TRUYỀN PHÁP CHÁNH TÔNG LUẬN

# QUYỂN 2

**THIEÂN THÖÙ BA**

Coù ngöôøi khaùch noùi vôùi Toâi raèng: “Chaùnh toâng cuûa chuùng ta laáy taâm truyeàn taâm maø thoâi. Côù sao oâng haún laáy “Thieàn Kinh”, nghóa laø theá naøo?” Ñaùp: “Toâi laáy “Thieàn Kinh”, vì trong ñoù neâu baøy danh soá Toå sö raát hoaøn bò, coù yeáu chæ vi dieäp raát hôïp vôùi chaùnh toâng cuûa chuùng ta. Ñaïi sö Loâ Sôn toá thuaät chaùnh toâng raát roõ raøng, maø lôøi töïa cuûa Tueä Quaùn cuõng vaäy. Saùch toâi töø ñoù suy cöùu ñeå laøm chöùng cöù. Toâi chaúng phaûi hoïc “Thieàn Kinh” maø chuyeân laáy laøm yù vaäy”. Ngöôøi khaùch laïi hoûi: “Danh soá cuûa Toå sö thì thaáy ñoù vaäy, maø Loâ Sôn (Phaùp sö Tueä Vieãn) toá thuaät raát roõ raøng, nghóa laø theá naøo?” Ñaùp: “Caên cöù theo trong “Xuaát Tam Taïng Kyù” cuûa Sa-moân Taêng Höïu ghi raèng: “Taïi Loâ sôn, phieân dòch “Tu Haønh Phöông Tieän Thieàn Kinh” toång töïa do Thích Tueä Vieãn thuaät”, ñeán luùc khaûo xeùt lôøi töïa aáy, tìm caàu yù ñích xaùc, thì ôû ñoù coù noùi: “Phaøm daáy khôûi cuûa ba nghieäp, laáy Thieàn trí laøm toâng”. Laïi coù noùi: “Lyù Huyeàn, soá roäng Ñaïo aån nôi vaên, thì A-nan khuùc thöøa AÂm Chieáu (trong kinh baûn, hoaëc vieát laø “AÂm Chieáu”, bôûi buùt vieát ngöôøi ñôøi sau truyeàn ghi sai laàm vaäy. Toâi khaûo xeùt trong “khuoân sôn taäp” cuûa Vieãn Coâng, thaáy Toång töïa cuûa Thieàn kinh, thaät vieát laø “Chæ Chieáu”. Trong “Phoå Hieàn Haïnh Nguyeän Sôù” cuûa Khueâ Phong cuõng xöng laø “Chæ Chieáu”. Ñoù haún do Khueâ Phong y cöù vaøo töïa kinh baûn coå ñaõ sa thaûi tröôùc thôøi Baéc Chu, Tieàn Ñöôøng vaäy, töùc noùi “khuùc thöøa chæ chieáu”. Khuùc thì nghóa laø nhoû nhieäm kín chaët, coùn noùi “AÂm Chieáu” thì nghóa ñoù ñaâu phaûi laø vi maät ö? Trong lôøi töïa “Baát Tònh Quaùn Kinh”, Phaùp sö Tueä Quaùn cuõng vieát laø “Khuùc Phuïng Thaùnh Chæ”. “Baát Tònh Quaùn Kinh” töùc laø “Thieàn Kinh”. Môùi ñaàu, Kheá Tung keû phaøm ngu toâi chöa daùm caûi ñoåi lieàn vaên cuûa Ñaïi Taïng Quoác Baûn, sau ñaây môùi laáy laáy chæ chieáu laøm roõ. Xin vì laøm chuaån ñònh cuûa traêm ñôøi vaäy). Ngu chaúng phaûi ngöôøi aáy, haún laø Linh phuû aån taøng, taâm ngöôøi naøo khoâng ñaùng khuoân pheùp. Noù bieán hoùa laém phöông, soá khoâng

ñònh töôïng, ñôïi caûm maø öùng cho neân hoùa haønh ôû Thieân truùc. Ngaäm ñoù coù kheùo gioûi, u quan chaúng môû, hieám leùn thaáy saân nhaø. Töø ñoù maø quaùn xeùt, thì Lyù coù haønh taøng, ñaïo khoâng hö truyeàn, sôû dó coù vaäy, sau khi Ñöùc Nhö Lai nhaäp Nieát-baøn khoâng bao laâu, A-nan truyeàn phaùp aáy cuøng ban haønh cho ñeä töû Maït-ñieàn-ñòa, Maït-ñieàn-ñòa laïi truyeàn cho Xaù-na-baø-tö. Ba vò ÖÙng thaân (A-la-haùn) aáy ñeàu thöøa chí nguyeän thaàm kheá hôïp töø xöa, coâng vöôït ngoaøi lôøi, ñieàu kinh khoâng bieän giaûi, haún laø khuoân pheùp toái Nguyeân töôïng (Nguyeân töôïng duï cho Ñöùc Phaät), yeáu ñuoái khoâng sai. Sau ñoù coù Öu-ba-quaät, meàm yeáu maø sieâu ngoä, trí troïn laøm moâ phaïm cho ñôøi, taøi cao öùng ít, chaïm lyù theo giaûn ñôn, taùm vaïn phaùp taïng, coøn laïi chæ coát yeáu, phaân chia naêm boä coù baét ñaàu töø ñoù. Nhaân ñoù maø suy thì haún bieát hình vaän vì pheá höng töø ñieàm thaàn duïng, thì böôùc ngaàm khoâng veát, ñoäng kheùo khoù tìm, giaãm traûi thoâ baøy sinh khaùc. Coù theå chaúng thaän troïng ö? Coù theå chaúng thaåm xeùt ö? Töø ñoù trôû laïi, caûm ôû söï bieán nghó nhôù phaùp cuõ. Taàm hoïc trong nguõ boä ñeàu coù con ngöôøi aáy, ñeàu coù con ngöôøi aáy, ñeàu sôï ñaïi phaùp saép suy ñoài, Lyù saâu buøi nguøi ñoù, beøn töï moãi thuaät taùn thaùn “Thieàn Kinh” ñeå laøm saùng lôùn nghieäp aáy (taùn thaùn thieàn kinh, chaúng phaûi vaên kinh, maø laø phaùp yeáu cuûa kinh ñoù). Coù thuyeát noùi: “Tìm caønh kieám reã thì ñoâng nhieàu, bao goàm goác chuyeån ngoïn thì hieám ít, hoaëc saép kòp maø chaúng thaáu ñaït, hoaëc giöõ phöông maø chöa bieán”. Coù thuyeát noùi: “Nguyeân phaøm Thaùnh chæ chaúng nhoïc toaøn sôû tröôøng ñoù, cuõng do vì tìm caàu sôû ñoaûn aáy. N`eáu vaäy, thì nguõ boä khaùc nghieäp coøn ôû ngöôøi aáy, ngöôøi chaúng noái doõi, ñaïo hoaëc thaïnh suy, höng pheá coù luùc, thì laãn loän cuøng leân xuoáng, muïc cuûa Ñaïi tieåu ñoù coù theå ñònh ö? Laïi nöõa, ñaïi tieát kheùo bieán, xuaát xöù khoâng ngaèn, aån danh giaáu veát khoâng nghe khoâng baøy. Vôùi ngöôøi nhö theá laïi khoâng theå ñem phaân danh boä. Ñaõ khoâng choã phaân danh boä, cuõng chaúng vöôït ra ngoaøi ñoù, rieâng coù Toâng minh vaäy”. Coù thuyeát noùi: “Kinh phieân dòch cuûa hieän nay xuaát phaùt töø Ñaït-ma-ña-la cuøng Phaät Ñaïi Tieân, ngöôøi aáy laø baäc tuaán kieät ôû Taây vöùc laø chuû choát daïy raên thieàn phaùp. Ruùt nhoùm kinh coát yeáu khuyeán phaùt Ñaïi thöøa”. Coù thuyeát noùi: “Neáu chaúng laø Ñaïo truøm ba thöøa, Trí thoâng möôøi ñòa, ai coù theå thaáu suoát huyeàn caên noùi phaùp thaân, quy toâng nhaát nôi voâ töôùng, laéng maø khoâng soùt chieáu, ñoäng maø chaúng lìa tòch ñoù thay! Nay thuyeát ñaàu soá naøy, haù chaúng do A-nan, Cuùc-ña khuùc thöøa chæ chieáu, ñôïi ngöôøi aáy maø kín cuøng trao nhaän, ñieàu goïi laø coâng ôû ngoaøi lôøi, choã kinh chaúng bieän giaûi, bao goàm caû moät Ñaïi taïng giaùo cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca vaên chuùng ta. Naøo kinh naøo luaät naøo luaän, ngöôøi hoïc ba taïng aáy khoâng gì chaúng do ñaây maø thaáu ñaït vaäy. Ñieàu maø Sa-moân Taêng Höïu goïi laø Toång töïa, ñaây

laø do vì aáy vaäy. Trong “Cao Taêng Truyeän” cuûa Sa-moân Tueä Kieåu noùi laø Phaät-ñaø-baït-ñaø boû ñaát Taàn ra ñi gaëp Vieãn Coâng ôû Loâ sôn, phieân dòch caùc kinh thieàn soá”. Truyeän Baït-ñaø trong “Xuaát Tam Taïng Kyù” cuûa Sa- moân Taêng Höïu cuõng noùi: “Thöôøng cuøng Vieãn Coâng phieân dòch “Thieàn Kinh” naøy, maø Vieãn Coâng laø do töø Baït-ñaø truyeàn trao phaùp yeáu aáy, Baït- ñaø thì thoï hoïc töø Ñaït-ma”. Neân trong lôøi töïa ñoù thuaät laø roäng lôùn vi dieäu bí maät nhö vaäy, bôûi phaùt minh kinh aáy laáy taâm laøm chuû vaäy. Ñaây ñaùng goïi laø ngöôøi bieát ñöôïc roõ raøng Chaùnh Toâng chuùng ta vaäy. Trong khoa “Luaän Thieàn” ôû boä “Ñaïi Toáng Cao Taêng Truyeän” noùi: “Phaøm, giaùo phaùp dieãn giaûng taïi Saân Haùn, teân cuûa cöïc chöùng chöa hieån baøy, phong haønh taïi Loâ phuï, hoïc Thieàn na baét ñaàu naåy maàm. Phaät-ñaø-thaäp bò ngöôøi ñaát Taàn xua ñuoåi maø ñeán, Baùt-nhaõ-ña ñeán töø trong thôøi nhaø Taán. Baáy giôø Vieãn Coâng kín truyeàn toïa phaùp saâu cöùng huyeàn cô, daàn nhieãm thi haønh, nöông traùi (y vi) toá thuaät”. Trong ñoù noùi “nöông” (y) töùc coù nghóa nöông theo phaùp yeáu, coøn “vi (traùi)” coù nghóa laø traùi vôùi giaùo tích, xeùt nghieäm ñoù thì Vieãn Coâng truyeàn huyeàn yeáu ôû Baït-ñaø, haù chaúng ñuùng vaäy ö? (Choã duøng “Phaät-ñaø” vaø “Baùt-nhaõ” cuûa nhaø vieát truyeän, tôï nhö hai ngöôøi naøy ñeàu ñaõ ñeán Loâ sôn, thì Vieãn Coâng kín truyeàn quaû ñöôïc töø ai? Theo choã neâu baøy trong hai truyeän cuûa Sa-moân Tueä Kieåu vaø Taêng Höïu cuõng khoâng thaáy noùi coù Baùt-nhaõ ñoàng ñeán, nhöng ñieàu neâu daãn cuûa nhaø vieát truyeän aáy sôï khoâng ñaàu moái thaåm xeùt. Ninh Coâng cuõng thieáu suy nghó ñoù. Nay laáy phieân dòch ñoù maø ñoaùn thì Vieãn Coâng ñaùng truyeàn ôû Baït-ñaø, Baït-ñaø thì ñaït ñöôïc töø Ñaït-ma. Trong lôøi töïa cuûa Tueä Quaùn trình baøy roõ raøng vaäy. Nhöng “Baùt-nhaõ-ña” ñoù tôï nhö gaàn gioáng teân Toå thöù hai möôi baûy, song, laáy theo truyeän kyù ñeå chöùng minh thì Toå thöù hai möôi baûy, chöa töøng nghe coù ñeán ñaát Taán, vaø cuõng chæ thò tòch taïi Thieân truùc. Neáu nhö Thaùnh nhaân aáy chôït ñeán chôït ñi, thì quaû nhieân tröôùc ñaõ töøng duøng söùc thaàn thoâng maø laïi, vì Thieàn toâng cuûa Ñaït-ma maø neâu baøy goác. Ñoái vôùi thoáng nhieáp ñaây, thaät khoâng theå löôøng bieát vaäy. Neáu khoâng nhö vaäy thì thaät töï coù moät Baùt-nhaõ-ña, hoaëc chi phaùi cuûa caùc Toå tröôùc ñeán loä baøy thieàn chæ aáy vaäy, sau hoaëc coù laáy söï tích naøy maø luaän baøn, xin laáy lôøi ghi chuù cuûa Toâi maø chænh ñònh ñoù. Ñöông thôøi cuûa Vieãn Coâng, Ñaït-ma chöa ñeán, kín truyeàn thuyeát cöïc chöùng, maø ngöôøi Trung Hoa chöa baét ñaàu hoûi nghe. Loâ Sôn tuy töï thaáu ñaït ñoù, beøn phaùt thì kinh haõi, chuùng sinh phæ baùng, lieäu khoâng theå rieâng daáy khôûi, gaëp löu xuaát kinh aáy (Thieàn Kinh), beøn nhaân ñoù maø phaùt ñoäng. Nhöng thuyeát ñoù caøng cao huyeàn so vôùi vaên cuûa caùc kinh hoaëc chaúng cuøng loaïi. YÙ aáy taïi trong bí yeáu cuûa kinh ñoù, khoâng neân chuyeân caàu khö khö nôi khoaûng ba

soá muoân vaên töï maø thoâi vaäy. Neáu ñoù noùi A-nan khuùc thöøa chæ chieáu, chaúng loaïi kinh aáy, maø ñaàu tieân xöng laø ñaïi Ca-dieáp, laø haún ñaëc bieät muoán roõ A-nan truyeàn ngoaøi kinh giaùo cuûa Phaät maø rieâng thoï huyeàn chæ ñaây. Neáu khoâng nhö vaäy thì sao lieàn cuøng vôùi kinh töông phaûn ö? Lôøi töïa cuûa Tueä Quaùn, ñaïi khaùi tuy ñoàng vôùi thuyeát cuûa Loâ Sôn, maø ñeà muïc kinh aáy, cuøng vôùi ngöôøi ñaàu tieân noùi kinh, môø mòt chaúng theå bieän raønh. Toâi chaúng suy taàm ñeán cuøng laáy laøm ñoác luaän, chæ taùn thaùn Tueä Quaùn ñaëc bieät ñaày ñuû danh soá Toå sö cuøng ñoàng loaïi nhö Thaùnh toâng chuùng ta. Laïi laáy ñieàu Tueä Quaùn noùi laø: “A-nan khuùc phuïng Thaùnh chæ löu haønh ngaøn naêm”. Laïi noùi: “Ñaøm-ma-la ñem phaùp yeáu naøy truyeàn cho Phuø- ñaø-la. Phuø-ñaø-la cuøng Phaät-ñaø-tö-na xoùt thöông chieân ñaøn ñaây khoâng thaáy ñaùng taäp (chaân taäp khaû sö), beøn löu truyeàn phaùp naøy ñeán Ñoâng chaâu”. Ñoù tôï nhö gaàn vôùi chaùnh toâng cuûa chuùng ta vaäy. Nhöng ngay thôøi cuûa Tueä Quaùn, Phaät phaùp löu truyeàn vaøo Chaán Ñaùn (Trung Hoa) ñaõ hôn ba traêm baûy möôi naêm. Löu truyeàn ñeán ñoù goàm caû caùc kinh luaän lôùn cuõng raát hoaøn bò, sao möôïn moät kinh “Baát Tònh Quaùn” maø vì laøm thaày ö? ÔÛ ñoù noùi: “khoâng thaày ñaùng taäp (voâ chaân taäp khaû sö”, chaùnh vì ôû Trung Hoa môùi ñaàu tuy coù phaùp cöïc chöùng bí maät vì laøm moâ phaïm cho ngöôøi hoïc giaùo ñaây vaäy”. Laïi coù ngöôøi hoûi: “Sao goïi laø “thieàn kinh coù vi chæ hôïp vôùi chaùnh toâng cuûa chuùng ta ö?” Ñaùp: “Trong “Thieàn Kinh” noùi: “Phaät daïy, muoán caàu A-tyû-tam-muoäi-da (nguyeân chuù noùi ñaây laø teân cuûa kieán ñaïo), neân laøm Ñaït-ma-ma-na-tö-giaø-la, thöôøng quaùn thaät nghóa ñoù, duøng dao Thaùnh haïnh cheùm tröø giaëc aâm, chaúng nhö yeáu keùm khoâng theå baùo thuø, bò kia laøm haïi, cho ñeán heát thaûy phaùp laïc, vì ñôøi sau maø laøm ñaïi minh, döùt tröø taát caû goác khoå, laøm lôïi ích cho quaàn sinh, huoáng gì ôû phaøm phu khoâng; voâ sôû ñaéc, maø töï buoâng lung chaúng sieâng naêng tu taäp””. Phía döôùi ñoù môùi giaûi raèng: “Ñaït-ma noùi theá gian Ñeä nhaát phaùp. Ma-na- tö-giaø-la nghóa laø moät kinh taâm, phieân dòch laø nghóa ngoân tö duy”. Phaøm, “Thieàn Kinh” coù hai quyeån, töø ñaàu ñeán cuoái ñeàu laø chöõ Trung Hoa, chæ “kieán ñaïo” cuøng “Ñeä nhaát phaùp” vaø “moät kinh taâm” ñaây, rieâng duøng baèng Phaïm ngöõ, bí maät maø khoâng phieân dòch. Theo yù toâi ngöôøi phieân dòch kinh nhö theá môùi hôïp vôùi vi chæ cuûa Phaät, ñaëc bieät muoán duøng bì maät caûm ngoä sieâu baït. Ñoù neân theo ñaây maø tö duy Ñaïo ö? Neân tieáp theo laïi neâu lôøi Phaät daïy raèng: “Thöôøng quaùn nghóa chaân thaät”. Nhö ñieàu ñoù goïi laø “duøng dao Thaùnh haïnh cheùm tröø giaëc AÂn”. Caên cöù theo Trí Ñoä luaän noùi: “Möôøi dao Thaùnh haïnh, nghóa aáy chaúng lìa ba giaûi thoaùt moân”. Nhöng boá thí giaûi thoaùt moân thoâng caû Ñaïi thöøa Tieåu thöøa, chæ vì sôû duyeân cuûa noù coù hôn keùm vaäy. Ba giaûi thoaùt moân cuûa Ñaïi thöøa duyeân

vôùi thaät töôùng caùc phaùp, cuûa Tieåu thöøa thì khaùc vaäy. Nay ñaây quaû thaät duyeân vôùi thaät nghóa, maø khieán duøng dao Thaùnh haïnh nghieäm vôùi sôû quaùn ñoù thaät laø maät phaùp vi dieäu cuûa Ñaïi thöøa vaäy. Laïi trong caâu keát phaàn “Thaéng ñaïo quyeát ñònh” cuûa kinh ñoù noùi: “Ta duøng söùc tueä nhoû, löôïc noùi caùc phaùp taùnh, nhö nghóa cöùu caùnh ñoù, caûnh giôùi, möôøi trí löïc”. Laïi nöõa, ôû cuoái quyeån Haï kinh ñoù noùi baøi keä tuïng raèng:

“Phöông tieän trò ñòa haïnh, cho ñeán noùi cöùu caùnh, chuû thí phaùp Voâ thöôïng, thí laø truyeàn ñeán nay”. Vaø phaàn keát ñoù laïi noùi: “Chæ kia ñaõ ñoä roài, sau môùi laø cöùu caùnh”. Ñoù haù khoâng noùi nôi cöùu caùnh aáy laø taâm bí maät vi dieäu giöõa Phaät vôùi Phaät, chaúng theå duøng tình maø bieát taâm traïng, chæ laáy chöùng ñaây môùi töông öng vaäy. Ñoù laø hôïp vôùi chaùnh toâng chuùng ta vaäy.

Xöa kia trong thôøi Phaät giaûng kinh Nieát-baøn, caùc vò Tyø-kheo ñaõ nghe thuyeát “xa lìa töù ñaûo”, beøn laïi caàu thænh Phaät soáng laâu nôi ñôøi ñeå vì hoï maø daãn ñaïo, Ñöùc Nhö Lai giuùp chænh ñònh tri kieán aáy môùi baûo: “Nay ta coù chaùnh phaùp Voâ thöôïng ñeàu ñaõ giao phoù cho Ñaïi Ca-dieáp. Ñaïi Ca-dieáp seõ vì caùc ngöôi laøm nôi nöông töïa lôùn, tôï nhö Ñöùc Nhö Lai vì caùc chuùng sinh maø laøm nôi nöông töïa vaäy”. Trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Ñöùc Phaät luùc saép nhaäp Nieát-baøn xoay ñaàu veà höôùng Baéc maø naèm, tröôùc tieân baûo cuøng A-nan raèng: “Hieän taïi nay ñaây hay sau khi ta ñaõ thò tòch, caùc Tyø-kheo phaûi töï nöông töïa nôi phaùp”. Phaøm ngöôøi töï nöông töïa nôi phaùp, nghóa laø beân trong quaùn thaân thöôøng nieäm nhaát taâm trí tueä, sieâng tu tinh taán v.v... Bôûi vì, giaùc chaúng dö thöøa nöông töïa. Thöù nöõa coù nghóa laø duøng giôùi kinh laøm thaày, ñeán luùc A-nan thöïc hieän vieäc keát taäp phaùp baûo taïng, phaàn kinh sau cuûa Nieát-baøn cuõng vaäy. Phaøm trong Nieát-baøn choã goïi laø “Chaùnh phaùp voâ löôïng”, töùc laø chæ thaúng phaùp taùnh sôû chöùng cuûa Ñöùc Nhö Lai, ñaõ giao phoù cho Ñaïi Ca-dieáp, muoán caùc ngöôøi hoïc phaùp, nöông töïa laáy laøm nôi chaân chaùnh cuûa hoï. Nhöng voán lieáng ngöôøi laøm chuû giaùo phaùp trong ñôøi sau, neáu chaúng truyeàn trao phaùp aán khieán gìn giöõ thì laáy gì ñeå laøm chuû ö? Nay trong ñoù cho raèng: “Ñaø giao phoù cho Ñaïi Ca-dieáp”, haù chaúng khieán duøng phaùp ñoù maø laøm khuoân pheùp chaùnh aán chöùng cho ngöôøi phuïng trì maø tu chöùng ö? Laïi nöõa, trong kinh ñoù noùi: “Boán ngöôøi xaõ hoäi nôi ñôøi hoä trì phaùp phaûi neân chöùng bieát maø laøm nöông töïa. Ngöôøi ñoù kheùo giaûi hieåu taïng thaâm aùo vi maät cuûa Ñöùc Nhö Lai”. Laïi noùi: “Coù khaû naêng giaûi hieåu maät ngöõ cuûa Nhö Lai vaø coù khaû naêng giaûng noùi”. Ñoù haù chaúng phaûi vaäy thay! Trong Ñaïi luaän tröôùc daïy nöông töïa phaùp thaân, yù aáy cuøng vôùi boán nôi nöông töïa cuøng gaàn nhau vaäy. Trong “Thieàn Kinh” noùi: “Ñaïi Ca-dieáp

tieáp thöøa töø Ñöùc Phaät chuùng ta. Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä laáy ñoù laàn löôït truyeàn trao”, haún cuøng xaùc nghieäm vaäy. Vieãn Coâng noùi “khuùc thöøa chæ chieáu”, cuøng vôùi ñieàu goïi laø “maät ngöõ” ñaâu xa khaùc ñoù ö? Hoïc giaû haún duøng taâm thoâng thì ñoái vôùi yeáu chæ saâu maàu trong chaùnh phaùp Voâ thöôïng maø Ñöùc Nhö Lai giao phoù, coù theå caàu ñöôïc vaäy. Ñaây haún cuøng vôùi quyeån khaùc trong kinh Nieát-baøn Ñöùc Nhö Lai ñem chaùnh phaùp giao phoù cho caùc haøng Vöông thaàn boán boä chuùng, thì söï vieäc ñoàng maø yù coù khaùc vaäy. Laïi nöõa. ÔÛ phaåm “chuùc luïy” trong Ñaïi luaän, coù lôøi hoûi: “Laïi coù phaùp naøo saâu maàu öu thaéng Baùt-nhaõ chaêng, maø ñem Baùt-nhaõ chuùc luïy cho A-nan, maø caùc kinh khaùc thì chuùc luïy cho Boà-taùt. (Kinh khaùc töùc laø vaên tröôùc trong luaän ñoù noùi: “Kinh Phaùp Hoa, ngoaøi ra caùc kinh Phöông Ñaúng ñem chuùc luïy cho Hyû Vöông caùc Boà-taùt v.v...)?” Ñaùp: “Baùt-nhaõ Ba-la-maät-ña chaúng phaûi laø phaùp Bí maät (ñaây haù chaúng cho laø phaùp Bí maät môùi öu thaéng hôn Baùt-nhaõ ö? Ñoù laø noùi roõ Long Thoï lìa kinh maø laïi truyeàn yeáu chæ bí maät aáy, haún vaäy, sao coù theå duøng giaùo boä maø luaän baøn. Sau khi Toâi taáu trình boä “Chaùnh Toâng Kyù” roài, môùi thaáy yù vi dieäu naøy chaúng daùm lieàn caûi ñoåi trong vaên ñaõ taáu. Laïi neâu söï thaät ra ñaây, muoán ngöôøi hoïc xeùt bieát vaäy). Maø caùc kinh Phaùp Hoa v.v... noùi A-la-haùn thoï nhaän quyeát ñònh laøm Phaät, Ñaïi Boà-taùt hay thoï trì duøng thí nhö Ñaïi Döôïc sö hay laáy ñoäc laøm thuoác, nhö luaän aáy môùi ñaàu toân ñaïi ö? Trong “Baùt-nhaõ” noùi: “Ma-ha-Baùt-nhaõ-ba-la-maät kinh laø lôùn (Ñaïi) ñeä nhaát trong caùc kinh”. Laïi noùi: “Baùt-nhaõ Ba-la-maät-ña ñöôïc meänh danh laø meï cuûa chö Phaät ba ñôøi, hay hieän baøy thaät töôùng taát caû caùc phaùp”. Laïi noùi: “Thaät töôùng caùc phaùp töùc laø Baùt-nhaõ Ba-la-maät”. Laïi noùi: “Tröø thaät töôùng caùc phaùp thì töôùng caùc phaùp dö taøn ñeàu goïi laø ma”. Laïi nöõa, trong ‘kinh Nieát-baøn” noùi: “Ma-ha-baùt-nhaõ thaønh taïng bí maät”, nay ôû ñoù sau khi chuùc luïy cho caùc chuùng Taây vöùc, Boà-taùt roài môùi ñaëc bieät baûo: “Baùt-nhaõ Ba-la-maät chaúng phaûi laø phaùp Bí maät. Ñoù haù chaúng phaûi Long Baûn (chöõ “baûn” laø laùnh teân ma, phía döôùi cuõng phoûng theo ñaây) nöông thöøa Ñaïi Ca-dieáp, A-nan laøm Ñaïi toå truyeàn phaùp, maø ngoaøi kinh laïi ñöôïc thaät töôùng ñoù, muoán bao quaùt maø hoûi phaùt ñoù ö? Khoâng nhö vaäy, sao laïi cho laø Ñaïi Baùt-nhaõ chaúng phaûi phaùp Bí maät ö? Toâi nghieân cöùu ñoù hay laáy ñoäc laøm thuoác ñeå thí duï caøng thaáy huyeàn chæ ñoù coù ôû ñaây. Laïi chöa deã duøng giaùo boä maø ñoaùn ñoù (trong luaän ñoù laïi noùi: “Duøng phaùp vi dieäu nhoû nhieäm heát voïng maø trò ñoù, thí nhö coù ñoäc hay trò caùc ñoäc”. Laïi nöõa, caùc baäc Coå ñöùc noùi: “Töù giaùo ñeàu laø quuyeàn xaûo hoùa vaät”, môùi daãn trong kinh noùi: “Naém tay khoâng, löøa doái treû con”. Vì chöùng ñoù coù theå duøng caùi nghóa kia duøng ñoäc laøm thuoác vaäy). Nhö trong lôøi töïa cuûa

Vieãn Coâng noùi: “A-nan khuùc thöøa chæ chieáu, gaëp chaúng phaûi ngöôøi ñoù, haún laø Linh phuû cuûa Taïng”. Laïi noùi: “Coâng ôû ngoaøi lôøi, choã kinh chaúng phaûi baøy”. Ñoù cuõng laø yù cuûa Long baûn vaäy”.

Laïi hoûi: “Tröôùc oâng cho raèng Nieát-baøn phoù chuùc cho Ma-ha-ca- dieáp laø truyeàn phaùp bí maät ñoù, cuøng vôùi chuùc luïy cho A-nan naøy ñaây chaúng laø cuõng ñoàng vaäy, côù sao trong thôøi Nieát-baøn ñeàu chaúng noùi ö?” Ñaùp: “A-nan laø ñeä töû haøng thöù, laïi chuyeân truyeàn kinh luaän cuûa Phaät, giaû söû coù vöôït thöù baäc neâu baøy xöng A-nan thì chaúng rieâng ngoaøi kinh ö? Maø khuùc coù choã truyeàn vaäy, chæ ñeán Ca-dieáp laø chuyeân giao phoù cho ngöôøi Tröôûng, vaø sôû dó toân xöng ñoù laø taâm truyeàn bí maät vaäy. Tuy coù chuùc luïy ñeán A-nan ngay ñoù haún cuõng coøn ôû khoâng noùi vaäy. Trong “Truyeàn Ñaêng Luïc” noùi: “Vaø baûo A-nan laøm phoù nhò löu truyeàn hoaèng hoùa”. Ñoù haù chaúng chuyeân ôû Ñaïi Ca-dieáp ö? Nhöng Ñaïi Kinh Ñaïi Luaän ñaây, cuøng vôùi ñieåm trong “Thieàn Kinh” noùi; “Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä, Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp, Toân giaû A-nan, cho ñeán Toân giaû Baát-nhö-maät-ña, caùc ngöôøi trì phaùp ñeàu ñem ñeøn tueä naøy laàn löôït truyeàn trao thoï nhaän”. Laïi cuøng trong hai lôøi töïa cuûa Sa-moân Tueä Vieãn vaø Tueä Quaùn noùi: “A- nan khuùc thöøa chæ chieáu, linh phuû cuûa taïng, gaëp ngöôøi ñoù maø sau truyeàn trao”. Haún cuõng ñoàng vaäy. Nay duøng naêm thuyeát ñaây maø nghieäm trong “Baûo Laâm Truyeän” vaø “Truyeàn Ñaêng Luïc”, ñieàu goïi laø “Ñöùc Nhö Lai luùc saép thò tòch môùi baûo Ma-ha-ca-dieáp raèng: “Toâi ñem phaùp nhaõn thanh tònh Nieát-baøn dieäu taâm, thaät töôùng voâ töôùng chaùnh phaùp vi dieäu, nay giao phoù cho oâng, oâng phaûi hoä trì, vaø baûo A-nan laøm phoù nhò löu truyeàn hoaèng hoùa chôù khieán döùt tuyeät”. Laïi trong ñôøi gaàn ñaây ôû “Quaûng Ñaêng Luïc” cuûa Lyù Leänh Coâng Tuaân Huùc noùi: “Ñaïi Ca-dieáp baûo A-nan raèng: “Luùc chöa vieân tòch, Ñöùc Baø-giaø-baø ngay tröôùc thaùp Ña töû ñem Ñaïi phaùp nhaõn taïng kín trao cho toâi, nay toâi truyeàn trao cho oâng”. Maø goác ngoïn ñoù naøo töøng khaùc ö? Xöa nay choã goïi laø ngoaøi ngoân giaùo, ngöôøi rieâng truyeàn chaùnh phaùp ñoù haù chaúng nung ñoát ñeán ñoù ö?”

Ngöôøi khaùch laïi noùi: “Ñieàu oâng suy luaän dieãn giaûi roõ raøng vaäy!

Vaû laïi, nhö trong “Thieàn Kinh”, choã thaáy chæ Töù nieäm xöù. Ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, ñoù ñeàu laø haønh töôùng cuûa Tieåu thöøa, maø oâng cho laø ñöôïc löu xuaát töø Boà-ñeà-ñaït-ma, haù ñöôïc thích nghi ö? Toâi raát ngôø vöïc, côù sao nhö vaäy?” Ñaùp: “Phaøm, töù nieäm xöù -Ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, haún thoâng caû Ñaïi thöøa laãn Tieåu thöøa. OÂng haõy laéng nghe, caên cöù theo luaän “Ñaïi Trí Ñoä” noùi: “Phaät giaûng noùi phaùp töù nieäm xöù cho ñeán taùm Thaùnh ñaïo phaàn, laø Ma-ha-dieãn (Ñaïi thöøa)”. Trong Tam Taïng cuõng chaúng noùi ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, rieâng laø phaùp Tieåu thöøa. Laïi noùi: “Saùu phaùp

Ba-la-maät, trong ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo, sinh ra chö Phaät trong thôøi quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai ôû khaép möôøi phöông. Cho neân, Tu-boà-ñeà! Boà-taùt muoán chöùng ñaéc A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà, theá giôùi chö Phaät, thaønh töïu chuùng sinh, phaûi hoïc saùu phaùp Ba-la-maät, ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo”. Laïi noùi: “Phaät baûo Tu-boà-ñeà! Boà-taùt Ma-ha-taùt hoïc nhö vaäy laø hoïc saùu phaùp Ba-la-maät, laø hoïc Töù nieäm xöù. Hoïc nhö vaäy laø hoïc heát caùc hoïc ñaïo. Hoïc nhö vaäy laø hoïc nôi haønh xöû cuûa chö Phaät, hoïc nhö vaäy laø môû moân cam loà, hoïc nhö vaäy laø hieän baøy taùnh voâ vi. Tu-boà-ñeà! Haïng ngöôøi caên taùnh haï lieät, khoâng theå hoïc nhö vaäy”. YÙ Phaät nhö theá ñoù, ai baûo töù nieäm xöù -ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo laø haønh töôûng cuûa Tieåu thöøa ö? Nay Boà-ñeà-ñaït-ma môùi duøng Ñaïi Boà-taùt Taêng truyeàn phaùp laøm Toå, dieãn noùi “Thieàn Kinh”, haønh phaùp Ñaïi thöøa ñoù, ñuùng raát thích nghi vaäy. Sao laïi nghi ngôø ö? Möôïn khieán Töù nieäm xöù chæ laø ñaïo cuûa Tieåu thöøa, maø trong luaän ñoù laïi noùi: “Tu-boà-ñeà! Boà-taùt hoïc nhö vaäy, trong heát thaûy phaùp ñeàu ñöôïc thanh tònh, choã goïi laø taâm cuûa haøng Thanh vaên vaø Bích Chi Phaät”. Laïi noùi: “Boà-taùt nhö vaäy laø hay roõ bieát nôi höôùng thuù cuûa taâm taát caû chuùng sinh”. Laïi noùi: “Ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo laø ñaïo Nieát-baøn cuûa Thanh vaên vaø Bích Chi Phaät”. Phaät khuyeân Tu-boà-ñeà neân haønh ñaïo ñoù. Nhö vaäy, thì Boà-taùt cuõng ñöôïc duøng phaùp Thanh vaên maø tieán ngöôøi, roõ vaäy. Nay, trong “Thieàn Kinh” dieãn noùi ñoù ñaâu phaûi khoâng vaâng phuïng yù Phaät ö? Sao cho laø khoâng theå vaäy. Huoáng gì ñoù chöa chöùng quaû duøng Tieåu thöøa maø ñôïi ngöôøi ö? Phaøm, “Thieàn Kinh” laø do Toå sö Ñaït-ma môùi ñaàu duøng phöông tieän giaùo hoùa ngöôøi tu haønh Tam thöøa, muoán nhaân töø caïn ñoù maø daãn daét vaøo saâu vaäy. Trong kinh ñoù noùi: “Caûnh giôùi Nhö Lai khoâng theå nghó baøn, nay ñaây chæ neâu baøy aáy vaäy”. Trong lôøi töïa cuûa Sa-moân Tueä Vieãn noùi: “Ruùt nhôn coát yeáu cuûa caùc kinh maø khuyeân phaùt Ñaïi thöøa”, roõ raøng vaäy. Laïi hoû: Neáu vaäy thì phaàn ñaàu trong “Thieàn kinh” neâu baøy chö Toå truyeàn phaùp, haù chö Toå xöa tröôùc cuõng truyeàn kinh giaùo ö? Ñaùp: Ñuùng vaäy. Vieäc truyeàn phaùp xöa tröôùc do vì chöùng haïnh giaùo ñoù vaäy, maø duøng daïy ngöôøi vaøo ñaïo, haún laáy choã truyeàn cuûa Toå sö laøm aán chaùnh vaäy. Thieàn nguyeân thuyeân giaûi raèng: “Chö Toå truyeàn phaùp môùi ñaàu duøng Tam Taïng giaùo thöøa gaàn thöïc haønh. Sau ñoù, Toå sö quaùn caên cô maø ñaëc bieät hieån baøy toâng, phaù chaáp, caøng laïi rieâng truyeàn taâm aán aáy vaäy’.

Ngöôøi khaùch laïi hoûi: “Toâi nghe Baùt-nhaõ Ba-la-maät-ña chæ ñem ñaïi

phaùp ñöôïc giao phoù cho Ñaït-ma, khieán chæ thaúng haøng thöôïng cô, môùi ôû ngoaøi kinh giaùo ö? Chaúng laäp vaên töï chæ thaúng taâm ngöôøi thaønh cöùu caùnh giaùc, chöa nghe Ñaïi ma laïi theo haønh töôùng cuûa Ñaïi thöøa Tieåu

thöøa ñeå vì ñoù noùi ö?” Ñaùp: “Ñuùng vaäy, söï trao truyeàn vaø thoï nhaän cuûa Baùt-nhaõ vaø Ñaït-ma, thaät ñoù laø chaùnh truyeàn cuûa Phaät toå. Nhöng ngöôøi hoïc cuõng laïi phaûi caàu goác ngoïc cuûa Tieân Thaùnh chuùc luïy, nghieân cöùu yù cô nghi haønh hoùa ñoù vaäy, khoâng neân töï chaáp lôøi cuûa moät thôøi maø cuøng khôûi caät naïn. Phaøm, duøng ñaïi phaùp ñöôïc chæ thaúng haøng thöôïng cô, chaúng laäp vaên töï chæ thaúng taâm ngöôøi thaønh cöùu caùnh giaùc, ñoù bôûi vì môùi ñaàu, Baùt-nhaõ-ña-la daïy raên Ñaït-ma neân du phöông quaùn xeùt caên cô ñeå thöïc haønh chaùnh truyeàn ñoù, yù cho raèng sau khi Baùt-nhaõ-ña-la dieät ñoä caùch saùu möôi baûy naêm taïi nöôùc Chaán Ñaùn (Trung Hoa) môùi coù baäc Thöôïng cô. Nay “Thieàn Kinh” ñaõ coù töø tröôùc khi Ñaït-ma ñeán Trung Hoa hôn caû traêm naêm tröôùc. Môùi ñaàu taïi Taây vöùc, vì thôøi ñieåm chaùnh truyeàn ñoù chöa ñeán, baäc thöôïng cô coøn thieáu, taïm thuaän theo coù ngöôøi xöù aáy maø duøng phöông tieän chæ giaùo gaàn keà Ñaïi thöøa Tieåu thöøa, vaø duøng nghóa noùi ñoù vaäy (trong “Baûo Laâm Truyeän” cuõng noùi: “Ñaàu tieân, Ñaït-ma ôû taïi Nam Thieân truùc duøng phaùp Tieåu thöøa hoùa ñaïo bao nhieâu ngöôøi). Ñaây cuõng laø Ñaït-ma taïm haønh hoùa tröôùc ñoù vaäy. Choã goïi laø: “Boà-taùt vì heát caùc hoïc ñaïo, vì roõ bieát nôi thuù höôùng cuûa taâm heát thaûy chuùng sinh”. Maø ñaïo cuûa Toå sö chaúng chæ döøng taïi ñoù maø thoâi vaäy. Neáu nhö chaúng laäp vaên töï, chæ thaúng taâm ngöôøi, maø tieáp haøng thöôïng cô, “Thieàn Kinh moät mai tích chöùa ñoù maø chöa phaùt töø ñaàu, khi thôøi ñieåm ñoù vöøa ñeán, Ñaït- ma môùi töï nhieân ñeán phöông Ñoâng, nhaân taïi nöôùc Chaán Ñaùn (Trung Hoa) coù ngöôøi caên khí Ñaïi thöøa, choã goïi laø ngöôøi chaùnh truyeàn ñoù, beøn phaán phaùt lôùn ngay trong vaên töï, ñaøm noùi Tam thöøa chæ quaùn, lieàn cho raèng khoâng phaûi lôøi cuûa Boà-ñeà-ñaït-ma. Sao yeân oån vaäy? Nhö trong “Thieàn Kinh” nôi caâu keát cuûa phaàn “Thaéng Quyeát Ñònh” noùi: “Ta duøng ít söùc tueä löôïc noùi taùnh caùc phaùp, nhö nghóa cöùu caùnh ñoù, caûnh giôùi trí möôøi löïc”. Ñoù laø yù Toå sö töï khieâm nhöôøng vaäy. Kinh nay laø ta haõy löôïc noùi taùnh phaùp ñaây, neáu nhö theo lyù cöùu caùnh ñoù thì laø caûnh giôùi bí maät vi dieäu cuûa Phaät, chaúng phaûi vaên töï nghóa thuyeát coù theå tuyeân baøy, haún laø kín truyeàn kheùo chöùng môùi coù theå thaáu ñaït vaäy. Laïi nöõa, ôû cuoái kinh ñoù noùi baøi keä tuïng raèng: “Phöông tieän trò Haønh ñòa, cho ñeán noùi cöùu caùnh, chö thí phaùp toái thöôïng, thí laø truyeàn ñeán nay”. Caâu keát ôû ñoù laïi noùi: “Chæ ngöôøi kia ñaõ ñoä, sau ñoù môùi cöùu caùnh”. Trong ñoù noùi: “Phöông tieän trò ñòa haønh” coù nghóa laø ñoù taïm duøng nghóa maø dieãn noùi Thieàn kinh. Laïi noùi: “Cho ñeán nôi cöùu caùnh” coù nghóa laø chaùnh truyeàn, Ñaïi phaùp ñoù thaúng tieáp haøng thöôïng cô vaäy. Laïi noùi: “Chuû thí phaùp toái thöôïng, thí laø truyeàn ñeán nay”, coù nghóa laø Ñaït-ma töï cho raèng mình tieáp thöøa sôû truyeàn cuûa Phaät maø maõi ñeán ngaøy nay vaäy. Laïi noùi: “Chæ

ngöôøi kia ñaõ ñoä, sau ñoù môùi cöùu caùnh”, coù nghóa laø phaùp naøy bí maät khoâng lôøi khoâng chæ baøy. Khoù tin khoù thaáu ñaït. Chæ phaûi duøng ngöôøi ñaõ chöùng ñaây, sau môùi roõ bieát nguyeân do cöùu caùnh vaäy. YÙ ñoù nhö vaäy, ñaâu chaúng phaûi ngoaøi kinh maø töï coù dieäu chæ ö? Ñaâu chaúng phaûi möôïn vaên töï maø ñôïi ngöôøi thaúng duøng taâm chöùng ö? Kòp ñeán luùc Vieãn Coâng tieáp thöøa töø hoïc troø cuûa Ñaït-ma maø kín truyeàn ñoù. Laø lôøi töïa “Thieàn Kinh” noùi: “A-nan khuùc thöøa chæ chieáu, gaëp chaúng phaûi ngöôøi ñoù haún laø Linh phuû cuûa taïng”. Laïi noùi: “Coâng ôû ngoaøi lôøi, choã kinh khoâng bieän giaûi”. Laïi noùi: “Nhö ngöôøi aáy khoâng nghe khoâng chæ baøy, rieâng coù Toâng minh vaäy. Nhö vaäy maø sôû ñaéc cuûa Vieãn Coâng naøo töøng ôû nôi kinh giaùo ngöõ ngoân töï ö? Than oâi ngöôøi hoïc ôû ñôøi maït phaùp ít bieát, sao bieát Coå ñöùc tröôùc ñaõ truyeàn Thieàn kinh naøy, laø tröông baûn cuûa Chaùnh thoáng Ñaït-ma, ñöôïc laáy laøm minh chöùng cuûa Chaùnh toâng chuùng ta suy vi ö? Laïi coù ngöôøi hoûi: “Thaày cuûa Toâng khaùc cuõng coù teân laø Ñaït-ma-ña-la, nay oâng cho raèng Ñaït-ma-ña-la töùc laø Boà-ñeà-ñaït-ma cuûa Thieàn toâng. Vaäy laáy gì laøm chaùnh ñoù ö?” Ñaùp: Luaän tröôùc, toâi duøng danh soá hai möôi taùm Toå sö ôû “Thieàn Kinh” chöùng minh ñoù ñaõ roõ raøng. Laïi nöõa, trong lôøi töïa, Vieãn Coâng noùi: “Ñaït-ma-ña-la, laø baäc tuaán kieät ôû Taây vöùc, laø chuû choát daïy raên veà thieàn phaùp”. Ñoù chaúng phaûi laø Toå sö cuûa chuùng ta thì ai ö? Ngöôøi ñoàng teân cuûa toâng khaùc, sao ñöôïc thaáu trieät döï ôû ñaây ö? Nhöng maø phaùt huy “Thieàn Kinh” ñoù laø do Tam Taïng Phaùp sö Baït-ñaø cuøng vôùi Ñaïi sö Loâ Sôn, vaø Tueä Quaùn cuõng coù döï tham vaäy. Ba ngöôøi aáy ñeàu cho raèng ñoù ñaày ñuû yù cuûa vieân ñoán Ñaïi thöøa. Lôøi noùi ñoù ñaâu giaû doái ö? Nhö Vieãn Coâng laø ngöôøi maø trong thieân haï xöa nay laø An -Vieãn (Ñaïo An vaø Tueä Vieãn) aáy vaäy. Phaät giaùo ñöôïc höng thaïnh taïi Trung Hoa chuùng ta, baét ñaàu bôûi töø hai ngöôøi ñoù, raát Ñaïi Phaùp sö vaäy! Toâi thöôøng noùi raèng Vieãn Coâng thöùc raát cao, löôïng raát xa, laø moät Thích töû coù vaên coù chaát, hình nghi Taêng baûo maø phong lieät troäi vöôït, laø Thaùnh hieàn cuûa Nho giaùo caûnh taïng traêm ñôøi, vôùi cao Taêng töø xöa ñeán nay thì Vieãn Coâng laø tuyeät xuaát, ñoù laø ngöôøi khoâng theå löôøng bieát vaäy. Toân giaû Baït-ñaø goàm thoâng Tam Taïng nhôù bieát raát maïnh, ôû Taây vöùc xöng goïi laø ngöôøi thoâng raønh kinh saùch noäi ngoaïi, xöng hieäu laø “Dò Taêng”. Sa-moân Taêng Trieäu môùi toân kính xöng goïi laø “Thieàn sö Ñaïi thöøa”. Coøn Tueä Quaùn laø baäc nghóa hoïc taøi tuaán, ñöông thôøi cuøng ngang vôùi caùc Sa-moân Ñaïo Sinh, Taêng Trieäu, Ñaïo dung, Taêng Dueä v.v... cuøng laø caùc baäc Phaùp sö coù teân tuoåi töø xöa vaäy. Maø ba ngöôøi aáy nhö vaäy ñeàu toân quyù thieàn yeáu, vaø ñaïo cuûa Ñaït-ma, sôï cuõng thaáu ñaït vaäy. Toâi thöôøng nghe trong luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi raèng: “Thieàn, raát lôùn, nhö vua, noùi thieàn thì heát thaûy ñeàu nhieáp Tam-

muoäi cuûa Phaät Boà-taùt vaø Phaät ñaéc ñaïo xaû boû thoï maïng, caùc thöù coâng ñöùc thaéng dieäu nhö vaäy ñeàu taïi trong thieàn”. Vaø Hoùa Quyeån laïi cho raèng nghóa ñoù laø: “Giaûi thoaùt Thieàn Tam-muoäi ñeàu goïi laø Ñònh, Ñònh goïi laø taâm”. Choã ñoù goïi laø taâm töùc laø choã truyeàn cuûa chö toå aáy vaäy. Ngöôøi xöa goïi Thieàn moân laø Toâng moân. Ñoù cuõng laø yù cuûa Toå sö Long Thoï vaäy. Cuõng goïi laø Toâng moân cuûa chuùng ta laø Ñaïi toâng chaùnh thuù cuûa moät Phaät Thích-ca Vaên chæ daïy. Chæ vì yù nghóa cuûa kinh goïi laø Toâng moân tan raûi trong caùc kinh, aån giaáu xöa nay, chöa roõ raøng thaáy nôi thieân haï vaäy. Thöôøng ngaøy, Toâi khaûo xeùt ñoù, ñoaùn raèng: Töø khi Ñöùc Nhö Lai trao truyeàn ñaïi phaùp, nhaäp Nieát-baøn ñeán nay, vôùi choã thaáy ôû ñaïi taïng, vöøa taïm duøng thuyeát cuûa trong Toång töïa cuûa Vieãn Coâng, cuøng vôùi Thieàn kinh, luaän Ñaïi Trí Ñoä luaän, kinh Baùt-nhaõ, boán nôi aáy maø suy tìm aùo chæ vaø nghieäm xeùt ñoù. Nhöng vôùi Phaät phaùp ñaïi döï, haù toâi laø haøng haï só phaøm ngu maø lieàn öùc ñoaùn caét döùt ö? May taïm phaùt hieän choã tích chöùa cuûa Hieàn Thaùnh ñôøi tröôùc vaäy. Caùc thöùc giaø cho laø theá naøo? Nhö Vieãn Coâng noùi “Ba nghieäp daáy khôûi, duøng Thieàn trí laøm toâng”. Ñoù haù chaúng phaûi cho raèng thieàn laø chuû (Toâng) cuûa kinh, luaät, luaän tam hoïc ñoù ö? Laïi noùi: “Moãi luùc buøi nguøi ñaïi giaùo ñaây löu truyeàn ñeán phöông Ñoâng, thieàn soá raát hieám ít, ba nghieäp luoân luoân bao goàm. Ñaïo ñaày nguy pheá vaäy”. Ñoù haù chaúng coù nghóa laø giôùi ñònh tueä haún bao goàm nôi thieàn yeáu ö? Laïi noùi: “Haøng Ñaït tieát kheùo bieán, noùi xuaát xöù khoâng ngaèn, aån danh daáu veát khoâng nghe khoâng baøy, vôùi ngöôøi nhö theá, khoâng theå ñem phaân theo danh boä. Ñaõ khoâng choã phaân danh boä, cuõng chaúng ra khoûi ngoaøi ñoù, rieâng coù Toâng minh vaäy”. Ñoù haù khoâng phaûi nghóa Thaùnh laø baäc ñaït tieát, bieán maø thoâng, thöôøng duøng maät chöùng dieäu duïng rieâng laøm chö (Toâng) cuûa caùc boä ö? Laïi noùi: “Taùm vaïn phaùp taïng hieän coøn chæ coát yeáu”. Ñoù haù chaúng phaûi cho laø tuy Phaät coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp tuï nhöng khoâng gì chaúng laáy maät truyeàn cöïc chöùng ñaây laøm coát yeáu chaùnh chaân ö? Laïi noùi: “Tìm caønh kieám reã thì ñoâng nhieàu, goàm goác chuyeån ngoïn thì hieám ít. Hoaëc saép kòp maø chöa thaáu ñaït, hoaëc giöõ phöông maø chöa bieán”. Ñoù haù chaúng coù nghóa laø tröôùc laø ngoïn, sau laø goác, ngu phu hoïc giaû ngöôïc baøy chaáp phöông maø khoâng bieát vieân bieán ö?” Laïi noùi: “Nguyeân Thaùnh chæ chaúng khoâng toaøn dôû tröôøng ñoù, do vaäy cuõng tìm caàu sôû ñoaûn vaäy”. Ñoù haù chaúng phaûi cho laø Thaùnh chæ cuûa Phaät khoâng chæ toaøn nôi söï öu tröôøng cuûa dieäu baûn, cuõng laø cöïc caàu söï toái ñoaûn theo ngoïn ñoù ö?” Laïi noùi: “Ba öùng chaân (A-la-haùn) aáy ñeàu thaàm kheá hôïp töø xöa, coâng ôû ngoaøi lôøi, choã kinh khoâng bieän giaûi”. Ñoù haù chaúng coù nghóa laø Ca-dieáp, A-nan cuøng vôùi Cuùc-ña (töùc laáy Ca-dieáp vaø Cuùc-ña maø xöng

laø ba öùng chaân, roäng yù thaàm kheá hôïp ñoù vaäy) khuùc phuïng maëc truyeàn ñeàu kheá hôïp vôùi Dieäu taâm vi maät cuûa Ñöùc Phaät chuùng ta xöa tröôùc maø vöôït thoaùt ngoaøi kinh giaùo ö? Töø “Ma-na-tö-giaø-la, nhaát kinh taâm” trong “Thieàn Kinh” bí maät maø khoâng phieân dòch. Phía döôùi ñoù tieáp noùi: “Cho ñeán heát thaûy Hieàn Thaùnh ñeàu neân sieâng naêng tu taäp Chaùnh quaùn nhö vaäy”. Ñoù haù khoâng coù nghóa laø phaøm ngöôøi döï vaøo trong giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät chuùng ta ñeàu phaûi döï cöïc chöùng bí maät naøy môùi laø chaùnh kieán ö? Trong kinh Nieát-baøn noùi: “Nay ta coù chaùnh phaùp voâ löôïng thaûy ñeàu giao phoù cho Ma-ha-ca-dieáp, Ca-dieáp seõ vì caùc oâng laøm nôi nöông töïa”. Ñoù haù chaúng coù nghóa laø töø nay veà sau ñeàu coù theå nöông töïa maät phaùp vi dieäu voâ thöôïng nôi Ca-dieáp maø laøm chaùnh chaân ö? Laïi noùi: “Boán ngöôøi xuaát hieän nôi ñôøi hoä trì giaùo phaùp, phaûi neân chöùng bieát maø laøm nöông töïa. Boán ngöôøi ñoù töùc goïi laø Nhö Lai. Côù sao? Vì hay giaûi hieåu maät ngöõ cuûa Nhö Lai vaø hay giaûng noùi ñoù”. Doù haù chaúng phaûi nghóa laø ñôøi ñôøi boán ngöôøi nöông töïa xuaát hieän nôi ñôøi laø y cöù maät ngöõ dieäu taâm ñoù laáy laøm minh chöùng veà sau ö? Nhö trong luaïn “Ñaïi Trí Ñoä” noùi: Baùt- nhaõ Ba-la-maät chaúng phaûi laø phaùp bí maät”. YÙ chæ aáy cuõng nghieäm ôû trong thieàn vaäy. Vöøa taïm neâu löôïc, chaúng phaûi giaûi laïi nöõa, kieåm xeùt ñoù thì yù ñeå laïi cuûa Ñaïi Thaùnh nhaân ñaâu chaúng quaû nhieân duøng maät phaùp vi dieäu thanh tònh Thieàn laøm Ñaïi toâng cuûa giaùo ñoù ö? Muoán ñôøi ñôøi caùc haøng Tam hoïc nhôø ñoù laáy laøm aán nghieäm tieâu chaùnh nhaäp ñaïo ñoù ö? Ngöôøi xöa noùi thieàn moân chuùng ta laø toâng moân vaø toân ôû ngoaøi giaùo tích khaùc ñoù vaäy. Nhöng thieàn yeáu ñaây ñaõ laø toâng cuûa moät Phaät giaùo thì ngöôøi hoaèng truyeàn phaùp yeáu ñoù, ba möôi ba Toå sö Ñaïi Ca-dieáp cho ñeán Taøo Kheâ (Tueä Naêng) ñeàu laø Toå cuûa moät Phaät giaùo, maø ngöôøi nhaän bieát caïn voïng phaân bieät Ñaït-ma cho ñeán Taøo Kheâ (Tueä Naêng) rieâng laøm Toå thieàn moân, cuõng chaúng raát sai laàm ö? Phaøm, ñaïo haún khoâng ngoaøi, phaùp cuøng vôùi vaên töï chöa khaùc vaäy, ai laø trong hay ngoaøi? Chæ taïm löôïc lôøi ñoù môùi noùi voán möôøi hai boä loaïi kinh giaùo v.v... caét ngay ñeå hoaøn toaøn taâm taùnh ngöôøi, bôûi ñeà goác vì chænh ñònh veát tích ñoù, hieän baøy ñeå khaùc vôùi sô ñoù, khieán ñoù töùc laø cöïc chöùng nay ñaây, chaúng laïi che khuaát maûy toùc xa cong vaäy. Nhöng ñaây chöa deã duøng mieäng löôõi maø bieän giaûi, chöa theå duøng trí maø hieåu thaáu. Nhö trong Vieân giaùc noùi: “Chæ choã caûnh giôùi troøn ñaày cuûa caùc Thanh vaên, thaân taâm ngöõ ngoân thaûy ñeàu döùt tuyeät, troïn khoâng theå ñeán ñoù thaân chöùng choã hieän Nieát-baøn”. Haù chaúng nhö vaäy thay!

Xöa kia, Toân giaû Maõ Minh noùi: “Lìa nieäm caûnh giôùi, chæ chöùng

töông öng”. Neân Toân giaû Long Thoï cuõng noùi: “Khoâng theå noùi ñoù laø thaät

nghóa, coù theå noùi ñoù ñeàu laø danh töï”. Ñoù cuõng laø hai vò Toå sö toân quyù taâm chöùng thaân maät, vì khaùc vôùi theo veát tích maø tình giaûi ñoù vaäy, muoán ngöôøi giôùi haïn ñoù maø chæ chænh ñònh vaäy. Trong thôøi nhaø Tuøy, Ñaïi sö Trí Giaû xöng raèng: “Ñöùc Nhö Lai thöôøng baûo caùc ñeä töû, khieán moãi moãi töï thuaät ñieàu maø Duy-ma-caät cheâ traùch mình xöa tröôùc, vaø Phaät môùi im laëng aán chaùnh ñoù. Nhöng ñoù haún cuøng Tònh danh im laëng aán chöùng ba möôi hai Thaùnh Ñaïi só giaûng noùi phaùp ñoàng vaäy”. Caên cöù theo ñoù thì Ñaïi Thaùnh nhaân quaû nhieân duøng chaùnh toâng ñoù maø im laëng chöùng vi maät ñeå laïi ñôøi sau laøm neâu chaùnh aán nghieäm ñoù vaäy, haún cuõng ñaõ thaáy trong thôøi Phaät coøn taïi theá, ngöôøi hoïc cuõng coù theå toân quyù maø kính tin ñoù vaäy. Than oâi! Haøng Tyø-kheo chuùng ta ngaøy nay taäp hoïc kinh luaät luaän, ai chaúng döï trong phaàn giaùo cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Vaên ö? Vôùi ngöôøi hoïc kinh luaät luaän ñoù, ai chaúng döï trong taùm vaïn boán ngaøn phaùp taïng ö? Chæ moãi chuyeân taäp ôû thaày rieâng maø ñoàng hoïc haønh ñoù chaúng ñoaùi hoaøi phaùp yeáu, chaúng xeùt caàu chaùnh thuù ñaïi toâng ñoù. Traùi laïi chôït goïi sôû truyeàn cuûa Toå sö Ñaït-ma, cho ñoù khoâng nhö ñaïo cuûa thaày chuùng ta. Ñoù khoâng chæ traùi ngöôïc yù Phaät, maø cuõng laø töï meâ môø goác ñaïo, thaät ñaùng than thöông aáy vaäy! Nhö choã neâu baøy cuûa Thieàn giaû ngaøy nay, hoaëc noùi hoaëc nín, hoaëc ñoäng duïng, ñeàu laø dieäu duïng cuûa Phaät xöa tröôùc, chæ khoâng theå lieàn thaáy, chæ nguoàn goác ñoù vaãn hieän coù, toâi caûm xeùt phieàn nhieãu chaúng laïi môû giaûi tieáp nöõa. Nhöng dieäu duïng ñoù sôï Thaùnh yù rieâng di chuùc laøm chuû (Toâng) cuûa maät truyeàn chuùng ta môùi ñöôïc phaùp moân vaäy. Sao phaûi duøng cuøng thích nghi ñoù”. Neáu khoâng nhö vaäy, sao töø Toå sö Ñaït-ma ñeán nay Toâng phong ñoù phaán phaùt lôùn ö? Trong kinh noùi: “Lôøi noùi chaùnh, tôï nhö traùi ngöôïc”. Ai tin ñoù ö? Xöa kia, Toân giaû Long Thoï neâu baøy trong luaän Ñaïi Trí Ñoä luaän raèng: “Trì giôùi laø da, Thieàn ñònh laø thòt, Trí tueä laø coát, vi dieäu thieän taâm laø tuûy”. Phaøm, vi dieäu thieän cuõng laø nöông Phaät maø kín truyeàn vaäy, ñeán luùc Toå sö Ñaït-ma bình phaåm veà sôû chöùng caïn saâu cuûa ñeä töû môùi ñaëc bieät daãn neâu ñoù maø baûo raèng: “Ngöôi ñöôïc phaàn da cuûa ta. Ngöôi ñöôïc phaàn thòt cuûa ta, ngöôi ñöôïc phaàn coát cuûa ta, ngöôi ñöôïc phaàn tuûy cuûa ta”. Töø ñoù maø taâm aán cuûa Phaät caøng coù hieäu nghieäm. Ñoù chaúng noùi Giôùi, Ñònh, Tueä, Dieäu taâm cuøng nghóa ñoù, neân ñaây löôïc bôùt maø chæ coøn yeáu chæ vi maàu aáy vaäy. Sau ñoù caû traêm naêm, ñeán thôøi nhaø Tuøy, Thieàn sö Trí Khaûi nhaân giaûng giaûi kinh môùi laïi duøng nghóa maø phaân bieän thuyeát cuûa boán ngöôøi. Ñeán vi dieäu thieän taâm laø tuûy, coù nghóa ñoù laø haønh xöù cuûa chö Phaät, döùt ñöôøng ngoân ngöõ dieät choã taâm haønh, chaúng chaúng hai, vi dieäu Trung ñaïo. Nhöng lôøi noùi cuûa Toân giaû Long Thoï vaø Ñaït-ma, ñeán luùc Thieàn sö Trí Giaû luaän baøn

maø caøng toân quyù vaø giaûi roõ vaäy. Taâm vi maät ñoù thaät laø choã goïi laø khoâng theå nghó baøn, chaúng phaûi noùi chaúng phaûi nín. Thöùc bieát choã chaúng kòp, trí hay choã chaúng ñeán. Thuôû thieáu thôøi toâi thöôøng ñöôïc truyeàn nghe töø caùc baäc thieän tri thöùc tröôùc baûo raèng: “Sa-moân Ñaïo Duïc noùi: “Boán ñaïi voán khoâng, naêm aám chaúng phaûi coù, vaø nôi toâi thaáy khoâng moät phaùp coù theå chöùng ñaéc, döùt ñöôøng ngoân ngöõ, dieät choã taâm haønh”. Vaø Toân giaû Ñaït-ma baûo raèng: “Ngöôi (Ñaïo Duïc) ñöôïc phaàn coát cuûa Ta”. Ñeán luùc Nhò toå (Tueä Khaû) ra leã baùi roài im laëng veà ñöùng nôi cuõ, Toân giaû Ñaït-ma môùi baûo: “Ngöôi (Tueä Khaû) ñöôïc phaàn tuûy cuûa Ta”. Yeáu chæ ñoù raát cuøng cöïc thay lôøi noùi cuûa Toå sö. Ñoù sôû dó laáy laøm Toâng cuûa Huyeàn hoïc vaäy.

Trong thôøi Tieàn Ñöôøng, Sa-moân Thaàn Thanh deøm pha Thieàn giaû maø baûo raèng: “Thaùnh hieàn truyeàn phaùp ñoù, luùc aáy vì haønh Thanh vaên, nhö Ñaïi Ca-dieáp tuy töùc ñoàng taâm maø coøn laø Tieåu trí, ñaâu coù theå truyeàn Phaät taâm aán?” Thaàn Thanh sao chaúng suy nghó ñoù ö? Trong kinh Nieát- baøn noùi: “Nay Ta coù chaùnh phaùp Voâ thöôïng thaûy ñeàu giao phoù cho Ma-ha-ca-dieáp”. Nhö lôøi noùi cuûa Thaàn Thanh thì Ñaïi Thaùnh nhaân voïng truyeàn trao phaùp ñoù vaäy. Trong “Chaùnh Toâng Kyù” ñaây, toâi choáng khaùng ñoù ñaõ laém roõ raøng, khoâng caàn phaûi noùi nhieàu nöõa. Nghieäm roõ Thaàn Thanh bieát caïn sai laàm, chaúng kòp bôø raøo xa cuûa Trí Giaû vaäy. ÔÛ ñôøi toân xöng Thaàn Thanh laø baäc kheùo hoïc, haù nhö vaäy? Hoïc laø vì caàu ñaïi ñaïo, ñöôøng laø vì thoâng thieân haï. Ñeán kia meâ hoï maø che khuaát ñaïo, meâ ñöôøng maø queân trôû laïi. Phaøm, hoïc vaø ñöôøng cuõng laø hoaïn naïn vaäy. Neân baäc chí nhaân chaúng quyù hoïc nhieàu, chaúng muoán laém ñöôøng reõ, maø haøng haäu hoïc ngu laäu hoaëc voïng bình phaùn choã goïi laø “ngöôi ñöôïc phaàn tuûy cuûa Ta” cuûa Toå sö Ñaït-ma. Sao keû aáy khuaáy loaïn thuyeát cuûa baäc Trí giaû vaäy ö?.

# THIEÂN THÖÙ TÖ

Ngöôøi khaùch hoûi: “Giaùo daõ chuyeân chôû ñaïo, sao chaúng ngoaøi giaùo maø truyeàn ñaïo ö? Laïi nghe, phaøm, giaùo vieân ñoán, giaùo cuøng vôùi chöùng laø moät vaäy, maø nay ñaây giaùo vaø Ñaïo cuøng khaùc nhau, haù laø vieân ñoù ö?” Ñaùp: “Taâm oâng chöa thoâng, neân kheùo nghe ñoù. Xöa tröôùc noùi vôùi giaùo vaø chöùng laø moät. Bôûi vì taùnh cuûa vaên töï cuõng coù khoâng phaân, cuøng vôùi chaùnh lyù suoát thoâng vaäy, chaúng phaûi choã goïi laø quyeån vaøng taäp ñoû, tieáng lôøi saéc chöõ, khua baøy coù hình traïng, thaúng cuøng thaät töôùng voâ töôùng laø moät vaäy. Nhö möôøi hai boä loaïi kinh giaùo laø do baäc ñaïi Thaùnh nhaân kheùo duøng phöông tieän öùng cô thò hieän maø daøn baøy, taïm möôïn ngoân ngöõ vaên töï cuûa theá gian maø khai môû Lyù ñeå tieáp ngöôøi toû ngoä vaäy. Nhöng Lyù dieäu khoâng choã giaùo, tuy noùi kòp maø noùi chaúng cuøng toät. Ñoù chính choã goïi laø Truyeàn rieâng ngoaøi giaùo, chaúng phaûi quaû nhieân khaùc bieät Phaät giaùo vaäy, chaùnh choã giaùo tích khoâng theå thaáu ñaït ñeán ñoù vaäy. Nhö trong luaän Ñaïi Trí Ñoä luaän noùi: “Noùi tôï nhö noùi kòp maø huyeàn chæ saâu xa, tìm ñoù tuy saâu maø maát ñoù caøng xa”. Ñoù chaùnh nghóa aáy vaäy. Xöa kia trong thôøi nhaø Tuøy, Khaûi Coâng Trí giaû laø ngöôøi raát bieát giaùo, haù chaúng noùi: “Chí lyù cuûa Phaät phaùp khoâng theå duøng ngoân töø maø tuyeân baøy”. Ñaâu coøn noùi lôøi môùi noùi voán möôøi hai boä loaïi kinh giaùo ö? Caên cöù theo luaän Ñaïi Trí Ñoä noùi: “Chö Phaät döùt phaùp aùi, khoâng laäp kinh saùch, cuõng chaúng trang nghieâm ngoân ngöõ”. Nhö vaäy, thì yù ñoù cuûa ñaïi Thaùnh nhaân naøo thöôøng haún taïi noùi giaùo ö? Trong kinh noùi: “Luùc ta ngoài Ñaïo traøng chaúng ñaéc moät phaùp, thaät khoâng naém tay löøa doái treû em, vì ñoä cho taát caû”. Ñoù haù chaúng phaûi ñaïi Thaùnh nhaân duøng giaùo laøm phöông tieän maø chaúng haún chuyeân ñoù ö? Laïi nöõa, trong kinh noùi: “Tu-ña-la giaùo neâu chæ vaàng nguyeät, neáu ñaõ thaáy vaàng nguyeät troïn phaûi bieát neâu aáy roát raùo khoâng phaûi vaàng nguyeät”. Ñoù ñaâu phaûi khieán ngöôøi chaáp chaët giaùo tích ö? Laïi nöõa, trong kinh noùi: “Môùi ñaàu töø vöôøn Loäc uyeån, cuoái cuøng ñeán bôø soâng Baït-ñeà, trong suoát khoaûng thôøi gian naêm möôi naêm ñoù, chöa töøng noùi moät chöõ”. Ñoù haún coù nghóa laø ngoaøi giaùo aáy vaäy. Nhöng, cuøng cöïc ñaây, saâu maàu ñaây tuy chuyeân taûi nôi kinh cuõng chæ thuyeát vaäy, Thaùnh nhaân nghieäm ñoù neân baûo duøng taâm töông truyeàn, maø ñieàu Thieàn giaû goïi laø “Truyeàn rieâng ngoaøi giaùo” chaùnh laø ñoù vaäy. Ngay ñoù coù theå goïi laø giaùo vaø chöùng ñoàng nhaát ö? Hay chaúng ñoàng nhaát ö? Vieân ö? Hay chaúng phaûi vieân ö? Laïi hoûi: “Möôøi hai boä loaïi kinh giaùo ñeàu laø thaät ngöõ cuûa Phaät haù ñeàu laø phöông tieän maø quaû thaät coù theå ngoaøi ö? Ñaùp: OÂng phaûi toû ngoä môùi töï roõ bieát ñoù vaäy. Laïi hoûi: “Nhö thieàn ñöùc xöa tröôùc coù heát möôïn kinh töôïng laïi chaúng chuyeân ñoù, côù sao vaäy? Ñaùp: Ñoù chæ laø

huûy töôùng heát taâm, cuõng nhö trong kinh noùi: “Chæ tröø ngöôøi Ñoán giaùc vaø phaùp chaúng tuøy thuaän”. ÔÛ phaàn tröôùc toâi coù noùi môùi ñaàu chö vò Toå sö cuõng bao goàm kinh giaùo maø haønh hoùa ñoù, ngöôøi con Phaät töï neân duøng hai moái naøy löôøng söùc maø xöû ñoù coù theå ñöôïc vaäy. Nhö Toå sö ñem chaùnh toâng maø vaøo Chaán Ñaùn (Trung Hoa), cuøng haøng nghóa hoïc, döùt taâm beùn nhoïn ñua tranh ñoù. Coù vaäy, cuøng haøng hoïc giaû chæ thaúng taâm thoï maø khoûi phaûi khoå nhoïc chöông cuù, coù ñoù. Cuøng haøng phaøm phu hoïc giaû toû ngoä töø nôi khaùc maø chænh ñònh, nghieäm ñoù coù phaûi chaêng, coù ñoù. Cuøng vôùi haøng chuyeân duøng chaùnh toâng maø ñöôïc hyû, suoát hôn naêm traêm naêm, soá ngöôøi nhö theá ñoâng nhieàu khoâng theå tính keå, maø neâu chaùnh aán cuûa Ñöùc Nhö Lai ñeå laïi cho ñôøi sau, haún öùng nghieäm, vi chæ aáy cuõng chaúng coâng hieäu ö? Ñöùc cuûa Toå sö truøm khaép nôi ñôøi. Ñoù cuõng laø thaáu ñaït vaäy, nhöng chaùnh toâng raát vi dieäu raát bí maät, haún phaûi chöùng ñaéc chaân chaùnh Ñaïo nhaõn môùi thaáy. Giaû söû duøng yù ñeå giaûi vaø göôïng bieän giaûi, tuy caøng bieän giaûi thì caøng sai laàm vaäy. Toân giaû Long Thoï noùi trong luaän raèng: “Neáu phaân bieät öùc ñoaùn töôûng töôïng töùc laø löôùi ma, chaúng ñoäng chaúng töïa nöông, ñoù laø Phaùp sö. Ñôïi oâng ñeán luùc naøo laéng saïch taâm phaân bieät hyù luaän, môùi coù theå tin choã truyeàn ngoaøi giaùo cuûa toâi laø thaät phaùp aán cuûa Phaät vaäy”. Laïi hoûi: “Ñaõ noùi laø truyeàn rieâng ngoaøi giaùo thì haún laø khoâng lieân quan vôùi giaùo, maø oâng neâu daãn lôøi cuûa kinh Nieát-baøn laøm chöùng cöù, haù ñoù laø thích nghi ö? Ñaùp: “Ñuùng vaäy, yù aáy tuy truyeàn rieâng ngoaøi giaùo, maø vieäc aáy haún neâu chæ trong giaùo, cuõng coù nghóa laø dieäu taâm ñoù, toâi ñaõ thöôøng truyeàn ñoù vaäy. Ai cho laø khoâng lieân quan vôùi giaùo ö? Vaø toâi neâu daãn trong kinh Nieát-baøn cuõng chaúng phaûi vaäy ö? Vieãn Coâng noùi: “Ñaõ chaúng phaûi choã phaân cuûa danh boä, cuõng chaúng vöôït thoaùt ra ngoaøi ñoù ñöôïc, rieâng coù toâng minh vaäy”. Lôøi noùi ñoù coù theå nghó suy vaäy. Laïi hoûi: OÂng cho raèng haún ñôøi ñôøi truyeàn trao thoï nhaän taâm aán, troïn laøm neâu neâu chaùnh aán öùng nghieäm. Sao töông thöøa xöa tröôùc ñeán ñôøi Taøo Kheâ (Tueä Naêng) maø Toå aáy beøn döùt tuyeät ö? Ñaùp: Toå ñaâu quaû thaät döùt tuyeät ö? Chæ vì chaùnh toâng löu truyeàn vaøo Chaán Ñaùn (Trung Hoa), ñeán ñôøi Taøo Kheâ, traûi qua thôøi gian ñaõ laâu, ngöôøi taäp hoïc bieát phaùp ñoù, cô duyeân thuaàn thuïc ñoâng nhieàu, chaùnh toâng ñöôïc duøng truyeàn roäng khaép, tuy chi phaùi caøng phaân maø lôùp lôùp töông thöøa, cuõng moãi töï laøm Toå ñoù, duøng phaùp maø laàn löôït cuøng neâu chaùnh aán öùng nghieäm, naøo töøng khuyeát maát, cuõng nhö traêm daân trong theá tuïc ñöôïc doøng hoï moãi töï laøm nhaø mình, maø con chaùu töông thöøa tieáp noái laøm oâng cha thì chöa töøng khoâng vaäy. Chæ töông thöøa phaùp naøy tuy coù chi Toå maø chaúng nhö söï höng thaïnh cuûa Chaùnh toå vaäy. Laïi hoûi: “Toâi duøng giaùo maø cuõng coù theå thaáy ñaïo,

sao haún phaûi choã truyeàn cuûa Toâng oâng môùi laáy laøm thaáu ñaït ö? - Ñaùp: OÂng haún duøng giaùo maø thaáy ñaïo, töùc laø Thaây thuyeát, chaúng phaûi laø thaáy ñaïo. Phaøm, thaät thaáy ñaïo, choã goïi laø cuøng toät lyù vaäy. Cuøng thì hay bieán, bieán thì hay thoâng, kheùo bieán thoâng ñoù môùi thaáy ñaïo vaäy. Phaøm Bieán maø thoâng ñoù thì môùi ñaàu phaùt xuaát töø chaùnh toâng cuûa Toâi vaäy. Phaät töû giaû söû coù khaû naêng bieán thoâng töùc laø ñaõ döï ôû Toâng toâi vaäy, sao cho raèng “vaøo haún phaûi choã truyeàn cuûa toâng oâng môùi laø thaáu ñaït ö?” Huoáng gì boïn oâng chöa bieát bieán, ñaâu theå laø Thaáy ñaïo ö? Vieãn Coâng noùi: “Hoaëc saép kòp maø chaúng thaáu ñaït, hoaëc giöõ phöông maø chöa bieán”. Coù nghóa nhö oâng vaäy ö? Nhö vua trong ñôøi ñôøi laø Thaùnh hieàn cuûa caøng haøng Vöông haàu khanh töôùng só phu ñaïi nho, phuïc öùng maø suy kính Toâng moân naøy, khoâng theå ghi laïi heát, ñaïi khaùi nhö vua Thaùi Toâng (Trieäu Quyùnh 976-998), vua Chaân toâng (Trieäu Haèng 998-1023) trong thôøi Baéc Toáng chuùng ta ñeàu duyeät yù raát saâu maàu. Vaø Hoaøng Ñeá Chöông Thaùnh coù laøm thô Tu Taâm raèng:

*“Sô Toå truyeàn thieàn ôû Thieáu laâm Chaúng truyeàn kinh giaùo, chæ truyeàn taâm Ngöôøi sau neáu ngoä chaân nhö taùnh*

*Maät aán nguyeân do dieäu lyù maàu”.*

Maõi ñeán nay maø Hoaøng thöôïng löu thaàn, caøng chuyeân laøm keä laøm tuïng, môùi löu boá trong thieân haï, laïi laøm bieåu ñoà cuûa Toå sö truyeàn phaùp trao y, ñeå chænh ñònh Toâng toå ñoù vaäy. Trong Ñöôøng Thö (Ñöôøng thö cuûa Löu Huùc) noùi: “Ñaït-ma voán vì hoä trì nöôùc nhaø maø xuaát gia; vaøo Nam Haûi ñöôïc dieäu phaùp Thieàn toâng töø Ñöùc Phaät Thích-ca vaên töông truyeàn coù phaùp y bình baùt laøm chöùng kyù, vì ñôøi cuøng truyeàn trao thoï nhaän”. Töôùng Quoác Buøi Höu laøm vaên bia truyeàn phaùp cuûa Khueâ Phong (Toâng Maät), vieát raèng: “Ñöùc Thích-ca Nhö Lai sau cuøng ñem chaùnh phaùp nhaõn taïng giaùo phoù cho Ñaïi Ca-dieáp, khieán Toå Toå töông truyeàn rieâng haønh hoùa nôi ñôøi chaúng rieâng ñoái vôùi Ca-dieáp maø caû ngoaøi ngöôøi trôøi, Thanh vaên Boà-taùt vaäy. Töø Ca-dieáp ñeán Ñaït-ma caû thaûy coù hai möôi taùm ñôøi Toå sö, Ñaït-ma truyeàn trao ñoù laïi ñeán ñôøi Tueä Naêm laøm Toå sö thöù saùu ôû Trung Hoa”. Xöa kia, Laïi Boä Lyù Hoa thöôøng taäp hoïc bieát ñeán Chæ quaùn cuûa Thieân thai, ñeán luùc Thieàn sö Phaïm Nhieân cuøng chö Taêng baûo Lyù Hoa laøm vaên bia Thieàn sö Laõng ôû Taû Kheâ. Trong vaên ñoù môû ñaàu daãn neâu Boà-ñeà-ñaït-ma, noùi raèng hai möôi chín ñôøi Toå sö töông thöøa, Ñaïi Ca-dieáp truyeàn Phaät taâm Phaät phaùp, chöa nghe coù ngöôøi chaúng phaûi ñoù. Vaø, Khaûi Coâng -Trí Gaæ ôû thôøi nhaø Tuøy cuõng thöôøng neâu daãn nghóa Töø Tuøy ôû trong “Thieàn Kinh” ñeå chöùng minh Töù-taát-ñaøn cuûa giaùo ñoù. Nhö

Trí giaû ñaëc bieät hay phaân raønh töù giaùo, laø chaúng phaûi ñaïi Phaùp sö cuûa ñôøi vaäy, giaû nhö Ñaøm-ma-ña-la, Ñaïo ñoù chaúng ñeán, ngöôøi ñoù chaúng phaûi toå, kia ñaâu chòu suy lôøi noùi ñoù maø laøm chöùng cöù ö? Ñaïi sö Huyeàn Giaùc -Vónh Gia voán hoïc Tam quaùn Thieân thai, Nghóa giaûi tinh tu gaàn nhö laø baäc Dò Taêng (Huyeàn giaùc hoïc sôû chöùng Tam quaùn, troâng thaáy ôû “Thieân thai töù giaùo nghi” vaø “Vónh Gia taäp”). Ñeán luùc tröôùc thuaät “Chöùng Ñaïo Ca”, môùi noùi: “Saùng ngôøi Phaät saéc Taøo Kheâ phaûi”. Quoác sö Tröøng Quaùn ôû Thanh löông cuõng laø baäc ñaïi Phaùp sö, thöôøng noùi raèng: “Quaû haûi lìa nieäm maø taâm truyeàn”. Khueâ Phong môùi giaûi thích raèng: “Ñoù töùc laø yù cuûa Ñaït-ma duøng taâm truyeàn taâm, chaúng laäp vaên töï vaäy”. Thieàn Nguyeân thuyeân giaûi Toå Ñoà, noùi raèng: “Quaùn Coâng thöôøng tham hoûi Ñaïi Thieàn Ñöùc raèng: “Phuø boâi (baùt noái)”. Hoaëc noùi: “Laïi hoïc nôi Thieàn sö Vong Danh (maát teân) ôû Nguõ ñaøi neân lôøi noùi aáy môùi nhö vaäy”. Ñaïi Luaät sö phaùp thaân ôû Duy döông cuõng noùi: “Chæ quaùn cuûa Thieân thai (Trí Giaû) bao goàm heát thaûy nghóa kinh, phaùp moân Ñoâng sôn laø heát thaûy Phaät thöøa”. Neáu nhö Chaùnh toâng chuùng ta, Ñaïo ñoù chaúng lôùn ñeán cuøng, maø ba Ñaïi Thaùnh nhaân trong trieàu ñaïi Baéc Toáng ñaâu coù theå chòu theo phuïng söï höng thaïnh nhö theá ö? Töø xöa, caùc ngöôøi döï theo ñoù nhö Toå sö Dung ôû Ngöu ñaàu, nhö An Coâng, Tuù Coâng, Ñaïi sö Nhaát Haïnh, Khueâ Coâng ôû Tung sôn, nhö Quoác sö Nam Döông, Tha Ñaïi Tòch ôû Giang taây v.v... caùc vò nhö theá khoâng theå tính löôøng heát, ñeàu laø nhöõng baäc Ñaïo phong thieân haï, Ñöùc suoát thaàn minh, tuy muoân thöøa baùi phuùc toân kính maø chaúng töï möøng vui, cao vôøi nhö truï taûn, doøng hoï Phaät muoân ñôøi toûa saùng ñaïi giaùo. Ñoù cuõng coù theå duøng boùi ñoaùn phaùp aáy nhö theá naøo vaäy. Vaø, giaû söû Ñaïo aáy cöïc huyeàn, caùc hoïc giaû kia chaúng theå thaáy ñoù, sao chaúng xeùt nghó chuùt ít. Nay chí Thaùnh thieân töû cuøng caùc Ñaïi sö nghóa hoïc ôû thôøi nhaø Tuøy nhaø Ñöôøng, vôùi yù vieäc laøm ñoù duøng töï caûnh tænh ö? Môùi ñaàu, Luaät sö Ñaïo Tuyeân vì Ñaït-ma, döï laøm cao Taêng taäp thieàn, haøng phuïc ñoù ñaõ laém, laïi chaúng lieät xeáp Ñaïo Tuyeân tieáp thöøa toâng Phaùp sö, mòt môø thöôøng khoå hoaïn baát coâng ñoù, ñeán trong thôøi Baéc Toáng chuùng ta, Sa-moân Taêng luïc Taùn Ninh keá thöøa Ñaïo Tuyeân, laøm truyeän. Taùn Ninh bình phaùn veà Tam giaùo, môùi noùi: “Taâm giaùo nghóa theâm (coù nghóa laø kinh luaät luaän tam thöøa laø hieån giaùo, Du giaø naêm boä phaùp Maïn- traø-la laø Maät giaùo, Thieàn toâng chæ thaúng taâm ngöôøi thaáy taùnh thaønh Phaät laø taâm giaùo vaäy) nhieàu neân luaän ñoù haønh taäp Thieàn khoa”. Raát toân quyù toâng cuûa Ñaït-ma, noùi raèng: “Tu chöùng nhö vaäy laø Toái thöôïng thöøa thieàn. Thieàn laø vì vaät vaäy. Thieàn ñoù lôùn vaäy thay. Chö Phaät ñaéc ñoù maø leân Ñaúng giaùc Dieäu giaùc. Caùc moân daãn daét nhanh choùng, khoâng gì

qua ñaây vaäy”. Ñeán luùc khaûo xeùt veà “Thöùu phong Thaùnh hieàn luïc” do Taùn Ninh bieân thuaät, tuy luaän veà Toå toâng truyeàn phaùp, bôûi cuõng nöông töïa “Baûo Laâm Truyeän” vaù “Phuù Phaùp Taïng Truyeän”, chaúng coù khaùc roäng, nhöng ñieàu quyeát ñoaùn trong ñoù phuø phieám, phaûi quaáy chaúng roõ raøng, troïn chaúng theå suy taàm saâu vaøo ñaïi kinh ñaïi luaän maø nghieäm thaät yù Phaät, khieán ngöôøi hoïc ôû ñôøi sau caøng vì ñoù cuøng nghi ngôø. Ñoù cuõng laø hai sôû ñoaûn cuûa ngöôøi xöa vaäy. Môùi ñeán nay, toâng moân tuy suy. Caùc baäc thaày moâ phaïm tieâu bieåu laãn loän, ít tìm ñöôïc ngöôøi ñoù, maø ngöôøi hoïc kia coù bieát töï phaûi toân troïng kính phuïng yù Phaät Thaùnh xöa tröôùc, ñaâu neân caàu suy ñoù, nhaân khoâng ngöôøi chaúng ñoaùi hoaøi ñaïi toâng ñaïi toå ñoù, maø khuaáy loaïn söï theå phaùp moân ö? Ñoù coù theå goïi laø coù bieát ö? Saùch theá tuïc noùi raèng: “Töù, oâng meán quyù deâ cuûa oâng, ta meán leã ñoù”. Ñoù cuõng laø ngöôøi chính xaùc queân Ñaïo Thaùnh nhaân vaäy. Ngöôøi hoïc kia cuõng ít neân tö duy ñoù.

Môùi ñaàu, Ñaïo cuûa Ñaït-ma hieån baøy ôû Baéc Nguïy, maø vua Voõ Ñeá (Tieâu Dieãn ôû Nam Löông 502-550) vieát thö gôûi ñeán Baéc nguïy raèng: “Cuøng ñoäi nhôø aân quaùn aâm phaân hoùa”. Laïi noùi: “Ñaïi sö Thaùnh Truï”, Phaùp sö Tueä Vieãn trong lôøi töïa “Thieàn Kinh”, vieát raèng: “Chaúng phaûi baäc Ñaïo suoát Tam thöøa, trí thoâng thaäp ñòa, ai coù theå Thieän Sinh huyeàn caên ôû phaùp thaân, Quy toâng moät nôi voâ töôùng”. Nhö vaäy, thì Ñaït-ma quaû thaät Thaùnh nhaân vì vua Voõ Ñeá thôøi Nam Löông toân quyù, laø Hieàn Thaùnh cuûa Vieãn Coâng. Söï toân xöng cuûa nhöõng vò ñoù cuõng ñaùng tin ñöôïc vaäy. Toâi thaáy ñoù, lieàn laáy Ñaït-ma laøm ñuøa cöôøi, sao ñoù khoâng bieát löôøng vaäy. Nhö Ñaït-ma xuaát hieän ñôøi sau cuûa Ñöùc Phaät, môùi xöng laø Thieàn kinh”. Bôûi ñoù tham cöùu caùc kinh, môùi ñaàu muoán duøng lôøi Phaät laøm löôïng ñeå ñeå khôi phaùt taâm tin cuûa ngöôøi sau vaäy. Neân trong lôøi töïa cuûa Vieãn Coâng vieát raèng: “Nhoùm ruùt coát yeáu cuûa caùc kinh, ñeå khuyeân phaùt Ñaïi thöøa”. Laáy ñoù chöùng minh vaäy.

■