ÑAØM TAÂM VAÊN TAÄP

# QUYEÅN 3

**SAÙCH PHUÏ GIAÙO (PHAÀN HAÏ) LUAÄN VEÀ HIEÁU**

Lôøi töïa daãn: Phaøm, ñoái vôùi hieáu caùc giaùo ñeàu toân troïng, maø Phaät giaùo laïi raát toân troïng vieäc ñoù. Tuy nhieân, ôû ñoù noùi chaúng raát roõ raøng so vôùi thieân haï, cuõng bôûi chuùng ta khoâng coù khaû naêng phoâ baøy ñoù, maø toâi thöôøng buøi nguøi raát laáy laøm hoå theïn. Nhôù laïi luùc môùi baûy tuoåi, toâi laø con ñaàu môùi môû tay chaân, lieàn baûo cho xuaát gia. Vöøa hôi lôùn, caùc ngöôøi anh cho laø treû con coù theå daïy daãn ñeå ñoaït chí yù ñoù, rieâng meï toâi baûo: “Ñoù laø leänh cuûa cha, khoâng theå caûi ñoåi”. Ñeán luùc gaáp aùo, saép muoán ñi phoûng ñaïo boán phöông, thì ngöôøi trong gioøng toäc laïi löu giöõ. Cuõng laø meï toâi baûo: “Ngöôøi ñaõ theo Phaät, chuyeân vieäc ñaïo ñoù thích nghi vaäy, ñaâu coù theå vì tình aùi maø ngaên treä ngöôøi, con neân ñi ñi”. Than oâi! Sanh ta laø cha meï, nuoâi naáng ta laø cha meï. Me toâi laïi daïy ñaïo ñeå taùc thaønh cho toâi. Löôùi trôøi loàng loäng laáy gì ñeå baùo ñaùp ñöùc lôùn ñoù? Töø khi xa rôøi queâ höông, traûi suoát hai möôi baûy naêm, toâi chöa töøng chaúng muoán trôû veà laïi phöông Nam, ñeán nôi phaàn moä ñeå tu phaùp laøm minh taùn cho cha meï, nhöng vaãn chöa toaïi nguyeän aáy. Naêm Taân maõo (1051), töï vì hoaèng phaùp maéc phaûi naïn, maø qua naêm sau (1052) taïi queâ höông cuõng gaëp troäm cöôùp lôùn. Phaàn moä cuûa cha meï toâi ñöôïc khoâng bò hung baïo cöôùp boùc, troâng ngoùng ñoù töï nhieân rôùm rôi nöôùc maét. Laïi sang naêm nöõa (1053), gaëp vieäc caøng coù choã caûm, toâi beøn tröôùc thuaät “Hieáu Luaän” (= Luaän baøn veà Hieáu) goàm möôøi hai chöông, neâu baøy Taâm aáy vaäy. Trong ñoù phaùt minh choã lyù saâu yù kín trong Ñaïi hieáu cuûa Thaùnh nhaân toâi, hôïp cuøng choã noùi cuûa Nho gia, gaàn nhö cuõng heát vaäy. Haøng haäu hoïc cuûa chuùng toâi cuõng coù theå laáy xem ñoù vaäy.

\*\*\*\*\*

**CHÖÔNG 1: MINH HIEÁU** (Noùi roõ veà Hieáu)

Hai ba oâng xuoáng toùc môùi hoïc nôi ñaïo toâi, nghe cha meï hoï thöôøng baûo, hoï cho mình ñaõ laø Phaät töû neân töø boû cha meï maø chaúng lui tôùi. Toâi töøng baûo hoï raèng: “Phaät töû tình coù theå chaùnh, maø ñoái vôùi song thaân khoâng theå boû soùt vaäy”. OÂng cuõng nghe töø tröôùc, Thaùnh nhaân toâi môùi ñaàu khôûi ñoäng laøm Ñaïi giôùi, lieàn noùi: “Hieáu goïi laø giôùi, bôûi laáy Hieáu laøm ñaàu moái cuûa giôùi vaäy”. OÂng döï vaøo giôùi maø muoán baát hieåu, ñoù chaúng phaûi giôùi vaäy. Phaøm, hieáu aáy laø choã tröôùc tieân cuûa Ñaïi giôùi. Giôùi aáy laø nguyeân do sanh cuûa caùc thieän, laøm thieän nhoû, giôùi thieàn laøm sao sanh ö? Laøm giôùi nhoû, hieáu giôùi sao töï coù ö? Neân trong kinh noùi: “Khieán ta chöùng thaønh Ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân, laø do hieáu ñöùc vaäy”.

**CHÖÔNG 2: HIEÁU BAÛN** (goác Hieáu)

Höõu vi trong thieân haï khoâng gì lôùn hôn so vôùi sanh. Ta voán nhôø cha meï sanh, neân tröôùc ôû nôi cha meï vaäy. Minh ñöùc trong thieân haï khoâng gì thieän so vôùi giaùo. Ta nhôø thaày chæ giaùo, neân tröôùc ôû nôi thaày vaäy. Vieäc dieäu trong thieân haï khoâng gì dieäu hôn so vôùi Ñaïo. Toâi nhôø Ñaïo laáy duøng, neân tröôùc ôû nôi Ñaïo vaäy. Phaøm, Ñaïo laø goác cuûa thaàn duïng, thaày laø goác cuûa daïy baûo, cha meï laø goác cuûa sanh thaân hình. Ba goác aáy laø ba goác lôùn cuûa thieân haï. Muõi nhoïn coù theå xaâm phaïm vaøo, aên uoáng coù theå khoâng, nhöng ba goác ñoù chaúng theå queân vaäy. Tieàn Thaùnh vaø Haäu Thaùnh cuûa toâi, hoï thaønh ñaïo thieát laäp giaùo, chöa töøng chaúng tröôùc ba goác aáy vaäy. Trong Ñaïi giôùi noùi: “Hieáu thuaän cha meï sö taêng, hieáu laø phaùp chí ñaïo”. Chaúng ñoù vaäy ö? Chaúng ñoù vaäy ö?

# CHÖÔNG 3: NGUYEÂN HIEÁU.

Hieáu, coù theå thaáy, vaø coù theå khoâng thaáy. Khoâng theå thaáy laø Lyù cuûa hieáu, coù theå thaáy laø Haïnh cuûa hieáu. Lyù aáy laø choã nguyeân do sanh ra cuûa hieáu. Haïnh aáy laø nguyeân do hình dung cuûa hieáu vaäy. Tu hình dung ñoù maø trong ñoù chaúng tu thì phuïng söï cha meï chaúng doác loøng, ban aân cho moïi ngöôøi chaúng thaønh thaät. Tu beân trong ñoù maø hình dung cuõng tu, ñaâu chæ phuïng söï cha meï maø ban aân cho moïi ngöôøi, ñoù cuõng laø chaán ñoäng ñaát trôøi caûm caû Quyû thaàn vaäy. Ñaát trôøi cuøng vôùi hieáu ñoàng linh, neân thaàn cuûa ñaát trôøi khoâng theå duøng baát hieáu maø caàu, khoâng theå duøng doái hieáu maø khinh. Phaät daïy: “Hieáu thuaän laø Phaùp chí ñaïo”. Nho giaùo noùi: “Phaøm, hieáu an ñaët ñoù maø laáp bít caû trôøi ñaát, muø mòt ñoù maø giaêng caû boán bieån, ban thí ñoù ñeán ñôøi sau khoâng sôùm toái”. Neân noùi, hieáu laø kinh cuûa trôøi, laø nghóa cuûa ñaát, laø haïnh cuûa daân. Ñaït ñeán thay! Thaät lôùn

laøm Ñaïo cuûa hieáu! Cho neân, Thaùnh nhaân toâi muoán ngöôøi laøm thieän, haún tröôùc thaønh thaät taùnh ñoù, sau môùi phaùt caùc haïnh ñoù vaäy. Hieáu haïnh nghóa laø döôõng thaân. Haønh maø khoâng thaønh thaät thì döôõng ñoù coù luùc maø thieáu thoán vaäy. Phaøm laáy thaønh thaät maø hieáu ñoù, thì ñoù laø phuïng söï thaân troïn veïn vaäy, giuùp ñôõ ngöôøi vaät quaân baèng vaäy. Hieáu aáy laø coâng hieäu, thaønh thaät aáy laø thaønh. Thaønh laø thaønh Ñaïo ñoù, coâng hieäu laø coâng hieäu hieáu ñoù. Laøm hieáu maø khoâng coâng vieäc laø chaúng phaûi hieáu vaäy. Laøm thaønh thaät maø khoâng thaønh laø chaúng phaûi thaønh thaät vaäy. Cho neân, hieáu cuûa Thaùnh nhaân laáy thaønh thaät laøm quyù. Nho gia cuõng chaúng noùi ñoù ö? Quaân töû laáy thaønh thaät ñoù laøm quyù” vaäy.

# CHÖÔNG 4: BÌNH HIEÁU.

Thaùnh nhaân duøng tinh thaàn cöôõi bieán hoùa maø giao tieáp laøm ngöôøi nuoâi döôõng, thay vì xöa nay hoãn ñoän mòt môø maø theá tuïc chöa töøng töï giaùc. Neân hoï thaáy traâu deâ hieän nay ñoù laø tinh thaàn cha meï xöa tröôùc ñeán vaäy, neân ôû giôùi gieát haïi, chaúng khieán hung baïo ñoái vôùi moät vaät nhoû, thuaàn chæ nghó nhôù ngöôøi thaân. Thí duï cha meï hieän nay thì haún ôû ñaïo aáy, chæ sôï hoï thay ñoåi kieáp soáng maø vuøi laáp tinh thaàn ñeán loaøi khaùc vaäy. Neân hoï truy tìm cha meï ñaõ quaù vaõng thì kòp ñeán baûy ñôøi, laøm cha meï lo toan hoï chöa vaäy thì kòp ñeán sanh laïi, tuy quyû quyeät nhöng hình haøi ôû ñôøi maø taïi ñaïo aáy vaäy. Thieân haï taïm duøng khoâng gieát haïi ñoù ñeå khuyeân, thì daïy raên cuûa thích soáng gheùt cheát coøn coù theå dôøi phong ñoåi tuïc vaäy. Thieân haï taïm laáy vuøi laáp tinh thaàn ñoù laøm cha meï lo toan, coøn coù theå môû roäng ö? Laøm con hieáu, taâm phaûi caån troïng vieäc tang leã nghó nhôù toå tieân xa xöa vaäy, huoáng gì ñoù ñoái vôùi bieán hoùa maø ñöôïc thaät ñoù vaäy. Kieåm xeùt, phaøm ôû ñôøi goïi laø hieáu chæ haïn cuïc trong moät ñôøi maø toái taêm huyeàn laõm. Tìm caàu nôi ngöôøi maø chaúng tìm caàu nôi Thaàn. Noùi laø chaúng laøm xa maø ai laøm xa ö? Laø chaúng laøm lôùn maø ai laøm lôùn ö? Kinh noùi: “Neân sanh taâm hieáu thuaän, taâm meán thöông gìn giöõ heát thaûy chuùng sanh” laø nghóa aáy vaäy.

# CHÖÔNG 5: TAÁT HIEÁU.

Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân laáy thieän laøm duïng. Thieän cuûa Thaùnh nhaân laáy hieáu laøm ñaàu moái. Laøm thieän maø chaúng tröôùc ôû ñaàu moái aáy töùc chaúng phaûi thieän vaäy. Laøm Ñaïo maø chaúng ôû duïng aáy töùc khoâng phaûi Ñaïo vaäy. Duïng do ñoù nghieäm Ñaïo, ñaàu moái do ñoù haønh thieän. Haønh thieän maø thieän aáy chöa haønh ñoái vôùi meï cha, thì coù theå toû thieän ö? Nghieäm Ñaïo maø chaúng thaáy ôû toû thieän cuûa Ñaïo thì coù theå laøm Ñaïo ö?

Cho neân, laøm Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân khoâng ñaâu laø chaúng thieän. Laøm thieän cuûa Thaùnh nhaân chöa töøng boû soùt meï cha. Meï cha laø goác lôùn sanh ra thaân hình, laø aân lôùn cuûa nhaân ñaïo vaäy. Chæ coù Thaùnh nhaân laøm hay troïng goác lôùn aáy, baùo ñaùp aân lôùn aáy. Nay, laøm Ñaïo trong thieân haï ai coù theå so cuøng vôùi Thaùnh nhaân? Phaøm, Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân raát thaáu ñaùo, cao vôøi rieâng toân quyù trôøi ngöôøi, chaúng theå ñöôïc maø sanh ñoù, khoâng theå ñöôïc maø töû ñoù. Vaø ñoù öùng vaäy thì ñoàng vôùi trôøi ngöôøi, coøn haún thuaän vôùi nhaân ñaïo, maø chaúng daùm queân thaân maãu ñaõ qua ñôøi, chaúng daùm choáng leänh môøi cuûa thaân phuï. Neân luùc môùi thaønh Ñaïo maø tröôùc tieân Ñöùc Phaät leân trôøi duøng Ñaïo aáy daãn duï maãu thaân Phaät, ba thaùng sau môùi trôû laïi nôi ñôøi, öùng maïng leänh trôû veà laïi queâ cuõ, chæ baøy cho thaân phuï vaøo Ñaïo maø caû nöôùc nhaø ñeàu chuyeån hoùa. Ñeán luùc ñaùm tang thaân phuï, Thaùnh nhaân töï thaân laïi cuøng moïi ngöôøi gioøng hoï Thích gaùnh khieâng quan taøi ñeán nôi hoûa taùng. Thaùnh nhaân coù theå goïi laø cuøng vôùi nhaân ñaïo maø raát thuaän vaäy. Ngöôøi ñôøi nay vöøa môùi laøm hoïc troø ñoù, ñoái vôùi Thaùnh nhaân chæ laø keû hoïc sau ñi cuoái ñöôøng, maø muoán chaúng döï laøm hieáu, cho raèng ta xuaát gia chuyeân vieäc Ñaïo, thì toâi ñaâu daùm vaäy. Ñoù ñaâu thaáy taâm cuûa ngöôøi xuaát gia ö? Phaøm ngöôøi xuaát gia saép duøng Ñaïo maø toûa thieän, toûa thieän maø chaúng thieän ñoái vôùi cha meï hoï, haù noùi laø Ñaïo ö? Chaúng chæ khoâng thaáy taâm hoï, öôùc cuõng coâ phuï ñoái vôùi phaùp cuûa Thaùnh nhaân. Trong Kinh noùi: “Cha meï cuøng vôùi Boà-taùt moät ñôøi seõ boå xöù laøm Phaät ñoàng ñaúng, neân phaûi thöøa söï cuùng döôøng”. Cho neân trong luaät daïy, ngöôøi ñeä töû Phaät ñöôïc giaûm bôùt phaàn aên maëc maø phuïng döôõng meï cha hoï. Neáu meï cha coù chaùnh tín thì coù theå maëc tình cung caáp ñoù. Coøn nhö meï cha khoâng chaùnh tín thì neân cung caáp phaàn naøo ñoù, maø coù ñieàu daãn daét aáy vaäy.

# CHÖÔNG 6: QUAÛNG HIEÁU.

Thieân haï laáy Nho laøm hieáu maø chaúng laáy Phaät laøm hieáu, laïi noùi: “Ñaõ laø hieáu, coøn gì phaûi theâm vaäy?” OÂi! Ñoù laø thaáy Nho maø khoâng thaáy Phaät. Phaät laø cuøng cöïc vaäy. Vì Nho chæ giöõ ñoù, coøn Phaät môû roäng ñoù. Vì Nho chæ laø ngöôøi, coøn Phaät ôû caû Thaàn. Hieáu aáy thaáu ñaït laïi lôùn vaäy. Nöôùc haún ñoå xuoáng khôi thaùo maø lan traøn, choã noùi ñeán cuõng chaúng nhanh ö? Löõa haún boác leân, thoåi maø toûa ñoù, nôi noù khaép cuõng chaúng xa ö? Nguyeân Ñöùc Tuù laø ngöôøi Hieàn ôû thôøi Tieàn Ñöôøng, chòu tang thaân maãu, buoàn caûm raát laém, chaúng theå töï baét chöôùc, chích thòt ra maùu hoïa veû töôïng Phaät, vieát kinh Phaät maø caùc nhaø laøm söû ngôïi khen ñoù. Lyù Quaùn laø ngöôøi coù tieáng taêm ôû thôøi Tieàn Ñöôøng, chòu tang cha maø chích maùu bieân taû Kinh Kim Cang Baùt-nhaõ, ban traûi ñeán ngöôøi aáy ñeå ngaàm giuùp cha,

beøn coù muøi höông khaùc laï toûa phaùt nôi phoøng nhaø, toûa ngaùt maáy ngaøy lieàn cuøng khaép chung quanh gaàn ñoù. Phaøm, thieän haún coù lôùn nhö vaäy vaø coù nhoû nhö vaäy. Phaøm, Ñaïo haún coù caïn nhö vaäy vaø coù saâu nhö vaäy. Ñaïo saâu laø dieäu ôû chaát soáng bieán hoùa vaäy. Thieän lôùn laø suoát caû trôøi ñaát thaàn minh vaäy. Thieän cuûa Phaät laø thieän lôùn aáy vaäy, Ñaïo cuûa Phaät laø Ñaïo saâu aáy vaäy. Quaân töû haún chí hoï lôùn aâu cuõng töø ñoù vaäy, Luaän Ngöõ chaúng noùi ñoù ö? Nghe nhieàu neân choïn ngöôøi thieän aáy maø theo vaäy”.

# CHÖÔNG 7: GIÔÙI HIEÁU.

Vôùi Nguõ giôùi: Moät laø khoâng gieát haïi, - hai laø khoâng troäm cöôùp,

- ba laø khoâng taø daâm, - boán laø khoâng noùi hö doái, - naêm laø khoâng uoáng röôïu. Phaøm, khoâng gieát haïi laø Nhaân vaäy, khoâng troäm cöôùp laø Nghóa vaäy, khoâng taø daâm laø Leã vaäy, khoâng uoáng röôïu laø Trí vaäy, khoâng noùi hö doái laø Tín vaäy. Vôùi naêm ñieàu ñoù, tu haønh thì thaønh ngöôøi cho baûn thaân vaø hieån baøy vinh haïnh meï cha, cuõng chaúng laø hieáu ö? Vôùi naêm ñieàu ñoù, neáu coù moät khoâng tu thì vaát boû töï baûn thaân laïi laøm nhuïc caû meï cha, cuõng chaúng laø baát hieáu ö? Phaøm, Nguõ giôùi coù chöùa nhoùm cuûa hieáu, maø ngöôøi ñôøi chaúng thaáy, chôït nhieân maø chöa töøng tin vaäy, neân trong thieân haï phöôùc khoâng ñeán maø hieáu chaúng khuyeân vaäy. Ñaïi giôùi noùi: “Hieáu goïi laø giôùi”. Bôûi coøn ôû ñoù vaäy. Nay thieân haï muoán coù phöôùc thì khoâng gì baèng thuaàn hieáu. Thuaàn hieáu thì chaúng baèng tu giôùi. Giôùi aáy laø phaùp chaùnh thaéng cuûa Thaùnh nhaân, duøng yù thanh tònh maø giöõ ñoù. Phöôùc aáy nhö laáy ñeán chung quanh vaäy. Trong Leã cuûa Nho gia, haù chaúng noùi: “Ta ñaùnh thì khaéc, cuùng teá thì thoï phöôùc”. Bôûi ñöôïc Ñaïo aáy vaäy. Vaø trong Thi ñoù haù chaúng noùi: “Vui kính Quaân töû, caàu phöôùc chaúng thoâi”. Töùc laø ñeàu noùi laáy chaùnh aáy vaäy. Phaøm, chaùnh cuûa theá gian coøn nhö vaäy, huoáng gì chaùnh cuûa xuaát theá aáy ö?

# CHÖÔNG 8: HIEÁU XUAÁT.

Hieáu sanh ra töø thieän, maø moïi ngöôøi ñeàu coù thieän taâm, chaúng duøng Phaät ñaïo môû roäng ñoù thì laøm thieän chaúng lôùn, maø laøm hieáu nhoû vaäy. Laøm Ñaïo cuûa Phaät, xem cha meï cuûa ngöôøi nhö cha meï cuûa mình, giöõ gìn söï soáng cuûa vaät nhö söï soáng cuûa mình. Neân hoï laøm thieän thì ñoái vôùi coân truøng thaûy ñeàu nghó nhôù; laøm hieáu thì Quyû Thaàn ñeàu khuyeân. Nhôø hieáu ñoù maø ôû nôi ñôøi thì cuøng ñôøi hoøa bình maø maát phaån haän ñaáu tranh. Nhôø thieän ñoù maø ra nôi ñôøi thì cuøng ñôøi ñaïi töø maø khuyeân ñôøi aáy vaäy. Cho neân chuyeân vieäc Ñaïo cuûa Quaân töû khoâng theå khoâng giaûi baøy, chuyeân vieäc thieän cuûa Quaân töû khoâng theå khoâng caân löôøng. Trong

Trung Dung noùi: “Giaû söû chaúng ñaït ñeán ñöùc, ñaït ñeán Ñaïo thì chaúng ngöng döøng”. Nghóa laø nhö theá ñoù.

# CHÖÔNG 9: ÑÖÙC BAÙO.

Nuoâi döôõng chöa ñuû ñeå baùo aân cha meï, maø Thaùnh nhaân duøng ñöùc ñeå baùo aân ñoù. Ñöùc chaúng ñuû ñeå baùo aân cha meï, maø Thaùnh nhaân duøng ñaïo ñeå ñaït ñoù. Ñaïo aáy chaúng phaûi laø Ñaïo cuûa Theá gian thöôøng goïi, maø laø Dieäu thaàn minh ra khoûi sanh töû, laø chí ñaïo cuûa Thaùnh nhaân aáy vaäy. Ñöùc aáy chaúng phaûi laø Ñöùc cuûa Theá gian thöôøng goïi, maø ñuû muoân thieän, khaép u khaép minh, laø chí ñöùc cuûa Thaùnh nhaân vaäy. Nho gia haù chaúng noùi ö? Ñieàu quaân töû goïi laø hieáu laø yù tröôùc giöõ chí daãn duï cha meï ñeán vôùi Ñaïo. Tham döï ngay nuoâi döôõng aáy, sao coù theå laøm hieáu ö? Hoaëc noùi: “Ñieàu Quaân töû goïi laø hieáu, moïi ngöôøi caû nöôùc ñeàu xöùng nguyeän vaäy”. Xin noùi: “May thay! Coù oâng nhö vaäy”. Ñieàu goïi laø hieáu, tuy nhieân ñaõ vaäy, bôûi yù ñoàng maø nghóa khaùc vaäy. Phaøm, baùo aân trong thieân haï, chæ Thaùnh nhaân toâi coù theå goïi laø raát möïc baùo aân aáy vaäy. Laøm hieáu trong thieân haï chæ Thaùnh nhaân toâi môùi coù theå goïi laø thuaàn hieáu aáy vaäy. Trong Kinh noùi: “Chaúng nhö duøng giaùo cuûa Tam Toân ñoä cha meï trong moät ñôøi ñoù”. Thö noùi: “Thoùc luùa chaúng toûa muøi thôm, chæ coù Minh ñöùc toûa muøi thôm”. Chaúng ñoù vaäy ö? Chuùng toâi maéc nôï coâ phuï meï cha maø coøn theïn ñoái vôùi Thaùnh nhaân aáy vaäy.

# CHÖÔNG 10: HIEÁU LÖÔÏC

Thieän ôû thieân haï thì Ñaïo laø lôùn; hieån vinh cho cha meï, thì ñöùc laøm öu. Caùo thì chaúng ñöôïc ñaïo ñöùc aáy. Khoâng caùo thì ñöôïc Ñaïo maø thaønh Ñöùc. Cho neân, Thaùnh nhaân lieàn troán ñeán ôû nuùi röøng, kòp ñeán luùc ñem Ñaïo maø trôû veà, ñöùc toûa khaép treân döôùi, maø thieân haï ngôïi ca ñoù laø coù con nhö vaäy. Toân quyù meï cha ñoù maø noùi laø cha meï cuûa Ñaïi Thaùnh nhaân vaäy. Thaùnh nhaân coù theå löôïc boû ñaàu maø möu tính cuoái, kheùo thöïc haønh quyeàn bieán vaäy. Quaân töû xöa tröôùc ñaõ töøng coù ngöôøi laøm vaäy, nhö Ngoâ Thaùi Baù laø haïng ngöôøi ñoù, haún laø chí lôùn coù theå duøng ñeå phoâ baøy ñaïi nghóa, haún laø trong saïch lôùn coù theå gìn giöõ ñaïi chaùnh. Thaùnh nhaân suy thaéng ñöùc ôû nôi ngöôøi trôøi, hieån baøy chí chaùnh nôi chín höôûng, neân phaùp cuûa Thaùnh nhaân chaúng ñoaùi hoaøi noái doõi ôû ñôøi. Quaân töû xöa tröôùc haún coù laøm vaäy, nhö Baù Di, Thuùc Teà laø haïng ngöôøi aáy vaäy. Ñaïo haún toân quyù ôû nôi ngöôøi, neân Ñaïo tuy ôû con maø cha meï coù theå duøng kính baùi ñoù, Quan nghóa gaàn ñoù vaäy. Leã noùi: “Ñaõ laøm Quan maø töï ñoù, Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân vaäy, thaáy ôû meï, meï kính baùi ñoù”. Theá tuïc haún goác ôû chaân,

chaân aáy ñaõ tu, thì tuy Taêng maø coù theå choáng khaùng leã ñoái vôùi Vöông haàu vaäy, maø voõ söï gaàn ñoù vaäy. Leã noùi: “Giôùi laø chaúng kính baùi”. Vì ñoù kính baùi maø phaûi baùi vaäy, chaúng baùi laø troïng tieát, meï baùi laø troïng leã vaäy. Leã tieát maø Tieân vöông coøn troïng ñoù, Ñaïi Ñaïo sao coù theå chaúng troïng ö? Theá tuïc noùi: “Thaùnh nhaân khoâng cha”. Haún laø öa thích phaù huûy cuûa haïng tieåu nhaân aáy vaäy. Kia muø môø maø ñaâu thaáy Thaùnh nhaân laøm hieáu saâu xa vaäy thay!

# CHÖÔNG 11: HIEÁU HAÏNH.

Ñaïo Kyû phuïng söï ngöôøi meï, luùc meï ñi ñaàu thì duøng thaân mình kh- ieâng coõng, hoaëc cuøng hoã trôï ñoù, maø Ñaïo Kyû haún noùi: “Meï toâi chaúng phaûi laø meï oâng vaäy. Hình haøi meï luïy, toâi môùi phuïng söï, ñaâu coù gì nhoïc ñeán oâng ö?” Ñoù coù theå goïi laø thuaàn hieáu ñoái vôùi meï vaäy. Hueä Naêng kheùo lo lieäu chaùo cuûi ñeå nuoâi döôõng meï giaø. Luùc saép muoán theo thaày, coøn lo naïn khoâng bieát laáy gì tích tröõ cho meï, gaàn nhö muoán laøm möôùn ñôï ñeå laáy giuùp. Ñeán luùc trôû veà thì ngöôøi meï ñaõ qua ñôøi, buøi nguøi khoâng ñöôïc ñem Ñaïo ñeå meï thaáy ñoù, beøn döïng laäp chuøa taïi nhaø ôû ñeå laøm thieän ñoù. Cuoái cuøng cheát cuõng veà cheát ôû ñoù, neân noùi laø ruïng veà coäi vaäy. Hueä Naêng laø baäc chí nhaân, ñaâu löôøng khaùc ñöùc ñoù, coøn chæ baøy cho ngöôøi maø chaúng queân goác aáy vaäy! Ñaïo Phi gaëp ñôøi loaïn laïc, môùi coõng cha ñeán troán trong nuùi Hoa AÂm, ñi xin aên ñeå veà nuoâi döôõng. Ngöôøi cha cheát, Ñaïo Phi ñeán tìm kieám haøi coát ñoù, ñeán nôi thì ñaõ loän laïo coát chaúng theå phaân bieät. Ñaïo Phi beøn khaån caàu, vuït nhieân lieàn coù haøi coát nhaûy voït ñeán tröôùc maët, ñoù laø haøi coát cuûa ngöôøi cha vaäy. Ñaïo Phi coù theå goïi laø ngöôøi toaøn hieáu. Trí Taïng laø vò Taêng cöùng raén thaúng thaén ôû thôøi tröôùc, toân thôø thaày toân kính nhö phuïng söï cha. Thaày tòch thì giöõ taâm trung ba naêm vaäy. Thöôøng Sieâu toân thôø Thaày truùng leã, ñeán luùc Thaày tòch cuõng phuïng thôø nhö luùc hieän coøn, neân ngöôøi Yeân ngôïi ca ñoù laø Hieáu ñeå vaäy. Neân trong luaät cheá, Phaät töû haún giaûm bôùt phaàn aên maëc ñeå phuïng döôõng meï cha vaäy. Nhö nhöõng vò treân chaúng boû soùt meï cha, ñoái vôùi yù cuûa Thaùnh nhaân laø ñöôïc ñoù vaäy. Trí Taïng, Thöôøng Sieâu kính caån toân thôø Thaày, bôûi cuøng hôïp ñoái vôùi Ñaïi giôùi cuûa Phaät môùi ñaàu hoaèng giaùo, coù theå phaùp aáy vaäy.

# CHÖÔNG 12: CHUNG HIEÁU.

Tang cuûa cha meï cuõng ñaâu buoàn, nhöng mang maëc tang cheá thì chaúng phaûi choã thích nghi, duøng Taêng phuïc vaûi thoâ coù theå ñöôïc vaäy. Phaøm öùng xöû haún ñoàng nhö ngöôøi con ôû theá tuïc nhöng ñòa vò thì khaùc. Quaù lieäm thì theo thôøi ñeán nhaø ñoù, ñöa tang thì hoaëc phuø trôï hoaëc chæ

daãn. Ba naêm haún giöõ taâm tang, soáng tónh laëng tu ngaõ phaùp, taùn minh cuûa cha meï. Qua kyø haïn chòu tang, chæ ngaøy kî cha meï, thì ngaøy Raèm thaùng baûy, hoaëc thieát laäp trai hoäi giaûng tuïng kinh giaùo nhö Phaùp Vu lan Boàn. Ñoù coù theå goïi laø hieáu ñeán chung cuøng vaäy. Xöa kia coù tieân sinh Coå Hoaøng ngöôøi xöù Thieân Truùc, chòu tang cha thì ñöùng nghieâm trang tröôùc linh saøng aáy, nhö duøng taâm tang maø löôïc boû khoùc than quaèn quaïi vaäy. Coøn Ñaïi Thaùnh nhaân ñeán luùc ñöa tang Phuï Vöông thì hoaëc khieâng gaùnh quan taøi, hoaëc chæ daãn. Ñaïi thaùnh nhaân nhö Muïc-kieàn-lieân chòu tang meï khoùc maø thöông caûm, thieát trai ban thí quyû thaàn. Muïc-kieàn-lieân cuõng laø Thaùnh nhaân vaäy, coøn chöa theå heát saïch tình, chuùng ta muoán voâ tình ñoù ö? Neân Phaät töû ñang luùc chòu tang cha meï buoàn thöông nghó töôûng coù theå nhö Muïc-kieàn-lieân vaäy. Taâm tang coù theå tröôùc nhö Ñaïi Thaùnh nhaân vaäy. Chòu tang thaày haún nhö tang cuûa cha meï, maø kyø haïn chòu tang Thaäp sö thì coù theå ruùt bôùt. Chæ coù ñoái vôùi thaày baåm phaùp ñaéc giôùi thì giöõ taâm tang ba naêm coù theå vaäy. Phaùp Vaân ñang luùc chòu tang cuûa cha meï, buoàn caûm raát laém, uoáng aên chaúng maøng qua nhieàu ngaøy. Phaùp Vaân laø vò Cao Taêng thôøi xöa tröôùc vaäy. Tueä Öôùc gaàn nhö laø baäc chí nhaân, luùc cha meï qua ñôøi cuøng chia tay quyeát bieät maø ñeàu gaøo khoùc, nhö chaúng theå töï coøn soáng noãi. Nhöng tang cheá khoùc than tuy trong giaùo ta löôïc ñoù, bôûi muoán hoï heát gheùt thöông ñeå ñeán caûnh Thanh tònh. Neáu nhö thöông gheùt chöa queân thì taâm thöùc ñeán nôi caùc vaät. Ñeán luùc coù tang maø chaúng khoùc cuõng laø söï an nhaãn cuûa ngöôøi vaäy. Neân luùc Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn, ñaïi chuùng ñaám ngöïc keâu gaøo, maø maùu huyeát hieän nôi Hoa Ba-la-xa, bôûi hoï chaúng nhaãn vaäy. Luaät Toâng noùi: “Chaúng baøy buoàn khoå cuõng laø ñoàng xaáu hoå cuûa haøng Ñaïi tuïc vaäy”. Chuùng ta luùc gaëp tang coù theå chaúng buoàn ñau ö?

# ÑAØN KINH TAÙN

(Xöng goïi laø Kinh, töùc töï ngöôøi sau toân troïng phaùp ñoù, chöù chaúng phaûi yù cuûa Luïc Toå vaäy. Nay theo xöa cuõ ñoù khoâng daùm caûi ñoåi. Cuõng coù theå goïi laø Kinh, töùc laø goïi theo ôû cuoái quyeån Haï baûn Kinh aáy vaäy).

Taùn nghóa laø caùo, môû kinh maø toûa caùo vaäy. Ñaøn Kinh laø neâu baøy taâm aáy cuûa baäc chí nhaân. Taâm naøo ö? Chính laø Dieäu taâm do Phaät truyeàn vaäy. Lôùn thay! Taâm aáy voán môùi ñaàu bieán hoùa maø thanh tònh thöôøng nhö. Phaøm vaäy, Thaùnh vaäy, u vaäy, hieån vaäy, khoâng nôi naøo maø chaúng töï ñöôïc coù. Thaùnh ngoân thì saùng toû, phaøm ngoân thì môø toái. Môø toái aáy laø bieán, saùng toû aáy laø trôû laïi. Bieán vaø trôû laïi tuy khaùc nhau maø Dieäu taâm chæ moät. Môùi ñaàu, Ñöùc Phaät Thích-ca laáy ñoù maø truyeàn cho Ñaïi Quy

Thò, Ñaïi Quy Thò laàn löôït töông truyeàn cho ñeán ñôøi thöù ba möôi ba laø truyeàn ñeán Ñaïi Giaùm (Luïc toå Hueä Naêng thuïy hieäu laø Ñaïi Giaùm Thieàn sö). Ñaïi Giaùm tieáp tuïc löu truyeàn ngaøy caøng roäng vaäy. Thuyeát ñoù öôùc cuõng haún nhieàu moái, haún coù sanh ñoàng maø thaät khaùc aáy vaäy. Haún coù ng- hóa nhieàu maø taâm chæ moät aáy vaäy. Noùi laø taâm maùu thòt (= con tim), taâm Duyeân löï, taâm Taäp khôûi, taâm Kieân thaät, nhö Taâm vaø Taâm sôû laïi caøng nhieàu vaäy. Ñoù goïi laø danh ñoàng maø thaät khaùc aáy vaäy. Noùi laø taâm chaân nhö, taâm sanh dieät, taâm phieàn naõo, taâm Boà-ñeà. Trong Tu-ña-la noùi caùc loaïi nhö vaäy haàu nhö khoâng theå tính keå. Ñoù goïi laø nghóa nhieàu maø Taâm chæ moät aáy vaäy. Nghóa coù nghóa giaùc, coù nghóa baát giaùc, Taâm coù chaân taâm, coù voïng taâm, ñeàu vì rieâng cuûa Chaùnh Taâm aáy vaäy. So vôùi trong ñaàu kinh choã goïi laø Taâm cuõng nghóa giaùc cuûa nghóa, thaät taâm cuûa taâm vaäy.

Xöa kia, Thaùnh nhaân saép aån, môùi baûo Ñaïi Quy Thò coát yeáu cuûa truyeàn phaùp ngoaøi giaùo. YÙ sôï moïi ngöôøi maéc keït nôi daáu tích maø queân trôû veà, neân muoán ngöôøi ñôøi sau ngay goác maø chaùnh ngoïn, neân trong Kinh Nieát-baøn noùi: “Ta coù chaùnh phaùp Voâ thöôïng, ñeàu ñaõ phoù chuùc cho Ma-ha Ca-dieáp vaäy”. Ñaïo cuûa trôøi coøn ôû dò, ñaïo cuûa ñaát coøn ôû giaûn, ñaïo cuûa Thaùnh nhaân laáy coát yeáu laøm then choát cuûa phaùp giôùi moân, laøm choã nhoùm hoäi cuûa voâ löôïng nghóa, laøm truïc xoay cuûa Ñaïi thöøa. Kinh Phaùp Hoa haù chaúng noùi: “Dieäu phaùp ñoù laø bí yeáu cuûa chö Phaät”. Kinh Hoa Nghieâm haù chaúng noùi: “Duøng phöông ít beøn nhanh thaønh Boà-ñeà”. Coát yeáu ôû nôi ñaïo cuûa Thaùnh nhaân laø lôïi maø lôùn vaäy thay! Neân toâng chæ cuûa Ñaøn Kinh laø toân quyù taâm yeáu vaäy. Taâm aáy hoaëc laø saùng, laø toái, laø khoâng, laø linh, laø tòch, laø tónh, coù vaät, khoâng vaät. Nghóa laø moät vaät aáy haún traøn khaép nôi muoân vaät, nghóa laø muoân vaät bao goàm noùi moät vaät; moät vaät nhö muoân vaät, muoân vaät nhö moät vaät. Ñoù nghóa laø coù theå nghó baøn vaäy, vaø ñeán caû chaúng theå nghó, chaúng theå baøn vaäy. Thieân haï goïi ñoù la Huyeàn giaûi, goïi ñoù laø Thaàn hoäi, goïi ñoù laø tuyeät ñoái ñaõi, goïi ñoù laø maëc theå, goïi ñoù laø minh thoâng. Moät ñeàu lìa ñoù, xua ñuoåi ñoù, xua ñuoåi ñoù laïi xua ñuoåi, cuõng sao coù theå ñeán ñoù. Nhoû nhieäm ñoù quaû nhieân rieâng ñöôïc cuøng töông tôï cuûa baäc chí nhaân vaäy. Ai coù theå tin ö? Suy maø noùi roäng ra ñoù thì khoâng traûi qua chaúng theå ñöôïc vaäy. Tham taàm maø xeùt löïa ñoù thì khoâng choã chaúng ñaùng. Buoâng ñeán chöùng taùnh thì choã aáy thaáy raát gaàn, buoâng ñeán tu taâm thì choã ñeán chí chaùnh, buoâng ñoù ñeán suøng ñöùc bieän hoaëc thì chaân voïng deã hieån baøy, buoâng ñoù ôû xuaát theá thì Phaät Ñaïo choùng thaønh, buoâng ñoù ôû cöùu ñôøi thì traàn lao deã heát. Ñoù laø Toâng chæ cuûa Ñaøn Kinh, do vì ñi beân caïnh thieân haï maø chaúng nhaøm chaùn. Kia cho raèng töùc Taâm töùc Phaät laø caïn côït, sao ñoù chaúng bieát löôïng vaäy? Duøng duøi gaõy ñeå

thaêm doø ñaát maø cho laø ñaát caïn; duøng loã nhaø thuûng ñeå nhìn trôøi maø cho laø trôøi nhoû. Ñaâu phaûi trôøi ñaát nhö vaäy ö? Nhöng Baùch gia tuy taïm thaéng ñoù maø chaúng nhö vaäy, maø baäc chí nhaân thoâng laïi suoát ñoù, hôïp vôùi caùc kinh, ñoaùn coù theå thaáy vaäy. Baäc chí nhaân bieán maø thoâng ñoù, chaúng can döï danh töï, chaúng theå löôøng vaäy. Neân vôùi Hieån thuyeát ñoù thì coù luaân coù nghóa, vôùi maät thuyeát ñoù thì khoâng ñaàu khoâng ñuoâi. Ngöôøi thieän coù nhaïy beùn thì ñöôïc saâu ñoù, keû thieän coù chaäm luït thì ñöôïc caïn ñoù, coù theå phoûng ñònh, coù theå baøn nghò ö? Chaúng ñaëng ñöøng huoáng gì ñoù laø Vieân Ñoán giaùo vaäy, laø Toái thöôïng thöøa vaäy, laø Thanh tònh thieàn cuûa Nhö Lai vaäy, laø Chaùnh toâng cuûa Boà-taùt taïng vaäy. Ngöôøi baøn luaän cho ñoù laø Huyeàn hoïc, cuõng chaúng roõ raøng ö? Thieân haï goïi ñoù laø Toâng moân, cuõng chaúng thích nghi ö?

Ñaøn Kinh noùi Ñònh Tueä laøm goác laø môû ñaàu ñeán vôùi Ñaïo vaäy. Ñònh aáy laø Tónh, Tueä aáy laø minh. Minh vaø quaùn ñoù tónh ñeå an ñoù. An taâm ñoù coù theå thaáu roõ taâm vaäy. Quaùn ñaïo ñoù coù theå ñeå noùi ñaïo vaäy. Nhaát haïnh Tam-muoäi nghóa laø Phaùp giôùi nhaát töôùng vaäy. Nghóa laø muoân thieän tuy khaùc ñeàu chaùnh ôû moät haïnh aáy vaäy. Voâ töôùng laøm theå laø toân quyù Ñaïi Giôùi vaäy. Voâ nieäm laøm toâng laø toân quyù Ñaïi Ñònh vaäy. Voâ truù laøm goác laø toân quyù Ñaïi Tueä vaäy. Phaøm, Giôùi Ñònh Tueä laø ñaït ñaïo cuûa Tam thöøa. Phaøm, Dieäu taâm laø voán lôùn cuûa Giôùi Ñònh Tueä vaäy. Duøng moät Dieäu taâm maø bao goàm caû ba phaùp, neân noùi laø Ñaïi vaäy. Voâ töôùng giôùi laø giôùi aáy haún laø Chaùnh giaùc vaäy. Töù Hoaèng Nguyeän laø nguyeän ñoä ñoä Khoå, nguyeän ñoaïn ñoaïn Taäp, nguyeän hoïc hoïc Ñaïo, nguyeän thaønh Tòch dieät. Dieät khoâng choã dieät, neân khoâng choã chaúng ñoaïn vaäy. Ñaïo khoâng choã Ñaïo, neân khoâng choã chaúng ñoä vaäy. Voâ töôùng saùm laø saùm khoâng choã saùm. Tam quy giôùi keát quy moät aáy. Moät aáy laø nguyeân do sanh ra cuûa Tam Baûo. Thuyeát Ma-ha Baùt-nhaõ nghóa laø ñaït ñeán trong cuûa Taâm aáy. Baùt-nhaõ aáy laø phöông tieän cuûa Thaùnh nhaân, laø Ñaïi trí cuûa Thaùnh nhaân, haún hay Tòch ñoù, toû saùng ñoù, quyeàn ñoù, thaät ñoù. Thieân haï cho laø Tòch aáy coù theå heát saïch caùc aùc. Thieân haï cho laø toû saùng ñoù coù theå nhoùm taäp caùc thieän. Thieân haï cho laø quyeàn ñoù coù theå laøm Höõu vi lôùn. Thieân haï cho laø thaät ñoù coù theå laøm Voâ vi lôùn. Ñaït ñeán thay Baùt nhaõ aáy vaäy! Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân neáu chaúng Phaûi Baùt-nhaõ, chaúng toû saùng vaäy, chaúng thaønh vaäy. Vieäc chuyeân cuûa thieân haï chaúng phaûi Baùt-nhaõ, chaúng thích nghi vaäy, chaúng ñaùng vaäy. Laøm cuûa Baäc Chí nhaân, duøng Baùt-nhaõ chaán ñoäng, cuõng chaúng xa ö? Ngaõ phaùp vì haïng ngöôøi thöôïng caên maø noùi laø thích nghi ñoù vaäy. Khinh vaät troïng duïng laø chaúng thaéng, phöông lôùn trao nhoû thì laø quaù vaäy. Töø tröôùc trôû laïi im laëng truyeàn phaân giao, nghóa laø maät

thuyeát vaäy. Maät aáy laø chaúng phaûi khoâng noùi maø môø toái chöùng vaäy. Chaân maø maät ñoù vaäy. Chaúng hieåu phaùp aáy maø lieàn huûy baùng, nghóa laø traêm kieáp ngaøn ñôøi ñoaïn maát chuûng taùnh Phaät, phoøng ngaïi thieân haï, maát taâm aáy vaäy. Lôùn thay laøm cuûa Ñaøn Kinh! Goác aáy chaùnh, veát tích aáy coâng hieäu, nhaân aáy chaân, quaû aáy chaúng sai baäy. Tieàn Thaùnh vaø Haäu Thaùnh khôûi ñoù nhö vaäy, chæ baøy ñoù nhö vaäy, trôû laïi ñoù nhö vaäy, meânh moâng lan traøn nhö soâng lôùn truùt ñoå, nhö thoâng suoát cuûa hö khoâng, tôï toû saùng cuûa Nhaät Nguyeät, nhö khoâng ngaên ngaïi cuûa hình aûnh, nhö coù thöù lôùp cuûa Hoàng tieäm vaäy. Dieäu maø ñaéc ñoù, ñoù goïi laø goác. Suy maø duøng ñoù, ñoù goïi laø veát tích. Laáy chaúng phaûi môùi ñaàu ñoù laø môùi ñaàu ñoù, ñoù goïi laø nhaân; laáy chaúng phaûi thaønh ñoù maø thaønh ñoù, ñoù goïi laø quaû. Quaû chaúng khaùc Nhaân, ñoù goïi laø Chaùnh quaû; Nhaân chaúng khaùc Quaû, ñoù goïi laø Chaùnh nhaân. Veát tích haún ñoaùi hoaøi ñeán goác, goïi ñoù laø Ñaïi duïng, goác haún ñoaùi hoaøi ñeán veát tích, ñoù goïi laø Ñaïi thöøa. Thöøa aáy laø duï ñaïo cuûa Thaùnh nhaân. Duïng aáy laø khôûi giaùc cuûa Thaùnh nhaân. Phaøm, Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân chôù ñaït ñeán ôû Taâm, giaùo cuûa Thaùnh nhaân chôù ñaït ñeán ôû Tu, Ñieàu thaàn nhaäp ñaïo chôù ñaït ñeán ôû Nhaát töôùng chæ quaùn. Khuoân pheùp thieän thaønh ñöùc chôù ñaït ñeán ôû Nhaát haïnh Tam-muoäi. Voán taát caû giôùi chôù ñaït ñeán ôû Voâ töôùng. Chaùnh heát thaûy ñònh chôù ñaït ñeán ôû Voâ nieäm. Thoâng heát thaûy trí chôù ñaït ñeán ôû Voâ truù. Sanh thieän dieät aùc chôù ñaït ñeán ôû Voâ töôùng giôùi. Thuaàn Ñaïo suy Ñöùc chôù ñaït ñeán ôû Töù hoaèng nguyeän. Kheùo quaùn loãi quaù chôù ñaït ñeán ôû Voâ töôùng saùm. Chaùnh choã höôùng tôùi chôù ñaït ñeán ôû Tam quy giôùi. Chaùnh Ñaïi theå löïa choïn Ñaïi Duïng chôù ñaït ñeán ôû Ñaïi Baùt- nhaõ. Phaùt Ñaïi tín chuyeân Ñaïi ñaïo, chôù ñaït ñeán ôû chí lôùn. Cuøng lyù taän taùnh cuûa thieân haï chôù ñaït ñeán ôû maëc truyeàn. Muoán taâm khoâng loãi quaù chôù kheùo ôû chaúng huûy baùng. Ñònh tueä laøm neàn taûng cuûa ñaïo ñaàu tieân, Nhaát haïnh Tam-muoäi laø ñaàu moái cuûa ñöùc. Toâng cuûa Voâ nieäm nghóa laø giaûi thoaùt, goác cuûa Voâ truù nghóa laø Baùt-nhaõ. Theå cuûa Voâ töôùng nghóa laø Phaùp thaân. Voâ töôùng giôùi laø öu toái cuûa giôùi, Töù hoaèng nguyeän laø cuøng cöïc cuûa nguyeän. Voâ töôùng saùm laø thaáu ñaït cuûa Saùm. Tam quy giôùi laø choã quay veà chaân thaät vaäy. Ñaïi trí tueä laø khuoân pheùp lôùn cuûa Thaùnh phaøm, laøm ngöôøi thöôïng caên thuyeát laø noùi thaúng vaäy. Maëc truyeàn laø thaáu ñaït cuûa truyeàn, giôùi raên phæ baùng laø xaùc ñaùng cuûa giôùi. Phaøm, Dieäu taâm chaúng phaûi choã thaønh do tu, vaø chaúng phaûi choã toû saùng cuûa chöùng vaäy, maø voán töï thaønh vaäy, voán toû saùng vaäy. Vì ngöôøi meâ laøm toû saùng trôû laïi toû saùng do ñoù maø chöùng. Vì ngöôøi traùi vôùi thaønh trôû laïi vôùi thaønh do ñoù tu vaäy. Vì chaúng phaûi tu maø tu ñoù, neân goïi laø chaùnh tu vaäy. Vì chaúng phaûi toû saùng maø toû saùng ñoù, neân goïi laø chaùnh chöùng vaäy. Baäc Chí nhaân

môø toái vaäy, chaúng thaáy oai nghi ñoù, maø thaønh ñöùc laøm haïnh hoøa nhaõ nhö vaäy, Baäc Chí nhaân nhö khoâng nghieâm trì gì maø ñaïo hieån baøy nôi thieân haï vaäy, bôûi vì chaùnh tu maø tu ñoù vaäy, vì chaùnh chöùng maø chöùng ñoù vaäy. Khi aáy, noùi laø khoâng tu, khoâng chöùng, khoâng nhaân, khoâng quaû, xuyeân taïc tuûn muûn tranh laøm thuyeát aáy xieàng xích cuûa Baäc Chí Nhaân vaäy.

OÂi! Buoâng phoùng giôùi ñònh tueä maø haún raûo ñeán troáng khoâng cuûa hoãn mang thì toâi chöa nhö ñoù. Sao vaäy? Quaù laém thay! Haøm thöùc chìm ñaém taâm maø noãi thöùc, thöùc cuøng vôùi nghieäp chuyeân chôû nhau caùc höôûng maø chöa töøng ngöøng döùt vaäy. Töôïng ñoù, hình ñoù, ngöôøi cuøng vaät ñeàu sanh roái ren giöõa khoaûng ñaát trôøi, coù theå thaéng soá ö? Ñöôïc hình ñoù ôû nôi loaøi ngöôøi haún laø moät trong muoân vaøn vaäy, ngöôøi maø hay roõ bieát, haàu nhö hieám ít vaäy. Thaùnh nhaân nghó nhôù ñoù, tuy duøng nhieàu nghóa phaùt môû ñoù, maø thieân haï coøn coù choã chaúng toû saùng aáy vaäy. Thaùnh nhaân cöùu ñoù, tuy duøng laém phöông chöõa trò ñoù maø thieân haï coøn coù choã chaúng tónh aáy vaäy. Baäc Hieàn giaû vì trí ñoaïn, keû baát tieáu vì ngu bít, haïng ngöôøi trung bình thì voâ kyù hoân meâ. Ñeán luùc hoï caûm vaät maø phaùt vui ñoù giaän ñoù; buoàn ñoù, vui ñoù, caøng teä laø muoân moái mòt muø nhö ñi ñeâm maø chaúng bieát choã ñeán. Hoï nhaân noùi lôøi noùi cuûa Thaùnh nhaân, thì tính ñoù, laáy ñoù, nhö trong söông muø maø troâng nhìn xa, cho laø coù vaäy, cho laø khoâng vaäy, cho laø chaúng phaûi coù vaäy, cho laø chaúng phaûi khoâng vaäy, cho laø cuõng coù vaäy, cho laø cuõng khoâng vaäy. Vì khoâng thaáy maø lieàn che môø, neân troïn ñôøi maø chaúng ñöôïc xeùt ñoù vaäy. Bieån do vì ôû nôi nöôùc, caù roàng, cheát soáng taïi bieån maø chaúng thaáy ôû nöôùc. Ñaïo do vì ôû Taâm, ngöôøi aáy troïn ngaøy noùi Ñaïo maø chaúng thaáy ôû taâm. Buoàn thay! Taâm haún vi dieäu saâu xa, khoù toû saùng, khoù nhoùm hoïp, hoï laø nhö vaäy ñoù. Thaùnh nhaân ñaõ aån, thieân haï traêm ñôøi tuy duøng saùch truyeàn maø chaúng ñöôïc ñoù toû saùng chöùng nghieäm. Neân Toâng cuûa Ñaøn Kinh cöû baøy maø chæ thaúng Taâm ñoù, maø thieân haï vöøa bieát töùc chaùnh ôû taùnh maïng vaäy. Nhö vaïch maây moác thì choùng thaáy trôøi xanh, nhö leân nuùi Thaùi maø choã thaáy roãng rang nhö vaäy. Vöông thò duøng phöông ôû Saùch ñôøi, noùi laø: “Teà moät bieán ñeán ôû Loã, Loã moät bieán ñeán ôû Ñaïo”. Lôøi noùi aáy gaàn ñoù vaäy. Kinh Nieát-baøn noùi: “Môùi ñaàu töø vöôøn Loäc-daõ, cuoái cuøng ñeán soâng Baït-ñeà, trong suoát thôøi gian naêm möôi naêm, ta chöa töøng noùi moät chöõ”. Ñoù laø chæ baøy phaùp chaúng phaûi vaên töï vaäy, nghóa laø ngaên ngöøa ngöôøi duøng vaên töï maø tìm caàu vaäy. Noùi nöông töïa phaùp khoâng nöông töïa ngöôøi, vì phaùp laø chaân thaät maø ngöôøi laø hö giaû. Y cöù nghóa chaúng y cöù ngöõ vì nghóa laø thaät maø ngöõ laø hö giaû. Noùi yù cöù trí maø chaúng y cöù thöùc, vì trí laø thaáu ñaït maø thöùc laø hö voïng. Noùi y cöù Kinh lieãu nghóa laø taän lyù maø choã Boà-taùt cho laø tuyeân thuyeát Ñaïi Nieát-

baøn, nghóa laø Töï thuyeát cuøng ñoàng vôùi Kinh. Choã Thaùnh nhaân goïi laø boán ngöôøi xuaát hieän nôi ñôøi (töùc laø boán y cöù) hoä trì chaùnh phaùp caàn phaûi chöùng bieát ñoù. Caàn phaûi chöùng bieát neân Baäc Chí nhaân ñeå chaùnh ngoïn aáy vaäy; töï thuyeát cuøng vôùi ñoàng kinh, neân Baäc Chí nhaân noùi kinh nhö kinh. Y cöù nghóa vaø y cöù kinh lieãu nghóa, neân Baäc Chí nhaân hieån thuyeát maø hôïp nghóa hôïp kinh vaäy. Y cöù phaùp y cöù trí, neân Baäc Chí nhaân maät thuyeát bieán ñoù thoâng ñoù maø chaúng bò caåu thaû ngaên treä. Chæ baøy Phaùp chaúng phaûi vaên töï neân toâng cuûa Baäc Chí nhaân chuoäng ôû maëc truyeàn. Thaùnh nhaân nhö Xuaân ñaøo, ñaøo maø phaùt ñoù vaäy. Chí nhaân nhö Thu röûa, röûa maø thaønh ñoù vaäy. Thaùnh nhaân baûo ñoù maø Chí nhaân hieäu nghieäm ñoù. Chí nhaân haún laø Thaùnh nhaân ñoù, laø moân ñoù, kyø ñöùc un ñuùc khaùc laï, lôùn vaäy! Phaøm, Baäc Chí nhaân môùi ñaàu khôûi töø nhoû nhieäm, töï cho laø khoâng bieát vaên töï theá tuïc. Ñeán luùc thaønh ñaït thaáu ñaùo, môùi ngoài moät nôi giaûng noùi maø hieån baøy Ñaïo cöùu ñôøi, cuøng nhö choã goïi laø laøm cuûa Ñaïi Thaùnh nhaân vaäy. Nhö kheá hôïp töông phuø vaäy, haún Huyeàn ñöùc aáy phaûi laø haïng Thöôïng trí sanh maø bieát ñoù, daãn töø beân ngoaøi phaùp aáy maø chæ baøy khoâng bieát aáy vaäy. Cheát ñaõ gaàn boán traêm naêm maø lôøi phaùp löu truyeàn khaép boán bieån chaúng ngöng döùt. Caùc baäc ñeá Vöông, caùc vò Hieàn giaû traûi ba möôi ñôøi caàu Ñaïo ñoù maø caøng kính. Neáu chaúng phaûi thaáu ñaït choã thaáu ñaït cuûa Ñaïi Thaùnh nhaân thì trôøi ñaõ nhaøm chaùn ñoù töø laâu vaäy. Ñaâu coù theå ñöôïc nhö theá ö? Toâi haún ñaâu heát ñöôïc Ñaïo ñoù, may maén muoãi nhaëng uoáng nöôùc bieån cuøng döï höôûng muøi vò ñoù, daùm cuùi ñaàu traûi baøy ñoù ñeå laïi cho ngöôøi hoïc sau aáy vaäy.

# LUAÄN CHAÂN ÑEÁ KHOÂNG THAÙNH

Chaân ñeá laø gì? Nghóa laø cöïc dieäu tuyeät ñaõi vaäy. Thaùnh nhaân laø gì?

- Nghóa laø Thaàn trí höõu vi vaäy. Höõu vi thì duøng ngoân ngöõ laøm quyeàn. Tuyeät ñaûi thì duøng yeáu chæ laøm thaät. Thaät ñoù, do vaäy toaøn taâm maø heát saïch veát tích; quyeàn ñoù, do vaäy gom thaâu ngoïn maø trôû laïi goác. Nhöng maø Chaân ñeá aáy laø naøo dung phoûng nghò ôû khoaûng aáy ö? Taïm thöû nguï ngoân ñeå roõ saùng tích chöùa aáy vaäy. Phaøm Chaân ñeá laø Nguyeân taâm cuûa caùc taâm, laø thaät teá cuûa caùc Thaùnh. Noù laø nhö vaäy, chaúng phaûi nhö vaäy chaúng phaûi chaúng phaûi nhö vaäy. AÅn caùc taâm maø chaúng môø toái, hieån Thaùnh trí maø chaúng toû saùng. Thaàn minh chaúng theå löôøng kheùo leùo traûi qua chaúng theå cuøng. Neân Kinh Baùt-nhaõ noùi: “Ñeä nhaát Chaân ñeá khoâng thaønh khoâng ñaéc”. Noùi Theå ñoù maø coøn ñoù, thì thanh tònh roãng rang, Thaùnh phaøm heát saïch; noùi cñoù maø duïng ñoù, thì lan traøn muoân vaøn coå vuõ caùc ñoäng. Nhöng Theå maø coøn ñoù, nhö goác aáy vaäy; Chieáu maø duïng ñoù tôï ngoïn aáy

vaäy. Ngay taâm ñoù môø toái ôû thaáu ñaït goác vaäy, im laëng ôû thanh tònh, maø tuyeät Thaùnh boû trí, ñoù cuõng thích nghi vaäy. Choã goïi laø Ñeä nhaát nghóa ñeá roãng rang khoâng tòch, khoâng coù Thaùnh nhaân, ai laøm troùi buoäc ö? Maø ngöôøi Taàn cho laø quaù laém, saân heïp chaúng gaàn tình ngöôøi, neáu khoâng phaûi Thaùnh nhaân maø bieát khoâng aáy laø ai ö? Ñoù cuõng laø chöa thí duï yeáu chæ aáy vaäy. Neáu phaøm Thaùnh ñeàu bieát giaùc laø aûnh höôûng cuûa Chaân ñeá, phan duyeân cuûa voïng taâm. Coøn ôû aûnh höôûng töùc ngaên treä nôi danh soá, vì phan duyeân thì môø hoaëc ôû phaân bieät. Ñoù thì chaúng phaûi Thaùnh maø Thaùnh, maø laø Thaùnh nhaân. Sôû dó Ñaïi Thaùnh khoâng bieát maø bieát, thaät bieát ñoù, do vì bieát khaép. Ngöôøi xöa coù hoûi ôû ngöôøi xöa raèng: “Theá naøo laø Ñeä nhaát nghóa ñeá?” Ñaùp raèng: “Roãng rang khoâng Thaùnh”. Laïi hoûi: “Ñoái tröôùc maët Traãm laø ai?” Ñaùp raèng: “Khoâng bieát”. Nhöng ngöôøi aáy chaúng phaûi meâ môø Thaùnh maø haún khoâng bieát vaäy, bôûi khoâng muoán ngöôøi duøng ngoân töø hình töôùng maø caàu tìm Chaân ñeá aáy vaäy. Vì hoûi ngöôøi khoâng toû ngoä, môùi trôû laïi noùi ñoù laø: “Ñaùnh daáu nôi thuyeàn ñeå tìm kieám rôi”. Xa cuõng xa vôøi vaäy. “Duøng ngoùn tay chæ maët Traêng”. Ngoùn tay aáy ñaâu phaûi maët traêng, neân duøng ngoân töø maø thí duï Ñaïo, cuõng nhö nhìn ngoùn tay maø khoâng nhìn maët traêng aáy. Chaúng phaûi laø bieát maët traêng vaäy. Do ñoù, baäc trí nhaân thöôøng dieäu ngoä ngoaøi ngoân töø vaø aûnh töôïng, maø rieâng ñaéc ôû ngoaøi hình haøi. Cö só Tònh Danh im laëng vaäy maø Boà-taùt Vaên-thuø ca ngôïi, Toân giaû Khoâng Sanh duøng Voâ thuyeát maø thuyeát, Vua trôøi duøng khoâng nghe maø nghe. Ñoù chaúng vaäy ö?

■