LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 178

BÍ QUYEÁT TU TAÂM CUÛA THIEÀN SÖ PHOÅ CHIEÁU TAÏI HAØN QUOÁC

**SOÁ 2020**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2020**

**BÍ QUYẾT TU TÂM CỦA THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU TẠI HÀN QUỐC**

Ba coõi nhieät naõo cuõng nhö nhaø löûa, maø chuùng sanh nôõ baèng loøng cam chòu caùi khoå laâu daøi trong ñoù, muoán ra khoûi luaân hoài khoâng coù chi baèng caàu thaønh Phaät. Neáu muoán caàu Phaät, Phaät töùc laø taâm, taâm naøo coù xa tìm kieám khoâng rôøi khoûi thaân, saéc thaân laø giaû taïm coù sanh coù dieät, chaân taâm nhö hö khoâng chaúng ñoaïn thöôøng chaúng bieán hoaïi. Traêm hình haøi khi tan raõ phaân taùn ñeàu trôû veà traïng thaùi nöôùc gioù, chæ moät vaät ôû Tröôøng loâ truøm khaép caû trôøi ñaát. Than oâi! Ngöôøi thôøi nay meâ muoäi ñaõ laâu, khoâng bieát töï taâm laø chaân Phaät, chaúng roõ töï taùnh laø chaân phaùp. Muoán caàu phaùp maø ñi xa tìm chö Thaùnh, muoán caàu Phaät maø chaúng quaùn chieáu taâm mình, neáu noùi ngoaøi taâm coù Phaät, ngoaøi taùnh coù phaùp, coá chaáp tình naøy maø muoán caàu Phaät ñaïo, daàu traûi qua soá kieáp vi traàn ñoát thaân, chaët tay, cheû xöông, ruùt tuûy chích maùu vieát kinh, ngoài hoaøi chaúng naèm moãi ngaøy aên moät böõa. Thaäm chí chuyeân ñoïc tuïng (1006) kinhgiaùo ñaïi taïng Nhaát thöøa, tu nhieàu haïnh khoå, cuõng nhö naáu caùt thaønh côm, chæ caøng theâm lao nhoïc baûn thaân.

OÂng neân bieát töï taâm coù haèng sa phaùp moân voâ löôïng dieäu nghóa khoâng caàu maø ñöôïc, cho neân Ñöùc Theá Toân daïy: Quaùn khaép taát caû chuùng sanh coù ñuû trí tueä ñöùc töôùng Nhö Lai, ñoàng thôøi taát caû chuùng sanh coù nhieàu thaân hình huyeãn hoùa ñeàu sanh Vieân giaùc dieäu taâm Nhö Lai. Neân bieát lìa ngoaøi taâm naøy khoâng coù Phaät naøo coù theå thaønh, caùc Ñöùc Nhö Lai thôøi Tyø-kheo chæ laø ngöôøi minh taâm, hieän taïi chö Hieàn Thaùnh cuõng laø ngöôøi tu taâm, vò lai ngöôøi tu hoïc phaûi nöông phaùp nhö theá. Tha thieát nguyeän xin nhöõng ngöôøi tu ñaïo chôù tìm caàu beân ngoaøi, taâm taùnh khoâng

bò nhieãm oâ voán töï vieân thaønh, heã lìa voïng duyeân töùc nhö nhö thaät.

Hoûi: Neáu noùi Phaät taùnh hieän taïi coù trong thaân naøy, ñaõ ôû trong thaân khoâng rôøi phaøm phu, taïi sao nay ta chaúng thaáy Phaät taùnh, laïi bò tieâu tan maø baûo khai ngoä? Ñaùp: ÔÛ trong thaân oâng, oâng töï chaúng thaáy. Trong möôøi hai thôøi oâng bieát ñoùi, bieát khaùt bieát laïnh bieát noùng, hoaëc saân hoaëc möøng, cuoái cuøng laø vaät gì! Vaû laïi saéc thaân laø do boán duyeân ñaát, nöôùc, gioù, löûa nhoùm hoïp, xuùc chaát ngu ngô ñoù maø laïi voâ tình ñaâu coù theå thaáy nghe hay bieát. Caùi maø thaáy nghe hay bieát chaéc chaén laø Phaät taùnh cuûa oâng. Vì theá ngaøi Laâm Teá baûo: Boán ñaïi khoâng hieåu bieát thuyeát phaùp nghe phaùp, hö khoâng chaúng hieåu thuyeát phaùp nghe phaùp, chæ coù moät vaät saùng sôø sôø tröôùc maét oâng chaúng coù hình theå chaúng coù ñoaïn khuùc, môùi hieåu thuyeát phaùp nghe phaùp. Cho raèng vaät chaúng coù hình ñoaïn laø phaùp aâm cuûa chö Phaät, cuõng laø taâm xöa nay cuûa oâng. Thì Phaät taùnh hieän taïi trong thaân oâng ñaâu nhôø tìm caàu beân ngoaøi.

Neáu oâng khoâng tin ñöôïc neâu nhaân duyeân vaøo ñaïo cuûa baäc Thaùnh xöa kia ñeå tröø nghi ngôø cho oâng, oâng phaûi tin chaéc. Thuôû xöa vua Dò Kieán hoûi Toân giaû Baø-la theá naøo laø Phaät?

* Toân giaû traû lôøi: Kieán taùnh laø Phaät
* Vua hoûi: Sö kieán taùnh chöa?
* Ñaùp: Ta thaáy Phaät taùnh
* Laø coù duïng yù gì maø nay chaúng thaáy?
* Nay taêng thöôïng thaáy taùc duïng yù maø baûn thaân vua chaúng thaáy
* Ta coù chaêng?
* Neáu Ñaïi vöông coù duïng yù khoâng coù chaúng ñuùng. Hoaëc vua chaúng duïng theå cuõng khoù baøy.
* Neáu luùc döông duïng thì xuaát hieän maáy choã?
* Neáu luùc xuaát hieän seõ coù taùm choã.
* Haõy noùi cho ta nghe taùm choã xuaát hieän ñoù?
* ÔÛ taïi trong thai goïi laø thaân, ôû ñôøi goïi ngöôøi, taïi maét goïi laø thaáy, taïi tai goïi nghe, taïi muõi thì coù muøi thôm, taïi löôõi ñaøm luaän taïi tay caàm naém, taïi chaân ñi chaïy. Khi hieän bao truøm khaép caû haèng sa giôùi nhöng luùc thaâu nhieáp laïi trong moät vi traàn, ngöôøi bieát laø Phaät taùnh, ngöôøi khoâng bieát goïi laø tinh taán.

Sau khi vua nghe xong trong taâm hoàn khai ngoä.

Coù vò Taêng hoûi Hoøa thöôïng Quy Toâng nhö theá naøo laø Phaät?

* Nay ta seõ noùi ñaïo cho oâng e raèng oâng khoâng tin.
* Hoøa thöôïng noùi lôøi chaân thaät ñaâu daùm khoâng tin.
* Töùc laø oâng ñoù.
* Theá naøo laø baûo nhaäm?
* Ñoàng nhö maét nhaäm thaáy hoa ñoám treân hö khoâng chaïy loaïn xaï rôi xuoáng.
* Khi rôi xuoáng coù tænh ngoä chaêng?
* Naõy giôø ñaõ neâu ra nhaân duyeân nhaäp ñaïo cuûa baäc Coå Thaùnh, roõ raøng ñôn giaûn chaúng ngaên ngaïi söùc tænh ngoä. Nhôø coâng aùn naøy hoaëc coù choã tin hieåu, töùc cuøng Coå Thaùnh naém tay nhau ñoàng ñi.
* Hoûi: OÂng noùi kieán taùnh, neáu chaân kieán taùnh töùc laø Thaùnh nhaân, öùng hieän thaàn thoâng bieán hoùa cuøng ngöôøi coù khaùc, taïi sao nhöõng keû tu taâm thôøi nay chaúng coù ngöôøi naøo phaùt hieän thaàn thoâng bieán hoùa?
* Ñaùp: OÂng khoâng ñöôïc phaùt ra lôøi noùi khinh thöôøng cuoàng loaïn, chaúng phaân taø chaùnh laø ngöôøi meâ muoäi ñieân ñaûo. Ngöôøi hoïc ñaïo thôøi nay mieäng baøn chaân lyù, taâm sanh lui suït trôû laïi ñoïa vaøo toäi loãi khoâng phaân bieät ñeàu laø do nhöõng ñieàu nghi ngôø cuûa oâng. Hoïc ñaïo maø khoâng bieát tröôùc sau, noùi lyù maø chaúng phaân goác ngoïn, ñoù goïi laø taø kieán khoâng goïi tu hoïc, khoâng chæ töï mình sai laàm maø cuõng laøm cho ngöôøi khaùc sai laàm theo, nhöõng ñieàu ñoù khoâng ñaùng caån thaän sao!

Coù nhieàu phaùp moân vaøo ñaïo, coát yeáu khoâng ra ngoaøi hai moân ñoán ngoä - tieäm tu maø thoâi. Maëc duø noùi ñoán ngoä laø mau maø tu laø ngöôøi caên cô toái thöôïng môùi ñöôïc vaøo, cuõng nhö truy tìm quaù khöù, ñaõ laø nhieàu ñôøi nöông nôi ngoä maø tu daàn daàn huaân taäp cho ñeán ñôøi nay, nghe lieàn phaùt ngoä nhaát thôøi ñoán vöôït ñaõ xong. Thaät ra maø luaän baøn thì cuõng laø caên cô tröôùc ngoä sau tu, theá thì hai moân ñoán, tieäm naøy laø veát xe cuûa ngaøn baäc Thaùnh. Thôøi töø xöa nay chö Thaùnh chaúng vò naøo maø khoâng phaûi laø tröôùc ngoä sau tu nhôø tu môùi chöùng. Coøn thaàn thoâng cho ñeán laø y ngoä maø tu töø huaân taäp seõ phaùt hieän, chôù cho raèng luùc ngoä lieàn phaùt hieän ngay.

Nhö trong kinh cheùp: Veà lyù nôi ñoù ñoán ngoä nöông ngoä ñeàu tieâu nghieäp chaúng phaûi ñoán tröø nhôø thöù lôùp môùi heát. Cho neân ngaøi Khueâ Phong hieåu roõ raøng saâu saéc nghóa tröôùc ngoä sau tu. Ví nhö bieát baêng tuyeát trong ao hoaøn toaøn laø töø nöôùc nhôø hôi noùng maët trôøi tan ra thaønh nöôùc, cuõng nhö ngoä phaøm phu töùc Phaät, nhôø phaùp löïc huaân tu, baêng tieâu thì doøng nöôùc chaûy thaám nhuaàn môùi hieån loä coâng naêng töôùi taåm, voïng heát thì taâm thoâng suoát, öùng hieän dieäu duïng haøo quang thaàn thoâng. Nhöõng söï kieän thaàn thoâng bieán hoùa nhö ñaõ keå treân, chaúng phaûi moät ngaøy coù theå thaønh töïu, chính laø daàn daàn huaân tu môùi phaùt thaàn thoâng hieän söï bieán hoùa. Huoáng chi ñöôïc thaàn thoâng treân söï ñoái vôùi ngöôøi thaáu ñaït treân phaàn söï vaãn laø vieäc cuûa yeâu quaùi, cuõng laø söï beân ngoïn ngaønh cuûa baäc Thaùnh. Maëc duø coù khi hieän maø khoâng theå coù yeáu duïng, thôøi nay

boïn ngu si meâ muoäi voïng cho raèng khi moät nieäm ngoä ngay nôi ñoù tuøy yù hieän voâ löôïng dieäu duïng thaàn thoâng bieán hoùa. Neáu khôûi leân kieán giaûi nhö vaäy thì chaúng bieát tröôùc sau, cuõng khoâng phaân bieät ñöôïc goác ngoïn. Ñaõ khoâng bieát tröôùc sau goác ngoïn muoán caàu Phaät ñaïo, nhö ñem caây goã vuoâng döïng ñöùng vaøo trong loã troøn, haù chaúng phaûi laø vieäc sai laàm lôùn sao!

Ñaõ khoâng bieát phöông tieän, do ñoù taùc töôøng vaùch ñaù cheo leo, baûn thaân sanh taâm lui suït ñoaïn maát chuûng taùnh Phaät khoâng laøm thì khoâng nhieàu. Ñaõ töï mình chöa roõ cuõng chöa tin ngöôøi khaùc, ñaõ coù choã giaûi ngoä, thaáy ngöôøi khaùc khoâng ñaéc thaàn thoâng beøn sanh taâm khinh maïng khi hieàn cuoàng Thaùnh thaät ñaùng ñau loøng thay.

Hoûi: OÂng noùi hai moân ñoán ngoä tieäm tu laø veát xe cuûa ngaøn baäc Thaùnh, ngoä ñaõ ñoán ngoä taïi sao phaûi nhôø tieäm tu. Tu neáu laø tieäm tu sao goïi laø ñoán ngoä, xin Ngaøi noùi laïi roõ raøng hai nghóa ñoán, tieäm ñeå döùt tuyeät nghi ngôø? Ñaùp: Ñoán ngoä laø phaøm phu luùc meâ laáy boán ñaïi laøm thaân voïng töôûng laøm taâm, chaúng bieát töï taùnh laø chaân phaùp thaân, chaúng bieát töï mình nhö hö khoâng bieát laø chaân Phaät, ngoaøi taâm ñi lang thang tìm Phaät, boãng nhieân gaëp thieän tri thöùc chæ cho oâng con ñöôøng vaøo, moät nieäm hoài quan thaáy baûn taùnh cuûa mình. Maø taùnh ñòa naøy voán khoâng coù phieàn naõo, voâ laäu trí taùnh voán töï ñaày ñuû, ngay ñoù cuøng chö Phaät khoâng sai khaùc moät maûy may vì vaäy môùi goïi laø ñoán ngoä.

Chöõ tieäm tu, ñoán ngoä thì baûn taùnh cuøng Phaät khoâng khaùc, taäp khí töø voâ thæ khoù ñoán tröø ngay neân y ngoä maø tu, daàn daàn coâng huaân thaønh tröôûng döôõng Thaùnh thai, laâu ngaøy thaønh Thaùnh do vaäy noùi laø tieäm tu. Ví nhö ñöùa treû ngaøy môùi sanh ra ñôøi ñaày ñuû caùc caên gioáng moïi ngöôøi khoâng khaùc, nhöng söùc löïc chöa sung maõn, phaûi qua nhieàu naêm thaùng baét ñaàu môùi thaønh ngöôøi.

Hoûi: Taïp phöông tieän gì maø moät nieäm hoài quang lieàn ngoä töï

taùnh?

Ñaùp: Chæ töï taâm naøo coù ñaïo phöông tieän gì, neáu taùc phöông tieän

laïi caàu giaûi ngoä theå hoäi, tæ nhö coù ngöôøi chaúng thaáy con maét cuûa mình roài cho laø khoâng coù maét laïi muoán ñi tìm kieám ñeå thaáy. Ñaõ laø con maét mình taïi sao laïi thaáy, neáu bieát khoâng maát töùc laø thaáy maét, caøng chaúng coù taâm tìm thaáy, ñaâu coù töôûng khoâng thaáy. Töï mình roãng suoát caùi bieát cuõng nhö vaäy, ñaõ laø töï taâm ñaâu caàn tìm hieåu. Neáu muoán tìm hieåu lieàn hieåu maø chaúng ñaéc, heã bieát khoâng hieåu ngay ñoù kieán taùnh. Hoûi: Ngöôøi caên cô baäc thöôïng thöôïng nghe lieàn deã hieåu, coøn ngöôøi caên cô baäc haï trung khoâng ñaâu chaúng nghi ngôø, laïi noùi phöông tieän laøm cho ngöôøi meâ

tieán vaøo? Ñaïo khoâng leä thuoäc bieát hay chaúng bieát, ñeå tröø taâm nghi cuûa oâng laïi ñem meâ ñoái ñaõi ngoä, oâng laéng nghe ta noùi. Caùc phaùp nhö moäng cuõng nhö huyeãn hoùa, cho neân (1007) voïng nieäm voán vaéng laëng, traàn caûnh voán roãng khoâng. Choã cuûa caùc phaùp ñeàu roãng suoát nhö hö khoâng thôøi bieát khoâng meâ môø toái taêm, lieàn bieát taâm naøy vaéng laëng roãng suoát laø baûn lai dieän muïc cuûa oâng. Cuõng laø phaùp aán thaàm truyeàn cho nhau trong ba ñôøi chö Phaät nhieàu ñôøi Toå sö vaø caùc baäc thieän tri thöùc trong thieân haï. Neáu ngoä ñöôïc taâm naøy chaân thaät goïi laø chaúng böôùc qua giai caáp theàm baäc maø tieán thaúng leân ñòa vò Phaät, moãi böôùc vöôït ra khoûi ba coõi, trôû veà nhaø ñoán tuyeät nghi ngôø, beøn laøm thaày trôøi ngöôøi, bi trí giuùp nhau ñaày ñuû töï lôïi lôïi tha, coù theå nhaän laõnh söï cuùng döôøng cuûa trôøi ngöôøi, moät ngöôøi coù theå tieâu xaøi muoân löôïng vaøng. Neáu oâng laø moät ngöôøi ñaïi tröôïng phu chaân thaät nhö theá thì moät ñôøi coù theå laøm xong coâng vieäc (giaûi quyeát xong sanh töû).

Hoûi: Caên cöù vaøo phaàn treân cuûa oâng sao bieát ñöôïc taâm vaéng laëng roãng suoát? Ñaùp: Nay ngöôi hoûi ta laø taâm bieát vaéng laëng roãng rang, taïi sao khoâng phaûn chieáu maø vaãn coøn tìm kieám beân ngoaøi. Nay ta caên cöù phaàn thöôïng cuûa oâng chæ thaúng baûn taâm ñeå cho ngöôi lieàn tænh ngoä, ngöôi phaûi tònh taâm laéng nghe ta noùi: Töø saùng ñeán chieàu trong möôøi hai thôøi hoaëc thaáy hoaëc nghe hoaëc cöôøi hoaëc noùi hoaëc giaän hoaëc möøng, hoaëc phaûi hoaëc giaáy, nhieàu coâng vieäc vaän chuyeån. Vaû laïi ñaïo cöùu caùnh ai laø ngöôøi coù theå vaän chuyeån laøm vieäc ñoù! Neáu noùi saéc thaân vaän chuyeån, taïi sao coù ngöôøi trong moät nieäm maïng chung cuõng chöa hö hoaïi tan raõ, töùc maét chaúng töï thaáy ñöôïc, tai khoâng theå nghe, muõi chaúng ngöûi muøi vò ñöôïc, löôõi khoâng theå baøn luaän, thaân chaúng lay ñoäng, tay khoâng theå caàm naém chaân khoâng theå ñi laïi ñöôïc. Bieát caùi coù theå thaáy nghe ñoäng taùc chaéc chaén laø baûn taâm cuûa oâng, chöù khoâng phaûi laø saéc thaân cuûa oâng. Huoáng chi laø saéc thaân boán ñaïi taùnh khoâng naøy, cuõng nhö hình aûnh trong göông, maët traêng döôùi nöôùc. Ñaâu coù theå roõ raøng thöôøng bieát saùng suoát khoâng meâ muoäi, caûm öùng lieàn thoâng suoát caû haèng sa dieäu duïng. Cho neân noùi: Thaàn thoâng vaø dieäu duïng laø gaùnh nöôùc, böûa cuûi, vaû laïi nhaäp lyù coù nhieàu caùch, chæ oâng moät moân ñeå trôû veà nguoàn. OÂng laïi nghe tieáng quaï keâu chim khaùch haùt theá naøo?

* Ñaùp: Daï coù nguyeän haïnh.
* OÂng nghe laïi taùnh nghe cuûa oâng laïi coù nhieàu tieáng nöõa.
* Vaøo ñöôïc trong ñaây thì taát caû tieáng, taát caû phaân bieät ñeàu khoâng theå ñöôïc.
* Kyø thay! Kyø thay! Ñaây laø phaùp moân Quaùn AÂm nhaäp lyù. Ta laïi

hoûi ngöôi, ngöôi noùi ñöôïc vaøo trong ñaây taát caû tieáng taát caû phaân bieät ñeàu khoâng theå ñöôïc, ñaõ baát khaû ñaéc ñöông luùc aáy chaúng phaûi hö khoâng laø gì?

* Xöa nay chaúng phaûi roãng rang saùng suoát khoâng meâ muoäi.
* Laøm gì maø sanh theå chaúng phaûi roãng suoát.
* Cuõng chaúng coù töôùng maïo naøo maø khoâng theå bì kòp.
* Ñaây laø thoï maïng cuûa chö Phaät chö Toå caøng chôù coù nghi ngôø. Ñaõ khoâng coù töôùng maïo laïi coù lôùn nhoû sao? Ñaõ khoâng coù lôùn nhoû laïi coù bôø meù sao. Vì khoâng coù bôø meù neân khoâng coù trong ngoaøi, chaúng coù trong ngoaøi neân khoâng xa gaàn, khoâng gaàn xa neân chaúng coù kia ñaây, khoâng coù kia ñaây thì chaúng ñeán ñi, khoâng ñeán ñi thì khoâng coù sanh töû, khoâng coù sanh töû thì khoâng coù xöa nay, khoâng coù xöa nay thì khoâng coù meâ ngoä. Khoâng coù meâ ngoä thì khoâng coù phaøm Thaùnh. Khoâng coù phaøm Thaùnh thì khoâng coù nhieãm tònh, khoâng coù nhieãm tònh thì khoâng coù thò phi, khoâng coù thò phi thì taát caû danh ngoân ñeàu baát khaû ñaéc. Noùi chung ñaõ khoâng coù taát caû caên caûnh taát caû voïng nieäm nhö theá, cho ñeán nhieàu loaïi töôùng maïo nhieàu thöù danh ngoân ñeàu baát khaû ñaéc. Ñaây haù chaúng phaûi xöa nay vaéng laëng, xöa nay khoâng moät vaät, song choã ôû cuûa caùc phaùp ñeàu nhö hö khoâng roãng suoát bieát chaúng meâ muoäi, chaúng ñoàng taùnh voâ tình. Töï thaàn giaûi ngoä ñaây laø taâm theå thanh tònh khoâng tòch hö tri cuûa oâng, maø taâm thanh tònh khoâng tòch naøy laø taâm thanh tònh saùng suoát thuø thaéng cuûa ba ñôøi chö Phaät, cuõng laø giaùc taùnh boån nguyeân cuûa chuùng sanh. Ngöôøi ngoä ñöôïc ñieàu naøy neân giöõ gìn, ngoâi nhaát nhö maø baát ñoäng giaûi thoaùt. Ngöôøi naøo meâ taùnh naøy thì ñi ngöôïc vaøo saùu ñöôøng maø chòu luaân hoài nhieàu kieáp. Ngöôøi meâ nhaát taâm vaøo saùu ñöôøng laø ñi laø ñoäng, ngöôøi ngoä phaùp giôùi maø laïi nhaát taâm laø ñeán laø tónh. Tuy meâ ngoä coù sai khaùc maø chính coäi goác thì ñoàng.

Sôû dó noùi phaùp nghóa laø taâm chuùng sanh, maø taâm khoâng tòch naøy ôû Thaùnh khoâng taêng ôû phaøm khoâng giaûm. Taïi Thaùnh trí maø chaúng soi saùng, aån vaøo taâm phaøm maø khoâng meâ môø. Ñaõ khoâng taêng nôi Thaùnh laïi chaúng giaûm nôi phaøm thì Phaät toå ñaâu khaùc gì con ngöôøi? Sôû dó khaùc vôùi ngöôøi vì coù theå töï giöõ gìn taâm nieäm maø thoâi.

Neáu oâng tin ñöôïc vaø nghi tình ñoán döùt, thì xuaát chí cuûa baäc tröôïng phu, phaùt kieán giaûi chaân chaùnh. Nôi maø chính thaân thöôøng bò meâ muoäi ñoù töï ñeán töï chòu thôøi laø choã giaûi ngoä tu taâm cho ngöôøi, laïi chaúng coù giai caáp thöù lôùp goïi laø ñoán. Nhö noùi trong nhaân tin kheá hôïp vôùi quaû ñöùc cuûa chö Phaät khoâng sai moät haøo ly, môùi thaønh chöõ tín. Hoûi: Ñaõ ngoä lyù naøy laïi chaúng coù giai caáp, caàn gì nhôø tu daàn daàn huaân taäp töø töø môùi thaønh?

Ñaùp: Nghóa ngoä sau tieäm tu ñoaïn tröôùc ñaõ noùi roõ raøng roài, coøn nghi tình chöa giaûi thích, khoâng sao seõ noùi laïi nhöng oâng phaûi tònh taâm laéng nghe! Laéng nghe! Phaøm phu töø voâ thæ vaø traûi qua nhieàu ñaïi kieáp ñeán ngaøy nay, löu chuyeån trong naêm ñöôøng sanh thì ñeán cheát thì ñi, chaáp chaët ngaõ töôùng voïng töôûng ñieân ñaûo, taäp khí chuûng töû voâ minh töø laâu ñaõ thaønh taùnh. Maëc duø ñeán ñôøi nay ñoán ngoä töï taùnh xöa nay vaéng laëng cuøng Phaät khoâng khaùc, maø thoùi quen cuõ thuôû xöa khoù ñoaïn tröø ngay ñöôïc. Cho neân gaëp caûnh thuaän nghòch lieàn möøng giaän, thò phi ñaày daãy khôûi dieät khaùch traàn phieàn naõo cuõng nhö tröôùc chaúng khaùc nhau. Neáu khoâng duøng coâng löïc cuûa Baùt-nhaõ thì ñaâu coù theå ñoái trò voâ minh, ñaït ñeán ñaïi Nieát-baøn (choã nghæ ngôi hoaøn toaøn). Nhö noùi ñoán ngoä tuy ñoàng Phaät maø taäp khí nhieàu ñôøi coøn saâu daøy, gioù döøng maø soùng coøn ñaäp, lyù bieän nieäm vaãn coøn xaâm nhaäp.

Ngaøi Quaû Thieàn sö noùi: Thöôøng thöôøng nhöõng ngöôøi lôïi caên chaúng phí söùc nhieàu ñeå ñaùnh phaùt vieäc naøy, lieàn sanh taâm deã daøng caøng chaúng caàn tu trò. Laâu ngaøy chaøy thaùng y nhö xöa löu chaûy lang thang chöa ra khoûi luaân hoài, thôøi ñaâu coù theå laáy moät kyø ñaõ ngoä lieàn ñeå ñoù sau môùi tu ö! Vì vaäy sau khi ngoä phaûi phaûn chieáu quaùn saùt thöôøng xuyeân, voïng nieäm chôït khôûi cuõng khoâng theo noù. Laøm cho noù toån giaûm laïi toån maát cho ñeán luùc chaúng coøn caùch naøo ñeå phaùt khôûi ñöôïc môùi laø cöùu caùnh, thieän tri thöùc trong thieân haï sau khi ngoä coøn phaûi ñi chaên traâu. Tuy coù ngöôøi sau tu nhöng ñaõ ñoán ngoä tröôùc, voïng nieäm voán khoâng taâm taùnh voán thanh tònh, ñoái vôùi aùc ñoaïn, ñoaïn maø khoâng ñoaïn, vôùi thieän tu, tu maø chaúng tu, ñaáy chính laø tu chaân ñoaïn vaäy. Theá thì tuy tu ñaày ñuû muoân haïnh chæ duøng voâ nieäm laøm toân.

Ngaøi Khueâ Phong xeùt chung nghóa tröôùc ngoä sau tu, taùnh ñoán ngoä ñaây voán khoâng coù phieàn naõo, laø trí taùnh voâ laäu, voán töï ñaày ñuû chaúng khaùc gì Phaät. Y nôi ñaây maø tu goïi laø thieàn toái thöôïng thöøa, cuõng goïi laø Nhö Lai thanh tònh thieàn. Neáu coù theå nieäm nieäm tu taäp, töï nhieân daàn daàn ñaéc traêm ngaøn tam-muoäi, laø moân haï cuûa Ñaït-ma laàn löôït truyeàn nhau laø loaïi thieàn naøy ñaây. Thôøi nghóa ñoán ngoä tieäm tu, nhö chieác xe coù hai baùnh thieáu moät baùnh khoâng theå naøo chaïy ñöôïc. Hoaëc coù ngöôøi chaúng bieát taùnh thieän aùc voán khoâng, ngoài vöõng chaéc baát ñoäng ñeå ñeø neùn thaân taâm, cuõng nhö laáy ñaù ñeø coû cho laø tu taâm, laø sai laàm lôùn. Cho neân taâm nghe tieáng laø taâm ñoaïn hoaëc, taâm naêng ñoaïn laø giaëc, chæ neân quaùn saùt kyõ saùt - ñaïo - daâm - voïng töø taùnh khôûi khôûi töùc khoâng khôûi, ngay choã ñoù lieàn ñöôïc vaéng laëng ñaâu caàn ñoaïn nöõa. Sôû dó coù caâu: “Khoâng sôï nieäm khôûi chæ sôï giaùc chaäm”, nieäm khôûi töùc laø giaùc, töùc khoâng coù giaùc, neân

ngöôøi ngoä phaàn thöôïng maëc duø coù khaùch traàn phieàn naõo ñeàu thaønh ñeà hoà. Chæ soi chieáu hoaëc nghieäp khoâng coù coäi goác, nhö hoa ñoám giöõa hö khoâng ba coõi nhö gioù cuoán troâi khoùi, saùu traàn huyeãn hoùa nhö nöôùc soâi laøm tan baêng tuyeát. Neáu coù theå nieäm nieäm tu taäp nhö vaäy, khoâng queân chieáu coá ñònh tueä quaân bình, thì thöông gheùt töï nhieân giaûm daàn, bi trí töï nhieân taêng tröôûng saùng suoát, khi phieàn naõo heát thì sanh töû döùt tuyeät.

Neáu haèng ñoaïn hoaëc vi teá löu chuù thì vieân giaùc ñaïi trí toàn taïi ñoäc laäp saùng rôõ, lieàn thò hieän ngaøn traêm öùc hoùa vaøo trong möôøi phöông coõi nöôùc, caûm öùng ñeán caên cô cuõng nhö maët traêng (1008) xuaát hieän treân chín taàng maây maø boùng noù phaân ra muoân doøng nöôùc, öùng duïng voâ cuøng ñoä chuùng sanh coù duyeân, an vui chaúng lo buoàn goïi laø Ñaïi Giaùc Theá Toân.

Hoûi: trong moân sau tu nghóa ñònh tueä quaân bình thaät ra chöa hieåu roõ raøng, xin Ngaøi duõ loøng töø bi chæ daïy khai môû choã meâ daãn daét vaøo moân giaûi thoaùt? Ñaùp: Neáu thieát laäp nghóa phaùp ñeå nhaäp lyù, thì ngaøn phaùp moân chaúng coù phaùp naøo maø khoâng phaûi laø ñònh tueä. Laáy cöông yeáu ñoù thì chæ coù hai nghóa theå duïng treân töï taùnh, ñoaïn tröôùc ñaõ noùi khoâng tòch hö tri roài, ñònh laø theå tueä laø duïng. Töùc duïng cuûa theå neân tueä khoâng rôøi ñònh, töùc theå cuûa duïng neân ñònh khoâng lìa tueä, ñònh thôøi coù tueä neân vaéng laëng maø thöôøng bieát, tueä thì coù ñònh neân bieát maø thöôøng vaéng laëng.

Ngaøi Taøo Kheâ daïy: Taâm ñòa khoâng taùn loaïn laø töï taùnh ñònh, taâm ñòa chaúng si meâ laø töï taùnh tueä. Neáu ngoä ñöôïc söï nhaäm vaän tòch tri ngaên chieáu khoâng hai nhö theá thôøi laø moân ñoán ngoä, ñoù goïi song tu ñònh tueä. Hoaëc noùi tröôùc tieân duøng vaéng laëng ñoái trò duyeân löï, sau duøng saùng suoát tri hoân traàm. Tröôùc sau ñoái trò ñeàu ñieàu phuïc hoân traàm taùn loaïn ñeå nhaäp vaøo tòch tónh laø moân tieäm thöù, cho caên cô keùm coûi tu haønh. Maëc duø chieáu soi, vaéng laëng quaân bình maø chöa traùnh khoûi chaáp tòch tónh laøm haïnh, thì ñaâu coù phaûi laø ngöôøi khaùc lieãu söï chaúng lìa boån tòch boån tri nhaäm vaän song tu. Cho neân ngaøi Taøo Kheâ baûo töï ngoä tu haønh chaúng ôû nôi vaéng laëng, neáu tòch tónh tröôùc sau töùc laø ngöôøi meâ, thì ngöôøi thaáu ñaït phaàn treân nghóa ñònh tueä quaân bình. Khoâng rôi vaøo coâng duïng voán töï voâ vi, caøng khoâng coù ñaëc bieät chaáp vaøo ñòa phöông thôøi tieát. Luùc thaáy saéc nghe tieáng chæ laø caùi gì? Khi maëc aùo côm chæ laø caùi gì? Luùc ñaïi tieåu tieän laø ai? Luùc noùi chuyeän tieáp khaùch chæ laø ai? Cho ñeán ñi ñöùng ngoài naèm, hoaëc noùi, hoaëc nín, hoaëc möøng hoaëc giaän. Trong taát caû thôøi nhaát nhaát nhö theá cuõng nhö thuyeàn troáng löôùt song leân cao xuoáng thaáp, nhö doøng nöôùc uoán mình chaûy vaøo khuùc quanh co, eo ngoùc ngaùch cuûa nuùi thaúng vaøo trong taâm taâm chaúng bieát. Hoâm nay böøng böøng nhaäm vaän, ngaøy mai maëc tình höøng höïc tuøy thuaän caùc duyeân khoâng chöôùng khoâng ngaïi, vôùi thieän vôùi

aùc chaúng ñoaïn chaúng tu. Chaát phaùc ngay thaúng khoâng doái traù thaáynghe taàm thöôøng, thôøi döùt tuyeät moät traàn maø taùc ñoái. Naøo coù nhoïc coâng queùt saïch, chaúng coù moät nieäm naøo sanh tình, khoâng nhôø söùc voïng duyeân, nhöng nghieäp chöôùng saâu daøy, taäp khí naëng neà söùc quaùn keùm taâm thoâ phuø. Löïc cuûa voâ minh maïnh söùc Baùt-nhaõ yeáu, ñoái vôùi caûnh giôùi thieän aùc chöa traùnh khoûi bò ñoäng tónh xen nhau môøi goïi. Taâm chaúng ñieàm ñaïm, chaúng phaûi khoâng coù voïng duyeân queùt saïch, coâng phu, nhö noùi raèng saùu caên nhieáp caûnh taâm khoâng theo duyeân goïi ñoù laø ñònh. Taâm caûnh ñeàu vaéng laëng soi chieáu khoâng coù hoaëc nghieäp goïi ñoù tueä.

Tuy theo töôùng moân ñònh tueä, caên cô keùm coûi tu haønh moân tieäm, trong moân ñoái trò chaúng theå khoâng coù ñöôïc. Hoaëc traïo cöû xí thaïnh thì tröôùc tieân duøng moân ñònh xöùng lyù nhieáp taâm taùn loaïn, khoâng theo duyeân kheá hôïp vôùi boån tòch. Hoaëc hoân traàm quaù nhieàu thì keá ñeán phaûi duøng moân tueä choïn phaùp quaùn khoâng, chieáu soi khoâng coù meâ hoaëc kheá hôïp vôùn boån tri. Duøng ñònh trò loaïn töôûng, duøng tueä trò voâ kyù, töôùng ñoäng tónh queân ñoái trò coâng cuoái cuøng, thì ñoái caûnh maø nieäm nieäm trôû veà toâng, gaëp duyeân maø taâm taâm kheá ñaïo, nhaäm vaän song tu môùi laø ngöôøi voâ söï. Neáu ñöôïc nhö theá thì chaân thaät coù theå goïi laø ñònh tueä quaân bình roõ raøng thaáy Phaät phaùp taùnh.

Hoûi: Caên cöù vaøo lôøi phaùn xeùt cuûa oâng thì nghóa ñònh tueä quaân bình trong moân ngoä sau tu coù hai loaïi: Moät laø töï taùnh ñònh tueä, hai laø tuøy töôùng ñònh tueä. Töï taùnh moân thì goïi laø nhaäm vaän tòch tri voán töï voâ vi, tuyeät moät traàn maø taùc ñoái. Naøo coù nhoïc coâng queùt saïch, chaúng coù moät nieäm sanh tình, khoâng nhôø söùc voïng duyeân, ñaây laø moân ñoán ngoä, ngöôøi ñoù khoâng rôøi töï taùnh ñònh tueä quaân bình. Tuøy töôùng moân thì goïi laø xöùng lyù nhieáp taâm taùn loaïn choïn phaùp quaùn khoâng, ñeàu ñieàu phuïc hoân traàm taùn loaïn ñeå nhaäp vaøo voâ vi, phaùt xuaát vaøo moân tieäm daønh cho ngöôøi caên cô keùm coûi thöïc haønh, vì hai moân ñònh tueä khoâng ñaâu chaúng nghi ngôø. Neáu noùi moät ngöôøi thöïc haønh thì tröôùc tieân y töï taùnh moân ñònh tueä song tu, roài sau laïi duøng coâng cuûa tuøy töôùng moân ñeå ñoái trò. Hay laø tröôùc phaûi y tuøy töôùng moân ñeàu ñieàu phuïc hoân traàm taùn loaïn roài sau môùi nhaäp vaøo töï taùnh moân?

Neáu tröôùc y töï taùnh ñònh tueä thì nhaäm vaän tòch tri caøng khoâng coù coâng naêng ñoái trò, ñaâu caàn laïi phaûi laáy ñònh tueä tuøy töôùng moân? Nhö ñem vieân ngoïc trong saùng maø chaïm troå ñieâu khaéc hoa vaên laøm taùn maát ñöùc theå. Neáu tröôùc duøng tuøy töôùng moân ñònh tueä ñoái trò coâng phu thaønh töïu, roài sau môùi tieán vaøo töï taùnh moân. Thì roõ raøng laø trong tieäm moân caên cô haï lieät tröôùc ngoä daàn daàn huaân tu, ñaâu theå goïi laø moân ñoán ngoä.

Ngöôøi aáy tröôùc ngoä sau tu duïng coâng voâ coâng, hoaëc ñoàng thôøi khoâng coù tröôùc sau, thì hai moân ñònh tueä ñoán tieäm coù khaùc nhau. Nhö theá naøo laø nhaát thôøi cuøng thöïc haønh, thì moân ñoán ngoä caùi gì y töï taùnh moân nhaäm vaän queân coâng naêng. Moân tieäm tu caên cô keùm coûi höôùng ñeán tuøy töôùng moân nhoïc coâng ñoái trò, caên cô cuûa hai moân ñoán tieäm khoâng ñoàng nhau, hôn keùm roõ raøng.

Taïi sao trong moân tröôùc ngoä sau tu ñeàu giaûi thích hai loaïi, xin Ngaøi laøm cho con ñöôïc thoâng suoát theå hoäi ñeå döùt tuyeät nghi tình? Ñaùp: Ñaõ giaûi thích roõ raøng roài, oâng töï sanh nghi ngôø, tuøy theo lôøi noùi sanh kieán giaûi caøng sanh nghi hoaëc. Ñöôïc yù thì queân lôøi ñöøng lao nhoïc gì maø ñeán noãi phaûi caät vaán.

Neáu caên cöù vaøo hai moân ñeàu phaùn xeùt sôû haïnh, thì ngöôøi tu töï taùnh ñònh tueä. Ñaây laø moân ñoán tuïng coâng voâ coâng, ñoàng thôøi vaän haønh song tòch töï tu töï taùnh töï thaønh Phaät ñaïo.

Ngöôøi tu tuøy töôùng moân ñònh tueä, ñaây laø chöa ngoä tröôùc moân tieäm caên cô haï lieät duøng coâng ñoái trò, taâm taâm ñoaïn hoaëc laáy söï vaéng laëng laøm haïnh. Maø sôû haønh ñoán tieäm cuûa hai moân naøy ñeàu khaùc nhau khoâng theå xen loän. Nhöng trong moân ngoä sau tu goàm luaän baøn ñoái trò trong tuøy töôùng moân, chaúng phaûi hoaøn toaøn laáy caên cô tieäm thöù ñeå thöïc haønh. Laáy phöông tieän ñoù giaû laäp noùi nöông vaøo ñôøi tröôùc maø thoâi, taïi sao ñoái vôùi moân ñoán naøy cuõng coù ngöôøi caên cô thuø thaéng, cuõng coù ngöôøi caên cô haï lieät, khoâng theå moät ví duï phaùn xeùt haønh lyù ñoù.

Neáu phieàn naõo moûng daàn thì thaân taâm nheï nhaøng, vôùi thieän lìa thieän, vôùi aùc lìa aùc, baát ñoäng tröôùc baùt phong suy tòch nhieân thoï thaân trong ba coõi. Y töï taùnh ñònh tueä nhaäm vaän song tu, taùnh thieân chaân khoâng taïo taùc ñoäng tónh thöôøng thieàn, thaønh töï lyù töï nhieân. Nghóa laø ñaâu coù nhôø tuøy töôùng moân ñoái trò, khoâng coù bònh thì chaúng caàn tìm thuoác. Maëc duø ñoán ngoä tröôùc maø phieàn naõo coøn saâu daøy, taäp khí nhieàu lôùp kieân coá, ñoái caûnh nieäm nieäm sanh tình, gaëp duyeân maø taâm taâm taùc ñoái. Ñöôïc ngöôøi khaùc chæ caùch dieät tröø hoân traàm taùn loaïn gieát cheát söï meâ muoäi trôû laïi ñöôïc vaéng laëng maø thöôøng bieát roõ raøng, Töùc nhôø ñònh tueä tuøy töôùng moân, khoâng queân ñoái trò ñeàu ñieàu phuïc hoân traàm taùn loaïn ñeå nhaäp vaøo voâ vi, töùc vieäc neân laøm.

Tuy nhôø coâng phu ñoái trò maø taäp khí taïm ñieàu phuïc, vì do tröôùc ñoán ngoä taâm taùnh voán thanh tònh, phieàn naõo voán khoâng, töùc khoâng rôi vaøo moân tieäm tu cuûa ngöôøi caên cô keùm coûi nhieãm oâ. Taïi sao tu phaûi ngoä tröôùc, thì maëc duø duïng coâng khoâng queân nieäm nieäm huaân tu, chaáp tröôùc roài sanh nghi ngôø chöa coù theå khoâng ngaên ngaïi. Nhö coù moät vaät laøm

chöôùng ngaïi trong loøng, töôùng baát an thöôøng hieän ra ngoaøi haønh ñoäng cöû chæ, neáu ñöôïc ñoái trò laâu ngaøy chaøy thaùng coâng phu seõ ñöôïc thuaàn thuïc, thì thaân taâm khaùch traàn kheá hôïp döôøng nhö ñöôïc nheï nhaøng. Daãu ñaõ ñöôïc khinh an nhöng coäi goác nghi chöa ñoaïn heát, nhö ñaù ñeø coû cuõng nhö ôû trong coõi sanh töû maø chaúng ñöôïc töï taïi. Vì vaäy noùi tu ngoä tröôùc thì chaúng phaûi chaân tu, ngöôøi ngoä phaàn thöôïng tuy coù phöông tieän ñoái trò, nieäm nieäm khoâng nghi ngôø thì khoâng rôi vaøo nhieãm oâ, laâu ngaøy chaøy thaùng töï nhieân ñöôïc kheá hôïp.

Taùnh thieân chaân dieäu taùnh nhaäm vaän vaéng laëng maø thöôøng bieát, nieäm nieäm phan duyeân taát caû caûnh, taâm taâm haèng ñoaïn caùc phieàn naõo. Khoâng rôøi töï taùnh ñònh tueä quaân bình, thaønh töïu Voâ thöôïng Boà-ñeà, cuøng tröôùc döôøng nhö troäi hôn caûng chaúng sai khaùc. Theá thì tuøy töôùng moân ñònh tueä tuy cho ngöôøi coù caên cô chaäm luït thöïc haønh, nhöng ñoái vôùi ngöôøi ngoä phaàn thöôïng coù theå goïi laø moät vieän saéc thaønh vaøng roàng. Neáu bieát nhö theá, thì ñaâu neân ñem ñònh hueä hai moân maø coù hai hoaïi kieán chaáp nghi ngôø (1009) tröôùc sau thöù lôùp! Xin nhöõng ngöôøi tu ñaïo haõy nghieàn ngaãm kyõ lôøi noùi naøy chôù coù hoà nghi maø töï sanh taâm lui suït.

Neáu ngöôøi coù ñuû chí tröôïng phu thì caàu Voâ thöôïng Boà-ñeà, xaû boû ñieàu naøy thì laáy gì ñeå thaønh töïu chöù! Tha thieát xin chôù chaáp vaên töï! Ngay ñoù phaûi hieåu nghóa moãi moãi trôû veà nöông töïa baûn thaân ñeå kheá hôïp vôùi boån toâng, thì trí voâ sö töï nhieân hieän tieàn, lyù thieân chaân roõ raøng khoâng meâ môø, thaønh töïu tueä thaân chaúng do ngöôøi khaùc maø ngoä ñöôïc. Nhöng yù chæ maàu nhieäm naøy tuy cho nhöõng ngöôøi thöôïng caên, neáu nhö khoâng gieo troàng chuûng trí Baùt-nhaõ vaø coù caên khí Ñaïi thöøa ñôøi tröôùc, thì khoâng theå naøo moät nieäm maø sanh chaùnh tín ñöôïc, ñaâu theå boû qua luoáng uoång khoâng tin sao!

Cuõng chính laø cheâ bai phæ baùng trôû laïi chieâu laáy toäi ñòa nguïc voâ giaùn. Coù moät thaày Tyø-kheo maëc duø khoâng tin nhaän moät lôøi kinh song ñoái vôùi tai nghe taïm thôøi keát duyeân nhöng coâng ñöùc aáy khoâng theå xöùng löôïng ñöôïc.

Theo Duy taâm quyeát thì nghe maø khoâng tin coøn keát ñöôïc nhaân haït gioáng Phaät, hoïc maø khoâng thaønh cuõng coù lôïi ích ñöôïc phöôùc ôû coõi trôøi ngöôøi, chaúng maát chaùnh nhaân thaønh Phaät. Huoáng chi nghe roài tin nhaän tu hoïc thaønh töïu giöõ gìn ghi nhôù khoâng queân, coâng ñöùc aáy ñaâu theå suy löôøng. Theo nghieäp quaù khöù bò luaân hoài chaúng bieát bao nhieâu ngaøn kieáp, men theo söï toái taêm vaøo ñòa nguïc voâ giaùn chòu nhieàu thöù khoå cöïc. Laïi chaúng bieát chòu caùi khoå aáy bao laâu roài môùi muoán caàu Phaät ñaïo, khoâng gaëp baïn hieàn thì nhieàu kieáp traàm luaân, toái taêm meâ muoäi khoâng bieát, neân

taïo caùc nghieäp aùc.

Hoaëc luùc naøo ñoù coù moät suy nghó baát chôït keâu lôùn leân moät tieáng thaät lôùn “Choâi oâi!” roài coù theå buoâng boû taát caû tænh laïi nhaän chòu tai öông thuôû xöa. Laïi chaúng bieát ai ñaõ khieán cho ta nay gaëp “ngöôøi” sanh laøm hö khoâng cho muoân vaät, khoâng meâ muoäi treân con ñöôøng chaân tu. Thaät ñaùng goïi laø nhö ruøa muø gaëp boïng caây, haït caûi ñeå ñaàu caây kim, ñieàu ñoù thaät laø vui möøng vaø may maén, sao chaúng phaûi laø ñaïo thuø thaéng ö!

Neáu nay ta töï sanh taâm lui suït, hoaëc sanh taâm giaûi ñaõi maø thöôøng thöôøng troâng mong veà ñôøi sau, trong phuùt choác maát thaân maïng ñoïa vaøo ñöôøng aùc. Luùc chòu caùc khoå ñau ñôùn, daãu cho coù muoán xin nghe moät caâu Phaät phaùp tin hieåu thoï trì vì mong traùnh khoûi söï chua cay aáy, naøo coù theå ñöôïc ö! Ñeán khi bò laâm nguy roài môùi hoái haän naøo coù ích gì! Xin nhöõng ngöôøi tu ñaïo! Choù sanh taâm buoâng lung, chôù coù sanh taâm ñaém tröôùc tham duïc, nhö cöùu löûa chaùy ñaàu chôù queân soi chieáu laïi mình. Voâ thöôøng mau choùng nhö söông buoåi saùng, maïng caên nhö aùnh naêng maët trôøi ngaõ veà phía Taây. Hoâm nay tuy coøn nhöng ngaøy mai khoù maø baûo ñaûm, tha thieát ñeå yù! Caån thaän giöõ gìn!

Vaû laïi, nhôø ñieàu thieän höõu laäu ôû theá gian cuõng coù theå traùnh khoûi ñöôïc caùi khoå luaân hoài trong ba ñöôøng. ÔÛ treân coõi trôøi hay trong loaøi ngöôøi ñöôïc quaû baùo thuø thaéng, höôûng thoï caùc ñieàu an vui. Huoáng chi phaùp moân thaäm thaâm toái thöôïng thöøa naøy! Taïm thôøi sanh tín taâm ñaõ thaønh coâng ñöùc. Khoâng theå ñem thí duï maø so saùnh vaø noùi heát ñöôïc moät phaàn nhoû coâng ñöùc aáy.

Theo kinh daïy neáu ngöôøi ñem baûy baùu trong theá gian ñaày caû tam thieân ñaïi thieân, ñeå boá thí cuùng döôøng cho chuùng sanh ôû theá giôùi aáy ñeàu ñöôïc ñaày ñuû. Laïi giaùo hoùa taát caû chuùng sanh taïi theá giôùi ñoù ñeàu ñaéc töø quaû, coâng ñöùc aáy voâ löôïng voâ bieân. Nhöng khoâng baèng coâng ñöùc suy nghó ñuùng phaùp naøy trong khoaûng moät böõa aên. Neân bieát ta ñem coâng ñöùc cuûa phaùp moân toân quyù nhaát naøy ñeå so saùnh vôùi caùc coâng ñöùc khaùc thì chaúng baèng.

Cho neân trong kinh daïy moät nieäm taâm thanh tònh laø ñaïo traøng, coøn hôn laø xaây döïng haèng haø sa soá thaùp baèng baûy thöù baùu. Thaùp baùu cuoái cuøng cuõng bò hö hoaïi tan raõ seõ trôû veà vôùi caùt buïi, nhöng moät nieäm tònh taâm thaønh Chaùnh giaùc. Xin nhöõng vò tu taïo tha thieát ñeå y nghieàn ngaãm kyõ lôøi noùi naøy! Thieát yeáu phaûi ñeå yù!

Ñôøi naøy khoâng ñoä ñöôïc thaân naøy laïi ñôïi ñeán ñôøi naøo môùi ñoä, neáu ngaøy nay khoâng tu thì muoân kieáp sai laàm. Hoaëc ñôøi nay gaéng tu haïnh khoù tu, daàn daàn ñöôïc coâng haïnh khoù khaên, töï mình tieán leân. Than oâi!

SOÁ 2020 - BÍ QUYEÁT TU TAÂM CUÛA THIEÀN SÖ PHOÅ CHIEÁU TAÏI HAØN QUOÁC 627

Ngöôøi thôøi nay gaëp coå tieäc vua maø khoâng daùm aên, bònh gaëp thuoác hay maø khoâng chòu uoáng. Khoâng chòu noùi ta caàn gì? Ta seõ ra sao? Ta chöa ñeán noãi gì ñaâu!

Hôn nöõa vieäc höõu laäu ôû theá gian, töôùng traïng cuûa noù coù theå thaáy ñöôïc, coâng duïng cuûa noù coù chieâm nghieäm ñöôïc. Ngöôøi naøo laøm ñöôïc moät vieäc thì khen ngôïi ngöôøi ñoù ít coù. Taâm toâng cuûa ta ñaây chaúng coù hình theå coù theå xem, khoâng coù töôùng traïng coù theå thaáy, “ngoân ngöõ ñaïo ñoaïn, taâm haønh xöù dieät”. Vì theá thieân ma Ba-tuaàn ngoaïi ñaïo huûy baùng cheâ bai laø “voâ moân”, chuû thieân Phaïm vöông Ñeá Thích xöng taùn chaúng theå nghó baøn. Huoáng chi phaøm phu trí hieåu bieát caïn côït maø coù theå laïi phôùt lô. Thöông thay cho nhöõng keû trí thöùc keùm coûi nhö eách ngoài ñaùy gieáng, maø ñaâu bieát ñöôïc söï roäng lôùn cuûa bieån caû. Daõ can ñaâu theå naøo coù tieáng roáng nhö sö töû. Cho neân bieát trong ñôøi maït phaùp nghe ñöôïc phaùp moân naøy, sanh tröôûng ít coù tin hieåu thoï trì.

Ñaõ ôû trong voâ löôïng kieáp phuïng thôø chö Phaät, gieo troàng caùc caên laønh, keát chaët chaùnh nhaân Baùt-nhaõ vaø caên taùnh toái thöôïng.

Theo kinh Kim Cang thì vôùi chöông cuù naøy, ngöôøi naøo sanh tín taâm, phaûi bieát ngöôøi ñoù ñaõ troàng nhieàu caên laønh ôû choã voâ löôïng chö Phaät. Laïi daïy raèng: Vì noùi cho ngöôøi phaùt taâm Ñaïi thöøa, vì noùi cho ngöôøi phaùt taâm toái thöôïng thöøa. Nguyeän xin chö vò caàu ñaïo! Chôù sanh taâm khieáp nhöôïc, haõy phaùt taâm duõng maõnh. Nhaân laønh töø kieáp tröôùc chöa theå bieát ñöôïc. Neáu khoâng tin phaùp moân thuø thaéng naøy, maø laïi ñaønh bò voïng töôûng haï lieät sanh tö töôûng khoù khaên caûn trôû.

Ñôøi nay khoâng tu, thì daãu coù quyeát ñoaùn ñöôïc caên laønh ñôøi tröôùc, caøng theâm khoù khaên laàn löôït xa caùch. Nay ñaõ ñeán “baûo sôû” chaúng leõ ñi tay khoâng trôû veà, moät khi maát thaân ngöôøi, muoân kieáp khoù gaëp laïi. Xin phaûi deø daët! Haù ngöôøi coù trí bieát baûo sôû roài maø khoâng tìm caùch ñeán laáy, ngöôïc laïi cheâ ñöôøng xa roài oaùn traùch soá kieáp ngheøo khoán. Neáu muoán ñöôïc cuûa baùu thì phaûi buoâng boû ñaõy da!