THIỀN NGUYÊN CHƯ THUYÊN TẬP ĐÔ TỰ

**QUYỂN THƯỢNG**

Cuõng goïi laø Thieàn-na Lyù Haïnh Chö Thuyeân taäp. Sa-moân Toâng Maät ôû nuùi Khueâ Phong Ñöôøng.

Thieàn Nguyeân Chö Thieân taäp laø vieát nhöõng ngöõ luïc cuûa caùc nhaø saùng taùc. Thuyeân laø bieåu hieän ñaïo lyù caên nguyeân cuûa Thieàn moân, vaên töï cuù keä gom laïi bieân thaønh moät taïng ñeå laïi cho ñôøi sau, cho neân ñeà hoà laø teân naøy. Thieàn laø lôøi cuûa Thieân Truùc, goïi ñuû laø Thieàn-na, Trung Hoa dòch laø tö duy tu, cuõng goïi laø tónh löï ñeàu laø teân chung cuûa ñònh tueä. Nguoàn laø chaân taùnh baûn giaùc baûn giaùc cuûa taát caû chuùng sanh, cuõng goïi laø Phaät taùnh, cuõng goïi laø taâm ñòa. Ngoä goïi laø tueä tu goïi laø ñònh. Ñònh tueä goïi chung laø Thieàn-na. Taùnh naøy laø baûn nguyeân cuûa thieàn, cuõng goïi laø lyù haïnh cuûa Thieàn-na. Baûn nguyeân naøy laø lyù thieàn, queân tình laø kheá hôïp vôùi haïnh thieàn, cho neân goïi laø lyù haïnh. Nhöng nay gom laïi nhöõng tröôùc taùc cuûa caùc nhaø, baøn nhieàu veà lyù thieàn ít luaän veà haïnh thieàn, cho neân môùi duøng Thieàn Nguyeân ñeå ñeà töïa. Thôøi nay coù ngöôøi thaáy ñöôïc chaân taùnh laø thieàn, nhöng khoâng thoâng yù chæ lyù haïnh, laïi khoâng phaân bieät ñöôïc aâm hoa vaø Thieân Truùc. Nhöng cuõng chaúng phaûi laø chaân taùnh rieâng coù theå thieàn. Chæ vì chuùng sanh meâ chaân hieäp vôùi traàn, thì goïi laø taùn loaïn, boái traàn hieäp chaân môùi goïi laø thieàn ñònh. Neáu luaän thaéng baûn taùnh thì khoâng coù chaân khoâng coù voïng, khoâng boái khoâng hieäp, khoâng ñònh khoâng loaïn, ai noùi thieàn ö? Huoáng nöõa chaân taùnh naøy chæ laø coäi nguoàn cuûa thieàn moân, cuõng laø nguoàn cuûa vaïn phaùp, cho neân goïi laø phaùp taùnh, cuõng laø coäi nguoàn meâ ngoä cuûa chuùng sanh, cho neân goïi laø Taïng thöùc Nhö Lai Taïng; cuõng laø nguoàn cuûa vaïn ñöùc chö Phaät, cho neân goïi laø Phaät taùnh; cuõng laø nguoàn cuûa vaïn haïnh Boà-taùt, cho neân goïi laø taâm ñòa. Vaïn haïnh khoâng ra ngoaøi Luïc ñoä Ba-la-maät, thieàn moân chæ laø moät trong saùu ñoä aáy. Neân bieát noù laø thöù naêm, ñaâu theå ñeàu thaáy chaân taùnh laø moät thieän haïnh ö? Nhöng moät haïnh thieàn ñònh laø thaàn dieäu nhaát, coù theå phaùt khôûi taùnh trí tueä voâ laäu treân. Taát caû dieäu duïng vaïn ñöùc vaïn haïnh, cho ñeán thaàn thoâng quang minh ñeàu töø ñònh phaùt, cho neân haøng hoïc Tam thöøa muoán caàu Thaùnh

ñaïo phaûi tu thieàn. Lìa khoâng moân naøy vaø lìa khoâng ñöôøng naøy, cho ñeán nieäm Phaät caàu sanh Tònh ñoä cuõng phaûi tu Thaäp Luïc Quaùn Thieàn ñaït ñeán Nieäm Phaät Tam-muoäi, Ban Chu Tam-muoäi. Hôn nöõa chaân taùnh naøy khoâng caáu khoâng tònh phaøm thaùnh khoâng khaùc nhau. Thieàn thì coù caïn coù saâu, thöù lôùp khaùc nhau. Nghóa laø mang tö töôûng chaáp khaùc neân öa treân chaùn döôùi ñeå tu, ñaây laø thieàn ngoaïi ñaïo. Ngöôøi tin ñuùng nhaân quaû cuõng tu theo öa vaø chaùn ñaây laø thieàn phaøm phu. Thieàn Tieåu thöøa thì haønh giaû tu theo phöông phaùp bieát ñöôïc ngaõ khoâng nghieâng veà lyù chaân. Tu theo Ñaïi thöøa laø haønh giaû ngoä ñöôïc ngaõ phaùp caû hai ñeàu khoâng hieån baøy ñöôïc lyù chaân. Ñoán ngoä töï taâm xöa nay thanh tònh voán khoâng phieàn naõo; Taùnh trí voâ laäu saün coù ñaày ñuû, taâm naøy laø Phaät hoaøn toaøn khoâng khaùc, ngöôøi nöông vaøo ñaây tu goïi laø thieàn Toái thöôïng thöøa, cuõng goïi laø thieàn Thanh tònh cuûa Nhö Lai, cuõng goïi laø Nhaát haïnh Tam-muoäi, cuõng goïi laø Chaân nhö Tam-muoäi. Ñaây laø coäi nguoàn cuûa taát caû Tam-muoäi, neáu hay nieäm vaø nhôø tu taäp, töï nhieân daàn ñaït ñöôïc traêm ngaøn Tam-muoäi. Moân haï cuûa Toå Ñaït-ma laàn löôït truyeàn nhau laø Thieàn-naøy. Khi Toå Ñaït-ma chöa ñeán, xöa nay caùc nhaø ñaõ giaûi thích ñeàu laø Töù thieàn baùt ñònh tröôùc. Caùc cao taêng tu ñeàu ñaït ñöôïc coâng duïng. Nam Nhaïc, Thieân Thai ñeàu daïy nöông vaøo lyù Tam ñoà tu Tam chæ, Tam quaùn. Giaùo nghóa duø vieân dieäu nhaát, nhöng vaøo cöûa phaûi coù thöù töï, cuõng chæ laø haønh töôùng caùc thieàn tröôùc. Chæ coù phaùp moân Toå Ñaït-ma ñaõ truyeàn, ñoán ngoä ñoàng theå Phaät, khaùc haún vôùi caùc moân, cho neân ngöôøi tu taäp trong toâng moân khoù ñaït ñöôïc yù chí naøy. Ñaït ñöôïc töùc thaønh Thaùnh mau chöùng Boà-ñeà. Queân maát thì thaønh taø, lieàn vaøo ñöôøng hieåm. Tieân Toå veùn ñöôïc môø ngaên toäi loãi, cho neân chæ truyeàn moät ngöôøi, ñôøi sau ñaõ coù baèng chöùng, cho neân tin ngaøn ñeøn ngaøn chieáu. Ñeán phaùp laâu thaønh teä ngöôøi sai laàm nhieàu, cho neân ngöôøi hoïc kinh luaän nghi phæ baùng cuõng laém. Hôn nöõa Phaät noùi ñoán giaùo, tieäm giaùo, thieàn môû ñoán moân tieäm moät moân. Hai giaùo hai moân moãi moân ñeàu kheá hôïp nhau. Nay ngöôøi giaûng thieân veà nghóa tieäm. Ngöôøi thieàn thì thieân veà ñoán toâng. Thieàn giaûng gaëp nhau ñaâu caùch bieät. Toâng Maät khoâng bieát Tuùc Sanh laøm sao huaân ñöôïc taâm naøy. Mình chöa giaûi thoaùt maø muoán môû troùi cho ngöôøi. Queân mình vì ñaïo, thöông cho ngöôøi tha thieát vôùi thaàn tình. Moãi laàn than ngöôøi cuøng phaùp khaùc nhau, phaùp laø vì ngöôøi beänh, cho neân soaïn kinh luaät, luaän sôù khaùc nhau, ñeå môû roäng moân giôùi ñònh tueä, hieån baøy tính chaát ñoán ngoä trong tu tieäm, ñeå chöùng minh lôøi daïy cuûa Sö hôïp yù Phaät. YÙ thì coù ngoïn goác neân trình baøy quanh co, vaên meânh moâng neân khoù tìm. Ngöôøi hoïc roäng tuy nhieàu nhöng ngöôøi coù yù chí thì ít, huoáng nöõa veát tích danh ngoân, ai bieát ñöôïc vaøng thau.

Luoáng nhoïc mình chöa thaáy ñöôïc cô caûm. Tuy Phaät noùi bi ñeå taêng theâm haïnh naøy, nhöng töï nghó di kieán khoù phoøng ngöøa, lieàn thaâu thaäp nhöõng ñieàu vaøo nuùi taäp ñònh quaân tueä, khoaûng möôøi naêm döùt voïng töôûng chaáp töôùng. Nhöõng taäp tình vi teá khôûi dieät thaáy roõ trong tænh tueä. Nghóa phaùp khaùc nhau thaáy la lieät ôû trong taâm khoâng. Maûy buïi laêng taêng trong aùnh saùng maët trôøi xuyeân qua khe hôû. Ñaàm trong thaáy roõ nhöõng hình aûnh döôùi nöôùc, haù saùnh vôùi keû si thieàn giöõ yeân ngan khoâng. Chæ laø keû cuoàng tueä tìm vaên chöông, nhöng xöa roõ ñöôïc töï taâm neân bieát roõ caùc giaùo, cho neân tha thieát vôùi taâm toâng. Laïi nhôø bieát ñöôïc caùc giaùo neân hieåu tu taâm, cho neân chí thaønh vôùi giaùo nghóa. Giaùo laø kinh luaän cuûa chö Boà-taùt vaø Phaät ñeå laïi. Thieàn laø cuù keä cuûa thieän tri thöùc ñaõ tröôùc taùc. Chæ coù kinh Phaät môû roäng cho caû chuùng Ñaïi Thieân Baùt Boä. Keä thieàn toaùt yeáu, thaønh töïu ñöôïc moät cô cuûa phöông naøy. Löôùi nhieàu thì meânh moâng khoù nöông thaønh töïu cô thì duïng deã chæ, nay bieân taäp laø ôû yù naøy.

Noùi toaùt yeáu thì vaên phaûi giaûn löôïc, nghóa moät ñaày ñuû. Lyù coâ ñoïng nhieàu nghóa nhöng vaên ít. Vaû laïi kinh chö Phaät noùi ñeàu ñuû nghóa phaùp nhaân, quaû, tín, tu, chöùng, tuy moãi theá giôùi khaùc nhau nhöng hoùa nghi khoâng khaùc. Nhöng ñeàu laäp giaùo ñaày ñuû, hoäi Hoa Nghieâm moãi vò, ñeàu keát hôïp möôøi phöông theá giôùi ñeàu ñoàng thuyeát naøy. Nay xem taäp chö gia thieàn thuaät, phaàn nhieàu laø tuøy theo hoûi ngöôïc laïi vôùi baûn chaát toaøn laäp toaøn phaù, khoâng thaáy ñöôïc ñaàu moái thöù töï naøy thì khoâng thaáy ñöôïc tröôùc sau, haù ñöôïc teân toaùt yeáu Phaät giaùo sao?

* Phaät ra ñôøi Thaäp giaùo laø tuøy theo xöù sôû ñeä ngöôøi. Moãi söï theå khaùc nhau, nhöng Phaät giaùo muoân ñôøi ñeàu coù baèng chöùng. Lyù phaûi trình baøy khuùc chieác, Thaày daïy ngay ñoù ñoä thoaùt. YÙ khieán huyeàn thoâng, huyeàn thoâng thì queân lôøi, cho neân ngay lôøi khoâng ñeå laïi veát tích. Daáu tích döùt ôû yù, lyù hieän ôû nguoàn taâm thì tin hieåu tu chöùng, khoâng bò trôû ngaïi töï nhieân thaønh töïu. Kinh luaät sôù luaän, khoâng hoïc maø töï nhieân thoâng suoát saâu xa. Cho neân coù hoûi tu ñaïo, thì ñaùp vì khoâng tu ñaïo. Coù caàu giaûi thoaùt thì noùi ai troùi. Coù hoûi ñöôøng thaønh ñaïo thì noùi voán khoâng phaøm phu. Coù ngöôøi hoûi laâm chung an taâm thì noùi xöa nay khoâng vieäc, hoaëc cuõng noùi ñaây laø voïng, ñaây laø chaân. Duïng taâm nhö theá thì döøng nghieäp cuõng nhö vaäy. Noùi toùm laïi, tuøy theo vieäc ñöông thôøi maø öùng coù luùc ñoù, ñaâu coù thaùp nhaát ñònh teân laø A-naäu-boà-ñeà, ñaâu coù haïnh nhaát ñònh teân laø Ma-ha-baùt-nhaõ, chæ ñaït ñöôïc tình kcoù sôû nieäm. YÙ khoâng taïo taùc, taâm khoâng choã sanh, tueä khoâng choã truï töùc laø chaân tín, chaân giaûi, chaân tu, chaân chöùng. Neáu ngöôøi khoâng lieãu ñöôïc taâm mình chæ chaáp danh giaùo muoán caàu Phaät ñaïo. Haù khoâng thaáy chöõ thöùc xem kinh voán khoâng chöùng ngoä. Boû vaên

giaûi thích nghóa chæ laãy löøng tham saân ö? Huoáng nöõa A-nan ña vaên toång trì nhieàu naêm khoâng chöùng Thaùnh quaû. Döùt duyeân phaûn chieáu taïm thôøi lieàn chöùng voâ sanh thì bieát ñöôïc söï lôïi ích cuûa Thöøa giaùo, môùi ñoä ñöôïc ngöôøi. Moãi thöù ñeàu coù nguyeân nhaân, khoâng neân quôû traùch vaên töï.

* Ñaõ troïng yù khoâng quyù vaên, thì taïi sao bieân taäp caùc caâu keä naøy?
* Bieân taäp coù hai yù: 1/ Duø coù kinh Thaày truyeàn maø ngoä thì khoâng roõ ñöôïc cöùu caùnh, laïi khoâng gaëp ñöôïc caùc baäc thieän tri thöùc khaép nôi khaùm nghieäm ñöôïc sôû ngoä cuûa mình, nay phaûi xem laïi lôøi yù thieân kieán cuûa chö Sö, ñeå thoâng taâm naøy vaø döùt nhöõng nieäm soùt laïi; 2/ Ñeå cho ngöôøi ngoä hieåu roõ muoán laøm Thaày ngöôøi, khieán hoï kieán vaên roäng vaø taêng theâm thieän xaûo kia, nöông vaøo kieán giaûi truyeàn trao vaø ñaùp caâu hoûi. Töùc laø ôû treân noùi: “Löôùi Thieân giôùi meânh moâng khoù nöông, thaønh töïu moät phöông thì duïng deã chæ”. Nhöng laïi chaúng phaûi laø chæ tính chaát cuûa moân queân lôøi, cuõng kieâm luoân söï giaùo hoùa lôïi ích cuûa Thieàn giaùo. Chaúng nhöõng chæ khieán cho yù hôïp vôùi Phaät, cuõng muoán khieán vaên hôïp vôùi kinh. Vaên ñaõ gioáng hay traùi maø khieán cho hôïp vôùi söï thaät. Vì khoâng deã phaùn xeùt moät taïng kinh, Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa, lyù quyeàn thaät lieãu nghóa hay khoâng lieãu nghóa, môùi aán ñònh ñöôïc caùc toâng thieàn moân moãi toâng coù chæ thuù khoâng traùi vôùi yù Phaät. Nghóa laø moät taïng kinh luaän thoáng nhaát chæ coù ba. Thieàn moân noùi giaùo cuõng thoáng nhaát ba toâng, phoái hôïp hôïp nhau môùi thaáy vieân thaønh.

Nay hoïc thieàn taïi sao noùi lieân quan ñeán kinh luaän?

* Coù möôøi nguyeân nhaân phaûi bieát kinh luaän duøng quyeàn thaät môùi bieän luaän ñöôïc caùc toâng phaùi thieàn ñuùng hay sai. Laïi phaûi bieát taùnh töôùng taâm, thieàn môùi hieåu ñöôïc söï lyù kinh luaän: 1. Sö phaûi coù goác ngoïn baèng chöùng ñeå laáy goác aán khaû cho ngoïn; 2. Thieàn phaûi coù caùc toâng hoã töông nhöõng chieàu traùi nhau; 3. Kinh nhö giaáy möïc maëc ñònh taø chaùnh;

1. Kinh coù quyeàn thaät tu nöông lieãu nghóa; 5. Löôïng coù ba thöù ñeå khaùm nghieäm kheá hôïp phaûi ñoàng; 6. Nghi coù nhieàu ban ñeå giaûi quyeát khoâng;

1. Nghóa phaùp khoâng ñoàng phaûi kheùo bieát roõ; 8. Taâm khoâng taùnh töôùng teân ñoàng nghóa khaùc; 9. Ngoä tu ñoán tieäm nhöng gioáng traùi nhau; 10. Sö trao phöông tieän phaûi bieát ñaây laø thuoác beänh.
   * Sö coù goác ngoïn: Nghóa laø Thæ Toå caùc toâng laø Thích-ca. Kinh laø lôøi Phaät, thieàn laø taâm Phaät. Taâm yù chö Phaät hoaøn toaøn khoâng traùi nhau. Chö Toå keá thöøa caên baûn laø Phaät, ñích thaân trao cho Boà-taùt laø ngoïn. Chæ caàn hoaèng truyeàn kinh Phaät. Huoáng nöõa Ca-dieáp cho ñeán Cuùc-ña hoaèng truyeàn ñeàu kieâm luoân Tam Taïng. Ñeà-ña-ca veà sau, nhaân Taêng tranh luaät giaùo bieät haønh. Ñeán nay nöôùc Keá Taân, nhôø vua gaïn hoûi kinh luaän

phaân hoùa, giöõa ñoù Maõ Minh Long Thoï laø Toå sö, taïo luaän giaûi thích kinh maáy ngaøn vaïn keä. Thaáy phong hoùa chuùng sanh khoâng nhaát ñònh vaøo söï nghi, chöa thaáy coù ngöôøi giaûng huûy baùng thieàn, ngöôøi phaùi thieàn huûy baùng giaûng. Ñaït-ma thoï phaùp Thieân Truùc ñích thaân sang Trung Hoa, thaáy ngöôøi hoïc phöông naøy phaàn nhieàu chöa ñaéc phaùp, chæ duøng danh soá laøm giaûi, söï töôùng laøm haïnh. Muoán cho hoï bieát maët traêng khoâng phaûi ngoùn tay phaùp laø taâm ta, cho neân chæ duøng taâm truyeàn taâm, khoâng laäp vaên töï; hieån toâng phaù chaáp neân noùi lôøi naøy. Chaúng lìa vaên töï noùi giaûi thoaùt cho ngöôøi truyeàn giaùo ñöôïc yù thì töøng khen kinh Laêng-giaø vaø Laêng Nghieâm raèng: “Hai kinh naøy laø taâm yeáu cuûa ta”. Thôøi nay ñeä töû kia ñaây meâ nguoàn. Ngöôøi tu taâm cho kinh luaän laøm bieät toâng. Ngöôøi thuyeát giaûng chi thieàn moân laø bieät phaùp. Hoï nghe baøng nhaân quaû tu chöùng thì thuoäc vaøo nhöõng kinh luaän, khoâng bieát tu chöùng chính laø vieäc chính cuûa thieàn moân. Nghe noùi töùc taâm töùc Phaät, thì thuoäc hoaøi baõo nhaø thieàn, khoâng bieát taâm vaø Phaät chính laø baûn yù cuûa kinh luaän (1). Neáu nay khoâng duøng quyeàn thaät cuûa kinh luaän ñeå phoái hôïp saâu caïn cuûa Thieàn toâng, thì ñaâu theå duøng giaùo chieáu saùng taâm, duøng taâm giaûi thích giaùo.

* + Thieàn coù caùc toâng phaûi traùi hoã töông nhau: Nay bieân taäp taùc phaåm cuûa traêm nhaø, toâng nghóa khaùc vaãn coøn ôû traêm nhaø. Nghóa laø Giang Taây, Haø Traïch, Baéc Tuù, Nam Naêng, Ngöu Ñaàu, Thaïch Ñaàu, Baûo Ñöôøng, Tuyeân Thaäp vaø Truø Na, Thieân Thai... laäp toâng traéc trôù hoã töông nhau, coù duøng khoâng laøm goác, coù duøng tri laø nguoàn, coù noùi tòch laëng môùi chaân, coù noùi haønh, toïa ñeàu phaûi, coù noùi ngaøy nay thaáy sôùm phaân bieät taïo taùc taát caû ñeàu voïng, coù noùi phaân bieät taïo taùc taát caû ñeàu chaân, coù vaïn haïnh ñeàu coøn, coù caû Phaät cuõng maát, coøn buoâng thaû chí naøy, coøn caâu thuùc taâm kia, coøn duøng kinh luaän laøm choã nöông, chaúng nhöõng noùi roäng coøn noùi chính xaùc. Chính xaùc hoaèng truyeàn toâng naøy, huûy ñuùng loaïi kia, tranh ñöôïc hoøa hoäi. Hoûi laø lieàn thaâu nhaän, chaúng phaûi ñieàu ñoù thì löïa choïn, taïi sao phaûi hoøa hoäi saâu xa?
  + Hoaëc khoâng, hoaëc coù, hoaëc taùnh, hoaëc töôùng ñeàu khoâng kî taø, nhöng moãi duyeân ñeàu chæ coù mình laø phaûi, baøi xích kia laø sai. Xaùc ñònh mình ngöôøi cho neân phaûi hoøa hoäi.

Ñeàu chaúng phaûi taø, thì moãi thöù tin vaø xaùc ñònh, taïi sao phaûi hoäi

hoïp.

* + Chí ñaïo chæ ñöa veà moät moái khoâng hai, khoâng neân coøn hai thöù.

Chí ñaïo chaúng phaûi moät beân phaûi roõ khoâng thieân leäch, khoâng chaáp moät, cho neân phaûi hoäi thaønh moät khieán cho ñeàu vieân dieäu. Ñem baêng troän vôùi löûa theá khoâng coøn caû hai, ñem maâu ñaâm thuaãn thì caû hai khoâng thaønh

coâng. Caùc toâng ñaõ cuøng traùi nhau. Moät ñieàu ñuùng thì phaûi coù moät ñieàu sai, laøm sao hoäi hôïp laïi laøm cho ñeàu nhieäm maàu.

* + Ñeàu coøn phaùp naøy ñeàu ñuoåi beänh kia thì ñeàu vieân dieäu. Nghóa laø duøng phaùp thaønh töïu ngöôøi thì khoù, duøng ngöôøi thaønh töïu phaùp thì deã. Ngöôøi phaàn nhieàu theo tình cuøng chaáp, chaáp thì traùi nhau, deã nhö baêng löûa hoøa nhau, khoù nhö maâu vaø thuaãn kích nhau. Phaùp voán goïi lyù cuøng thoâng, thoâng thì thuaän nhau töï nhieân. Ñoïng hay chaûy ñeàu laø nöôùc, voøng vaø xuyeán ñeàu laø vaøng chæ khaùc hình thöùc. Noùi toùm laïi, haïn cuoäc thi sai, hoäi hoïp thì phaûi. Neáu khoâng duøng lôøi Phaät moãi moãi chæ daïy yù naøy vaø moãi thaâu nhaän sôû tröôøng kia ñeå thoáng nhaát ba toâng ñoái vôùi Tam giaùo, thì laøm sao ñeå hoäi laïi thaønh moät thôøi thieän xaûo ñeàu thaønh phaùp moân dieäu yeáu. Moãi moãi queân tình naøy ñoàng veà bieån trí( 2). Ba kinh nhö thöôùc daây maëc ñònh taø chaùnh, daây möïc khoâng kheùo, coâng xaûo nhö daây möïc laøm chöùng cöù. Kinh luaän chaúng phaûi thieàn, ngöôøi truyeàn thieàn ñem kinh luaän laøm chuaån. Nhöõng ngöôøi trung caên haï caên chæ nöông vaøo Thaày, Thaày xem caên cô cuûa mình theo ñoù chæ daïy truyeàn trao. Haïng thöôïng caên ngoä ñöôïc Vieân thoâng, chöa nghieân cöùu lôøi Phaät thì ñaâu ñoàng vôùi Phaät.

Hieän taïi ñeàu coù kinh Phaät, ngöôøi tu hoïc thöôøng ñoïc nghieân cöùu theå hoäi. Nay bieân taäp thieân taïi sao phaân tích kinh?

* + YÙ naøy thì phaûi thöù töï vaên cuûa noù ñeå ñaùp caâu hoûi naøy. Töù kinh coù quyeàn thaät phaûi nöông yù nghóa. Nghóa laø Phaät noùi caùc kinh coù theo lôøi yù cuûa mình, coù theo lôøi yù cuûa ngöôøi khaùc, coù khi noùi lyù cöùu caùnh, coù khi tuøy theo caên cô ñöông thôøi. Coù khi noùi taùnh töôùng, coù khi noùi ñoán tieäm Ñaïi thöøa Tieåu thöøa, coù khi noùi lieãu nghóa vaø baát lieãu nghóa. Vaên nhieàu khi nghòch vôùi theå töôùng, traùi nghóa nhöng ñeàu vieân thoâng voâ ngaïi. Long Taïng tan vôõ ñaâu thaáy ñöôïc yù chæ quay veà, cho neân nay laáy möôøi ñieàu coøn laïi chæ Ñoâ ñeå löïa choïn ñieàu naøy, ñeå cho moät thôøi thaáy troïn veïn yù Phaät. Sau khi thaáy ñöôïc yù Phaät thì nghieân cöùu ñuû moät taïng, thì caâu caâu bieát toâng. Nguõ Löôïng coù ba ñieàu ñeå nghieäm xeùt kheá ngoä phaûi ñoàng. Caùc baäc Hieàn thaùnh ôû Taây Vöùc ñaõ giaûi thích nghóa phaùp ñeàu duøng Tam löôïng ñeå aán ñònh: 1/ Tyû löôïng. 2/ Hieän löôïng. 3/ Phaät ngoân löôïng. Löôïng nhö ñoä löôïng thaêng ñaáu ño löôøng ñoà vaät bieát ñöôïc chính xaùc. Tyû löôïng, duøng nhaân duyeân thí duï ñeå so saùnh. Nhö thaáy löûa ôû ñaèng xa thì bieát ñoù coù löûa. Tuy khoâng thaáy löûa cuõng chaúng phaûi laø hö voïng. Hieän löôïng laø töï thaân thaáy, khoâng möôïn vaät beân ngoaøi suy löôøng, töï nhieân vaãn xaùc ñònh ñöôïc. Phaät ngoân löôïng laø duøng caùc kinh laøm xaùc ñònh. Khaùm nghieäm kheá ngoä phaûi ñoàng, neáu chæ nöông lôøi Phaät khoâng töï do löôøng chöùng ngoä taâm mình, chæ laø tin moâng lung, khoâng coù ích lôïi cho mình.

Neáu chæ chaáp vaøo hieän löôïng töï thaáy laø ñuùng, thì khoâng khaùm nghieäm ñöôïc lôøi Phaät, ñaâu bieát ñöôïc ñuùng hay sai. Luïc sö ngoaïi ñaïo ñích thaân thaáy ñöôïc lyù sôû chaáp, tu cuõng ñaït ñöôïc coâng duïng töï cho laø ñuùng, ñaâu bieát laø taø. Neáu ngöôøi chæ duøng Tyû löôïng ñaõ khoâng coù Thaùnh giaùo vaø töï thaáy, thì ñaâu coù so saùnh, so saùnh phaùp naøo, cho neân phaûi coù Tam löôïng ñeå traéc nghieäm ñoàng môùi laø quyeát ñònh Thieàn toâng phaàn lôùn coù tyû löôïng vaø hieän löôïng. Nay laïi duøng kinh luaän ñeå aán chöùng thì ñuû Tam löôïng. Luïc nghi coù nhieàu ban phaûi thoâng taát caû trong maáy möôi naêm töøng coù Ñaïi Ñöùc kinh luaän. Toâi noùi: “Töù Thieàn Baùt Ñònh ñeàu ôû thöôïng giôùi, coõi naøy khoâng thieàn”. Heã ngöôøi tu thieàn thì phaûi nöông vaøo kinh luaän ñeå höôùng daãn thieàn ñònh thöôïng giôùi, nhöng tu taäp ôû coõi naøy, ngöôøi tu taäp thaønh töïu ñeàu laø thieàn kia, caùc giaùo coù noùi khoâng vöôït ra ñieàu naøy, taïi sao boû Töù thieàn baùt ñònh noùi thieàn moân. Ñaõ khoâng nöông kinh töùc laø taø ñaïo. Laïi coù ngöôøi hoûi, kinh noùi: “Tieäm tu nhieàu kieáp môùi chöùng Boà-ñeà. Thieàn noùi ñoán ngoä saùt-na lieàn thaønh Chaùnh giaùc. Kinh laø lôøi Phaät, thieàn laø lôøi Taêng, traùi Phaät tuaân theo Taêng, thaàm nghi chöa ñöôïc”. Laïi coù ngöôøi hoûi: “Yeáu chæ thieàn moân khoâng thò khoâng phi, haïi oaùn thaân khoâng saân, khoâng hyû, côù sao Nam Naêng Baéc Tuù hieàm khích nhau nhö löûa, nöôùc vaø veát raïng nöùt giöõa Haø Traïch Hoàng Chaâu, Tham Thöông”. Laïi coù ngöôøi hoûi: “Saùu ñôøi Thieàn toâng Thaày troø truyeàn trao thieàn phaùp ñeàu noùi raèng: “Noäi truyeàn moät ngöõ ngoaïi truyeàn y laøm bieåu tín”. Y phaùp laø tinh thaàn vaø vaät chaát duøng ñeå aán khaû, veà sau Taøo Kheâ khoâng nghe ñieàu naøy, chöa bieát thôøi nay giaùo hoùa ngöôøi coù noùi maät ngöõ khoâng?”

* + Ngöôøi khoâng noùi thì ñaõ truyeàn chaúng phaûi phaùp cuûa Toå Ñaït-ma, ngöôøi noùi vaø nghe hôïp laïi heát taát caû ñöôïc y.

Laïi coù Thieàn Ñöùc hoûi raèng: “Ñaït-ma truyeàn taâm khoâng laäp vaên töï, nhöõng ngöôøi naøo traùi vôùi Tieân Toå giaûng luaän truyeàn kinh?” Gaàn ñaây laïi hoûi: “Tònh Danh ñaõ quôû ngoài yeân. Haø Traïch moãi laàn quôû traùch laéng taâm. Taøo Kheâ moãi laàn thaáy ngöôøi ngoài kieát giaø töøng laáy gaäy ñaùnh”. Nay laïi hoûi: “Moãi caùc oâng nhaân giaùo giôùi khuyeân toïa thieàn, am thieàn la lieät khaép nôi ôû nuùi cao hang ñoäng, traùi vôùi toâng khaùc vôùi toå, toâi thaàm nghi ñieàu naøy. Toâi tuy tuøy thôøi ñoái ñoái moãi thöù, nhöng ngöôøi nghi thì coù ngaøn vaïn, lo cho hoï chöa ñöôïc nghe. Huoáng nöõa gaïn hoûi nhöõng ñieàu tình ñeàu thieân chaáp. Ñaõ chaáp neân moãi thöù khaùc nhau, ñaây kia traùi ngöôïc, nhôø trình baøy roõ nghi caøng taêng theâm beänh, cho neân phaûi môû ba nghóa moân bình luaän moät taïng kinh, ñaùp heát nghi tröôùc ñeàu thoâng suoát. (3) Baûy phaùp nghóa khoâng ñoàng phaûi kheùo phaân bieät ñeå bieát. Heã muoán giaûi thích roõ caùc phaùp taùnh töôùng, tröôùc phaûi phaân bieät ñöôïc phaùp nghóa. Nöông

phaùp giaûi thích nghóa, thì nghóa roõ raøng, duøng nghóa noùi phaùp, phaùplieàn hieån roõ. Nay theo theá nhaân noùi ñieàu naøy, nhö vaøng thieät theo ngöôøi thôï ñuû duyeân laøm voøng traâm cheùn maâm caùc vaät duïng, tính chaát vaøng khoâng ñoåi thaønh ñoàng thieát. Vaøng töùc laø phaùp, khoâng bieán ñoåi tuøy theo duyeân laø nghóa. Giaû söû coù ngöôøi hoûi, noùi vaät gì khoâng bieán ñoåi, vaät gì tuøy duyeân? Chæ ñaùp chung laø vaøng. Ñeå duï cho moät taïng kinh luaän veà nghóa lyù, chæ laø noùi veà taâm. Taâm töùc laø phaùp, taát caû laø nghóa. Theá neân kinh noùi: “Voâ löôïng nghóa sanh töø moät phaùp, nhöng voâ löôïng nghóa thoáng nhaát chæ coù hai thöù: 1/ Baát bieán. 2/ Tuøy duyeân. Caùc kinh chæ noùi taâm naøy tuøy theo duyeân meâ ngoä thaønh caáu tònh, phaøm Thaùnh, phieàn naõo, Boà-ñeà, höõu laäu, voâ laäu v.v... cuõng chæ noùi taâm naøy caáu tònh... Töø xöa ñeán nay chöa töøng bieán ñoåi, thöôøng töï vaéng laëng chaân thaät nhö nhö. Giaû söû coù ngöôøi hoûi: “Noùi phaùp naøo khoâng bieán ñoåi, chæ ñaùp chung laø taâm khoâng bieán laø taùnh, tuøy duyeân laø töôùng. Xieân bieát taùnh töôùng ñeàu laø thöôïng nghóa Nhaát thöøa. Nay hai toâng taùnh töôùng ñeàu sai lyù do khoâng bieát chaân taâm. Moãi moãi laàn nghe noùi ñeán chöõ taâm thì aùm chæ laø thöùc thöù taùm laø nghóa chaân taâm tuøy duyeân treân. Cho neân Boà-taùt Maõ Minh laáy moät taâm laøm phaùp, laáy hai moân chaân nhö sanh dieät laøm nghe. Luaän raèng: “Nöông taâm naøy hieån baøy nghóa Ma-ha-dieãn. Taâm chaân nhö laø theå, taâm sanh dieät laø töôùng duïng, chæ noùi taâm naøy khoâng hö voïng cho neân noùi laø chaân, khoâng bieán ñoåi cho neân noùi laø nhö”. Do ñoù, trong luaän moãi moãi noùi taâm chaân nhö, taâm sanh dieät. Thôøi nay ngöôøi hoïc thieàn phaàn nhieàu khoâng bieát nghóa naøy, cho neân chæ noùi taâm laø thieàn. Ngöôøi giaûng phaàn nhieàu khoâng bieát phaùp, cho neân chæ theo teân noùi nghóa. Tuøy theo teân sanh kieán chaáp khoù coù theå hoäi ñöôïc. Nghe noùi veà taâm cho laø caïn, nghe taùnh thì noùi saâu, hoaëc boû duøng taùnh laøm phaùp, duøng taâm laøm nghóa cho neân phaûi theo ba Toâng luaän töôùng ñoái chieáu phaùp nghóa laø ñaõ hieån baøy, chæ veà nhaát taâm, töï nhieân khoâng coøn tranh luaän. Taùm taâm thoâng taùnh töôùng teân ñoàng nhöng nghóa khaùc. Caùc kinh hoaëc quôû taâm laø giaëc, cheá phuïc ñeå ñoaïn tröø taâm voïng, hoaëc ca ngôïi taâm laø Phaät, khuyeân hoï tu taäp. Hoaëc noùi taâm thieän, taâm aùc, taâm tònh, taâm caáu, taâm tham, taâm saân, taâm töø, taâm bi. Hoaëc noùi gaù caûnh taâm sanh, hoaëc noùi taâm sanh do caûnh. Hoaëc noùi tòch dieät laø taâm, hoaëc noùi duyeân löï laø taâm, cho ñeán caùc thöù traùi nhau. Neáu khoâng duøng caùc toâng töông ñoái hieåu bieát, thì ngöôøi xem kinh ñaâu theå bieát ñöôïc, coù nhieàu thöù taâm, hay laø chæ moät taâm? Nay trình baøy sô danh theå, noùi roäng veà taâm, löôïc coù boán thöù. Phaïm ngöõ moãi nôi khaùc neân dòch ra cuõng khaùc. 1/ Ngaät-lôïi-ñaø-da, Trung Hoa dòch laø nhuïc ñoaøn taâm, ñaây laø taâm nguõ taïng trong thaân (4). 2/ Duyeân löï taâm, ñaây laø taùm thöùc

ñeàu coù theå duyeân löï vaøo phaàn caûnh cuûa mình (5). Taùm thöùc naøy moãi thöùc ñeàu coù taâm sôû thieän, aùc khaùc nhau. Trong caùc kinh caùc taâm sôû ñeàu goïi laø taâm, nghóa laø taâm thieän, taâm aùc... 3/ Chaát-ña-la Trung Hoa dòch laø taäp khôûi taâm, chæ coù thöùc thöù taùm tích taäp chuûng töû roài sanh hieän haønh (6). 4/ Caøn-laät-ñaø-la, Trung Hoa dòch laø kieân thaät taâm cuõng goïi laø trinh thaät taâm, ñaây laø chaân taâm. Nhöng thöùc thöù taùm töï theå khoâng khaùc, chæ laø chaân taâm nhöng vì baát giaùc, cuøng vôùi caùc voïng töôûng coù hoøa hôïp hay khoâng hoøa hôïp, haøm chöùc nhieãm tònh laøm taøng thöùc khoâng hoøa hôïp. Theå thöôøng khoâng bieán ñoåi laø chaân nhö, ñeàu laø Nhö Lai Taïng, cho neân kinh Laêng-giaø noùi: “Tòch dieät goïi laø nhaát taâm, nhaát taâm töùc laø Nhö Lai Taïng. Nhö Lai taïng cuõng laø thuoäc phaùp thaân”. Nhö kinh Thaéng Man noùi: “Neân bieát boán taâm voán ñoàng moät theå”. Cho neân kinh Maät Nghieâm noùi: “Phaät noùi Nhö Lai Taïng laø A-laïi-da. AÙc tueä khoâng theå bieát taïng töùc laø thöùc lay-da(7)” Nhö Lai thanh tònh taïng, theá gian A-laïi-da nhö vaøng vaø voøng ñeo tay laàn löôït khoâng khaùc nhau. Nhöng tuy ñoàng theå, nghóa chaân voïng khaùc, goác ngoïn cuõng khaùc, ba thöù tröôùc laø töôùng, moät thöù sau laø taùnh. Nöông taùnh khôûi töôûng bôûi vì coù nguyeân nhaân. Hoäi töôùng veà taùnh ñeàu coù lyù do. Taùnh töôùng khoâng ngaïi ñeàu laø nhaát taâm. Meâ noù thì gaëp vieäc xoay maët vaøo vaùch. Ngoä noù thì vaïn phaùp roõ nhö göông. Neáu khoâng tìm vaên cuù, hoaëc tin hoaøi baûo trong mình, ñoái vôùi nhaát taâm taùnh töôùng naøy laøm sao lieãu hoäi, chín ngoä tu ñoán tieäm gioáng nhöng ngöôïc laïi phuø hôïp. Nghóa laø caùc kinh luaän vaø chö thieàn moân hoaëc noùi tröôùc nhôø tieäm tu thaønh coâng hoaùt nhieân ñoán ngoä, hoaëc noùi tröôùc tu ñoán ngoä sau môùi tieäm tu. Hoaëc noùi do ñoán ngoä cho neân tieäm ngoä, hoaëc noùi ngoä tu ñeàu tieäm, hoaëc noùi ñeàu ñoán, hoaëc noùi phaùp khoâng ñoán tieäm, ñoán tieäm taïi caên cô. Nhö treân noùi, moãi thöù ñeàu coù yù nghóa. Noùi ngöôïc laïi nghóa laø ñaõ ngoä thì thaønh Phaät voán khoâng phieàn naõo goïi laø ñoán töùc laø khoâng phaûi tu ñoaïn. Taïi sao noùi laø tieäm tu? Tieäm tu töùc laø phieàn naõo chöa heát, nhaân haïnh chöa vieân maõn, quaû ñöùc chöa ñaày ñuû, thì laøm sao goïi laø ñoán. Ñoán töùc laø khoâng phaûi tieäm, tieäm thì khoâng phaûi ñoán theá neân noùi laø traùi nhau. Nhö traû lôøi ôû hoäi döôùi, töùc laø ñoán tieäm khoâng phaûi khoâng traùi nhau, ngöôïc laïi coù baûn chaát hoã töông cho nhau. Möôøi thaày troø truyeàn nhau phaûi bieát beänh thuoäc. Nghóa laø tieáp nhaän söï truyeàn trao ôû treân phöông tieän ñeàu chæ baøy baûn taùnh, môùi khieán nöông taùnh tu thieàn. Taùnh khoâng deã ngoä phaàn nhieàu do chaáp töôùng, cho neân muoán hieån baøy taùnh tröôùc phaûi phaùchaáp. Phöông tieän phaù chaáp thì phaøm thaùnh ñeàu döùt, coâng loãi ñeàu tieâu. Giôùi thì khoâng phaïm khoâng trì, thieàn thì khoâng ñònh khoâng loaïn. Ba möôi hai töôùng laø khoâng hoa, ba möôi hai phaåm trôï ñaïo ñeàu laø moäng huyeãn, yù

khieán cho taâm khoâng chaáp tröôùc môùi tu thieàn ñöôïc. Haäu hoïc hieåu caïn, lieàn chaáp lôøi naøy cho laø ñaïo cöùu caùnh, laïi höôùng daãn moân nhaân tu taäp phaàn nhieàu laø buoâng lung, cho neân phaûi noùi roäng öa, gheùt, huûy traùch, tham saân, ca ngôïi sieâng thuùc lieãm thaân, ñieàu hoøa hôi thôû coù thöù baäc. Ngöôøi sau nghe ñieàu naøy duøng laàm baûn giaùc, moät beà chaáp töôùng. Chæ coù nhöõng haïng ngöôøi lôïi caên vöõng chí, tröôùc sau thôø thaày môùi ñöôïc ngoä yù chæ tu; coøn nhöõng haïng ngöôøi taùnh noâng caïn, vöøa nghe moät yù voäi cho laø ñuû, nhöng nöông vaøo tieåu tueä muoán laøm Thaày ngöôøi, chöa thaåm thaáu ñöôïc goác ngoïn phaàn nhieàu thaønh thieân chaáp, cho neân moân hoï ñoán tieäm thaáy nhau nhö keû thuø. Trong toâng Nam Baéc ñaõ kích nhau nhö Haùn Sôû. Daïy ngöôøi röûa chaân nhö moø töôïng. Ñeá chöùng nghieäm ñieàu naøy, nay tröôùc thuaät. Haù muoán khaùc thaùnh moät goác neân söu taäp thaønh moät hoäi, coát phaûi troøn thaønh ba ñieåm, moãi toâng khaùc ñeàu khoâng thaønh. Ba toâng neáu traùi nhau thì ñaâu theå thaønh Phaät. Cho neân bieát muoán hieåu söï truyeàn trao thuoác vaø beänh, phaûi thaáy ñöôïc ba toâng khoâng traùi nhau, phaûi hieåu ba lôøi daïy cuûa Phaät.

Töø tröôùc ñeán nay möôøi lyù ñaõ trình baøy roõ raøng, nhöng ñaùp kyõ veà ba toâng Thieàn vaø ba toâng Giaùo, nhö ñem kinh ñeå caân xöùng ñuû ñeå ñònh saâu caïn. Tröôùc heát trình baøy veà thieàn moân, sau laø duøng giaùo ñeå chöùng minh.

Ba toâng thieàn: 1/ Toâng döùt voïng tu taâm; 2/ Toâng döùt baët khoâng coøn choã nöông; 3/ Toâng chæ thaéng taâm taùnh.

Ba giaùo: 1/ Nöông vaøo taùnh noùi töôùng. 2/ Maät yù phaù töôùng hieån taùnh. 3/ Hieån baøy chaân taâm töùc taùnh. Chính yeáu cuûa ba giaùo naøy nhö ñoàng vôùi ba toâng tröôùc, ñoái nhau nhöng moãi beân ñeàu chöùng minh cho nhau, veà sau hoäi chung thaønh moät vò. Nay trình baøy Thieàn toâng tröôùc.

1. *Döùt voïng tu taâm:* Noùi chuùng sanh tuy voán coù Phaät taùnh, nhöng do voâ minh töø voâ thuûy che maát khoâng thaáy cho neân chòu luaân hoài sanh töû. Chö Phaät ñaõ ñoaïn voïng töôûng, cho neân thaáy taùnh roõ raøng; Ngaøi ra khoûi sanh töû ñöôïc thaàn thoâng töï taïi. Neân bieát coâng duïng cuûa phaøm thaùnh khaùc nhau, ngoaïi caûnh noäi taâm moãi thöù ñeàu coù giôùi haïn, cho neân phaûi nöông lôøi sö daïy boái caûnh quaùn taâm, döøng dieät voïng nieäm, nieäm heát thì giaùc ngoä bieát taát caû. Nhö göông bò dính buïi phaûi sieâng lau chuøi, traàn heát thì aùnh saùng hieän khoâng vaät gì khoâng chieáu. Laïi nöõa, phaûi hieåu roõ phöông tieän ñeå vaøo caûnh giôùi thieàn, xa lìa choã oàn aøo ôû nôi vaéng veû, ngoài yeân ñieàu thaân, ñieàu hôi thôû, löôõi truï treân voøm mieäng, taâm truï moät caûnh. Caùc moân haï cuûa Nam Naêng, Baéc Tuù, Baûo Ñöôøng, Tuyeân Thaäp... ñeàu thuoäc loaïi naøy. Ngöu Ñaàu, Thieân Thai. Tueä vui, Caàu-na... tieán vaøo

phöông tieän daáu tích raát gioáng nhau, kieán giaûi thì khaùc.

1. *Döùt baët khoâng coøn choã nöông:* Noùi phaùp phaøm thaùnh baèng nhau ñeàu laø nhö huyeãn nhö moäng khoâng coù. Xöa nay khoâng tòch chaúng phaûi nay môùi khoâng, thì ñaït ñöôïc voâ trí cuõng khoâng theå ñöôïc. Phaùp giôùi bình ñaúng khoâng coù Phaät, khoâng chuùng sanh. Phaùp giôùi cuõng laø giaû danh, taâm thì khoâng coù, ai noùi phaùp giôùi khoâng tu + voâ tu, voâ Phaät khoâng Phaät. Giaû söû coù moät phaùp hôn Nieát-baøn thì ta noùi cuõng nhö moäng huyeãn, khoâng coù moät phaùp ñeå boù buoäc, khoâng coù Phaät ñeå laøm, heã coù choã laøm ñeàu laø meâ voïng. Roõ bieát nhö theá thì xöa nay khoâng coù vaät gì. Taâm khoâng choã nöông môùi thoaùt ñöôïc ñieân ñaûo, môùi goïi laø giaûi thoaùt. Thaïch Ñaàu, Ngöu Ñaàu veà sau ñeán Kinh Sôn ñeàu chæ daïy lyù naøy, lieàn khieán cho taâm haïnh töông öng vôùi ñieàu naøy, khoâng ñeå ngöng treä trong moät phaùp, laâu ngaøy coâng ñeán traàn nhoùm töï queân, thì ñoái vôùi oaùn thaân khoå laïc taát caû khoâng ngaïi. Nhaân ñaây lieàn coù moät loaïi Ñaïo só Nho sinh nhaân taêng ñi tham thieàn lyù ñeàu noùi lôøi naøy, cho laø cuøng toät khoâng bieát ñöôïc toâng naøy. Khoâng chæ duøng lôøi naøy laøm phaùp, Haø Traïch, Giang Taây, Thieân Thai caùc moân haï cuûa hoï ñeàu noùi lôøi naøy, nhöng chaúng phaûi laø Sôû toâng.
2. *Hieån baøy thaéng taâm taùnh:* Noùi taát caû caùc phaùp hoaëc coù, hoaëc khoâng ñeàu chæ laø chaân taùnh. Chaân taùnh khoâng töôùng voâ vi, theå chaúng phaûi taát caû. Nghóa laø chaúng phaûi phaøm, chaúng phaûi thaùnh, chaúng chaân, chaúng quaû, chaúng thieän, chaúng aùc... Nhöng duïng cuûa theå thì hay taïo taùc caùc thöù. Nghóa laø phaøm, laøm Thaùnh hieän saéc, hieän töôùng... ÔÛ trong chæ baøy taâm taùnh, laïi coù hai loaïi:
3. Laø nay coù theå laø ngoân ngöõ, ñoäng taùc, tham saân, töø nhaãn taïo thieän aùc chòu nhöõng khoå vui, thì thaät taùnh cuûa oâng thì xöa nay laø Phaät, ngoaøi ñaây ra khoâng coù Phaät naøo khaùc. Lieãu thì Thieân chaân töï nhieân, cho neân khoâng theå khôûi taâm tu ñaïo. Ñaïo töùc laø taâm, khoâng theå ñem taâm laïi tu taâm. AÙc cuõng laø taâm, khoâng theå ñem taâm ñoaïn taâm. Khoâng ñoaïn khoâng tu thaûn nhieân töï taïi, môùi goïi laø giaûi thoaùt. Taùnh nhö hö khoâng, khoâng theâm khoâng bôùt. Möôïn gì ñeå tu boå theâm, chæ tuøy thôøi tuøy choán döøng nghieäp, döôõng thai thaùnh lôùn maïnh, hieån phaùt töï nhieân thaàn dieäu, ñaây töùc laø chaân ngoä, chaân tu, chaân chöùng.
4. Caùc phaùp nhö moäng, chö Thaùnh ñoàng noùi, cho neân voïng nieäm voán laëng, traàn caûnh voán khoâng. Taâm khoâng laëng linh tri khoâng meâ môø, thì ñaây laø bieát laëng leõ, laø chaân taùnh cuûa oâng. Maëc tình meâ, ngoä taâm voán töï bieát, khoâng möôïn duyeân sanh khoâng nhôø caûnh khôûi. Moät chöõ bieát caùc moân nhieäm maàu. Do vì töø voâ thuûy ñeán meâ, voïng chaáp thaân taâm laø ngaõ khôûi leân nhöõng nieäm tham saân, neáu ñöôïc baïn laønh chæ daïy, ñoán ngoä

bieát khoâng tòch. Hôn nöõa caùi haèng bieát khoâng nieäm khoâng hình, thì ai laø ngaõ töôùng, nhaân töôùng. Bieát caùc töôùng khoâng, taâm töï khoâng nieäm. Nieäm khôûi lìa giaùc, tænh giaùc ñöôïc thì khoâng caàn tu haønh dieäu moân chæ ôû ñaây. Cho neân tu ñuû muoân haïnh, chæ duøng voâ nieäm laøm toâng. Nhöng khi ñaït ñöôïc voâ nieäm tri kieán, thì yeâu, gheùt töï nhieân laïnh nhaït, bi trí töï nhieân saùng daàn, toäi vaø nghieäp töï nhieân ñoaïn tröø, coâng haïnh töï nhieân thaêng tieán. Ñaõ bieát caùc töôùng chaúng phaûi töôùng, töï nhieân tu maø khoâng tu, phieàn naõo heát thì sanh töû lieàn döùt, sanh dieät dieät roài, tòch dieät hieän tieàn vaø öùng duïng khoâng cuøng. Teân naøy laø Phaät, nhöng ôû ñaây hai nhaø ñeàu hoäi töôùng veà taùnh, cho neân ñoàng moät toâng. Nhöng trong ba toâng treân laïi coù toân giaùo maïn giaùo, theo töôùng phæ baùng töôùng, choáng cöï beân ngoaøi khoù thaønh moät moân, kheùo leùo ñeå tieáp chuùng sanh beân ngoaøi. Khuoân pheùp daïy ñeä töû caùc moân khoâng ñoàng, ñeàu laø nhò lôïi haønh moãi moân ñeàu tuøy theo phöông tieän naøy, cuõng khoâng maát. Nhöng lyù cuûa toâng thì khoâng hôïp chia thaønh hai möôi moát cho neân phaûi theo söï hoøa hoäi cuûa Phaät. Thöù nöõa laïi chia Phaät giaùo goàm ba thöù:

Maät yù nöông noùi töôùng giaùo. Trong moät giaùo naøy coù ba haïng:

* + Laø daïy nhaân quaû ngöôøi trôøi, noùi nghieäp bao thieän aùc ñeå cho bieát nhaân quaû khoâng laàm. Sôï khoå Tam ñoà caàu vui nhaân thieân. Tu taát caû haïnh laønh nhö boá thí, trì giôùi, thieàn ñònh ñöôïc sanh vaøo nhaân ñaïo Thieân ñaïo cho ñeán saéc giôùi voâ saéc giôùi, ñaây goïi laø daïy nhaân quaû ngöôøi trôøi.
  + Noùi ñoaïn hoaëc dieät khoå an vui: Noùi ba coõi khoâng an ñeàu nhö khoå nhaø löûa, daïy hoï ñoaïn taäp cuûa nghieäp hoaëc, tu ñaïo chöùng dieät tuøy theo caên cô. Ñaõ noùi phaùp soá luoân sai khaùc ñeå choïn löïa taø chaùnh, ñeå phaân bieät Thaùnh phaøm, ñeå phaân tích nhaøm chaùn ñeå roõ nhaân quaû. Noùi chuùng sanh nguõ uaån ñeàu khoâng coù ngaõ chuû, taâm suy nghó töø xöa ñeán nay ñeàu laø söùc nhaân duyeân, nieäm nieäm sanh dieät khoâng cuøng, nhö nöôùc chaûy lôø ñôø, nhö aùnh ñeøn chaùy, thaân taâm giaû hôïp gioáng nhö thöôøng; phaøm ngu khoâng bieát chaáp laø ngaõ, baùu naøy laø ta neân khôûi leân ba ñoäc tham, saân, si. Ba ñoäc thuoäc yù thöùc phaùt ñoäng ra thaân khaåu yù taïo thaønh taát caû nghieäp; khi thaønh nghieäp thì khoù traùnh, cho neân thaân chòu khoå vui trong naêm ñöôøng. Ba coõi coù nhöõng nôi hôn keùm, neân thì thoï thaân laïi chaáp laøm ngaõ, laïi khôûi tham... taïo nghieäp thoï baùo. Thaân thì sanh, laõo, bònh, töû, cheát roài thoï sanh. Coõi nöôùc thì thaønh truï, hoaïi khoâng, roãng khoâng roài laïi thaønh, ñôøi ñôøi, kieáp kieáp luaân hoài khoâng ngöøng, voâ thuûy voâ chung nhö mieäng gieáng, ñeàu do khoâng bieát thaân naøy voán khoâng laø ngaõ.
  + Khoâng phaûi ngaõ, vì thaân naøy voán nhôø saéc taâm hoøa hôïp laøm töôùng. Nay suy tìm phaân tích, saéc coù boán thöù: ñòa, thuûy, hoûa, phong, taâm coù thoï

töôûng haønh thöùc. Neáu ñeàu laø ngaõ, thì thaønh taùm ngaõ. Huoáng nöõa trong ngaõ coù ba traêm saùu möôi phaân ñoaïn. Moãi phaàn ñoaïn khaùc nhau nhö da, loâng, gaân, thòt, gan, tim, phoåi caùc thöù aáy khoâng gioáng nhau. Caùc taâm sôû naøy moãi thöù cuõng khoâng ñoàng, thaáy khoâng phaûi laø nghe, vui chaúng phaûi laø buoàn. Ñaõ coù nhieàu loaïi nhö theá khoâng bieát xaùc ñònh thöù naøo laø ta. Neáu ñeàu laø ngaõ, thì moät ngaõ coù trong thaân traêm ngaøn ngaõ nhieàu chuû phaân loaïn, lìa ñaây ra laïi khoâng coù phaùp khaùc, suy xeùt ngöôïc laïi thì ngaõ khoâng ñöôïc. Ngoä ñöôïc thaân taâm naøy ñeàu laø caùc duyeân döôøng nhö töôùng hoøa hôïp voán chaúng phaûi moät theå, gioáng nhö töôùng ngaõ nhaân nhöng chaúng phaûi laø töôùng ngaõ nhaân. Vì ai tham saân, ai saùt ñaïo, ai tu boá thí, trì giôùi, ai sanh nhaân thieân. Khoâng keït taâm trong ba coõi höõu laäu thieän aùc, chæ tu voâ ngaõ quaùn trí, duøng ñoù ñoaïn tham... döøng caùc nghieäp, chöùng ñöôïc ngaõ khoâng chaân nhö, ñaït ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn, cho ñeán dieät heát loãi chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn thaân tieâu, trí dieät xa lìa caùc khoå.

* + Ñem thöùc phaù caûnh: Treân noùi sanh dieät... laø phaùp khoâng coù lieân quan ñeán chaân nhö, nhöng ñeàu do chuùng sanh töø voâ thuûy ñeán nay, phaùp nhö vaäy coù taùm thöùc. ÔÛ trong taïng thöùc thöù taùm, noù laø caên baûn, ñoán ngoä thì bieán ñoåi chuûng töû caên thaân khí theá giôùi, chuyeån sanh baûy thöùc, moãi thöùc coù khaû naêng bieán hieän phaân ra sôû duyeân. Ngoaøi taùm thöùc naøy ñeàu khoâng coù phaùp thaät.

Bieán theá naøo?

* + Ngaõ phaùp phaân bieät huaân taäp thaønh söùc maïnh. Khi caùc thöùc sanh bieán gioáng nhö ngaõ phaùp. Mai thuùc saùu chaûy do voâ minh che, duyeân vaøo ñaây chaáp thaät ngaõ, thaät phaùp. Nhö ngöôøi coù toäi naèm moäng, khi toäi thaønh söùc maïnh neân naèm moäng, döôøng nhö taát caû ñeàu hieän caûnh töôùng beân ngoaøi. Khi moäng chaáp coù thaät caûnh beân ngoaøi, khi tænh thöùc môùi bieát do moäng bieán ra. Ngaõ thaân töôùng naøy vôùi caûnh beân ngoaøi cuõng laïi nhö vaäy chæ laø thöùc bieát. Meâ neân chaáp coù ngaõ vaø caùc caûnh, ñaõ ngoä voán khoâng ngaõ phaùp, chæ coù taâm thöùc. Nöông vaøo hai trí khoâng naøy, tu caùc haïnh nhö Duy thöùc quaùn vaø Luïc ñoä, Töù nhieáp phaùp, daàn daàn ñoaïn phieàn naõo vaø hai chöôùng sôû tri, chöùng ñöôïc nhò khoâng hieån baøy chaân nhö, Thaäp ñòa vieân maõn, chuyeån taùm thöùc thaønh boán trí Boà-ñeà. Chaân nhö chöôùng heát, thaân thaønh phaùp taùnh Ñaïi Nieát-baøn. Giaûi Thaâm Maät Ñaúng Soá Thaäp Baûn Kinh, Du-giaø Duy Thöùc maáy traêm quyeån luaän, lyù nhöõng quyeån luaän khoâng ngoaøi yù naøy. Ba loaïi treân ñaây laø ñeä nhaát maät yù nöông taùnh noùi töôùng giaùo, nhöng chæ coù thöù ba nöông thöùc phaù caûnh giaùo vaø thieàn moân döùt voïng tu taâm vaø dung hoøa hoã trôï laãn nhau, cho caùi bieát caûnh beân ngoaøi ñeàu khoâng, cho neân khoâng tu ngoaøi caûnh söï, töôùng, chæ döøng voïng

tu taâm. Ngöøng voïng laø döøng voïng cuûa ngaõ phaùp. Tu taâm laø tu taâm Duy thöùc cho neân ñoàng vôùi giaùo Duy thöùc. Ñaõ gioáng Phaät, thì laøm sao laïi phæ baùng toâng tieäm cuûa ngöôøi döøng voïng khaùn tònh luoân luoân lau chuøi taâm truï, taâm chuyeân chuù vaøo moät caûnh vaø kieát giaø ñieàu thaân ñieàu hôi thôû. Nhöõng phöông tieän naøy thì nhaát ñònh Ñöùc Phaät ñeàu khen ngôïi. Kinh Tònh Danh noùi: “Khoâng neân ngoài khoâng phaûi laø khoâng neân ngoài. Ngoài vaø khoâng ngoài ñeàu laø tuøy duyeân thích hôïp cô nghi. Ngöng taâm hay hoaït ñoäng taâm moãi thöù ñeàu löôøng cho taùnh quen. Ñöông thôøi Cao Toâng, Ñaïi Ñeá cho trieàu Huyeàn Toâng, baûn Toâng vieân ñoán khi chöa sang phöông Baéc, chæ coù Thieàn sö Thaàn Tuù xieån döông khaép nôi phaùp moân tieäm giaùo, laøm Thaày phaùp chö Tam ñeá ôû hai kinh, ñeàu noùi toâng cuûa Toå Ñaït-ma, laïi khoâng hieån baøy yù chæ cuûa Phaät. Taøo Kheâ, Haø Traïch sôï toâng vieân ñoán bò mai moät, lieàn quôû nhöõng vieäc truï taâm ñieàu phuïc taâm chæ laø tröø beänh, chaúng phaûi tröø phaùp. Huoáng nöõa phöông tieän naøy laø truyeàn giaùo cuûa Ñaïi sö Nguõ Toå, moãi ngöôøi ñöôïc aán khaû laøm Thaày moät phöông. Ñaït-ma xoay maët vaøo vaùch daïy ngöôøi an taâm. Ngoaøi döøng caùc duyeân trong taâm khoâng suy nghó, taâm nhö töôøng vaùch môùi vaøo ñaïo ñöôïc, haù khoâng ñuùng phaùp toïa thieàn sao? Hôn nöõa Ñaïi sö Vieãn Coâng ôû Loâ Sôn vaø Phaät-ñaø Da-xaù hai phaïm Taêng ñaõ dòch hai quyeån Thieàn vaø kinh cuûa Toå Ñaït-ma coù noùi phaùp moân toïa thieàn theo phöông tieän thöù töï cuøng vôùi moân ñoà Thieân Thai vaø Daät Tuù, yù thuù khoâng khaùc, cho neân Töù Toå maáy möôi naêm hoâng khoâng beùn chieáu. Thì laø toâng Lieãu tri vaø khoâng lieãu tri, do moãi toâng kieán giaûi saâu caïn, khoâng duøng haïnh ñieàu thaân vaø khoâng ñieàu thaân maø xaùc ñònh nghóa cuûa phaùp. Thieân hay vieân chæ mình tuøy beänh cho thuoác khoâng neân khen ñaây cheâ kia (chuù naøy thoâng caû baøi töïa tröôùc. Coù ngöôøi hoûi Toâi raèng: “Taïi sao daïy ngöôøi toïa thieàn, thì toâi ñeàu ñaùp theùp ñaây”). Mai moät yù phaù töôùng hieån baøy hieån baøy taùnh giaùo (caên cöù vaøo lieãu nghóa chaân thaät, thì voïng chaáp voán khoâng laïi khoâng theå phaù. Phaùp voán laø chaân taùnh, tuøy duyeân dieäu duïng maõi maõi khoâng ñoaïn döùt. Hôn nöõa khoâng neân phaù, chæ vì moät loaïi chuùng sanh chaáp töôùng hö voïng, che môø taùnh chaân thaät khoù ñaït ñöôïc huyeàn ngoä, cho neân Phaät khoâng giaûn traïch thieän, aùc, caáu, tònh taát caû taùnh töôùng vaø quôû phaù. Vì chaân taùnh vaø dieäu duïng chaúng phaûi khoâng, vaû laïi noùi khoâng, cho neân noùi maät yù. Hôn nöõa, yù laø choã hieån taùnh. Noùi phaù töôùng. Trong lôøi yù khoâng hình, cho neân noùi Maät). Noùi caûnh sôû duyeân trong giaùo tröôùc ñeàu laø hö voïng, thì thöùc naêng bieán ñaâu theå chaân thaät. Taâm caûnh nöông nhau neân khoâng nhöng döôøng nhö coù. Vaû laïi taâm khoâng theå khôûi moät mình, phaûi nöông caûnh môùi sanh; caûnh khoâng töï sanh do taâm neân hieän. Taâm khoâng thì caûnh laëng, caûnh dieät thì

taâm khoâng. Chöa coù taâm khoâng caûnh, cuõng chöa töøng coù caûnh khoâng taâm. Thaáy vaät nhö moäng, döôøng nhö khaùc nhau cuûa naêng vaø sôû kieán. Thaät ra ñoàng moät hö khoâng khoâng coù taát caû, caùc thöùc caùc caûnh cuõng laïi nhö vaäy. Vì ñeàu taïm möôïn caùc duyeân khoâng coù töï taùnh. Chöa töøng coù moät phaùp khoâng sanh töø nhaân duyeân, theá neân taát caû phaùp ñeàu khoâng. Heã ñaõ coù töôùng ñeàu laø hö voïng, theá neân trong hö khoâng khoâng coù saéc, khoâng maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù, khoâng coù möôøi taùm giôùi, khoâng coù möôøi hai nhaân duyeân, khoâng coù Töù ñeá, voâ trí, cuõng khoâng coù ñaéc, khoâng nghieäp, khoâng baùo öùng, khoâng tu, chöùng, sanh töû Nieát-baøn bình ñaúng nhö huyeãn; chæ caàn khoâng truï taát caû, khoâng chaáp khoâng dính maéc ñoù laø haønh ñaïo. Caùc boä Baùt-nhaõ coù hôn ngaøn quyeån vaø Baùch Moân... Tam Luaän, Quaûng Baùch Luaän... ñeàu noùi ñieàu naøy (traêm quyeån Trí Ñoä Luaän cuõng noùi lyù naøy, nhöng luaän chuû thoâng ñaït khoâng chaáp, cho neân thaâu nhaän caû phaùp töôùng Ñaïi thöøa Tieåu thöøa dung thoâng, sau thaønh moät toâng chaân taùnh). Giaùo naøy vaø Toâng thieàn döùt baët khoâng choã nöông ñeàu ñoàng. Ñaõ ñoàng ñieåm giaûng daïy cuûa Ñöùc Phaät vaø quan ñieåm höôùng daãn cuûa Boà-taùt, taïi sao Thieàn chuû tieäm moân vaø moân ñoà hoïc giaùo, moãi laàn hoï nghe thuyeát naøy thì huûy baùng baùt khoâng nhaân quaû. Phaät töï noùi: “Khoâng nghieäp, khoâng baùo, ñaâu coù taø kieán? Neáu noùi Phaät noùi lôøi naøy, thì hoï töï coù thaâm yù, ñaâu phaûi thieàn moân noùi lôøi naøy coù thaâm yù? Neáu noùi toâi töøng ñöa ra giaùo khoâng coù thaân yù, thì mình ñaõ gaëp nhöõng haøng khoâng hieåu, thì neân hieàm khích ngöôøi. Ñaâu neân baøi xích phaùp. Giaùo theo Phaät baûn yù tuy khoâng traùi nhau. Nhöng truyeàn cho haøng haäu hoïc phaàn nhieàu chaáp vaøo vaên khoâng hieåu ñöôïc yù chí, hoaëc phaàn nhieàu chaáp vaøo moät beân thaáy kia khaùc nhau vôùi mình, hoaëc caû hai ñeàu tin boâng lung laãn loän khoâng roõ raøng. Cho neân Boà-taùt Long Thoï, Ñeà-baø, nöông giaùo phaù töôùng noùi roäng nghóa khoâng, phaù chaáp höõu naøy ñeå hoï ñöôïc roãng rang hieåu ñöôïc chaân nhö. Chaân khoâng laø khoâng traùi khoâng cuûa noù. Boà-taùt Thieân Thaân Voâ Tröôùc nöông giaùo Duy thöùc noùi roäng danh töôùng, phaân tích taùnh töôùng khoâng ñoàng, tònh nhieãm khaùc nhau. Phaù chaáp khoâng naøy ñeå hoï roãng rang hieåu ñöôïc dieäu höõu. Dieäu höõu laø coù khoâng traùi vôùi khoâng. Tuy moãi thöù thuaät laïi moät nghóa nhöng theå ñaày ñuû, cho neân khoâng traùi. Neáu nhö vaäy, thì taïi sao veà sau coù caùc Luaän sö Thanh Bieän Hoä Phaùp cuøng nhau phaù?

* + Ñaây laø vì muoán thaønh töôùng, khoâng phaûi phaù töôùng. Vì sao? Vì

ngöôøi hoïc sau caên khí aùm ñoän daàn cuøng nhau chaáp coù vaø khoâng. Ngaøi Thanh Bieän phaù töôùng coù nhaát ñònh, khieán hoï thaáu trieät ñaït ñeán chaân khoâng hoaøn haûo, môùi thaønh töïu ñöôïc duyeân khôûi dieäu höõu khai. Ngaøi

hoä phaùp phaù ñoaïn dieät, thieân khoâng nhöng yù vaãn coøn dieäu höõu, vì dieäu höõu coøn, chính laø voâ taùnh chaân khoâng kia. Vaên thì phaù töôùng nhöng yù thì laøm thaønh töôùng (trình baøy nghi tröôùc, thieàn moân Nam Naêng Baéc Tuù caïnh tranh nhau, nay muoán giaûi nghi ñieàu naøy, vì dieäu höõu chaân khoâng coù hai nghóa: 1/ Nghóa cöïc töôùng traùi nhau. Nghóa laø haïi laãn nhau nhöng hoaøn toaøn ñeàu dieät; 2/ Cöïc töôùng thuaän. Nghóa laø thaàm hôïp moät töôùng ñöa ra theå hoaøn toaøn nhieáp vaøo nhau. Neáu khoâng ñoaït nhauhoaøn toaøn khoâng, ñeå ñöa ra theå thaâu heát, cho neân traùi nhau môùi thuaän nhau. Ngaøi Long Thoï Voâ Tröôùc thì thuaän theo moân neân thaønh töïu töôùng. Ngaøi Thanh Bieän Hoä Phaùp traùi moân neân phaù töôùng. Traùi thuaän töï taïi, thaønh phaù khoâng ngaïi, thì ñoái vôùi caùc phaùp ñeàu hoøa hoäi. Ñaùng thöông thay! Phöông naøy haøng haäu hoïc kinh luaän hai toâng, töôùng vaø khoâng töôùng baøi xích nhau khoâng khaùc keû thuø, khi naøo môùi chöùng ñöôïc voâ sanh phaùp nhaãn. Nay thieàn ñoán, tieäm cuõng laïi nhö theá, noå löïc xem thoâng suoát khoâng neân nghieâng vaøo moät beân haïn cuoäc.

Baäc Tieân hieàn ôû Taây Vöùc phaù töôùng, ñaõ laøm thaønh töïu töôùng, haù phöông naøy chaúng phaûi töôùng thaønh töôùng tî hieàm?

* + Nhö ngöôøi uoáng nöôùc noùng laïnh töï bieát, moãi moãi nhìn taâm, moãi moãi quaùn saùt nieäm, ñeå laïi thuoác ngöøa beänh khoâng cho ngöôøi duõng maõnh. Laäp phaùp löøa keû gian, khoâng cho ngöôøi hieàn só. Ba thöù hieån baøy chaân taâm töùc laø taùnh giaùo (chæ thaúng töï taâm töùc laø chaân taùnh, khoâng chæ daïy theo söï töôùng, cuõng khoâng chæ daïy theo taâm töôùng, cho neân noùi töùc taùnh, khoâng phaûi yù saâu kín cuûa phöông tieän, cho neân noùi laø hieån baøy). Giaùo naøy noùi taát caû chuùng sanh ñeàu coù taâm chaân khoâng tòch, töø xöa ñeán nay taùnh töï thanh tònh (khoâng nhôø ñoaïn hoaëc thaønh tònh, cho neân noùi laø taùnh tònh. Baûo Taùnh Luaän noùi: “Thanh tònh coù hai: 1/ Töï taùnh thanh tònh, 2/ Ly caáu thanh tònh”. Thaéng Man noùi: “Töï taùnh thanh tònh taâm khoù bieát. Taâm naøy laø bò nhieáp phieàn naõo, cuõng khoù bieát”. Giaûi thích: “Taâm nay vöôït ra khoûi lyù hai toâng “khoâng” vaø “höõu” tröôùc, cho neân khoù bieát ñöôïc), saùng ngôøi khoâng môø roõ raøng haèng bieát; Taän meù vò lai thöôøng truï khoâng dieät, goïi laø Phaät taùnh, cuõng goïi laø Nhö Lai Taïng, cuõng goïi laø taâm ñòa (Ñaït-ma ñaõ truyeàn taâm naøy). Töø meù voâ thuûy voïng töôûng che môø noù, khoâng töï chöùng ñöôïc, chìm ñaém trong sanh töû. Phaät thöông hoï neânxuaát hieän ôû ñôøi noùi caùc phaùp sanh töû taát caû ñeàu khoâng, khai thò taâm naøy hoaøn toaøn gioáng chö Phaät. Nhö kinh Hoa Nghieâm Phaåm Xuaát Hieän noùi: “Naøy Phaät töû! Khoâng coù moät chuùng sanh naøo khoâng coù ñuû trí tueä cuûa Nhö Lai; ñeàu do voïng töôûng chaáp tröôùc maø khoâng chöùng ñöôïc. Neáu lìa voïng töôûng thì Nhaát thieát trí, töï nhieân trí, voâ ngaïi trí lieàn hieän. Thí nhö coù moät

quyeån kinh lôùn (duï cho trí tueä Phaät) löôïng baèng tam thieân ñaïi thieân theá giôùi (trí theå voâ bieân roäng nhö phaùp giôùi) vieát taát caû vieäc trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi (duï cho theå saün coù haèng sa coâng ñöùc, haèng sa dieäu duïng). Quyeån kinh lôùn naøy tuy löôïng baèng ñaïi thieân theá giôùi nhöng ñeàu ôû heát trong moät vi traàn. (Duï cho Phaät trí ñeàu ôû trong thaân chuùng sanh vieân maõn ñaày ñuû). Nhö moät vi traàn (neâu moät chuùng sanh laøm ví duï) taát caû vi traàn ñeàu nhö vaäy. Luùc ñoù coù moät ngöôøi, trí tueä thoâng ñaït (duï cho Phaät) ñaït ñöôïc thieân nhaõn thanh tònh thaáy trong vi traàn coù quyeån kinh naøy (söùc thieân nhaõn vöôït ra ngoaøi chöôùng ngaïi vaät duï cho maét Phaät vöôït qua phieàn naõo thaáy Phaät trí), laøm lôïi ích lôùn cho chuùng sanh (duï cho luùc meâ khoâng ñöôïc duïng naøy vaø ñeàu khaùc nhau), lieàn taïo phöông tieän ñaäp phaù vi traàn kia (duï cho noùi phaùp tröø chöôùng) xuaát hieän quyeån kinh lôùn naøy, laøm cho chuùng sanh ñeàu ñöôïc lôïi ích. Trí tueä cuûa Nhö Lai cuõng laïi nhö theá, voâ löôïng voâ ngaïi laøm lôïi ích khaép taát caû chuùng sanh (laø quyeån saùch vieát vieäc tam thieân ñaïi thieân theá giôùi), ñaày ñuû ôû trong thaân chuùng sanh. Nhöng nhöõng ngöôøi phaøm ngu voïng töôûng chaáp tröôùc, khoâng hay, khoâng bieát khoâng ñöôïc lôïi ích. Baáy giôø Nhö Lai duøng trí nhaõn thanh tònh voâ chöôùng ngaïi, quan saùt taát caû chuùng sanh trong phaùp giôùi noùi: “Laï thay! Laï thay! Taát caû chuùng sanh naøy, vì sao coù trí tueä cuûa Nhö Lai, ngu si meâ hoaëc khoâng bieát khoâng thaáy; Ta nay daïy Thaùnh ñaïo cho hoï, laøm cho hoï xa lìa chaáp tröôùc voïng töôûng, ngay thaân naøy ñöôïc thaáy trí tueä roäng lôùn cuûa Nhö Lai gioáng Phaät. Lieàn daïy chuùng sanh kia tu taäp Thaùnh ñaïo (Luïc Ba-la-maät, Tam thaäp thaát phaåm trôï ñaïo ñeå hoï boû voïng töôûng. Boû voïng töôûng roài chöùng ñöôïc trí tueä voâ löôïng cuûa Nhö Lai laøm lôïi ích an laïc cho taát caû chuùng sanh).

Treân ñaõ noùi taùnh töï roõ raøng thöôøng tri, taïi sao phaûi nhôø chö Phaät khai thò.

* + Ngöôøi bieát noùi lôøi naøy thì khoâng phaûi laø chöùng tri. YÙ noùi chaân taùnh khoâng ñoàng hö khoâng, goã, ñaù, cho neân noùi laø tri. Chaúng phaûi nhö duyeân caûnh thöùc phaân bieät, chaúng phaûi nhö trí chieáu soi theå roõ raøng; chæ laø taùnh nhaát chaân nhö, töï nhieân thöôøng bieát. Theá neân Boà-taùt Maõ Minh noùi: “Chaân nhö töï theå chaân thaät hieåu bieát” Hoa Nghieâm Phaåm Hoài Höôùng cuõng noùi: “Chaân nhö chieáu saùng laøm taùnh”. Laïi theo hoûi noùi Phaåm Minh, trí vaø tri khaùc nhau. Trí giôùi haïn ôû Thaùnh khoâng thoâng vôùi phaøm, tri thì phaøm thaùnh ñeàu coù, thoâng ôû lyù trí. Theá neân Boà-taùt Giaùc Thuû Ñaúng Cöûu hoûi ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi: “Theá naøo laø caûnh giôùi trí cuûa Phaät? (chöùng ngoä trí) Theá naøo laø caûnh giôùi tri cuûa Phaät (saün coù chaân taâm). Vaên Thuø ñaùp: “Trí laø trí cuûa chö Phaät töï taïi trong ba ñôøi chaúng

ngaïi (ñeàu bieát ñöôïc vieäc quaù khöù, hieän taïi, vò lai, cho neân töï taïi khoâng ngaïi). Tri laø khoâng bieát ñöôïc sôû naêng thöùc (khoâng theå bieát ñöôïc thöùc, duøng thöùc laø thuoäc phaân bieät; Phaân bieät thì chaúng phaûi chaân tri, chaân tri chæ coù voâ nieäm môùi thaáy) cuõng chaúng phaûi laø caûnh giôùi cuûa taâm (khoâng theå duøng trí ñeå bieát. Nghóa laø duøng trí chöùng ñöôïc noù thì thuoäc caûnh giôùi sôû chöùng, nhöng chaân tri chaúng phaûi laø caûnh giôùi, cho neân khoâng theå duøng trí ñeå chöùng, thoaùt khoûi taâm chieáu thì chaúng phaûi chaân tri. Theá neân kinh noùi: “Töï taâm chaáp nhaän töï taâm, chaúng phaûi huyeãn thaønh huyeãn phaùp. Luaän noùi: “Taâm khoâng thaáy taâm”. Haø Traïch Ñaïi sö noùi: “Taâm ñònh suy nghó lieàn sai”, cho neân Baéc toâng khaùn taâm laø maát chaân chæ. Taâm neáu nhìn ñöôïc, thì thaønh caûnh giôùi, theá neân noùi laø chaúng phaûi caûnh giôùi cuûa taâm). Taùnh naøy xöa nay thanh tònh (khoâng ñôïi lìa caáu hoaëc môùi tònh, khoâng ñôïi ñoaïn nghi troïc môùi thanh, theá neân noùi voán laø thanh tònh. Baûo Taùnh Luaän noùi: “Choïn tònh thì khoâng theå boû caáu, töùc laø taùnh tònh kia, theá neân noùi taùnh naøy voán thanh tònh”), khai thò cho chuùng sanh (ñaõ noùi voán töï thanh tònh, khoâng ñôïi ñoaïn chöôùng, thì bieát roõ chuùng sanh xöa nay ñeàu coù, chæ vì bò hoaëc che môø khoâng töï ngoä ñöôïc, cho neân Phaät khai thò khieán cho hoï ñeàu ngoä nhaäp. Thì trong Phaùp Hoa khai thò ngoä nhaäp tri kieán Phaät, nhö treân ñaõ daãn ra. Phaät xöa xuaát hieän ôû ñôøi chæ vì vieäc naøy, kia noùi khieán ñöôïc thanh tònh, töùc laø trong baûo taùnh lìa caáu tònh. Taâm naøy tuy laø töï taùnh thanh tònh, hoaøn toaøn phaûi ngoä tu môùi ñöôïc taùnh töôùng vieân tònh. Theá neân maáy möôi baûn kinh luaän ñeàu noùi hai thöù thanh tònh vaø hai thöù giaûi thoaùt. Thôøi nay ngöôøi hoïc hieåu caïn, hoaëc chæ bieát ly caáu thanh tònh, ly caáu giaûi thoaùt, cho neân huûy baùng thieàn töùc taâm töùc Phaät. Hoaëc chæ bieát töï taùnh thanh tònh, taùnh tònh giaûi thoaùt, cho neân xem nheï giaùo töôùng, baøi xích trì luaät, ngoài thieàn ñieàu phuïc, khoâng bieát caùc haïnh phaûi ñoán ngoä töï taùnh thanh tònh, taùnh töï giaûi thoaùt. Tieäm tu khieán ñöôïc ly caáu thanh tònh, lìa chöôùng giaûi thoaùt, thaønh töïu vieân maõn thanh tònh, giaûi thoaùt cöùu caùnh, hoaëc thaân hoaëc taâm khoâng bò ngöngtreä, thì ñoàng vôùi Phaät Thích-ca). Baûo Taïng Luaän noùi: “Bieát coù laø coøn hoaïi, bieát khoâng laø khoâng baïi hoaïi (ñaây ñeàu laø trí naêng tri höõu, voâ), bieát ñöôïc chaân tri thì khoâng coøn chaáp vaøo coù khoâng (ñaõ khoâng chaáp coù khoâng, thì töï taùnh khoâng coøn bieát phaân bieät). Khai thò taâm linh tri nhö theá thì chaân taùnh vaø Phaät khoâng khaùc, cho neân hieån baøy chaân taâm töùc laø taùnh giaùo. Hoa Nghieâm, Maät Nghieâm, Vieân giaùc, Phaät Ñaûnh, Thaéng Man, Nhö Lai Taïng, Phaùp Hoa, Nieát-baøn, coøn laïi boán möôi maáy boä kinh. Baûo Taùnh, Phaät taùnh, Khôûi Tín, Thaäp Ñòa, phaùp giôùi, Nieát-baøn... naêm möôi boä luaän hoaëc ñoán hoaëc tieäm khaùc nhau, caên cöù vaøo choã hieån phaùp theå ñeàu thuoäc

giaùo naøy, hoaøn toaøn ñoàng vôùi thieàn moân ñeä tam toâng hieån baøy taâm taùnh. Ngaøi Maõ Minh neâu toâng laøm baûn nguyeân, Vaên Thuø choïn “tri” laøm chaân theå, taïi sao chæ phaù töôùng. Nhöng noùi tòch dieät khoâng chaáp nhaän chaân tri, nhaø noùi töôùng, chaáp phaøm phu khaùc Thaùnh nhaân khoâng chaáp nhaän töùc Phaät, nay theo Phaät giaùo phaùn ñònh chính laø ngöôøi naøy. Theá neân tröôùc trình baøy Taây Vöùc truyeàn taâm phaàn nhieàu coù caû kinh luaän khoâng hai ñöôøng; Nhöng phöông naøy taâm meâ chaáp vaên duøng danh laøm theå. Ñaït- ma thieän xaûo choïn vaên truyeàn taâm, neâu taâm naøy (taâm laø teân) thaàn chæ theå kia (bieát laø taâm), duï xoay maët vaøo vaùch (nhö treân ñaõ trình baøy) laøm cho döùt caùc duyeân.

Khi caùc duyeân döùt coù rôi vaøo ñoaïn dieät khoâng?

* + Tuy döùt caùc nieäm vaãn khoâng ñoaïn dieät. Laøm sao chöùng nghieäm noùi khoâng ñoaïn dieät?
  + Roõ roõ töï bieát noùi khoâng ñeán ñöôïc. Sö lieàn aán khaû raèng, ñaây laø taâm töï taùnh thanh tònh, caøng khoâng neân nghi. Neáu ñaõ ñaùp khoâng kheá hôïp, thì chæ ngaên nhöõng ñieàu sai laïi khieán quan saùt, hoaøn toaøn khoâng cuøng vôùi nhöõng lôøi tröôùc noùi veà chö tri, chæ ñôïi töï ngoä môùi nhaän ra thaät, laø ñích thaân chöùng ñöôïc theå naøy, sau ñoù aán khaû khieán döùt nghi kia. Theá neân noùi: “Thaàm truyeàn taâm aán. Ñaõ noùi thaàm, chæ thaàm chöõ tri, chaúng phaûi ñeàu khoâng noùi saùu ñôøi truyeàn nhau ñeàu nhö vaäy. Ñeán khi Haø Traïch caùc toâng khaùc tranh nhau truyeàn baù, muoán caàu thaàm hôïp khoâng gaëp cô duyeân. Hôn nöõa laïi tö duy ñeán lôøi thoï kyù “Huyeàn Tri” cuûa Toå Ñaït-ma (Ñaït-ma noùi: “Phaùp ta ñeán sau ñôøi thöù saùu, maïng nhö sôïi tô”), sôï toâng chæ dieät maát, lieàn noùi moät chöõ “tri” laø moân caùc nhieäm maàu. Ngöôøi hoïc tin ngoä saâu caïn, vaû laïi laøm cho giaùo Toâng ñoà khoâng ñoaïn, cuõng laø vaän maïng phaùp nöôùc naøy ñaõ ñeán. Moät nhoùm ñaïo tuïc phaûi ñöôïc nghe caû cho neân môùi caûm öùng nhö vaäy. Söï thaàm truyeàn naøy coøn coù ngöôøi chöa bieát, cho neân truyeàn ca sa laøm tin, hieån truyeàn cho haøng hoïc giaû deã phaân bieät, nhöng duøng ngoân thuyeát tröø nghi. Huoáng nöõa coù hình thöùc ngoân töø ñuû ñeå daãn kinh luaän laøm chöùng (tröôùc trình baøy khoù beân ngoaøi laøm chöùng. Thôøi nay ngöôøi truyeàn phaùp coù maät ngöõ khoâng? Nay duøng ñieàu naøy ñeå traû lôøi. Phaùt laø phaùp cuûa ngaøi Ñaït-ma, cho neân ngöôøi nghe hieåu saâu caïn ñeàu ñöôïc lôïi ích, nhöng khi xöa maät hay hieån, cho neân khoâng goïi laø maät ngöõ, ñaâu theå goïi phaùp khaùc cuõng laø khaùc.

Ngoä ñöôïc taâm naøy laøm sao tu, laïi nöông vaøo noùi töôùng giaùo ban ñaàu khieán toïa thieàn chaêng?

* + Coù hai yù: Moät laø hoân traàm naëng khoù saùch taán, traïo cöû maïnh khoâng theå haøng phuïc ñöôïc tham, saân laãy löøng tieáp xuùc caûnh khoù ñieàu

cheá, thì duøng giaùo tröôùc trong caùc thöù phöông tieän tuøy beänh ñieàu phuïc. Neáu phieàn naõo moûng, tueä giaûi lanh lôïi, thì nöông baûn toâng Nhaát haïnh, Nhaát giaùo, Tam-muoäi. Nhö Khôûi Tín Luaän noùi: “Neáu ngöôøi tu chæ ôû nôi thanh vaéng thaân ngoài ngay chaùnh yù khoâng theo hôi thôû, hình saéc, cho ñeán chæ coù taâm khoâng coù caûnh beân ngoaøi”. Kinh Kim Cang Tam-muoäi noùi: “Thieân Truùc laø ñoäng, khoâng ñoäng khoâng phaûi thieàn voâ sanh”. Kinh Phaùp Cuù noùi: “Neáu hoïc caùc moân Tam-muoäi, laø ñoäng chaúng phaûi toïa thieàn, taâm theo caûnh chuyeån, thì laøm sao goïi laø ñònh”. Kinh Tònh Danh noùi: “Khoâng khoûi dieät ñònh thò hieän caùc uy nghi (ñi, ñöùng, ngoài, naèm), khoâng ôû trong coõi hieän thaân yù, ñoù laø ngoài yeân. Phaät ñaõ aán khaû, theo ñaây maø duøng?

* + Ba coõi khoâng hoa, töù sanh moäng mò, nöông theå khôûi haïnh tu nhöng khoâng tu, coøn khoâng truï Phaät, khoâng truï taâm, ai luaän thöôïng giôùi, haï giôùi (baøi töïa tröôùc naïn hoûi raèng: “Theo giaùo tu phaûi daãn thöôïng giôùi ñeå xaùc ñònh, chæ nhìn leân trôøi, chæ noùi chaáp quyeàn toâng, thaáy ñöôïc lieãu giaùo naøy phaûi coù loøng hoå theïn thoái lui). Nhöng trong giaùo naøy duøng taâm taùnh nhaát chaân ñoái laïi vôùi caùc phaùp nhieãm vaø tònh, choïn heát laáy heát.

Choïn heát: Nhö treân ñaõ noùi ñeàu ñaït ñöôïc theå chæ thaúng linh tri, töùc laø taâm taùnh, coøn laïi ñeàu laø hö voïng. Theá neân noùi: “Khoâng phaûi thöùc laø sôû thöùc, chaúng phaûi taâm laø caûnh, cho ñeán phi taùnh phi töôùng, phi Phaät, phi chuùng sanh, lìa töù cuù döùt baùch phi”.

Nhaän heát: Caùc phaùp nhieãm tònh ñeàu laø taâm. Taâm meâ neân voïn khôûi hoaëc nghieäp, cho ñeán töù sanh luïc ñaïo, coõi nöôùc taïp ueá. Taâm ngoä neân töø theå khôûi duïng, töù ñaúng taâm, luïc ñoä, cho ñeán Töù bieän taøi thaäp löïc dieäu thaân, coõi tònh, ñeàu hieän taát caû. Taâm naøy ñaõ hieän khôûi caùc phaùp, caùc phaùp ñeàu laø chaân taâm. Nhö ngöôøi naèm moäng thaáy vieäc, vieäc vieäc ñeàu laø ngöôøi. Nhö vaøng thaønh duïng cuï, moãi duïng cuï ñeàu laø vaøng. Nhö göông hieän aûnh, moãi hình aûnh ñeàu laø göông. (Ngöôøi naèm moäng choáng ñoái voïng töôûng nghieäp baùo. Ñoà vaät duï cho tu haønh, hình aûnh duï cho öùng hoùa). Cho neân kinh Hoa Nghieâm noùi: “Bieát taát caû phaùp töùc laø töï taùnh cuûa taâm, thaønh töïu tueä thaân khoâng phaûi ngöôøi khaùc ngoä”. Luaän Khôûi Tín noùi: “Tam giôùi hö nguïy ñeàu do taâm taïo taùc, lìa taâm thì khoâng coù caûnh giôùi luïc traàn, cho ñeán taát caû phaân bieät, töùc laø töï taâm phaân bieät. Taâm khoâng thaáy taâm, khoâng töôùng môùi ñöôïc, cho neân taát caû phaùp nhö töôùng trong göông. Kinh Laêng-nghieâm noùi: “Tòch dieät goïi laø nhaát taâm, nhaát taâm goïi laø Nhö Lai Taïng, hay bieán taïo taát caû thuù sanh, taïo thieän taïo aùc, chòu khoå höôûng vui, cuøng vôùi nhaân neân bieát taát caû ñeàu laø taâm. Choïn moân nhieáp ñeå phaù töôùng giaùo thöù hai tröôùc. Nhaän moân nhieáp noùi

SOÁ 2015 - THIEÀN NGUYEÂN CHÖ THUYEÂN TAÄP ÑOÂ TÖÏ, Quyeån Thöôïng 447

töôùng giaùo thöù nhaát tröôùc. Ñem nhöõng ñieàu tröôùc nhìn ñieàu naøy, thì ñieàu naøy roõ raøng khaùc tröôùc. Ñem ñieàu naøy ñeå nhieáp thöù tröôùc, tröôùc thì hoaøn toaøn ñoàng vôùi ñieàu naøy, saâu thì phaûi caïn, caïn khoâng ñeán ñöôïc saâu. Saâu trình baøy thaúng vöôït khoûi theå chaân taâm, môùi ôû trong ñoù choïn taát caû, thaâu taát caû. Nhö theá thaâu choïn töï taïi taùnh khoâng ngaïi, môùi coù theå ôû trong taát caû phaùp ñeàu khoâng choã truï. Chæ teân naøy lieãu tri, laïi coù taâm taùnh ñoàng, dò ñoán tieäm ngaên ngaïi, cho ñeán trình baøy ngoân giaùo cuûa caùc nhaø thöù töï töøng boä, ñaïi yù tröôùc taùc ñeàu ôû quyeån sau.