LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

HIẾN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM

YẾU TẬP

**SỐ 1955**

(QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1955**

**LÔØI TÖÏA**

**HIEÅN MAÄT VIEÂN THOÂNG THAØNH PHAÄT TAÂM YEÁU TAÄP**

Xöa, Ñöùc Nhö Lai laø baäc toân quyù xuaát theá trong ñôøi, ñem ñaïo phaùp giaùo hoaù moïi ngöôøi; môû roäng phaùp Ñaïi thöøa, daét daãn quaàn meâ, môû baøy muoân phaùp, phöông phaùp tuy nhieàu, tuyø luùc maø noùi, nhöng muïc ñích vaãn laø laøm theá naøo ñeå vaøo ñöôïc bieån troøn ñaày, cho neân choã trôû veà chæ laø Nhaát thöøa (Phaät thöøa). Song, Hieån Giaùo Maät toâng ñeàu goàm thaâu caû taùnh töôùng. Nghóa lyù Hieån giaùo chia laøm naêm thôøi, toùm laïi goïi laø Toâ- ñaùt-laøm (kinh). Maät boä bao goàm ba taïng, goïi rieâng laø Ñaø-Ra-Ni (thaàn chuù). Ngöôøi hoïc Hieån giaùo cho laø: khoâng Höõu, Thieàn luaät traùi nhau, maø khoâng xeùt taän ñeán vieân lyù roát raùo, coøn ngöôøi hoïc Maät boä, laáy ñaøn, AÁn chöõ, Tieáng laøm pheùp taéc, nhöng chöa bieát choã thaàn toâng saâu kín, voäi cho Hieån giaùo Maät toâng maâu thuaãn nhau, Taùnh toâng töôùng toâng loã troøn caùn vuoâng khoù aên khôùp nhau, vì theá sinh taâm choáng traùi, cheâ bai, huyû baùng. Toùm laïi chæ chaáp nghieâng moät khía caïnh naøo ñoù, môø mòt taùnh vieân thoâng. Neáu khoâng phaûi laø baäc chí trí, laøm sao dung hoäi ñöôïc caùc ñaàu moái khaùc nhau, söï nghieäp coù thaønh töïu, ngöôøi môùi môû mang ñöôïc ñaïo. Nay vì phaùp sö Hieån Maät vieân Thoâng, trong thôøi baáy giôø, ngöôøi ñôøi suy toân Ngaøi laø baäc anh ngoä, thieân tính cuûa ngaøi quaù thoâng minh. Khi coøn nhoû tuoåi. Ngaøi leã laïy caùc baäc danh sö caàu hoïc. Traûi qua möôøi laêm naêm hoïc hoûi raát tinh töôøng, naøo laø tham thieàn hoûi ñaïo, hoïc roäng nghe nhieàu, veà maët noäi ñieån Ngaøi tinh thoâng caùc toâng trong naêm giaùo. Veà ngoaïi ñieån, Ngaøi thaáu suoát caùc vaán ñeà saâu kín cuûa traêm hoï, aùi oá khoâng xen laãn, lôïi danh chaúng maøng ñeán. Ñaõ theá Ngaøi coøn nhaøm chaùn choán ñoâ thaønh, laùnh

mình nôi hang nuùi.

Traûi qua naêm, thaùng khoå haïnh taän tuïy ñem heát chí luïc nghieân cuøng choã thaâm huyeàn cuûa Ñaïi taïng, thaâu naém caùc yeáu lyù tinh ba thuoäc loøng trong taâm yù. Giaûi phaåu taát caû nghóa lyù raát roõ raøng nhö chæ tay trong loøng baøn tay. Ngaøi xem khaép giaùo lyù Ñaïi Tieåu thöøa khoâng ngoaøi hai ñöôøng: Hieån vaø maät, cuõng cuøng moät muïc ñích laø chöùng Thaùnh vò, nhaäp vaøo ñöôïc Dieäu ñaïo chaân nhö.

Xeùt vaên theå thì coù khaùc, nhöng ñoù cuõng chæ laø söï vuoâng troøn hôn keùm cuûa maâm baùt, coøn choã trôû veà chaùnh lyù thì ñoàng nhau. Nhö caùc ñoà ñaïc ñeå trong nhaø ñeàu goàm thaâu caû khoâng höõu. Theá maø ngöôøi hoïc laïi voïng sinh khaùc nhau, môø mòt khoâng bieát choã dung thoâng. Do ñoù thaâu goùp thaønh taäp saùch taâm yeáu naøy, vaên thaønh moät quyeån, lyù taän muoân ñöôøng. Hoäi boán giaùo ñeàu quy veà vieân toâng, thaâu Naêm maät boä goàm thaønh moät boä. Hoaø bô söõa thaønh ñeà hoà. Thaâu goùp tinh ba, maây raùng thaønh cam loä vò. Thaät laø choã hoäi yeáu cuûa Chö Phaät, ñaùng laø kim chæ nam cho ngöôøi ñôøi sau. Khieán ai xem vaøo ñaây nhö gaëp ñöôïc haït ngoïc Nhö yù, ñieàu mong caàu ñeàu toaïi nguyeän. Mong moûi caùc ngöôøi nöông theo ñaây maø thöïc haønh nhö aên traùi thieän kieán, chaúng coù beänh gì khoâng laønh. Giaùc caùi hoïc naøy nghó hoå theïn söï hoïc hoûi coøn sô saøi, lôøi vaên khoâng hoa leä. Nhaân moät ngaøy raûnh rang, toâi ñöôïc ñeán thaêm thaày toâi, ñích thaân ñöôïc nghe lôøi daïy doã, thoaït nhieân toâi môû mang ñöôïc kieán thöùc heïp hoøi. Thaày daën doø toâi: neân truyeàn laïi cho ngöôøi ñôøi. Toâi voäi soaïn ra quyeån vaên naøy, vaãn hoå theïn vôùi khaû naêng dieãn ñaït lyù maàu, nhöng cuõng laáy laøm lôøi noùi ñaàu.