ÑAØM TAÂN VAÊN TAÄP

**QUYEÅN 2**

**SAÙCH PHUÏ GIAÙO (PHAÀN TRUNG) NOÙI ROÄNG VEÀ NGUYEÂN GIAÙO**

Lôøi töïa daãn: Ngaøy tröôùc toâi ñem Naêm giôùi Möôøi thieän hôïp cuøng Nguõ thöôøng cuûa Nho giaùo maø laøm Nguyeân giaùo, vì gaáp muoán côûi môû söï maéng nhuïc Phaät cuûa caùc Nho só ôû ñöông thôøi. Nhö vôùi Ñaïi baûn cuûa Thaùnh Nhaân toâi thieát giaùo, tuy nhìn qua khaùi quaùt, maø chöa raûnh noùi heát, muoán ñôïi rieâng laøm saùch ñeå noùi roäng ñoù. Nguyeân giaùo löu truyeàn ñeán nay ñaõ baûy naêm, gaëp Tröông Caùt ôû Ñan Khaâu gôûi thö khuyeân toâi neân hoaøn thaønh ñoù. Tuy thuoäc baûn thaûo, do ñoù ñieàu kieän chöa thaønh ñaït, muoán ñoát boû ñoù, laïi vöøa luùc thö ñeán, tôï nhö ñöôïc taâm cuûa Thaùnh nhaân vaäy. Môùi ñaàu toâi laøm Nguyeân giaùo hoïc ñoøi theo kinh Hoa Nghieâm, tröôùc laäp Boà-taùt thöøa, bôûi laáy caùi goïi laø “y baûn khôûi maït” (y goác sanh ngoïn) aáy vaäy, vaø nöông theo Luaän Trí Ñoä maø ly hôïp Naêm giôùi Möôøi thieän. Nhöng laäp ngoân töï coù theå taøi, vì ngöôøi aáy laïi khoâng bieát maø cuøng nhau cheâ traùch, ñöông thôøi hoaëc coù ngöôøi vì ñoù maø caûi ñoåi. Saùch nay laïi tröôùc neâu baøy Nhaân thöøa Thieân thöøa, cuõng theo töø choã goïi “Nhieáp maït quy baûn moân” (gom ngoïn veà goác) cuûa Kinh Hoa Nghieâm. Dieäu chæ cuûa Naêm giôùi Möôøi thieän thì chaúng vöôït ngoaøi Danh soá ñoù. Sôû dó toâi laøm hai saùch laø bôûi muoán phaùt minh Ñaïi thoáng cuûa Tieân Thaùnh, thieát giaùo ñeå daãn duï nhöõng ñieåm khoâng bieát Phaät cuûa theá Nho, neân lôøi ñoù muoán thaønh vaên, lyù ñoù muoán giaûn ñôn. Theá ñoù khoâng theå phaân caønh noùi lan traøn, neáu bieän giaûi khuùc chieát giaùo nghóa cuûa caùc kinh thì chöông cuù coøn vaäy. Keû bieát toâi, deøm cheâ toâi veà nguyeân giaùo ñoù, noùi roäng veà nguyeân giaùo vaäy. Noùi roäng veà nguyeân giaùo goàm coù hai möôi laêm baøi, toång coäng coù hôn taùm ngaøn moät traêm lôøi. Chaáp buùt vieát taïi phoøng nuùi Vónh An ôû Linh AÅn töø naêm Bính Thaân (1056).

Duy taâm, goïi laø Ñaïo. Xieån döông Ñaïo ñoù goïi laø giaùo. Giaùo laø in

daáu cuûa Thaùnh nhaân. Ñaïo laø Ñaïi baûn (goác lôùn) cuûa chuùng sanh. Raát laém chuùng sanh xích chaët goác aáy töø laâu laém vaäy. Thaùnh nhaân chaúng laøm maø muoân vaät troïn meâ muoäi. Thaùnh nhaân do ñoù cuøng muoân vaät saùng lôùn, Taâm khoâng coù ngoaøi, Ñaïo khoâng coù trong, neân vaät khoâng gì chaúng döï ôû Ñaïo, Thaùnh nhaân chaúng rieâng, Ñaïo chaúng boû vaät. Choã coøn cuûa Ñaïo, Thaùnh nhaân ñeàu cuøng, cho neân laøm giaùo ñoù, thoâng u thoâng minh, thoâng theá gian vaø xuaát theá gian, khoâng gì chaúng thoâng. Thoâng nghóa laø Thoáng (bao goàm), bao goàm ñeå chaùnh ñoù, muoán ñoù ñeàu cuøng Thaùnh nhaân ñoàng ñöùc. Roäng lôùn linh minh khoâng gì ñeán baèng Ñaïo, thaàn ñöùc dieäu duïng khoâng gì ñeán baèng Taâm. Theo voïng nghieäp raøng buoäc khoâng gì baèng meâ goác, troâi noåi trong caùc thuù khoâng gì quaù baèng sanh töû. Bieát quaù hoaïn cuûa chuùng sanh, khoâng ai kheùo baèng Thaùnh nhaân, cuøng muoân vaät chaùnh goác chaúng gì kheùo baèng thieát giaùo. Chaùnh neân minh, minh neân dieäu, dieäu neân Ñaïo aáy ngöng vaäy. Cho neân, giaùo laø gieàng moái lôùn cuûa Thaùnh nhaân phaùt minh Ñaïo cöùu ñôøi vaäy. Phaøm giaùo aáy laø Thaùnh nhaân nöông thôøi öùng cô, ñaïi duïng chaúng theå nghó baøn, cho neân vôùi haøng Ñaïi cô thì ñoán, haøng Tieåu cô thì tieäm. Vôùi haøng tieäm aáy thì noùi veà Quyeàn, vôùi haøng ñoán ñoù thì noùi veà Thaät. Thaät nghóa laø Ñaïi thöøa, Quyeàn nghóa laø Tieåu thöøa. Thaùnh nhaân duøng Ñaïi thöøa vaø Tieåu thöøa maø naém heát caùc cô, vaø U hay minh ñeàu heát vaäy. Döï vaøo ñeán maø nghe tieäm, döï vaøo tieäm maø nghe ñeán, ñoù laïi laø Dieäu giaùc cuûa Thaùnh nhaân ñoái vôùi trôøi ngöôøi maø trôøi ngöôøi chaúng löôøng bieát vaäy. Thaùnh nhaân neâu baøy Quyeàn do vì daãn ñeán Thaät. Thaùnh nhaân hieån baøy Thaät vì vaäy gaù ôû Quyeàn. Neân Quyeàn vaø Thaät rieâng ñuû maø chöa töøng lìa ñoaùi hoaøi nhau. Quyeàn aáy laø coù hieån quyeàn coù minh quyeàn. Thaùnh nhaân hieån baøy quyeàn ñoù laø laøm Thieån giaùo laøm tieåu ñaïo, Thaùnh nhaân ngaàm quyeàn ñoù laø laøm khaùc Ñaïo laøm khaùc giaùo, laøm cuøng thieän aùc ñoàng vieäc aáy. Cuøng ngöôøi khoâng tin döï laøm duyeân xa ñoù maø ñaéc ñaïo. Hieån Quyeàn coù theå thaáy, maø minh quyeàn chaúng theå löôøng. Thaät aáy laø Chæ Thaät. Chæ Thaät thì vaät vaø ngaõ duy nhaát. Vaät vaø ngaõ duy nhaát neân Thaùnh nhaân laáy quaàn sanh maø thaønh ñoù. Noùi Quyeàn cuûa Thaùnh nhaân thì thieän khaép cuøng thieân haï, Ñaïo truøm khaép baùch gia, ñoù laø Ñaïi quyeàn cöùu theá teá vaät vaäy. Noùi Thaät cuûa Thaùnh nhaân, thì baøng baïc khaép phaùp giôùi cuøng muoân vaät ñeàu heát, ñoù laø Ñaïi ñaïo cuûa thieân haï cuøng lyù taän taùnh vaäy. Thaùnh nhaân laø Thaùnh giaû cuûa Thaùnh nhaân, vì chaúng sanh töû maø thò hieän töû, thò hieän sanh cuøng moïi ngöôøi ñoàng vaäy, maø chaúng thaáy nguyeân do aáy vaäy. Ñaâu phaûi Thaàn linh xöa laø moät Thaùnh nhaân hieån trí roäng lôùn höng thaïnh khaép cuøng ö? Neân laøm giaùo ñoù coù Thaàn ñaïo vaø coù Nhaân ñaïo, coù thöôøng ñöùc vaø coù kyø ñöùc.

Khoâng theå laáy moät maø caàu chung, khoâng ñem theá ñaïo phoûng baøn ñöôïc nôi taâm thoâng, vaø maát nôi daáu veát kieåm hieäu.

Bình trò ngöôøi, bình trò trôøi, khoâng gì toát laønh baèng Naêm giôùi Möôøi thieän. Tu Tieåu tieåu Thaùnh vaø Tieåu Thaùnh, chaúng gì thaïnh baèng Töù ñeá vaø Thaäp nhò nhaân duyeân. Tu Ñaïi Thaùnh ñeå daãn ñeán Ñaïi Ñaïi Thaùnh, chaúng gì thaïnh baèng Luïc ñoä vaïn haïnh. Phaøm naêm giôùi möôøi thieän, sôû dó lìa ñoù ñaït ñeán trôøi, sôû dó hieäp ñoù giuùp ngöôøi. Noùi thaønh coâng ñoù thì coù hôn coù keùm, noùi sôû dó ñoù nhö vaäy thì ñaïo cuûa Ñaïi nhaân laø moät. Phaøm, Töù ñeá Thaäp nhò nhaân duyeân, lìa ñoù thì ôû Tieåu Thaùnh, hieäp ñoù thì taïi Tieåu Tieåu Thaùnh; noùi thaønh coâng ñoù thì coù Long saùt, noùi thöøa ñoù thì Tieåu Thaùnh vaø Tieåu Tieåu Thaùnh ñoàng ñaïo vaäy. Phaøm, Luïc ñoä aáy laø ñöùng ñaàu vaïn haïnh, noùi roäng vaïn haïnh aáy laø Ñaïi Thaùnh cuøng vôùi Ñaïi Ñaïi Thaùnh. Choã thöøa aáy tuy hôi coù phaân, ñeán luùc hoï laáy vaïn haïnh sieâu cöïc thì cuøng Thaùnh nhaân cuûa Ñaïi Ñaïi ñoàng nhaát vaäy. Vaïn haïnh aáy töùc laø muoân thieän vaäy. Thieän cuûa Thaùnh nhaân bôûi tmaø laøm ñoù. Vöøa bieán thöøa hoùa khoâng nôi naøo maø chaúng ôû. Cho neân Thaùnh nhaân döï vieäc ôû cuûa trôøi ngöôøi maø trôøi ngöôøi chaúng löôøng bieát. Phaøm, Thaàn aáy laø dieäu vaäy, vieäc aáy laø thoâ vaäy. Thoâ laø chæ ngöôøi bieát ñoù, dieäu laø chæ Thaùnh nhaân bieát ñoù. Thieân haï vì bæ ngaõ maø ñua tranh, vì söï töôùng phaûi quaáy cuûa Nho vaø Phaät, maø bieát cuûa thieân haï laø vieäc cuûa Nho vaø Phaät, ñaâu bieát ñoù laø ñaát hoang dính nôi Nho vaø Phaät aáy ö? Phaøm, haøm Linh muø trôøi mòt ñaát, khaép u khaép minh, khaép caû di dòch caàm thuù, chaúng vì thaàn ñaïo di luaân maø xöa nay haàu nhö coù boû vaät. Thaùnh nhaân truøng ñoàng, Nho sôï boû soùt vaät, cho neân Thaùnh nhaân duøng thaàn ñaïo laøm.

Taâm haún ñeán (Chí), ñeán haún bieán. Bieán laø thöùc vaäy; ñeán laø nhö vaäy. Nhö laø dieäu, laø vaïn vaät aáy vaäy. Thöùc roái ren muoân vaät khaùc, muoân vaät aáy vaäy. Bieán aáy laø cô cuûa ñoäng, ñeán aáy laø goác cuûa dieäu. Thieân haï khoâng gì chaúng coù goác, thieân haï khoâng gì chaúng ñoäng, neân muoân vaät ra töø bieán vaøo nôi bieán. Muoân vaät khôûi töø ñeán roài trôû laïi nôi ñeán; bieán cuûa muoân vaät thaáy ôû tình, ñeán cuûa thieân haï coøn ôû taùnh, vì tình coù theå bieän raønh bieán hoùa cuûa muoân vaät, vì taùnh coù theå quaùn saùt ñaïi dieäu cuûa thieân haï, kheùo phaøm tình taùnh coù theå duøng noùi giaùo ñaïo cuûa Thaùnh nhaân. Muoân vaät ñoàng linh goïi ñoù laø taâm, nôi Thaùnh nhaân giaãm traûi goïi ñoù laø ñaïo. Ñaïo coù lôùn coù nhoû, taâm coù thieän coù aùc. Thieän aùc coù daøy moûng, lôùn nhoû, caïn saâu, neân coù Ñaïi Thaùnh coù thöù Thaùnh, coù Tieåu Thaùnh, coù trôøi, coù ngöôøi, coù Tu-la, coù Quyû Thaàn, coù loaïi loâng vaãy, coù ñòa nguïc. Quaàn sanh laø töø moät taâm maø löu xuaát vaäy. Thaùnh nhaân laø töø moät ñaïo maø lìa vaäy. Ñaàu moái lôùn nhoû cuûa Thaùnh nhaân khoâng theå khoâng xeùt, thieän aùc

cuûa quaàn sanh haún khoâng theå khoâng thaän troïng. Phaøm, Taâm vaø Ñaïo ñaâu khaùc aáy ö? Vì Thaùnh nhaân vaø quaàn sanh taïm khu vì rieâng bieät ñoù neân goïi laø Ñaïo laø Taâm vaäy. Taâm lôùn thay ñeán aáy vaäy. Saâu toái quaù caû Quyû thaàn, saùng toû quaù caû Nhaät nguyeät, roäng lôùn bao truøm caû ñaát trôøi, tinh vi suoát caû laân hö. Saâu toái maø chaúng saâu toái neân raát saâu toái; saùng toû maø chaúng saùng toû, neân raát saùng toû; lôùn maø chaúng lôùn neân tuyeät lôùn; nhoû nhieäm maø chaúng nhoû nhieäm neân raát nhoû nhieäm. Tinh nhaät Tinh nguyeät, linh Quyû linh Thaàn, maø dieäu thay trôøi ñaát tam taøi, nhö laø coù, nhö laø khoâng, nhö laø chaúng coù chaúng khoâng, nhö laø chaúng chaúng coù chaúng chaúng khoâng. Ñoù coù theå duøng töôùng traïng ngoân ngöõ maø coù theå kòp ö? Khoâng theå duøng tuyeät ñoái ñaõi huyeàn giaûi thí duï. Ñöôïc ñoù ngay trong nhaùy maét, maát ñoù taïi nôi maûy loâng. Ñoù coù theå cuøng ngöôøi ñaït ñeán ñoàng bieát, khoâng theå cuøng ngöôøi hoïc maø noùi. Thaùnh nhaân vì khoù saùng toû khoù ñaït ñeán aáy môùi laøm caùc giaùo, noùi ñoù, nghóa ñoù, duï ñoù, chaùnh ñoù. Tuy phoâ baøy laém nhieàu moái, ñoù ñeàu muoán ngöôøi chaúng xieàng xích vaäy, maø ngöôøi hoïc coøn meâ môø. Nay thieân haï hoån ñoän, goïi ñoù laø Taâm, noùi ñoù maø chaúng roõ raøng, bieát ñoù maø chaúng xeùt. Giaû söï nhaän yù thöùc cho laø cuøng Thaùnh nhaân ñoàng ñöôïc thuù Ñaïo aáy vaäy, cuõng chaúng xa ö?

Tình phaùt xuaát töø taùnh, taùnh aån ôû tình. Taùnh aån thì ñaïo cuûa ñoán vaø thaät ñeàu döùt vaäy. Cho neân, Thaùnh nhaân duøng taùnh laøm giaùo maø daïy ngöôøi. Ñoäng cuûa thieân haï phaùt sanh töø tình, laàm hoaëc cuûa muoân vaät chaùnh ôû nôi taùnh. Thieän aùc cuûa tình vaø taùnh, thieân haï coù theå chaúng xeùt ö? Bieát thieän aùc maø khoâng bieát thuûy chung cuûa thieän aùc, ñoù ñaït ñeán bieát ö? Bieát chung cuïc ñoù maø khoâng bieát khôûi ñaàu ñoù, ñoù ñaït ñeán bieát ö? Chæ coù ñaït ñeán bieát cuûa Thaùnh nhaân, bieát thuûy bieát chung, bieát nhoû nhieäm, bieát tan maát, thaáy ñoù suoát caû cheát soáng, u minh, maø thaønh töôïng thaønh hình ñaát trôøi, ñeán xa maø phaùt khôûi töø tình. Vuõ truï raát lôùn maø beân trong ôû taùnh, neân muoân vaät chaúng gì thaïnh baèng tình taùnh aáy vaäy. Tình aáy laø ñaàu tieân cuûa höõu, coù höõu thì coù aùi, coù aùi thì coù tham duïc, coù tham duïc thì coù nam nöõ muoân vaät sanh töû. Caûm cuûa sanh töû thì thieän aùc theo loaïi bieán. Thuûy ñoù chung ñoù theo soáng cheát maø chöa töøng döøng nghæ. Taùnh aáy laø ñaït ñeán cuûa Khoâng. Ñaït ñeán Khoâng thì chöa töøng Khoâng; ra sanh vaøo töû maø chaúng phaûi sanh chaúng phaûi töû. Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân do ñoù maø tòch maø minh vaäy, chæ caûm choã thích nghi. Phaøm tình aáy laø nguy laø thöùc, ñöôïc ñoù thì laøm aùi laøm hueä, laøm thaân, laøm thaân sô. Laøm sô thì hoaëc thieän hoaëc aùc, maát ñoù thì laø khinh laø doái, laøm hung taøn laøm chaúng töø toán, laøm tham laøm ñaém chìm tham duïc, laøm maát taâm, laøm dieät taùnh. Phaøm, taùnh aáy laø Chaân laø Nhö, laø ñaït ñeán, laø khoâng taø, laø thanh laø tònh.

Gaàn ñoù thì laøm Hieàn laøm ngöôøi chaân chaùnh, xa ñoù thì laøm Thaùnh thaàn laøm Ñaïi Thaùnh nhaân. Thaùnh nhaân duøng taùnh laøm giaùo ñeå daïy ngöôøi maø chaúng duøng tình. Ñoù neáu laø tích chöùa thì taùnh tình ôû taïi vaät, thöôøng vaäy uyeån vaäy. Tham taàm ñoù chaúng ñöôïc, khôi thaùo ñoù chaúng tuyeät, Ñaát trôøi coù cuøng, taùnh linh chaúng heát; naêm thuù ñoåi thay, tình luïy chaúng tan. Cho neân, tình taùnh aáy coù nghóa laø thieân haï khoâng theå chaúng choïn vaäy. Phaøm, laáy tình maø daïy ngöôøi, ñoù laø ôû trong khoaûng sanh töû, duøng taùnh maø daïy ngöôøi ñoù laø vöôït ngoaøi voøng sanh töû. Tình giaùo ñoù gaàn, taùnh giaùo ñoù xa, roäng ngoaøi sanh töû maø khoâng ñoù. Ñoù laø meâ lyù trôøi maø tuyeät nguoàn cuûa sanh soáng vaäy. Nhoû bieát chaúng kòp ñeán lôùn bieát, cuïc haïn cuûa giaàm gaø chæ trong khoaûng voø huû, cuõng chaúng vaäy ö?

Taâm ñoäng goïi laø nghieäp, nhoùm nghieäp goïi laø caûm, caûm aáy nghóa laø thoâng caû trong vaø ngoaøi. Trong thieân haï, taâm ai chaúng ñoäng? Nghieäp cuûa muoân vaät, ai maø chaúng caûm? Laøm lyù cuûa ngöôøi raát saâu saéc, laøm theá cuûa caûm raát xa vôøi. Cho neân, daân chuùng chaúng thaáy maø chaúng sôï, giaùo cuûa Thaùnh nhaân caån troïng ôû nghieäp, muoán ngöôøi ñoù haún caûnh tónh, muoán taâm ñoù caån troïng maùy ñoäng. Caûm beân trong goïi laø chieâu, caûm beân ngoaøi goïi laø öùng. Chieâu nghóa laø nhaân aáy, öùng nghóa laø quaû aáy. Nhaân quaû hình töôùng laø ñeàu laø döï vaäy. Phaøm, taâm ñoäng coù nghòch coù thuaän, neân tình cuûa thieän aùc sanh vaäy. Tình cuûa thieän aùc ñaõ phaùt, neân hoïa phöôùc öùng ñeán vaäy. Tình ñoù coù caïn saâu, baùo ñoù khinh troïng. Khinh thì coù theå ñoåi chuyeån, troïng thì chaúng theå döùt. Thieän aùc coù tröôùc sau, hoïa phöôùc coù nhanh chaäm. Tuy möôøi ñôøi, muoân ñôøi maø cuøng caûm aáy chaúng vöôït qua, ñaâu phaûi moät ñôøi maø thoâi vaäy? Phaøm, thieän aùc chaúng nghieäm ôû moät ñôøi maø nghi ngôø, ñoù cuõng laø keû meâ môø veà nhaân quaû vaäy. Baùo neáu chaúng do nhaân quaû thì thieân haï laáy gì ñeå khuyeân ngöôøi thieän? Caây khoâng thaáy noù lôùn maø ngaøy moät töôi toát, maøi chaúng thaáy noù tieâu maø ngaøy moät daàn khoâng. Nghieäp ñoù ôû ngöôøi nhö vaäy, coù theå chaúng caån troïng ö?

Vaät coù Taùnh, vaät coù maïng, vaät ham soáng, vaät gheùt cheát, caùc loaøi coù khí huyeát thaûy ñeàu nhö vaäy. Thaùnh nhaân do ñoù muoán soáng maø chaúng muoán gieát haïi. Phaøm soáng vaø gieát ñeàu coù nhaân quaû, thieän aùc coù caûm öùng. Nhaân ñoù thieän thì quaû ñoù Thieän, nhaân ñoù aùc thì quaû ñoù aùc. Phaøm taâm ham thích soáng laø thieän, taâm öa thích gieát laø haïi laø aùc. Caûm cuûa thieän aùc coù theå khoâng thaän troïng ö? Ngöôøi aên vaät, vaät cung caáp ngöôøi, xöa tröôùc cuøng maéc nôï nhau maø ngaàm cuøng ñeàn traû, bôûi do nghieäp kh- ieán neân nhö vaäy. Ngöôøi cuøng vôùi vaät maø chaúng hay bieát, cho raèng vaät töï nhieân trôøi sanh ñeå nuoâi döôõng ngöôøi. Trôøi sao quaù taø vaäy! Haïi taùnh maïng ñeå nuoâi döôõng taùnh maïng. Ñaïo trôøi raát möïc, nhaân ñöùc haù nhö vaäy

ö? Phaøm, lyù cuøng ñeàn traû cho nhau muø toái khoù maø noùi ñoù, theá baét gieát tích chöùa maø khoù thoâi nghæ vaäy. Neân phaùp xöa tröôùc khieán khoâng ñöôïc hung baïo. Phaøm vôùi vaät khoâng neân vaây nhoát, khoâng kòp thaønh ñaøn. Caàn caâu maø khoâng löôõi khoâng moùc, khoâng baén döøng nghæ, ñoù döøng gieát haïi daàn ö? Phaät giaùo daïy ngöôøi neân nuoâi soáng maø khoâng ñöôïc gieát haïi, coù theå chaúng suy nghó ö? Roõ raøng thay!

Tin lôùn thì gaàn, tin nhoû thì xa, gaàn traùi xa, xa traùi gaàn, do tình ngaên che maø khieán neân nhö vaäy. Thieân haï chaúng gì gaàn baèng taâm. Thieân haï chaúng gì xa baèng vaät. Ngöôøi phaøm chaúng tin taâm ñoù maø tin vaät ñoù, cuõng chaúng gaàn traùi xa, xa traùi gaàn ö? Cuõng chaúng meâ buoäc ñieân ñaûo baøy bieän ö? Taâm aáy laø nguoàn cuûa thoâng minh dueä trí. Chaúng ñöôïc nguoàn aáy maø choã phaùt coù theå khoâng troùi buoäc ö? Thaùnh nhaân do ñoù maø muoán ngöôøi töï tin ôû taâm hoï. Tin taâm hoï maø chaùnh ñoù thì laøm thaønh thöôøng, laøm thaønh thieän, laøm thaønh hieáu, laøm thaønh trung, laøm thaønh nhaân, laøm thaønh töø, laøm thaønh hoøa, laøm thaønh thuaän, laøm thaønh saùng suoát. Thaønh saùng suoát thì caûm ñaát trôøi, ñoäng Quyû thaàn maø thoâi vaäy, sao laïi coù theå ñaït ñeán Ñaïi ñaïo cuûa Thaùnh nhaân ö? Cho neân Thaùnh nhaân laáy tin taâm ñoù laøm lôùn. Phaøm, Thaùnh nhaân noùi roäng lôùn ñoù, noùi öôùc löôïc ñoù, chæ baøy ñoù, kheùo baøy ñoù ñeàu do vì chaùnh taâm ngöôøi vaø cuøng ngöôøi tin caäy. Ngöôøi maø khoâng tin lôøi noùi cuûa Thaùnh nhaân laø chaúng tin taâm hoï vaäy, töï vöùt boû, töï laàm hoaëc, ñaâu coù theå goïi laø saùng suoát ö? Laø baäc Hieàn ö?

Tu-ña-la-taïng nghóa laø gì? Laø hôïp lyù, laø kinh, Kinh nghóa laø thöôøng, laø xuyeân suoát, laø nhieáp thaâu. Hieån baøy ñieàu ñoù cuûa Tieàn Thaùnh vaø Haäu Thaùnh ñeàu nhö vaäy, chaúng gì kheùo baèng thöôøng. Gìn giöõ nghóa lyù maø chaúng maát, chaúng gì kheùo baèng xuyeân suoát (=Quaùn), bao goàm taát caû chuùng sanh maø daïy ñoù, chaúng gì kheùo baèng nhieáp thaâu vaäy!

A-tyø-ñaøm taïng nghóa laø gì? Laø Ñoái phaùp, laø Luaän, luaän aáy laø Phaùn, laø Bieän. Phaùt minh Toâng thuù cuûa Thaùnh nhaân, khoâng gì kheùo baèng Bieän. Chæ choã caïn saâu cuûa Ñaïo aáy khoâng gì kheùo baèng phaùn. Tyø-ni-taïng ng- hóa laø gì? Töùc laø giôùi, laø luaät; Luaät aáy laø cheá. Môû caùc thieän ngaên caùc aùc khoâng gì kheùo baèng cheá. Nhaân thöøa, Thieân thöøa nghóa laø gì? Töùc laø tieäm cuûa tieäm vaäy. Daãn daét theá tuïc chaúng gì thaïnh baèng ñaït ñeán tieäm. Thanh vaên thöøa nghóa laø gì? Töùc laø quyeàn, laø Tieäm, laø Tieåu Ñaïo. Duyeân giaùc thöøa nghóa laø gì? Cuõng laø Tieåu Ñaïo. Tuøy töøng ñoà vaät maø thích nghi ñoù, chaúng gì thaïnh baèng quyeàn, cuøng ñoù tieán maø chaúng cuøng ñoù höø, khoâng gì thaïnh baèng tieäm. Boà-taùt thöøa nghóa laø gì? Töùc laø Thaät, laø Ñoán, laø Ñaïi Ñaïo. Ngay taâm ngöôøi maø trao Ñaïi Ñaïo, khoâng gì thaïnh baèng Boà-taùt thöøa vaäy. Thöøa ñoù cuøng thoâng vôùi Dieäu giaùc, ñoù gaàn nhö aáy vaäy. Töù

luaân nghóa laø gì? Töùc laø phong, laø thuûy, laø kim, laø ñòa. Töù luaân aáy laø thieân ñòa, do ñoù maø thaønh hình. Quaùn xeùt veà Töù luaân thì thuûy chung cuûa ñaát trôøi coù theå bieát vaäy. Tam giôùi nghóa laø gì? Töùc laø Duïc giôùi, laø Saéc giôùi, laø Voâ saéc giôùi. Tam giôùi aáy laø nôi nöông töïa cuûa höõu tình. Quaùn xeùt Tam giôùi thì trong ngoaøi cuûa Luïc hôïp coù theå roõ raøng maø khoâng nghi ngôø vaäy. Luïc ñaïo nghóa laø gì? Laø Ñòa nguïc, laø suùc sanh, laø ngaï quyû, laø Tu-la, laø ngöôøi, laø trôøi. Luïc ñaïo aáy laø choã caûm cuûa taâm thieän aùc. Quaùn xeùt Luïc ñaïo thì coù theå caån troïng laøm taâm aáy vaäy. Töù sanh nghóa laø gì? Laø Thai sanh, laø Noaûn sanh, laø Thaáp sanh, laø Hoùa sanh. Töù sanh aáy laø choã thaønh cuûa höõu tình. Quaùn xeùt Töù sanh thì coù theå bieát nguyeân do cuûa hình maïng aáy vaäy. Nhaø naøo khoâng giaùo, saùch naøo khoâng noùi? Noùi gaàn maø chaúng noùi xa, thieân haï laøm sao bieát xa ö? Daïy ngöôøi maø chaúng daïy laïi ngöôøi khaùc, vaät aáy coù choã boû soùt ö? Phaøm, saâu toái, xa vôøi haún laø nôi tai maét ngöôøi khoâng kòp tôùi ñöôïc. Hoaûng hoát, bay laën, haún laø nôi söùc ngöôøi chaúng theå cöùu giuùp. Ngöôøi chaúng theå ñeán kòp, neân Thaùnh nhaân hay ñeán kòp ñoù; ngöôøi chaúng theå cöùu giuùp, neân Thaùnh nhaân hay cöùu giuùp ñoù. Thaùnh nhaân khoâng theå kòp thieân haï, ñoù troïn laø meâ môø. Phaøm, saâu toái xa vôøi laøm sao Thaùnh nhaân chaúng theå cöùu giuùp? Haøm linh saép ñaém chìm maø khoâng choã cöùu vôùt ö? Cho neân, giaùo cuûa Thaùnh nhaân ñoái vôùi xa gaàn, toái saùng, khoâng nôi naøo chaúng khaép, khoâng choã naøo chaúng hieån tröôùc. Thieân haï roäng lôùn ñoù thaûy ñeàu ñaày ñuû, ai coù nhö giaùo cuûa Thaùnh nhaân aáy vaäy?

Trôøi raát cao, ñaát raát xa, quyû thaàn raát saâu toái. Tu phaùp cuûa Thaùnh nhaân toâi thì trôøi ñaát öùng ñoù, döùt moät lôøi cuûa Thaùnh nhaân toâi thì Quyû thaàn thuaän ñoù. Trôøi ñaát vaø Thaùnh nhaân ñoàng taâm, Quyû thaàn cuøng Thaùnh nhaân ñoàng linh, bôûi vì loaïi aáy cuøng caûm maø vaäy. Tình chaúng ñoàng thì ngöôøi trôïn maét, loaïi chaúng ñoàng thì vaät traùi phaûn. Chaúng phaûi Ñaïo aáy thì Nhu Töû khoâng theo. Nay, phaøm caûm trôøi ñaát, chaán ñoäng quyû thaàn, ñöôïc traêm nhaø di ñòch, ñoåi thay xöa nay maø taâm aáy chaúng lìa, thì Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân toâi thaät laø Ñaïi thoâng ñaïi chí (=Raát Thoâng raát ñaït ñeán), ñoaùn coù theå thaáy vaäy.

Phaät nghóa laø gì? Chaùnh ôû moät aáy vaäy. Ngöôøi nghóa laø gì? Döï ôû moät aáy vaäy. Phaät cuøng ngöôøi laø moät maø thoâi vaäy. Muoân vaät goïi ñoù laø Danh, chí lyù goïi ñoù laø Thaät, chaáp Danh maø meâ môø Thaät, Thieân haï bieát ñeán ñoù ö? Ñaïo coøn nôi ngöôøi goïi laø nhaân, Ñaïo ôû nôi Phaät goïi laø quaû. Nhaân aáy laø noùi ôû chöa ñaït ñeán, quaû aáy laø noùi ñaõ ñaït ñeán vaäy. Ñaït ñeán thì chaùnh, chaùnh thì khoâng choã ôû maø chaúng töï ñaéc vaäy. Phaät ñaâu haún ôû hình cuûa Hình, nôùi tích cuûa tích. Hình tích laø coøn ôû giaùo aáy vaäy. Giaùo aáy

laø laøm voán cuûa chaùnh aáy vaäy. Rieâng vaïn vaät chaúng gì thaïnh baèng Danh, ñoàng muoân vaät chaúng gì thaïnh baèng Thaät. Thaùnh nhaân duøng Thaät chæ daïy ngöôøi, muoán ngöôøi ñaïi ñoàng ñoù vaäy. Thaùnh nhaân duøng Danh ñeå laïi chæ daïy ngöôøi laø phoøng ñaïi dò cuûa ngöôøi vaäy. Quaùn xeùt nguyeân do giaùo cuûa Thaùnh nhaân, thì ñaït ñeán cuûa Danh vaø Thaät, ñoaùn coù theå thaáy vaäy.

Ngöôøi naøo khoâng taâm? Ngöôøi naøo khoâng dieäu? Giaùo naøo khoâng Ñaïo? Ñaïo naøo khoâng truùng? Ñaïi khaùi noùi truùng thì thieân haï chaúng raûo theo ñeán ñaïo aáy. Hoån ñoän noùi dieäu aáy thì thieân haï chaúng caàu ñeán taâm aáy. Chaúng heát ôû ñeán taâm ñeán ñaïo, thì laø nguïy, laø cuoàng, laø kieâu caêng, laø khinh maïn, do ñoù maø chaúng tu vaäy. Sanh töû laø nhaân theo bieán hoùa, do ñoù maø chaúng caûnh raên vaäy. Dieäu coù dieäu, coù ñaïi dieäu; truùng coù söï truùng coù lyù truùng. Phaøm söï truùng aáy laø cheá truùng cuûa cuûa muoân vaät aáy vaäy. Lyù truùng aáy chí chaùnh cuûa taùnh lyù aáy vaäy. Phaøm dieäu aáy laø dieäu cuûa dieäu vaäy. Ñaïi dieäu aáy laø dieäu aáy laïi dieäu vaäy.Dieäu laø Baùch gia ñeàu noùi maø chöa töøng kòp ñeán ñaïi dieäu aáy. Ñaïi dieäu laø chæ Thaùnh nhaân toâi suy ñoù, cuøng cöïc caùc dieäu aáy vaäy. Phaøm, söï truùng laø Baùch gia ñeàu vaäy, toâi cuõng nhö vaäy. Lyù truùng laø Baùch gia tuy dö truùng maø chöa töøng ñaït ñeán truùng, chæ coù Thaùnh nhaân toâi chaùnh truùng aáy ñeå nghieäm ñoù khoâng gì chaúng truùng vaäy. Noùi laø Taâm, laø Ñaïo, laø Danh aáy vaäy. Noùi laø Truùng, laø Dieäu, laø ngoân ngöõ aáy vaäy. Danh vaø ngoân tuy khaùc nhau maø chí linh laø moät vaäy. Moät töùc laø moät, muoân laïi muoân, chuyeån ñoù trieån ñoù, töông giao dung nhieáp maø haïo nhieân chaúng cuøng. Phaøm, ñaïi dieäu laïi huyeàn, ñoù nhö ñaây aáy vaäy. Neân noù neùm Ñaïi Thieân ñeán phöông ngoaøi, ñaët ñeå Tu-di nôi haït caûi, maø Baäc Chí nhaân chaúng nghi ngôø, chæ noùi dieäu maø thoâi vaäy, noùi truùng maø thoâi vaäy, laïi ñaâu laáy gì ñeå theâm. Noùi bieån haún laø saâu, maø chín vöïc saâu nôi bieån, con cuûa Di Kheâ ñaâu tin ôû ñuøa bôûn.

Giaùo khoâng theå caâu neä, Ñaïo khoâng theå troáng khoâng. Caâu neä giaùo laø quaû ñaém ôû veát tích, troáng khoâng ñaïo laø boû maát goác. Caâu neä aáy laø quaû, troáng khoâng aáy laø chaúng kòp. Ñoù laø hoaïn chæ moät vaäy. Do ñoù Thaùnh nhaân laøm lyù haún chaân thaät, laøm söï haún quyeàn bieán, maø söï vaø lyù ñeàu laáy ñaïi truùng ñöôïc vaäy. Phaøm, söï coù thích nghi, lyù coù ñaït ñeán. Theo thích nghi aáy maø thích nghi ñoù, do vaäy, laøm giaùo cuûa Thaùnh nhaân vaäy. Ngay ñaït ñeán aáy maø ñeán ñoù, vì vaäy, laøm Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân vaäy. Hai vua ôû thôøi nhaø Löông vaø nhaø Teà (vua Voõ Ñeá-Tieâu Dieãn 502-550 thôøi nam Löông vaø vua Tuyeân Ñeá-Cao Döông 550-560 thôøi Baéc Teà) traùi thích nghi aáy maø phuïng söï giaùo, cuõng chaúng laø caâu neä ö? Hai vua ôû thôøi nhaø Nguïy vaø nhaø Chu (vua Thaùi Voõ Ñeá-Thaùc Baït Ñaøo 428-452 thôøi Baéc Nguïy vaø vua Voõ Ñeá- Voõ Vaên Ung 561-579 thôøi Baéc Chu) heát saïch ñaït ñeán aáy

maø döï ñaïo, cuõng chaúng laø troáng khoâng ö? Phaøm, giaùo cuûa Thaùnh nhaân chæ thieän maø thoâi, coøn ñaïo cuûa Thaùnh nhaân chæ chaùnh maø thoâi. Ngöôøi aáy chaùnh ngöôøi aáy, vieäc aáy thieän vieäc aáy, chaúng keå laø Taêng só chaúng keå laø Nho só, chaúng haún laø kia, chaúng haún laø ñaây, Kia vaø ñaây laø tình, Taêng vaø Nho laø veát tích vaäy. Thaùnh nhaân giaùng tích, do vì coøn goác, Thaùnh nhaân thöïc haønh tình do vì thuaän taùnh. Coøn goác maø chaúng treä nôi veát tích, coù theå noùi laø quyeàn; thuaän taùnh maø chaúng treä tình coù theå duøng noùi laø thaät. Ngaøy xöa, Thaïch Hoå, duøng quyeàn bính nöôùc nhaø maø gieát phaït,

oâng laïi nghi laø phuïng söï Phaät maø khoâng thaáy giuùp ñôõ, Phaät Ñoà Tröøng môùi baûo cuøng Thaïch Hoå raèng: “Vöông giaû phaûi duøng taâm theå ñaïi thuaän ñeå ñoàng hôïp Tam baûo, neáu noù laø hung ngu chaúng theå giaùo hoùa chuyeån ñoåi, sao ñöôïc chaúng traùch phaït. Chæ haønh hình vôùi ngöôøi coù theå haønh hình, coù theå phaït vôùi ngöôøi coù theå phaït. Neáu nhö hình phaït chaúng truùng, tuy khinh cuûa caûi maø kính phuïng Phaät naøo coù ích gì?”

Vua Vaên Ñeá (Löu Nghóa Long 424-454) thôøi tieàn Toáng, noùi cuøng Sa-moân Caàu-na-baït-ma raèng: “Traãm thaân theo vieäc nöôùc, tuy muoán trai giôùi chaúng gieát haïi sao ñöôïc nhö Phaùp?” Sa-moân Caàu-na-baït-ma ñaùp: “Choã tu haønh cuûa Ñeá Vöông so vôùi thaát phu coù khaùc. Ñeá Vöông chæ chaùnh môû lôøi phaùt leänh, khieán taâm thaàn ngöôøi vui hoøa. Taâm thaân ngöôøi vui hoøa thì möa gioù thuaän, möa gioù thuaän thì muoân vaät ñöôïc toaïi söï sanh tröôûng. Laáy ñoù maø trì trai, trai cuõng ñaït ñeán vaäy; laáy ñoù maø khoâng gieát haïi, ñöùc cuõng lôùn vaäy, naøo haún boû böõa aên ngon nöûa ngaøy, ñeå toaøn ma- ïng cuûa moät caàm thuù môùi laø tu ö?” Vua Vaên Ñeá, voã aùn ngôïi khen raèng: “Ngöôøi theá tuïc meâ môø lyù xa, chö Taêng dính keït ôû giaùo gaàn. Neáu nhö lôøi cuûa oâng noùi, thaät ñaùng goïi laø ñaït ñaïo cuûa Thieân haï, coù theå luaän cuøng ngaèn meù cuûa trôøi ngöôøi vaäy”. Sa-moân Phaät Ñoà Tröøng vaø Caàu-na-baït- ma laø caùc baäc chí nhaân ôû thôøi xöa tröôùc, coù theå goïi laø bieát ñöôïc quyeàn bieán vaäy.

Thaùnh nhaân duøng Nguõ giôùi ñeå daãn daét theá tuïc, daïy ngöôøi tu, ngöôøi duøng gieo gioáng ngöôøi. Tu ñoù thì ôû taïi thaân ñoù, gieo gioáng ñoù thì ôû taïi thaân ñoù. Cuøng ngöôøi thuaän lyù, ñoù goïi laø thieän, theo thieän khoâng veát tích goïi ñoù laø hoùa. Thieän ñoù neân ngöôøi meán moä maø töï khuyeân. Hoùa ñoù neân ôû nôi ngöôøi maø chaúng hieån baøy. Cho neân thieân haï khoâng ñöôïc laáy kieåm hieäu coâng aáy, thieân haï khoâng theå ñöôïc laáy baøn nghò ñöùc aáy. Nhöng thieân haï ít xaáu aùc, ai bieát chaúng phaûi nhaân maø toån ñoù. Thieân haï nhieàu thieän, ai bieát chaúng phaûi nhaân maø ích ñoù. Coù ngöôøi cho raèng, Phaät khoâng coù choã trôï giuùp bình trò thieân haï vuûa Vöông giaû. Ñoù laø ngöôøi chaúng thaáy ñöôïc Lyù vaäy.

Thieän chaúng tu thì nhaân ñaïo döùt tuyeät; taùnh chaúng saùng toû thì thaàn ñaïo dieät maát. Thöôøng luoân cuûa ñaát trôøi laø thaàn, linh toäc cuûa muoân vaät laø ngöôøi. Thaàn aáy môø toái sanh, sanh laø do vì khaùc vaäy. Ngöôøi aáy maát linh toäc laø do vì suy vaäy. Thaùnh nhaân troïng thaàn ñaïo, do vì suy taùnh maø noái doõi ñoù vaäy. Ngöôøi, trôøi, Thaùnh nhaân, ai chaúng töø töï taùnh maø sanh ra? Thaùnh nhaân, trôøi, ngöôøi, ai chaúng töø thieän maø thaønh? Sanh ra haún laø coù goác aáy vaäy, ñöôïc thaønh haún laø giaùo aáy vaäy. Laém nhieàu thaønh ñoù laø Ñaïi thaønh aáy vaäy; muoân goác ñoù laø goác lôùn aáy vaäy. Thaùnh nhaân duøng taùnh noái doõi, bôûi cuøng thieân haï saâu daøy goác lôùn aáy vaäy. Thaùnh nhaân duøng thieän ñeå lôïi ích, bôûi cuøng thieân haï chuyeân Ñaïi thaønh aáy vaäy. Goác cuûa cha meï laø goác thöù, thaønh cuûa cha meï laø thaønh thöù. Goác thöù vaø thaønh thöù coù khaû naêng thaønh hình ngöôøi maø khoâng coù khaû naêng khieán ñoù haún laø ngöôøi vaäy. Ñeå khieán ñoù haún laø Thaàn, haún laø goác lôùn Ñaïi thaønh tröôùc ñoù vaäy, maø sau ñoù tieáp thaønh goác thöù thaønh thöù laø coù nghóa bieát goác vaäy. Phaøm, thieân haï laáy cha con vôï choàng laøm Nhaân ñaïo laø thaáy duyeân cuûa Nhaân ñaïo maø khoâng thaáy nhaân aáy vaäy. Duyeân laø gaàn, nhaân laø xa. Phaøm, thieân haï bieát duøng bieán hoùa töï nhieân laøm Thaàn ñaïo, laø thaáy ñoù vaäy maø khoâng thaáy ñoù sôû dó vaäy. Vaäy laø hieån baøy, sôû dó vaäy laø u aån, cho neân Thaùnh nhaân suy ñoù sôû dó vaäy laø duøng heát u minh cuûa Thaàn ñaïo vaäy. Suy xa ñoù maø löôïc gaàn ñoù, duøng ñeå nghieäm nhaân quaû cuûa Nhaân ñaïo vaäy. Thaùnh nhaân hoï cuøng thuûy chung cuûa thieân haï ö? Thaùnh nhaân chaúng töï töông tuïc. Toäc aáy cuøng vôùi toäc ngöôøi maø töông tuïc ñoù. Hoï laøm toäc maø chaúng laøm Ñaïi toäc aáy ö? Thaùnh nhaân chaúng töï noái doõi. Noái doõi aáy cuøng vôùi goác taùnh, maø cuøng thieân haï noái doõi ñoù, hoï laøm noái doõi cuõng chaúng noái doõi lôùn aáy ö?

Giaùo noùi veà Boá thí nghóa laø gì? Boá thí, ôû nguyeân giaùo toâi tuy coù lu- aän baøn maø chöa töôøng taän, ñaây môùi töôøng taän aáy vaäy. Boá thí aáy laø Thaùnh nhaân muoán ngöôøi laøm phöôùc vaäy. Phaøm, phöôùc ñaâu coù hình töôïng ö? Taïi nôi hoï laøm, taâm thieän hay laø baát thieän. Ngöôøi coù taâm tham lam keo laän ñoù laø baát thieän, ngöôøi coù taâm cöùu ngöôøi giuùp vaät ñoù laø thieän. Thieän taâm caûm ñoù thì laøm phöôùc. Taâm chaúng thieän caûm ñoù thì laøm cöïc. Lyù cuûa Phöôùc vaø Cöïc coøn ôû trong Hoaøng cöïc cuûa Nho gia. Hoaøng cöïc laø bôûi nhaäp maø chaúng baøn nghò aáy vaäy. Phaøm, noùi laø Boá thí töùc Thaùnh nhaân muoán ngöôøi phaùt taâm caûm phöôùc aáy vaäy. Phaùt taâm ñoù coù öu lieät (Hôn keùm) thì öùng ñoù cuõng coù haäu baïc (Daøy moûng). Vì Phaät söï maø phaùt taâm Boá thí ñoù laø öu vaäy. Vì theá söï maø phaùt taâm Boá thí ñoù laø lieät. Thaùnh nhaân muoán phöôùc cuûa ngöôøi haún laø saâu daøy, neân tröôùc öu maø sau lieät. Lieät coù nghóa laø thaáp heøn, öu coù nghóa laø hôn thaéng. Nho gia noùi phöôùc laø Bò

(ñuû coû). Bò laø teân cuûa Baùch Thuaän. Khoâng gì chaúng thuaän ñoù goïi laø Bò. AÁy laø noùi duyeân ñoù maø chaúng noùi nhaân ñoù. Chaúng phaûi nhaân thì thieân haï khoâng bieát sôû dó hoï laøm phöôùc vaäy. Ñaát choã gieo troàng moûng thì vaät ñöôïc tröôûng thaønh chaúng töôi toát. Ñaát choã gieo troàng toát thì vaät ñöôïc thaønh haún laø lôùn maïnh. Cho neân, Thaùnh nhaân chæ baøy hôn keùm (öu lieät) cuûa ngöôøi, ñaâu coù choã caåu thaû ö? Nhö duøng cuûa caûi maø Boá thí cho ngöôøi, phöôùc aáy coù theå löôøng ñöôïc vaäy. Duøng phaùp ñeå boá thí cho ngöôøi, phöôùc aáy chaúng theå löôøng ñöôïc. Coù theå löôøng laø vì theá gian maø noùi, khoâng theå löôøng laø vì xuaát theá gian maø noùi ñoù vaäy.

Giaùo haún toân troïng Taêng nghóa laø gì? Taêng laø ngöôøi laáy Phaät laøm gioøng hoï, laáy Nhö Lai laøm nhaø, laáy Phaùp laøm thaân, laáy Tueä laøm maïng, laáy Thieàn duyeät laøm thöùc aên, neân chaúng caäy gioøng hoï theá tuïc, chaúng taïo döïng gia ñình theá gian, chaúng söûa sang hình haøi, chaúng tham soáng, khoâng sôï cheát, chaúng ñaém chìm trong naêm muøi vò. Hoï coù Giôùi ñeå phoøng ngöøa thaân, coù Ñònh ñeå nhieáp taâm, coù Tueä ñeå bieän minh. Noùi veà giôùi aáy laø tröø saïch ba thöù meâ hoaëc maø troïn ñôøi chaúng dô baån; noùi veà Ñònh aáy laø laëng leõ tö löï chaân chaùnh thaàn minh maø troïn ngaøy chaúng loaïn; noùi veà Tueä aáy laø suøng ñöùc bieän hoaëc maø hieån nhieân. Duøng ñoù ñeå tu thì goïi ñoù laø Nhaân, duøng ñoù ñeå thaønh thì goïi ñoù laø Quaû. Hoï ñoái vôùi vaät thì coù töø coù bi, coù theä nguyeän lôùn, coù ban aân hueä lôùn. Töø aáy laø thöôøng muoán an muoân vaät, Bi aáy laø thöôøng muoán cöùu caùc khoå, Theä nguyeän aáy laø theà cuøng thieân haï thaáy ñöôïc Chaân ñeá. AÂn hueä ñoù laø duøng chaùnh phaùp ban traûi cho quaàn sanh. Thaàn maø thoâng ñoù, trôøi ñaát chaúng theå keàm keïp; kín ñaùo maø thöïc haønh ñoù, Quyû thaàn chaúng theå löôøng bieát. Hoï dieãn noùi phaùp thì bieän giaûng khoâng ngöng treä. Hoï hoä phaùp thì phaán phaùt chaúng ñoaùi hoaøi töï thaân. Hoï hay nhaãn vieäc maø ngöôøi chaúng theå nhaãn, hay laøm vieäc maø ngöôøi chaúng theå laøm. Hoï soáng vôùi chaùnh maïng laø khaát thöïc maø aên nhöng chaúng laáy laøm xaáu hoå. Hoï ít tham muoán laø maëc y phuïc phaán taûo khaâu vaù, trì Baùt maø chaúng laáy laøm ngheøo baàn. Hoï khoâng tranh ñua laø coù theå nhuïc maø khoâng theå khinh. Hoï khoâng oaùn laø coù theå ñoàng maø khoâng theå toån. Duøng thaät töôùng tieáp ñaõi vaät, duøng chæ töø ñeå töï tu. Neân hoï ñoái vôùi thieân haï hay haún hoøa hay kính khaép. Hoï noùi naêng khoâng hö doái, neân hoï laøm nieàm tin raát thaáu ñaït. Hoï tu phaùp voâ ngaõ neân hoï nhöôøng nhòn raát chaân thaønh. Hoï coù oai ñaùng kính, coù nghi ñaùng laøm khuoân pheùp. Ngöôøi trôøi mong ngoùng maø nghieãm nhieân. Hay laøm phöôùc cho ñôøi, hay daãn daét phaøm tuïc. Hoï queân luõ hình haøi phoù thaùc cho caàm thuù maø chaúng keo laän. Hoï ñoïc tuïng xong vaøo giöõa naéng möa maø chaúng töøng pheá boû. Hoï vì Phaùp maø ra, ñi giöõa nhaân gian khaép cuøng tuï laïc, xem danh döï

chæ nhö tieáng vang trong hang coác, nhìn lôïi loäc chæ tôï löôùt giöõa buïi traàn, troâng vaät saéc chæ nhö gôïn naéng, aáp aám ngheøo beänh, kieäu ñaøi loän xoän maø chaúng laáy laøm thaáp heøn, vì Ñaïo maø soáng vaäy. Tuy ôû nôi nuùi saâu hang cuøng, duøng coû laøm aùo maëc, laù caây laøm thöùc aên, vaãn yeân nhieân töï ñaéc. Khoâng theå duøng lôïi maø duï doã, khoâng theå duøng theá maø khuaát nhuïc. Taï Thieân töû chö haàu maø chaúng laáy laøm cao. Hoï ñoäc laäp vaäy, do Ñaïo maø töï thaéng, tuy hình aûnh cuøng gom thaâu maø chaúng laáy laøm coâ quaïnh. Hoï soáng vôùi ñoaøn theå duøng phaùp laøm quyeán thuoäc, nhoùm tuï ngöôøi caû boán bieån maø chaúng laáy laøm hoån ñoän, ñoù ñaùng neân hoïc vaäy. Tuy Ba taïng, Möôøi hai boä loaïi kinh giaùo vaø saùch cuûa Baùch gia dò giaùo, khoâng gì chaúng bieát; ngoân töø cuûa tha phöông khaùc toäc, khoâng gì chaúng thoâng. Toá thuaät phaùp aáy thì coù vaên chöông, haønh trung ñaïo aáy thì chaúng Khoâng chaúng Höõu, hoï tuyeät hoïc vaäy. Lìa nieäm thanh tònh thuaàn chaân nhaát nhö, chaúng laïi coù choã phaân bieät. Taêng, hoï laøm ngöôøi thaáu ñaït, hoï laøm taâm ñoaøn, hoï laøm ñöùc hoaøn bò, hoï laøm ñaïo lôùn, hoï laøm baäc Hieàn chaúng phaûi choã goïi laø Hieàn cuûa ngöôøi ñôøi. Hoï laøm baäc Thaùnh, chaúng phaûi choã goïi laø Thaùnh cuûa ngöôøi ñôøi. Hoï laø Hieàn thaùnh xuaát theá thuø thaéng. Taêng laø nhö vaäy, coù theå chaúng toân troïng ö?

Duøng theá phaùp laøm Tòch taêng (xeáp ñaët sô boä chö taêng) nghóa laø gì? Tòch taêng chaúng phaûi coù töø xa xöa, ñoù laø do yù Bao Chu (vua Voõ Ñeá-Voõ Vaên Ung 561-579 thôøi Baéc Chu) vaäy. Taêng laø ngöôøi xa lìa traàn tuïc, hoï ôû ngoaøi boán haïng daân. Tòch taêng laø Daân chuùng nuoâi döôõng chö taêng vaäy. Thaùnh nhaân toâi ôû ñôøi, nöôùc nhaø coù taêng, duøng taêng phaùp ñeå trò nöôùc nhaø, coù tuïc duøng tuïc phaùp ñeå trò ñoù, moãi moãi duøng theo phaùp rieâng cuûa hoï maø trò ñoù, chöa töøng nghe duøng theá phaùp ñeå kieåm chöùng chö taêng. Ñaâu chaúng phaûi do Thaùnh nhaân ñaõ aån, Ñaïo aáy raát suy, ñoà chuùng ôû taïp quaù laém, Phaät phaùp chaúng thaéng ngöôøi aáy maø vaäy ö? Vuõ gia sanh ÖÙng long, ÖÙng long sanh Phuïng hoaøng, Phuïng hoaøng sanh caùc gioáng chim, vaät laâu môùi bieán, theá ñoù laø töï nhieân. Ñaõ bieán thì khoâng theå khoâng cheá. Cheá laø ôû nôi khu ñoù bieät ñoù taø chaùnh cong thaúng. Khoâng theå xem ñaïi khaùi vaäy. Ñaù coù ngoïc, coû coù lan, trong loaøi ngöôøi haù khoâng coù baäc Thaùnh Hieàn ö? Bieåu döông moät ñieàu thieän thì thieân haï khuyeán thieän, leã moät baäc Hieàn thì thieân haï kính moä baäc Hieàn. Caùc baäc Cao taêng töø xa xöa cho ñeán gaàn nay, thaáy Thieân Töû chaúng xöng teân, döï cheá thö thì goïi laø Sö laø Coâng. Sa- moân Taêng Vieãn ôû Chung Sôn, xe kieäu ñaõ ñeán nôi cöûa maø vaãn ngoài yeân treân saøng toøa khoâng nghinh ñoùn. Sa-moân Tueä Vieãn ôû Hoå Kheâ, Thieân Töû ñeán Taàm Döông maø ban chieáu chaúng ra khoûi nuùi. Thôøi aáy, tieáp ñaõi ngöôøi aáy, toân quyù ñöùc cuûa hoï, cho neân Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân ñoù phaán phaùt, hoïc

troø hoï kính chuoäng Ñöùc. Nho gia noùi: “Quyù Ñöùc laøm gì vaäy? Ñeå laøm hoï gaàn nôi Ñaïo vaäy”. Nho gia haù chaúng vaäy ö? Ngöôøi ñôøi sau meán moä Cao taêng, giao tieáp vôùi Khanh Ñaïi phu coøn chaúng tieáp ñaõi, giöõ leã cuûa keû haï só. Hoï ñi hoï ôû chaúng nhö haïng ngöôøi thöôøng ngu töï ñaéc, huoáng gì nhö Sa-moân Taêng Vieãn ra maét Thieân töû ö? Huoáng gì nhö Sa-moân Tueä Vieãn töï nhieân ö? Mong ngoùng daáy noåi cuûa Ñaïo toâi. Toâi vaø moïi ngöôøi cuøng tu, ñoù coù theå ñöôïc ö? Coøn giaùo aáy maø chaúng caàn ngöôøi aáy coøn, caùc nôi laáy gì laøm lôïi ích ö? Chæ coù ñaây chöa töøng khoâng rôi leä vaäy.

Giaùo goïi laø Truù trì, nghóa laø gì? Truù trì aáy nghóa laø Tòch nhaân gìn giöõ phaùp aáy khieán maõi an truù maø chaúng dieät maát vaäy. Giôùi Ñònh Tueä laø duïng cuï cuûa gìn giöõ Phaùp. Vöôøn taêng chuyeân vaät laø voán gìn giöõ Phaùp. Phaùp aáy laø Ñaïo cuûa Ñaïi Thaùnh. Voán laø duïng cuï ñôïi ngöôøi aáy maø sao cöû khaép, kheùo duïng cuï aáy maø chaúng kheùo voán, aáy thì khoâng theå vaäy. Kheùo voán aáy maø khoâng kheùo duïng cuï aáy cuõng khoâng theå vaäy. Ñeàu kheùo thì coù theå duøng ñeå gìn giöõ maø an truù ñoù vaäy. Xöa kia, Truù trì nôi Linh Sôn, laáy toân giaû Ñaïi Ca-dieáp thoáng nhieáp ñoù. Truù trì ôû Truùc laâm laáy laáy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laøm chuû ñoù. Cho neân giaùo cuûa Thaùnh nhaân thaïnh, phaùp cuûa Thaùnh nhaân tröôøng toàn. Thaùnh nhaân ñaõ aån, ñoù laø soá ñôøi cuøng maát, meânh man ñaõ laâu vaäy. Chuùng ta kieâu haõnh môùi duøng Truù trì danh ñoù, lôïi ñoù, theá ñoù. Thieân haï cuøng taäp mòt môø roái ren vaäy, ngoõ haàu thaønh phong thaønh tuïc. Thaùnh nhaân chaúng xuaát hieän laïi, nhö vaäy, ai laøm ñoù chaùnh? Haøng ngoaïi veä chaúng troâng nhìn chaúng choïn löïa, muoán phong hoùa cuûa Thaùnh nhaân toâi chaúng suy, mong Phaùp cuûa Thaùnh nhaân toâi caøng xöông thaïnh maø khoâng theå ñöôïc vaäy. Buoàn thay! Toâi mong ngoùng laøm sao?

Taêng trò chaùnh maø phaåm traät saùnh vôùi Thò trung, nghóa laø gì? Trò chaùnh chaúng phaûi coù töø xa xöa, maø ñöôïc baét ñaàu töø thôøi Dieâu Taàn. Trò chaùnh coù theå ñöôïc vaäy, Trò phaåm traät thì khoâng theå ñöôïc vaäy. Taêng laø ngöôøi vaát boû vinh lôïi, vì ñöùc thaéng vöôït cao ngoaøi ñôøi, ñaâu döï vaøo söï suûng aùi boång loäc ö? Ñem Taêng so saùnh phaåm traät, haù chaúng phaûi taïo ra moái tranh giaønh theá quyeàn ôû ñôøi sau ö? Ñaïo maøi giuõa chaúng saùng, khoâng bieát maéc möu ñoù daàn daàn, laø loãi quaù cuûa Ñaïo maøi giuõa vaäy. Phaøm, Taêng laø ngöôøi ñöôïc sinh ra töø giôùi ñònh tueä, Chaùnh aáy laø sanh ra töø thaät saùng aáy vaäy. Taêng chaúng thaät saùng thì sao coù theå thaønh Giôùi, thaønh Ñònh, thaønh Tueä ö? Chaúng thaønh giôùi ñònh tueä thì toâi khoâng bieát hoï laáy gì ñeå laøm chaùnh vaäy. ÔÛ thôøi nhaø Toáng, nhaø Teà, nhaø Löông, nhaø Traàn, caû boán trieàu ñaïi cuõng men theo thôøi nhaø Taàn maø laøm Trò chaùnh. Hai thôøi nhaø Nguïy, nhaø Teà vaø Haäu Chu caûi ñoåi cheá cuûa nhaø Taàn maø ñaët Trò thoáng. Nhaø Tuøy tieáp theo nhaø Chu maø ñaët Trò thoáng. Ñeán thôøi Tieàn

Ñöôøng thay ñoåi nhaø Tuøy, baõi boû thoáng maø ñaët laø Luïc. Quoác Trieàu chuùng ta men theo cheá cuûa thôøi Tieàn Ñöôøng, ôû hai Kinh ñoâ thì ñaët laø Luïc, ôû caùc quaän thì ñaët laø Chaùnh. Phaøm töø xöa ñeán nay men nöông thay ñoåi tuy khaùc, maø laøm chuû aáy chæ laø moät. Thieân haï khoù ôû ñöôïc ngöôøi maø xöa nay ñeàu vaäy. Neáu ñöôïc Chaùnh ñoù, thì chuùng ta ngoõ haàu khoâng taø vaäy. Thaän troïng ñoù thay! Thaän troïng ñoù thay! Khoù ngöôøi aáy vaäy.

Höõu hình ra Voâ hình, Voâ hình ra Höõu hình, neân Ñaïo cuûa baäc Chí thaàn khoâng theå duøng Höõu ñeå tìm, khoâng theå duøng Voâ ñeå löôøng. Khoâng theå vì Ñoäng maø maát, khoâng theå vì Tónh maø ñöôïc. Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân khoâng ö? Thì ñôøi ñôøi sau laïi. Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân chaúng khoâng ö? Thì sanh sao chaúng heát saïch? Kheùo thaáu roõ khoâng vaø chaúng khoâng, ñoái vôùi Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân ñoù môùi ngoõ haàu vaäy. Phaøm, kieåm nghieäm veà khoâng chaúng gì baèng xeùt ôû Höõu hình. Xeùt Höõu hình chaúng nhö bieát Voâ hình. Bieát Voâ hình thì coù theå duøng ñeå troâng nhìn Thaàn minh. Troâng nhìn Thaàn minh môùi ñaàu coù theå duøng ñeå noùi Ñaïo. Ñaïo aáy laø tích chöùa cuûa Thaàn. Nhaän bieát noùi noù töï sanh ra. Nhaän bieát ñoù laø nguoàn ñaïi hoaïn. Cho raèng, Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân laø khoâng, ñoù laø ñaém chìm nôi khoâng hoãn ñoän mòt môø, beänh laïi caøng beänh theâm vaäy. Thieân haï nhö vaäy ai coù theå trò ñoù ö?

Thieân haï khoâng tin taùnh laøm nhaân cuûa Thaùnh nhaân, thieân haï khoâng tin taùnh laøm quaû cuûa Thaùnh nhaân. Thieân haï laàm hoaëc taùnh maø khoâng bieát tu taùnh, thieân haï noùi taùnh maø khoâng bieát thaáy taùnh. Khoâng tin taùnh cuøng Thaùnh nhaân ñoàng nhaân, töï meâ muoäi vaäy. Khoâng tin taùnh cuøng Thaùnh nhaân ñoàng quaû, töï vaát boû vaäy. Chaúng tu taùnh maø taùnh chìm ñaém laàm hoaëc vaäy. Khoâng thaáy taùnh maø hoï noùi taùnh laø chaúng xeùt vaäy. Cho neân, chæ tu khoâng gì baèng nhaân, khaéc thaønh khoâng gì nhö quaû. Toaøn taùnh khoâng gì baèng tu, xeùt taùnh chaèng gì baèng chöùng. Nhaân aáy laø phoâ baøy cuûa tu taùnh, quaû aáy laø hieäu nghieäm cuûa thaønh taùnh. Tu aáy laø duïng cuûa trò taùnh, chöùng aáy laø nghieäm cuûa thaáy taùnh. Thieân haï taâm hoï môùi taùn ñoù, loaïn ñoù, bieáng löôøi ñoù, khinh maïn ñoù. Cho raèng khoâng haún nhaân maø troáng khoâng phoâ baøy aáy, thì thieân haï laáy gì khuyeân hoï tu taùnh maø tieán ñeán thaønh ñaáy ö? Taâm cuûa thieân haï môùi nghi ngôø ñoù laàm hoaëc ñoù, maø chaúng ñònh vaäy. Cho raèng khoâng haún quaû maø troáng khoâng hieäu nghieäm aáy, thì thieân haï laáy gì ñeå chæ baøy hoï thaønh taùnh vaø hieån baøy quaû aáy coù choã ñaït ñeán ö? Cho raèng chaúng haún tu maø troáng khoâng duïng cuï aáy, thì thieân haï taùnh hoï coù theå chaúng ngaên che, quaû toû saùng laïi tònh ö? Chaáp coù chaáp khoâng, chaáp thöôøng, chaáp ñoaïn, trong thieân haï thuyeát aáy môùi roái ren cuøng laãn loän maø chaúng bieän raønh. Cho raèng chaúng haún chöùng maø

troáng khoâng öùng nghieäm aáy, thì thieân haï coù theå duøng rieâng hoï thaáy taùnh ñoù laø chaùnh hay taø ö? Laø ñaït ñeán hay chaúng ñaït ñeán? Baùch gia ñeàu noùi taùnh maø khoâng vieäc ôû nhaân ôû quaû, ôû tu, ôû chöùng. Hoï ñoái vôùi taùnh quaû thaät coù hieäu nghieäm roõ raøng ö? Chö Töû chuyeân vieäc taùnh, maø chaúng caàu ôû nhaân, ôû quaû, ôû tu ôû chöùng. Hoï ñoái vôùi taùnh coù theå ñaït ñeán ñoù ö? Cho neân, Thaùnh nhaân cuûa toâi noùi taùnh, haún tröôùc tieân ôû nhaân quaû tu chöùng aáy vaäy. Dieäu chæ thay! Thieân haï khaù neân suy nghó ñoù vaäy!

Giaùo cuûa Thaùnh nhaân coøn ôû ñaïo, ñaïo cuûa Thaùnh nhaân coøn ôû giaùc. Giaùc thì toû saùng, baát giaùc thì chaúng toû saùng, chaúng toû saùng thì quaàn linh do vaäy caùch bieät vôùi Thaùnh nhaân. Giaùc aáy laø chaúng phaûi tieäm giaùc, cöïc giaùc. Cöïc giaùc laø hay hoaøn taát vieäc cuûa Thaùnh nhaân, giaùc aáy, ñoù goïi laø Phaät. Huoáng gì aáy, ñoù goïi laø Thöøa, giaùc ñoù ñeå thaønh Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân. Thöøa ñoù ñeå ñeán ñòa vöùc cuûa Thaùnh nhaân, caùc baäc Tieàn Thaùnh Haäu Thaùnh ai chaúng nhö vaäy ö? Xeùt sôû giaùc cuûa Thaùnh nhaân voán ôû nôi thöôøng giaùc cuûa quaàn sanh vaäy. Chuùng sanh giaùc thöôøng ngaøy maø chöa töøng giaùc, giaùc nhö moäng, hieåu maø coøn meâ muoäi, cho neân Thaùnh nhaân vaïch baøy maø chæ cho ñoù. Muoán hoï tìm caàu ñoù, daãn daét maø tieán ñeán ñoù, muoán hoï ñaït ñeán ñoù. Coù ngöôøi cho raèng, Phaät sao töø maø loaïn ñoù, laøm nhaø maø neùm vaát vaät baùu, giaãm ñaïp treân ñöôøng maø xaû boû ñaát. Laàm hoaëc cuõng quaù laém vaäy. Giaùc aáy laø duøng noùi ôû gaàn thì döùt traàn lao, laéng Thaàn minh, chaùnh goác ñeå tu ngoïn, duøng noùi ôû xa thì roõ suoát sanh töû ñaïi nguïy beân ngoaøi ñeå ñeán vaéng laëng maø thöôøng toû saùng. Nhaøn nhaøn cuøng Thaùnh nhaân ñoàng ñöùc, giaùc ñoù coù coâng hieäu vaäy. Nhö vaäy, lôùn thay? Ñaït ñeán ö? Khoâng theå duøng ngoân töø noùi heát, khoâng theå duøng trí ñeå ñaéc. Thaàn maø minh, coøn ôû nôi ngöôøi aáy!

Vieäc laøm cuûa Thaùnh nhaân toâi, ñang ôû ñôøi nhaø Chu höng thaïnh, khí laønh hieän ôû ñôøi Chieâu Vöông (Cô Haï 1000-976 tröôùc taây lòch thôøi taây chu) maø Chu thö chaúng bieân cheùp, bôûi laùnh dò vaäy. Hoùa nhaân töø Taây cöïc maø ñeán, tôùi thôøi Muïc Vöông (Cô Maõn 976-921 tröôùc taây lòch thôøi Taây chu) thôøi thaàn du (= Phaät dieät ñoä). Ñieàu öùng cuûa Thaùnh nhaân ñeán Caùc Haï vaäy. Möôøi taùm vò Dò Taêng ñeán trong thôøi nhaø Taàn, maø Thuûy Hoaøng (Doanh Chính 246-209 tröôùc taây lòch) laáy laøm quaùi laï, khi aáy Phaät phaùp ñaõ daàn truyeàn baù ôû phöông Ñoâng. Ñeán thuyeát moäng Kim nhaân ôû thôøi Haäu Haùn (= Minh Ñeá-Löu Trang 58-76, moäng thaáy ngöôøi vaøng), thanh giaùo beøn phaán phaùt. Ñoù laø minh soá ñang daáy khôûi vaäy. Ra töø kia maø chaúng ra ôû ñaây, taïi sao? Vì kia laø moät trung taâm lôùn cuûa moät thieân haï, ñeå phoâ baøy trung taâm lôùn cuûa taâm ñoù, quyeàn ñoù, Ñaïo ñoù vaäy. Thaùnh nhaân duøng Ñaïo laøm, duøng quyeàn thích nghi do ñoù ra baøy veát tích. Phaøm Ñaïo

aáy laø lyù trung cuûa Thaùnh nhaân, quyeàn aáy laø söï trung cuûa Thaùnh nhaân vaäy, choã sanh ra laø phoâ baøy trung taâm cuûa Thaùnh nhaân vaäy. Phoâ baøy trung thì taâm cuûa Thaùnh nhaân coù theå bieát, lyù trung thì Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân ñaït ñeán vaäy, söï trung thì söï cuûa Thaùnh nhaân ñöôïc vaäy. Truyeän noùi kia laø moät thieân haï, choã bao goàm aáy nhö ôû Trung Quoác cho laø thieân haï aáy vaäy gaàn nhö coù traêm soá, maø Trung Quoác cho laø Thaùnh nhaân toâi chaúng sanh ra töø Trung Quoác maø sanh ra töø gioáng Di. Haù choã thaáy ñoù chöa roäng lôùn ö? Xuaân Thu duøng Töø ñaùnh cöû baát nghóa, môùi di ñòch ñoù, duøng ngöôøi ñòch cuøng ngöôøi Teà theà baét gieát ñöôïc nghóa, môùi Trung Quoác ñoù. Xuaân Thu haún laø phaùp cuûa Thaùnh nhaân Nho gia vaäy, ñaâu haún laáy choã sanh ra maø baøn nghò ngöôøi aáy ö? Nhöng loaïi chaúng ñuû ñeå heát ngöôøi, veát tích chaúng ñuû ñeå heát Ñaïo. Vì loaïi maø mong caàu Thaùnh nhaân cuõng chaúng troùi buoäc ö? Vì veát tích maø baøn nghò Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân cuõng chaúng laø hö voïng ö? Thaùnh nhaân xuaát hieän sau ñôøi cuûa Nguõ ñeá, Tam vöông, maø chaúng xuaát hieän tröôùc ñôøi Nguõ ñeá, Tam vöông, taïi sao vaäy? Thaùnh nhaân chaúng phaûi caåu thaû maø xuaát hieän. Thaùnh nhaân vì choã caûm cuûa taâm ngöôøi maø xuaát hieän. Tröôùc ñôøi Nguõ ñeá, Tam vöông, taâm quaàn sanh chaúng caûm, neân Thaùnh nhaân chaúng laïi. Sau ñôøi Nguõ ñeá Tam vöông, taâm quaàn sanh caûm, veát tích cuûa Thaùnh nhaân do ñoù maø ñeán. Ñaïo ôû nôi chuùng sanh, ñoù goïi laø Nhaân; Ñaïo ôû nôi Thaùnh nhaân, ñoù goïi laø Duyeân. Nhaân duyeân coù chín muøi vaø chöa chín muøi. Nhaân duyeân chín muøi, tuy chuùng sanh chaúng caàu maø Thaùnh nhaân haún ñeán. Nhaân duyeân chöa chín muøi, tuy chuùng sanh mong caàu ñoù, maø Thaùnh nhaân chaúng öùng. Vaäy bieát, Thaùnh nhaân cuøng chuùng sanh bôûi vì ñaïo maø töï nhieân töông caûm. Chaúng nhö ôû ñôøi coù choã laøm vì tình maø thuû vì tình maø xaû aáy vaäy.

Thaùnh nhaân bieát xa ñaït ñeán xa, Thaùnh nhaân tieân giaùc ñaït ñeán giaùc. Cho neân giaùo ñoù suy buoäc töø tröôùc Thaùi cöïc, töùc Ñaïo laø môû ñaàu cuûa trôøi ñaát vaäy. Neân saùch laøm roäng laøm nhieàu laøm chaúng öôùc löôïc. Meânh moâng thay! Chaúng theå duøng moät laàn qua mong caàu, chaúng theå duøng moät ngaøy maø heát. Trò saùch aáy, ñoù goïi laø hoïc; Hoïc giaùo aáy, ñoù goïi laø xeùt; xeùt ñaïo aáy, ñoù goïi laø ñaït ñeán. Thieân haï chaúng phaûi ñaït ñeán maø khoâng goác, chaúng phaûi giaùo maø khoâng toû saùng, chaúng phaûi saùch maø khoâng bieát. Cho neân, nghieân cöùu ñaïo cuûa Thaùnh nhaân laø khoâng theå boû giaùo aáy. Tham taàm giaùo cuûa Thaùnh nhaân laø khoâng theå vaát saùch aáy. Nay bieän giaûi Ñaïo aáy maø cöï giaùo aáy, kieåm hieäu giaùo aáy maø chaúng ñoaùi hoaøi saùch aáy, cuõng chaúng hö voïng ö? Nho gia noùi: “Tuy coù thöùc aên ngon maø chaúng aên, khoâng bieát yù chæ aáy vaäy. Tuy coù chæ ñaïo maø chaúng hoïc töùc chaúng bieát kheùo aáy vaäy”. Chaúng aáy vieäc ö? Cho raèng Ñaïo ñoù khoâng ñuû phaùp, suy

Ñaïo mình ñeå bieän giaûi ñoù; cho raèng sanh aáy chaúng ñuû roõ, vieän daãn saùch mình ñi ñeå so saùnh ñoù. Phaøm cuøng ngöôøi laøng toá caùo maø daãn ngöôøi nhaø laøm chöùng, xaùc ñaùng ö? Haún laø chaúng xaùc ñaùng vaäy? Ñaïo aáy laø goác cuûa thieân haï, saùch laø veát tích cuûa thieân haï; Söï aáy laø dò cuûa thieân haï; Lyù aáy laø ñoàng cuûa thieân haï. Duøng lyù maø chaát ngaïi söï laø coâng cuûa thieân haï, tìm veát tích ñeå nghieäm goác laø thöôøng cuûa thieân haï vaäy. Phaøm, vaát saùch maø bieän giaûi Ñaïo, boû lyù maø ñoaùn söï, thieân haï nhö vaäy maø laøm ñoù, oâng thaáy coù neân chaêng?

Thôøi xöa coù coå Thaùnh nhaân laø Phaät, laø Nho, laø Baùch gia. Taâm thì moät maø veát tích ñoù thì khaùc. Moät aáy laø ñeàu muoán moïi ngöôøi laøm thieän, khaùc aáy laø phaân gia maø moãi moãi laøm neân giaùo rieâng cuûa hoï. Thaùnh nhaân moãi moãi coù laøm giaùo cuûa hoï neân phöông phaùp hoï daïy ngöôøi laøm thieän coù caïn coù saâu, coù gaàn coù xa. Vaø ñeán caû döùt tuyeät aùc maø ngöôøi chaúng toån haïi nhau thì ñöùc cuûa hoï ñoàng vaäy. ÔÛ sau thôøi Trung coå, ñôøi aáy raát baïc beûo, Phaät laø giaùo ñoù cuøng mong maø ra ñôøi, cuøng giuùp ñeå môû roäng, laøm thieän trong thieân haï laø yù trôøi ñoù ö? Hay laøm cuûa Thaùnh nhaân ñoù ö? Chaúng löôøng bieát vaäy. So saùnh trong thieân haï khoâng theå khoâng coù Nho gia, khoâng coù Baùch gia, khoâng theå khoâng coù Phaät. Khuyeát thieáu moät giaùo thì toån maát moät thieän ñaïo cuûa thieân haï. Toån maát moät thieän ñaïo thì aùc rong thieân haï taêng theâm nhieàu vaäy. Phaøm, giaùo aáy laø veát tích cuûa Thaùnh nhaân; laøm ñöôïc ñoù, laø taâm cuûa Thaùnh nhaân vaäy. Thaáy taâm ñoù thì thieân haï khoâng coù chaúng phaûi, theo veát tích ñoù thì thieân haï khoâng coù chaúng quaáy. Cho neân, baäc Hieàn laø quyù bieát ñöôïc taâm cuûa Thaùnh nhaân. Vaên Trung Töû noùi: “Quaùn saùt Hoaøng Cöïc noùi thaúng baøn nghò, bieát Phaät giaùo coù theå duøng moät vaäy”. Vöông thò goàm nhö thaáy ñöôïc taâm cuûa Thaùnh nhaân vaäy.

■