LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 166

TÒNH TAÂM GIÔÙI QUAÙN PHAÙP

**SOÁ 1893**

(QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1893

**TÒNH TAÂM GIÔÙI QUAÙN PHAÙP**

*Sa-moân Thích Nguyeân Chieáu ôû quaän Dö Haøng soaïn.*

# LÔØI TÖÏA

Raàt gaàn raát deã khoâng gì baèng taâm mình, vaøo töû ra sinh khoâng caàn hay bieát. Theå noù saùng löôïng noù bao dung. Cho neân khieán moät meâ voäi sinh ra caùc phaùp. Gioáng nhö göông baùu nhaân saùng maø aûnh sinh. Laïi neáu soâng daøi laéng yeân maø soùng ñoäng, nghóa laø taâm khaùc vaät, laøm vaät chuyeån taâm, xaùo ñoäng traàn duyeân coâng thaønh lao keát, traûi maát caùc höõu, chìm taùnh linh mình, caùc ñöôøng khaùc khoâng bieát, nhaân luaân phaûi hoïc, neáu khieán nghe taäp, phaàn nhieàu ñeàu rôi vaøo taø si, ñuoåi theo danh voïng ñoùng kín tri giaûi. Coøn nhö ôû Giang Nam, Giang Baéc tìm kieám Boà-ñeà, khuùc kieán taø taâm khoâng heà ngay thaúng. Khæ vöôïn nhaûy nhoùt choù nhaø chaäm veà, nhoïc Thaùnh sö ta, laéng tai nghe daïy baûo, ñeå laïi thuoác hay chæ roõ goác beänh, bao goàm hai thöøa, beán chung muoân haïnh. Möôïn thaân ñoä aáy duøng bieåu hoaèng töø, chuùc khieán ngaãu khuy, rieâng baøy bí thaéng. Raát quôû traùch giaûng luaän khoå gaéng tu trò. Vaên naøy duøng quaùn baøy tu ñaõ khoâng phaûi khoâng maét maø ñeán, haù laø ñeám tieàn cho ngöôøi khaùc. Phaûi tin raèng töø chaân khôûi voïng caû theå hieän tieàn, ñaït voïng töùc chaân chaúng töø ngöôøi ñöôïc. Yeáu cuûa tònh taâm xem ñoù neân bieát.