LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 176

THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THUYEÂN TAÄP ÑOÂ TÖÏ

**SOÁ 2015**

(QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2015

**HÀNH TRẠNG CỦA ĐẠI SƯ VÔ TƯỚNG**

Thieàn sö Vónh Gia Huyeàn Giaùc ôû OÂn Chaâu. Sö ngöôøi Vónh Gia, hoï Ñôùi. Sö xuaát gia thuôû nhoû, ñoïc heát Tam Taïng, tinh thoâng yù chæ Thieân Thai. Quaùn phaùp moân vieân dieäu, ñi ñöùng naèm ngoài thöôøng thieàn quaùn, veà sau nhôø Thieàn sö Tö Coác Laõng khích leä vaø Thieàn sö Ñoâng Döông Saùch cuøng ñeán Taøo Kheâ. Buoåi ñaàu ñeán Taøo Kheâ choáng gaäy caàm bình, ñi nhieãu quanh Luïc Toå ba voøng. Toå noùi: “Phaøm laøm Sa-moân phaûi ñuû ba ngaøn uy nghi, taùm muoân teá haïnh, Ñaïi ñöùc töø phaùp naøo ñeán maø laïi ñaïi ngaõ maïn vaäy?” Sö thöa: “Sanh töû laø vieäc lôùn, voâ thöôøng nhanh choùng”. Toå noùi: “Sao khoâng theå nhaän voâ sanh, lieãu ñöôïc khoâng mau choùng ñi?” Sö thöa: “Theå töùc voâ sanh, lieãu voán khoâng nhanh”. Toå noùi: “Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy”. Baáy giôø ñaïi chuùng ñeàu ngaïc nhieân, sö môùi ñaày ñuû uy nghi tham leã, sau ñoù xin caùo töø. Toå noùi: “Sao trôû veà mau vaäy?” Sö thöa: “Voán töï chaúng ñoäng, haù coù mau chaêng?” Toå noùi: “Ai bieát chaúng ñoäng”. Sö thöa: “Nhaân giaû töï sanh phaân bieät”. Toå noùi: “OÂng ñaõ ñaït ñöôïc yù voâ sanh”. Sö thöa: “Voâ sanh haù coù yù sao?” Toå noùi: “Khoâng yù thì ai phaân bieät”. Sö thöa: “Phaân bieät cuõng khoâng coù yù”. Toå khen: “Raát toát, raát toát”. Sö ôû laïi Taøo Kheâ moät ñeâm, baáy giôø thöôøng goïi Sö laø “Nhaát tuùc giaùc” Huyeàn Saùch ôû laïi vôùi Luïc Toå saùng mai xuoáng nuùi trôû veà OÂn Giang, Hoïc giaû töø xa keùo ñeán raát ñoâng. Sö hieäu laø Ñaïi sö Chaân Giaùc, Sö coù vieát boä Thieàn Toâng Ngoä Tu Vieân Chæ, noùi leân yù chæ töø caïn ñeán saâu. Nguïy Tónh Thöù söû Quaûng Chaâu gom laïi thaønh möôøi quyeån ñeà töïa laø Vónh Gia Taäp vaø Chöùng Ñaïo Ca moät quyeån ñöôïc löu haønh ôû ñôøi.

SOÁ 2015 - THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THUYEÂN TAÄP ÑOÂ TÖÏ, Quyeån Thöôïng 4

# KHAÉC LAÏI BAØI TÖÏA THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THIEÂN

Ñaïo khoâng theå töï noùi phaûi nhôø ngöôøi môùi noùi leân ñöôïc. Duø noùi khaùc nhau, nhöng ñaïo chöa töøng khaùc, neáu khoâng gioáng nhau thì khoâng tu theå cho laø ñaïo. Nhö Nhaát Quaùn cuûa Troïng Ni, voâ vi cuûa Laõo Nhieãm, Khoâng Tích cuûa Thích-ca, ngöôøi coù khaùc nhöng ñaïo thì gioáng nhau, ñaây laø noùi veà sôû chöùng cuûa noù. Huoáng nöõa hai toâng Thieàn vaø giaùo xuaát phaùt töø Ñöùc Phaät. Thieàn laø taâm Phaät, giaùo laø mieäng Phaät, haù laø taâm mieäng coù maâu thuaãn nhau ö? Côù sao caùch chö Thaùnh xa, moãi ngöôøi keá thöøa thaày khaùc nhau, giaùo chæ trích Thieàn laø aùm chöùng, Thieàn xem giaùo laø tieäm tu. Saùng hay toái laø vì chöa ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa noù, khoâng bieát ñoán tieäm chæ laø taïm ñaët, nhöng hoï cöù gieøm pha laãn nhau daàn daàn ñöa ñeán oaùn thuø. Khoâng chæ coå xuùy noùi suoâng maø coøn vieát leân thaønh saùch. Ñaïo ôû ñôøi ngaøy caøng ñi xuoáng, teä haïi nhö vaäy thì laøm sao? Khi xöa Thieàn sö Khueâ Phong aâu lo ñieàu naøy, neân ñem nhöõng ñieàu Thieàn vaø Giaùo cuûa chö Toå bieân cheùp vaên cuù yù chæ hôïp nhau vieát thaønh moät quyeån goïi laø “Thieàn Nguyeân Chö Thuyeân” ñeå chæ daïy cho ñôøi, ñeå laøm cho hoïc giaû hai toâng bieát moät Phaät khoâng coù hai ñaïo, nöôùc boán coâng vò khoâng khaùc nhau, taát caû lôøi noùi ñeàu trôû veà ñieàu toát ñeïp, maõi maõi khoâng hoaïi maàm gioáng, coâng cuûa Thieàn Nguyeân Chö Thuyeân haù löôøng ñöôïc sao? Moãi laàn toâi thaáy phöông Nam coù teä haïi naøy, mong coù moät ngöôøi gaïch moät gaïch xoùa saïch taäp khí cuõ, cuøng nhau duy trì tö töôûng môùi ñaït ñeán ñieàu naøy, luùc naøo cuõng boû aên maø than nhöõng ñieàu naøy. Nay Ñaïi sö Toång Thoáng Tuyeát Ñöôøng nhö coù ñöôïc choã kheá hoäi, chæ boû bôùt laøm theo sôû tröôøng vieát laïi tö töôûng môùi ñeå in thaønh saùch löu truyeàn roäng. Saùch ñi xa ngaøn daëm choát ñeå laøm töïa daãn, Töôùng quoác Buøi Höu ñaõ thuaät ôû tröôùc. Töï thaáy ngöôøi naøo laán löôùt ñieàu naøy duøng lôøi cheâ traùch ñeå laïi cho thöùc giaû, nhöng saùch naøy bình sanh ñaõ ñöôïc ngöôøi öa chuoäng, may sao ñöôïc ghi teân thôøi gian naøy, cho neân khoâng ñeå laïi. Thaùng baûy naêm thöù baûy nieân hieäu Ñaïi Ñöùc ôû con Sôn Tieân Nghieâm Voâ Ngaïi Duy Ñaïi laøm töïa.

# TÖÏ THIEÀN NGUYEÂN THUYEÂN KHAÉC IN LAÏI

Thieàn Nguyeân Thuyeân laø taùc phaåm cuûa Thieàn sö Khueâ Phong vieát vaøo thôøi Ñöôøng. Ñaïo cuûa Phaät roäng khaép phaùp giôùi, nhöng thu nhoû ñöa vaøo vi traàn chaúng phaûi coù chaúng phaûi khoâng suoâng, khoâng trong, khoâng ngoaøi. Ngöôøi hoïc thieàn ñôøi sau, yù chí muoán ñaït ñeán thaät töôùng, cho raèng ngoân ngöõ röôøm raø nhoû nhen. Ngöôøi laäp giaùo laø ñeå nghieân cöùu

SOÁ 2015 - THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THUYEÂN TAÄP ÑOÂ TÖÏ, Quyeån Thöôïng 5

chaân thuyeân, cho raèng khoâng tòch laø roäng lôùn, boû caùc phaùp moân khaùc, noùi giaùo khoâng ñöôïc thoáng nhaát haù laø ñaïo cuûa Ñöùc Phaät voán nhö vaäy sao? Do ñoù duøng ba thöù giaùo chöùng ñöôïc ba toâng cuûa thieàn; nghóa laø nöông taùnh noùi töôùng, thì döøng voïng tu taâm, phaù töôùng hieån taùnh, thì döùt baët khoâng coøn nöông töïa. Baøy toû chaân taâm thì noùi thaúng taâm taùnh. Soâng Giang vaø soâng Haùn khaùc doøng nhöng cuøng trôû veà bieån trí, chuøa maën khaùc ñieäu nhöng cuøng veà thieàn vò, cho ñeán khaùc nhau veà khoâng toâng, taùnh toâng, khaùc nhau veà ñoán tu, tieäp tu nhöng ñeàu hoäi tuï veà moät yù chæ khai thò Chaùnh giaùc, nhöng laïi lo deã bò meâ hoaëc hoïc theo ngoïn maø khoù ngoä ñöôïc, thì laïi nhöõng haønh vi beân caïnh môø aùm duøng chí höôùng naøy. Töø khi ñoán giaùc ñeán ngaøy thaønh Phaät, Thaäp troïng laø tònh. Töø baát giaùc ñeán chòu quaû baùo Thaäp troïng laø nhieãm. Nguoàn goác cuûa tònh, nhieãm nguyeân nhaân do phaøm Thaùnh. Taâm phaùp ñeàu coù chaân vaø voïng, goïi laø taøng thöùc. Baát giaùc meâ, chaân thaønh voïng nhieàu kieáp chòu kinh haõi. Ñoán giaùc thì boû voïng veà chaân theo giaûi thoaùt. Tuy nhieân, hoïc giaû phaûi bieát chaân nhö xieån giaùo nhö ngoùn tay laø muïc tieâu chæ maët traêng. Neáu thaáy maët traêng, thì bieát ngoùn tay hoaøn toaøn chaúng phaûi maët traêng, thì thuyeân vaø ñoà caû hai ñeàu queân, ngu trí ñeàu laø Baùt-nhaõ, caáu tònh ñeàu chöùng ñöôïc Boà-ñeà, Nam Nhaïc, Thieân Thai, Nam Tieân, Baéc Tuù vaø toâng chæ Ñaït-ma töø Ñoâng sang khoâng coù khaùc nhau, ñaâu coøn phaân bieät Thieàn vaø Giaùo ö? Khoaûng giöõa thôøi Ñöôøng, Töôùng quoác Buøi Höu laøm baøi töïa naøy vaø ñích thaân veõ hoïa ñoà naøy giao cho chuøa Dieân Xöông Kim Chaâu, veà sau truyeàn cho sö Duy Caûnh, sö Huyeàn Kheá, nhöng baûn ñoà ñi ñeán giöõa Maân, Töông, Ngoâ Vieät. Naêm möôøi hai nieân hieäu Chí Nguyeân Quoác Trieàu, Theá toå ngöï ôû ñieän Quaûng Haøn hoûi yeáu nghóa thieàn giaùo. Ñeá Sö vaø caùc kyø ñöùc duøng Thieàn Nguyeân Thuyeân ñeå ñaùp lôøi vua. Vua raát haøi loøng vaø ra leänh khaéc baûn ñeå löu haønh ôû ñôøi. Hai möôi chín naêm sau laø naêm Quyù maõo nieân hieäu Ñaïi Ñöùc Thieàn sö Ñaïi Nhaân noái phaùp Tuyeát Ñöôøng. Thieàn sö Nhaân phuïng chæ leân nuùi Nguõ Ñaøi, treân ñöôøng veà qua Ñaïi Ñoàng gaëp Thieàn sö Giaùc Coâng Tieäm Am ñaõ veõ baûn ñoà, Sö khaûo cöùu vaø hieäu ñính theâm, vaø veõ baèng luïa toát ñeå truyeàn ñi caùc nôi xa, ñeå cho Thieàn sö Khueâ Phong nghieân cöùu chaân, hieån baøy chaùnh yù chính laø giaùo hoùa chuùng sanh maõi khoâng maát, trong ñoù laø vì lôïi ích ñaâu theå löôøng ñöôïc. Vaên Nguyeân vaø Sö laø nôi ngoaïi ñaïo, hoï tuøy hyû taùn thaùn ñeå laøm töïa, lôøi cuûa Ngaøi vieát thaønh nhieàu quyeån. Naêm ñoù nhuaàn thaùng gieâng, öng phuïng Haøn laâm hoïc töôùng só taû lang ñoàng tri cheá caùo vaø Quoác söû vieän soaïn, Tu Quan Ba Taây Ñaëng Vaên Nguyeân vieát.

SOÁ 2015 - THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THUYEÂN TAÄP ÑOÂ TÖÏ, Quyeån Thöôïng 424

# TÖÏA THIEÀN NGUYEÂN THUYEÂN KHAÉC LAÏI

Thieàn sö Tuyeát Ñöôøng, trí thöùc roäng hieåu muoân haïnh vieân thoâng. Thích tu nhöõng ñieàu naøy vaø öa thi haønh nhöõng ñieàu naøy. Moät hoâm noùi vôùi Toâi: “Toâi töøng lo cho ngöôøi hoïc Phaät ôû ñôøi, khoâng nghieân cöùu nguyeân nhaân Nhö Lai thaønh laäp giaùo voïng chaáp khoâng, neân coù caïnh tranh phaân chia Ñaïi, Tieåu; Noùi ñoán, noùi tieäm, noùi thieàn, noùi luaät, roái ren om soøm ñeán ngaøn maáy traêm naêm. Nhö baûo veä chaân chaân maø laøm cho cha thoï beänh. Tuy gaëp hai, moät ñoàng chí coù chí khaûi phaùt ñieàu naøy. Ñaùng tieác chöa bieát nhaø maø ñaõ bieát cöûa. May thay ñöôïc ngaøi Khueâ Phong ñaõ bieân soaïn “Thieàn Nguyeân Thuyeân”. Vaên cuûa Ngaøi uyeân thaâm tao nhaõ, yù chí thieát thöïc, xaùc ñaùng, ñeàu nhö baøi töïa tröôùc ñaõ lo, ñoù laø lyù do ñaïo naøy vaäy. Hôn nöõa taïo baûn ñoà laø ñeå baøy toû taâm Nhaát chaân thaät ñeá bao haøm ba ñaïi nghóa. Voâ minh duyeân vôùi nhieãm caùc töôùng do voïng khôûi, nöông tu ñoaïn phaùp chöùng ñöôïc nhaäp lyù. Ñeà cöông ñöa ra yeáu chæ nhö ngoùn tay trong baøn tay.

Khi xöa, thaùng gieâng naêm thöù möôøi hai nieân hieäu Chí Nguyeân, Theá toå Hoaøng ñeá khi vieäc trieàu chính xong ñeán ñaûo Quyønh Sa vaø cho ngöôøi ñi thænh Ñeá Sö; Thaùi Baûo Vaên Trinh Leâ Coâng cuõng coù ôû ñoù vaø môøi caùc baäc Kyø ñöùc ôû Kinh ñoâ thöa hoûi nghóa khaùc nhau veà Thieàn vaø Giaùo. Tieân sö Taây Maân Coâng v.v... cuõng taùm ngöôøi ñem vaên Thieàn Nguyeân Thuyeân cuûa ngaøi Khueâ Phong ra traû lôøi vua vaø vua raát haøi loøng. Baáy giôø Thieàn sö giao cho ñeä töû Song Tuyeàn Thaùi Coâng ghi laïi ñieàu naøy vaø ra leänh cho ngaøi Tuyeát Ñöôøng khaéc baûn löu haønh ôû ñôøi vaø Toâi ñem thöa hoûi caùc nôi, chöa raõnh ñeán ñaây, ñeán hai chuøa Khoå AÂn, Höng Quoác ôû Vaân Trung moãi nôi ñöôïc moät baûn. Veà sau ôû phöông tröôïng Vaïn thoï kinh ñoâ. Naêm thöù taùm nieân hieäu Thanh Minh, Hoaøng Thaùi Haäu Suøng Thieân Trieàu Lieâu khaéc in vaø ban haønh ñònh baûn trong thieân haï. Cuøng vôùi nhöõng vaên só hieäu ñính vaø ñònh khaéc baûn ñeå löu truyeàn laâu daøi, thænh laøm baøi töïa. Lôøi giaûn dò, trình baøy di yù cuûa Tieân sö. Toâi nghe ñieàu naøy raát vui noùi: “Nay taâm cuûa toâi chính laø loøng cuûa Khueâ Phong töøng aâu lo cho ñôøi. Nhöng khoâng coù vaên naøy thì khoâng giaûi quyeát ñöôïc nhöõng nghi hoaëc, khoâng laøm taêng theâm söï truyeàn thöøa naøy ñeå lôïi ích chuùng sanh ñôøi sau. Ngöôøi hoïc thaáy ñieàu naøy nhöng tình thöùc chöa döùt kieán giaûi chöa sanh, cuõng ñaâu coù ích gì?

Ngöôøi xöa noùi coù boán ñieàu khoù. Nay hai ñieàu khoù khoâng coù ñöôïc moät, thì ôû caùc nôi ngöôøi tham hoïc coù theå khoâng phuï yù nieäm lôïi ngöôøi hoaèng phaùp cuûa Nhò sö, heát loøng baøi tröø nghieân cöùu, tình saïch kieán giaûi sanh. Nhö Vöông Löông ñuû saùu daây cöông ngöïa ñi ngaõ tö ñöôøng. A Sö

SOÁ 2015 - THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THUYEÂN TAÄP ÑOÂ TÖÏ, Quyeån Thöôïng 425

laùi thuyeàn Baùt-nhaõ leân bôø kia, haù coù ngöôøi naøo khaùc nhau ñaït ñöôïc. Haøng Laâm Ñaõi Cheá Trieàu Lieät Ñaïi Phu ñoàng ñính chính. Söû Quoác Giaù Nhöõ Chu laøm töïa.

# TÖÏA THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THUYEÂN TAÄP ÑOÂ TÖÏ

Thích Söû Buøi Höu ôû Mieân Chaâu ñôøi Ñöôøng thuaät

Thieàn sö Khueâ Phong bieân soaïn Thieàn Nguyeân Chö Thuyeân thaønh Thieàn Taïng vaø Ñoâ Töï. Buøi Höu ôû Haø Ñoâng noùi: “Chöa töøng coù, töø khi Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi laäp giaùo tuøy theo caên cô, Boà-taùt giaùng sanh theo beänh cho thuoác, cho neân chæ daïy moät thôøi, môû ra ba moân coù saâu caïn”. Taâm nhaát chaân thanh tònh, dieãn baøy phaùp khaùc nhau cuûa taùnh töôùng. Hai baäc Ñaïi só Maõ Minh Long Thoï ñeàu hoaèng döông thuyeát cuûa Ñöùc Phaät. Nhöng taùnh khoâng khaùc toâng. Hai sö Tueä Naêng, Thaàn Tuù ñeàu truyeàn taâm cuûa Toå Ñaït-ma, nhöng laõnh thoï ñoán tieäm khaùc nhau. Haø Traïch chæ thaúng tri kieán, Giang Taây taát caû ñeàu chaân, Thieân Thai chæ nöông Tam quaùn, Ngöu Ñaàu khoâng coù moät phaùp. Hoï phaù höõu töôùng roãng khoâng, thaâu nhaän töôùng chaân voïng, cöôùp ngöôïc laáy xuoâi, thaân chæ hieån baøy thuyeát, cho neân Thieân Truùc, Trung Hoa toâng naøy thaät nhieàu, lyù do beänh coù ngaøn nguoàn neân thuoác sanh ra nhieàu loaïi. Vaøo cô tuøy theo caên khí khoâng ñöôïc ñoàng nhaát, tuy ñeàu laø moân chöùng ngoä, nhöng vaøo taän cuøng ñaïo chaùnh chaân, thì moân haï cuûa caùc toâng y ít thoâng neân phaân ra nhieàu ban. Neân maáy möôi naêm nay phaùp cuûa sö caøng hoaïi theâm. Vì keá thöøa cöûa nhoû nhöng moãi moãi töï môû toan, duøng kinh luaän laøm can qua, coâng kích laãn nhau. Tình theo Haøm, Thæ maø coù thay ñoåi1. Phaùp theo nhaân ngaõ cho neân cao thaáp, thò phi roái ren khoâng theå phaân tích. Thì ngöôøi höôùng giaùo toâng Boà-taùt Theá Toân caùc phöông vöøa ñuû ñeå noåi leân tranh luaän. Ngöôøi sau taêng theâm beänh phieàn naõo, ñaâu coù lôïi ích gì. Ñaïi sö Khueâ Phong töø ñaâu ñaõ than raèng: “Ta gaëp thôøi naøy khoâng theå im ñöôïc”2, do ñoù phaûi duøng ba thöù giaùo nghóa cuûa Nhö Lai, ñeå aán khaû ba

1. Maïnh Töû noùi: Ngöôøi nöôùc Thæ ñaâu khoâng nhaân nghóa vôùi ngöôøi nöôùc Haøm? Ngöôøi nöôùc Haøm chæ sôï laøm toån thöông ngöôøi. Ngöôøi nöôùc Thæ chæ sôï khoâng haïi ñöôïc ngöôøi bôûi vì hoï hoïc theo ngheä thuaät vaäy. Nay hoïc giaû chæ tuøy theo toâng ñoà, mình, ngöôøi traùi nhau. Chöõ Haøm laø theo vaän ñôøi Ñöôøng. Töø kìm haøm laø khaûi giaùp. Chu Leã thì ngöôøi Haøm laø giaùp, töùc laø do ngöôøi cuûa giaùp taïo ra. Chöõ xöa phaàn nhieàu chæ vieát nhö vaäy, cho neân Maïnh Töû cuõng vieát theá
2. Thi, thö, chaùnh, leã, nhaïc cöïc Troïng Ni baát ñaéc dó laøm nhö vaäy cho neân thuaät laïi maø khoâng saùng taùc. Thaùnh nhaân quyù ñaïo khoâng quyù veát tích. YÙ ñaïo ta tu töø laâu phaûi coù Phaät, phaùp, toâng. Nay boãng hoøa hoäi caùc toâng, haù muoán laäp daáu tích? Cuõng laø baát ñaéc dó thoâi, ñaây laø ñöông thôøi vaäy, ñuùng laø luùc hoøa hoäi

SOÁ 2015 - THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THUYEÂN TAÄP ÑOÂ TÖÏ, Quyeån Thöôïng 426

phaùp moân cuûa Thieàn toâng ñeå dung hôïp bình, maâm, traâm, xuyeán thaønh moät thöù vaøng vaø chaáp nhaän toâ, laïc, ñeà hoà laø moät vò. Chaán höng gieàng moái ñöa ra nhöõng ñieàu ñeàu thuaän theo3, laøm caên cöù theå hoäi ñöôïc yeáu chæ moïi ngöôøi ñoàng höôùng ñeán, coøn sôï hoïc giaû khoâng roõ. Laïi trình baøy thaúng goác ngoïn cuûa Toâng Nguyeân hoøa hôïp chaân voïng, aån hieän taùnh khoâng, sai khaùc cuûa phaùp nghóa, ñoàng dò cuûa ñoán tieäm, hoài hoå cuûa giaù bieåu, saâu caïn cuûa huyeàn thaät, thò phi cuûa thoâng bít, ñeàu nhaéc nhôû beân tai chæ cho hoï bieát ñieàu ñoù. Ngoùn tay, baøn tay ñeàu chæ baøy baûn taâm, duøng tieáng hoáng Sö töû, duøng nhöõng thö ñoaïn meàm nhuyeãn ñeå tieáp ñoä ngöôøi, söõa vaø thuoác ñeå höôùng daãn hoï, sôï haïi cheát yeåu haït gioáng Phaät. Trong loøng oâm aáp nhôø nöôùc troâi löûa chaùy, naém tay vaø daãn hoï sôï hoï rôi vaøo ñöôøng taø. Taùo taùc vaø tan raõ, ñau buoàn phaûi coá gaéng tranh ñaáu. AÙnh saùng lôùn khoâng theå soi phaù ñöôïc nhöõng ñeâm daøi taêm toái. Nhö cha meï khoâng theå baûo boïc ngöôøi con sau thaân. Hoaëc thaày ta naâng cao maët trôøi Phaät vaø hoài chieáu saâu saéc, moät ñieàu nghi cuõng tröø heát. Thuaän theo taâm Phaät môû roäng ñaïi bi, cuøng kieáp mong ñöôïc lôïi ích. Vì Ñöùc Theá Toân laø chuû xieån giaùo, Thaày ta laø ngöôøi theå hoäi ñöôïc giaùo, goác ngoïn phuø hôïp nhau, xa gaàn chieáu saùng nhau, coù theå moïi vieäc ñaõ daïy xong thôøi giaùo. Hoaëc noùi, töø Nhö Lai chöa töøng coù Ñaïi Ñoâ vaø thoâng hieåu ñieàu naøy. Nay moät sôùm traùi vôùi toâng thuù vaø khoâng giöõ gìn ñöôïc. Boû cöûa phoøng ngöøa vaø khoâng coøn ñieåm töïa, khoâng traùi vôùi ñaïo bí taïng maät kheá sao?

- Phaät ôû trong hoäi Phaùp Hoa vaø Nieát-baøn cuõng ñaõ dung hoäi thaønh moät vò; Nhöng ngöôøi meâ khoâng bieát, cho neân kinh Nieát-baøn Boà-taùt Ca- dieáp noùi: “Chö Phaät coù maät ngöõ khoâng coù maät taøng”. Theá neân khen Ca- dieáp noùi: “Lôøi cuûa Nhö Lai khai phaùt hieån loä thanh tònh khoâng che giaáu, ngöôøi ngu khoâng hieåu cho laø bí taïng, ngöôøi trí hieåu ñöôïc cho laø khoâng che giaáu. Ñeå chöùng minh ñieàu naøy, cho neân vöông ñaïo höng thònh thì cöûa ngoaøi khoâng ñoùng nhöng vaãn phoøng giöõ ñöôïc giaëc Nhung Di. Ñaïo cuûa Phaät ñaày ñuû caùc phaùp toång trì nhöng vaãn phoøng ngöøa vôùi ngoaïi ñaïo, khoâng neân coá tình chaáp chaët tay ôû ñaây.

Than oâi! Ngöôøi hoïc ñôøi sau phaûi tin Phaät khoâng neân tin vaøo ngöôøi. Phaûi chöùng ñöôïc phaùp goác, khoâng neân hoïc ñieàu ngoïn ñöôïc nhö vaäy thì khoâng coâ phuï ñöùc cuø lao cuûa ngaøi Khueâ Phong.

1. Tuaân Töû noùi