LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 178

CHAÂN TAÂM TRÖÏC THUYEÁT & DAÏY NGÖÔØI SÔ TAÂM HOÏC PHAÄT

**SOÁ 2019**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2019A

**CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT**

Coù ngöôøi hoûi Toå sö: ñaïo maàu nhieäm coù theå bieát ñònh chaêng? Ñaùp: Thuôû xöa khoâng noùi ñoù sau! Ñaïo khoâng thuoäc caùi bieát, khoâng thuoäc caùi (voâ tri) chaúng bieát, bieát laø voïng töôûng chaúng bieát laø khoâng chaáp tröôùc. Neáu chaân thaät hieåu ñaït ñöôïc choå khoâng nghi ngôø, cuõng nhö hö khoâng bao la roäng lôùn, haù coù theå giöõ cho laø phaûi quaáy sao!

Coù ngöôøi hoûi theá thì chö Toå xuaát theá khoâng laøm lôïi ích gì cho chuùng sinh chaêng? Ñaùp Phaät Toå theá chaúng coù phaùp ñeå trao cho ngöôøi, chæ caàn chuùng sinh töï thaáy baûn taùnh. Kinh Hoa nghieâm cheùp: bieát taát caû phaùp töùc töï taùnh cuûa taâm, thaønh töïu hueä thaân chaúng phaûi nhôø ngöôøi khaùc maø ngoä ñöôïc, vì theá Phaät toå chaúng daïy raèng, ngöôøi chaáp neâ nôi vaên töï, ñieàu coát yeáu thoâi döùt thaáy ñöôïc baûn taâm cuûa mình do ñoù, ngöôøi (nhaäp moân) vaøo cöûa ngaøi Ñöùc Sôn lieàn ñaùnh, toå Laâm Teá lieàn heùt, ñaõ laø doø xeùt thaùi quaù, sao laïi laäp ngoân ngöõ ö!

Hoûi: Thuôû xöa nghe ngöïa hí boãng nhieân khôûi phaùt loøng tin, ngaøi Luïc toå dieãn noùi Ñaøn kinh, ngaøi Huyønh Mai truyeàn Baùt-nhaõ, ñeàu laø phöông phaùp tieäm thöù cho ngöôøi, haù rieâng khoâng coù phöông tieän ñoái vôùi phaùp coù theå ñöôïc sao? Ñaùp treân ñaûnh Dieäu cao xöa nay khoâng chaáp nhaän lôøi baøn baïc, ñaàu ngoïn nuùi thöù hai chö Toå döøng nhö cho hoäi thoaïi, treân ñaàu ngoïn nuùi thöù hai daùm caàu mong söï chæ baøy phöông tieän ñaïi khaùi chaêng! Ñaùng thay ñaáy laø ngoân ngöõ. Ngaøi vì ñaïi ñaïo maàu nhieäm roäng lôùn chaúng coù chaúng khoâng chaân taâm vi dieäu saâu kín baät döùt suy nghó baøn luaän, cho neân baát ñaàu töø cöûa kia maø vaøo. Maëc duø xem xeùt ñöôïc naêm ngaøn taïng giaùo chaúng laáy ñoù cho laø nhieàu thaáu suoát ñöôïc chaân taâm, chæ phaùt ra moät lôøi, nghó gì so saùnh ñaõ thaønh phaùp dö thöøa roái raém roài. Nay chaúng tieác ñeå maét moät chuùt kính caån vieát vaøi chöông phaùt minh chaân taâm ñeå laøm neàn taûn daàn daàn vaøo ñaïo, beøn ghi baøi töïa.

# KHAÉC BAÛN LAÏI BAØI TÖÏA: CHAÂN TAÂM TRÖÏC THUYEÁT

Luaän veà chaân taâm tröïc thuyeát, chö Phaät trao tay toå toå truyeàn nhau laïi chaúng coù phaùp rieâng. Taâm laø coäi nguoàn cuûa moïi ngöôøi laø giaùc taùnh cuûa chö Phaät, taát caû muoân phaùp ñeàu ôû trong nhaát taâm, taùm muoân boán ngaøn phaùp moân töø taâm naøy löu xuaát ra ngoä taâm naøy thôøi phaùp Thaùnh duïng thaáy nhau, meâ taâm naøy thì sinh töû khoâng bôø meù, taâm theo söï chuyeån, söï theo lyù hieån baøy, söï lyù dung thoâng goïi laø tröïc thuyeát. Nay thaày Tyø kheo ôû trong röøng ñöôïc thanh tònh ban ñeâm sinh taâm vui möøng gaëp ñöôïc vaên naøy, beøn phaùt taâm khaéc baûn laïi ñeå löu truyeàn. Vaâng leänh toâi laøm baøi töïa ñeå ôû ñaàu quyeån, vôùi taøi moïn lôøi noùi thoâ heøn hoïc vaán keõm coûi cuûa toâi, chaúng ñuû ñeå phaùt minh thaâm yù ñoù. Ñaïi khaùi ñaët baøi töïa “Tröïc thuyeát chaân taâm” ñeå laøm neàn taûng xin xem noäi dung vaên baûn.

Keû haäu haï vieát baøi töïa nhaân ngaøy Teát Ñoan Ngoï thaùng naêm naêm Kyû Söûu nieân hieäu Thaønh Hoaù.

# CHAÂN TAÂM CHAÙNH TÍN.

Kinh Hoa Nghieâm daïy: tin laø goác cuûa ñaïo laø meï cuûa taát caû coâng ñöùc, nuoâi lôùn caùc thieän caên. Theo Duy Thöùc thì loøng tin nhö vieân minh chaâu laøm trong nöôùc vaø coù theå laøm cho nöôùc dô ñuïc thaønh trong saïch, neân bieát muoân vieäc thieän ñeàu phaùt sinh ñöôïc daãn ñaàu baèng nieàm tin, vì theá trong kinh Phaät lôøi môû ñaàu cuûa caùc boä kinh ñeàu ñeå caâu “Nhö thò ngaõ vaên” goïi laø phaùt sinh loøng tin. Hoaëc noùi chöõ tín beân toå moân, chöõ tín beân giaùo moân coù gì khaùc ñaâu, nhöng coù nhieàu caùch khoâng ñoàng. Giaùo moân daïy ngöôøi trôøi tin nhaân quaû, coù ngöôøi öa thích phöôùc baùo an vui tin thaäp thieän laø nhaân maàu nhieäm, ñöôïc sinh coõi trôøi ngöôøi laø quaû an vui. Coù ngöôøi thích söï khoâng tòch tin nhaân duyeân sinh dieät laø chaùnh nhaân, khoå taäp dieät ñaïo laø Thaùnh quaû. Coù ngöôøi thích quaû vò Phaät tin ba a-taêng-kyø kieáp, luïc ñoä laø nhaân ñaïi thöøa, Boà ñeà Nieát baøn laø chaùnh quaû.

Beân Toå moân thì chaùnh tín khoâng gioáng nhö nhöõng ñieàu ñaõ noùi ôû treân, khoâng tin taát caû ñeáu thaät coù laø nhaân quaû, chæ caàn tin baûn thaân mình xöa nay laø Phaät, töï taùnh thieân chaân moïi ngöôøi ñeàu coù ñuû, dieäu quaû Nieát baøn ai ai cuõng ñöôïc thaønh töïu vieân maõn, chaúng nhôø vaû tìm caàu töø caùi khaùc, xöa nay voán töï ñaày ñuû. Tam Toå daïy: troïn ñoàng nhö hö khoâng khoâng thieáu khoâng dö, bôûi do thuû xaû neân chaúng nhö. Theo ngaøi Chí coâng thì thaân voâ töôùng ôû trong thaân höõu töôùng, con ñöôøng voâ sinh ôû treân con ñöôøng voâ minh. Theo ngaøi Vónh Gia thì thaät taùnh cuûa voâ minh töùc thaät taùnh, huyeån hoaù khoâng thaân töùc phaùp thaân, vì theá bieát chuùng sinh xöa nay laø Phaät, ñaõ sinh chaùnh tín caàn phaûi hieåu ñöôïc ñieàu naøy Ngaøi

Ngaøi Vónh Minh daïy: tin maø khoâng hieåu thì voâ minh taêng tröôûng, hieåu maø khoâng tin thì taêng tröôûng taø kieán, bieát söï tin hieåu giuùp nhau thì mau ñöôïc vaøo ñaïo.

Hoûi ban ñaàu phaùt khôûi loøng tin chöa coù theå nhaäp ñaïo thì coù lôïi ích gì khoâng? Theo Luaän khôûi tín thì neáu ngöôøi nghe phaùp naøy roài maø khoâng sinh taâm sôï seät, phaûi bieát raèng ngöôøi naøy nhaát ñònh noái doõi doøng Phaät, chaéc chaén ñöôïc chö Phaät thoï kyù. Giaû söû coù ngöôøi coù theå giaùo hoaù chuùng sinh ñaày trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi daïy hoï tu thaäp thieän, chaúng baèng ngöôøi trong khoaûng moät nieäm maø suy nghó ñuùng phaùp naøy, coâng ñöùc aáy vöôït troäi hôn coâng ñöùc ñaõ noùi ôû tröôùc chaúng phaûi coù theå naøo duøng thí duï noùi ñöôïc. Theo kinh Baùt-nhaõ thì ngöôøi naøo nhaãn ñeán moät nieäm sinh loøng tin thanh tònh thì Ñöùc Nhö Lai ñeàu bieát ñeàu thaáy, caùc chuùng sinh ñoù ñöôïc voâ löôïng phöôùc ñöùc nhö theá. Neân bieát muoán ñi ñöôøng daøi ngaøn daëm böôùc ñaàu tieân phaûi ñi ñuùng höôùng, böôùc ñaàu tieân neáu leäch höôùng thì ngaøn daëm ñieàu ñi laàm ñöôøng. Vaøo nöôùc voâ vi tröôùc tieân phaûi coù loøng tin ñuùng ñaén, loøng tin ban ñaàu ñaõ maát thì muoân ñieàu thieän ñeàu luøi suït. Cho neân Toå sö daïy: sai laàm moät haøo ly thì caùch xa nhö trôøi- ñaát, ñoù laø lyù naày vaäy.

# TEÂN KHAÙC CUÛA CHAÂN TAÂM.

Coù ngöôøi hoûi ñaõ phaùt sinh loøng tin chaân chaùnh, chöa bieát sao goïi laø chaân taâm? Ñaùp lìa voïng goïi laø chaân linh giaùm goïi laø taâm. Trong kinh Laêng Nghieâm cheùp phaùt taâm naøy hoaëc noùi chæ goïi laø chaân taâm coù teân rieâng khaùc chaêng? Phaät Toå daïy ñaët teân khoâng ñoàng. Vaû laïi Phaät daïy trong Boà-taùt giôùi goïi laø “Taâm ñòa” vaø phaùt sinh muoân phaùp laønh, theo kinh Boà- nhaõ goïi laø “Boà ñeà”, vì laøm theå cho giaùc, theo kinh Hoa Nghieâm laäp teân “Phaùp giôùi” vì giao trieät dung nhieáp, theo kinh Kim cang goïi laø “Nhö Lai” vì khoâng töø ñaâu ñeán, kinh Baùt-nhaõ goïi laø “Nieát baøn” vì laø choã quy veà cuûa chö Thaùnh, kinh Kim Quang Minh goïi laø “Nhö Lai” vì noù chaân thöôøng baát bieán, kinh Tònh danh goïi laø “Phaùp thaân” vì laø choã nöông döïa cuûa baùo thaân, hoaù thaân. Theo khôûi tín luaän goïi laø “chaân nhö” vì noù khoâng sinh khoâng dieät, kinh Nieát baøn goïi laø Phaät taùnh vì noù laø boån theå cuûa ba thaân ( phaùp thaân, baùo thaân, öùng hoaù thaân). Trong vieân giaùc goïi “toång trì” vì löu phaùt ra coâng ñöùc, theo kinh Thaéng man goïi laø “Nhö lai taïng” vì noù che ñaäy haøm chöùa, kinh Lieãu nghóa goïi laø “Vieân giaùc” vì phaù toái taêm rieâng chieáu soi. Do ñoù Thoï thieàn sö duy taâm quyeát daïy chuùng moät phaùp ngaøn teân öùng duyeân laäp hieäu, coù cheùp ñaày ñuû trong caùc kinh khoâng theå daãn chöùng ra heát ñöôïc.

Theo lôøi Phaät daïy ñaõ bieát, coøn Toå sao daïy laø “Nhö” vaø moân ñoà cuûa Toå sö ngaên döùt danh ngoân. Teân khoâng ñaët taïi sao coù nhieàu teân, vì tuyø theo caên cô caûm öùng teân kia cuõng nhieàu. Coù luùc goïi laø “Töï kyû” vì noù laø baûn taùnh cuûa chuùng sinh, coù khi goïi laø “chaùnh nhaõn” vì soi xeùt phaùp höõu töôùng, coù luùc coøn goïi laø “dieäu taâm” vì noù hö linh tòch chieáu, coù luùc goïi laø “chö chaân oâng” vì töø xöa ñeán nay coù coâng naêng gaùnh vaùt, coù khi goïi laø moät ngaøn baùt khoâng ñaùy vì tuyø choã nôi maø sinh lôø neù, coù luùc goïi laø caây ñaøn caàm khoâng daây vaø aâm vang phaùt ra ñeán ngaøy nay, coù khi goïi laø ngoïn ñeøn voâ taän vì chieáu phaù meâ tình, coù luùc goïi laø caây khoâng coù goác vì goác caønh vöõng chaéc, coù luùc goïi laø caây göôm raát beùn vì noù caét döùt caên traàn, coù luùc goïi nöôùc voâ vi vì bieån chuyeån hoaù meù soâng ñöôïc trong, coù luùc goïi laø ma ni chaâu, vì noù cöùu giuùp laøm lôïi ích cho keû baàn cuøng. Coù luùc goïi laø khoâng phaûi (chìa khoaù) then choát vì ñaùng bít cöûa luïc tình, nhaãn ñeán coøn coù teân laø traâu ñaát, ngöïa goã, taâm nguyeân, taâm aán, taâm caûnh (göông) taâm nguyeät, taâm chaâu, nhieàu teân khaùc khoâng theå nghi cheùp ñaày ñuû. Neáu lieãu ñaït ñöôïc chaân taâm thì caùc teân goïi ñeàu hieåu, meâm muoäi chaân taâm naøy thì caùc teân goïi ñeàu bò ngöng treä. Cho neân ñoái vôùi chaân taâm raát caàn thieát neân phaûi kyõ löôõng.

# DIEÄU THEÅ CUÛA CHAÂN TAÂM.

Hoûi: ñaõ bieát danh töï cuûa chaân taâm coøn dieäu theå cuûa noù thì nhö theá naøo? Theo laønh phoùng quang Baùt-nhaõ thì Baùt-nhaõ khoâng coù töôùng sôû höõu chaúng coù töôùng sinh dieät, theo luaän Khôûi Tín laø töï theå cuûa chaân nhö thì taát caû phaøm phu Thanh vaên, Duyeân giaùc Boà-taùt chö Phaät khoâng coù taêng giaûm meù tröôùc sinh meù sau dieät roát raùo thöôøng haèng, töø xöa ñeán nay taùnh töï ñaày ñuû taát caû coâng ñöùc. Caên cöù vaøo kinh luaän naøy thì chaân taâm baûn theå sieâu xuaát nhaân quaû thoâng suoát xöa nay, chaúng laäp phaøm Thaùnh khoâng coù caùc söï ñoái ñaõi, nhö hö khoâng traûi khaép taát caû choã, dieäu theå ngöng tòch tuyeät döùt caùc hyù luaän, khoâng sinh khoâng dieät chaúng coù chaúng khoâng, khoâng ñoäng khoâng lay chuyeån traïm nhieân thöôøng truï goïi laø oâng chuû ngaøy xöa, goïi laø ngöôøi tröôùc thôøi Phaät Oai aâm, laïi goïi baûn thaân mình töø kieáp khoâng trôû veà tröôùc (chæ baûn lai dieän muïc Phaät taïi taâm). Troïn moät bình ñaúng khoâng coù moät maûy may tyø veát, taát caû sôn haø ñaïi ñòa coù caây röøng raäm saâm la vaïn töôïng, caùc phaùp nhieãm tònh ñeàu löu xuaát ra töø ñoù.

Theo kinh Vieân giaùc daïy: Naøy Thieän nam töû ñaáng phaùp vöông Voâ Thöôïng coù Ñaïi ñaø-la-ni moân teân laø Vieân giaùc löu xuaát ra taát caû chaân nhö thanh tònh, Boà-ñeà, Nieát baøn, Ba-la-maät daïy baûo trao truyeàn cho Boà-taùt.

Ngaøi Khueâ phong daïy taâm aáy vaéng laëng chuyeân nhöùt, roõ raøng saùng suoát, chaúng ñeán chaúng ñi thoâng suoát ba ñôøi, khoâng ôû trong khoâng ôû ngoaøi xuyeân suoát möôøi phöông, chaúng sinh chaúng dieät. Haù boán nuùi coù theå hòa ñöôïc, lìa taùnh ly töôùng naêm saéc ñaâu theå laøm môø maét ñöôïc. Vì theá, trong Duy taâm quyeát cuûa ngaøi Vónh minh daïy: Taâm naøy taùnh theå saùng suoát maàu nhieäm theå hoäi cuøng khaép laø vua cuûa muoân phaùp, ba thöøa naêm taùnh ñoàng quy veà, laø meï cuûa ngaøn baäc Thaùnh ñoäc toân ñoäc quyù chaúng coù gì saùnh kòp. Thaät laø coäi goác cuûa Ñaïi ñaïo laø chaân phaùp yeáu, tin thì ba ñôøi Boà-taùt ñoàng hoïc naøo coù hoïc taâm naøy, chö Phaät ba ñôøi ñoàng chöùng naøo coù chöùng taâm naøy. Dieãn noùi hieån baøy moät ñaïi taïng giaùo naøo coù hieån baøy taâm naøy, taát caû chuùng sinh meâ voïng naøo coù meâ taâm naøy, taát caû ngöôøi tu haønh ñöôïc khai ngoä ñaâu coù ngoä taâm naøy, taát caû chö toå truyeàn nhau naøo coù truyeàn taâm naøy, naïp taêng trong thieân haï tham vaán naøo coù tham taâm naøy. Lieãu ñaït ñöôïc taâm naøy ñaâu ñaâu cuõng ñeàu ñuùng moïi vaät traøn hieån baøy, meâ taâm naøy thì choán choán ñieân ñaûo nieäm nieäm cuoàng si Theå hoäi ñöôïc ñieàu naøy laø Phaät taùnh voán coù cuûa taát caû chuùng sinh, chính laø coäi nguoàn phaùt sinh cuûa taát caû theá giôùi. Cho neân Ñöùc Theá Toân ôû non Linh Thöùu laâu ngaøy, ngaøi Thieän Hieän nghieãm nhieân queân lôøi, toå Ñaït Ma nhìn vaùch nôi, Thieáu thaát, cö só Tyø Da ngaäm mieäng, thaûy ñeàu phaùt minh ñöôïc dieäu theå taâm naøy. Doù ñoù, ngöôøi môùi vaøo moân ñình cuûa toå, ñieàu coát yeáu phaûi bieát taâm theå naøy laø tröôùc tieân.

# SÖÏ DIEÄU DUÏNG CUÛA CHAÂN TAÂM.

Ñaõ bieát dieäu theå coøn theá naøo goïi laø dieäu duïng? Coå nhaân noùi gioù thoåi taâm lay ñoäng, maây bay taùnh khôûi traàn, neáu roõ vieäc hoâm nay meâ môø laïi con ngöôøi xöa nay chính laø dieäu theå khôûi duïng. Chaân taâm dieäu theå xöa nay baát ñoäng, yeân tónh chaân thöôøng, treân caùi chaân theå coù dieäu duïng hieän tieàn, chaúng ngaên ngaïi theo doøng ñöôïc maàu nhieäm. Vì theá, Toå sö coù baøi tuïng.

*“Taâm tuyø muoân caûnh chuyeån. Choã chuyeån thaät u huyeàn.*

*Tuyø doøng nhaän ñöôïc taùnh. Khoâng möøng cuõng chaúng lo.”*

Cho neân trong taát caû thôøi ñoäng duïng thi vi, ñi ñoâng ñeán taây aên côm maëc aùo, caàm muoãng co duoãi nhìn phaûi lieác traùi ñeàu laø dieäu duïng chaân taâm hieän tieàn. Phaøm phu meâ muoäi ñieân ñaûo trong luùc maëc aùo chæ khôûi hieåu laø maëc aùo, luùc aên côm chæ hieåu aên côm, taát caû söï nghieäp chæ chuyeån theo nhau. Do ñoù, ôû trong nhaät duïng maø khoâng hay ôû tröôùc maét

maø khoâng bieát, nhö laø ngöôøi ôû döôùi thöùc taùnh ñoäng duïng thi vi maø chöa töøng meâ muoäi. Vì theá toå sö noùi:

*“ ÔÛ trong thai goïi laø thaàn. ÔÛ theá gian goïi laø ngöôøi.*

*ÔÛ maét goïi laø quaùn chieáu. ÔÛ tai laø nghe aâm thanh. ÔÛ muõi thì ngöõi muøi thôm. ÔÛ mieäng goïi laø noùi baøn. ÔÛ nôi tay thì caàm naém.*

*ÔÛ nôi chaân ñi chaïy”.*

Hieän khaép nhö nhieàu bao goàm phaùp giôùi laïi thaâu nhieáp trong moät vi traàn, bieát ñoù laø Phaät taùnh, ngöôøi khoâng bieát goïi laø linh hoàn. Sôû dó ñöa ra caùc coâng aùn “Ñaïo Ngoâ Vuõ hoát” “Thaïch cuûng nieâm cung” “Bí ma kình xoa” “Caâu chi thuï chæ” “Haân chaâu ñaû ñòa” “Vaân Nham sö töû” chaúng phaûi khoâng phaùt minh ra ñaïi duïng naøy. neáu trong nhöït duïng khoâng meâ muoäi, töï nhieân tung hoaønh voâ ngaïi.

# THEÅ DUÏNG CHAÂN TAÂM COÙ ÐOÀNG DÒ.

Dieäu duïng cuûa chaân taâm chöa xeùt laø ñoàng hay dò? Xeùt veà töôùng thì chaúng phaûi ñoàng, xeùt theo taùnh thì chaúng khaùc, cho neân theå duïng naøy chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Laøm sao bieát ñöôïc nhö vaäy? Thöû baøn veà ñeàu aáy. Dieäu theå baát ñoäng tuyeät caùc ñoái ñaõi lìa taát caû töôùng, chaúng phaûi lieåu ñaït taùnh kheá töôùng, khoâng coù gì so saùnh lyù kia ñöôïc, dieäu duïng tuyø duyeân öùng vôùi muoân loaïi. Voïng laäp töôùng hö voïng döøng nhö coù hình traïng, xeùt ñieàu naøy höõu töôùng voâ töôùng neân chaúng phaûi moät. Laïi duïng töø theå phaùt khôûi nhöng duïng khoâng lìa theå, theå hay phaùt duïng maø theå chaúng rôøi duïng, xeùt veà ñieàu naøy thì lyù khoâng rôøi nhau neân chaúng phaûi khaùc. Nhö nöôùc laáy taùnh öôùt laâm theå vì theå khoâng lay ñoäng, soùng laáy ñoäng laøm töôùng vì nhôø gioù maø noåi soùng. Taùnh nöôùc töôùng soùng ñoäng cuøng khoâng ñoäng neân chaúng phaûi moät, song ngoaøi soùng khoâng coù nöôùc ngoaøi nöôùc khoâng coù soùng, taùnh öôùc laø ñoàng neân chaúng khaùc. Theå duïng ñoàng khaùc nhö caùc thí duïng treân coù theå bieát.

# CHAÂN TAÂM ÔÛ TRONG MEÂ.

Theå duïng cuûa chaân taâm moïi ngöôøi ñeàu coù, taïi sao noùi Thaùnh phaøm khoâng ñoàng? Chaân taâm cuûa Thaùnh phaøm voán ñoàng nhau, nhöng phaøm phu vôùi voïng taâm nhaân vaät maát ñi töï taùnh thanh tònh bò nhöõng vieäc naøy laøm ngaên trôû, vì theá chaân taâm khoâng ñöôïc hieän tieàn, nhö trong toái boùng

caây im xuoáng doøng suoái coù maø khoâng bieát. Cho neân trong kinh cheùp: Naøy thieän nam töû! Thí nhö haït chaâu baùu ma ni trong saùng chieáu ra naêm maøu tuy nôi ñeàu hieän, nhöõng ngöôøi ngu si thaáy ma ni thaät coù naêm maøu. Naøy thieän nam töû! Tònh taùnh vieân giaùc hieän nôi thaân taâm tuyø loaïi ñeàu öùng, vôùi ngöôøi ngu si cho raèng taùnh vieân giaùc thanh tònh thaät coù thaân taâm nhö vaäy, töï taùnh cuõng laïi nhö theá.

Trieäu luaän cho raèng vuõ truï trong caøn khoân coù moät vaät baùu hình ngoïn nuùi aån kính trong ñoù, ñaây chính laø chaân taâm taïi trieàn. Theo Ngaøi Töø AÂn daïy thì phaùp thaân boån höõu chö Phaät ñoàng nhau, phaøm phu bò voïng tình che laáp coù maø chaúng bieát, ôû trong phieàn naõo troùi buoäc ñöôïc caùi toân Nhö Lai taïng. Ngaøi Buøi Coâng noùi troïn ngaøy vieân giaùc maø chöa töøng vieân giaùc aáy laø phaøm phu. Vì theá bieát chaân taâm tuy ôû trong traàn lao maø chaúng bò traàn lao laøm nhieãm oâ, nhö baïch ngoïc boû vaøo buøn maø maøu saéc noù khoâng thay ñoåi.

# DÖÙT VOÏNG LAØ CHAÂN TAÂM.

Chaân taâm bò voïng töôûng thì laø phaøm phu, laøm caùch naøo ñeå ra khoûi voïng Thaùnh? Theo xöa thì voïng taâm khoâng coù choã nôi töùc Boà ñeà, sinh töû Nieát baøn voán bình ñaúng. Trong kinh daïy huyeãn thaân cuûa chuùng sinh ñoù dieät thì huyeãn taâm cuõng dieät, huyeãn taâm dieät neân huyeãn traàn cuõng dieät, huyeãn traàn ñaõ dieät neân caùi dieät huyeãn cuõng dieät, huyeãn dieät dieät roài neân neân caùi chaúng phaûi huyeãn khoâng dieät, thì nhö lau göông buïi caáu heát thì aùnh saùnh hieän. Ngaøi Vónh gia cuõng daïy taâm laø caên phaùp laø traàn, caû hai cuõng nhö veát dô treân göông, khi veát dô heát thì aùnh saùng môùi hieån baøy, taâm phaùp ñeàu voïng taùnh töùc chaân, ñaây chính laø ra khoûi voïng maø thaønh chaân. Theo Trang Sinh thì taâm gaëp noùng boác löûa, gaëp laïnh thì ñoùng baêng, mau chong trong khoaûng cuùi ngöôùc, laïi bao truøm ngoaøi boán bieån, ôû ao vöïc yeân tónh, ñoäng kia caùch xa nhö trôøi duy coù taâm ngöôøi chaêng! Ñaây laø Ngaøi Trang Sinh tröôùc tieân noùi taâm phaøm phu khoâng theå trò phuïc nhö theá, chöa xem xeùt theo toâng moân thì duøng phaùp gì ñeå trò voïng taâm? Ñaùp duøng phaùp voâ taâm ñeå trò voïng taâm, neáu coù ngöôøi voâ taâm thì ñoàng vôùi coû caây, noùi veà voâ taâm xin cho moät thí duï. Nay noùi veà taâm chaúng phaûi theå voâ taâm goïi laø voâ taâm, heå trong taâm khoâng coù vaät goïi laø voâ taâm, nhö noùi caùi bình khoâng, trong bình khoâng coù vaät thì goïi laø bình khoâng, chaúng phaûi theå cuûa bình khoâng coù goïi laø bình khoâng.

Toå sö daïy: oâng chæ ñoái vôùi taâm voâ sö, ñoái vôùi söï voâ taâm thì töï nhieân roång rang maø saùng suoát vaéng laëng maø laïi maàu nhieäm, ñoù laø yù chæ cuûa taâm. Caên cöù vaøo ñaây thì laáy caùi khoâng coù voïng taâm chaúng phaûi khoâng coù

chaân taâm dieäu duïng, xöa nay chö Toå daïy phöông phaùp coâng phu voâ taâm ñeàu chaúng gioáng nhau. Nay noùi chung ñaïi nghóa löôïc coù möôøi loaïi.

1. Xeùt bieát laø luùc coâng phu bình thöôøng tuyeät nieäm ñeà phoøng nieäm khôûi, moät nieäm vöøa sinh lieàn cuøng giaùc phaù, voïng nieäm phaù giaùc bieát thì nieäm sau khoâng sinh, giöùc trí naøy cuõng chaúng caàn duøng, voïng giaùc ñeàu voïng goïi laø voâ taâm. Neân Toå sö daïy khoâng sôï nieäm khôûi chæ sôï giaùc (bieát) chaäm, laïi coù baøi keä chaúng caàn caàu chaân chæ caàn döùt chaáp, ñaây laø coâng phu döùt voïng.
2. Thoâi döùt laø luùc coâng phu khoâng nghó hieän khoâng nghó aùc, taâm khôûi lieàn döùt gaëp duyeân lieàn döøng. Coå nhaân daïy.? Lö höông trongmieáu xöa ngay ñoù ñoaïn tuyeät ñöôïc khoâng coøn maûy may raøng buoäc xa lìa söï phaân bieät, ngu ngô nhö ngöôøi ngu si môùi coù moät chuùt phaàn töông öng. Ñaây laø coâng phu thoâi döùt voïng taâm.
3. Döùt taâm coøn caûnh laø luùc coâng phu, ñoái vôùi taát caû voïng nieäm ñeàu döùt, chaúng quan taâm caûnh beân ngoaøi chæ töï döùt taâm, voïng nieäm ñaõ döùt lo gì coù canh, töùc laø phaùp moân cöùu ngöôøi xöa ñoaït nhaân khoâng ñoaït caûnh. Vì theá coù caâu ngaïn ngöõ: nôi aáy coù coû thôm moïc ñaày khaép thaønh maø laïi khoâng coù (ngöôøi xöa) coá nhaân.

Theo Lung Coâng thì töï minh voâ taâm ñoái vôùi muoân vaät, naøo coù ngaïi muoân vaät thöôøng vaây quanh, ñaây laø döùt taâm toàn caûnh coâng phu döùt voïng.

1. Döùt caûnh toàn taâm laø luùc coâng phu laáy taát caû caùc caûnh trong ngoaøi ñeàu quaùn thaønh khoâng tòch, chæ coøn nhöùt taâm leû loi ñaäp laäp. Sôû dó ngöôøi xöa noùi chaúng laøm baïn vôùi muoân phaùp, khoâng cuøng caùc traàn ñoái ñaõi, neáu taâm ñaém tröôùc caûnh thì taâm töùc voïng. Nay ñaõ khoâng coù caûnh thì voïng naøo coù, chính laø chaân taâm rieâng chieáu soi chaúng ngaên ngaïi nôi ñaïo, töùc coå nhaân ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi, cho neân coù caâu ngaïn ngöõ hoa trong vöôøn ñaõ taøn maø ngöïa xe vaãn coøn chen chuùc. Laïi coù caâu “Ba ngaøn kieám khaùch nay ôû ñaâu, ñoäc keá Trang chu ñònh thaùi bình, ñaây laø döùt caûnh toàn taâm coâng phu döùt voïng.
2. Döùt caûnh döùt taâm laø khi coâng phu tröôùc tieân ngoaïi caûnh phaûi vaéng laëng, keá ñeán dieät noäi taâm, taâm caûnh trong ngoaøi ñaõ vaéng laëng, cuoái cuøng voïng töø ñaâu maø coù. Neân ngaøi Quaùn Kheâ noùi möôøi phöông khoâng coù vaùch ngaên rôi vaøo boán höôùng cuõng chaúng coù cöûa, saïch laøu laøu ñoû choùi choùi, töùc Toå sö ñoaït phaùp moân caû hai taâm, caûnh. Neân coù caâu ngaïn ngöõ maây bay nöôùc chaûy qua roài tòch nhieân trôøi ñaát roång khoâng. Laïi noùi ngöôøi traâu ñeàu khoâng thaáy chính laø luùc traêng saùng, ñaây laø caùch döùt taâm döùt caûnh coâng phu döùt voïng.
3. Toàn caûnh toàn taâm laø luùc coâng phu taâm truï taâm vò caûnh truï caûnh vò, coù luùc taâm caûnh ñoái nhau, thì taâm khoâng chaáp caûnh, caûnh chaúng tôùi taâm ñeàu khoâng ñeán nhau, töï nhieân voïng nieäm khoâng sinh vì ñoái vôùi ñaïo voâ ngaïi. Theo laønh goïi laø phaùp truï phaùp vò töôùng theá gian thöôøng truï, töùc toå sö Nhaân caûnh ñeàu khoâng ñoaït phaùp moân. Neân coù caâu ngaïn ngöõ ? Laïi noùi trong nuùi ngaøn muoân ñoaù hoa du töû khoâng bieát loái veà, ñaây laø coâng phu dieät voïng toàn caûnh toàn taâm.
4. Toaøn theå trong ngoaøi laø luùc coâng phu ñoái vôùi sôn haø ñaïi ñòa maët trôøi vaø maët traêng ngoâi sao trong thaân caên ngoaøi khí theá gian, taát caû caùc phaùp ñoàng moät theå chaân taâm, traïm nhieân roång rang saùng suoát, khoâng khaùc nhau moät maûy may, ñaïi thieân sa giôùi ñaõ thaønh moät khoái, laïi ôû choã naøo voïng taâm ñeán ñöôïc. Cho neân ngaøi Trieäu phaùp sö daïy trôøi ñaát cuøng ta ñoàng caên, muoân vaät cuøng ta ñoàng theå, ñaây laø coâng phu dieät voïng trong ngoaøi toaøn theå.
5. Trong ngoaøi toaøn duïng laø luùc coâng phu ñem taát caû caùc phaùp thaân taâm ôû trong vaø khí giôùi beân ngoaøi vaø heát thaûy söï ñoäng duïng thi vi 1001 C ñeàu khôûi quaùn dieäu duïng hieän tieàn, taát caû ñeàu laø dieäu duïng trì voïng taâm höôùng ñeán choã naøo maø an ôû!

Ngaøi Vónh Gia daïy chuùng thaät taùnh voâ minh töùc phaät taùnh huyeãn hoùa khoâng thaân töùc phaùp thaân, theo ngaøi chí coâng trong möôøi hai thôøi coù baøi ca laø thöôøng ngaøy dieãn noùi, caên cô cuoàng loaïn trong aån thaân ñaïo nhaân, ngoài naèm khoâng bieát goác laø ñaïo, chæ caùi gì voäi chòu khoå vui. Ñaây laø coâng phu döùt voïng trong ngoaøi toaøn duïng.

1. Töùc theå töùc duïng laø luùc coâng phu maëc duø thaàn kheá hôùp chaân theå moät vò vaéng laëng, maø trong ñoù noäi aån chöùa söï vaéng laëng cuûa duïng töùc theå neân ngaøi Vónh Gia noùi:

*Saùng suoát voïng töôûng giaáy Vaéng laëng saùng suoát phaûi Voâ kyù vaéng laëng quaáy.*

Trong söï vaéng laïng ñaõ khoâng dung chöùa voâ kyù, trong söï saùng suoát khoâng coù duïng loaïn töôûng, taát caû voïng taâm laøm sao sinh khôûi ñöôïc. Ñaây laø coâng phu dieät voïng ngay nôi theå laø duïng.

1. Thaáu suoát ra ngoaøi ngoaøi theå duïng laø luùc coâng phu chaúng phaân bieät trong ngoaøi, cuõng khoâng bieän ñoâng, taây, nam, baéc, ñem boán phöông taùm höôùng chæ khôûi moät nieäm laø ñaïi giaûi thoaùt moân vieân ñaø ñaø ñòa. Khoâng phaân bieät theå duïng, khoâng coù maåy phaàn thaám qua, toaøn thaân ñaõ thaønh moät khoái thì voïng töôûng kia ôû choã naøo khôûi leân ñöôïc. Coå nhaân daïy toaøn thaân khoâng coù veát khaâu raïn nöùt treân döôùi thay ñoåi thaønh khoái troøn

xoe. Ñaây chính laø coâng phu dieät voïng thaâu roõ ra ngoaøi theå duïng.

Treân ñaây ñaõ keå möôøi loaïi coâng phu, thaäp phaùp moân thì khoâng caàn caän duïng toaøn boä, chæ caàn thöïc haønh coâng phu ñöôïc moät moân thì coâng phu ñaõ thaønh töïu. Voïng töôûng töï dieät chaân taâm ngay nôi ñoù hieån hieän, tuøy theo caên cô vaø thoùi quen nhieàu ñôøi töøng coù duyeân vôùi phaùp naøo thì neân tu taäp theo caùch ñoù. Coâng phu naøy chính laø coâng voâ coâng duïng, chaúng phaûi coâng söùc coù taâm. Vì ñaây laø phaùp moân thoâi döùt voïng taâm khaån yeáu nhaát, chæ coù vaên noùi nhieàu, kia vaên vieát khoâng nhieàu.

# CHAÂN TAÂM TRONG BOÁN OAI NGHI

Ñoaïn vaên tröôùc noùi döùt voïng chöa xeùt nhöng chæ ngoài thieàn tu taäp cuõng chung cho caû oai nghi ñi, ñöùng… hay sao? Theo kinh luaän phaàn nhieàu caùch tu taäp toïa thieàn vì deã thaønh coâng, cuõng chung cho caû oai nghi ñi, ñöùng… vì laâu daàn seõ thaønh thuaän thuïc. Theo khôûi tín luaän neáu tu chæ quaùn truï taâm choã vaéng laëng ngoài ngay thaúng chaùnh nieäm, khoâng nöông hôi thôû, chaúng döïa vaøo hình saéc, khoâng y nôi hö khoâng, chaúng nöông ñaát, nöôùc, gioù, löûa, cho ñeán khoâng nöông vaøo söï thaáy nghe hay bieát. Taát taû caùc voïng töôûng tuøy nieäm ñeàu tröø, cuõng tröø boû luoân caùi tröø töôûng, do taát caû phaùp xöa nay khoâng coù töôûng, nieäm nieäm khoâng sinh nieäm nieäm khoâng phaät, 1002 a cuõng khoâng ñöôïc theo taâm beân ngoaøi nghó nhôù caûnh giôùi roài sau môùi duøng taâm tröø taâm. Neáu taâm rong ruoåi taùn loaïn lieàn phaûi thau laïi truï ôû chaùnh nieäm, chaùnh nieäm ñoù phaûi bieát chæ ôû trong taâm khoâng coù ôû ngoaøi caûnh giôùi, vaû laïi taâm naøy cuõng khoâng coù töï töôùng, nieäm nieäm baát khaû ñaéc. Hoaëc töø traïng thaùi ngoài ñöùng daïy ñi tôùi tröôùc hoaëc döøng laïi coù hoaït ñoäng laøm vieäc, ñoái vôùi taát caû thôøi thöôøng nghó phöông tieän tuøy thuaän quaùn saùt, laâu ngaøy thaønh thoùi quen thuaàn thuïc thì taâm ñöôïc an truï nhôø taâm an truï neân daàn daàn maïnh meõ lanh lôïi, tuøy thuaän ñaéc nhaäp chaân nhö tam muoäi, caøng haønh phuïc ñöôïc phieàn naõo tin taâm taêng tröôûng mau thaønh töïu ngoâi vò baát thoái. Chæ tröø ngöôøi nghi hoaëc khoâng tin cheâ bai toäi naëng nghieäp chöôùng ngaõ maïn giaõi ñaõi, nhöõng ngöôøi nhö theá khoâng thteå vaøo ñöôïc. Caên cöù vaøo nhöõng ñieàu naøy thì thoâng cho caû boán oai nghi.

Theo kinh Vieân Giaùc thì tröôùc thì tröôùc tieân phaûi nöông vaøo ñöùc Nhö Lai thöïc haønh Xa-ma-tha, kieân trì caám giôùi an ôû trong chuùng nhaäp thaát toïa thieàn ñaây laø böôùc ñaàu tu taäp. Ngaøi Vónh Gia daïy chuùng ñi cuõng thieàn ngoài cuõng thieàn, noùi neùn ñoäng tónh theå an nhieân xeùt theo ñaây cuõng chung caû boán oai nghi. Luaän chung thì coâng söùc toïa thieàn coøn khoâng theå döùt taâm, huoáng chi ñi, ñöùng… ñaâu coù theå nhaäp ñaïo ö! Neáu ngöôøi

duïng coâng ñöôïc thuaàn thuïc thì ngaøn vò Thaùnh kinh sôï khoâng xuaát hieän, muoân loaïi yeâu ma khoâng daùm quay ñaàu, huoáng chi trong caùc oai nghi ñi, ñöùng, ngoài maø khoâng coù coâng phu. Nhö ngöôøi muoán baùo haän ngöôøi khaùc ñeán trong luùc ñi, ñöùng, ngoài, naèm, aên, uoáng ñoäng duïng trong taát caû thôøi khoâng theå naøo queân ñöôïc, muoán thöông meán ngöôøi khaùc cuõng nhö vaäy. Vaû laïi trong taâm coù chuyeän thöông gheùt coøn coù taâm dung chöùa ñöôïc, nay coâng phu laø vieäc voâ taâm, taïi sao laïi nghi ngôø trong boán oai nghi khoâng ñöôïc hieän tieàn? Chæ sôï raèng chaúng tin thöïc haønh, hoaëc laøm hoaëc tin thì trong oai nghi ñaïo chaéc chaén khoâng maát.

# CHAÂN TAÂM HIEÄN TIEÀN

Coù ngöôøi hoûi:

Döùt voïng taâm thì chaân taâm ñöôïc hieän tieàn, theá thì theå duïng cuûa chaân taâm nay ôû choã naøo?

Ñaùp: Dieäu theå cuûa chaân taâm ôû khaép taát caû choã. Ngaøi Vónh Gia daïy: Chaúng lìa ñöông xöù thöôøng vaéng laëng, tìm kieám lieàn bieát oâng khoâng thaáy. Theo kinh thì vì taùnh nhö hö khoâng, vaø thöôøng baát ñoäng, vì trong Nhö Lai taïngk hoâng sinh dieät. Ngoaïi ñaïo phaùp nhaõn daïy: Khaép nôi laø ñöôøng Boà-ñeà, choán choán röøng coâng ñöùc, ñaây töùc laø choã cuûa theå. Chaân taâm dieäu duïng tuøy caûm hieän nhö tieáng vang trong haùng nuùi. Ngaøi phaùp Ñaêng xöa öùng khoâng ñoïa laïc roõ raøng ôû tröôùc maét ().

Cho neân Nguïy Phuû Nguyeân Hoa nghieâm cheùp: Phaät phaùp ôû choã nhaät duïng, ôû nôi boán oai nghi ñi ñöùng ngoài naèm, ôû nôi noùi baøn hoûi thaêm nhau, môi taïo taùc thi vò cöû ñoäng nieäm, laïi khoâng phaûi vaäy. Do ñoù, bieát theå thôøi ôû khaép taát caû, ñeàu coù theå khôûi duïng baát ñònh chöù chaúng phaûi khoâng coù dieäu duïng, ngöôøi tu taâm muoán vaøo bieån voâ vi, vöôït qua beå sinh töû, chôù meâ môø theå duïng cuûa chaân taâm hieän tieàn.

# CHAÂN TAÂM RA KHOÛI SINH TÖÛ

Hoûi: Töøng nghe coù ngöôøi kieán taùnh xuaát ly sinh töû, nhöng thuôû xöa chö toå laø ngöôøi kieán taùnh ñeàu coù sinh coù töû. Hieän nay thaáy nhöng ngöôøi tu haønh ôû theá gian ñeàu coù vieäc sinh töû, taïi sao noùi ra khoûi sinh töû?

Ñaùp: Sinh töû voán khoâng thaät coù voïng chaáp cho laø coù, nhö ngöôøi nhaäm maét thaáy hoa ñoám trong hö khoâng thì ngöôøi ñoû maét chaúng tin, linh ñoû maét neáu khoâng coù thì hoa ñoám trong hö khoâng töï dieät, môùi tin laø khoâng coù hoa ñoám. Nhöng beänh hoa maét chöa dieät thì hoa ñoám, kia cuõng roång khoâng, chæ coù ngöôøi beänh voïng chaáp cho laø hoa ñoám, noù chaúng coù thaät theå. Nhö ngöôøi nhaän laàm sinh töû coù thaät, neáu coù ngöôøi khoâng sinh

töû baûo raèng: Voán khoâng coù sinh töû, ngöôøi kia moät khi döùt voïng töôûng thì sinh töû töï tröø, môùi bieát sinh töû xöa nay khoâng thaät coù, nhöng luùc chöa döùt ñöôïc sinh töû thì sinh töû cuõng chaúng thaät coù, do vì nhaän thöùc sai laàm neân cho sinh töû laø thaät coù.

Trong kinh daïy: Naøy thieän nam töû! Taùt caû chuùng sinh töø voâ thæ ñeán nay coù nhieàu thöù ñieân ñaûo cuõng nhö ngöôøi deã laàm choã thay ñoåi cuûa boán phöông, voïng nhaän boán ñaïi laøm töï thaân töôùng, traàn duyeân boùng daùng saùu traàn laøm töï taâm töôùng. Thì nhö beänh nhaäm maét kia thaáy hoa ñoám trong hö khoâng, nhaãn ñeán nhö caùc hoa ñoám dieät trong hö khoâng, theå noùi nhaát ñònh coù choã dieät. Vì sao? Vì khoâng coù choã sinh khôûi. Taát caû chuùng sinh ôû trong voâ sinh thaáy coù sinh dieät, vì vaäy môùi goïi laø luaân hoài trong sinh töû.

Caên cöù vaøo kinh vaên naøy tin hieåu bieát roõ Vieân Giaùc chaân taâm voán khoâng coù sinh töû. Nay bieát khoâng coù sinh töû maø chaúng theå thoaùt khoûi sinh töû, vì coâng phu chöa ñeán nôi ñeán choán. Cho neân trong giaùo lyù coù daïy: Am-baø-nöõ hoûi ngaøi Vaên-thuø bieát roõ phaùp sinh laø khoâng sinh taïi sao coøn bò löu chuyeån trong sinh töû?

Ngaøi Vaên-thuø traû lôøi:

Vì söùc coâng phu aáy chöa roát raùo.

Sau ñoù coù ngöôøi tieán vaøo choã ngaøi sôn chuû hoûi Tu Sôn chuû:

Bieát roõ phaùp sinh laø khoâng sinh taïi sao laïi coøn bò löu chuyeån trong sinh töû?

Ngaøi Tu ñaùp: Maêng cuoái cuøng thaønh tre, nhö nay laáy caät ñeå laøm gì, sôû dó bieát khoâng coù sinh töû nhöng khoâng baèng theå hoäi ñöôïc caùi khoâng sinh töû. Theå hoäi ñöôïc ñieàu khoâng sinh töû chaúng baèng kheá ngoä ñieàu khoâng sinh töû, kheá ngoä khoâng sinh töû chaúng baèng söû duïng ñöôïc caùi khoâng sinh töû. Ngöôøi thôøi nay coøn chaúng bieát caùi khoâng sinh töû, 1002c huoáng chi theå hoäi caùi khoâng sinh töû kheá ngoä caùi khoâng sinh töû vaø duïng ñöôïc caùi khoâng sinh töû ö! Vì vaäy, ngöôøi nhaän sinh töû chaúng tin phaùp khoâng sinh töû, cuõng khoâng neân chaêng?

# CHAÂN TAÂM CHAÙNH TRÔÏ

Nhö ñoaïn kinh vaên tröôùc daïy döùt voïng töôûng thì chaân taâm hieän tieàn, vaû laïi nhö luùc chöa döùt voïng, chi caàn heát voïng laø coâng phu voâ taâm, laïi coù phöông phaùp gì khaùc coù theå ñoái trò caùc voïng töôïng ñöôïc?

Ñaùp: Coù chaùnh, trôï khoâng ñoàng, duøng voâ taâm döùt voïng laø chaùnh, nhôø tu taäp caùc vieäc thieän laø trôï giuùp. Thí nhö göông saùng bò buïi traàn che môø, maëc duø duøng söùc cuûa caùnh tay lau chuøi, caàn phaûi coù dieäu (thuoác

hay) chaø maøi thì aùnh saùng môùi xuaát hieän. Buïi caáu laø phieàn naõo, söùc cuûa caùnh tay laø coâng phu voâ taâm, thuoác hay ñeå kì coï laø caùc ñieàu kieän, göông saùng laø chaân taâm.

Theo ñuoåi tính luaän tin thaønh töïu phaùt taâm laø phaùt nhöõng taâm gì?

Ñaïi khaùi coù ba loaïi:

1. Tröïc taâm: Vì nghó ñuùng phaùp chaân nhö.
2. Thaâm taâm: Vì tu taäp taát caû ñieàu thieän.
3. Ñaïi bi taâm: Vì muoán cöùu giuùp caùi khoå cho taát caû chuùng sinh.

Hoûi: Ñoaïn vaên treân noùi moät töôùng ñoàng caû phaùp giôùi, phaät theå khoâng hai, taïi sao khoâng nghó ñeán chaân nhö, laïi nhôø caäy caàu hoïc caùc ñieàu thieän?

Ñaùp: Thí nhö theå taùnh cuûa haït ñaïi ma ni baùu saùng saïch laïi khoâng coù caáu dô cuûa quaëng. Neáu ngöôøi tuy nghó nhôù baûo taùnh nhöng khoâng duøng phöông tieän nhieàu laàn maøi duõa ñoái trò thì cuoái cuøng chaúng saïch ñöôïc, do vì löôïng caáu dô ôû khaép taát caû phaùp. Tu taát caû haïnh thieän, phaùp chaân nhö theå taùnh roãng rang saùng saïch nhö theá maø coù voâ löôïng phieàn naõo laøm nhieãm dô. Neáu ngöôøi tuy nghó nhôù chaân nhö maø khoâng duøng phöông tieän huaân taäp cuõng khoâng saïch ñöôïc, vì voâ soá caáu dô truøm taát caû phaùp khaép, tu heát thaûy haïnh thieän duøng ñeå ñoái trò. Neáu ngöôøi tu haïnh taát caû phaùp thieän thì töï nhieân quy thuaän veà phaùp chaân nhö.

Theo nhöõng ñieàu ñaõ luaän baøn naøy thì duøng thoâi döùt voïng taâm laøm chaùnh, tu caùc phaùp laønh laø trôï giuùp. Neáu luùc tu caùc phaùp thieän maø töông öng vôùi voâ taâm thì khoâng neân chaáp tröôùc nhaân quaû, neáu chaáp nhaân qua lieàn rôi vaøo quaû baùo nhaân thieân phaøm phu, khoù chöùng ñöôïc chaân nhö thì khoâng giaûi thoaùt sinh töû. Neáu töông öng vôùi taâm chính laø (thuaät) phöông phaùp ñeå chöùng nhaân nhö ngheä thuaät kheùo thoaùt sinh töû. Ñoàng thôøi ñöôïc phöôùc ñöùc voâ löôïng. Kinh Kim Cang Baùt-nhaõ cheùp ñöùc phaät daïy ngaøi Tu boà-ñeà neáu Boà-taùt khoâng chaáp töôùng boá thí thì phöôùc ñöùc aáy khoâng theå suy löôøng. Nay thaáy coù ngöôøi tham hoïc ôû theå gian vöøa môùi bieát xöa nay coù phaät taùnh beøn yû vaøo taùnh thieân chaân chaúng chòu tu taäp caùc ñieàu thieän khoâng chæ ñoái vôùi chaân taâm khoâng lieãu ñaït maø coøn cuõng chính laø trôû thaønh giaõi ñaõi 1003 a thì ñöôøng aùc coøn khoâng theå traùnh khoûi, huoáng chi thoaùt sinh töû. Thaáy ñieàu naøy sai laàm lôùn.

# COÂNG ÐÖÙC CHAÂN TAÂM

Höõu taâm tu nhaân thì coâng ñöùc aáy khoâng nghi ngôø, coøn voâ taâm tu nhaân thì coâng ñöùc töø ñaâu ñeán?

Ñaùp: Höõu taâm tu nhaân ñöôïc caùi coù laøm quaû, coøn voâ taâm laøm nhaân

thì hieån baøy taùnh coâng ñöùc. Caùc coâng ñöùc naøy xöa nay voán töï ñaày ñuû nhöng bò voïng töôûng che laáp khoâng hieån baøy roõ, nay ñaõ dieät tröø voïng thì coâng ñöùc hieän tieàn. Vì vaäy ngaøi Vónh Gia daïy taùnh vieân giaùc ôû trong ba thaân boán trí, taùm phaùp giaûi thoaùt, saùu pheùp thaàn thoâng taâm ñòa aån khaû chính laø trong theå tueä ñaày ñuû taùnh coâng ñöùc.

Xöa coù baøi tuïng:

*Neáu ngöôøi ngoài tónh laëng Trong khoaûng moät saùt na Vöôït troäi hôn xaây taïo Haèng sa thaùp baûy baùu*

*Thaùp baùu cuoái cuøng hoùa buïi traàn Moät nieäm tònh taâm thaønh chaùnh giaùc.*

Neân bieát coâng ñöùc voâ taâm ñoái vôùi höõu taâm nhö vaäy.

Hoøa thöôïng Thuûy Saïo ôû Hoàng Chaâu ñeán tham vaán ngaøi Maõ Toå: Nhö theá naøo laø ñaïi yù toå sö töø AÁn Ñoä sang? Sö bò Maõ Toå ñaïp cho moät ñaïp ngaõ nhaøo, ngay ñoù hoát nhieân phaùt ngoä ñöùng daäy voã tay, cöôøi lôùn kyø laï! Kyø laï! Traêm ngaøn tam muoäi voâ löôïng dieäu nghóa, chæ höôùng ñeán treân ñaàu moät sôï loâng coâng ñöùc bieát ñöôïc caên nguyeân, roài sö beøn laïy taï lui ra, beùt theo lôøi noùi naøy thì coâng ñöùc khoâng töø beân ngoaøi ñeán, voán töï ñaày ñuû. Ngaøi Töù toå baûo Thieàn sö Laïi dung: phaøm traêm ngaøn phaùp moân ñoàng quy veà trong gang taác, haèng sa coâng ñöùc ñeàu ôû nôi nguoàn taâm. Taát caû giôùi moân ñònh moân vaø tueä moân thaàn thoâng bieán hoùa, ñeàu töï ñaày ñuû khoâng lìa taâm oâng, theo lôøi toà sö daïy coâng ñöùc voâ taâm raát nhieàu. Nhöng ngöôøi öa thích coâng ñöùc söï töôùng thì ñoái vôùi coâng ñöùc voâ taâm baûn thaân khoâng sinh loøng tin.

# COÂNG PHU CHÖÙNG NGHIEÄM CHAÂN TAÂM

Chaân taâm hieän tieàn laøm sao bieát ñöôïc chaân taâm thaønh thuïc khoâng bò chöôùng ngaïi? Ngöôøi hoïc ñaïo khi ñaõ ñöôïc chaân taâm hieän tieàn, nhöng taäp khí chöa tröø, neáu gaëp caûnh thuaàn thuïc coù luùc cuõng thaát nieäm, nhö chaên traâu tuy ñaõ ñieàu phuïc ñöôïc vaø daét traâu ñeán nôi naøo tuøy yù mình nhöng coøn chöa daùm buoâng daây muõi, aét phaûi giöõ taâm ñieàu phuïc böôùc chaân cho oån thoûa gaëp luùc daãm vaøo ruoäng luùa khoâng laøm haïi ñeán luùa maï, luùc aáy môùi buoâng tay. Ñeán choã naøy thì böôùc ñi ñöôïc tieän lôïi khoâng caàn duøng ngöôøi chaên vaø daây muõi, töï nhieân khoâng laøm toån haïi ñeán luùc maï nöõa. Nhö ñaïo nhaân sau khi ñaéc ñöôïc chaân taâm, tröôùc tieân phaûi duïng coâng giöõ gìn nuoâi döôõng, coù ñaïi löïc duïng môùi coù theå lôïi sinh neáu luùc chöùng nghieäm ñöôïc taâm naøy, tröôùc tieân phaûi ñem caûnh öa thích luùc bình

sinh luoân luoân töôûng ôû tröôùc maët, cuûa nhö tröôùc khôûi taâm thöông gheùt thì ñaïo taâm chöa thuaàn thuïc. 1003 b Neáu khoâng sinh taâm thöông gheùt laø ñaïo taâm ñaõ thuaàn thuïc, maëc duø ñaõ thuaàn thuïc nhö vaäy cuõng chöa phaûi töï nhieân chaúng khôûi taâm taéng aùi. Coøn phaûi nghieäm laïi taâm neáu luùc gaëp caûnh taéng aùi, ñaëc bieät khôûi taâm thöông gheùt chaáp laáy töôïng thöông gheùt, neáu taâm khoâng khôûi ñoù laø taâm khoâng ngaên ngaïi, nhö con traâu traéng sôø sôø khoâng laøm haïi luùa maï.

Xöa coù ngöôøi traùch phaät maén toå laø töông öng vôùi taâm naøy, nay thaáy hoï vöøa vaøo toâng moân, chöa bieát ñaïo gaàn xa lieàn hoïc caùch cheâ phaät maén toã, laø keû chaáp sai laàm laém.

# CHAÂN TAÂM VOÂ TRI

Chaân taâm cuøng voïng taâm luùc ñoái caûnh, laøm sao phaân bieät ñöôïc chaân voïng? Voïng taâm ñoái caûnh coù bieát, maø caùi bieát ñoù ñoái vôùi caûnh thuaän nghòch khôûi taâm tham saân, coøn ñoái caûnh bình thöôøng sinh taâm si, ñoái vôùi caùc caûnh treân ñaõ khôûi leân ba ñoäc tham saân, si, ñuû thaáy laø voïng taâm roài.

Toå sö daïy: Thuaän nghòch tranh nhau laø beänh taâm. Neáu chaân taâm khoâng bieát maø bieát laø taâm bình ñaúng töï nhieân chieáu khaép, cho neân khaùc coû caây, khoâng sinh thöông gheùt neân khaùc vôùi voïng taâm, töùc ñoái caûnh roång sinh saùnh suoát chaúng gheùt chaúng thöông, voø chaân taâm voâ tri maø tri (bieát).

Theo Trieäu Luaän baøn veà taâm Thaùnh vi dieäu voâ töôùng khoâng theå cho laø coù, duïng caøng ñoäng chaúng theå cho laø khoâng, cho ñeán chaúng phaûi coù neân bieát maø chaúng bieát, chaúng phaûi khoâng neân khoâng bieát maø laïi bieát. Do ñoù voâ tri töùc tri, khoâng theå duøng ngoân ngöõ khaùc so saùnh taâm Thaùnh nhaân. Coøn voïng taâm ôû nôi coù chaáp coù ôû nôi khoâng chaáp khoâng, thöôûng ôû hai beân khoâng bieát trung ñaïo.

Ngaøi Vónh Gia daïy: Boû voïng taâm chaáp chaân lyù, taâm thuû xaû thaønh doái traù, ngöôøi hoïc khoâng roõ duïng tu haønh thì caøng ngaøy thaønh ra nhaän giaëc laøm con. Neáu laø chaân taâm ôû nôi coù khoâng maø rôi vaøo coù khoâng vì thöôøng ôû nôi trung ñaïo.

Toå sö daïy: Khoâng theo duyeân coù chôù truï khoâng nhaãn troïn moät bình ñaúng baät döùt töï nhieân cuøng toät. Theo trieäu luaän do vì Thaùnh nhaân ôû nôi coù maø chaúng coù, ôû nôi khoâng maø chaúng phaûi khoâng tuy khoâng chaáp coù khoâng nhöng chaúng boû caùi coù, khoâng. Do vaäy haøo quang chieáu khaép traàn lao bao truøm trong naêm ñöôøng, tòch nhaân maø ñeán, e ngaïi nhö vaäy maø ñeán, ñieàm ñaïm khoâng laøm maø khoâng phaûi khoâng laøm. Ñaây laø

noùi Thaùnh nhaân duoãi tay vì ngöôøi ra vaøo khaép naêm ñöôøng tieáp daãn giaùo hoùa chuùng sinh. Maëc duø qua laïi maø khoâng coù töôùng qua laïi, voïng taâm thì chaúng ñöôïc nhö theá, cho neân nhaân taâm, voïng taâm khoâng gioáng nhau. Laïi nöõa, chaân taâm chính laø taâm bình ñaúng thöôøng, voïng taâm chính laø taâm khoâng bình thöôøng. Theá naøo laø taâm khoâng bình thöôøng? 1003c Moïi ngöôøi ñeàu coù ñuû moät taùnh linh quang saùng suoát, vaéng laëng nhö hö khong truøm khaép taát caû choã, ñoái vôùi vieäc theá tuïc möôïn teân laø lyù taùnh, vôùi voïng thöùc taïm goïi chaân taâm, khoâng coù moät maûy may phaân bieät, gaëp duyeân chaúng meâ môø, moät nieäm thuû xaû chaïm vaät ñeàu truøm khaép, chaúng thay ñoåi theo muoân caûnh traàn. Giaû söû theo doøng ñöôïc vi dieäu khoâng lìa ñöông xöù maø vaéng laëng, tìm kieám lieàn bieát y chaúng thaáy chính laø chaân taâm.

Taïi sao goïi laø taâm khoâng bình thöôøng? Caûnh coù Thaùnh vaø phaøm, caûnh coù nhieãm vaø tònh, caûnh coù ñoaïn vaø thöôøng, caûnh coù lyù vaø söï, caûnh coù sinh coù dieät, caûnh coù ñoäng coù tónh, caûnh ñeán coù ñi, caûnh coù toát coù xaáu, caûnh coù thieän coù aùc, caûnh coù nhaân coù quaû, baøn sô qua thì coù ngaøn muoân sai khaùc, nay noùi neâu möôøi caëp ñeàu goïi laø caûnh khoâng bình thöôøng ôû ñoaïn tröôùc, vì vaäy goïi laø voïng taâm khoâng bình thöôøng. Chaân taâm voán ñaày ñuû khoâng theo caùnh baát thöôøng maø sinh khôûi nhieàu thöù sai khaùc. Cho neân goïi laø chaân taâm bình thöôøng.

Chaân taâm bình thöôøng khoâng coù caùc nhaân khaùc, ngaëc vì phaät daïy nhaân quaû thieän aùc baùo öùng laø sao? Vì voïng taâm theo ñuû thöù caûnh maø khoâng roõ ñöôïc caùc caûnh beøn khôûi leân nhieàu taâm, neân phaät daïy nhieàu phaùp phaân quaû, ñeå ñoái trò haøng phuïc caùc voïng taâm phaûi laäp nhaân quaû. Neáu chaân taâm naøy khoâng theo caùc caûnh, do ñoù khoâng khôûi caùc taâm, thì phaät seõ khoâng noùi caùc phaùp laøm naøo coù nhaân quaû. Chaân taâm bình thöôøng khoâng sinh chaêng? Coù luùc chaân taâm xuaát (öùng) duïng maø chaúng sinh khôûi theo caûnh, nhöng dieäu du hyù maø khoâng meâ muoäi nhaân quaû.

# CHAÂN TAÂM SÔÛ VAÕNG

Ngöôøi chöa lieãu ñaït ñöôïc chaân taâm, do meâ chaân taâm cho neân taïo nhaân thieän aùc, nhôø taïo nhaân thieän neân sinh trong ñöôøng thieän, vì gaây nhaân aùc phaûi vaøo ñöôøng aùc, theo nghieäp thoï sinh lyù ñoù chaúng coøn nghi ngôø gì nöõa. Neáu ngöôøi lieãu ñaït chaân taâm döùt heát voïng tình, kheá chöùng chaân taâm khoâng coù nhaân thieän aùc thì moät thaân sau nöông gaù vaøo choã naøo? Chôù cho raèng coù choã nöông gaù vöôït qua choã khoâng nöông gaù. Laïi toan cho laø khoâng nöông gaù ñoàng nhö nhöõng keû bô vô ôû theá gian hoaëc gioáng coâ hoàn voâ chuû trong ñöôøng ngaï quyû, ñaëc bieät vì caâu hoûi naøy caàu coù choã nöông gaù, lieãu ñaït ñöôïc taùnh thì khoâng nhö theá, vì taát caû chuùng sinh meâ

giaùc taùnh, nieäm aùi voïng tình keát nghieäp laøm nhaân, 1004 a sinh trong saùu ñöôøng chòu quaû baùo thieän aùc. Giaû söû nhö nghieäp ôû coõi trôøi laøm nhaân chæ ñöôïc quaû sinh thieân, ngoaøi tröø choã sinh thích hôïp coøn laïi ñeàu khoâng ñöôïc thoï duïng, caùc ñöôøng thoï sinh ñeàu nhö vaäy. Vì ñaõ theo nghieäp cuûa mình sinh choã thích hôïp thuù vui, coøn sinh choã khoâng thích hôïp thì chaúng vui, laáy choã nöông cho ngöôøi kaùhc. Do ñoù, voù voïng tình thì coù voïng nhaân, coù nhaân hö voïng thì coù quaû doái traù, coù quaû hö voïng thì coù sö nöông gaù, coù nöông gaù thì phaân bieät kia ñaây, phaân bieät kia ñaây thì coù ñieàu ñaùng öa vaø khoâng ñaùng öa.

Nay ñaõ lieãu ñaït ñöôïc chaân taâm, kheá hôïp taùnh giaùc khoâng sinh dieät phaùt khôûi dieäu duïng khoâng sinh khoâng dieät, coøn dieäu duïng tuøy duyeân döôøng nhö coù sinh dieät. Song töø theå sang duïng, duïng töùc laø theå, naøo ñaùng coù caùi sinh dieät, ngöôøi lieãu ñaït lieàn chöùng chaân theå, caùi sinh dieät ñoù naøo coù can döï gì chöù! Nhö nöôùc laáy taùnh öôùt laøm theå vaø soùng laøm duïng, vì taùnh öôùt voán khoâng sinh dieät taùnh öôùt thì rieâng chaúng coù soùng, soùng cuõng khoâng sinh dieät.

Cho neân coå nhaân noùi: “Heát” caû ñaïi ñòa laø sa moân moät ñoâi chaùnh nhaõn, “taän” laø choã an thaân laäp maïng caûu ngöôøi ngoä lyù. Ñaõ lieãu ñaït chaân taâm thì boán loaøi saùu ñöôøng ñoàng thôøi tieâu maát, saân haø ñaïi ñòa ñeàu laø chaân taâm. Khoâng theå lìa ngoaøi chaân taâm naøy rieâng coù choã nöông gaù, ñaõ khoâng coù voïng nhaân ba coõi nöông gaù choã naøo? AÉt haún chaúng coù kia ñaây ñaõ khoâng coù kia ñaây thì laøm sao coù vieäc ñaùng öa vaø chaúng ñaùng öa, töùc möôøi phöông theá giôùi chæ coù taâm, toaøn thaân thoï duïng khoâng coù söï nöông gaù khaùc. Laïi trong moân thò oân thaùo thöôïng thö hoûi ngaøi Khueâ phong: Ngöôøi ngoä lyù moät thôøi kyø tieån thoï ñaõ heát maïng chung thaùc sinh vaøo choã naøo?

Ngaøi Khueâ Phong ñaùp: Taát caû chuùng sinh ñeàu coù ñaày ñuû giaùc taùnh linh minh chaúng khaùc phaät. Neáu coù theå ngoä ñöôïc taùnh naøy töùc laø phaùp thaân, voán töï khoâng sinh naøo coù nöông gaù, taùnh kinh minh khoâng meâ muoäi roõ raøng thöôøng bieát, khoâng töø ñaâu ñeán cuõng chaúng ñi veà ñaâu. Chæ laáy hö khoâng laøm töï theå chôù nhaän saéc thaân, laáy kinh tri laøm töï taâm, chôù nhaän voïng nieäm. Voïng nieäm neáu khôûi ñeàu chaúng theo, thì luùc saéc maïng chung töï nhieân nghieäp khoâng theå raøng buoäc. Tuy coù thaân trung aám maø hoaøn toaøn ñöôïc töï do, thieân thöôïng nhaân gian tuøy yù gaù sinh. Ñaây laø chaân taâm tröôùc thaân ñeán sau!

# SỐ 2019B

**DẠY NGƯỜI SƠ TÂM HỌC PHẬT**

Ngöôøi môùi phaùt taâm hoïc phaät caàn phaûi xa lìa baïn aùc thaân caän baïn toát, thoï naêm giôùi möôøi giôùi… bieát raønh khai giaù, trì, phaïm. Chæ y kim khaåu lôøi phaät daïy, chôù thuaän theo lôøi noùi voïng taàm thöôøng, ñaõ xuaát gia thì phaûi nhaäp nhôø söï giuùp ñôõ cuûa taêng thaân, thöôøng nghó nhôù ñieàu nhö hoøa kheùo thuaän theo khoâng ñöôïc coù taâm ngaõ maïn coáng cao. Ngöôøi lôùn hôn xöng laø anh (chò) ngöôøi nhoû hôn goïi laø em (ñeä), thaûn nhö coù söï tranh caõi thì phaûi noùi lôøi hoøa hôïp giöõa hai beân, chæ duøng taâm töø noùi vôùi nhau khoâng ñöôïc noùi lôøi ñoäc aùc laøm toån thöông ngöôøi. Neáu coù ngöôøi khinh khi laêng nhuïc baïn ñoàng tu luaän baøn chuyeän thò phi, nhöõng ñieàu naøy ñoái vôùi ngöôøi xuaát gia hoaøn toaøn chaúng coù lôïi ích gì. Caùi hoïa cuûa taøi saéc coøn hôn raén ñoäc töï mình phaûi tónh xeùt baûn thaân bieát laø ñieàu quaáy thöôøng phaûi xa lìa, khoâng coù duyeân söï thì khoâng ñöôïc vaøo phoøng hoaëc chuøa cuûa ngöôøi khac, phaûi ôû choã vaéng veû khoâng ñöôïc göôïng bieát vieäc ngöôøi khaùc. Khoâng ñuû saùu ngaøy thì khoâng ñöôïc giaët duõ aùo trong (aùo loùt), khi xuùc mieäng röûa maët khoâng ñöôïc khaïc nhoå lôùn tieáng, khi ñi caøng phaûi theo thöù töï khoâng ñöôïc chen laán laøm maát traät töï, ñi kinh haønh theo thöù lôùp khoâng ñöôïc ñaùnh ñaøng xa vung tay bay vaït aùo, noùi naêng phaûi töø toán khoâng ñöôïc cöôøi giôõn noùi lôùn tieáng. Khoâng coù vieäc quan troïng thì khoâng ñöôïc ra khoûi coång chuøa, coù ngöôøi beänh phaûi ñem taâm töø ñeå chaâm soùc, thaáy khaùc ñeán phaûi vui veû ñoùn tieáp, gaëp nhöõng vò toân tuùc tröôûng laõo phaûi cung kính ñöùng sang moät beân.

Baøn ñaïo phaûi coù ñaày ñuû söï tri tuùc tieát ñoä suy xeùt lôøi noùi, khi aên uoáng khoâng ñöôïc khua ñuõa baùt coù tieáng ñoäng, caàn phaûi an töôøng khoâng ñöôïc lieác ngoù hai beân cuõng khoâng ñöôïc öa thích moùn ngon cheâ moùn dôû, khi aên phaûi im laëng khoâng noùi chuyeän, phaûi phoøng hoä taïp nieäm, caàn bieát thoï thöïc chæ chöõa beänh khoâ gaày vaø vì thaønh ñaïo nghieäp. Phaûi nieäm Baùt-nhaõ taâm kinh, quaùn tam luaân thanh tònh khoâng traùi ñaïo duïng, khi phoù phaàn tu söõa phaûi sieâng naêng sôùm toái haønh trì töï mình neân treân quyù khoâng giaõi ñaõi. Bieát chuùng ñang haønh trì nheï nhaøng khoâng ñöôïc noùi

chuyeän laøm loän xoän, khen ngôïi chuùc nguyeän caàn tuïng vaên quaùn nghóa, khoâng ñöôïc chæ theo aâm thinh, gioïng ñoïc phaûi ñeàu ñaën, chieâm ngöôõng ñaõnh leã khoâng ñöôïc duyeân theo caûnh khaùc. Phaûi bieát baûn thaân coù toäi chöôùng cuõng nhö nuùi, bieån vaø neân bieát lyù saùm söï saùm coù theå laøm tieâu tröø toäi chöôùng. Quaùn xeùt veïn keõ veà naêng leã sôû leã ñeàu töø chaân taùnh duyeân khôûi tin chaéc caûm öùng khoâng luoáng doái aûnh höôûng theo nhau. ÔÛ trong chuùng ñoàng lieâu phaûi baûo veä nhau khoâng tranh luaän phaûi truyeàn trao giöõ gìn, deø daët chôù luaän vieäc hôn thua, tuï hoäi noùi chuyeän nhaûm nhí, caån thaän khoâng mang giaøy deùp loän cuûa ngöôøi khaùc 1004c, ngoài naèm theo thöù töï. Khi noùi chuyeän vôùi khaùch khoâng ñöôïc baøy loãi xaáu cuûa chuùng, chæ khen ngôïi phaät söï ôû chuøa vieän, khoâng ñöôïc ñeán nhaø kho, phoøng ngöôøi khaùc thaáy nghe vieäc taøo lao töï mình laïi sinh taâm nghi hoaëc, khoâng coù vieäc caàn thieát thì ñöôøng neân ñeán caùc choã chaâu huyeän giao du vôùi ngöôøi ñôøi laøm hoï gheùt taät ñoá ñaùnh maát ñaïo tình.

Giaû söû coù vieäc quan troïng caàn ra ngoaøi phaûi thöa vôùi vò truï trì vaø ngöôøi quaûn chuùng ñeå hoï bieát nôi mình ñeán. Neáu vaøo nhaø ngöôøi theá tuïc phaûi giöõ gìn chaùnh nieäm, caån thaän chôù thaáy saéc nghe tieáng buoâng lung theo taâm taø vaäy. Huoáng chi caùc vieäc nhö maëc aùo cöôøi giôõn noùi chuyeän taøm phaøo, uoáng röôïu phi thôøi, doái laøm vieäc cho laø khoâng chöôùng ngaïi raát traùi vôùi giôùi luaät phaät cheá. Coøn ñoái vôùi ngöôøi hieàn laønh sinh taâm nghi ngôø thuø hieàm ñaâu phaûi laø ngöôøi coù trí tueä, ñeán ôû ñeàn ñöôøng chôù ñoàng ñi vôùi sa di caån thaän ñoái vôùi vieäc ngöôøi qua laïi, thaáy caùi toát xaáu cuûa ngöôøi khaùc chôù noùi, khoâng tham caâu vaên töï, khoâng neân nguõ nghæ quaù ñoä laøm taùn taâm phan duyeân. Neáu gaëp chí baøy sö thaêng toøa thuyeát phaùp caàn thieát khoâng ñöôïc ñoái vôùi phaùp vaø taùc töôùng khoù khaên gian nan roài sinh taâm lui suït, hoaëc khôûi töôûng nghe thoáng suoát sinh taâm deå daõi, caàn phaûi coù taâm roång rang laéng nghe, chaéc chaén coù luùc caên cô phaùt ngoä. Khoâng ñöôïc theo hoïc ngoân ngöõ chæ chaáp lôøi bieän luaän, ñieàu goïi laø raén uoáng nöôùc thaønh chaát ñoäc, boø uoáng nöôùc thaønh söõa, ngöôøi trí tueä hoïc thaønh Boà-ñeà ngöôøi ngu hoïc thaønh sinh töû. Khoâng ñöôïc ñoái chuû tröông phaùp ngöôøi sinh tö töôûng khinh thöôøng, nhaân ñoù ñoái vôùi ñaïo coù chöôùng ngaïi, khoâng theå tieán ta raát neân caån thaän.

Luaän nhö toäi ngöôøi ñi ñeâm toái, ngöôøi caàn ñuoác ñaùng ñöôøng, hoaëc do ngöôøi aùc neân khoâng nhaän aùnh saùng rôi rôùt xuoáng haàm hoá. Nghe phaùp theo thöù lôùp nhö laøm cho mieáng vaùng moûng daàn, caàn phaûi laéng tai maét nghe phaùp aâm maàu nhieäm, phaûi nghieâm ngaëc vôùi tình traàn maø khen ngôïi choã thaâm saâu vi dieäu. Sau khi xuoáng giaûng ñöôøng phaûi ngoài im laëng quaùn chieáu, nhö coù choã nghi ngôø thì phaûi roäng hoûi baäc tieân giaùc ñaõ

bieát. Toái sôï seät saùng ra khoûi han khoâng ñöôïc buoâng lung boû qua maûy may nhö sôïi tô coïng toùc, nhö theá môùi coù coù khaû naêng phaùt loøng tin chaân chaùnh. Laáy ñaïo laøm hoaøi baõo, töø voâ thæ taäp khí coù thoùi quen aùi duïc saân khueå, gu si raøng buoäc taâm yù, taâm haøng phuïc laïi sinh khôûi nhö ngöôøi soát reùt caùch ngaøy.

Trong taát caû thôøi phaûi duøng thaúng söùc gia haïnh phöông tieän trí tueä thoáng thieát töï mình môùi ngaên chaën giöõ gìn ñöôïc, ñaâu theå nhaøn roåi du lòch baøn lôøi doái traù roång tueách khoâng coù caên cöù laøm heát ngaøy, muoán troïng mong taâm toâng maø caâu ra khoûi ñöôøng sinh töû sao! Chæ neân chí tieát ñoä traùch cöù baûn thaân khoâng ñöôïc giaõi ñaõi, bieát ñieàu sai phaûi thay ñoåi laøm laønh saùm hoái söûa ñoåi thaønh ñieàu hoøa nheï nhaøng sieâng naêng tu haønh thì söùc quaùn chieáu caøng saâu, maøi duõa thì haïnh moân caønh thanh tònh, phaùt khôûi töôùng khoù gaëp ñaïo nghieäp thöôøng môùi meõ, trong loøng thöôøng vui möøng hoaøn toaøn khoâng coù taâm lui suït. Laâu ngaøy nhö vaäy töï nhieân trí tueä troøn saùng thaáy ñöôïc taâm taùnh mình, duøng taâm bi trí nhö huyeãn trôû laïi ñoä chuùng sinh, laøm ñaïi phöôùc ñieàn cho nhaân thieân, caàn thieát phaûi neân coá gaéng.

1005a Laõo naïp ôû nuùi Taøo Khueâ Haûi Ñoâng nhaèm thaùng muøa ñoàng naêm AÁt söûa nieân hieäu Thaùi Hoøa, keû bieát chaäm chaïp kính ghi.

# THIEÀN SÖ CHAÙNH NGÖNG ÔÛ NGAI SÔN CHEÛ DAÏY PHAÙP NGÖÕ CHO NGÖÕ CHO MOÂNG SÔN

Sö thaáy Moâng Sôn ñeán leã, tröôùc tieân töï hoûi ngaõ naøy laïi tin ñöôïc sao. Sôn traû lôøi:

Neáu tin khoâng ñöôïc thì chaúng ñeán ñaây.

Sö: Möôøi phaàn töï tin ñöôïc laïi caàn phaûi trì giôùi, trì giôùi deã ñöôïc linh nghieäm, neáu khoâng coù giôùi haïnh nhö xaây nhaø laàu trong hö khoâng, laïi trì giôùi gì?

Sôn: Thaáy trì naêm giôùi.

Sö: Sau naøy chæ khaùn chöõ voâ, chaúng caàn suy löôøng tinh toaùn khoâng ñöôïc khôûi töôûng hieåu bieát theå hoäi coù hay khoâng vaû laïi chôù xem caùc loaïi kinh giaùo ngöõ luïc, chæ thöôøng ñeà khôûi moät chöõ “Voâ”, trong möôøi hai thôøi ñoái vôùi boán oai nghi, caàn phaûi saùng suoát tónh taùo nhö meøo baét chuoät nhö gaø aáp tröùng khoâng ñeå giaùn ñoaïn. Luùc chöa ñöôïc thaáu trieät phaûi nhö con chuoät caén quan taøi döôøng nhö khoâng theå ñoåi dôøi, khi ñoù laïi quaát roi vaøo khôûi nghi raèng: Taát caû chuùng sinh ñeàu coù phaät taùnh.

Ngaøi Trieäu Chaâu raát thaân ñaïo voâ yù sinh caùi gì? Ñaõ coù luùc nghi ngôø thaàm thaàm ñeà khôûi chöõ “Voâ” hoài quan töï kyû, chæ moät chöõ “Voâ” naøy phaûi

bieát ñöôïc töï kyû, phaûi bieát ñöôïc Trieäu Chaâu phaûi naém baét choã hö hoaïi thaát baïi cuûa phaät toå vaø choã ngöôøi ñôøi gheùt cheâ chæ tin lôøi noùi ta ñöùng nhö vaäy, thoaït nhieân ngay ñoù laøm ñi! Quyeát ñònh coù luùc phaùt minh quyeát ñoaùn khoâng sai laàm…

# PHAÙP NGÖÕ VEÀ HAØNH KHÖÔÙC CUÛA TOÅNG TÖÛ TRUÏ TRÌ SUØNG TAÏNG ÐOÂNG SÔN

Phaøm phu haønh khöôùc phaûi laáy ñaïo naøy laøm hoaøi baûo, khoâng theå thoï nhaän söï cuùng döôøng hieän taïi cho laø thaønh töïu roài an nhaân qua ngaøy, phaûi ñem hai chöõ “sinh töû” daùn chaët leân traùn. Trong möôøi thôøi saïch da maët ñaùnh cho hieåu môùi ñöôïc, neáu chæ theo phe keát beø ñaûng luoáng qua thôøi gian thì coù luùc con chaùu Dieâm-la ñeán tính tieàn côm, chaúng phaûi ñaïo thì ta chaúng noùi vôùi oâng ñieàu naøy, giaû söû coâng phu caàn phaûi tính töøng ngaøy kieåm ñieåm töøng giôø, töï mình phaûi chuyeån hoùa ñeán canh hai thì khaùn thoaïi ñaàu trong ñoù laø choã khoâng ñaéc löïc, trong ñoù laø choã ñaùnh maát, trong ñoù laø choã khoâng ñaùnh maát neáu nhö ñaây thì haõy laøm ñi! Nhaát ñònh ñeán luùc naøo ñoù thì ñeán nhaø. Coù ngöôøi thöôøng hay baøn veà ñaïo maø kinh khoâng xem phaät khoâng laïy, vöøa môùi leân boà ñoaøn lieàn nguõ guïc, cho ñeán nguû xay vaû laïi suy nghó mô maøng loaïn töôûng vöøa rôøi khôûi thieàn saøn lieàn noùi chuyeän taïp nhaïp vôùi ngöôøi. Neáu baøn luaän ñaïo nhö vaäy thì ñeán khi ñöùc phaät Di Laëc ra ñôøi cuõng chöa coù thôøi gian haï thuû trieät ñeå, caàn phaûi maïnh meû tinh thaàn thö thaùi ñeà khôûi moät chöõ “voâ”.

Ngaøy vaø ñeâm ba thôøi cuøng ngöôøi khaùc trôïn maét nhìn, khoâng theå ngoài trong choã voâ söï, caøng khoâng neân chaáp ngoài cheát treân boà ñoaøn, caàn phaûi linh hoaït, e raèng luùc taïp nieäm laên xaên khôûi leân ngaøn vaïn thöù, khoâng neân cuøng troá maét nhìn noù caøng chuyeån hoùa mau gaáp coù nhieàu ngöôøi ôû trong choã naøy khoâng bieát taán khoái thoaùt khoûi khoâng bò rôi xuoáng thaønh phong thaønh ñieân ñaûo phaù hoaïi moät ñôøi, phaûi höôùng ñeán choã phaân vaân khôûi nheï nhaân buøng xuoáng moät vaät, chuyeån thaân xuoáng ñaát moät voøng, laïi leân giöôøng môû maét baét cheùo hai tay löng thaúng y tröôùc ñeà khôûi lieàn caûm thaáy maùt meû, gioáng nhö moät chaûo nöôùc soâi vöøa röôùi xuoáng moät khoái baêng tan thaønh nöôùc. Heå coâng phu ñöôïc nhö theá laâu ngaøy chaøy thaùng coù luùc veà ñeán nhaø. Coâng phu chöa naém chaéc trong tuy chôù sinh khôûi phieàn naõo, e maø phieàn naõo nhaäp taâm, neáu söùc tónh giaùc khoâng neân sinh vui möøng sôï con ma vui möøng nhaäp taâm, nhieàu thöù beänh khoâng theå noùi heát ñöôïc. E raèng ôû trong chuùng coù vò laõo thaønh huynh ñeä bieän veà ñaïo thì ngaøn vaïn laàn thöôøng thöôøng neân thænh ích neáu khoâng coù thì neân ñem coâng phu lôøi daïy cuûa toå sö xem qua moät laàn döôøng nhö ñích thaân mình

vaäy, thôøi nay khoù ñöôïc ngöôøi tu ñaïo nhö theá. Ngaøn muoân laàn höôùng tôùi tröôùc trong mong oâng mau mau ñaäp beå thuøng sôn trôû veà vì ta maø lau chuøi! Chiù thaønh daën doø, chí thaønh daën doø!

# HOØA THÖÔÏNG MOÂNG SÔN DAÏY CHUÙNG

Neáu coù ngöôøi ñeán ñaây ñoàng cam chòu söï vaéng veû coâ lieâu, boû duyeân ñôøi naøy tröø ñi chaáp tröôùc ñieân ñaûo, chaân thaät laø ñaïi sö sinh töû, chòu thuaän theo quy cuõ trong am vieän, caét ñöùt vieäc ngöôøi tuøy duyeân thoï duïng, tröø canh ba ngoaøi ra khoâng chaáp nhaän nguû nghæ, khoâng cho xuaát haønh ñi ra ngoaøi, khoâng nhaän döï trai taêng, chöa coù phaùt minh thì khoâng cho xem ñoïc, chaúng phaûi coâng giôùi thình khoâng cho xem kinh, haï thuû coâng phu ba naêm ñaùng phaùp, neáu khoâng kieán taùnh thoâng toân chæ thì sôn taêng naøy thay oâng vaøo ñòa nguïc.

# HAÄU BAÏT

Luaän veà taâm laø toång töôùng cuûa muoân phaùp ôû theá gian vaø xuaát theá gian, muoân phaùp töùc laø bieät töôùng cuûa taâm, song caùi bieät ñoù coù naêm:

1. Nhuïc ñoaøn taâm (traùi tim) hình traïng gioáng buùp chuoái soáng trong saéc thaân, thuoäc loaøi voâ tình.
2. Taâm duyeân töï töôùng traïng nhö ñaùm chaùy hoang chôït sinh chôït, dieät thuoäc voïng töôûng.
3. Taäp khôûi taâm töôùng traïng nhö haït coû bò choân vuøi troïng roäng thöùc thuoäc taäp khí.
4. Taâm laïi gia nhö ruoäng toát nhaän haït gioáng khoâng nhaøm chaùn thuoäc voâ minh.
5. Taâm chaân nhö töôùng traïng ñoàng nhö hö khoâng, roäng lôùn thaáu suoát pheùp giôùi thuoäc tòch chieáu.

Naêm loaïi taâm keå treân boán loaïi ñaàu laø voïng nieäm, nieäm sinh dieät moät caùi sau laø chaân. Ba ñôøi nhöùt nhö, neáu khoâng löïa choïn roõ raøng, coøn e nhaân voïng laø chaân, ñaùnh maát ñieàu ñoù chaúng phaûi laø chuyeän nhoû. Cho neân daãn kinh phaät lôøi toå ñaët caâu hoûi bieän luaän giaûi thích keïn keû khai thi nguoàn goác meâ voïng, trình baøy ngoïn nguoàn tu chöùng, theo thöù töï coù möôøi saùu chöông, ban ñaàu laø chaùnh tin cuoái cuøng laø choã vaõng sinh caøng roõ ñöôøng taét chaân taâm, neân goïi laø tröïc thuyeát.

Toâi möôïn ñöôïc cuoán saùch naøy kính caån hôn möôøi maáy naêm sôùm toâi xem duøng laøm bí yeáu cuûa tinh thaàn. Moät hoâm ra chæ baøy chuùng coù tín thieän seõ caûm meán tieát am, cö só traàn phoå tang vui veû thích boá thí öa boá thí aán haønh ñeå löu truyeàn ngoõ haàu cho ngöôøi tu taâm xem coi, caûm ngoä

SOÁ 2019B - DAÏY NGÖÔØI SÔ TAÂM HOÏC PHAÄT 611

ñöôïc söï maàu nhieäm cuûa chaân taâm, beøn trình baøy ra lôøi “Tröïc thuyeát” ñeå laøm lôøi baït.

Tyø-kheo moâng ñöôøng ôû ñaïi thieân giôùi vieát naøo ngaøy moàng taùm Thaùnh chaïp naêm Ñinh Maõo thöù möôøi hai nieän hieäu chaùnh thoáng.