LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 178

VAÏN THIEÄN ÑOÀNG QUY TAÄP

**SOÁ 2017**

(QUYEÅN THÖÔÏNG - TRUNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2017**

**VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP**

*Trieàu Phuïng Lang Thuû Ty Noâng Thieáu Khanh,*

*Chí Só Khinh Xa Ñoâ uùy huyeän Tröôøng xuaân Khai Quoác Nam Thöïc Ba, ñöôïc ban 300 hoä, Thaåm Chaán soaïn.*

Luaän veà söï meânh moâng cuûa boán bieån, neáu khoâng hôïp traêm doøng thì chaúng laøm sao ñaày ñöôïc, muoán böôùc leân quaû vò toân quyù cuûa haøng Thaäp Ñòa maø chaúng tích luõy ñieàu laønh thì chaúng ñuû söùc. Vì vaäy noù saâu xa khoâng theå nghó löôøng laø do tích chöùa, dung naïp laâu ngaøy. Baäc Thaùnh khoâng theå bieát ñöôïc laø bôûi tu sieâng naêng tinh caàn. Huoáng chi baäc chieäu giaùc haï lôøi huyeàn thoâng laäp giaùo, neáu höôùng veà ñieàu thieän chæ moät sôïi loâng coù theå bieát baäc aáy ñaõ vöôït ra khoûi tam giôùi nhaát ñònh toû roõ chaân thuyeân, ngôïi khen neûo giaùc. Luoân maøi duõa thì ñöôïc thuaàn thuïc. Xeùt cuøng nghóa lyù maø gaén gôûi, nhöng maø chaúng coù Thaùnh cuõng khoâng coù phaøm. Coù meâ, coù ngoä. Muoán böôùc saâu vaøo vöïc Thaùnh, phaûi söõa gaáp phaøm taâm, chaúng phaûi moät vieäc maø coù theå hun ñuùc neân, aét phaûi do luyeän taäp nhieàu moân. Hoaëc giaùo khoân khuùc dieäu, maø neâu ñaïo hay ôû Phaät Luûng, hoaëc thieàn lyù saâu maàu maø trình baøy lôøi khen maùt meû ôû suoái taøo khoâng theå chaáp khoâng maø laø coù, khoâng theå traùi thaät maø khoâng theo, phaûi thích hôïp quyeàn nghi nöông vaøo thaät töôûng, quyeàn thaät ñaõ roõ, hö khoâng coù theå coøn cho neân ngöôøi thoâng ñaït chuyeån vaät ñeå taâm saùng, coù theå noùi laø dieäu duïng. Ngöôøi meâ caên cöù vaên töï maø ngaèn ngaïi ñoái vôùi giaùo phaùp ñaâu theå goïi laø thoâng suoát ö ? Hoaëc gaén vaùc linh Long, hoaëc chaët luaän hôû, hoaëc chí thaønh chieâm leã toân nhan, hoaëc ñi quanh tònh thaát, hoaëc mieäng ñoïc toân danh, hoaëc taâm quaùn caûnh tònh ñoä, hoaëc cuùng döôøng Boà- taùt, khoâng troïng giaøu khinh ngheøo, hoaëc boá thí, trì giôùi, khoâng theâm toát maø bôùt xaáu, söï neáu baèng nhau, lôïi cuõng toát ñeïp. Heå nöông luaän nöông

SOÁ 2017 - VAÏN THIEÄN ÑOÀNG QUY TAÄP, Quyeån Thöôïng 459

thieàn, phaûi trôï giuùp phöôùc ñöùc; taïo hình ñuùc töôïng aét phaûi nhôø nôi laøm nhieàu. Ñöøng cho raèng coù baäc tieàn cuûa mình, töùc taâm laø Phaät, töø phaøm vöôït leân Thaùnh, chöa coù vò Thích-ca naøo khoâng tu; Töø voïng vaøo chaân chöa coù vò ñaït Ma naøo khoâng chöùng. Trong ñöôøng caû cuûa ngöôøi chaúng phaûi ñöôøng khaùc cuûa Phaät, thöôøng quyù tinh taán, ñöøng theo söï ñaõi, sô saøi. Troïng thôøi gian duø trong chôùp maét, nghieân taám caên nguyeân cuûa ñaïi ñaïo. Sao ñeán traán nguy nga? Tam Thöøa pheá boû thôøi khoù vaøo moân töø nhaãn. Khoâng coù söï thöông xoùt baûn thaân mình, thôøi khoâng coù vieäc laønh boû ngöôøi khaùc aét caàu toaøn ñöùc, môùi coù theå laøm toû moái ngôø. Taâm chaúng phaûi phi taâm, phaùp chaúng phaûi phi phaùp, phaûi ôû trong vieäc taâm truyeàn taâm môùi ñöôïc chöùng nhaän, phaùp truyeàn phaùp töø thaày troø, chaúng gaén chaët vôùi ñieàu thieän, gioáng Boà-ñeà neân troàng, coõi an döôõng neân tu. Toû roõ thôøi sinh leân coõi Ñaâu-suaát, meâ muoäi thôøi chìm xuoáng ñòa nguïc. Lôøi nhö buøn laày, chaúng coù nöôùc maø thuyeàn ñi ñöôïc; taùnh nhö hôi thaây chaúng duøng ñoø maø qua soâng ñöôïc Thaùnh hieàn xöa nay ñeàu nhôø nôi taâm. Thôøi xöa thuôû nay, ñaâu töøng coù phaùp khaùc?

Than oâi! Phaùp coøn hay maát, taâm khoâng hay chaúng khoâng. Khoâng tu maø khoâng coù gì khoâng tu, chaân tu cuõng döùt baët, khoâng truï maø khoâng coù gì khoâng truï, chaân truï cuõng maát. Thöông thay quaàn sinh chöa moät taùnh naøy, voán khoâng coù thieän, aùc, bò ngoaïi caûnh laøm thay ñoåi, neáu khoâng söûa ñoåi, sao caùi ñuùng cöûa? Coù theå döùt tröø noù nhö giuùp ñôõ dieäu thieän, thôøi coù theå goïi laø choã quay veà ñuùng ñaén. Cho neân nhöõng lôøi caën keõ cuûa baäc tieàn trieát coát ñeå cho keû haäu coøn nöông ñoù maø hoïc, roài tìm toøi khaép trong giaùo muïc ñeå daãn duï ngöôøi meâ.

Trí Giaùc Thieàn Sö taùnh ngoä cô vieân, taøi ba loãi laïc, nhieàu ñôøi ñaõ tích taäp, phuø hôïp vôùi caùc phaùp: Ñôøi nay löu thoâng, cuøng kheá hôïp vôùi chö Phaät. Nghó veà ngöôøi khaùc cuõng nhö nghó veà mình, quaùn taâm ngöôøicuõng nhö taâm mình. Töøng soaïn 3 quyeån: thöôïng trung haï “Vaïn Thieän Ñoàng Quy Taäp”. Ñeå khuyeân taát caû nhöõng ngöôøi höõu duyeân vaäy. Hoaëc nhöõng baäc danh taêng thaïc ñöùc, hoaëc nhöõng thieän nam thieän nöõ taøi cao haïnh caû, chæ nhöõng ngöôøi moät möïc cung kính vaø heát söùc sieâng naêng, thì khoâng quyù cuõng khoâng tieän, ñaây laø moùn löông döôïc cuûa vieäc lôïi sinh. Môû ra then choát ñeå caàu Phaät. Nhöõng lôøi phaùp naøy thaûy bao goàm caùc kinh caùc luaän. Laøm thöôùc ño ñaàu tieân cho keû chöa thay chöa bieát. Daãn daét taát caû, caån maät tu trì, maõi maõi laø söï caân nhaéc cuûa Phaïm Hoa, laø khuoân maãu cuûa toâng moân.

Hoâm nay taïng chuû Trí Nhö ôû vieän Phaùp Tueä, thaønh kính giuùp ñôõ cho ngöôøi nhaân taùnh, ñích thaân hoï thöïc hieän Thaùnh ñaïo, thaáy baäc hieàn

SOÁ 2017 - VAÏN THIEÄN ÑOÀNG QUY TAÄP, Quyeån Thöôïng 459

maø hieàn gioáng mình, thaáy vieäc thieän maø thieän gioáng mình. Toång keát laïi luaän ñöôïc soïan ra cuûa Ngaøi Trí Minh, laøm khuoân maãu cho ñôøi sau, phöôùc lôïi laùng saâu daøy, phöông tieän khoâng ít. Maø laïi truùt heát tuùi giaáy. Voäi ruùt ra nhöõng tieän ti, baét ñaàu ñaàu ñeà xöôùng long troïng, coøn chieâu moä baäc cao minh hoã trôï. Thaúng duyeân ñaõ hoäi tuï, söï vieäc naøy aét seõ thöïc haønh, nhôø khaéc baûn ñeå thaønh bieân taäp, quyù ôû söï tu thaân song cuõng laõnh chöùc trong coi vieäc chuøa, seõ maõi maõi toát ñeïp. Nhaàm goùi vaøo keå phi taøi, nhö chaán taùnh muoäi suoát lôøi maàu, môû than choát, beân nhaän lôøi caàu thænh, khoù choái töø, cuøng trình baøy laïi gieàng moái, daâu daùm traùnh khoûi söï cheâ traùch. Luùc baáy giôø vaøo thôøi Thaùnh Toáng Hi Minh Naêm thöù 5 thaùng 7 nhuaän moàng 7.