**2 HuyềnThò**



***Thuû Laêng Nghieâm:* Vieân ñònh töï taùnh.**

# *Chính Maïch*: Maïch laïc quaùn thoâng, ñuùng vôùi thaâm yù vieân dieäu cuûa kinh.

***Huyeàn thò:* Chæ daïy nhöõng nghóa thaâm saâu cao xa.**

Samoân Chaân Giaùm soaïn Haùn vaên Giaùo sö Tröông Ñình Nguyeân Vieät dòch Tyø-kheo-ni HAÛI TRIEÀU AÂM toaùt yeáu

# I/- PHAÄT NOÙI KINH LAÊNG NGHIEÂM VAØO THÔØI GIAN NAØO?

Kinh Phaùp Hoa baét ñaàu khai Quyeàn hieån Thaät thoï kyù cho Thanh-vaên thaønh Phaät, thoï kyù luoân cho caû nöõ nhaân thaønh Phaät. Nhöõng chöõ Khai Thò Ngoä Nhaäp Phaät Tri Kieán baét ñaàu xuaát hieän.

Thôøi Phöông Ñaúng, Baùt Nhaõ ñaõ coù hieån thaät töôùng nhöng tôùi Phaùp Hoa môùi höùa khaû cho Thanh-vaên vaø ñaïi chuùng phoå thaønh Phaät ñaïo, xoùa tam thöøa laäp Phaät thöøa. Vì theá ngaøi Xaù Lôïi Phaát môùi möøng rôõ noùi: “Phaùp naøy chöa töøng ñöôïc nghe”.

Nay Laêng Nghieâm toaøn laáy Thanh-vaên laøm ñöông cô, dieãn thuaàn dieäu moân vieân thaät,

chanâ

yeáu ñeå thaønh Phaät. Vì theá quyetá

ñònh

vaên vaø töø sô tamâ

ñená

vienâ

maõn quaû ñòa

kinh nayø

ñöôcï

noùi sau Phaùp Hoa.

khoâng ñöôcï

rôøi ba tiemä

thöù *(traùnh trôï duyeân*

*NGHI: Ñaàu kinh vua Ba Tö Naëc vaãn coøn. Cuoái kinh vua Löu Ly ñaõ phaûi ñoïa. Sao hoäi*

*sanh töû, trì giôùi ñeå khoeùt boû taùnh phaøm phu, saùu caên nghieâm hoä khoâng tham saân)*.

*Laêng Nghieâm laïi daøi laâu ñeán theá?*

Tuy rutù

ôû boä Quanù

Ñænh thuoäc Maät tonâ g

*ÑAÙP:* Lôøi Phaät noùi raiû rac,ù ngöôiø ketá taäp

vaø coù thaàn chuù nhöng hieån vanê nhieuà gapá

sau thaâu laiï thanhø motä nhoùm. Huoáng chi töø

mayá chuïc lanà maät vaên. Trong nhaân

quaû baûy

Phapù Hoa ñeán Nieát-banø conø nhöngõ 8 nam.ê

thuù theå hienä roõ caû nhanâ thienâ thöøa.

Ñauà

kinh, Ba Tö Nacë

ñaõ 62 tuoiå . Vieäc phaûn

Chính yeuá

laø Ñoàng giaùo Nhaát thöaø

nhöng

nghòch cuaû

Löu Ly coù theå hoaøn taát trong 8

cuõng kieâm Bieät giaùo Nhatá

thöaø .

namê

. Coøn Anan thænh banø

veà bayû

thu.ù

Nhö

Lai töï noùi veà naêm ma laø noùi rieâng, sau khi 5

# III/- NHAÂN DUYEÂN

danh hieuä

ñaõ ketá

thuùc phaùp hoäi.

Taát caû giaoù

phapù

toái thöôïng thöaø

khoâng

# II/- KINH LAÊNG NGHIEÂM NHIEÁP VEÀ TAÏNG

ngoaiø ñaiï söï: Hienå thò tri kiená Phat.ä

# VAØ THÖØA NAØO?

Kinh Laêng Nghiemâ

coù 10 bieät duyenâ :

Thuyeân giaiû caû ba moân nhöng tröïc thuocä veà kinh tang.ï

giôùi ñònh tueä

### *1- Pheá quyeàn laäp thöïc:*

Thuaàn tuùy Bo-à tatù thöaø tuy vaãn baét buocä

Caâu chuyeän pheá laäp ôû Phaùp Hoa môùi laø

ñöông cô phaûi tinh nghieâm giôùi hanï

h Thanh-

sô sô. Vöaø ñöôïc tín nhaän lienà gia söùc khuyená

khích löu thoâng ñeå oån ñònh tamâ

trí keû ñöông

Chonï

canê

vieân thonâ

g, ngaiø

Vaên Thuø chæ dunø g

cô. Thatä

chöa kòp truyenà

thoï tamâ

yeáu.

vanê

tanù h.

Tôiù

Laêng Nghiemâ

môùi roát raoù

pheá laäp

*2- Ñích chæ tri kieán:*

thaät söï. Ngay ñaàu kinh tuyenâ boá: “**Heát thaûy**

Baûy chöõ **KHAI THÒ NGOÄ NHAPÄ PHAÄT TRI**

**chuùng sanh sanh töû noái tieáp ñeàu vì chaúng bieát thöôøng truï chaân taâm, laàm nhaän voïng töôûng laøm taâm taùnh**”. Nhaän vonï g töôûng laøm

**KIEÁN** bao haøm caû hai nghóa taùnh cuï vaø tu

thaønh. Noiù boná trí, naêm nhanõ laø tri kieán Phatä thì thieân lechä veà quaû ñöùc.

taâm chính laø choã sôû dunï g cuaû quyeàn

thöaø .

Môû thöù ñang ñoùng goïi laø **KHAI**. Ba chöõ

Thöônø g truï chaân tamâ laø choã sôû duïng cuûa Thatä giaoù .

“**Thöùc taâm phan duyeân laø caên banû sanh töû, thöùc tinh nguyeân minh laø caên baûn Boà-ñeà**”. Neáu chaúng baøi xích xaû boû voïng thöcù ,

Phaät Tri Kieán ôû Phaùp Hoa laø noùi veà taùnh cuï baûn höõu. Tri kieán chuùng sanh bò meâ ñaûo phong beá nay chuyeån khai cho noù hieån hieän thanh tònh. Tröôùc meâ nay tænh vaãn laø moät theå.

cöù ñeå cho hoï nauá

catù

mong thanø

h côm nhö cuõ

Chæ cho thaáy goïi laø **THÒ**. Töï mình tænh

thì laøm sao ngoä nhaäp Phaät tri kieán? Dunø g

giacù

goïi laø **NGO**.**Ä**

Ñích thanâ

tôùi laø **NHAÄP**.

caên tanù h laøm

banû tu nhanâ môiù ñöôcï quaû chaân

Khai thò nhôø ôû giaùo. Ngoä nhapä laø taiï cô.

thatä . Ñayâ laø rotá raoù lapä Thatä giaùo

. Ñeán Tam-

Khai vaø ngoä do taùnh cu.ï Thò vaø nhaäp

do tu

ma-ñeà, hai nghóa quyetá ñònh cuõn

g chæ laø nhaéc

thaønh.

laiï hai thöù caên banû ñeå chonï duøn

g vaø loïc boû.

Laêng Nghieâm ñích xaùc noùi: “**Sanh töû Nieát-baøn ñeàu ôû ngay saùu caên**”. Laïi noiù : “**Tri kieán laäp tri töùc voâ minh baûn, tri kieán voâ kieán tö töùc Nieát-baøn**”. Hieån nhieân tri kieán Phaät ôû

#### “Ta duøng taùnh dieäu minh khoâng sanh dieät hôïp vôùi Nhö Lai Taïng thì Nhö Lai Taïng dieäu minh tòch chieáu khaép phaùp giôùi. Moät laø voâ löôïng, voâ löôïng laø moät. Trong

caên taùnh. Daàn daø khai hienå

tôiù

cöuù

caùnh, goïi

#### nhoû hieän lôùn, trong lôùn hieän nhoû. Khoâng

laø Nhö Lai Taïng. Töø ñauà

phaùt minh kiená

#### ñoäng ñaïo traøng maø cuøng khaép möôøi

taùnh ñeán hetá

4 khoa 7 ñaïi, ngöôiø

hocï

nhaän

#### phöông, thaân haøm caû möôøi phöông hö

ñöôcï

chaân taâm baûn höõu, ñaây laø khai tri kieán

#### khoâng voâ taän. Coõi baûo vöông hieän trong

taùnh cuï.

Phuù Lauâ

Na hoûi: **Nhö Lai Taïng boån**

#### ñaàu maûy loâng. Ngoài treân maûy buïi chuyeån ñaïi phaùp luaân. Dieät traàn hôïp giaùc neân phaùt

**nhieân thanh tònh. Vì sao hoát nhieân thaønh caùc töôùng höõu vi, thöù lôùp thieân löu, dieät roài laïi sanh, noái tieáp khoâng döùt?**

**chaân nhö dieäu giaùc minh taùnh**”. Ñaây laø ñaïi duïng cuûa cöùu caùnh tri kieán.

#### Theå tòch phi taát caû, Duïng chieáu töùc taát

Phatä ñaùp hetá choã chungù sanh theá giôiù

**caû.** Ñoanï naøy Nhö Lai ñöa cöùu caùnh tri kiená

nghieäp quaû töông tuïc khiená

ngöôiø

hoïc thoâng

quaû ñöùc cuûa mình ra ñeå khích leä chunù g sanh

ñatï vongï baûn khong.â Ñaây

laø khiená

tri kieán

vieäc do taùnh cuï maø ñatï Vo-thöôngïâ Boà-ñe.à

thanh tònh.

#### “Anan vaø ñaïi chuùng tieâu heát nghi hoaëc,

Bienä luanä namê ñaiï laná löôtù nhau ñeå ñapù tôiù heát 3 Nhö Lai Tang,ï ñoù laø Thò tri kieán

**ngoä ñöôïc thaät töôùng, thaân yù khinh an, ñöôïc phaùp chöa töøng coù**”. Ñayâ laø Ngoä Phatä tri

Phatä do Nhö Lai töï thanâ tu thaønh.

kiená , caên cöù vaøo cô nhöng roõ raøng phaûi kemø

coù giaùo.

Phanà

Tam-ma vaø Thienà

-na noiù

veà Nhaäp

#### “Thanh-vaên caùc oâng heïp hoøi khoâng

Phaät tri kieán. Ngoä maø khonâ

g phöông tieän tu

#### thoâng suoát ñöôïc söï thaät thanh tònh. Nay toâi

chöùng thì chanú

g theå nhapä .

#### chæ daïy, oâng neân kheùo suy nghó, ñöøng treã

Cuøng cöïc cuûa Nhö Lai tri kiená

laø tam

**naûi treân ñöôøng Boà-ñeà**”. Roài Phaät dayï

kiená

taïng vienâ

dung, boná

dunï

g giao trieät *(moät laø*

tinh conø

ñeo hai voïng nghiepä

. Tröø ñöôïc hai

*voâ löôïng v.v… nhö treân)*. Coøn thaät theå taùnh

voïng naøy thì kieán tinh chính laø kiená

tanù h,

cu,ï

ñauà

kinh ñaõ noùi , ôû ngay saùu canê .

nghóa laø thaáy ñunù

g söï thaät.

Vì ñaëc bieät chæ roõ Phatä

tri kieán taïi canê

1. Boán khoa. Bayû

ñaiï .

taùnh chunù

g sanh *(caên baûn trí)* nenâ

Phaät noiù

1. Quyenå

4, tatá

caû lôøi ñaùp Maõn Töø kieâm

kinh Laêng Nghieâm.

dayï

Anan ñeuà

laø cöuù

xetù

ñeán cunø

g thatä

töônù g

töônù

### ***3-*** *Phaùt huy* *thaät töôùng.*

Phaùp Hoa noùi “chæ Phatä môùi bieát roõ thaät g cuaû vaïn phaùp”. Roià neuâ ra naoø laø taùnh,

caùc phaùp.

*HOÛI*: *Tri vaø Kieán coù khaùc nhau khoâng? Kinh vaên hieån taùnh, sao khoâng goïi laø thaät*

töôùng, theå, löïc…; naøo laø nhaân duyenâ , quaû bao,ù banû maït, cöùu caùnh. Nhöng cungõ chæ neuâ tenâ

*taùnh maø cöù goïi laø thaät töôùng?*

*ÑAÙP:* Caên cöù vaøo taâm goïi laø tri kieán.

cacù phapù sai bietä chôù ñauâ coù giaiû thích hai

chöõ Nhö Thò.

Canê

cöù vaøo phaùp goïi laø thaät töôùng.

Lanê

g Nghieâm 3 phen hieån phaùt thatä

Tanù h theå phanâ tanù thaønh muoân

vaät

töôùng:

nhöng lyù theå khoâng bieán ñoiå . Vanø g rongø laøm

thaønh voøng xuyeán hoa hoät maø baûn chaát vaãn y

nguyeân cuõng khonâ

g aån dauá

. Ñöông theå voøng

vui, chæ caàn dieät saïch phieàn naõo laø ra khoûi

xuyeán vaãn hieän ñaày ñuû töôùng vaøng. Voøng tam giôùi.

xuyená laø vanï phap.ù Vangø laø thatä töôùn

g. Canê

Chuùng sanh ñang beá taéc trong khoán

cöù vaøo theå chatá goiï laø thaät taùn

h. Caên cöù vaoø

kho,å ñöôïc lieàu thuoác thích öùng, voäi vanø g thoï

hình töôùng goïi laø thaät töôùng.

trì vaø thaønh Thaùnh quaû. Theá laø töø nay coi

Bayû

thuù naêm ma veà sau, ngöôiø

hoïc cuõng

sanh töû nhö oan gia, tam giôùi laø nhaø löûa,

ñaõ bietá

nhanâ

qua,û

banû

matï , cöuù

canù

h v.v… cuaû

buoâng xaû heát thaûy chuùng sanh vì hoï ñaày

hoï ñeàu laø thaät töôùng. Vì ñeå chæ thatä

töôùng cho

phieàn naõo hö xaáu ñoäc aùc, nhaäp Nieát-baøn

chuùng sanh, Phatä

noùi kinh Lanê

g Nghieâm.

rieâng höôûng bình an.

### ***4-*** *Chuyeån 4 ñaûo.*

Maiõ tôiù thôøi Phaùp Hoa, Phatä môùi

noiù

thatä : Nieát-baøn chæ laø Hoaù Thanh.ø Phaûi tu hocï

Chunù g sanh soáng vôiù voïn

1. thanâ , vongï

nöõa. Ñená quaû vò Phaät môiù thatä coù thöôøng lacï

taâm, voïng caûnh, phatù khôûi

vaø höng thònh

ngaõ tònh. Nhöng kinh Phapù Hoa cungõ chæ daïy

tham saân si caùc thöù phienà

naõo. Phaät xoùt

coù moät cauâ :

thöông chæ daïy:

Thanâ baát tònh.

***“Thò phaùp truï phaùp vò,***

***Theá gian töôùng thöôøng truï”****.*

Thoï thò kho.å

Maiõ

tôùi kinh Laêng Nghieâm, bayø toû kiená

Tamâ voâ thöông.ø

tanù h khoâng ñong,ä khoâng dietä , vieân maõn v.v…,

Phapù voâ nga.õ

caùi nghóa taâm truï phaùp vò môùi roõ raøng. Tiená

Ngoaøi theá gian voâ thöôøng, voâ ngaõ, khoå vaø baát tònh nayø coù caûnh giôùi Nieát-baøn an

ñeán thuyeát minh 5 amá , 18 giôi,ù 7 ñaiï ñeuà laø

thöôøng truï dieäu minh baát ñonä

g chu vieân dieäu

thaáy bonù

g anû

h vaø cho bonù

g anû

h laø thaät, ñua

chaân nhö taùnh.

nhau yeuâ

ghetù

. Do tham sanâ

si taïo nghieäp,

Khi chæ thò monâ

tu quyetá

ñònh laiï

noiù :

camû

quaû baùo sauù

ñaoï

luanâ

hoài khoán kho.å

#### “Muoán cho thaáy nghe hay bieát cuûa chuùng

Nhò thöaø

hocï

Phaät, khoâng bò boùng aûnh

#### sanh xa hôïp vôùi boán ñöùc thöôøng laïc ngaõ

ñaùnh löaø

nhöng vanã

chöa bietá

tôùi matë

göông

#### tònh cuûa Nhö Lai. Tröôùc heát phaûi löïa boû caên

chu vienâ

batá

ñoäng. Hoïc kinh Phaùp Hoa ñöôïc

#### baûn sanh töû, nöông taùnh khoâng sanh dieät

heù loä bietá

coù the-å tanù

1. thöônø
2. tru.ï

Tôiù

kinh

#### vieân traïm, xoay caùc voïng töôûng hö voïng

Laêng Nghiemâ

môùi nhanä roõ nghóa Nhatá Thietá

#### sanh dieät trôû veà boån giaùc. Ñöôïc taùnh giaùc khoâng sanh dieät laøm nhaân tu môùi vieân

Kieân Coá. Bonù g chính laø göông, göông ñaâu bonù g *(theá gian töôùng thöôøng truï)*.

lìa

#### thaønh quaû vò”.

Ngaiø

Xaù Lôiï

Phaát bacï

1. Phaät: Chunù g

Nhö vayä chæ coù Langê Nghieâm

laø kinh ñauà

sanh moø tranê g ñayù nöôùc ñená noiã chetá chìm,

tienâ

hoaøn toaøn neuâ

roõ Chanâ Thöông,ø Chanâ

thatä laø ñaùng thöông. Phatä ñap:ù “Thatä theá!

Lacï , Chaân Ngaõ, Chanâ Tònh. Kinh tuy hieån

thò

Nhöng ñaùng thöông hôn nöaõ laø nhöngõ keû

phaân minh nhöng yù nayø

raát saâu khoù giaûi. Trí

chaáp ranè g vuõ truï khongâ traêng”.

löïc phaøm phu caàn nghieân cöùu kyõ môùi hy vonï g

***5-*** *Daãn nhaäp Phaät tueä.*

lanõ h ngoä lieuã nghóa chaân thaät nay.ø

Taâm chaân thatä ví nhö motä tamá göông

Phatä thaøn

h ñaoï , noiù ngay kinh Hoa

thatä

to. Sôn haø, ngöôiø vaät, nhaø cöaû löu

Nghieâm, banø veà Phatä tue.ä Nhöng nguõ tröôïc

chuyenå thaønh hoaiï ví nhö bonù

1. anû h trong

ñang thònh chöa kham thoï laõnh. Neân töø nay

göông. Phaøm phu khoâng bietá

ñeán göông, chæ

ñanø h phaûi motä möcï thi hanhø quyenà giaoù

nghóa laø chæ coù Thanh-vaên tueä vaø Bo-à taùt tue.ä

*ÑAÙP:* Phatä

tri kieán thuoäc Nhö Lyù *(theå)*.

Maõi ñeán Phapù

Hoa môùi noùi ñená

Phatä

tueä

Phatä

tueä thuoäc Nhö Trí *(töôùng vaø duïng)*.

nhöng cunõ

g chæ goïi tenâ

ra maø taùn thaùn thoâi:

Trong 3 ñöcù

, Phatä

tri kiená

laø Phapù

-thanâ .

“Trí tueä ta chöùng ñöôïc, vi dieäu toiá

ñeä nhatá ”

Phaät tueä laø Baùt Nhaõ vaø Giaûi thoatù . Trong 3

chôù hoaøn toaøn khoâng hieån nghóa töôùng. Kinh

nhaân Phaät tanù

1. thì Phatä

tri kiená

laø chaùnh

Laêng Nghieâm, Anan thænh ñaïi ñònh, Phatä

lanà

nhanâ

. Conø

Phatä

tueä thuoäc duyenâ

nhaân vaø lieuã

löôït giaûi ñaùp veà taïng taùnh, thuyetá

minh ñaày

nhanâ

. Nghóa töôùng nhieàu moân khaùc nhau, lyù

ñuû. Toanø

boä Laêng Nghiemâ

ñeàu laø Phaät tueä,

theå ñaâu coù nhieàu loaïi. Hoa Nghieâm ñaïi giaùo

thuanà

duøng ñeä nhatá

nghóa. Lyù söï voâ ngaïi

layá

vaïn phapù

nhatá

tamâ

lamø

tonâ

g. Chia ra thì

phaùp giôiù

thonâ

g caû nhaát thöøa ñonà

g giaoù .

laø vanï

phaùp, hôïp laïi chæ motä

tamâ

. Chö Phatä

Rieâng söï söï voâ ngaïi thuoäc veà nhaát thöøa bietä

xuatá

theá chæ ñeå noiù

kinh Hoa Nghiemâ

. Ronø g

giaùo thì chæ coù kinh Hoa Nghieâm noùi veà cöïc

raõ 40 naêm quyenà

giaoù

, maõi tôùi Phaùp Hoa môiù

trí. Theá thì töø Hoa Nghieâm khôiû

thuûy bieån

ñöôïc goïi laø ñaïi söï vì ñaõ tuyenâ

boá nhiepá

caùc

Phaät tueä chayû

ra caùc thöù quyeàn giaoù

sai bietä .

giaùo quy veà Hoa Nghieâm.

Tôiù Phapù Hoa môû ra ñaàu

moái ñöa taát caû trôû

Naêm nhanâ

duyenâ ñauà naøy cuûa Laêng

veà Phaät tue.ä Ñeán

kinh Lanê g Nghieâm môiù

Nghiemâ ñaõ giaûi quyetá xong congâ anù Phaùp

hoanø thanh.ø Cho neân cacù Toå thöôngø noùi Lanê g

Hoa, môû toang caûnh giôùi Vieân Thoâng cuûa Hoa

Nghiemâ laø giöõa nhaø Phaùp Hoa, laø then chotá

Nghieâm. Coá nhieân khoâng coù söï vieäc naoø vó ñaïi

Hoa Nghieâm. Chính vì ñieåm nayø

vayä .

banè g.

*HOÛI: Phaät tri kieán khaùc gì Phaät tueä?*

### ***6-*** *Hieån thò* *chaân ñònh.*

1. Phaøm, ngoaïi, quyenà

, tieuå

ñeàu coù thienà

Ñöcù

Quaùn Theá AmÂ

tu nhó canê

, töï xöng laø

ñònh nhöng “**duø dieät heát kieán vaên giaùc tri chæ**

Nhö Huyeãn Vanê

Huaân Kim Cang Tam Muoäi.

#### giöõ beân trong moät caûnh u nhaøn, chung quy

Ngaiø

Vanê

Thuø cunõ

g goïi laø Nhö Huyenã

Batá Tö

#### cuõng chæ laø phaùp traàn phaân bieät aûnh söï”.

Nghì Phaät Mauã

Chanâ

Tam Muoiä . Nghóa laø cöù

Nguyeân do chæ vì conø

chapá

voïng töônû

g sanh

soná

1. vôiù

chaân tanù

1. laø keát quaû thaønh Phaät,

töû yù thöcù

laøm tamâ

. Phamø

phu ngoaïi ñaïo hetá

chaúng phaûi vatá

vaû tu haønh chi caû.

ñònh thì ñoïa lacï

. Tieuå

thöøa nhaäp Nietá -banø

1. Phaøm phu caên khí lanh lôïi, coù theå bieát

lamø

gì coù tieán boä. Quyenà

thöøa tuy coù chutù

tiená

chaân taùnh baûn höõu nhöng löôøi nhaùc chaúng

boä nhöng chanú

g theå xa. Goác beänh chæ vì meâ

sienâ

g ñònh löcï

, cuoiá

cuøng vaãn ñoïa laïc neân

muoäi thuaän theo taâm sanh dietä .

khuyeân tu ñaiï

ñònh ñeå baûo ñaûm thaät quaû.

Ngay ñauà

Phatä

ñaõ höùa henï

: “**Coù Tam-**

Vôiù

ngöôiø

maûi meâ hocï

giaoù

lyù maø khonâ g

#### ma-ñeà goïi laø Ñaïi Phaät Ñænh Thuû Laêng

caàu ñaïi ñònh, Phaät dayï

#### : “Bao nhieâu kieáp

**Nghieâm Vöông**”. Theå tanù

h banû

lai batá

ñoäng,

#### vaâng giöõ lôøi Phaät, chaúng baèng moät ngaøy tu

ñauâ

phaiû

möôïn kyõ thuaät naøo. Raønh ranø

h kinh

#### voâ laäu nghieäp”.

nghiemä

lyù chaân thöônø

g batá

dieät. Nhìn sonâ g,

caùi thayá

khonâ

g gia.ø

Nhanä

ñöôcï

tanù

h banû

cuï

1. *Tröïc chæ nhaân taâm.*

nayø , soáng vôiù noù töcù thanhø chanâ thatä ñaiï ñònh. “**Boû sanh dieät, giöõ chaân thöôøng, caên traàn thöùc taâm öùng nieäm tieâu laïc, laøm sao khoâng thaønh voâ thöôïng tri giaùc?**”.

Döïng ngoùn tay, giô naém tay, roi vuït, tieáng heùt v.v… biená thaùi voâ ñoan, chæ caàn laøm sao chuùng sanh ñích thaân nhaän ñöôïc töï taùnh. Toâng gia chæ hieån thò cho ngöôøi töï ngoä maø khoâng thuyeát minh. Giaùo gia chæ thuyeát

minh maø khoâng bieåu thò. Laêng Nghieâm

chæ nhaân taâm, haù coù kinh naoø

vöôït qua Lanê g

duøng caû hai phöông phaùp. Naøo baøn tay co duoãi, naøo sai ñaùnh chuoâng, töø ñaàu ñeán cuoái

thuaàn chæ nhaân tamâ .

Nghiemâ ?

* 1. *Hieån thò* *2 moân phöông* *tieän vaø*

Thoatï ñau,à Anan thænh Samatha cauà ñònh

*bình ñaúng.*

phapù

. Phatä ngang phaù voïng tamâ ñeå chæ chaân

Phöông tienä laø choïn löïa döùt khoaùt

motä

tamâ

, hienå thò chanâ tamâ laø theå cuaû ñaïi ñònh.

ñöônø

g loái ñeå nhaäp toâng. Bình ñanú

g laø phoå

Maõn Töø hoûi veà chuùng sanh theá giôiù

nghieäp

dung chanâ

voïng ñeå höônù

g veà cöïc qua.û

Moiï

sai

quaû töông tuïc taùnh töônù

g, ñeå bieän giaûi veà

bietä

ñeàu baát khaû ñacé

. Bôûi vì chæ coù nhaát chaân.

vanï

phaùp. Phatä

hienå

thò vaïn phapù

chính laø

Hatï

buiï

sôïi loâng, phapù

naoø

cunõ

g laø chanâ

taùnh,

ñaïi dunï

g cuûa motä

Tamâ

. Thuyetá

veà kheá nhaäp,

laø toaøn theå phapù

giôùi. Neuá

chanú

g khoâng thì

Phatä choïn

tanù h nghe. Laïi dungø tamâ chuù ñeå

chaúng goïi laø hö vonï

g, chaúng khaép thì chaúng

hoã trô.ï Noiù veà phamå vò tu chöngù thì cungõ do

goiï laø chanâ tam.â

tamâ nhieãm

tònh thay nhau maø chuyeån phamø

Taùnh chanâ tuy banû höõu

nhöng meâ ñaõ lauâ ,

thaønh Thanù h. Bieän veà baûy thu,ù Phaät cuõng chæ

roõ Tamâ coù noäi phanä thaønh tình, ngoaiï phanä

phaiû dungø phöông tieän

ñeå hieån thò cho toû ngoä.

laø töôûng neân môùi coù vui khoå lenâ xuoáng. ÔÛ nguõ

Hö vonï g tuy banû khongâ nhöng coá chaáp quaù

ma, Phaät daïy chaùnh tamâ giaûi taø ngo.ä Cho ñená

saâu, phaûi dunø g phöông tienä ñeå tænh giaùc

. Duø

gioù cuõng do taâm ñoäng maø co,ù ñatá laø do taâm

ñaõ minh baïch chanù

h ta,ø

khonâ

g phöông tienä

lapä

chöôùng ngaïi maø thaønh. Tham aiù

ra nöôùc,

boû vonï

g theo chanâ

, rutù

cuoäc cunõ

g khoâng ketá

coï satù

batä

löûa. Chæ laø tamâ

, khonâ

g chi khacù

. To

quaû. Neân tuy bietá

roõ vaïn phapù

chæ motä

tamâ ,

nhoû chaúng ngoaøi taâm. Veà phöông dieän tröïc motä vò bình ñangú nhöng sô tamâ vanã phaiû

kheùo duøng phöông tieän. Ñöôcï

caù buoâng noâm.

1. Nhaân nghe Thaùnh töø ñaïi löcï

hanè

g cöùu

Nhapä

chanâ

roài seõ chanú

g caàn phöông tienä .

giupù

chunù

g sanh benø

yû laiï

tha löïc, chæ caàu gia

Anan thænh toái sô phöông tieän cuaû

möôiø

bò löôiø

viecä

töï tu, chanú

g mong thaân chönù g.

phöông Nhö Lai, Phaät daïy Samatha phaù thöcù

1. Canê

cô vieân ñoán, töï caäy taùnh chaân,

hieån kiená

. Moät khi chanâ

vonï

g ñaõ phaân, chanâ

chanú

g canà

phöông tieän chönù

g nhapä

. Ñaïi söï

theå ñaõ loä thì khonâ

g bò boù heïp ôû Caên nöaõ

maø

chôït ñeán lieàn rumù

laiï

nhö cua gaëp nöôcù

soiâ ,

bình ñanú

g phoå dung vôùi vaïn phaùp ñeå phaùt

laøm troø cöôøi cho nhöõng bacä

quyenà

chönù g.

minh vieân lyù thaønh vieân tu. Tam-ma chuyeân

Baøng bacï trong kinh nhöõn

g lôøi quôû traùch

duøng phöông tieän nghe tanù h nghe. Thien-naà

khonâ g sieâng nanê g caàu dieäu chæ. “**Anan, hayõ**

nghienâ g veà bình ñang.ú

#### xem Ma Ñaêng Giaø vaø Gia Du, thaân nöõ keùm

Hai moân hoã trôï laãn nhau môùi phaùt huy

#### heøn maø nay ñaõ giaùc tænh, moät ñaõ chöùng A-

ñöôcï

nghóa ba Nhö Lai Tanï

g. Ngöôiø

tu hocï

#### la-haùn, moät ñaõ ñöôïc thoï kyù. Coøn oâng laø ñaïi

môùi thoâng ñaït ñöôïc lyù Toanø

voïng töùc chaân.

**tröôïng phu côù sao cöù quaån quanh maõi trong voøng quan thính?**”; “**Phaùp moân deã tu**

### *Cöïc khuyeán thöïc chöùng.*

#### nhö theá, buùng tay ñaõ vöôït haøng voâ hoïc maø

* + 1. Chamê

hoïc maø khonâ

g tu chæ thaønh

#### sao oâng vaãn chöa chòu ruõ saïch vaïn duyeân,

cuoàng tue.ä

Kinh duøng thí du:ï

Noiù

moùn anê

maø

#### nhaát taâm chöùng nhaäp?”.

khonâ g aên

thì vaãn ñoùi. Ñeám tieàn hoä thieân haï,

mình vanã

ngheoø .

### *Nghieâm hoä taø tö.*

Taâm suy nghó laø caên baûn sanh töû. Caàn tuyeät noïc ñeå soáng vôùi caên baûn Boà-ñeà. Quaû

tình Ta Baø hoá duïc saâu ronä

g, löôùi taø chapä

Cuoái kinh, Phaät ñinh ninh daën doø Anan

truøng. Ngaång leân cauà

tích taäp thieän canê

phaûi khai dieãn cho theá gian bietá

namê

aám hö

nhöng xoaùy nöôùc voâ minh cuoàn cuoän, keùo veà

vonï

g ñeå hoï quyeát ñònh xa lìa, chæ cho hoï

chìm ñamé

. Sauâ

xa gheâ gômù

laø tacù

haiï

cuûa

töôùng quaân phaù taø laø ñaiï

ñònh ñeå hoï coù nôi

kieán hoacë

vaø tö hoaëc. Lanê

g Nghieâm töø ñauà

nöông töïa.

ñená

cuoiá

chæ nhamè

lapá

chaët hoá aiù , xeù racù

h löôùi

taø. Khôûi giaùo layá

viecä

Thanù

h ñeä sa vaøo damâ

# IV/- NGHÓA LYÙ PHAÂN TEÀ

thatá lamø duyen.â “**Bao kieáp ña vaên khoâng**

Phatä giaùo coù 5 trình ñoä:

#### baèng moät ngaøy tu voâ laäu ñònh ñeå ra khoûi hai

**khoå yeâu gheùt. Duïc laäu khoâng tröø, hoïc nhieàu caøng sanh laàm loãi**”.

**1-** Tieåu giaùo: Luïc thöcù voâ ngaõ, hieåm.

tam ñoäc nguy

Phapù thöcù ñaàu tienâ phaûi giöõ gìn 4 giôiù

**2-** Ñaïi thöøa thuyû giaoù cuõn

1. goiï laø Khoâng

caên baûn nhö banê g söông. Ngoaiø ba hoïc giôiù

Tonâ g.

ñònh tueä ñeå phaù giaëc tanä saoø huyeät, Phaät conø

**3-** Ñaïi thöøa chung giaùo chuû tröông hetá thaûy

daïy thanà chuù ñeå tuyetä dietä tapä khí, cheá ngöï taø

chuùng sanh ñeuà coù tanhù Phat,ä ñeàu coù khaû

tö, baûo hoä chanù h giac.ù

nanê g thaønh Phaät.

Thuyetá

minh veà baûy thu,ù

nhaná

maïnh

**4-** Ñoán giaoù

: Töcù

taâm töùc Phaät.

nhönõ

g cöïc khoå cuaû

tramà

luanâ

ñeå khuyenâ

thanä

**5-** Vienâ

giaoù

: Tanù

1. töônù

g phaùp giôùi thoáng

tronï

g acù

nhaân, xaû vui coiõ

thieân. Bieän giaiû

canë

nhaát.

keõ naêm ma ñeå khuyeân ñeà phoøng noäi ma anå

Chaùnh baùo y baùo vieân dung.

tanø g, ngoaiï ma domø ngoù.

Kinh Laêng Nghieâm laø vieân phaùp nhöng Nghóa kinh nhieáp veà vieân ñoán giaùo thì

cunõ

g gomà

chanú

g nhönõ

g 5 giaoù

trenâ

maø coøn coù

ñöông cô haún phaûi nhöõng ñaïi caên thuaàn

caû nhaân thienâ

thöaø .

tònh. Nhöng y cöù lôøi kinh thì laïi ñeå caáp cöuù tieåu caên: “**Khieán caùc haøng ñònh taùnh Thanh-**

# V/- CAÊN CÔ ÑÖÔÏC GIAÙO HOÙA

**vaên trong hoäi vaø caùc A-la-haùn chöa ñöôïc nhò**

Coù cacù bacä tuy vanã cauà gia bò maø vanã chaêm tu ñeå thaân chönù g. Vöøa toû ngoä tanhù vöøa cauà chöùng nhaäp. Ñayâ laø toái thöôngï ñeä nhaát dieuä caên, cöïc kyø xöngù ñangù laø ñöông cô. Baäc nayø hocï Laêng Nghieâm seõ nhö maàm maï ñöôcï möa, caù cheùp ñöôïc saám muøa xuanâ ñeå nhaûy votï

lenâ hoùa rong.à

**khoâng, hoài höôùng Thöôïng Thöøa**”; “**Anan, tröôùc heát ngöôi phaûi chaùn lìa caùc phaùp tieåu thöøa, phaùt taâm sieâng caàu Voâ-thöôïng Boà-ñeà**”.

“**Ngöôøi tu haønh chaúng thaønh Boà-ñeà maø chæ thaønh Thanh-vaên Duyeân-giaùc, thaäm chí coøn laïc veà thieân ma ngoaïi ñaïo, ñeàu do khoâng bieát hai loaïi caên baûn, tu taäp sai laàm**”. Töø ñayâ maø

suy, Phatä haù chaúng muoná tatá caû nhöngõ ai ñaõ

Ñöùc Quaùn AÂm töï trình baøy veà baûn haïnh. Vaên Thuø bieåu thò ñoàng tu keä raèng: “**Quaù khöù Nhö Lai do moân naøy ñaõ chöùng quaû. Hieän taïi möôøi phöông Boà-taùt ñang nöông moân naøy ñeå vaøo vieân minh. Vò lai ai caàu hoïc neân theo moân naøy maø höôùng veà Voâ-thöôïng Boà-ñeà**”. Vaäy thì

Laêng Nghieâm laø ñöônø g loái ñöngù ñaén cuûa tam

phatù taâm cauà giaiû thoaùt, ñeàu boû vongï tamâ dunø g chanâ tamâ ö?

Laiï nöõa, kinh coøn coù teân “**Cöùu Hoä Thaân Nhaân**”. Thaân nhanâ cuûa Phatä laø ai? Kinh Phapù Hoa noùi: “Thôøi ñöcù Ñaiï Thoâng Trí Thangé Nhö Lai, ñöcù Thích Ca lamø Sadi giaùo hoaù voâ soá voâ

theá ñaiï thöøa.

löôïng chuùng sanh. Töø ñayá ñeán nay, traiû vi

traàn kieáp, thaày troø vaãn ñôøi ñôøi gaëp nhau. Vaäy

thaân nhaân cuûa Phaät ñaâu phaûi chæ coù Xaù Lôïi

Ngaiø

Thanh Löông sôù giaiû

Hoa Nghieâm

Phaát vaø Khaùnh Hyû. Nhöõng ai ñaõ hoïc Lanê g coù 10 monâ nhöng tomù laiï cungõ khongâ ngoaiø 4

Nghiemâ

, nhôø Laêng Nghiemâ

toû ngoä ñöônø g

moân trenâ

. Nay Lanê

g Nghiemâ

gianû

löôcï

cuõng

chaân neûo vonï

g, cunõ

g nenâ

y theo teân kinh, nhôù

chæ 4 moân aáy: **1)** Tuøy töônù

g. **2)** Duy thöùc. **3)**

ñená

cacù

thanâ

duyeân, cha meï baïn beø maø ronä g

Quy tanù

h. **4)** Voâ ngaïi.

truyenà baù lôiø kinh khieán cho ai naáy ñeàu ñöôïc keát duyeân giaûi thoatù .

Taâm phaùp coù 2:

1. Sanh dieät moân nhieáp thaâu Tuøy-töôùng vaø

Thaät giaùo chuû tröông: Heã coù taâm ñeuà coù

Duy-thöùc thaønh Tamâ Canhû voâ-ngai.ï

theå thaønh Phaät. Vayä ngöôøi naøo maø chaúng

ñaùng ño?ä Changú neân cho hocï Laêng Nghiem?â

1. Chanâ nhö monâ nhiepá thaâu

Quy-taùnh thaønh

Nenâ kinh noùi: “**Ta nay vì ngöôi döïng ñaïi phaùp**

Lyù Söï voâ-ngaïi.

**traøng cuõng khieán heát thaûy möôøi phöông chuùng sanh ñöôïc dieäu vi maät…**”; “**Vì sau naøy maït phaùp**

# VII/- TOÂNG THUÙ THOÂNG BIEÄT

**chuùng sanh phaùt taâm Boà-ñeà khai voâ thöôïng**

***Toâng:*** Vienâ

ñònh.

**thöøa dieäu tu haønh loä**”; “**Vì heát thaûy vò lai chuùng**

**sanh laøm nhaân duyeân xuaát theá**”.

***Thu***:ù Cöcï quaû.

Noùi theo vanê kinh thì:

# VI/- GIAÙO THEÅ NANÊ

**G THUYEÂN**

***Toâng***: Taùnh cuï vienâ

dung ñaïi ñònh.

Ngaiø

Hienà

Thuû sôù giaiû

Khôiû

Tín Luaän coù

***Thu***ù: Nhaäp Nhö Lai dieäu trang nghieâm

4 monâ .

haûi *(giaûi thoaùt ñöùc)*, vienâ

maõn Boà-ñeà *(Baùt*

*Nhaõ ñöùc)*, quy voâ sôû ñaéc *(Phaùp-thaân ñöùc)*.

*HOÛI*: *Ñaây vôùi nhaân quaû quyeàn thöøa coù gì*

***Toâng:*** Ñöôïc vienâ

caên.

*khaùc?*

*ÑAÙP:* Ñaïi ñònh ñuû ôû töï taùnh, chæ caàn ngoä

hienä

***Thuù:*** Vaoø tieàn.

doøng Thaùnh thanú

g tôiù

tòch dietä

laø ñöôïc. Cunõ g chæ canà moät dieuä monâ vöôït lenâ

chöùng cöïc quaû. Ñaây laø choã lieãu nhaân toû ngoä chanú g phaûi do sanh nhaân sanh ra. So vôiù

4- *Theå duïng.*

***Toâng:*** Chöngù vieân thoân

g theå.

quyeàn thöøa khaùc nhau nhö trôøi vôùi vöïc, khonâ g

***Thuù:*** Phaùt vieân thonâ

g dunï g.

phaûi traiû

ba a tanê

g kyø kieáp tu töøng böôcù

moät

1. *Haønh vò.*

nhö haønh bo.á Lôiï caên

chæ motä ñôøi laø xong

***Toâng:*** Tu vienâ ñònh.

viecä . Phaù xong namê aám lienà vaoø sô tru.ï Vanê

***Thuù:*** Chöùng caùc ngoâi vò.

kinh roõ raøng: “**Phaøm thaân löôùt qua caùc ngoâi vò**”. Muoná bietá roõ haõy xeùt lucï ñoái:

1. *Phaàn maõn.*
   1. *Phaù hieån.*

***Toâng:*** Phanà

chönù

g thanù

h vò.

***Toâng:*** Phaù thöcù tam.â

***Thuù:*** Hieån phatù canê taùnh.

***Thuù:*** Vieân maõn Bo-à ñe.à

# VIII/- PHAÂN KHOA

* 1. *Thieân toaøn.*

***Toâng:*** Rienâ

g chæ canê

tanù h.

# IX/- GIAÛI NGHÓA TEÂN KINH

***Thuù:*** Khai hienå

3 Nhö Lai Tanï g.

# X/- GIAÛI NGHÓA VAÊN KINH

* 1. *Ngoä nhaäp.*

Ba muïc naøy ñaõ in keøm vôùi kinh vaên.

* + 1. Quyetá

nhaän laáy caên taùnh banû

ñònh

lamø

chaân taâm. Nhö Lai Tanï

g tanù

h ôû sauù

canê .

Saùu tranà laø bongù anhû ôû sauù can.ê Sauù thöcù ñaõ

bieán hoaù

ra sauù

traàn. Theá maø chuùng ta ñieân

ñaoû

soáng vôùi thöcù

tamâ

trí hö. Hoanø

toanø

meâ

muoiä

veà caên taùnh trí thaät. Nhöõng bacä

thonâ g

tueä boû ñöôïc thoâ taâm phanâ bietä nhöng vì haâm

moä caûnh giôùi cao xa, nghóa lyù huyenà

dieuä

neân

cöù cho chaân tamâ

laø motä

thöù caàn nghieàn ngaãm

**I.** Quyeát ñònh khoâng dunø

g thöùc taâm vì noù

tinh vi môùi coù theå kheá hoiä . Nhö vayä

thanø h

laø oan gia cuaû

Boà-ñe,à

laø canê

baûn sanh töû. Conø

vaãn soáng vôùi yù thöùc.

tô vöông vaøo noù thì khonâ g theå songá vôiù chaân

taâm ñaiï

ñònh. Noù traù hieän tamâ

töônù

1. ñònh

Kinh Lanê

g Nghiemâ

chæ thaúng saùu caên laø

töônù

g. Thatä

ra chính noù nganê

che chaân taâm

Boà-ñeà Nieát-baøn thanh tònh dieäu thöôøng. Banø

baûn ñònh khiená

cho chuùng sanh ñui muø ñôiø

tay Anan khi namé

khi mô,û

tanù

1. thaáy batá

naøy sang kiepá

khaùc. Soá ñoâng ngöôiø

ta tuy bieát

ñoäng. Ñanù

h chuoâng daãn monä

1. ñeå hienå

vanê

coi reû tö duy lietä

aùc nhöng laïi kính troïng tö

canê

thöôøng truï. Chaúng dunø

g lôøi leõ phaùt huy

duy thané

g thieän, coi reû yù thöcù

tanù

loaïn nhöng

ñeå ngöôøi hoïc töï nhanä

thanú

g. Thaáy toái vaãn laø

haâm moä yù thöùc tòch tónh. Chæ coù kinh Laêng

coù thayá

. Nghe tónh vanã

laø coù nghe. Hetá

thaûy

Nghieâm baøi xích noù, thienä

aùc cuaû

noù ñeàu boû,

saéc töônù

g ñeàu laø quaùng saùng ôû maét. Heát thaûy

ñoäng tónh cuaû

noù ñeuà

trö.ø

aâm thanh ñeàu laø hö voïng ôû tai. Cho neân caên

tanù

h laø thöïc thaân cuaû

vanï

vatä . Vanï

vaät laø aûo

sao thoaùt ñöôïc tình giôùi ñeå heát khoå. Sanh dietä

anû

1. hienä

trong caên tanù

h. Vayä

chanâ

tamâ

chöa dietä

laøm sao thoaùt ñöôïc khí giôùi ñeå

huyeàn cunø

g dieuä

cöcï

haù coù lìa thöôøng taùnh

chönù

g vieân thoâng? Thatä

gioná

g heät keû khö khö

thaáy sacé

nghe thanh?

omâ

chaët quanë

g vaøng, chanú

1. chòu luyenä

ñucù

A-laïi-da chính laø Nhö Lai Tanï g. Nghóa

neân chanú g bao giôø coù vaøn

g thatä ñeå xaøi, cam

naøy cöcï gaàn cöïc roõ maø chungù sanh khoù hieåu

chòu ngheoø tuùn

g. Ngoài lì ôû Hoùa Thanø h maø cöù

khoù tin ñeán noãi Phaät Toå chanú g daùm thöôøng

töônû g ñaõ tôùi

Baoû Sôû. Vì theá ôû cacù kinh luaän

khai dieãn. Bôûi vì chanâ vaø phi chanâ deã mapä

khacù , Phaät

Toå ít khai dienã veà caiù thöcù thöù 8

môø. Nghe tenâ A-laïi-da lieàn cho laø voâ minh

vöøa chanâ laiï vöaø phi chan.â Sôï rangè chuùng

the.å Ñi tìm nhöõng dieäu huyenà ôû tanä ñauâ ñaâu.

sanh coá chapá deã sai lam.à Theá thì nhöngõ ai

Naøo chòu nhanä vieäc sôø sôø ngay taiï thanâ mình.

may maén ñöôïc hoïc Laêng Nghiemâ

neân mau

Chanú g bietá raèng nguyenâ dieäu nguyeân minh haù

mau nhanä layá canê tanh,ù mau caàu

giaiû ket.á

khoâng phaûi laø chanù h phaùp nhaõn tang.ï Baûn

Nhö vaäy môùi laø ñaõ naém ñöôcï yù chæ.

thöôøng banû tòch haù chaúng phaûi laø Nieát-baøn

* + 1. Nhö Lai ñaõ khai thò raèng chunù g

dieuä tam.â Lìa taùnh theå nayø tìm ñauâ coù huyeàn

sanh voná coù chaân taâm baûn lai dieuä ñònh. Töø

dieuä khac.ù

nhanõ caên xoay vanà quanù thongâ vanï phaùp. Laiï

khieán vieân ngoä vaïn höuõ chung moät Nhö Lai

Conø

keû meâ chaáp laø chanâ

tuyetä

ñoái thì khö

Tanï

g taùnh. Duø chöa tu ai cuõng sanü

coù dieuä

theå

khö coá chapá

tòch thöônø

g baûn theå. Boû heát tu

Laêng Nghieâm. Chæ caàn dayï

hoï toû ngoä bienå

chöùng. Cunõ

g coù vò môùi ñöôcï

nhaân-khonâ

g ñaõ töï

tanù

1. nayø

, layá

ñayâ

lamø

vieân thonâ

1. nhaäp xö.ù

cho laø ñuû. Ñaâu coù bietá

caên keát chöa tieuâ

lamø

Neân bieát raèng kinh naøy minh baïch chæ taâm

**Laêng Nghieâm Chính Maïch 37 38 Langê Nghieâm Yeuá Nghóa**

taïi caên. Ñònh naøy khacù

hanú

vôùi cacù

ñònh vì

ñöùc cuûa tanù

h thaáy töùc laø ñoàng thôøi ñaõ hienå

ñayâ

laø töï tanù

1. banû

ñònh. Tuy kinh coù dayï

ñöcù

cuûa tanù

h nghe. Nhö ngaøi Anan noiù : “**Neáu**

Samatha *(chæ)* vaø Vipassana *(quaùn)* nhöng

**thaáy nghe aét chaúng sanh dieät…**”. Chæ coù ñieàu

ñayâ

laø phöông tienä

böôcù

ñaàu ñeå khai meâ ngoä

laø taùnh thaáy chuû nhanâ

onâ

g ñönù

1. nhìn vaïn

tanù

h. Chôù khoâng phaûi toâng chæ cuûa kinh laø

vaät. Vanï

vatä

sanh dieät, taùnh thayá

batá

ñoäng.

duøng yù thöcù

ñeå suy ngaãm quan saùt.

Vieäc naøy deã nhanä

neân duøng tanù

1. thayá

ñeå

*HOÛI: Chaúng thaønh hieän löôïng chöùng ngoä*

khai thò chanâ

tamâ

. Coøn tanù

h nghe qua vaùch

*thì truyeàn baù kinh naøy ích gì?*

cunõ

g nghe *(thoâng)*, tröôcù

sau treân döôùi ñeuà

*ÑAÙP:* Coù theå khieán phaàn lôùn cacù

baäc

nghe *(vieân)* neân duøng ñeå tu nhapä .

trung thöônï

g canê

thanø

h chaân tyû löôïng, phaùt

ñaïi giaûi ngoä, laøm thaéng nhaân duyeân cho hieän

Ñaàu kinh phaù thöùc chính ñeå trietä

boû ñeä

löôïng chaùnh ngo.ä

Coù theå khieán motä

phanà

naoø

nhaát chöôùng ngaiï

cuûa vieân thoâng. Chaúng xaû

cacù

bacä

thöôïng thöôïng caên seõ thaønh hienä

boû thöùc taâm, khonâ

g theå nhaän ñöôïc caên taùnh.

löôïng chöùng ngoä. Ñaây laø noùi veà matï

theá chôù

Coøn maây tuï thì lamø

sao thaáy maët tranê

g. Boná

tonâ

g monâ

thôøi xöa thì nghe kinh ngoä nhaäp

khoa baûy ñaïi cho ñená

ba Nhö Lai Taïng, banû

ñonâ

g voâ so.á

theå ñeuà

laø canê

tanù

h. Ngoaøi ra tuyetä

ñoái khoâng

**IV/-** Quyetá

ñònh ñaët tronï

g tamâ

vaoø

nhó

coù chi khaùc. Ngöôøi tu vienâ

thoâng canà

thaâm tín

canê

vienâ

thonâ

g. Töø nöûa quyeån 4 veà sau, taùnh

ñieàu naøy ñeå bieát raèng phanû

vanê

thoná

g laõnh caû

vieân traïm voâ sanh batá

dietä

ñöôcï

neuâ

cao trong

vaïn höuõ

. Möôøi phaùp giôiù

hoanø

toaøn nhatá

ñeä nhatá

nghóa laø tanù

h cuûa vaên canê

. Taùnh thaáy

chanâ

. Khai thò baûn cuï tanï

g tanù

h ôû ñaàu kinh

tanù

h nghe voán moät the.å

ÔÛ treân 10 laàn hienå

laø ñeå môû loái cho vieân thoâng phaùp moân. Ñaúng

**Laêng Nghieâm Chính Maïch 39 40 Langê Nghieâm Yeuá Nghóa**

vaø Dieäu Boà-ñeà veà sau laø cöùu caùnh cuûa vienâ

nghienâ

cöuù

kyõ nhó moân tu phaùp, coá söùc thöïc

thoâng.

haønh, maûy may khoâng rôøi caên banû

Bo-à ñe,à

môùi

Kinh Laêng Nghieâm nöûa ñauà

toanø

noùi veà

hy vonï

g ñatï

quaû.

taïng taùnh ñeå khai phaùt vieân thoâng. Nöûa sau

toanø

noiù

veà vieân thonâ

g ñeå tu chöùng tanï

g taùnh.

Ñeán khi phaù tröø namê

amá

, phaân bietä

50 ma,

moiã

ma moãi ma Phatä

ñeàu nhacé

nhôû: “**Ñaây laø**

#### xa lìa vieân thoâng, quay löng laïi Nieát-baøn”.

Nhö theá toaøn kinh Lanê g Nghiemâ chæ dungø

hai chöõ Vieân Thoâng ñeå neâu tanï g tanh.ù

Trong kinh Phaät goïi Vieân Thonâ g laø sô 

tamâ

phöông tienä . Ñieuà nayø môû ra nghi ngôø coù

leõ coøn phaiû

coù laõo tamâ

phöông tienä

naoø

khacù

nöõa môiù

laø thamâ

tu? – Goïi laø Sô Tamâ

vì Vieân

Thoâng nayø

coâng maõn môiù

chönù

g Sô Truï goïi laø

Phaùt Taâm Truï. Kinh Hoa Nghieâm noùi: “Sô

phaùt tamâ

lieàn thaønh chanù

h giaùc”. Laïi noùi: “Sô

Taâm vaø Cöuù

Canù

h hai thöù chanú

g khacù

nhau.

Hai tamâ

nhö vayä

, tamâ

tröôcù

khoù phatù ”. Sô

taâm ôû ñaây quaû vò khoâng nonâ

g canï

. Vieân thonâ g

thaáu trieät tôiù

vò cöuù

canù

h. Ngöôøi caàu ñaïi ñònh

Quyeàn theo Thaät. Ñieàu thænh caàu aáy döùt khoaùt laø dieäu ñònh vieân dung nhaát thöøa.

***Anan thoaït ñaàu hoûi veà Samatha, Tamma vaø Thieàn na. Ngöôøi dòch ñeå nguyeân chöõ Phaïn, khoâng chuyeån sang tieáng Taøu. Coù leõ muoán ñeå caùc baäc trí giaû caên cöù vaøo vaên kinh tröôùc sau, so saùnh vôùi caùc kinh khaùc maø töï löôïng ñònh ra yù nghóa.***

*Caên cöù vaøo lôøi Anan aân haän hoïc nhieàu maø vaãn sai laàm thì roõ caùi tình xaû giaûi caàu ñònh.*

Anan ñaëc bieät thænh caùch tu haønh cuûa möôøi phöông Phaät, theå hieän roõ caùi yù chaùn

*Coõi Ta Baø chæ coù nhó moân laø vieân thoâng. Nhö Lai ñaõ bí maät chæ nhó caên laø ñöôøng duy nhaát vaøo Nieát-baøn cuûa möôøi phöông Baïc-giaø-phaïm.*

Vaên Thuø choïn nhó moân cuõng noùi roõ ñaây laø neûo Nieát-baøn cuûa vi traàn Phaät. Döôùi laïi noùi theâm ñaây laø phaùp tu chung cuûa caû ba ñôøi Nhö Lai. Nhó moân cuõng chính laø phaùp thoâng thöôøng, ngöôøi noâng caïn keû thaâm saâu ñeàu coù theå tu taäp *(thieån thaâm ñoàng thuyeát phaùp)*.

Phaù voïng taâm chæ dieäu kieán, boán khoa thuyeát minh taùnh thöôøng truï, baûy ñaïi theå hieån taùnh chaâu bieán. Neâu roõ tam

taïng ôû ñaây môùi baøn veà dieäu lyù chöa khai haønh moân.

*Lyù taùnh chöa toû, giaûi ngoä chöa phaùt, coøn phaûi ñuû caùch ñoaïn nghi, traêm phöông khaûi giaùc, uyeån chuyeån daãn duï. Theá maø ñöông cô coøn nöûa tin nöûa ngôø, chôït ngoä chôït meâ. Bieän luaän beùn saéc ñeán 4 quyeån röôõi, caøng vaøo saâu caøng vi dieäu, lyù naøy môùi troïn veïn saùng suûa, baét ñaàu thaønh giaûi ngoä. Tôùi khi vieân giaûi ñaõ khai, chaùnh tín ñaõ ñònh, ñöông cô thænh phaùp tieán tu, Phaät môùi ñaëc bieät chæ dieäu moân nhó caên ñeå nhaäp lyù.*

#### Lyù theå taùnh cuï cuûa ba Nhö Lai Taïng laø caùi theå voâ phaân bieät thaáy saéc nghe thanh trong saùu caên hieän tieàn cuûa chuùng sanh. Ñaàu tieân Phaät phaù saùu thöùc, caám duøng tö duy huyeãn töôûng. Roài co ngoùn tay giô naém tay ñeå hieån taùnh thaáy voâ phaân bieät baát ñoäng

**ôû nhaõn caên hieän tieàn laø taâm. Ñaây laø phöông phaùp ñeå hoäi chuùng ai naáy töï nhaän ra mình.**

*\* Anan töï keå nhö ñöùa treû maát söõa nay thaáy laïi meï hieàn. Ñaõ thaáy ñích meï coøn caàn gì ñeán hình veõ nöõa (coøn phaûi quaùn töôûng gì nöõa?).*

Ba Nhö Lai Taïng laø cöïc lyù do xoay vaàn thaâm nhaäp vaøo choã thaâm dieäu vieân dung, baûn theå chính laø taùnh thaáy ñöôïc chæ ôû ñaàu kinh. Ví nhö con sö töû baèng vaøng bò traùt buøn, hoaøn toaøn khoâng moät choã hôû. Ngöôøi ta yeân chí ñaây laø con sö töû baèng ñaát. Moät baäc Thaày muoán cho hoïc troø thaáy thaät giaù trò cuûa sö töû beøn chuøi kyõ con maét. Theå vaøng hieän roõ. Moïi ngöôøi vui thích xin chuøi nöõa. Cuoái cuøng toaøn thaân sö töû ñoàng maøu vôùi con maét. Ba Nhö Lai Taïng cöïc khai hieån vieân dung, toaøn theå ñaïi duïng cuøng vôùi taùnh thaáy ôû caên khoâng khaùc.

Samatha daïy laõnh ngoä Nhö Lai Taïng

***khoù hieåu. Ngay tieát ban ñaàu phaù thöùc,***

taùnh ñònh baûn höõu. Tamma daïy thaâm

## *nhieuà ngöôøi traên trôû do döï, changú theå*

nhaäp. Thieàn na daïy caùch truï trì tu chöùng. Tröôùc sau cuøng moät taïng taùnh khoâng chi khaùc.

## *tin hieåu döùt khoaùt, lamà* chaúng thaønh lyù giaûi roõ ranø

***lanã g.***

## *mapä*

***môø***

***Quyeàn giaùo duøng thöùc taâm. Thaät giaùo duøng caên taùnh.***

Chuùng sanh quay löng laïi Nieát-baøn, chìm

**\* Phaät hoûi Anan vì sao xuaát gia? Anan thöa vì thaáy töôùng haûo, taâm suy nghó sanh öa thích maø döùt boû thaâm troïng aân aùi. Ñaây laø thöùc taâm thaéng thieän.**

trong sanh töû hoaøn toaøn do si meâ. Kinh Vieân

Rieâng thöùc coù toäi duyenâ

traàn

Giaùc noùi: “Nhaän saèng 5 uaån 4 ñaïi laøm thaân,

phaân bieät coøn kiená

tinh baïch tònh voâ

duyeân traàn phaân bieät, laáy nghieäp phan duyeân aáy laøm taâm”. Laàm veà thaân coøn deã thaáy, laàm veà taâm thì chaúng nhöõng trôøi ngöôøi maø haøng nhò thöøa xuaát theá, quyeàn giaùo Boà-taùt vaãn chöa thoaùt khoûi saùu thöùc. Ñaây goïi laø duøng taâm sanh dieät laøm nhaân tu, roát cuoäc chaúng ñöôïc quaû thöôøng truï.

## *Dieäu chæ cuûa Laêng Nghieâm, ñauâ*

kyù nhö göông soi khoâng phanâ tích.

Tacù dungï thangé thieän cuaû thöcù taâm: ***1)* Duyeân saéc töôùng Phaät maø xuaát gia** *(phaù nhôõn thöùc).* ***2)* Nhö ngöôi nay nghe phaùp laø duyeân aâm thanh maø coù phaân bieät** *(phaù nhó thöùc)*. ***3)* Neáu duyeân aâm thanh maø nghe phaùp thì chæ ñöôïc phaùp duyeân, khoâng ñöôïc**

**phaùp taùnh** *(phaù thöùc nghe phaùp laõnh ngoä)*. ***4)***

## *phaûi chæ nhöõng choã sauâ xa môiù khoù tin*

**Daàu dieät heát kieán vaên giaùc tri, chæ giöõ moät u nhaøn cuõng laø phaân bieät phaùp traàn aûnh söï** *(ñaây laø taâm chæ taùn nhaäp tòch)*. ***5)* Nhöõng ngöôøi tu hoïc hieän tieàn tuy ñaõ ñöôïc chín thöù ñaïi ñònh maø vaãn khoâng theå laäu taän thaønh A- la-haùn, ñeàu do laàm chaáp voïng töôûng naøy laøm taâm taùnh** *(phaù taâm thuû chöùng xuaát theá)*.

taùnh mình neân raát khoù xaû. Daàu Nhö Lai cöïc löïc ñaû phaù, hoï cuõng chaúng theå quyeát ñònh. Duøng daèng roài buoâng troâi ñaâu laïi hoaøn ñoù. Töø ñaàu kinh, Phaät ñaõ heát söùc baøi xích thöùc, neâu roõ noù khoâng coù thaät theå. Anan hoà nghi tieác reû, coá göôïng bieän luaän trôû ñi trôû laïi. Ñeán ñaây môùi im laëng, daáu hieän cuûa söï cöôõng nhaän.

huyû

– Coâng dunï

?

g thané

g thieän lamø

sao phaù

#### Kinh Laêng Nghieâm duøng caû 2 moân: phöông

– Ñaây khoâng duïng yù phaù huûy thaéng thieän maø chæ noùi söï thaät “**thöùc laø hö voïng phaûi xa lìa**”.

Anan böïc boäi: “**Noù khoâng phaûi laø taâm con thì noù laø caùi gì”?**

#### – Noù laø töôûng ñeán töôùng hö voïng cuûa tieàn traàn. Vì nhaän giaëc laøm con neân môùi bò luaân chuyeån.

Nhöõng thaéng thieän naøy maø khoâng tieác thì voïng thöùc seõ ñöôïc nhoå taän goác. Ngaët noãi chuùng sanh töø voâ thuûy vaãn nhaän ñaây laø taâm

#### tieän vaø bình ñaúng. Phöông tieän laø yù quyeát traïch (câoïn lö ïa dö t kâoat). Bình ñaúng laø yù phoå dung (câanâ bao y bao kâoâng âai, toaøn voïng tö c câaân). Ban ñaàu phaù thöùc toaøn voïng, raên khoâng cho duøng vì thöùc laø coäi reã sanh töû. Ñaây laø phöông tieän nhaäp vieân. Sau khi chuùng sanh ñaõ chòu buoâng taâm thöùc ñeå soáng vôùi caên baûn Boà-ñeà roài, khoâng naáu caùt mong coù côm aên nöõa. Ñeán boán khoa baûy ñaïi, thöùc taâm ñöôïc goïi laø Nhö Lai Taïng. Bôûi vì phaùp khoâng ñöôïc maát, meâ ngoä taïi ngöôøi. Tænh ra thì voïng töôûng beøn laø chaân taâm. Thöùc chaúng khaùc taâm, taâm chaúng khaùc thöùc, thöùc chính laø taâm, taâm chính laø thöùc. Neáu ñang khi quyeát traïch maø laáy yù

**bình ñaúng ôû phaàn sau, dung hoøa chaân voïng, goác cuûa voïng seõ kieân coá, vieäc chaân tu seõ maõi maõi beá taéc… Neáu ñang khi phoå dung maø laáy yù phöông tieän, theâm söông treân tuyeát raèng thöùc taâm phaân bieät laø maàm tam ñoäc. Theá thì trôû thaønh caâu neä, maát loái vieân thoâng. Thuaän theo yù chæ cuûa Phaät, söû duïng hôïp thôøi thì hai moân hoã trôï cho nhau. Neáu taïp loaïn thì hai moân traùi ngöôïc nhau. Vì thöùc tuy theå laø taïng taâm nhöng hieän taïi trong meâ noù vaãn laø coäi reã sanh töû. Khoâng phaù tröø söï tu haønh seõ roái loaïn. Thöùc tuy laø goác voïng nhöng moät phen ñaõ tænh ngoä ai coøn sôï haõi giaác mô.**

# Phaät daïy: Thaáy laø do taâm chôù khonâ g phaiû mat.é Tanhù thayá laø chanâ tam.â Nhöng Anan vanã khangê khaêng chaúng nhan:ä Lamø

***Dieäu taùnh trong caên chính laø Nhö Lai Taïng. Mang voïng laø kieán tinh minh nguyeân. Tröø vonï g laø dieuä t nh minh taâm. Theå cöïc maàu nhiemä neân goïi laø tinh. Duïng thöôøng linh saùng neân goïi laø minh. Vì coøn mang 2 vonï g kiená nenâ chöa dieuä chôù khoâng phaûi boû thöù naøy ñöôïc thöù khaùc.***

Phaân bieät Quyeàn vaø Thaät coù nhieàu nhaân duyeân nhöng Taâm laø chính. Taâm ñuùng thì moïi thöù ñeàu ñuùng. Taâm sai thì taát caû sai. Do lìa Trí hôïp vôùi Thöùc maø thaønh khoå.

# sao bieát noù laø taâm toâi? Neuá Thayá laø Tamâ

**thì thanâ**

# taâm hieän taïi laø vaät gì? Taâm voâ sanh

### *Töø voâ thuyû*

*phaùp giôùi Taùnh haûi ñaõ meâ neân*

# khoâng dieät khacù

**gì minh ñeá cuûa ngoaïi ñaïo?**

### *goïi laø Thöùc haûi. Coù bayû*

*chuyeån thöùc. Phaät tuyø*

# Nghi tình traên trôû baát ñònh. Nhö Lai canë

**keõ**

### *cô nghi thi thieát quyeàn giaoù*

*, tamï*

*thôøi cöù ñeå*

# giaiû

**thích, onâ**

# g môiù

**chòu lanõ**

# h ngoä dieäu chæ.

**Laêng Nghieâm Chính Maïch 51 52 Lacù Ñacù Nhaët Hoa Töø**

### *ngöôøi tu soáng vôùi caùi taâm sai laàm nayø*

*. Voïng*

***Ñaø na vi teá thöùc***

### *taâm coù 5 duïng: aùc, thieän, baát ñoäng, tieåu, ñaïi.*

***Taäp khí thaønh doøng thaùc***

### *Phatä daïy chuyeån taâm coù 5 trình ñoä: 1) Nhaân*

***Chaân, phi chaân, sôï meâ***

### *thöøa khieán lìa khoå tam ño.à*

*2) Thieân thöøa*

***Ta thöôøng chaúng khai dieãn.***

### *chuyeån taùn ñoäng thaønh baát ñoäng, ñöôïc taêng* thöôïng phöôùc baoù . 3) Chuyeån chaáp coù ngoä lyù khoâng, chöùng tieåu quaû, ra khoûi luaân hoài. 4) Ñaïi thöaø thuyû giaùo vaãn duøng tamâ sanh dietä tu luïc ñoä. 5) Tôùi thôøi Phaùp Hoa môùi pheá Quyeàn lapä Thaät. Nhöng coøn toán söùc ñoaïn nghi sanh

***Ñaø-na chính laø nghieäp thöùc. Chaân theå vi teá hoøa hôïp vôùi doøng thaùc voïng taäp. Keû noâng caïn deã meâ khoù ngoä. Muoán khai thò phaûi ñaû phaù phaàn hö voïng vaø hieån roõ phaàn chaân thaät. Toâng chæ kinh Laêng Nghieâm thaät söï voâ***

***cuøng vó ñaïi.***

### *tín, chöa raûnh ñeå baøn kyõ veà Thöùc vaø Tamâ .*

*Laêng Nghieâm phaù Thöùc hieån Caên laø truyeàn*



### *thoï taâm yeáu vieân thöïc. Phaûi bieát Thöùc haûi*

*chính laø Taùnh haûi. Chæ vì ñeo voâ minh neân goïi Taùnh laø Thöùc. Boû Thöùc thì chaúng sao thayá Taùnh. Toaøn kinh Laêng Nghieâm laáy vieäc nayø laøm yeáu nghóa. Chö Phaät khaùc mieäng ñoàng lôøi: “***Sanh töû luaân hoài Nieát-baøn giaûi thoaùt ñeàu ôû saùu caên khoâng chi khaùc***”.*