roäng: Ta vì hoûi khaép taát caû Luaän toâng, trong khoaûng ñoám baùu, tuoåi nhoû vò ñuû. Nay sao tu taäp veát xöa. Nhö Du-giaø kyù vaø tuïng ñeàu baøy yù vui cuûa mình nhö Duy-thöùc phaùn moät quyeån, may coù keû ñoàng thuù roõ maø laáy quyeát, ñaõ môû Thaùnh ñieån vi maät yeáu. Göông troøn treo treân hö khoâng chieáu xa. Thaân ngöôøi Thaùnh giaùo khoù theå gaëp, keû coù taâm muoán xuaát traàn ñaõ kòp thôøi.