LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

THIÊN THAI TRUYỀN PHẬT TÂM ẤN KÝ

**SỐ 1938**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1938**

**THIEÂN THAI TRUYEÀN PHAÄT TAÂM AÁN KYÙ**

*Ñaïi sö Höng Giaùo, Sa-moân*

*ôû Hoå Kheâ thuoäc Toâng Giaùo Thieân Thai Truyeàn vaøo ñôøi Nguyeân hieäu laø Hoaøi Taéc soaïn.*

Chæ moät chöõ “ñuû” caøng hieån roõ toâng naøy duøng taùnh ñaày ñuû caùc ñieàu laønh. Caùc sö khaùc cuõng bieát ñuû caùc duyeân aùc maø hoï ñeàu khoâng löôøng ñöôïc. Thì bieát coâng taùnh ñaày ñuû cuûa toâng naøy, coâng ôû taùnh aùc. Neáu khoâng taùnh aùc thì phaûi phaù chín coõi tu aùc ñeå hieån baøy taùnh thieän coõi Phaät. Ñoù laø duyeân theo lyù maø döùt chín coõi, khoâng phaûi ñieàu ôû ñaây noùi. Neân Chæ Quaùn noùi veà dieäu quaùn cuûa möôøi thöøa, quaùn ôû möôøi caûnh, ba chöôùng, boán ma nhö aám, v.v… Moãi phaùp ñeàu thaønh vieân dieäu ba ñeá. Ñaây laø theå caùch phaùt taâm laäp haïnh. Ñaâu coù vieân ñoán naøo hôn ñaây nöõa? Sô taâm tu quaùn thì tröôùc phaûi töø trong taâm. Neân ñoái vôùi ba khoa, tröø ñi giôùi vaø nhaäp. Laïi ñoái vôùi naêm aám, tröø boán aám tröôùc, chæ giöõ thöùc aám laøm caûnh ñöôïc quaùn. Nhö boû tröôïng laáy thöôùc, boû thöôùc laáy taác. Ñoù laø taâm voâ minh noùi chung. Neáu theo chung ñeå noùi rieâng thì laø thöùc thöù saùu, nhö chaët caây gaëp reã, chaâm cöùu beänh gaëp huyeät ngaøn nhaùnh, traêm beänh töï nhieân heát. Neáu khoâng coù nhaäp, sau ñoù traûi qua moät taâm khaùc nhö aám nhaäp khaùc, cho ñeán chín caûnh ñôïi phaùt môùi quaùn, chaúng phaùt thì chaúng quaùn, khoâng gì chaúng ñeàu nhö theá, môùi hieån chín coõi ba ñöôøng tu aùc. Ngay ñoù töùc laø phaùp moân taùnh aùc. Taùnh aùc dung thoâng khoâng phaùp naøo chaúng höôùng veà, hoàn nhieân nhieáp ñöôïc taùnh thieän coõi Phaät. Laøm aùc töùc laø taùnh aùc, laøm aùc khoâng phaù ñöôïc gì, taùnh aùc khoâng hieån baøy. Ñoù laø toaøn aùc laø aùc, nghóa töùc môùi thaønh. Cho neân nhaø naøy noùi “töùc” khaùc haún caùc sö. Vì khoâng phaûi hai vaät hôïp nhau cuõng khoâng phaûi löng vaø maët traùi ngöôïc nhau. Phaûi ngay ñöông theå toaøn laø, môùi goïi laø Töùc. Ñaâu caàn döùt tröø phieàn naõo sinh töû, môùi hieån baøy ñöôïc Boà-ñeà Nieát-baøn cuûa coõi

Phaät. Laïi phaûi roõ taùnh thieän aùc naøy. Trong caùc Ñaïi thöøa ñaët teân khaùc nhau, Hoa Nghieâm noùi: Theo duyeân nhieãm tònh, beøn chia ra möôøi phaùp giôùi, meâ thì möôøi coõi ñeàu nhieãm, ngoä thì möôøi coõi ñeàu tònh. Möôøi phaùp giôùi ly vaø hôïp, ñoïc thì ba nhaân ñaày ñuû, ba chöõ laø goïi chung chín coõi, laø chính nhaân cuûa aùc. Coõi Phaät laø chính nhaân cuûa thieän. Möôøi chöõ laø goïi rieâng phaùp giôùi, goïi chung laø lieãu nhaân, möôøi phaùp giôùi goïi chungbaèng chöõ coõi; goïi rieâng laø duyeân nhaân.

***Kinh Phaùp Hoa cheùp:*** Thaät töôùng caùc phaùp khoâng ngoaøi quyeàn vaø thaät. Caùc phaùp laø ñoàng theå duyeân nhaân vaø lieãu nhaân thieän aùc trong quyeàn. Thaät töôùng laø ñoàng theå chính nhaân thieän aùc trong thaät. Möôøi nhö cuûa chín coõi laø duyeân nhaân aùc. Möôøi nhö cuûa coõi Phaät töùc laø duyeân nhaân thieän. Ba laàn chuyeån maø ñoïc thì lieãu nhaân vaø chính nhaân chaúng thieáu.

***Trong kinh Nieát-baøn cheùp:*** Hai ngöôøi xieån-ñeà vaø ngöôøi thieän ñeàu coù taùnh thieän, taùnh aùc, goïi laø duyeân nhaân thieän, aùc. Ba nhaân ñaõ dieäu thì noùi duyeân phaûi ñuû lieãu - chính. Noùi lieãu töùc coù chính duyeân, noùi chaùnh töùc coù duyeân lieãu. Moät coù ñuû ba, ba töùc laø moät. Chôù neân chaáp lôøi maø haïi vieân, vu baùng yù thaùnh. Neáu vaäy ba nhaân cuûa chín coõi: Taùnh nhieãm laø lieãu nhaân, taùnh aùc laø duyeân nhaân, nhieãm vaø aùc khoâng hai laø chính nhaân aùc. Ñaâu chæ haïn cuoäc maø tu. Ba nhaân coõi Phaät: Taùnh thieän laø duyeân nhaân, taùnh tònh laø lieãu nhaân, tònh vaø thieän khoâng hai töùc laø Chaùnh nhaân thieän. Taùnh thieän aùc naøy coøn goïi laø taùnh tònh taùnh ueá; hoaëc goïi lyù saùng lyù toái; hoaëc goïi laø theå thöôøng vaø voâ thöôøng song tòch. Nhö kinh Thænh Quaùn AÂm, hoaëc goïi rieâng laø ñoäc haïi, ñoäc haïi laø taùnh aùc, ñeàu laø teân khaùc cuûa moät theå, tuøy cô lôïi ñoän, roäng löôïc maø coù khaùc. Löôïc thì möôøi coõi, roäng thì ba ngaøn. Neân bieát thieän aùc khoâng ngoaøi möôøi coõi, möôøi coõi taùnh dung thoâng laãn nhau, ñuû thaønh traêm coõi. Möôøi nhö cuûa coõi thaønh moät ngaøn nhö; giaû danh moät ngaøn, naêm aám moät ngaøn, coõi nöôùc moät ngaøn. Ba ngaøn nhö theá hieän tieàn ôû trong moät nieäm taâm laøm aùc. Xöa nay ñaày ñuû, khoâng taïo taùc maø thaønh, khoâng phaûi sinh ra laãn nhau maø nhö theá, khoâng phaûi haøm chöùa laãn nhau maø nhö theá. Moät nieäm khoâng ôû tröôùc, ba ngaøn khoâng ôû sau. Moät nieäm khoâng ít, ba ngaøn khoâng nhieàu. Phaûi bieát tình coù theå phaù, coøn phaùp khoâng theå phaù. Chaáp phaùp thaønh beänh cuõng phaûi phaù. Cho neân thieän - aùc, tònh - ueá laø phaùp moân Lyù theå. Theå voán saùng saïch khoâng döùt maûy may. Cho neân ñoaïn - chöùng, meâ - ngoä chæ noùi theo nhieãm tònh. Ngöôøi xöa khoâng phaân bieät phaùp nhaãn, tình lyù khoâng phaân, thuoác beänh khoâng phaân bieät. Vöøa nghe khoâng - trung goïi laø giaù (ngaên che), moät töôùng chaúng laäp, lieàn taïo ra ñoaïn dieät maø hieåu. Giaû quaùn goïi laø chieáu. Ba ngaøn roõ raøng, quyeát ñònh laø ba ngaøn laäp phaùp.

Neáu Ba ñeá ñeàu giaø, thì laøm sao laäp phaùp? Meâ tình phaûi phaù. Neân duøng töùc khoâng, töùc giaû, töùc trung. Ñaït moät nieäm taâm tu aùc naøy töùc laø ba ngaøn dieäu caûnh. Laøm aùc ñaõ töùc laø taùnh aùc, lyù naøy ñuû ba ngaøn. Maø laøm aùc naøy lieàn laø dieäu söï ba ngaøn. Neáu quaùn lyù ñuû thì ñeàu phaù, ñeàu laäp, ñeàu laø phaùp giôùi. Töï nhieân nhieáp ñöôïc söï duïng ba ngaøn. Ba ngaøn ñeàu thaät, töøng töôùng roõ raøng. Lyù söï voán dung thoâng, chaúng phaûi phaùp ñeám ñaàu, khoâng thuoäc veà choã phaù, ñaâu khoâng phaûi choã hieån? Neân noùi: Chö Phaät chaúng döùt taùnh aùc, Xieån-ñeà chaúng döùt taùnh thieän, ñieåm moät yù naøy caùc treä ngaïi döùt maát.

Hoûi: Xieån-ñeà vaø Phaät döùt nhöõng thieän aùc naøo?

Ñaùp: Xieån-ñeà döùt thöùc thieän saïch, tu aùc ñaày ñuû vieân maõn. Chö Phaät döùt tu aùc saïch, tu ñieàu laønh ñaày ñuû, vieân maõn.

Hoûi: Tu thieän laøm aùc ñaõ laø dieäu söï, thuoäc veà choã hieån, sao goïi laø choã phaù?

Ñaùp: Tu thieän aùc töùc laø taùnh thieän aùc, khoâng coù tu thieän aùc ñeå noùi. Ñoù laø nghóa ñoaïn. Chö Phaät döùt tu, aùc heát, Xieån-ñeà döùt tu, thieän heát. Tu thieän aùc ñaõ töùc laø taùnh thieän aùc, tu thieän aùc khoâng heà döùt? Ñoù laø nghóa chaúng ñoaïn, ñoaïn vaø baát ñoaïn dieäu ôû choã naøy.

Hoûi: Xieån-ñeà khoâng döùt taùnh thieän thì tu thieän khoûi ñöôïc, Chö Phaät chaúng döùt taùnh aùc, coù coøn khôûi laøm aùc chaêng?

Ñaùp: Xieån-ñeà khoâng ñaït ñöôïc taùnh thieän, bò thieän laøm nhieãm. Neân tu thieän khôûi ñöôïc, roäng trò caùc aùc. Chö Phaät coù theå ñaït ôû aùc, neân ñoái vôùi aùc ñöôïc töï taïi, aùc khoâng coùn khôûi. Roäng duøng caùc ñieàu aùc hoùa ñoä chuùng sinh, dieäu duïng voâ nhieãm neân goïi laø phaùp moân AÙc.

Tuy khoâng coù töôùng nhieãm ngaïi, maø coù taùnh ñaày ñuû. Phaøm phu baïc ñòa chæ coù lyù danh töï, môùi nghe quaùn haïnh chöa hieån, nghieäm theå vaãn meâ, saùu caên döôøng nhö phaùt. Sô Truï thaáy töøng phaàn, Dieäu giaùc môùi thaønh töïu quaû; roát raùo hieån saùng. Cho neân lyù phaûi thaân chöùng thì töôùng môùi hieån roõ. Nhö töôùng aån cuûa Taøo Coâng1 , côûi aùo môùi thaáy. Söï coù theå so saùnh maø bieát, nhö töôùng hieån cuûa Toân Löu2 roõ raøng tröôùc maét. Laïi nhö toaøn soùng laø öôùt, toaøn öôùt laø soùng. Töôùng soùng deã bieát, taùnh öôùt khoù roõ. Söï lyù nhö theá roõ raøng coù ba duïng. Chæ moät söï lyù, ba ngaøn töùc taùnh khoâng, lieãu nhaân laø taùnh giaû, duyeân nhaân laø taùnh trung. Chính nhaân ba ñeá neáu khoâng coù taùnh ñuû thì nghóa Töùc do ñaâu maø thaønh? Chaúng nhöõng ba ngaøn töùc ba ñeá maø coøn ba ñeá laø ba ngaøn. Neân noùi Trung ñeá laø nhieáp chung taát caû phaùp. Tuïc ñeá laø laäp taát caû phaùp ba ngaøn töùc trung, laáy trung laøm

1. Taøo Coâng: Taøo Thaùo
2. Toân: Toân Quyeàn; Löu: Löu Bò

chính. Ngay nôi moät maø ba, goïi laø dieäu caûnh sôû quaùn saün coù. Vì khoâng

* giaû töùc trung, caû ba ñeàu thuoäc taùnh trung. Töùc khoâng - giaû laïi quy veà hai tu. Ba ngaøn töùc khoâng, laáy khoâng laøm chính goïi laø toaøn taùnh khôûi tu. Ñoù laø trong nhaân coù theå quaùn dieäu quaùn. Vì giaû - trung ñeàu khoâng, caû ba ñeàu thuoäc veà quaùn khoâng. Töùc giaû, töùc trung laïi trôû veà duïng caûnh. Ba ngaøn töùc giaû, laáy giaû laøm chính, goïi laø ñaïi duïng giaûi thoaùt treân quaû. Vì khoâng - trung töùc giaû, caû ba ñeàu thuoäc duïng, giaû töùc trung - khoâng laïi quy veà caûnh quaùn. Chæ moät phaùp ba naøy, moãi thöù ñoái hai minh, noùi veà ba caûnh, ba quaùn, ba duïng, chaúng töùc, chaúng lìa, chaúng ngang, chaúng doïc, töùc giaø töùc chieáu, hai nghóa ñoàng thôøi maàu nhieäm saâu xa. Nhö ba ñieåm cuûa chöõ y, moät maø chaúng laãn loän nhau, ba maø chaúng lìa nhau, goïi laø Ñaïi nieát-baøn. Nay noùi ba quaùn theo naêng quaùn thì Sôû quaùn töùc laø ba ñeá.

Noùi Ba quaùn laø:

* + Vì töùc “khoâng” neân phaù tình nhieãm chöôùng ngaïi. Moät töôùng chaúng laäp, hieån ba ngaøn naøy ñoàng moät taùnh. Taát caû laø moät môùi coù theå cuøng ôû. Moät nieäm chia ra maø caøng theâm hôïp. Nhö nhöõng haït ngoïc ñeàu höôùng veà moät haït ngoïc. Roát raùo thanh tònh chaúng ñoaïn, chaúng khoâng.
  + Vì töùc “giaû” neân ñeàu coù thaâu nhieáp laãn nhau, caùc töôùng roõ raøng, hieån ba ngaøn naøy chaúng maát töï theå, moät töùc taát caû, tuy laø cuøng trong moät nieäm nhöng töùc ñoù maø caøng phaân chia. Nhö moät haït ngoïc coù boùng in vaøo nhöõng haït ngoïc, khoâng theå nghó baøn, chaúng theå nhôø duyeân giaû.
  + Vì töùc “Trung” neân hieån baøy ba ngaøn naøy chaúng phaûi moät, chaúng phaûi taát caû, chaúng chia chaúng hôïp, song giaù hai beân khoâng coù hai töôùng, song chieáu hai ñeá, khoâng - giaû roõ raøng, ñaâu chæ ñoàng vôùi trung, khoâng ñuû caùc phaùp!

Moät khoâng taát caû khoâng, ba quaùn ñeàu khoâng, quaùn chung veà khoâng. Moät giaû taát caû giaû, ba quaùn ñeàu giaû, quaùn chung veà giaû. Moät trung taát caû trung, ba quaùn ñeàu Trung, quaùn chung veà trung. Theá thì troïn ngaøy phaù töôùng, caùc phaùp ñeàu thaønh. Suoát ngaøy laäp phaùp, maûy buïi ñeàu heát. Troïn ngaøy döùt heát ñoái ñaõi, hai beân böøng böøng. Ñoù laø töùc phaù töùc laäp, töùc laäp töùc phaù, chaúng phaûi phaù chaúng phaûi laäp, maø phaù maø laäp, cuõng goïi laø töùc giaø töùc chieáu, töùc chieáu töùc giaø; chaúng phaûi giaù chaúng phaûi chieáu maø giaø maø chieáu. Noùi theo thöù lôùp maø haønh thì ôû trong cuøng luùc. Nhö theá khoâng lyù naøo chaúng laäp, khoâng tình naøo chaúng phaù. Haù cuøng vôùi caùi khoâng cuûa ñoaïn - voâ, döïa vaøo caùi giaû cuûa duyeân, sinh ra caùi trung cuûa hai beân maø noùi nhö nhau hay sao? Neân noùi: Chæ coù Phaät vaø Phaät môùi tham cöùu heát ñöôïc. Nhò thöøa nhö luùa nhö meø, Boà-taùt nhö Haèng sa ñeàu khoâng theå bieát chuùt phaàn cuûa nghóa naøy. Ba ngaøn nhö theá thoâng y caùc boä

chính ôû trong Phaùp Hoa. Vì do kinh xöa, moät laø coù loãi goàm chung, hai laø coù sô soùt caùch leäch. Kinh naøy chaúng nhöõng thuaàn nhaát khoâng xen laãn, laïi coù theå khai thoâ töùc dieäu. Ñeà goïi laø Dieäu phaùp, chính laø ôû ñaây. Cho neân bieát duøng phaùp maàu baët ñoái ñaõi naøy laøm quaùn theå, môùi thí duï aùnh saùng maët trôøi khoâng ôû cuøng vôùi toái. Ñaây laø cöïc thuyeát cuøng cöïc roát raùo. Ñoù laø chính truyeàn taâm aán cuûa Phaät Toå. Phaät truyeàn ñaây cho Ca-dieáp, Ca-dieáp truyeàn ñaây cho A-nan, cho ñeán ñôøi thöù hai möôi boán truyeàn cho Tyø-kheo Sö Töû. Ngaøi Sö Töû gaëp naïn neân khoâng truyeàn ñöôïc nöõa. Ñoù laø mieäng vaøng Toå thöøa, ñeàu laø ngöôøi thaáy maø bieát xuaát phaùt töø Phoù Phaùp Truyeän. Hoaëc coù tröôùc theâm saùu Ñöùc Phaät, sau theâm boán Toå, noùi keä phoù phaùp, ñöa caønh hoa sen leân mæm cöôøi, xöôùng laø truyeàn rieâng ngoaøi giaùo, kinh luaän khoâng coù baèng cöù, ngöôøi ñeàu chaúng chòu. Ñeán khi Haùn Minh Ñeá ñeâm moäng thaáy Phaät phaùp truyeàn ñeán phöông Ñoâng, giöõa ñôøi Baéc Teà coù sö Tueä Vaên nhaân nghieân cöùu kinh luaän maø ngoä moät taâm ba trí, töø Long Thoï trôû leân töùc Toå thöù möôøi ba trong hai möôi boán vò Toå. Sö Tueä Vaên thì nghe maø bieát, truyeàn ñaây cho Nam Nhaïc, Nam Nhaïc lieàn chöùng Tam-muoäi Phaùp Hoa ñöôïc saùu caên thanh tònh, truyeàn cho Thieân Thai. Thieân Thai Linh Nhaïc thaân thöøa Ñaïi Toâ, dieäu ngoä trì nhaân tónh maø phaùt chöùng, chaúng töø ngöôøi khaùc, duøng dieäu chæ Phaùp Hoa keát thaønh dieäu quaùn Tam thieân döùt baët ñoái ñaõi, truyeàn xuoáng Chöông An; Chöông An kieát taäp Phaùp taïng, truyeàn xuoáng Nhò Uy. Nhò Uy truyeàn cho Taû Kheâ, Taû Kheâ truyeàn cho Hình Kheâ, Hình Kheâ vieát truyeän kyù roäng khaép, giuùp cho ñaïi nghóa, saùng rôõ nhö maët trôøi, laïi suy trôû xuoáng, ngöôøi ñeàu thaáy maø bieát, giaùo quaùn moät nhaø truøm khaép boán beå. Ban ñaàu thì An Söû taïo naïn, nhaân giöõa chöøng gaëp Hoäi Xöông pheá giaùo, nhaân sau ñôøi Nguõ Ñaïi binh löûa noåi leân khieán taïng giaùo dieät maát, ñeán noãi khoâng coøn truyeàn, Loa Kheâ maát daáu. Xöa nghe löôùi buûa thieân haï, Tieàn vöông sai söù sang Cao-ly Nhaät-baûn, giaùo quaùn ñöôïc khoâi phuïc nhöng khoâng truyeàn ñeán vuøng Giang Trieát. Truyeàn ñeán Töù Minh, Hình Kheâ, ngöôøi chöa nhôù thì nhôù, ngöôøi khoù haønh boán Tam-muoäi ñeàu thöïc haønh, laøm höng thònh ñaïo naøy nhö aùnh saùng röïc rôõ treân trôøi khoâng theå che ñaäy. Ñaây cuõng laø ngöôøi nghe maø bieát. Neân Haøn laâm Löông Kính Chi baûo raèng deïp heát traêm nhaø, vöôït quaù caùc thuyeát. Vieân ngoaïi Lieãu Töû Haäu baûo raèng caùch Thaùnh ñaõ xa, dò ñoan ñeàu noåi leân, chæ coù Ñaïi sö Thieân Thai laø ñöôïc thuyeát naøy. Haù hai hieàn giaû khen suoâng maø a dua moät caùch cong vaïy hay sao? Caùc toâng ñaõ khoâng bieát taùnh coõ saün phaùp aùc. Neáu noùi chín coõi chæ noùi taùnh khôûi. Duø coù noùi raèng Vieân giaùo laáy taùnh ñuû laøm toâng. Maø chæ bieát taùnh coù saün thieän, chaúng bieát taùnh coù saün aùc. Tuy noùi phieàn naõo töùc Boà-ñeà,

sinh töû töùc Nieát-baøn, chuoät aên chim luoáng suoâng, chæ coù lôøi, khoâng coù yù chæ. AÉt phaûi laät boû chín coõi tu aùc, chöùng coõi Phaät taùnh thieän, cho ñeán chæ thaúng taâm ngöôøi, thaáy taùnh thaønh Phaät, ngay nôi taâm laø Phaät… laø chæ cho chaân taâm thaønh Phaät, khoâng phaûi chæ cho voïng taâm. Neân coù ngöôøi noùi: ngay nôi taâm laø Phaät, laø chaân taâm hay voïng taâm? Ñaùp: Chaân taâm. Laïi coù ngöôøi noùi: Tu chöùng töùc chaúng phaûi khoâng, maø nhieãm oâ chaúng thaät coù. Ñaây laø neâu rieâng phaùp thaân thanh tònh, cho laø toâng truyeàn rieâng ngoaøi giaùo. Phaân bieät raèng baùo - hoùa khoâng phaûi chaân Phaät, cuõng khoâng phaûi ngöôøi noùi phaùp. Nhöng coâng ñöùc lôùn duïng lôùn thì toaøn laø cuûa baùo

* hoùa. Neáu hieåu thoâng baùo - hoùa thì rôi vaøo nhieãm oâ. Duyeân khoâng phaûi hoä nieäm thì khoâng theå choùng thaáy phaùp thaân, thì ñeàu khoâng ngoaøi nghóa chæ laø Trung, vaãn chöa theå bieát coõi Phaät, chæ trung taùnh coù ñuû ba thaân, ñaâu theå bieát chín coõi ba thaân? Noùi theo thieän aùc thì nghieâng veà taùnh thieän; noùi theo möôøi coõi thì nghieâng veà coõi Phaät; noùi theo chaân voïng thì nghieâng veà chaân; noùi theo chín thöùc thì nghieâng veà tònh thöùc Chaân thöôøng; noùi theo boán giaùo thì nghieâng veà Bieät giaùo; noùi theo möôøi caûnh aám… thì thuoäc caûnh Boà-taùt. Chöa lìa ba chöôùng boán ma, sao goïi laø taâm aán vieân ñoán? Neân bieát caùc Sö noùi töùc laø chæ chaân töùc chaân, chaúng phaûi chæ voïng töùc chaân. Cho neân noùi Boà-ñeà töùc Boà-ñeà, Nieát-baøn töùc Nieát-baøn. Ñaõ khoâng phaûi töùc aám maø daïy, laïi khoâng coù töôùng tu phaùt, nghieâng veà coõi Phaät chaân taâm moät phaù moät laäp. Neáu chaúng phaûi Bieät giaùo duyeân theo lyù ñeå döùt chín coõi thì suy vôùi caùi gì? Roài laïi chaúng roõ taùnh aùc laø teân khaùc cuûa Phaät taùnh, taâm phieàn naõo vaø saéc sinh töû ñeàu khoâng coù Phaät taùnh. Taâm phieàn naõo khoâng Phaät taùnh neân Töôùng toâng noùi Nhò thöøa ñònh taùnh; cöïc aùc xieån-ñeà khoâng thaønh Phaät. Saéc sinh töû khoâng coù Phaät taùnh neân Taùnh toâng noùi töôøng vaùch ngoùi gaïch khoâng thaønh Phaät. Chæ bieát quaû ñòadung thoâng, chaúng roõ taâm ngöôøi voán coù. Neáu theá chaúng nhöõng voâ tình khoâng taùnh maø höõu tình cuõng khoâng. Laøm sao phaûi theo taâm chaân nhö maø noùi duy taâm, thì thaønh Giaù-na coù Phaät taùnh, saéc chaân thöôøng. Noùi duy saéc thì thaønh Tòch Quang coù Phaät taùnh, ñaâu coù lieân quan gì ñeán taâm phieàn naõo cuûa höõu tình hay saéc sinh töû cuûa voâ tình? Ñuû nhö trong Kim Ty noùi, coù ngöôøi hoûi raèng: Nam Nhaïc, Thieân Thai, khieán nöông lyù ba ñeá tu ba chæ ba quaùn. Giaùo nghóa tuy laø vieân dieäu, nhöng thöù lôùp höôùng vaøo moân hoä, cuõng chæ laø choã tu boán thieàn taùm ñònh cuûa cao taêng. Caùc haïnh töôùng cuûa thieàn chæ coù phaùp Ñaït-ma truyeàn laø choùng ñoàng Phaät theå. Nay choã giaûi thích naøy vì sao laïi traùi nhau nhö theá? Ñaùp: Vì ngöôøi khaùc thaáy nhaø naøy laäp thöùc thöù saùu laøm aám caûnh bò quaùn beøn cho laø choã noùi cuûa quyeàn giaùo, quaùn thöùc thöù chín môùi ñoàng Phaät theå. Chæ trích nhö theá raát sai

laàm. Tröôùc tuy ñaõ giaûi thích xong, nay laïi bình luaän theâm.

Neáu noùi veà caûnh chæ troïng gaàn guõi vaø coát yeáu töùc duøng taâm thöùc thöù saùu ñeå laøm caûnh quaùn. Bieát ba thöùc maàu nhieäm maø chöa töøng lìa moät kieán moät tö. Tuy chæ moät thöùc maø chöa töøng khoâng duøng ba thöùc laøm quaùn; chöa töøng khoâng laáy ba thöùc laøm caûnh. Neáu duøng thaúng taâm naøy duyeân vôùi lyù thaät töôùng cuûa coõi Phaät, nhö duøng chæ ngoù sen maø treo nuùi, chæ taêng theâm phaân bieät, vieäc döùt nieäm khoâng do ñaâu maø thaønh. Vì sao? Thöùc thöù saùu naøy ñaõ do kieán - tö huaân khôûi, laøm sinh khôûi ö thích, nhaøm chaùn, taïo nhaân thieän aùc, töùc laø tu theå aùc. Söï tu aùc naøy töùc laø taùnh aùc, ñoù laø quaùn phaùp naêng quaùn. Laïi laø phaùp moân sôû hieån. Neân Kinh Kheâ noùi: Chôït ñeàu chöa nghe teân taùnh aùc, ñaâu theå tin coù haïnh cuûa taùnh ñöùc, vì tu aùc töùc taùnh aùc neân ba quaùn möôøi thöøa khoâng hoaëc naøo theå phaù ñöôïc, khoâng lyù naøo hieån ñöôïc, môùi goïi laø dieäu haïnh voâ taùc, cho ñeán treân quaû hieän khaép saéc thaân, hieän thaân chín coõi, daïo chôi saùu ñöôøng. Toaøn taùnh aùc khôûi ñöôïc goïi laø khoâng möu maø öùng. Neáu cuõng traùi aùc laøm thieän, döùt aùc chöùng thieän, trong nhaân haønh thaønh quaû coù taïo taùc. Taùc yù thaàn thoâng ñaâu khaùc ngoaïi ñaïo. Nhö theá maø xöng laø choùng ñoàng Phaät theå laø nhaän maét caù laøm ngoïc quyù, chæ gaø nuùi cho laø loan phuïng. Tuy con nít ba thöôùc (Taøu) cuõng bieát laø sai. Neáu duøng taùnh aùc ñoái laïi vôùi taùnh thieän, theo möôøi coõi thöù lôùp maø noùi thì saùu coõi laø aùc, Nhò thöøa laø thieän; taùm coõi laø aùc, Boà-taùt laø thieän; chín coõi laø aùc, Phaät giôùi laø thieän. Chín vaø moät naøy chính laø bôø meù cuûa aùc vaø cuøng cöïc cuûa thieän. Neân nay choã giaûi thích laø duøng cöïc ñeå noùi veà vieân, taùnh ngöôøi ñuû caû thieän aùc. Neân nhö “quaân töû baát khí”, thieän aùc ñeàu coù coâng naêng theå duïng chaúng hai. Ngöôøi Bieät giaùo khoâng coù taùnh aùc neân nhö ngöôøi thuaàn thieän khoâng theå laøm aùc, bò voâ minh loâi keùo môùi coù laøm aùc. Trích luaän cheùp: Daâm duïc töùc laø Ñaïo, si nhueá cuõng gioáng nhö theá. Nhö vaäy trong ba phaùp coù ñuû taát caû Phaät phaùp, daâm duïc si nhueá laø laøm aùc. Ñuû taát caû Phaät phaùp töùc laø taùnh aùc. Laïi kinh noùi: chaép tay, raûi hoa, cuùi ñaàu, chaép tay ñeàu thaønh Phaät ñaïo. Chaép tay, v.v… laø tu thieän. Ñeàu thaønh Phaät ñaïo töùc laø taùnh thieän. Phaøm nhö theá ñeàu khieán cho phaùp giôùi höõu tình trôû laïi töï taùnh saün coù naøy maø thoâi. Neân ñöôïc laøm keû só ôû ñaàm laày, döôùi nuùi röøng, chuyeân tinh nghieân cöùu Phaät thöøa, môû mang Thaùnh hoùa; hoaëc ôû cöûa thaày taän taâm chæ baûo, thaáy maø bieát ñöôïc; hoaëc ôû kinh sôù nghieân cöùu tìm toøi, nghe maø bieát ñöôïc. Giöõa thaáy nghe, hai taâm chieáu nhau, laõnh hoäi ñöôïc huyeàn chæ, thaàm kheá nhaäp goïi laø truyeàn. Taâm ta voán coù, khoâng töø ngöôøi khaùc ñöôïc goïi laø chaúng truyeàn. Taâm tuy voán coù maø nhôø chæ daïy môùi bieát, ñoù laø Truyeàn. Caùi hay cuûa chaúng truyeàn naøy nhö aán ngay taâm, ñoù laø Taâm

SOÁ 1938 - THIEÂN THAI TRUYEÀN PHAÄT TAÂM AÁN KYÙ 558

aán. Bieát ñieàu naøy goïi laø dieäu giaûi, thöïc haønh ñieàu naøy goïi laø Dieäu haïnh, chöùng ñieàu naøy goïi laø dieäu quaû, nhö theá thì seõ xong vieäc. Choã luaän nhö treân vaàn coøn ôû choã töï haønh chöù chöa ñeán vieäc giaùo hoùa ngöôøi khaùc. Vì sao? Trong phaåm Thí Duï Ca-dieáp, vöøa nghe lieàn ngoä chaúng nhôø tu trì, laõnh nhaän ñaày ñuû naêm thôøi thí hoùa, neân noùi: Noùi phaùp y cöù theo ñaây neân ban boá khai môû töï taïi, nhôø ôn Nhö Lai thuaät thaønh thoï kyù. Neân bieát Ca- dieáp truyeàn taâm aán naøy chính laø ôû Phaùp Hoa. Nghe thí duï laø dieäu giaûi, ngoä nhaäp laø dieäu quaû. Neân noùi: Nay baùu lôùn cuûa quoác vöông töï nhieân ñeán. Ca-dieáp ñaõ vaäy, ngöôøi khaùc coù theå so theo ñaáy. Mieäng vaøng ñaõ vaäy, nay sö cuõng nhö theá. Baéc Teà vöøa giôû ra vaên naøy saùng toû ñaïi ngoä. Nam Nhaïc chín tuaàn lieàn chöùng. Thieân Thai möôøi boán ngaøy môùi ñöôïc. Neân bieát töø nghe maø suy nghó, suy nghó roài tu maø chöùng. Caên taùnh khaùc nhau neân chöùng coù mau chaäm. Neáu noùi veà giaùo hoùa ngöôøi khaùc goïi laø phoù thaùc, cuõng goïi laø chuùc luïy, vaãn coù chung vaø rieâng. Chung goàm boán chuùng, Bieät ôû Ca-dieáp, nhö khuyeân trì, ñoïc tuïng, chuùc luïy, löu thoâng, cho ñeán trong phaùp saâu xa khaùc, chæ daïy cho ñöôïc lôïi ích, vui möøng. Thanh vaên thì ñuû coù taùm ngaøn, Boà-taùt thì voâ löôïng voâ soá. Rieâng thì chæ ôû Ca-dieáp, phoù chuùc chaúng haïn cuoäc moät choã. Neân trong Nieát-baøn tuy khoâng ôû taïi hoäi, maø muoán boán chuùng ñeàu bieát kính tin, neân noùi: nay ta ñöôïc chaùnh phaùp Voâ thöôïng, ñem phoù chuùc Ma-ha Ca-dieáp. Laïi Phoù Phaùp Truyeän noùi: Hoùa duyeân saép xong, seõ dieät ñoä, baûo ñaïi ñeä töû Ma-ha Ca-dieáp: Nhö nay ta saép Baùt nieát-baøn, chuùc luïy phaùp saâu naøy cho oâng thaày, veà sau thaày neân kính thuaän yù ta, tuyeân baøy löu boá roäng khaép khoâng ñeå ñoaïn döùt. Nhö theá kinh coù vaên khoâng ñoä heát. Do ñoù giao phoù rieâng cho Ca-dieáp laø coù ba yù: 1. Duyeân Nhö Lai heát, duyeân Ca-dieáp seõ höng thònh. 2. Ca-dieáp khoå haïnh, coù theå laøm cho Phaät phaùp truï laâu. 3. Phuï vôùi tieåu quaû, giaùo hoùa deã haønh. Ví nhö Phaät Tònh Minh Ñöùc phoù chuùc cho Boà-taùt Nhaát Thieát Chuùng Sinh Hyû Kieán; khieán löu boá roäng. Vì duyeân khoâng ôû kia, cho neân phoù thaùc ôû ñaây, truyeàn taâm aán Phaät ñaâu chæ rieâng ôû Ca-dieáp, ngöôøi khaùc ñeàu khoâng roõ hay sao? Ngöôøi ñôøi meâ ñieàu naøy, khi doái Thaùnh Hieàn voïng sinh hyù luaän, chöa theå bieát yù chæ trao truyeàn töï haønh vaø hoùa tha naøy. OÂ hoâ! Ñoù laø moät nhaø, xöa nay baët xöôùng chaùnh truyeàn cuûa Phaät Toå. Nhöng khuùc ca Baïch Tuyeát Döông Xuaân xöôùng quaù cao, neân ít coù ngöôøi hoøa theo. Hoaøi Taéc may maén gaëp ñöôïc vaän toát chaúng keå mình thaáp heøn, nöông vaøo giaáy möïc ñeå môû roäng thaáy nghe, baét chöôùc theo Phaùp Hoa nhö ruoäng nhö laøng, Nieát-baøn nhö caây nhö ñaù; hoaëc sinh ra huûy baùng gaàn nhö maïnh ñoäc; thì nhö thuù qua soâng, ñaâu daùm nhìn caùi ñuoâi bò thaám nöôùc.