NAM TOÂNG ÑOÁN GIAÙO TOÁI THÖÔÏNG ÑAÏI THÖØA MA HA BAÙT NHAÕ BA LA MAÄT KINH

**SOÁ 2007**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2007**

**NAM TÔNG ĐỐN GIÁO**

**TỐI THƯỢNG ĐẠI THỪA MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT KINH**

*Tueä Naêng Ñaïi sö ôû chuøa Ñaïi Phaïm taïi Thieàu chaâu giaûng Phaùp Ñaøn Kinh. Ñeä töû Hoaèng phaùp thoï Voâ töôùng giôùi hieäu Phaùp Haûi gom goùp ghi laïi.*

Ñaïi sö Tueä Naêng trong giaûng ñöôøng chuøa Ñaïi Phaïm leân toøa thuyeát Ma-ha Baùt-nhaõ ba-la-maät vaø truyeàn voâ töôùng giôùi. Baáy giôø döôùi phaùp toøa taêng ni ñaïo tuïc hôn moät vaïn ngöôøi, thöù söû Thieàu chaâu vaø hôn 30 quan lieâu cuøng caùc nho só ñoàng thænh Ñaïi sö thuyeát phaùp. Thöù söû coøn noùi moân nhaân ñeä töû laø ngaøi phaùp haûi gom goùp ghi laïi ñeå löu haønh ñôøi sau vaø ngöôøi hoïc ñaïo nöông theo toâng chæ naøy truyeàn thoï laãn nhau.

Ñaïi sö Tueä Naêng daïy:

Naøy Thieân tri thöùc! Haõy tònh taâm Ma-ha Baùt-nhaõ ba-la-maät! Laùt sau Ñaïi sö noùi tieáp:

Caùc thieän tri thöùc naêng laéng nghe! Phuï thaân Tueä Naêng voán laøm quan ôû Phaïm döông, sau khi giaùng chöùc laøm thöôøng daân veà Taân Chaâu phöông nam. Ta sôùm moà coâi cha, coøn laïi meï giaø soáng vaát vaû ngheøo thieáu vôùi ngheà baùn cuûi ôû chôï. Moät hoâm, boãng coù ngöôøi khaùch mua cuûi baûo ta ñem ñeán cöûa quan môùi nhaän cuûi giao tieàn. Luùc lui ra cöûa, boãng nghe coù ngöôøi tuïng kinh Kim Cang. Tueä Naêng vöøa nghe taâm lieàn khai ngoä môùi hoûi ngöôøi aáy:

* Laøm sao maø ngaøi bieát trí kinh naøy
* Toâi ôû nuùi Baèng Moä phía ñoâng huyeän Huyønh Mai, Taân Chaâu ñeán leã baùi nguõ Toå Hoaèng nhaãn. Taïi ñoù coù hôn moät ngaøn moân nhaân nghe Ñaïi sö baûo haøng taêng tuïc chæ caàn trí moät quyeån kinh Kim Cang seõ ñöôïc kieán

taùnh thaúng ñeán thaønh Phaät.

Tueä Naêng ta nhôø coù tuùc duyeân neân vöøa nghe xong lieàn trôû veà giaû thaân maãu, ñi ñeán nuùi baèng Moä huyeän Huyønh mai leã Nguõ toå Hoaèng Nhaãn. Toå hoûi:

* Ngöôøi töø ñaâu ñeán ñaây leã baùi ta, caàu caùi gì? Tueä Naêng ñaùp:
* Ñeä töû laø thöôøng daân ôû Taân Chaâu, Laõnh Nam töø xa ñeán leã baùi Hoøa thöôïng khoâng caàn gì khaùc chæ caàu laøm Phaät.

Ñaïi sö lieàn hoûi vaën laïi:

Ngöôi laø gioáng sôï ôû laõnh Nam, sao laøm Phaät ñöôïc?

Ngöôøi thì coù Nam Baéc chôù Phaät taùnh ñaâu coù Baéc Nam, thaân moïi sôï cuûa con cuøng thaân Hoøa Thöôïng tuy khaùc nhau nhöng Phaät taùnh naøo coù khaùc bieät.

Ñaïi sö coøn muoán noùi nöõa nhöng thaáy moïi ngöôøi tu laïi nghe neân thoâi vaø baûo ta theo chuùng ta laøm vieäc. Coù moät haønh giaû sai ta ñaïp chaøy giaõ gaïo traûi qua taùm thaùng. Moät hoâm nguõ toå boãng goïi taát caû moân nhaân ñeä töû laïi daïy.

* Naøy caùc oâng! Ñôøi ngöôøi sinh töû laø vieäc lôùn, caùc oâng ngaøy laøm vieäc chæ caàu phöôùc ñieàn, chôù khoâng caàu ra khoûi bieån khoå sinh töû. Töï taùnh caùc oâng neáu meâ nôi phöôùc, thì ai coù theå cöùu ñöôïc? Caùc oâng haõy trôû veà töï xeùt laïi trí tueä cuûa mình töø boån taùnh Baùt-nhaõ moãi ngöôøi laøm moät baøi keä trình leân ta, neáu ñuùng ñaïi yù ta seõ trao cho y baùt laøm toå sö ñôøi thöù saùu. Haõy mau leân!

Moân nhaân trôû veà ñeàu noùi vôùi nhau: “chuùng ta khoâng caàn laøm keä trình leân Hoøa Thöôïng, thöôïng toïa Thaàn tuù laø giaùo thoï sö cuûa chuùng ta, sau khi thöôïng toïa ñaéc phaùp, chuùng ta seõ y chæ nôi Ngaøi? Vì theá moïi ngöôøi ñeàu khoâng laøm keä.

Baáy giôø tröôùc nhaø Ñaïi sö coù haønh lang ba gian, Ñaïi sö muoán veû cuùng döôøng Laêng Giaø bieán töôùng vaø Toå Ñaïi sö truyeàn trao y phaùp, ñeå löu truyeàn ñôøi sau laøm tin. Hoïa nhaân laø lö Traân ñeán quan saùt vaùch phoøng roài, heïn ngaøy mai seõ baét ñaàu veõ. Vaøo hoâm aáy, thöôïng toïa thaân ta suy nghó: “Moïi ngöôøi khoâng trình taâm keä vì nghó raèng ta laø giaùo thoï sö. Coøn ta neáu khoâng laøm keä, thì laøm sao Nguõ Toå bieát ñöôïc kieán giaûi caïn saâu cuûa ta. Ta laøm keä ñeå trình baøy phaùp leân Hoøa Thöôïng laø thieän, coøn neáu ñeå caàu laøm toå laø baát thieän, laïi coøn ñoàng thôøi vôùi taâm phaøm maø mong ñöôïc thaùnh vò, neáu khoâng trình baøy keä thì ta maõi khoâng ñaéc phaùp suy nghó hoài laâu roài thoát than thôû:

* Khoù thay, khoù thay! Neáu Nguõ Toå thaáy keä maø cho tìm ta, thì ñoù laø

chöôùng nghieäp ñôøi tröôùc quaù naëng neân khoâng ñuùng phaùp, thaùnh yù thaät khoù löôøng!

Canh 3 ñeâm ñoù, thöôïng toïa Thaàn Tuù ñeán vaùch phía nam ñoát ñuoác vieát keä:

*Thaân laø coäi Boà-ñeà*

*Taâm nhö ñaøi göông saùng Thöôøng thöôøng sieâng lau chuøi Chôù ñeå baùm buïi traàn.*

Thöôïng toïa Thaàn Tuù vieát keä xong trôû veà phoøng, moïi ngöôøi khoâng ai hay bieát. Saùng sôùm, Nguõ Toå cho goïi Lö cung phuïng ñeán vaùch phía nam veõ Laêng Giaø bieán töôùng, boãng thaáy baøi keä treân vaùch beøn noùi vôùi quan Cung Phuïng.

* Toâi xin gôûi Ngaøi 30000 tieàn coâng lao töø xa ñeán nay, thoâi khoâng veõ bieán töôùng nöõa, vì kinh Kim Cang coù noùi: “Phaøm caùi gì coù töôùng ñeàu laø hö voïng”. Chi baèng giöõ laïi baøi keä naøy ñeå ngöôøi coøn si meâ ñoïc tuïng, y theo ñaây tu haønh seõ khoâng ñoïa vaøo 3 ñöôøng aùc, y theo caùc phaùp tu haønh coù lôïi ích lôùn.

Ñaïi sö cho goïi nhaân ñeán thaép höông tröôùc baøi keä, roài daïy:

* Caùc ngöôi ñeàu neân ñoïc tuïng baøi keä naøy môùi ñöôïc kieán taùnh, tu haønh theo ñaây seõ khoâng ñoïa laïc.

Moân nhaân tuïng baøi keä ñeàu khôûi taâm cung kính vaø khen ngôïi: hay

thay!

Nguõ Toå cho goïi Thöôïng Toïa Thaàn tuù vaøo phoøng hoûi:

* Baøi Keä ñoù phaûi oâng laøm khoâng? Thöôïng toïa ñaùp:
* Quaû thieät laø con laøm nhöng con khoâng daùm mong laøm Toå

chæ nguyeän Hoøa Thöôïng töø bi xem xeùt coi ñeä töû coù ñöôïc chuùt trí naøo khoâng.

Nguõ Toå noùi:

- OÂng laøm keä naøy chæ ñeán tröôùc cöûa chôù chöa vaøo trong, keû phaøm phu tu haønh theo baøi keä cuûa oâng seõ khoâng bò ñoïa laïc. Vôùi kieán giaûi nhö vaäy maø muoán caàu voâ thöôïng Boà-ñeà thì chöa theå ñöôïc. Phaûi vaøo ñöôïc cöûa môùi thaáy ñöôïc töï taùnh. Oâng veà ñi, suy nghó theâm vaøi ngaøy nöõa roài laøm moät baøi keä khaùc ñeán trình ta, neáu vaøo ñöôïc cöûa thaáy ñöôïc töï taùnh ta seõ trao y baùt cho.

Ngaøi Thaân Tuù trôû veà, qua maáy ngaøy sau vaãn khoâng laøm keä khaùc ñöôïc. Luùc aáy coù moät ñoàng töû ñi ngang qua nhaø giaõ gaïo mieäng tuïng baøi keä Tueä Naêng vöøa nghe lieàn bieát baøi keä chöa thaáy taùnh, lieàn hoûi ñoàng

töû:

* + Xin hoûi ñoù laø baøi keä gì? Ñoàng töû ñaùp:
  + Ngöôi khoâng bieát Ñaïi sö coù daïy: “Sinh töû laø vieäc lôùn”, neân baûo

moân nhaân moãi laøm 1 baøi keä trình leân neáu hieåu ñaïi yù, Ñaïi sö seõ truyeàn y baùt laøm Toå thöù saùu. Thöôïng toïa Thaàn Tuù ñaõ vieát baøi keä voâ töôùng leân vaùch phía nam, Nguõ Toå daïy taát caû moân nhaân ñeàu phaûi ñoïc tuïng, neáu hieåu ñöôïc keä naøy seõ ñöôïc thaáy taùnh, theo ñaây tu haønh seõ thoaùt ly sinh töû.

* + - Toâi ôû ñaây giaõ gaïo ñaõ hôn taùm thaùng, nhöng chöa töøng ñeán ñoù, vaäy mong thöôïng nhaân daãn toâi ñeán vaùch phía nam ñeå leã baùi baøi keä, cuõng mong ñöôïc keát duyeân ñôøi sau, ñöôïc sinh veà coõi Phaät.

Ñoàng töû daãn Tueä Naêng ñeán vaùch phía nam, ta lieàn leã baùi baøi keä. Vì khoâng bieát chöõ, ta nhôø moät ngöôøi ñoïc giuøm vöøa nghe bieát ñaïi yù ta lieàn noùi:

* + - Tueä Naêng cuõng coù moät baøi keä.

Ta laïi thænh ñöôïc moät ngöôøi bieát vieát, treân vaùch phía taây ñeà keä trình boãn taâm khoâng bieát boån taâm thì hoïc ñaïo voâ ích, bieát taâm thaáy taùnh al2 ñaïi yù cuûa ta. Tueä Naêng ñoïc keä:

*Boà-ñeà voán khoâng ñaøi Göông saùng cuõng chaúng ñaøi Phaät taùnh thöôøng thanh tònh Choã naøo nhuoám buïi traàn.*

Laïi laøm theâm baøi keä:

*Taâm laø coäi Boà-ñeà*

*Thaân laø ñaøi göông saùng Göông saùng voán thanh tònh Choã naøo nhieãm buïi traàn.*

Ñaïi chuùng trong vieän thaáy Tueä Naêng laøm baøi keä naøy ñeàu laáy laøm laï, ta lui veà choã giaõ gaïo. Nguõ Toå ñoïc baøi keä bieát Tueä Naêng ñaõ hieåu ñaïi yù nhöng sôï moïi ngöôøi bieát neân vaãn baûo:

* + - Baøi keä naøy cuõng chöa ñöôïc!

Ñeâm aáy canh ba, Nguõ Toå goïi Tueä Naêng vaøo phöông tröôïng giaûng kinh Kim Cang ta vöøa nghe lieàn ngoä. Ngay ñeâm aáy ñöôïc truyeàn ñeán phaùp vaø yù baùt roài maø moïi ngöôøi khoâng ai hay bieát Nguõ Toå daën doø:

* + - Töø nay oâng laø Toå thöù saùu, y toå ta trao laïi cho oâng ñeå laøm tín vaät coøn ñoán phaùp haõy ñôøi ñôøi truyeàn nhau, laáy taâm truyeàn taâm ñeå töï ngoä. Töø xöa ñeán nay vieäc truyeàn phaùp khí nhö treo tô, neân neáu oâng ôû laïi ñaây

seõ bò haïi, vaäy haõy mau ñi ñi!

Ngay ñeâm ñaéc phaùp, Tueä Naêng ra ñi, Nguõ Toå ñöa ta ñeán Dòch Ñaêng ôû Cöûu giang baûo:

* + - OÂng neân noã löïc ñem phaùp veà Nam, trong 3 naêm chôù hoaèng phaùp ñôïi sau heát naïn roài haõy giaùo phaùp hoùa ngöôøi meâ, neáu ai ñöôïc tam giaûi ñeàu ñoàng vôùi sôû ngoä cuûa oâng.

Sau khi töø bieät, Tueä Naêng ñi veà nam, sau hai thaùng ñeán ngoïn Ñaïi Duõ, khoâng bieát phía sau coù maáy traêm ngöôøi ñuoåi theo muoán ñoaït y phaùp nhöng chæ ñöïôc nöûa ñöôøng thì ñeàu thoaùi lui, chæ coù taêng hoï Traàn teân Tueä Thuaän tröôùc kia laøm töôùng quaân baäc tam phaåm, taùnh tình thoâ aùc laø ñuoåi theo ñeán Ñaïi Laõnh. Tueä Naêng lieàn trao phaùp y, nhöng Tueä Thuaän khoâng daùm nhaän maø thöa:

* + - Con theo ñeán ñaây laø vì caàu phaùp chôù khoâng phaûi vì y!

Tueä Naêng lieàn giaûng phaùp cho Tueä Thuaän ngay treân Ñaïi Laõnh, taâm yù khai ngoä roài, ta sai Tueä Thuaän ñi veà höôùng baéc ñeå giaùo hoùa moïi ngöôøi.

Naøy thieän tri thöùc! Giaùo phaùp laø töø chö Toå truyeàn, khoâng phaûi Tueä Naêng ta töï bieát. Ai muoán nghe thaùnh giaùo ñeàu phaûi tònh taâm, nghe roài nguyeän phaûi tröø meâ. Trí Baùt-nhaõ Boà-ñeà moïi ngöôøi ñeà saún coù, nhöng do taâm meâ neân khoâng theå töï phaùp taùnh kieán. Thieän tri thöùc! Phaùp moân cuûa ta laáy ñònh tueä laøm goác. Chôù coù meâ noùi ñònh Tueä khaùc nhau, ñònh Tueä laø 1 theå chôù khoâng hai. Ñònh laø theå cuûa Tueä, Tueä laø duïng cuûa ñònh. Khi Tueä thì coù ñònh, khi ñònh thì coù Tueä, nghóa naøy chính laø Tueä vaäy. Ngöôøi hoïc ñaïo chôù cho raèng: tröôùc ñònh sau phaùt Tueä, hoaëc tröôùc tueä sau ñoù coù ñònh; Ñònh Tueä khaùc nhau. Thaáy nhö vaäy laø phaùp coù hai, theá thì mieäng noùi thieän maø taâm khoâng thieän, trong ngoaøi hôïp nhaát ñoù laø Ñònh-Tueä ñoàng nhau. Phaûi hieåu raèng tu haønh khoâng phaûi ôû choã tranh caûi, neáu coøn tranh caûi tröôùc sau thì ngöôøi naøy chöa döùt taâm hôn thua coøn khôûi ngaõ phaùp laø chöa lìa boán töôùng. Nhaát haïnh tam muoäi laø ôû trong taát caû thôøi ñi ñöùng ngoài naèm vaãn thöôøng chôn. Kinh tònh danh noùi “Chaân taâm laø ñaïo traøng, chaân taâm laø tònh ñoä” chaúng phaûi taâm haïnh traùi ngöôïc. Mieäng noùi phaùp, noùi nhaát haïnh tam muoäi maø khoâng haønh chaân taâm thì chaúng phaûi ñeä töû Phaät. Nhöng thöïc haønh chaân taâm maø ñoái vôùi phaùp voâ thöôïng coù chaáp tröôùc, thì ñoù laø ngöôøi meâ coøn chaáp phaùp töôùng chaáp nhaát haïnh tam muoäi.

Thieän tri thöùc! Ñaïo thuaän thì thoâng suoát vì sao coøn ngaên keä? Taâm khoâng truï laø thoâng suoát, truï thì troùi buoäc. Neáu cöù chaáp phaûi ngoài yeân baát ñoäng, thì ngaøi Duy Ma caät ñaõ khoâng quôû traùch ngaøi Xaù Lôïi Phaát ngoài

yeân quaùn tònh, khoâng ñoäng ñaäy khoâng khôûi, coâng phu khôûi chaáp tröôùc thaønh ñieân ñaûo, daïy ñaïo nhö vaäy laø sai laàm lôùn! Naøy thieän tri thöùc! Ñònh Tueä coøn nhö caùi gì? Nhö aùnh saùng ngoïn ñeøn. Coù ñeøn thì coù saùng, khoâng ñeøn thì khoâng aùnh saùng. Ñeøm laø theå cuûa aùnh saùng, aùnh saùng laø duïng cuûa ñeøn, ñoù laø coù hai nhöng theå khoâng hai. Ñònh Tueä cuõng vaäy. Phaùp khoâng coù ñoán tieäm, coøn caên cô cuûa ngöôøi thì coù lôïi ñoän, ngöôøi saùng thì daàn daàn khuyeân, ngöôøi ngoä thì lieàn tu. Ngoä thaáy khoâng sai khaùc, khoâng ngoä muoân kieáp luaân hoài.

Naøy thieän tri thöùc! Phaùp moân cuûa ta töø tröôùc ñeán nay ñoän tieäm ñeàu laäp, voâ nieäm, voâ toâng, voâ töôùng, voâ theå, voâ truï, voâ vi. Theá naøo laø voâ töôùng. Laø ôû nôi töôùng maø lìa töôùng. Voâ nieäm laø ôû nôi nieäm maø khoâng nieäm. Voâ truï laø baûn taùnh cuûa ngöôøi voán nieäm nieäm voâ truï. Nieäm tröôùc nieäm hieän taïi, nieäm sau, nieäm nieäm nieäm noái vôùi phaùp thaân, ñoù laø lìa saéc thaân, neáu moät nieäm truï thì nieäm nieäm lieàn truï, goïi laø coäi truï laø khoâng coät troùi neân laáy voâ truï laøm goác. Ngoaøi lìa taát caû töôùng laø voâ töôùng, lìa töôùng neân taùnh theå thöôøng thanh tònh, vì theù laáy voâ töôùng laøm theå. Ñoái vôùi taát caû caûnh khoâng nhieãm goïi laø voâ nieäm, nieäm ñaõ lìa caûnh neân khoâng khôûi nieäm ñoái vôùi phaùp, chaúng phaûi traêm vieäc khoâng suy nghó khoâng coøn thoï sinh. Ngöôøi hoïc ñaïo duïng taâm phaûi döùt yù. Töï mình laàm coøn khaû dó laïi coøn ñem khuyeân ngöôøi khaùc haønh theo môùi laø tai haïi lôùn. Vì meâ neân khoâng töï thaáy meâ, laïi coøn cheâ bai kinh phaùp, vì theá laäp voâ nieäm laøm toâng. ngöôøi meâ coøn khôûi nieäm treân caûnh, töø nieäm khôûi leân taø kieán neân taát caû traàn lao voïng nieäm töø ñaây sinh ra, vì theá giaùo moân naøy laäp voâ nieäm laøm toâng. voâ laø khoâng vieäc gì, nieäm laø vaät gì. Voâ laø lìa hai töôùng vaø caùc traàn lao, chaân nhö laø theå cuûa nieäm, nieäm laø duïng cuûa chaân nhö. Taùnh khôûi nieäm tuy chính laø thaáy nghe bieát nhöng khoâng nhieãm veïn caûnh maø thöôøng töï taïi.

Kinh Duy Ma noùi: “ngoaøi hay phaân bieät caùc phaùp töôùng, trong baát ñoäng vôùi ñeä töû nhaát nghóa”. Phaùp moân naøy ngoài thieàn khoâng chaáp taâm khoâng chaáp tònh cuõng khoâng noùi ñoäng. Neáu noùi quaùn taâm, thì taâm voán voïng maø voïng laïi nhö huyeån neân khoâng choã quaùn. Neáu noùi quaùn tònh thì taùnh ngöôøi voán tònh, chæ vì voïng nieäm che laáp chaân nhö, neáu lìa voïng nieäm thì baûn tính seõ tònh. Khoâng thaáy töï taùnh voán tònh, maø ñi khôûi taâm quaùn tònh, sinh ra coù tònh voïng maø voïng khoâng nôi choán, cho neân bieát quaùn laø coøn voïng. Tònh khoâng hình töôùng laïi laäp ra töôùng tònh, roài noùi ñoù laø coâng phu. Ngöôøi thaáy nhö vaäy laø coøn chöôùng ngaïi. Töï taùnh coøn bò tònh raøng buoäc neáu ñöôïc khoâng ñoäng seõ thaáy loãi laàm cuûa taát caû moïi ngöôøi laø taùnh baát ñoäng, ngöôøi coøn meâ môû mieäng laø noùi phaûi traùi cuûa ngöôøi ñoù

laø traùi ngöôïc vôùi ñaïo, thì duø coù quaùn taâm quaùn tònh cuõng vaãn laø nhaân duyeân chöôùng ñaïo. Nay phaùp moân naøy sao goïi laø toïa thieàn? Phaùp moân naøy ñoái vôùi taát caû khoâng ngaên ngaïi, khoâng khôûi nieäm ñoái vôùi moïi caûnh giôùi laø toïa, thaáy boån taùnh khoâng baïn laø thieàn. Sao goïi laø thieàn ñònh? Ngoaøi lìa töôùng laø thieàn, trong khoâng loaïn laø ñònh. Neáu ngoaøi thaáy coù töôùng maø trong taùnh khoâng loaïn laø ñaõ töï tònh töï ñònh. Chæ duyeân caûnh coù xuùc coù xuùc thì loaïn lìa töôùng khoâng coøn loaïn thì ñònh. Neân kinh Duy Ma noùi: “ñoù laø hoaùt nhieân trôû veà boån taâm”. Boà-taùt giôùi noùi: “voán phaûi töï taùnh thanh tònh”.

Thieän tri thöùc! Ta seõ trao voâ töôùng giôùi cho taát caû, haõy noùi theo Tueä Naêng ñeå thaáy ba thaân cuûa mình.

Töï saéc thaân quy y Thanh Tònh Phaùp Thaân Phaät Töï saéc thaân quy y Thieân Baùch ÖÙc Hoùa Thaân Phaät

Töï saéc thaân quy y Ñöông Lai Vieân Maõn Baùo Thaân Phaät. Phaùp thaân laø xaù traïch khoâng theå noùi quy, ba thaân Phaät ôû ngay phaùp taùnh, ngöôøi ñôøi ñeàu coù vì sao khoâng thaáy? Vì cöù tìm kieám ba nhö lai beân ngoaøi neân khoâng thaáy ba taùnh Phaät trong saéc thaân mình. Naøy thieän tri thöùc! Ta seõ noùi cho caùc oâng thaáy ngay saéc thaân naøy coù töï phaùp thaân Phaät? Ngöôøi ñôøi taùnh voán ñaõ thanh tònh, muoân phaùp ôû nôi töï taùnh, khi suy nghó phaùp aùc seõ laøm vieäc aùc, suy nghó thieän aùc seõ laøm vieäc thieän. Khi bieát taát caû phaùp ñeàu ôû töï taùnh maø töï taùnh thöôøng thanh tònh, nhö maët trôøi maët traêng vaãn thöôøng saùng, chæ vì maây che neân goïi laø toái, nay boãng traän gioù thoåi tan heát maây muø thì vaïn töôïng sum la ñoàng thôøi hieän roõ. Cuõng vaäy taùnh thanh tònh nhö baàu trôøi trong, trí nhö maët traêng tueä nhö maët trôøi, trí tueä thöôøng saùng voïng nieäm nhö maây che laáp töï taùnh, cho neân khi gaëp ñöôïc thieän tri thöùc khai môû chaân phaùp, nhö thoåi maây meâ voïng, khieán trong ngoaøi saùng suoát, thaáy heát vaïn phaùp trong töï taùnh, taát caû phaùp töø nôi taùnh goïi laø thanh tònh phaùp thaân.

Töø taùnh bieán hoùa ra raát nhieàu maø ngöôøi meâ khoâng bieát, thaáy 1 nieäm thieän thì bieát tueä vöøa sinh, moät ngoïn ñeøn coù theå tröø ñöôïc toái taêm ngaøn naêm, moät trí tueä ñaõ qua maø haõy nghó vieäc saép laøm, nieäm sau goïi laø baùo thaân, moät nieäm aùc quaû baùo ñeán taâm thieän ngaøn naêm, moät nieäm thieän aûnh höôûng ñeán taâm aùc ngaøn naêm. Dieät ñöôïc voâ thöôøng roài, nieäm sau goïi laø baùo thaân töø phaùp thaân suy nghó laø hoùa thaân, nieäm nieäm thieän laø baùo thaân, töï ngoä töï tu goïi laø quy y. da thaät laø saéc thaân laø nhaø cöûa, khoâng phaûi laø choã quy y, chæ ngoä ñöôïc ba thaân laø bieát ñöôïc ñaïi yù. Nay ñaõ töï quy y ba thaân Phaät ta seõ cuøng caùc thieän tri thöùc phaùt boán ñaïi theä nguyeän. Taát caû haõy noùi theo Tueä Naêng.

*Chuùng sinh voâ bieân theä nguyeän ñoä Phieàn naõo voâ bieân theä nguyeän ñoaïn Phaùp moân voâ bieân theä nguyeän hoïc Phaät ñaïo voâ thöôïng theä nguyeän thaønh.*

Chuùng sinh voâ bieân theä nguyeän ñoä, khoâng phaûi laø Tueä Naêng ñoä chuùng sinh trong taâm ñeàu laø töï taùnh töï ñoä. Sao goïi laø töï taùnh töï ñoä? Taø kieán phieàn naõo ngu si trong saéc thaân goïi laø voïng, töï coù boån taùnh giaùc ñem chaùnh kieán maø ñoä, ñaõ ngoä chaùnh kieán trí Baùt-nhaõ tröø ñöôïc ngu si meâ voïng ñoù laø moãi moãi chuùng sinh töï ñoä laáy. Khi taø kieán thì laáy chaùnh kieán ñoä meâ laáy ngoä ñoä ngu laáy trí ñoä aùc laáy thieän ñoä, phieàn naõo laáy Boà- ñeà ñoä, ñoä nhö vaäy goïi laø chaân thaät ñoä.

Phieàn naõo voâ bieân theä nguyeän ñoaïn, töï thaân ñoaïn tröø hö voïng.

Phaùp moân voâ bieân theä nguyeän hoïc, hoïc theo chaùnh phaùp voâ thöôïng.

Phaät ñaïo voâ thöôïng theä nguyeän thaønh: taâm thöôøng thöïc haønh cung kính vôùi taát caû moïi ngöôøi, xa rôøi meâ chaáp baùt naõh tröø heát meâ voïng töï giaùc ngoä ñeå hoïc Phaät ñaïo thaønh.

Phaùt boán hoaèng theä nguyeän roài, ta seõ cho thieän tri thöùc saùm hoái voâ töôùng nhöõng toäi chöôùng cuûa ba ñôøi. Naøy thieän tri thöùc! Nieäm tröôùc nieäm sau, nieäm hieän ñaïi, moãi nieäm moãi nieäm khoâng bò nhieãm ngu meâ, tröø saïch nhöõng aùc haïnh tröôùc ñaây ñoù laø saùm hoái. Nieäm tröôùc, nieäm sau, nieäm hieän taïi, moãi moãi nieäm khoâng bò nhieãm nghóa si, tröø saïch taâm kieâu caêng löøa doái goïi laø saùm hoái töï taùnh. Nieäm tröôùc, nieäm sau nieäm hieän taïi, khoâng bò nhieãm toät doá, tröø saïch taät ñoá tröôùc ñaây saùm hoái.

Thieän tri thöùc! Sao goïi laø saùm hoái? Troïn ñôøi khoâng laøm, maõi maõi khoâng laøm aùc nghieäp nöõa goïi laø saùm hoái. Saùm hoái roài, giôø ñaây ta seõ trao tam quy y voâ töôùng cho caùc thieän tri thöùc.

*Quy y giaùc löôõng tuùc toân Quy y chaùnh ly duïc toân Quy y tònh chuùng trung toân.*

Töø nay veà sau goïi laø Phaät laø thaày, khoâng quy y caùc ngoaïi ñaïo taø maïng khaùc, nguyeän ñi theo ngoïn ñeøn töø bi cuûa tam baûo. Naøy thieän tri thöùc! Quy y tam baûo laø gì? Giaùc laø Phaät, chaùnh laø phaùp, tònh laø taêng. Töï taâm quy y giaùc thì khoâng taø maïng, thieåu duïc tri tuùc, xa lìa taøi saéc neân goïi laø löôõng tuùc toân. Töï taâm quy y chaùnh nieäm nieäm khoâng laø vaäy khoâng aùi tröôùc neân goïi laø ly duïc toân. Töï taâm quy y tònh, taát caû nieäm traàn lao tuy ôû töï taùnh, nhöng töï taùnh khoâng nhieãm tröôùc neân goïi laø chuùng trung toân. Haøng phaøm phu töø hoâm nay ñaõ thoï tam quy y giôùi, neáu noùi quy y

Phaät thì Phaät ôû ñaâu? Neáu khoâng thaáy Phaät laø khoâng choã quy höôùng, ñaõ khoâng nôi quy höôùng maø noùi quy höôùng laø noùi doái. Moãi ngöôøi haõy töï quaùn chieáu laïi, chôù hieåu laàm duïng yù cuûa ta, vì trong kinh chæ noùi quy y töï Phaät chôù khoâng noùi quy y tha Phaät.

Tu haønh caùc phaùp naøy khoâng phaûi chæ noùi suoâng nôi cöûa mieäng mieäng noùi maø taâm khoâng haønh, chaúng khaùc gì chuyeån hoùa, coøn ngöôøi coù tu haønh phaùp thaân ñoàng thôøi vôùi Phaät. Sao goïi laø “ma ha”? “Ma-ha laø ñaïi” taâm löôïng quaûng ñaïi nhö hö khoâng. Taâm chaúng an ñònh maø ngoài thieàn seõ laïc vaøo khoâng voâ kyù, coù theå bao haøm taát caû maët trôøi, maët traêng, sao, ñaïi ñòa, nuùi soâng, coû caây, ngöôøi aùc, ngöôøi thieän, phaùp aùc phaùp thieän, thieân ñöôøng ñòa nguïc ôû trong hö khoâng. Taùnh cuûa ngöôøi ñôøi cuõng cuõng laïi nhö vaäy bao haøm vaïn phaùp ñaïi, vaïn phaùp ñeàu laø töï taùnh, taâhyù taát caû nhaân vaø phi nhaân, phaùp thieän vaø phaùp aùc ñeàu khoâng xaû cuõng khoâng nhieãm tröôùc vì nhö hö khoâng neân goïi laø ñaïi. Ñaây laø haïnh Ma ha, ngöôøi meâ mieäng nieäm ngöôøi trí taâm haønh. Laïi coù ngöôøi meâ taâm troáng roãng khoâng suy nghó cho ñoù laø ñaïi, nhö vaäy khoâng ñuùng, taâm löôïng ñaïi maø khoâng haønh laø thieáu, mieäng noùi maø khoâng tu haønh naøy cuõng chaúng phaûi ñeä töû ta.

Sao goïi laø Baùt-nhaõ? Nieäm nieäm khoâng ngu meâ thöôøng haønh trí tueä goïi laø Baùt-nhaõ, moät nieäm ngu laø maát Baùt-nhaõ moät nieäm trí laø Baùt-nhaõ sinh.

Theá naøo laø Ba-la-maät? Ba-la-maät laø tieáng lìa sinh dieät. Nhö nöôùc coù soùng môùi laø bôø beân naøy, lìa caûnh khoâng coøn sinh dieät nhö nöôùc xuoâi doøng laø ñeán bôø kia, goïi laø Ba-la-maät. Ngöôøi meâ nieäm suoâng, ngöôøi trí taâm haønh theo. Nieäm voïng thì chaúng phaûi chôn höõu, nieäm nieäm neáu haønh theo goïi laø chôn höõu, ngöôøi ngoä phaùp naøy laø ngoä phaùp Baùt-nhaõ, tu haïnh Baùt-nhaõ moät nieäm tu haønh thì phaùp thaân ñoàng vôùi Phaät. Thieän tri thöùc! Phieàn naõo laø Boà-ñeà, nieäm tröôùc meâ laø phaøm, nieäm sau ngoä laø Phaät, Ma-ha Baùt-nhaõ Ba-la-maät laø toái toân toái thöôïng, laø khoâng truï khoâng ñeán khoâng ñi, ba ñôøi chö Phaät töø ñaây sinh ra, ñaïi trí tueä ñaùo bæ ngaïn phaù vôõ phieàn naõo traàn lao naêm aám, tu theo phaùp toái thöôïng thöøa naøy nhaát ñònh thaønh Phaät, khoâng truï khoâng ñeán khoâng ñi laø ñònh tueä, ñoàng vôùi khoâng nhieãm taát caû phaùp, bieán ba ñoâc thaønh giôùi, ñònh, tueä. Phaùp moân naøy cuûa ta laø töø 84000 trí tueä. Vì sao? Vì theá gian coù 84000 traàn lao, neáu khoâng coù traàn lao thì Baùt-nhaõ thöôïng truï khoâng lìa töï taùnh. Ngoä ñöôïc phaùp naøy thì khoâng nghó khoâng nhôù khoâng dính maéc, trí tueä quaùn chieáu taát caû phaùp khoâng thuû khoâng xaû, laø kieán taùnh thaønh Phaät.

Thieän tri thöùc! Neáu muoán vaøo phaùp giôùi thaäm thaâm, chæ neân tu

haïnh, Baùt-nhaõ Ba-la-maät, chæ caàn trì moït kinh Kim Cang Baùt-nhaõ Ba- la-maät laø ñöôïc kieán taùnh, laø nhaäp Baùt-nhaõ tam muoäi, neân bieát ngöôøi naøy coù coâng ñöùc voâ thöôïng, trong kinh ñaõ khen ngôïi roõ raøng raát nhieàu khoâng theå noùi heát. Ñaây laø phaùp toái thöôïng thöøa, noùi cho ngöôøi thöôïng caên ñaïi trí, coøn ngöôøi haï caên thieåu trí nghe phaùp naøy taâm khoâng kính tín. Vì sao? Ví nhö long vöông tuoân möa lôùn xuoáng Dieâm phuø ñeà thì caû caây nghieâng ngaõ coøn möa xuoáng bieån thì khoâng theâm bôùt, neáu haøng Ñaïi thöøa nghe kinh Kim Cang seõ taâm khai ngoä giaûi, ñoù laø boån taùnh töï coù trí Baùt-nhaõ, duøng trí tueä quaùn chieáu, khoâng caàn nhôø vaên töï, nhö nöôùc möa khoâng phaûi töï nhieâm coù maø do long vöông möa xuoáng, khieán cho taát caû chuùng sinh caây coû, voâ tình höõu tình ñeàu ñöôïc nhuaàn thaám. Caùc doøng soâng ñeàu chaûy vaøo bieån, roài dung hôïp laïi thaønh moät theå maën, trí Baùt-nhaõ cuûa chuùng sinh cuõng laïi nhö theá, ngöôøi tieåu caên nghe ñeán giaùo naøy thì nhö coû caây goác reã yeáu neáu gaëp möa tao gioù lôùn aét seõ ngaõ ñoå khoâng theå taêng tröôûng ñöôïc. Trí Baùt-nhaõ cuûa ngöôøi tieåu caên cuøng ngöôøi ñaïi trí voán chaúng khaùc nhau, vì sao nghe phaùp khoâng ngoä? Vì taø kieán chöôùng naëng phieàn naõo saâu daøy, nhö ñaùm maây lôùn che khuaát maët trôøi neáu khoâng coù gioù thoåi tan maây cuõng khoâng coù theå hieän ra. Trí Baùt-nhaõ cuõng khoâng coù lôùn nhoû vì taát caû ñeàu coù saún ngöôøi meâ thì ngoaøi taâm tính Phaät neân chöa ngoä töï taùnh ñoù laø ngöôøi tieåu caên nghe ñoán giaùo khoâng tín. Chæ caàn töï taâm baûn taùnh thöôøng khôûi chaùnh kieán thì traàn lao phieàn naõo ñeàu tieâu tröø, nhö bieån lôùn thu naïp caùc doøng soâng hôïp laïi thaønh moät theå ñoù laø kieán taùnh khoâng truï trong ngoaøi, tôùi lui töï do tröø ñöôïc taâm chaáp, thoâng ñaït khoâng ngnaê ngaïi. Tu theo haïnh naøy laø ñuùng vôùi kinh Baùt-nhaõ ba-la-maät, taát caû vaên töï kinh saùch, Ñaïi thöøa tieåu thöøa, 12 boä kinh ñeàu do trí tueä ngöôøi saép baøy, coá nhieân coù theå kieán laäp ngaõ, neá laø ngöôøi voâ trí thì taát caû vaïn phaùp khoâng phaûi khoâng coù. Cho neân vaïn phaùp voán töø ngöôøi maø coù, taát caû kinh saùch do ngöôøi noùi ra, vì trong loaøi ngöôøi coù keû ngu, ngu laø tieåu nhaân trí laø ñaïi nhaân ngöôøi trí thuyeát phaùp ngöôøi ngu nghe ñeå khai môû taâm yù, khai ngoä roài thì ngöôøi ngu khoâng khaùc ngöôøi trí. Cho neân bieát chöa ngoä thì Phaät laø chuùng sinh ñeán khi ngoä chuùng sinh laø Phaät taát caû vaïn phaùp ñeàu ôû trong thaân taâm ta, vaäy sao khoâng töø töï taâm maø hieån hieän chaân nhö baûn taùnh. Boà-taùt giôùi kinh noùi: “ta voán laäp nguyeän: töø taùnh thanh tònh thaáy ñöôïc taâm taùnh thaønh töïu Phaät ñaïo” laø töùc thôøi hoaùt nhieân hoaøn ñaéc boån taâm. Naøy thieän tri thöùc, ta ôû choã hoøa thöôïng Hoaèng Nhaãn vöøa nghe qua choã naøy lieàn daïi ngoä, thaáy ngay chaân nhö baûn taùnh. Nay ngöôøi hoïc ñaïo muoán ñoán giaùo Boà-ñeà, moãi ngöôøi haõy töï ngoä haõy mau tìm ñaïi thieän tri thöùc chæ baøy phaùp kieán taùnh. Vì sao goïi laø

ñaïi tri thöùc? Ñoù laø baäc thaáu suoát phaùp toái thöôïng thöøalaø ñöôøng chaùnh laø ñaïi nhaân duyeân, thì nhöõng phaùp ñaïi thieän tri thöùc giaùo hoùa seõ ñöa ñeán kieán taùnh taát caû thieän phaùp ñeàu nhôø thieän tri thöùc maø ñöôïc phaùt khôûi, chö Phaät ba ñôøi vaø 12 boä kinh ñeàu coù saún ñuû trong baûn taùnh moïi ngöôøi neáu khoâng ngoä töï taùnh thì caàn coù thieän tri thöùc baøy ñaïo kieán taùnh, neáu töï ngoä ñöôïc thì khoâng caàn thieän tri thöùc beân ngoaøi, neáu chæ caäy thieän tri thöùc beân ngoaøi ñeå mong ñöôïc giaûi thoaùt thì khoâng theå coù, maø phaûi bieát ñöôïc thieän tri thöùc trong taâm môùi ñöôïc giaûi thoaùt, neáu taâm laø beân ngoaøi coù giaùo hoùa cuõng khoâng ngoä ñöôïc, phaûi khôûi trí tueä quaùn chieáu, trong saùt na voïng nieäm tieâu dieät ñoù môùi laø thieän trí thöùc chaân chaùnh vöøa ngoä lieàn bieát Phaät. Duøng trí tueä quaùn chieáu trong ngoaøi thaáu suoát bieát ñöôïc ñöôïc töï taâm laø giaûi thoaùt ñoù laø Baùt-nhaõ tam muoäi, ngoä Baùt-nhaõ tam muoäi ñoù chính laø voâ nieäm. Sao goïi laø voâ nieäm? Laø thaáy taát caû phaùp maø khoâng dính maéc truøm khaép nhaùt thieát xöù maø khoâng chaáp tröôùc thieát xöù, thöôøng tònh töï taùnh khieán luïc taëc ra ngoaøi 6 cöûa ôû trong 6 traàn maø baát ly baát nhieãm, tôùi lui töï do, laø Baùt-nhaõ tam muoäi töï taïi giaûi thoaùt, laø haïnh voâ nieäm. Neáu traêm vieäc khoâng suy nghó ñeå cho döùt nieäm ñoù laø bò phaùp troùi buoäc laø bieân kieán. Ngoä ñöïôc phaùp voâ nieäm thì thoâng suoát vaïn phaùp, thaáy caûnh giôùi chö Phaät laø ñeán Phaät vò.

Naøy thieän tri thöùc! Ñôøi sau ngöôøi ñaéc phaùp cuûa ta, thöôøng thaáy phaùp thaân ta khoâng rôøi ngöôøi aáy. Caùc oâng haõy ñem phaùp ñoán giaùo naøy ñeán ngöôøi ñoàng kieán ñoàng haïnh, cuøng phaùt nguyeän suoát ñôøi thoï trì quyeát khoâng lui suït ñaïo Boà-ñeà, neáu gaëp ngöôøi khoâng ñoàng kieán giaûi khoâng coù chí nguyeän thì baát cöù nôi naøo cuõng chôù voïng tuyeân truyeàn laøm toån haïi tieàn nhaân cuoái cuøng v6 ích, coù khi gaëp ngöôøi khoâng hieåu coøn khinh maïn phaùp moân naøy, thì traêm kieáp ngaøn ñôøi ñoaïn tröø chuûng taùnh Phaät. Haõy nghe ta noùi baøi tuïng voâ töôùng, ñeå nhöõng ngöôøi meâ dieät ñöôïc toäi, neân cuõng goïi laø tuïng Dieät toäi:

*Ngöôøi ngu tu phöôùc khoâng tu ñaïo Cho raèng tu phöôùc aáy laø ñaïo*

*Boá thí cuùng döôøng phöôùc voâ bieân*

*Ba nghieäp trung taâm vaãn coøn nguyeân Neáu laøm vieäc phöôùc mong heát toäi Ñôøi sau höôûng phöôùc, toäi vaãn coøn Neáu bieát hoài taâm tröø nhaân toäi*

*Moãi ngöôøi khôûi taâm chaân saùm hoái Tröø heát taø haïnh laø voâ toäi*

*Ngöôøi hoïc ñaïo phaûi thöôøng töï quaùn*

*Môùi ñöôïc ngang ñoàng ngöôøi ñaõ ngoä Ñaïi sö truyeàn baù ñoán giaùo naøy*

*Neáu muoán tìm ñöôïc baûn taâm mình Ba ñoäc, aùc duyeân phaûi taåy saïch Noå löïc tu ñaïo chôù daàn daø*

*Hôùt nhieân roãng rang trong ñôøi naøy Gaëp ñöôïc phaùp Ñaïi thöøa ñoán giaùo Chaép ta kieán thaønh chí taâm nguyeän.*

Ñaïi sö thuyeát phaùp xong, vi thöù söû vaø caùc quan lieâu taêng tuïc khen ngôïi voâ cuøng töø xöa ñeán nay chöa töøng ñöôïc nghe thöù söû ñaõnh leã baïch.

* + - Hoøa Thöôïng thuyeát phaùp thaät baát tö nghì, nay ñeä töû coù chuùt nghi, mong hoøa thöôïng ñaïi töø bi giaûng giaûi.

Ñaïi sö noùi:

* + - Coù nghi cöù hoûi, khoâng caàn röôøm raø.
    - Phaùp naøy coù phaûi laø toâng chæ cuûa ñeä töû nhaát Toå Sö Ñaït-ma ôû Taây Vöùc khoâng?
    - Ñaïi sö ñaùp: “Ñuùng”!
    - Ñeä töû ñöôïc nghe “Toå sö Ñaït-ma giaùo hoùa Löông Vuõ ñeá, Ñeáhoûi: “traãm moät ñôøi döïng chuøa boá thí cuùng döôøng vaäy coù coâng ñöùc khoâng?” Sö Toå ñaùp: “hoaøn toaøn khoâng coù coâng ñöùc!” Vuõ ñeá thaát voïng naûn loøng, Toå sö beøn qua nöôùc khaùc giaùo hoùa”. Con chöa roõ choã naøy, thænh Hoøa Thöôïng giaûng daïy.

Luïc Toå ñaùp:

* + - Quaû thaät khoâng coù coâng ñöùc, söù quaân chôù nghi ngôø lôøi cuûa Ñaïi sö Ñaït-ma, vì Vuõ ñeá chaáp tröôùc taø ñaïo, khoâng bieát chaùnh phaùp.
    - Thöa vì sao khoâng coù coâng ñöùc?
    - Xaây chuøa boá thí cuùng döôøng chæ laø tu phöôùc, khoâng theå ñem phöôùc ñoù cho laø coâng ñöùc, coâng ñöùc ôû phaùp thaân chôù chaúng phaûi ôû phöôùc ñieàn. Bình tröïc laø ñöùc, neáu khinh moïi ngöôøi coøn chaáp ngaõ nhaân thì khoâng coâng ñöùc, phaûi nieäm nieäm chaân taâm bình ñaúng, cung kính taát caû moïi ngöôøi. Töï tu thaân laø coâng, tu taâm laø ñöùc, cho neân phöôùc ñöùc vaø coâng ñöùc khaùc nhau. Löông Vuõ ñeá khoâng bieát chaùnh lyù chôù chaúng phaûi Sö Toå noùi sai.

Thöù söû laïi leã baùi hoûi tieáp:

* + - Ñeä töû thaáy haøng taêng-tuïc thöôøng nieäm A di Ñaø Phaät, nguyeän vaõng sinh taây phöông. Xin Hoøa thöôïng giaûng daïy, nieäm nhö vaäy coù ñöôïc vaõng sinh khoâng?
    - Thöù söû haõy nghe ñaây: ñöùc Theá Toân noùi ôû nöôùc Xaù Veä chæ baøy

coõi taây phöông, ñieàu naøy vaên kinh ñaõ noùi roõ raøng. Kinh noùi: “caùch ñaây khoâng xa” laø noùi cho haøng haï vaên, coøn ngöôøi ñaõ ngoä ñaâu thaáy xa gaàn. Ngöôøi meâ nieäm Phaät caàu sinh taây phöông, ngöôøi ngoä töï tònh taâm mình. Cho neân noùi: “Tuøy taâm tònh thì coõi Phaät tònh”. Naøy söù quaân ! ngöôøi ôû ñoâng phöông chæ caàn tònh taâm laø khoâng toäi, coøn veà Taây Phöông maø taâm khoâng tònh laø coù toäi, chæ caàn tònh taâm thì taây Phöông caùch ñaây khoâng xa, neáu taâm khoâng tònh duø nieäm Phaät caàu vaõng sinh cuõng khoù ñeán chæ caàn haønh thaäp thieän, ñaâu caàn nguyeän vaõng sinh, taâm khoâng ñoaïn thaäp aùc thì Phaät naøo ñeán nghinh tieáp, neáu ngoä ñoán phaùp voâ sinh seõ thaáy Taây Phöông trong saùt na, coøn khoâng ngoä Ñaïi thöøa ñoán giaùo, thì ñöôøng nieäm Phaät cuõng vaõng sinh raát xa, laøm sao ñeán ñöôïc. Ngay baây giôø ta seõ dôøi taây Phöông ñeán ñaây, söù quaân muoán thaáy khoâng?

Söù quaân leã baùi thöa:

* + - Neáu ôû ñaây maø ñöôïc thaáy thì ñaâu caàn vaõng sinh nöõa. Xin hoøa thöôïng töø bi thò hieän coõi taây phöông cho chuùng con.
    - Ñaïi chuùng laéng taâm nghe ñaây: saéc thaân ngöôøi laø thaønh quaùch, maét tai muõi löôõi laø cöûa thaønh, ngoaøi coù saùu cöûa, trong coù cöûa yù, taâm laø ñaát, taùnh laø vua, taùnh truï thì vua coøn taùnh maát thì thaân hoaïi. Phaät laø töï taùnh neân chaúng theå tìm ngoaøi thaân töï taùnh neáu meâ thì Phaät laø chuùng sinh, töï taùnh ngoä thì chuùng sinh laø Phaät, töø bi laø quaùn aâm, hæ xaû laø theá chí, thanh tònh laø Thích ca, chaân chaùnh laø di laëc nhaân ngaõ laø tu di, taø taâm laø bieån lôùn, phieàn naõo laø soùng moøi, taâm ñoäc laø aùc long, traàn lao laø caù ruøa, hö voïng laø quyû thaàn. Khoâng ngaõ nhaân thí tu di doã, tröø taâm laø thì nöôùc bieån khoâ, khoâng phieàn naõo thì soùng moøi laëng, tröø ñoäc haïi thì caù roàng tuyeät, treân ñaát töï taâm giaùc thaùnh Nhö Lai hieån baøy ñaïi trí tueä quang minh chieáu dieäu saùu caên thanh tònh chieáu phaù saùu duïc, ba ñoäc tröø saïch thì ñòa nguïc töùc khaéc tieâu dieät, trong ngoaøi saùng suoát khoâng khaùc taây phöông. Khoâng tu nhö vaäy laøm sao ñeán coõi taây ñöôïc?

Söù quaân hoûi:

* + - Taïi gia tu theá naøo, xin hoøa thöôïng chæ daïy.
    - Ta seõ noùi baøi tuïng voâ töôùng cho caùc oâng, ai y theo ñaây tu haønh, seõ thöôøng cuøng ta ôû moät choã. Tuïng raèng:

*Thuyeát thoâng vaø taâm thoâng Nhö maët trôøi tôùi hö khoâng Chæ caàn phaùp ñoán giaùo*

*Ra ñôøi phaù taø toâng Phaùp khoâng coù ñoán tieäm Vì meâ ngoä coù chaäm mau*

*Neáu hoïc phaùp ñoán giaùo Ngöôøi ngu khoâng coøn meâ Thuyeát phaùp coù muoân caùch Hôïp ly trôû veà moät*

*Trong nhaø toái phieàn naõo Thöôøng phaûi coù tueä nhaät Taø ñeán, do phieàn naõo Chaùnh ñeán phieàn naõo tröø Taø chaùnh ñeàu khoâng maøng Thanh tònh ñeán voâ sö*

*Boà-ñeà voán thanh tònh Khôûi taâm chính laø voïng Taùnh tònh ôû trong voïng Chæ caàn tröø ba chöôûng Theá gian neáu tu taäp*

*Taát caû ñeàu khoâng maøng Thöôøng töông öng vôùi ñaïo Lìa ñaïo rieâng tìm ñaïo Ñaùo ñaàu laïi töï naõo*

*Laøm chaùnh aáy laø ñaïo Haïnh toái khoâng thaáy ñaïo*

*Khoâng thaáy ngöôøi khaùc ngu Chính mình cuõng coù quaáy Phaù tan heát phieàn naõo*

*Caàn phaûi coù phöông tieän Ñoù laø giaùc ngoä hieän Khoâng lìa theá gian giaùc Tìm caàu xuaát theá gian Chaùnh kieán xuaát theá gian Ñaây laø phaùp ñoán giaùo Meâ traûi qua nhieàu kieáp Vôùi hieän taïi, quaù khöù Saéc töôùng töï coù ñaïo*

*Tìm ñaïo khoâng thaáy ñaïo Neáu muoán tìm kieám ñaïo Neáu ngöôøi khoâng chaùnh taâm Neáu ngöôøi thaät tu ñaïo*

*Neáu thaáy loãi theá gian*

*Chæ töï tröø taâm quaáy*

*Neáu muoán daïy ngöôøi ngu Chôù khieán ngöôøi nghi ngôø Phaät phaùp ôû theá gian*

*Chôù lìa ngoaøi theá gian Taøa kieán laø theá gian Taø chaùnh ñeàu phaù tröø Cuõng goïi laø Ñaïi thöøa Ngoä chæ trong saùt na.*

Thieän tri thöùc! Caùc ngöôi ñeàu neân thuoäc baøi keä naøy, y theo ñaây tu haønh duø caùch ta ngaøn daëm cuõng thöôøng ôû beân ta, coøn khoâng theo ñaây tu haønh, duø ôû tröôùc maët cuõng caùch ta ngaøn daëm. Moãi ngöôøi haõy töï lo tu chôù chaàn chôø ta seõ veà taøo kheâ. Neáu ai coù nghi ngôø, haõy leân nuùi tìm ta seõ phaù nghi cho, ñeå cuøng thaáy Phaät taïi theá gian.

Taát caû quan lieâu ñaïo tuïc ñeàu leã baùi Ñaïi sö vaø tieác nuoái than thôû.

* + - Laønh thay baäc ñaïi ngoä, töø xöa ñeán nay chöa ñöôïc nghe. Ñaát laõnh Nam coù phöôùc sinh ñöôïc Phaät.

Theá roài moïi ngöôøi giaûi taùn Ñaïi sö veà Taøo Kheâ haønh hoùa ôû Thieàu Chaâu Quaûng Chaâu hôn boán möôi naêm, ñoä ñöôïc 15000 ngöôøi caû xuaát gia laãn taïi gia, ngöôøi khoâng hoïc ñaøn kinh thì chaúng phaûi ñeä töû cuûa Nam Toâng thí duø coù noùi phaùp ñoán giaùo cuõng chöa bieát coäi goác khoâng traùnh khoûi söï tranh caõi coøn ngöôøi hoïc ñöôïc phaùp naøy chæ lo tu haønh, vì tranh caûi laø taâm thaéng baïi, traùi ngöôïc vôùi ñaïo.

Ngöôøi ñôøi thöôøng truyeàn mieäng caâu “Nam Naêng Baéc Tuù” maø chaúng roõ nguyeân do. Voán laø thieàn sö Thaàn Tuù ôû chuøa Ngoïc Tuyeàn huyeän Ñöôøng Döông Phuù Nam Kinh coøn Ñaïi sö Tueä Naêng nuùi Taøo Kheâ caùch thaønh Thieàu Chaâu veà phía ñoâng ba möôi laêm daëm, phaùp chæ moät maø trueàyn coù Nam baéc, do ñaây môùi laäp ra hai toâng. phaùp maøo ñoán tieäm? Phaùp chæ coù moät theå, nhöng thaáy coù chaäm mau thaáy chaäm laø tieäm, thaáy mau laø ñoán. Phaùp khoâng ñoán tieäm, nhöng caên cô coù lôïi ñoän neân goïi laø ñoán tieäm. Ñaïi sö Thaàn Tuù nghe ngöôøi ta thöôøng truyeàn nhau phaùp cuûa Toå Tueä Naêng laø phaùp tröïc chæ, beøn baûo ñeä töû laø chí Thaønh:

* + - Ngöôi thoâng minh ña trí, vaäy haõy ñeán nuùi Taøo Kheâ choã Tueä Naêng leã baùi nhöng chôù noùi ta sai ñi nghe yù chæ xong trôû veà noùi laïi ta nghe xem kieán giaûi ai cao hôn. Haõy ñi mau roài trôû veà chôù ñeå ta troâng ñôïi.

Chí Thaønh vaâng meänh ra ñi, trong voøng nöûa thaùng ñeán Taøo Kheâ leã baùi Hoøa Thöôïng maø chaúng noùi töø ñaâu ñeán. Nôi phaùp hoäi vöøa nghe phaùp, chí Thanh lieàn coù choã ngoä Kheá hôïp baûn taâm beøn leã baùi töï thöa:

* + - Baïch hoøa thöôïng! Ñeä töû ôû chuøa Ngoïc Tuyeàn choã Ñaïi sö Thaàn Tuù nghe phaùp khoâng ngoä, nay ñeán ñaây nghe phaùp cuûa Hoøa thöôïng lieàn hôïp vôùi baûn taâm, cuùi xin Hoøa thöôïng töø bi khai thò.

Ñaïi sö noùi:

* + - OÂng töø ñoù ñeán ñaây aét laø keû doï thaùm!
    - Thöa Hoøa thöôïng luùc chöa noùi thì ñuùng noùi ra thì khoâng ñuùng.
    - Phieàn naõo laø Boà-ñeà cuõng laïi nhö vaäy, ta nghe noùi Tuù Ñaïi sö chuyeân daïy ngöôøi giôùi ñònh tueä, so vôùi giôùi ñònh tueä cuûa ta coù gì khaùc?

Chí thaønh thöa:

* + - Caùc vieäc aùc khoâng laøm, laø giôùi vieäc thieän vaâng laøm laø tueä töï tònh taâm yù laø ñònh, ñaây laø giôùi ñònh tueä cuûa ngaøi Thaàn Tuù, coøn giôùi ñònh tueä cuûa hoøa thöôïng thì con chöa bieát.
    - Thaät laø phaùp baát tö nghì, nhöng sôû kieán cuûa ta laïi khaùc.
    - Thænh hoøa thöôïng noùi choã khaùc ñoù. Ñaïi sö ñaùp:
    - Taâm khoâng nghó quaáy laø töï taùnh giôùi, taâm khoâng taùn loaïn laø töï taùnh ñònh, taâm khoâng si meâ laø töï taùnh tueä. Giôùi ñònh tueä cuûa hoøa thöôïng Tuù chæ ñeå daïy keû tieåu caên, di ñònh tueä cuûa ta laø daïy haøng thöôïng nhaân nhöng ngoä ñöôïc taùnh roài cuõng khoâng caàn laäp giôùi ñònh tueä nöõa.
    - Xin hoøa thöôïng giaûng khoâng caàn laäp nhö theá naøo?
    - Töï taùnh khoâng nghó quaáy, khoâng taùn loaïn, khoâng si meâ, moãi nieäm ñeàu quaùn chieáu Baùt-nhaõ xa lìa caùc phaùp töôùng thì coøn gì ñeå laäp. Töï taùnh coøn phaûi tu neân laäp thöù lôùp, Kheá ngoä roài khoâng caàn laäp nöõa.

Chí Thaønh cung kính leã baùi roài ôû laïi laøm ñeä töû Taøo Kheâ, khoâng rôøi Ñaïi sö nöõa böôùc.

Coù vò taêng teân Phaùp Ñaït tuïng kinh Phaùp Hoa suoát baûy naêm nhöng khoâng coù söû ngoä, nghi ngôø vaên kinh coù choã sai laàm ñeán thænh Ñaïi sö Khai Thò. Ñaïi sö noùi:

* + - OÂng teân Phaùp Ñaït nghóa laø thaâm ñaït giaùo phaùp, theá maø oâng khoâng ñaït laïi coøn nghi ngôø vaên kinh vì oâng ñem taâm taø ñi caàu chaùnh phaùp taâm phaûi chaùnh ñònh môùi laø trì kinh. Ta voán khoâng bieát chöõ, oâng haõy ñem kinh Phaùp Hoa ñeán ñaây ñoïc ta seõ noùi cho oâng.

Phaùp Ñaït ñem kinh ñeán ñoïc, Ñaïi sö nghe qua moät laàn lieàn bieát ngay yù Phaät beøn daïy:

* + - Naøy Phaùp Ñaït! Kinh Phaùp Hoa khoâng daïy gì nhieàu, caû baûy quyeån ñeàu laø nhaân duyeân thí duï. Vaên kinh raát saùng toû khoâng coù thöøa naøo khaùc, chæ coù moät Phaät thöøa thoâi, khoâng coù hai cuõng khoâng ba. Trong kinh choã naøo noùi chæ moät Phaät thöøa? Ñoù laø ñoaïn kinh: “Chö Phaät Theá Toân chæ vì

Ñaïi sö nhaân duyeân neân xuaát hieän ra ñôøi”. Vaäy phaûi hieåu theá naøo phaûi tu theá naøo? Baûn nguyeân tòch tònh xa lìa taø kieán, trong ngoaøi khoâng meâ laø lìa nhò bieân. Ngoaøi meâ thaáy coù töôùng trong meâ chaáp khoâng. Nay töôùng lìa töôùng nôi khoâng lìa khoâng ñoù laø baát khoâng nay phaùp naøy moät nieäm taâm khai, taâm khai gì? Khai tri kieán Phaät, Phaät chính laø giaùc, khai ra boán: khai tri kieán Phaät chæ baøy tri kieán Phaät, ngoä tri kieán Phaät, nhaäp tri kieán Phaät. Khai-thò-ngoä-nhaäp hôïp laïi laøm moät laø tri kieán Phaät, thaáy ñöôïc baûn taùnh ra khoûi theá gian. Phaùp Ñaït! Ta thöôøng thaáy taát caû moïi ngöôøi khai ñöôïc tri kieán Phaät, ñöøng khai tri kieán chuùng sinh. Ngöôøi ñôøi ngu meâ taïo aùc neân khai tri kieán chuùng sinh, neáu taâm chaùnh khôûi quaùn chieáu trí tueä laø khai tri kieán Phaät. Ñaây laø phaùp Nhaát thöøa cuûa kinh Phaùp Hoa, sau ñoù chia laøm ba thöøa laø vì ngöôøi coøn meâ. Neáu oâng haønh theo phaùp Nhaát thöøa laø chuyeån Phaùp Hoa neáu khoâng haønh theo laø Phaùp Hoa chuyeån, taâm chính laø chuyeån Phaùp Hoa, taâm taø laø Phaùp Hoa chuyeån. Khai tri kieán Phaät laø chuyeån Phaùp Hoa, khai tri kieán chuùng sinh laø Phaùp Hoa chuyeån. Haõy noå löïc tu haønh theo chaùnh phaùp laø chuyeån ñöôïc kinh.

Phaùp Ñaït nghe xong lieàn ñaïi ngoä caûm thaùn rôi leä thöa:

* + - Baïch Hoøa thöôïng quaû thaät con ñaõ bò Phaùp Hoa chuyeån baûy naêm töø nay veà sau seõ chuyeån Phaùp Hoa, moãi nieäm tu Phaät haïnh.

Laïi coù vò taêng leân trí thöôøng ñeán Taøo Kheâ leã Ñaïi sö hoûi:

* + - Phaät noùi Tam Thöøa roài laïi noùi toái thöôïng thöøa, choã naøy ñeä töû khoâng hieåu, xin hoøa thöôïng giaûng daïy.

Ñaïi sö Tueä Naêng ñaùp:

* + - Nhìn laïi Taâm mình chôù chaáp phaùp töôùng beân ngoaøi. Thaät ra khoâng coù phaùp töù thöøa, chæ vì taâm ngöôøi coù sai bieät neân coù phaùp coù töù thöøa. Thaáy nghe ñoïc tuïng laø tieåu thöøa, ngoä roài hieåu nghóa laø trung thöøa, y theo phaùp tu haønh laø Ñaïi thöøa, thoâng suoát vaïn phaùp ñaày ñuû vaïn haïnh, khoâng lìa taát caû chæ lìa phaùp töôùng ñöôïc voâ sôû ñaéc laø ñoái töôïng thöøa laø toái thöôïng haïnh. Nghóa naøy khoâng ôû nôi cöûa mieäng oâng neân töï tu chôù hoûi ta nöõa.

Laïi coù taêng teân Thaàn Hoäi ngöôøi Nam Döông ñeán Taøo Kheâ leã baùi sö hoûi:

* + - Hoøa Thöôïng toïa thieàn, thaáy hay khoâng thaáy?

Ñaïi sö ñöùng daäy caàm gaäy ñaùnh Thaàn Hoäi ba caùi roài hoûi:

* + - Ta ñaùnh ngöôi ñau hay khoâng ñau? Ñaùp: cuõng ñau, cuõng khoâng ñau?
    - Theá thì ta cuõng thaáy cuõng khoâng thaáy. Thaàn hoäi laïi hoûi:
    - Ñaïi sö cuõng thaáy cuõng khoâng thaáy theá naøo?
    - Ta thaáy loãi laàm cuûa mình, khoâng thaáy loãi laàm ngöôøi khaùc, neân noùi cuõng thaáy cuõng khoâng thaáy. Coøn ngöôi cuõng ñau khoâng ñau nhö theá naøo?

Thaàn hoäi: Neáu noùi khoâng ñau laø ñoàng vôùi goã ñaù voâ tình, neáu noùi ñau laø ñoàng vôùi phaøm phu khôûi saân giaän?

* + - Cuõng khoâng cuõng khoâng thaáy laø coøn chaáp nhò bieân, cuõng ñau khoâng ñau laø coøn sinh dieät. OÂng chöa thaáy taùnh maø daùm ñeán ñaây thöû ta aø? Taâm oâng coøn meâ sao khoâng töï tu maø ñeá ñaây hoûi ta thaáy hay khoâng thaáy?

Thaàn Hoäi leã baùi ôû laïi laøm ñeä töû Taøo Kheâ

Moät hoâm, Luïc Toå cho goïi caùc ngaøi Phaùp Haûi, chí thaønh, phaùp Ñaït, Trí Thöôøng, Chí Thoâng, Chí Trieät, Chí Ñaïo, Phaùp Traân, Phaùp Nhö, Thaàn hoäi ñeán daïy:

* + - Caùc oâng laø ñeä töû thaân caän cuûa ta, vaäy sau khi ta dieät ñoä haõy chia nhau ñi giaùo hoùa caùc nôi. Ta seõ daïy caùch thuyeát phaùp ñeå khoâng laøm maát ñi toâng chæ. Khi daïy phaùp moân naøo cuõng khoâng rôøi 36 phaùp ñoái ñeå khoâng rôi vaøo nhò bieân, maø vaãn khoâng ngoaøi phaùp töôùng. Coù ngöôøi hoûi phaùp, ñieàu naøy laáy phaùp ñoái ñeå trôû thaønh cuoái cuøng hai phaùp ñeàu tröø cho ñeán khoâng coù choã ñeå tröø.

Ba khoa phaùp moân laø aám, giôùi, nhaäp. AÁm coù 5 laø saéc, thoï, töoûng, haønh, thöùc, giôùi coù 18 giôùi beân ngoøai vaø cöûa 6 thöùc, töø phaùp taùnh khôûi ra 6 thöùc laø: nhaân thöùc, nhó thöùc, tæ thöùc, thieät thöùc, thaân thöùc, yù thöùc, nhó thöùc. Saùu cöûa 6 traàn töø taùnh bao haøm vaïn phaùp neân goïi laø haøm taøng thöùc, tö löông laø chuyeån thöùc sinh ra saùu thöùc phaùt ra ôû cöûa vaø saùu traàn, ba laàn saùu laø möôøi taùm giôùi töø taùnh aùc khôûi leân 18 taø, töø taùnh thieän khôûi leân 18 chaùnh, aùc thì thaønh chuùng sinh thieän trì thaønh Phaät.

Ngoaïi caûnh voâ tình coù naêm phaùp ñoái: trôøi ñoái ñaát, maët trôøi ñoái maët traêng toái ñoái saùng, aâm ñoái döông nöôùc ñoâi löùa.

Phaùp töôùng coù möôøi hai ñoái: höõu vi vi ñoái voâ vi, höõu saéc ñoái voâ saéc, höõu töôùng ñoái voâ töôùng, höõu laäu ñoái voâ laäu, saéc ñoái khoâng taêng ñoái tònh, thanh ñoái tröôïc phaøm ñoái thaùnh taêng ñoái tuïc giaø ñoái treû, lôùn ñoái nhoû, daøi ñoái ngaén, cao ñoái thaáp.

Töï taùnh khôûi duïng coù 19 ñoái: laø ñoái chaùnh si ñoái tueä, ngu ñoái trí, loaïn ñoái trò giôùi ñoái phaù giôùi thaúng ñoái cong, thaät ñoái hö, hieån ñoái baèng, phieàn naõo ñoái Boà-ñeà, töø ñoái khoâng hæ ñoái thöôøng ñoái voâ thöôøng, phaùp thaân ñoái saéc thaân, hoùa thaân ñoái vôùi thaân.

Ba möôi saùu phaùp ñoái naøy suoát taát caû kinh ñieån khi giaûng noùi cho

ngöôøi, ngoaøi ñoái vôùi töôùng maø lìa töôùng, trong ñoái vôùi khoâng maø lìa khoâng vì neáu chaáp khoâng thì taêng tröôûng voâ minh, neáu chaáp töôùng thì chæ taø kieán baùng phaùp. Noùi thaúng thì chaúng duøng vaên töï, ñaõ noùi “chaúng duøng vaên töï: thì ngöôøi cuõng khoâng neân noùi naêng, vì noùi naêng cuõng laø baûn vaên töï, treân töï taùnh noùi khoâng ngay noùi naêng baûn taùnh khoâng phaûi khoâng, vì meâ neân sai laàm, phaûi deïp boû ngoân ngöõ ñi. Nhö noùi toái khoâng töï toái, vì saùng cho n6n coù toái toái khoâng töï toái, ñem saùng ñeå hieån toái, duøng toái ñeå hieån baøy saùng qua laïi laøm nhaân cho nhau, 36 phaùp ñoái cuõng laïi nhö vaäy. Caùc oâng töø nay veà sau truyeàn phaùp neân y theo Ñaøn Kinh naøy seõ khoâng maát baûn toâng neáu khoâng y theo thì chaúng phaûi toâng chæ cuûa ta. Ai ñaõ ñöôïc roài neân löïu haønh ñôøi ñôøi sau, ngöôøi naøo nghe phaùp Baûo Ñaøn Kinh seõ nhö ñöôïc chính ta giaûng daïy seõ ñöôïc Kieán Taùnh.

Ñaïi chuùng ñoàng leõ baùi thænh Ñaïi sö keä Ñaïi sö noùi:

*Taát caû khoâng coù chaân Neáu thaáy y vaøo chaân Neáu hay töï coù chaân Töï taâm khoâng lìa giaû Höõu tình thì bieát ñoäng Neáu tu haïnh baát ñoäng*

*Khoâng ñoäng laø khoâng ñoäng Neáu kheùo phaân bieät töôùng Neáu ngoä choã thaáy naøy*

*Baûo nhöõng ngöôøi hoïc ñaïo Chôù ôû phaùp Ñaïi thöøa Neáu gaëp ngöôøi töông öng Phaùp naøy khoâng tranh caûi Tranh caûi chaáp phaùp moân Khoâng do thaáy nôi chaân Thaáy ñoù troïn chaúng chaân Lìa giaû taâm laø chaân Khoâng chaân choã naøo chaân Khoâng chaân choã naøo chaân Voâ tình khoâng bieát ñoäng Treân ñoäng coù khoâng ñoäng Voâ tình khoâng Phaät taùnh Ñeä nhaát nghóa baát ñoäng Laø duïng cuûa chaân nhö*

*Noå löïc phaûi coù yù*

*Laïi khôûi trí sinh töû*

*Haõy luaän baøn nghóa Phaät Chaáp ta khieán hoan hyû Tranh caûi maát yù ñaïo*

*Töï taùnh vaøo sinh töû.*

Chuùng taêng nghe xong hieåu yù Ñaïi sö ñoàng thôøi leã baùi nguyeän y phaùp tu haønh, khoâng daùm thænh Ñaïi sö ôû laïi theá gian, cuõng khoâng coøn tranh caûi nöõa. Thöôïng toïa Phaùp Haûi böôùc ra thöa hoûi:

* + - Sau khi Ñaïi sö ra ñi, y phaùp seõ phoù chuùc cho ai?
    - Phaùp trì ta ñaõ phoù truyeàn roài khoâng caàn hoûi nöõa. Hôn 20 naêm sau khi ta dieät ñoä, taø phaùp seõ nhieãu loaïn nghi ngôø toâng chæ cuûa ta. Seõ coù ngöôøi xuaát hieän xaû thaân maïng ñeå xaùc laäp laïi Phaät giaùo, döïng leân toâng chæ ñoù laø chaùnh phaùp phaùp cuûa sô Toå Ñaït-ma thì khoâng neân truyeàn nöõa. Haõy nghe ta noùi veà baøi tuïng aáy:

*Ta ñeán vaøo ñôøi ñöôøng Moät hoa nôû naêm caùnh Truyeàn phaùp cöùu meâ tình Keát quaû töï nhieân thaønh.*

Baøi tuïng cuûa Nhò Toå Tueä Khaû:

*Xöa nay nhôø coù ñaát*

*Baûn nguyeân neáu khoâng ñaát Gieo troàng môùi nôû hoa Hoa taâm töø ñaäu nôû?*

Baøi tuïng cuûa Töù Toå Ñaïo tín:

*Hoa thuoäc loaïi höõu sinh Caùc duyeân khoâng hoøa hôïp Töø ñaát troàng ra hoa Troàng troït khoâng keát quaû.*

Baøi tuïng cuûa Nguõ Toå Hoaèng Nhaãn:

*Höõu tình gieo gioáng xuoáng Voâ tình khoâng gieo xuoáng Voâ tình khoâng ra hoa*

*Taân ñòa cuõng khoâng sinh.*

Baøi tuïng cuûa Luïc Toå Tueä Naêng:

*Ñaát taâm chöùa höõu tình Ngoä ñöôïc hoa höõu tình Möa phaùp lieàn ra hoa Quaû Boà-ñeà töï thaønh.*

Ñaïi sö noùi tieáp:

* + - Laáy yù baøi tuïng cuûa Sô toå Ñaït-ma ta seõ noùi hai baøi tuïng nöõa, ai vaãn meâ môø y theo tuïng naøy tu haønh seõ ñöôïc kieán taùnh. Tuïng thöù nhaát:

*Taâm ñòa chaùnh gieo hoa Cuøng tu Baùt-nhaõ tueä Naêm caønh theo goác moïc Ñöông lai Phaät Boà-ñeà.*

Luïc Toå noùi tuïng xong, chuùng taêng giaûi taùn suy nghó bieät Ñaïi sö truï theá chaúng coøn laâu. Ñeán ngaøy muøng ba thaùng taùm sau buoåi thoï trai Ñaïi sö noùi:

Caùc oâng ngoài yeân choã, ta töø bieät caùc oâng. Ngaøi Phaùp Haûi lieàn hoûi.

Baïch hoøa thöôïng! Söï truyeàn thoï phaùp ñoán giaùo naøy töø tröôùc ñeán nay ñeå bao nhieâu ñôøi?

Ñaàu tieân truyeàn thoï qua baûy Ñöùc Phaät ñeán Phaät Thích-ca Maâu-ni laø thöù baûy.

Thöù 8: Toân giaû Ca-dieáp Thöù 9: Ngaøi A-nan

Thöù 10: Maït Ñieàn Ñòa Thöù 11: Thöông Na hoøa tu Thöù 12: Öu ba Cuùc Ña Thöù 13: Ñeà Ña Ca

Thöù 14: Phaät-ñaø Nan-ñeà Thöù 15: Phaät-ñaø Maät-ña Thöù 16: Hieáp Toân giaû Thöù 17: Phuù Na Daï Xa Thöù 18: Maõ Minh

Thöù 19: Tröôûng giaû Tyø la Thöù 20: Long thoï

Thöù 21: Ca Na ñeà La Thöù 22: La haàu la ña Thöù 23: Taêng giaø na ñeà Thöù 24: Taêng giaø na xaù Thöù 25: Cöûu ma la ña Thöù 26: Xaø da ña

Thöù 27: Baø tu baøn ña Thöù 28: Ma noa la Thöù 29: Haïc laëc na

Thöù 30: Toân giaû sö töû Thöù 31: Baø xaù tö na Thöù 32: Öu laø quaät Thöù 33: Taêng giaø la Thöù 34: Tu baø maät ña Thöù 35: Boà-ñeà Ñaït-ma

Thöù 36: Tueä Khaû: Cao taêng ñôøi thöôøng Thöù 37: Taêng Xaùn

Thöù 38: Ñaïo tín

Thöù 39: Hoaèng Nhaãn Thöù 40: Tueä Naêng

Töø nay veà sau truyeàn daïy laãn nhau phaûi coù choã y cöù, chôù ñeå maát toâng chæ.

Ngaøi phaùp haûi laïi hoûi:

Nay Ñaïi sö ra ñi seõ löu laïi phaùp gì, ñeå ngöôøi meâ ñôøi sau ñöôïc thaáy Phaät taùnh.

Caùc oâng laéng nghe, ngöôøi meâ ñôøi sau chæ caàn bieát chuùng sinh thì coù theå Phaät taùnh coøn khoâng bieát chuùng sinh maø cöù ñi tìm Phaät taùnh thì muoân kieáp khoâng thaáy ñöôïc. Nay ta daïy caùc oâng: bieát chuùng sinh laø thaáy ñöôïc Phaät taùnh. Ngöôøi ñôøi sau neáu muoán tìm Phaät chæ caàn bieát Phaät taâm chuùng sinh thì seõ tìm Phaät neáu lìa chuùng sinh hoøan toaøn khoâng thaáy Phaät taâm:

*Khi meâ Phaät laø chuùng sinh Khi ngoä chuùng sinh laø Phaät Nguïc si Phaät laø chuùng sinh Trí tueä chuùng sinh laø Phaät Taâm hieåm Phaät laø chuùng sinh Bình ñaúng chuùng sinh laø Phaät Vöøa khôûi sinh taâm khôûi*

*Phaät aån trong chuùng sinh Taâm nieäm luoân bình ñaúng Chuùng sinh lieàn coù Phaät Taâm ta töï coù Phaät*

*Phaät ñaây laø chaân Phaät Neáu taâm khoâng coù Phaät Tìm Phaät ôû nôi ñaâu?*

Ñaïi sö noùi tieáp:

Ta seõ noùi theâm baøi tuïng “Töï taùnh chaân Phaät giaûi thoaùt: Ngöôøi ñôøi

sau neáu hieåu yù seõ thaáy chaân Phaät trong taâm taùnh mình.

*Chaân nhö Tònh taùnh laø chaân Phaät Taø kieán ba ñoäc laø ma vöông Ngöôøi taø kieán ma ôû trong nhaø*

*Ngöôøi chaùnh kieán Phaät ñeán trong nhaø Taø kieán trong taâm ba ñoäc sinh*

*Töùc laø ma vöông ñeán nhaø ôû Chaùnh kieán ñeán ba ñoäc töï tröø*

*Ma kieán thaønh Phaät thaät khoâng giaû Hoùa thaân baùo thaân vaø tònh thaân*

*Ba thaân baûn lai laø moät thaân*

*Neáu höôùng trong thaân mong töï thaáy Laø nhaân Boà-ñeà seõ thaønh Phaät*

*Voán töø haùo thaân sinh taùnh tònh Taùnh tònh thöôøn ôû trong hoùa thaân*

*Taùnh kieán hoùa thaân thaønh chaùnh ñaïo Veà sau vieân maõn ñeán toái chaân*

*Taùnh khieán hoùa thaân haønh thanh tònh Tröø daâm voán laø thaân tònh taùnh*

*Trong taùnh chæ töï lìa nguõ duïc Kieán taùnh saùt na chính laø chaân Ñôøi naøy neáu ngoä phaùp ñoán giaùo Ngoä roài tröôùc maét thaáy Theá Toân Neáu muoán tu haønh tìm Phaät taùnh Khoâng bieát nôi naøo ñeå caàu chaân Neáu ôû trong thaân töï coù chaân*

*Coù chaân töùc laø nhaân thaønh Phaät Khoâng tìm caàu Phaät ôû ngoaøi chaân Tìm kieám ñeàu laø ngöôøi daïi si Phaùp moân ñoán giaùo töø taây truyeàn Muoán ñoä ngöôøi ñôøi phaûi töï tu Nay baûo ngöôøi hoïc ñaïo treân ñôøi Khoâng theå daàn daø nôi theá gian.*

Noùi keä xong ñai sö baûo moân nhaân:

Sau khi ta ñi roài caùc oâng chôù khoùc than nhö phaøm tình, chôù maëc trang phuïc vaø nhaän leã ñieáu vì ñoù chaúng phaûi laø thaùnh phaùp, chaúng phaûi laø ñeä töû cuûa ta. Taát caû haõy ngoài laïi, khoâng khôûi ñoäng tónh, sinh dieät, khöù lai, phaûi traùi chæ coù tòch tónh môùi laø ñaïi ñaïo. Neáu ta ôû ñôøi maø caùc oâng laøm

SOÁ 2007 - NAM TOÂNG ÑOÁN GIAÙO TOÁI THÖÔÏNG ÑAÏI THÖØA MA HA BAÙT NHA 204

traùi giaùo phaùp thì ta soáng cuõng voâ ích.

Ñeán canh ba Ñaïi sö yeân laëng thi tòch, luùc ñoù coù höông thôm laï lan khaép chuøa keùo daøi ñeán maáy ngaøy môùi heát, röøng caây bieán thaønh maøu traéng.

Ñeán thaùng 11, cung nghinh nhuïc thaân Ñaïi sö veà Taøo Kheâ taùng trong long Khaùm, luùc ñoù coù luoàng baïch quang xoâng thaúng leân trôøi maáy ngaøy môùi tan. Thöù söû Thieàu Chaâu laäp bia cuùng döôøng Phaùp Baûo Ñaøn Kinh ñöôïc thöôïng toïa phaùp Haûi ghi cheùp laïi ñeå löu truyeàn, khi thöôïng toïa voâ thöôïng truyeàn laïi cho ñoång hoïc laø ñaïo ñeá, ñaïo ñeá voâ thöôøng trao laïi cho ñeä töû laø ngoä chôn.

Ñaïi sö voán laø ngöôøi huyeän Khuùc Giang. Thieàu Chaâu sau khi Theá Toân Nieát-baøn giaùo phaùp truyeàn veà ñoâng ñoä ñeán Trung Hoa ngaøi laø baäc chaân Boà-taùt thuyeát chaân phaùp, thò hieän chaân haïnh, ñeå duï cho baäc ñaïi trí tu haønh gaëp nguy nan khoâng thoaùi lui gaëp gian khoå Kham nhaãn thì phöôùc ñöùc môùi saâu daøy, môùi thoï khoâng neân truyeàn daïy phaùp Baûo Ñaøn Kinh ñaây chính laø maät yù cuûa kinh.