LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 169

ÑAÏI THÖØA

CHÆ QUAÙN PHAÙP MOÂN

**SOÁ 1924**

(QUYEÅN 1  4)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 1924**

**LỜI TỰA NAM NHẠC**

**ĐẠI THỪA CHỈ QUÁN**

*Töû Chu Do soaïn*.

Röøng Haïc thò tòch, maø ñeán nay Hieàn Thaùnh ra ñôøi chaúng phaûi moät, ñeàu duøng saùu Ñoä muoân haïnh maø thoâng ñaït ñaïi trí, an truï ôû phaùp giôùi cöùu ñoä chuùng sinh. Vaên vaøng quyeån baùu ñaõ ghi cheùp ôû caùc kho phaùp, khoâng taát caû phaùp maø chöùng taát caû taùnh, chaúng ôû ba coõi maø hieän thaân, yù thaáu suoát chaân nguyeân Chaùnh giaùc maø hieån baøy thaät töôùng Tyø-loâ thì thaáy ñöôïc chæ quaùn cuûa Ñaïi sö Nam Nhaïc. Ñaïi sö laø Thaùnh chuùng ôû Phaät hoäi Linh sôn, ba ñôøi hoùa duyeân, ôû Veä tuï ngaàm nöông yù chæ Phaät, thaân nghe phaùp aâm, goàm taâm yeáu cuûa Maõ Minh, Long Thoï, ñuû lieãu nghóa cuûa Boà-ñeà Nieát-baøn. Cho neân soïan luaän chæ quaùn hai boä thöôïng, haï, ñöa chaân voïng vaøo moät nieäm, noùi theå töôùng khoâng daáu veát, naém khoâng buoâng tay, khoâng moät vaät ñeå thaáy thì lyù chæ quaùn do ñoù maø hieån baøy, cöûa vaéng laëng chieáu soi do ñoù maø vaøo, vì toâng xuaát theá voán laøm Ñaïo sö Phaät chuûng, chaúng traûi qua taêng-kyø maø vöôït thaúng leân Thaùnh vò. Than oâi, giaùo naøy hieån baøy roäng lôùn, chæ baøy cho ngöôøi ñeán maø ngöôøi ñôøi chöa thaáy khaép, haõy coøn ôû nöôùc ngoaøi suoát naêm traêm naêm. Ñeán nieân hieäu Haøm Bình, ôû Nhaät-Baûn coù vò taêng teân Tòch Chieáu ngoài thuyeàn vöôïc bieån ñem giaùo naøy veà. Thaùng 4 muøa haï nieân hieäu Thieân Hyû naêm thöù tö, ôû nuùi Linh aån, giaùo chuû Thieân-truùc laø Tuaân Thöùc baøy ra Phaät chuûng, ñôøi ñôøi ñeàu thaønh duyeân toát cao thöôïng, beøn sai khaéc baûn vaø môøi vieát lôøi töïa. Laïi nghó chaâu nhö yù ñaõ trôû veà nhaø troáng, hôïp phoá sinh toøa traéng maø thaáy Phaùp thaân, cho neân khen ngôïi khoâng ñeán, xöng döông cuõng voâ cuøng chæ mong taát caû ngöôøi coù tín taâm thaáy thì seõ tu, tu thì seõ chöùng, ñoái

SOÁ 1924 - ÑAÏI THÖØA CHÆ QUAÙN PHAÙP MOÂN, Quyeån 1 454

caùc caûnh maø chaúng ñoäng, ñoái vôùi caùc phaùp khoâng nhieãm. Moät khi nhaän thì khoâng lui suït, moät khi ñöôïc thì ñöôïc haún, heát ñôøi vò lai cuøng Ñaïi sö Nam Nhaïc ñoàng sinh vaø laøm vieäc Nhö Lai.

- Lôøi töïa Nam Nhaïc Thieàn sö chæ quaùn, saùt na moân Tuaân Thöùc cuûa chuøa Thieân Truùc soaïn.

Duïng cuûa chæ quaùn voán laø: minh Tónh, ñöùc cuûa minh Tónh voán laø moät taùnh, theå cuûa taùnh voán giaùc neân goïi laø Minh, theå cuûa giaùc voán vaéng laëng neân goïi laø Tónh. Minh Tónh chaúng hai neân goïi laø Theå. Theå chaúng theå phaân chia thì Minh Tónh gôûi mình, theå khoâng gì chaúng ñuû thì Minh Tónh ôû ñoù. noùi theå thì chaúng phaûi moät maø thöôøng moät, noùi ñöùc chaúng phaûi hai maø thöôøng hai, chæ phaân maø chaúng phaân, chæ moät maø chaúng moät. Theå ñöùc khoâng thay ñoåi thì goïi laø taùnh cuûa muoân phaùp, theå ñöùc voâ truï neân goïi laø (goác) cuûa muoân phaùp. Muoân phaùp goïi laø gì, goïi laø toaøn theå laø Minh Tónh. Vì sao? Vì töø voâ thæ baûn giaùc laø saùng, cöôõng chieáu maø chieáu sinh neân töï laàm, goïi laø hoân, töø voâ thæ voán voâ truï, tuøy duyeân duyeân khôûi maø töï loaïn goïi laø Ñoäng. Hoân ñoäng ñaõ döùt thì muoân laøm vaïn phaùp töï maát, chæ coøn theå minh tónh. Ñoù laø vieân ñoán, ñoù laø voâ taùc, laø haïnh Nhö Lai, laø chieáu taùnh thaønh tu, tu thaønh maø duïng boû. Ai luaän chæ quaùn theå hieån maø taùnh maát, cuõng roãng rang khoâng coù möôøi minh tónh, ai nhôø khoâng choã goïi maø chæ qui baøy vaät. Chæ thaønh thì goïi laø giaûi thoaùt, quaùn thaønh thì goïi laø Baùt-nhaõ, theå baøy thì goïi laø Phaùp thaân. Ñoù töùc ba laø moät, töùc moät maø laø ba, nhö chöõ y coù ba ñieåm, nhö trôøi coù ba maét, chaúng phaûi ngang-doïc, cuõng chaúng phaûi moät, khaùc. AÁy laø ba ñöùc khoâng nghó laøm, aáy laø Ñaïi Baùt Nieát-baøn. Than oâi! phaùp naøy töø röøng Haïc aån che daáu veát thao quang trao cho Ñaïi Ca-dieáp, Ca-dieáp trao laïi cho A-nan. A-nan trôû ñi ñeøn ñeøn tieáp noái, cho ñeán Toå thöù möôøi moät laø Maõ Minh. Maõ Minh trao cho Long Thoï. Long Thoï ñem phaùp naøy möôïn lôøi soïan luaän Trung Quaùn. Luaän truyeàn sang Ñoâng Haï (Trung quoác) rieâng ôû soâng Hoaøi, Thieàn sö Tueä Vaên hieåu roõ maø trao laïi cho Ñaïi sö Nam Nhaïc. Nam Nhaïc theo ñoù maø chieáu taâm, töùc laïi ôû taùnh maø ñöôïc saùu caên thanh tònh, vò gaàn vôùi Thaùnh. Dung cuûa chæ quaùn raát hieäu nghieäm. Raát tieác khoâng nghe coù ai tieáp noái Ñaïi sö ta, töø taâm ñaïi Bi maø neâu ra maáy muoân lôøi naøy, goïi laø Ñaïi thöøa Chæ Quaùn, cuõng goïi laø Nhaát Thöøa, cuõng goïi laø Khuùc Thò Taâm Yeáu, goàm coù hai quyeån. Quyeån moät noùi veà giaûi cuûa Chæ quaùn, quyeån hai noùi veà haïnh cuûa Chæ quaùn, giaûi haïnh ñeàu ñuû, cuõng goïi laø ñuû khieán toâi an an chaúng dôøi, maø ñeán ao (maùt meû). OÂi vaên naøy ngaøy thaùng xa xoâi, nhaân laïc maát ôû haûi ngoaïi, ñaïo saép ñieàu laønh nöõa. Quaû nhieân vaøo nieân hieäu Haøm Bình naêm thöù ba töø Nhaät-Baûn, Ñaïi sö Vieân Thoâng Tòch Chieáu töø

SOÁ 1924 - ÑAÏI THÖØA CHÆ QUAÙN PHAÙP MOÂN, Quyeån 1 455

Phuø Tang ngoài thuyeàn trôû veà Ñoâng Haï, ñaõ leân ñaûnh Maäu môû hoäp laáy ra quyeån kinh, Sa- moân Tuaân Thöùc chuøa Thieân-truùc laø ngöôøi ñaàu tieân nhaän ñöôïc, Ñoä Chi Ngoaïi Lang Chu Coâng Do laø ngöôøi vieát töïa ôû ñaàu, lieàn xuaát tieàn löông khaéc baûn löu haønh roäng khaép. Lôùn lao thay phaùp naøy. Tröôùc töø Taây Truùc truyeàn sang nhö traêng môùi moïc, nay laïi veà Ñoâng Haï nhö maët trôøi leân cao, vaàng maët trôøi troøn saùng ñaõ trôû veà nöôùc ta, do ñaây vieát lôøi töïa ñaïi löôïc hieån saùng choã toái.