LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 179

LUAÄN DÒ BOÄ TOÂNG LUAÂN

**SOÁ 2031**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2031**

**LUẬN DỊ BỘ TÔNG LUÂN**

*Taùc giaû Boà-taùt theá höõu*

*Haùn dòch: Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang ñôøi ñöôøng.*

*Sau khi Phaät Nieát-baøn Vöøa ñaày moät traêm naêm Dò boä Thaùnh giaùo khôûi Daãn ñeán khoâng lôïi ích Laàn löôït vì chaáp khaùc Do ñoù coù nhieàu boä Nöông theo A-caäp-ma Baûo chaáp kia ñaùng chaùn Ñaïi Boà-taùt Theá höõu*

*Ñuû ñaïi trí hueä giaùc Chôn Bí-soâ doøng Thích Luùc nhìn roõ xeùt choïn Ñeàu thaáy ôû theá gian Nhieàu nhaän thöùc noåi troâi Chia nhau phaù lôøi Phaät*

*Baèng thuyeát cuûa nhieàu toâng Phaûi quaùn xeùt Phaät giaùo Caên cöù lôøi Thaùnh ñeá*

*Nhö nhaët vaøng trong caùt Choïn laáy thöù chaân thaät.*

Ñöôïc nghe chuyeän keå theá naøy sau khi Ñöùc Phaät Baïc-giaø-phaïm nhaäp Nieát-baøn. hôn traêm naêm, theá gian nhö maët trôøi ñaõ töø taét laâu. Chaâu thaønh Caâu-toâ-ma thuoäc nöôùc Ma-kieät-ñaø, coù ñöùc vua teân laø Voâ Öu, cai

quaûn boä chaâu Thieäm. Vò vua naøy coù ñöôïc moät caùi loïng traéng hoùa ñoä ñöôïc caû ngöôøi vaø thaàn. Luùc ñoù Phaät phaùp cuûa ñaïi chuùng vöøa môùi bò phaân chia nhaân ñoù boán chuùng hoïp baøn veà naêm vieäc cuûa ñaïi thieân yù kieán khoâng ñoàng nhau, neân phaân laøm hai boä laø Ñaïi chuùng boä vaø Thöôïng toïa boä. Boán chuùng ñoù laø:

1. Chuùng roàng voi.
2. Chuùng queâ doát ôû vuøng bieân giôùi.
3. Chuùng hoïc roäng.
4. Chuùng ñaïi ñöùc.

Veà naêm vieäc thì nhö tuïng noùi raèng:

*Bò keû khaùc duï coù ñieàu khoâng bieát*

*Coøn hoaøi nghi nhôø ngöôøi khaùc aán chöùng. Nhôø ngaøy aâm thanh môùi chöùng Thaùnh ñaïo Ñoù chính laø lôøi daïy cuûa ñöùc phaät.*

Khoaûng moät traêm naêm sau ñoù (töùc hai traêm naêm sau khi Phaät dieät ñoä) thì ñaïi chuùng boä laïi chia laøm ba boä:

1. Nhaát thieát boä.
2. Thuyeát xuaát theá boä.
3. Keâ daän boä.

Sau ñoù khoaûng traêm naêm laàn thöù hai naøy thì Ñaïi chuùng boä laïi xuaát hieän moät boä môùi ñoù laø Ña vaên boä. Sau ñoù cuõng trong traêm naêm thöù hai naøy thì Ñaïi chuùng boä laïi coù theâm moät boä môùi nöõa laø Thuyeát giaû boä. Ñeán cuoái khoaûng moät traêm naêm thöù hai naøy thì coù nhaø ngoaïi ñaïo xuaát gia caûi taø quy chaùnh goïi laø Ñaïi thieân, xuaát gia thoï ñaïi giôùi ôû trong Ñaïi chuùng boä. Hoïc roäng sieâng naêng ôû treân nuùi Cheá ña. Vò naøy cuøng vôùi Taêng cuûa boä aáy trình baøy laïi naêm vieäc. Nhaân ñoù coù nhieàu tranh caõi traùi nhau, neân laïi chia laøm ba boä:

1. Cheá ña sôn boä.
2. Taây sôn truï boä.
3. Baéc sôn truï boä.

Nhö theá Ñaïi chuùng boä ñaõ boán hoaëc naêm laàn chia boä khaùc nhau.

Caùc thuyeát khaùc nhau goác ngoïn hôïp thaønh chín boä:

1. Ñaïi chuùng boä.
2. Nhaát thuyeát boä.
3. Thuyeát xuaát theá boä.
4. Keâ daän boä.
5. Ña vaên boä.
6. Thuyeát giaû boä.
7. Cheá ña sôn boä.
8. Taây sôn truï boä.
9. Baéc sôn truï boä.

Rieâng Thöôïng toïa boä thì traûi qua thôøi gian ñoù vaãn hoøa hôïp moät vò. Nhöng trong ba traêm naêm ñaàu thì coù chuùt ít tranh caõi nhau neân phaân laøm hai boâï:

1. Thuyeát nhaát thieát höõu boä cuõng goïi laø Thuyeát nhaân boä.
2. Thöôïng toïa boä goác ñoåi teân laø Tuyeát sôn boä.

Sau ñoù ngay trong khoaûng traêm naêm thöù ba naøy thì Thuyeát nhaát thieát höõu boä laïi sinh ra moät boä môùi laø Ñoäc töû boä. Sau ñoù, cuõng trong khoaûng traêm naêm thöù ba naøy thì Ñoäc töû boä laïi chia ra boán boä laø:

1. Phaùp thöôïng boä.
2. Hieàn truï boä.
3. Chaùnh löôïng boä.
4. Maät laâm sôn boä.

Sau ñoù cuõng trong traêm naêm thöù ba naày thì töø Thuyeát nhaát thieát höõu boä laïi sinh ra moät boä teân laø Hoùa ñòa boä. Sau ñoù cuõng trong khoaûng traêm naêm thöù ba naøy töø Hoùa ñòa boä laïi sinh ra moät boä teân laø Phaùp taïng boä töï xöng laø ta noi göông theo thaày Thaùi Thuùc Thò. Ñeán cuoái khoaûng cuoái khoaûng ba traêm naêm thì töø Thuyeát nhaát thieát höõu boä laïi sinh ra moät boä teân laø AÅm quang boä cuõng goïi laø Thieän tueá boä. Cho ñeán ñaàu moät traêm naêm thöù tö thì töø Thuyeát nhaát thieát höõu boä laïi sinh ra moät boä nöõa goïi laø Kinh löôïng boä, cuõng goïi laø Thuyeát chuyeån boä töï khoe laø ta thôø Khaùnh Hyû laøm thaày. Nhö theá Thöôïng toïa boä thì coù baûy hoaëc taùm laàn chia boä, goác ngoïn keå chung goàm coù möôøi moät boä:

1. Thuyeát nhaát thieát höõu boä.
2. Tuyeát sôn boä.
3. Ñoäc töû boä.
4. Phaùp thöôïng boä.
5. Hieàn trò boä.
6. Chaùnh löôïng boä.
7. Maät laâm sôn boä
8. Hoùa ñòa boä.
9. Phaùp taïng boä.
10. AÅm quang boä.
11. Kinh löôïng boä.

Caùc toâng goác vaø toâng ngoïn, ñoàng nghóa khaùc nghóa nay toâi seõ noùi

roõ:

Ñaïi chuùng boä Nhaát thuyeát boä, Thuyeát xuaát theá boä. Keâ daän boä laø caùc boä ñoàng nghóa. Vôùi toâng goác Nghóa laø caû boán boä ñeàu noùi gioáng nhau veà: Chö Phaät Theá Toân ñeàu laø xuaát theá, taát caû Nhö Lai ñeàu khoâng coù phaùp höõu laäu, lôøi cuûa caùc Nhö Lai noùi ñeàu laø chuyeån phaùp luaân, Ñöùc Phaät duøng moät thöù tieáng maø noùi taát caû phaùp. Nhöõng ñieàu Ñöùc Theá Toân noùi ra khoâng thöù naøo laø khoâng ñuùng nghóa. Saéc thaân cuûa Nhö Lai thaät khoâng bôø beán, oai löïc cuûa Nhö Lai cuõng khoâng bôø beán, tuoåi thoï cuûa Nhö Lai cuõng khoâng bôø beán. Ñöùc Phaät hoùa ñoä caùc loaøi höõu tình khieán sinh taâm tònh tín khoâng bieát chaùn ñuû. Ñöùc Phaät khoâng heà naèm mô. Ñöùc Nhö Lai trong moïi hoûi ñaùp ñeàu khoâng caàn suy nghó. Trong taát caû moïi luùc phaät khoâng “Noùi veà danh” vì thöôøng ôû trong ñònh. Song caùc loaøi höõu tình cho raèng khi Phaät noùi danh thì ñeàu raát vui möøng hôùn hôû. Chæ trong saùt na thì taâm hieåu roõ taát caû phaùp, chæ trong saùt na thì taâm töông öùng vôùi Baùt-nhaõ, hieåu roõ taát caû phaùp. Chö Phaät Theá Toân coù Taän trí vaø Voâ sinh trí luoân tuøy chuyeån cho ñeán khi nhaäp Nieát-baøn. Taát caû Boà-taùt khi ôû trong thai meï ñeàu khoâng nhaän laáy Yeát thích lam, AÙt boä ñaøm, Beá thi kieàn nam laøm töï theå. Taát caû Boà-taùt khi ngaøy thai meï thì hoùa hình baïch töôïng vaø taát caû Boà-taùt khi ra khoûi thai meï ñeàu töø hoâng beân phaûi. Taát caû Boà-taùt ñeàu khoâng khôûi töôûng duïc, töôûng giaän, töôûng gieát haïi. Khi Boà-taùt muoán laøm lôïi ích cho caùc loaøi höõu tình ñeàu nguyeän sinh ngaøy aùc thuù vaø tuøy yù maø ñeán nôi. Chæ trong saùt na hieän quaùn bieân trí thì khaép bieát caùc töôùng sai khaùc cuûa Töù ñeá,... naêm thöùc thaân coù thöù nhieãm, coù thöù lìa nhieãm. ÔÛ coõi Saéc vaø Voâ saéc thì ñuû caû saùu thöùc thaân. Naêm thöù saéc caên laáy khoái thòt laøm theå. Maét khoâng thaáy saéc, tai khoâng nghe tieáng, muõi khoâng ngöûi muøi, löôõi khoâng neám vò, thaân khoâng bieát chaïm xuùc. ÔÛ vò ñaúng daãn coù phaùt ra tieáng noùi. Cuõng coù ñieàu phuïc taâm, cuõng coù tònh taùc yù. Vieäc laøm ñaõ ngaøy, khoâng coøn nhaän chòu caùc phaùp nöõa. Haøng Döï löu thì taâm, taâm sôû phaùp hay hieåu roõ töï taùnh. Coù caùc A-la-haùn coøn bò caùi khaùc daãn duï cuõng coù ñieàu khoâng bieát, cuõng coøn do döï. Nhôø ngöôøi khaùc khieán ngoä nhaäp. nhaân tieáng môùi chöùng ñaïo. Khoå coù theå daãn ñeán ñaïo, lôøi noùi khoå coù theå trôï giuùp Do hueä laøm gia haïnh neân hay dieät heát caùc khoå, cuõng coù theå daãn ñeán vui, khoå cuõng laø aên. Laïi cuõng ñöôïc truï laâu trong ñòa thöù taùm, cho ñeán phaùp Taùnh ñòa ñeàu coù theå noùi laø coù thoaùi lui. Haøng döï löu thì coù nghóa lui suït coøn baäc A-la-haùn thì khoâng coù nghóa lui suït nöõa. Khoâng coù chaùnh kieán theá gian, khoâng coù tín caên theá gian, khoâng coù phaùp voâ kyù. Khi nhaäp ngaøy chaùnh taùnh ly sinh thì coù theå noùi laø ñaõ ñoaïn döùt heát taát caû kieát. Caùc haøng Döï löu thì coøn taïo taát caû toäi aùc tröø toäi Voâ giaùn. Nhöõng kinh Phaät noùi ñeàu laø lieãu nghóa.

Phaùp Voâ vi goàm coù chín thöù:

1. Traïch dieät.
2. Phi traïch dieät.
3. Hö khoâng.
4. Khoâng voâ bieân xöù.
5. Thöùc voâ bieân xöù.
6. Voâ sôû höõu xöù.
7. Phi töôûng phi phi töôûng xöù.
8. Taùnh duyeân khôûi chi.
9. Taùnh Thaùnh ñaïo chi.

Taâm taùnh voán tònh nhöng do khaùch traàn tuøy, phieàn naõo vaáy nhieãm neân goïi laø baát tònh. Tuøy mieân khoâng phaûi laø taâm khoâng phaûi laø taâm sôû, cuõng khoâng coù sôû phaùp duyeân. Tuøy mieân khaùc vôùi trieàn, trieàn khaùc vôùi tuøy mieân, neân noùi tuøy mieân khoâng töông öng vôùi taâm, trieàn töông öng vôùi taâm. Quaù khöù, vò lai khoâng coù thaät theå. Taát caû phaùp xöù ñeàu khoâng theå bieát, cuõng khoâng nhaän bieát soá löôïng, khoâng theå thaáu suoát, hoaøn toaøn khoâng caùi coù ôû torng ñoù coù cuûa khoâng. Caùc haøng Döï löu cuõng ñaéc Tònh löï. Nhö theá ñoù laø caùc toâng goác ñoàng nghóa.

Coøn boán boä thuoäc toâng ngoïn naøy thì khaùc nghóa. Nhö noùi caùc töôùng sai khaùc cuûa Thaùnh ñeá nhö nhö laø nhö theá nhö theá. Coù söï hieän quaùn khaùc. Coù moät ít phaùp töï taïo taùc, moät ít phaùp do caùi khaùc taõo taùc moät ít phaùp do hai beân cuøng taïo taùc, laïi coù moät ít phaùp töø caùc duyeân sinh ra. Coù khi cuøng moät luùc maø hai taâm cuøng khôûi leân töùc ñaïo vaø phieàn naõo cuøng hieän tieàn. Nghieäp vaø dò thuïc coù khi cuøng chuyeån trong moät luùc, gieo troàng ieàn naûy maàm. Caùc saéc caên ñaïi chuûng thì coù nghóa bieán ñoåi coøn taâm, taâm sôû phaùp khoâng coù nghóa bieán ñoåi. Taâm thì bieán khaép thaân theå vaø taâm laïi nöông theo caûnh vaø coù theå thu laïi hay daûn traõi ra ñeàu ñöôïc. Caùc vieäc chaáp chaët cuûa caùc toâng ngoïn nhö theá laàn hoài coù voâ löôïng caùc thöù khaùc nhau. Nhö boä Ña vaên boä ñoàng nghóa vôùi toâng goác laø goïi naêm tieáng cuûa Phaät laø xuaát theá giaùo: Voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, Nieát- baøn tòch tònh. Vì naêm thöù tieáng naøy coù theå daãn ñeán ñaïo xuaát ly. Coøn caùc tieáng khaùc cuûa nhö lai laø theá gian giaùo. Coù baäc A-la-haùn coøn bò caùi keû duï, coøn coù ñeàu khoâng bieát, cuõng coù caùi coøn hoaøi nghi nhôø Nhôø ngöôøi khaùc khieán ngoä nhaäp. Ñaïo nhaân tieáng maø chöùng ñaéc. Coøn caùc caùi chaáp khaùc thì phaàn lôùn ñeàu ñoàng vôùi Thuyeát nhaát thieát höõu boä.

Coøn Thuyeát giaû boä ñoàng nghóa vôùi toâng goác laø cho khoå chaúng phaûi laø uaån, möôøi hai xöù khoâng phaûi chaân thaät. Caùc haønh ñoái ñaõi nhau seõ laàn löôït hoøa hôïp nhau laïi. Giaû goïi laø Khoå. Khoâng coù löïc taïo taùc ra khoâng coù

cheát phi thôøi. Nghieäp ñaõ gaây ra tröôùc ñaây thì nghieäp seõ taêng tröôûng laøm nhaân coù Dò thuïc. Quaû coù thay ñoåi do phöôùc cho neân ñöôïc Thaùnh ñaïo. Ñaïo khoâng theå tu ñaïo cuõng khoâng theå hoaïi dieät. Coøn caùc nghóa khaùc thì phaàn lôùn ñeàu ñoàng vôùi söï chaáp cuûa Ñaïi chuùng boä.

Veà Cheá ña sôn boä, Taây sôn truï boä, Baéc sôn truï boä, ba boä naøy ñoàng nghóa vôùi toâng goác. Cho raèng caùc Boà-taùt khoâng thoaùt khoûi ñöôøng aùc Ñoái vôùi thaùp Phaät maø taïo nghieäp cuùng döôøng thì khoâng ñöôïc ñaïi quaû. Coù baäc A-la-haùn coøn bò keû khaùc duï. Vôùi naêm vieäc naøy vaø caùc nghóa moân khaùc, choã chaáp phaàn lôùn ñeàu gioáng Ñaïi chuùng boä.

Veà Thuyeát nhaát thieát höõu boä thì ñoàng nghóa vôùi toâng goác, goïi Nhaát thieát höõu boä laø caùc thöù “Coù” kia ñeàu thuoäc veà hai thöù: Danh, saéc. Coøn theå cuûa quaù khöù vò lai laø thaät coù. Taát caû phaùp xöù ñeàu coù theå bieát ñöôïc, nhaän thöùc ñöôïc cuõng laø caùi vaø thaáu suoát ñöôïc. Caùc töôùng sinh, laõo, truï, voâ thöôøng thì thuoäc taâm baát töông öng haønh uaån. Coù ba thöù vieäc höõu vi, vieäc voâ vi, cuõng coù ba thöù, ba thöù höõu vi khaùc nhau vaø coù thaät theå rieâng, ba ñeá laø höõu vi, moät ñeá laø voâ vi, boán Thaùnh ñeá daàn daàn hieän quaùn. Nöông ngaøy Khoâng vaø Voâ nguyeän laø hai thöù Tam-ma-ñòa ñeàu coù theå nhaäp ngaøy Chaùnh taùnh ly sinh. Haïnh tö duy ôû coõi Duïc cuõng nhaäp ngaøy Chaùnh taùnh ly sinh. Neáu ñaõ nhaäp ñöôïc ngaøy Chaùnh taùnh ly sinh thì khoaûng möôøi laêm taâm goïi laø Haïnh höôùng, coøn taâm thöù möôøi saùu goïi laø Truï quaû. Phaùp theá ñeä nhaát, moät taâm ba phaåm. Phaùp theá ñeä nhaát thì quyeát ñònh khoâng coøn bò lui suït. Baäc Döï löu khoâng coù nghóa lui suït, baäc caùc A-la-haùn laïi coù nghóa lui suït. Khoâng phaûi A-la-haùn ñeàu ñöôïc trí voâ sinh. Haøng phaøm phu coù theå ñoaïn döùt ñöôïc tham duïc vaø saân khueå. Caùc ngoaïi ñaïo cuõng coù theå chöùng ñöôïc naêm thoâng, cuõng coù keû haøng trôøi truï ngaøy Phaïm haïnh, thì coù theå ñaït giaùc chi trong ñöôïc baûy ñaúng chí, chöù khoâng phaûi caùc ñaúng chí khaùc. Taát caû tónh löï ñeàu thuoäc nieäm truï. Khoâng nöông ngaøy tónh löï maø ñöôïc Chaùnh taùnh ly sinh thì cuõng chöùng ñöôïc quaû A- la-haùn. Neáu nöông ngaøy thaân ôû coõi Saéc hay coõi Voâ saéc thì duø coù chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn nhöng khoâng theå nhaäp ngaøy Chaùnh taùnh ly sinh. Coøn nöông ngaøy thaân ôû coõi Duïc thì chaúng nhöõng coù theå nhaäp ngaøy Chaùnh taùnh ly sinh maø cuõng coù theå chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn.

Ngöôøi ôû -loâ Baéc Caâu chaâu khoâng lìa nhieãm baäc Thaùnh khoâng sinh ngaøy coõi aáy vaø coõi trôøi Voâ töôûng. Veà boán quaû Sa-moân khoâng phaûi do ñònh daàn daàn maø ñöôïc. Neáu tröôùc ñaõ nhaäp ngaøy Chaùnh Taùnh Ly Sinh roài, thì nöông ngaøy ñaïo Theá tuïc cuõng coù ngöôøi chöùng ñöôïc quaû Nhaát lai vaø Baát hoaøn. Coù theå noùi Töù nieäm truï bao goàm taát caû phaùp. Taát caû tuøy mieân ñeàu laø taâm sôû, cuøng töông öng vôùi taâm vaø caûnh sôû duyeân. Taát

caû tuøy mieân ñeàu thuoäc veà trieàn maø khoâng phaûi taát caû trieàn ñeàu thuoäc tuøy mieân. Taùnh cuûa chi duyeân khôûi chi nhaát ñònh laø höõu vi, cuõng coù chi duyeân khôûi chuyeån ñoåi tuøy A-la-haùn vaø coù A-la-haùn taêng tröôûng phöôùc nghieäp. Chæ ôû coõi Duïc vaø Saéc nhaát ñònh coù trung höõu. Nhaõn... naêm thöùc thaân coù thöù nhieãm vaø lìa nhieãm, nhöng neáu keå veà töï töôùng thì khoâng coù phaân bieät. Phaùp taâm, taâm sôû thì theå cuûa moãi thöù laø thaät coù. Coøn taâm vaø taâm sôû thì nhaát ñònh laø coù sôû duyeân. Töï taùnh khoâng töông öng vôùi töï taùnh. Taâm khoâng töông öng vôùi taâm. Coù chaùnh kieán theá gian, coù tín caên theá gian, coù phaùp voâ kyù. Caùc baäc A-la-haùn cuõng coù phaùp phi hoïc vaø phi voâ hoïc. Caùc A-la-haùn thì ñeàu ñaéc tónh löï, nhöng khoâng phaûi ñeàu coù theå khôûi tònh löï hieän tieàn. Coù baäc A-la-haùn cuõng bò nghieäp cuõ. Coù caùc phaøm phu truï ngaøy thieän taâm khi cheát, nhöng ôû vò Ñaúng daãn thì chaéc chaén laø khoâng coù maïng chung. Söï giaûi thoaùt cuûa Phaät vaø haøng Nhò thöøa khoâng coù gì khaùc, nhöng ba thöøa Thaùnh ñaïo thì ñeàu coù sai khaùc. Töø bi... cuûa Phaät khoâng duyeân vôùi loaøi höõu tình. Vì chaáp coù loaøi höõu tình khoâng ñöôïc giaûi thoaùt neân noùi laø Boà-taùt, cuõng nhö laø phaøm phu neáu chöa döùt heát caùc kieát, neáu chöa döùt maø ñaõ nhaäp ngaøy Chaùnh taùnh ly sinh thì ôû ñòa vò phaøm phu vaãn chöa goïi laø sieâu thoaùt. Loaøi höõu tình chæ caên cöù ngaøy caùi hieän coù maø chaáp nhaän söï tieáp noái giaû laäp. Noùi taát caû haønh ñeàu dieät maát töøng saùt-na. Nhaát ñònh khoâng coù maûy may phaùp naøo coù theå töø ñôøi tröôùc chuyeån ñeán ñôøi sau. Chæ coù Boå-ñaëc-giaø-la theá tuïc noùi laø coù chuyeån dôøi. Vì ngay luùc ñang soáng caùc nhoùm haønh naøy ñeàu dieät maát khoâng coøn maø caùc uaån khoâng chuyeån bieán. Coù thöù tónh löï xuaát theá thì taâm cuõng coù voâ laäu. Coù thieän töùc laø nhaân ngöôøi ôû trong vò ñaúng daãn khoâng phaùt ra lôøi noùi taùm chi Thaùnh ñaïo laø chaùnh phaùp luaân, khoâng phaûi lôøi noùi naøo cuûa Nhö Lai cuõng ñeàu laø chuyeån phaùp luaân. Khoâng phaûi Ñöùc Phaät duøng moät aâm maø noùi taát caû phaùp. Ñöùc Theá Toân cuõng coù nhöõng lôøi noùi khoâng nhö nghóa. Caùc kinh do Phaät noùi khoâng phaûi taát caû ñeàu laø lieãu nghóa. Phaät töï noùi cuõng coù kinh Baát lieãu nghóa. Caùc thöù nhö theá ñeàu goïi laø ñoàng nghóa, toâng ngoïn khaùc nghóa, chuûng loaïi cuûa chuùng raát nhieàu.

Veà Tuyeát sôn boä vôùi ñoàng nghóa toâng goác thì baûo raèng: Caùc Boà-taùt

cuõng laø phaøm phu. Khi Boà-taùt nhaäp ngaøy thai meï thì khoâng khôûi tham aùi. Khoâng coù ngoaïi ñaïo maø naøo chöùng ñöôïc naêm thoâng, cuõng khoâng coù vieäc haøng trôøi truï ngaøy phaïm haïnh. Coù baäc A-la-haùn coøn bò caùc keû khaùc daãn duï, cuõng coù caùi khoâng bieát, cuõng coù choã coøn do döï. Nhôø ngöôøi khaùc khieán ngoä nhaäp. Ñaïo nhaân coù tieáng maø chöùng ñaéc. Coøn caùc choã chaáp khaùc thì noùi gioáng vôùi Thuyeát nhaát thieát höõu boä.

Veà Ñoäc töû boä vôùi ñoàng nghóa toâng goác thì baûo raèng Boå-ñaëc-giaø-

la khoâng phaûi töùc uaån hay ly uaån, caên cöù ngaøy uaån, xöù, giôùi maø giaû ñaët thaønh teân. Caùc haønh cuõng coù luùc taïm döøng, cuõng coù dieät maát trong töøng saùt-na. Caùc phaùp neáu lìa Boå-ñaëc-giaø-la thì khoâng theå töø ñôøi tröôùc maø chuyeån ñeán ñôøi sau. Nöông ngaøy Boå-ñaëc-giaø-la thì coù theå noùi laø coù ñoåi dôøi. Cuõng coù ngoaïi ñaïo chöùng döôïc naêm thoâng. Veà naêm thöùc thì khoâng nhieãm maø cuõng khoâng phaûi lìa nhieãm. Neáu ñoaïn caùc phieàn naõo ôû coõi Duïc maø tu vieäc ñoaïn tröø caùc keát thì goïi laø ly duïc, khoâng phaûi do kieán ñaïo döùt tröø, töùc Danh töôùng nhaãn phaùp theá ñeä nhaát goïi laø hay nhaäp Chaùnh taùnh ly sinh. Neáu ñaõ nhaäp Chaùnh taùnh ly sinh roài thì trong khoaûng möôøi hai taâm phaûi goïi laø haïnh höôùng. Coøn taâm thöù möôøi ba thì goïi laø truï quaû, coù nhieàu nghóa sai khaùc nhö theá. Nhaân giaûi thích moät baøi tuïng maø chaáp caùc nghóa khoâng ñoàng nhau. Neân töø boä naøy chia ra laøm boán boä môùi laø Phaùp thöôïng boä, Hieàn boä, Chaùnh löôïng boä, Maät laâm sôn boä. Baøi tuïng ñöôïc giaûi thích raèng:

*Ñaõ giaûi thoaùt coøn ñoïa Ñoïa do tham trôû laïi Ñöôïc nieàm vui an oån Tuøy vui ñöôïc thöïc vui.*

Veà Boä hoùa ñòa vôùi ñoàng nghóa toâng goác baûo raèng: Coù quaù khöù vò lai maø khoâng coù hieän taïi. Voâ vi laø thaät coù, ñoái vôùi boán Thaùnh Ñeá cuøng hieän quaùn moät luùc, khi thaáy ñöôïc khoå ñeá thì seõ thaáy ñöôïc caùc Ñeá khaùc, caàn phaûi thaáy roõ roài thì môùi coù theå thaáy nhö theá. Tuøy mieân khoâng phaûi laø taâm cuõng khoâng phaûi laø taâm sôû, cuõng khoâng sôû duyeân. Tuøy mieân khaùc vôùi trieàn, vì töï taùnh cuûa tuøy mieân khoâng töông öng vôùi taâm, coøn töï taùnh cuûa trieàn thì töông öng vôùi taâm. Keû phaøm phu khoâng theå ñoaïn döùt ñöôïc duïc tham vaø saân khueå, khoâng coù vieäc ngoaïi ñaïo chöùng ñöôïc naêm thoâng, cuõng khoâng coù vieäc haøng trôøi truï ngaøy phaïm haïnh. Nhaát ñònh khoâng coù trung höõu. Khoâng coù vieäc A-la-haùn taêng tröôûng phöôùc nghieäp. Veà naêm thöùc thaân coù nhieãm maø cuõng coù lìa nhieãm. Coøn saùu thöùc ñeàu töông öng vôùi taàm töø. Cuõng coù Teà thuû Boå-ñaëc-giaø-la. Coù chaùnh kieán theá gian maø khoâng coù tín caên theá gian. Khoâng coù xuaát theá tónh löï xuaát theá cuõng khoâng coù taàm töø voâ laäu. Thieän khoâng phaûi laø nhaân cuûa Höõu. Baäc Döï löu coù thoaùi lui coøn baäc A-la-haùn nhaát ñònh khoâng coù thoaùi lui ñaïo chi ñeàu thuoäc veà nieäm truï, veà phaùp voâ vi thì coù chín thöù:

1. Traïch dieät.
2. Phi traïch dieät.
3. Hö khoâng.
4. Baát ñoäng.
5. Thieän phaùp chaân nhö.
6. Baát thieän phaùp chaân nhö.
7. Voâ kyù phaùp chaân nhö.
8. Ñaïo chi chaân nhö.
9. Duyeân khôûi nhaân nhö.

Ngaøy thai meï laø baét ñaàu, maïng chung laø sau cuøng. Caùc saéc caên ñaïi chuûng ñeàu coù bieán ñoåi. Phaùp taâm. Taâm sôû cuõng coù dôøi ñoåi. Trong Taêng coù Phaät, cho neân cuùng thí chö Taêng thì ñöôïc quaû baùo lôùn, khoâng phaûi chæ rieâng cuùng thí Phaät. Phaät cuøng haøng Nhò thöøa ñeàu ñoàng moät ñaïo, ñoàng moät thuyeát giaûi thoaùt. Taát caû haønh ñeàu dieät maát trong töøng saùt-na. Nhaát ñònh khoâng coù maûy may phaùp naøo töø ñôøi tröôùc chuyeån ñeán ñôøi sau. Taát caû ñoù laø vôùi ñoàng nghóa. toâng goác.

Veà toâng ngoïn khaùc nghóa thì baûo laø thaät coù quaù khöù vò lai, cuõng coù Trung höõu. Taát caû phaùp xöù ñeàu coù theå bieát ñöôïc, cuõng ñeàu nhaän thöùc ñöôïc. Nghieäp thaät laø Tö, khoâng coù nghieäp thaân ngöõ töông öng vôùi taàm töø. Ñaïi ñòa kieáp truï. Taïo nghieäp cuùng döôøng chuøa thaùp thì ñöôïc quaû baùo nhoû. Töï taùnh cuûa Tuøy mieân luoân ôû trong hieän taïi caùc uaån, xöù, giôùi cuõng luoân ôû trong hieän taïi. Boä toâng ngoïn naøy nhaân giaûi thích moät baøi tuïng chaáp nghóa coù khaùc, tuïng raèng:

*Naêm phaùp quyeát hay coät Caùc khoå töø ñoù sinh*

*Laø voâ minh tham aùi Naêm kieán vaø caùc nghieäp.*

Veà Phaùp taïng vôùi ñoàng nghóa toâng goác thì baûo raèng: Phaät tuy laø thuoäc ôû trong Taêng nhöng chæ rieâng cuùng thí Phaät thì ñöôïc quaû baùo lôùn chöù khoâng phaûi cuùng Taêng. Taïo nghieäp cuùng döôøng chuøa thaùp thì ñöôïc quaû baùo raát roäng lôùn. Phaät cuøng haøng Nhò thöøa tuy giaûi thoaùt laø moät nhöng Thaùnh ñaïo coù khaùc. Khoâng coù vieäc ngoaïi ñaïo chöùng ñöôïc naêm thoâng. Thaân cuûa baäc A-la-haùn ñeàu laø voâ laäu. Caùc nghóa khaùc phaàn lôùn chaáp gioáng vôùi Ñaïi chuùng boä.

Veà AÅm Quang Boä vôùi ñoàng nghóa toâng goác thì baûo raèng: Neáu phaùp naøo ñaõ ñoaïn döùt roài, ñaõ khaép bieát roài thì khoâng coù, coøn chöa ñoaïn döùt, chöa khaép bieát thì coù. Neáu nghieäp quaû ñaõ thuaàn thuïc roài thì khoâng coù, nghieäp quaû naøo chöa thuaàn thuïc thì coù. Coù caùc haønh laáy quaù khöù laøm nhaân maø khoâng coù caùc haønh laáy vò lai laøm nhaân. Taát caû haønh ñeàu dieät maát trong töøng saùt-na. Caùc phaùp Höõu hoïc coù quaû dò thuïc. Caùc nghóa khaùc thì phaàn nhieàu chaáp gioáng nhö Phaùp taïng boä.

Veà Kinh löôïng boä vôùi ñoàng nghóa toâng goác thì baûo raèng: Coù vieäc

SOÁ 2031 - LUAÄN DÒ BOÄ TOÂNG LUAÂN 90

caùc uaån chuyeån töø ñôøi tröôùc chuyeån ñeán ñôøi sau. Laäp thuyeát ñoåi teân chöù khoâng lìa Thaùnh ñaïo. Coù loaïi uaån döùt maát haún, coù loaïi uaån ôû beân caên, coù loaïi uaån chæ moät chaát vò. ÔÛ vò trí phaøm phu cuõng coù Thaùnh phaùp, chaáp raèng coù Thaéng nghóa Boå-ñaëc-giaø-la. Coøn caùc chaáp khaùc thì phaàn lôùn ñeàu ñoàng vôùi Thuyeát nhaát thieát höõu boä.

Ngaøi Tam taïng Phaùp sö phieân dòch luaän naøy ngaøy, beøn muoán thuaät laïi yù dòch neân noùi baøi tuïng raèng:

*Bieát roõ caùc baûn phaïm Dòch ra luaän Toâng luaân*

*Vaên suoâng nghóa khoâng laàm Baäc trí neân chaêm hoïc.*