QUẢNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOẰNG TRÍ

**QUYỂN 6**

**PHAÙP NGÖÕ CUÛA HOØA THÖÔÏNG GIAÙC ÔÛ THIEÂN ÑOÀNG MINH CHAÂU**

*Tyø-kheo Phoå Suøng soaïn.*

Göông saùng roäng lôùn chieáu soi taát caû, môû ñöôïc then choát nhieäm maàu cuûa cô phong, tin töùc phong thaùi ñeàu ñuùng. Ngöôøi coù ñöôïc chaùnh nhaõn saâu saéc bieát roäng. Coù phaûi chaêng! Sö ôû döôùi ñænh thaùi baïch, long töôïng toân troïng kính caån. Chuøy goõ, chaïm ñuïc, dieãn ñaït ngoân ngöõ yù vaên ñeàu tinh ñaït, hoaëc só thöù tin ñaïo laïi ñeán thaêm phöông naøy, hoaëc maây, nöôùc phaàn veä laïi thænh Sö chæ daïy ñeàu phaûi baøy ôû tröôùc. Phoùng buùt thì öùng hieän, ngay danh töï maø noùi theo hoûi maø traû lôøi cho neân thaønh phaùp ngöõ. Nhaët choïn moät hai ñieàu ñeå soaïn laïi. Chao oâi! roång rang theânh thang, traøn ngaäp meânh moâng, chöa töøng taïo söï saâu xa cuøng toät naøy. Ñaõ ghi cheùp laïi ñieàu naøy, phaûi laø baät thaàn ngoä dieäu kheá môùi gaät ñaàu khen ngôïi.

Maûnh ñaát roång rang theânh thang, ñoù laø xöa nay saún coù, phaûi ôû trong caûnh tònh sieâng lau chuøi caùc taäp khí voïng duyeân huyeãn hoùa, töø ñoù ñaït ñöôïc thanh tònh troøn saùng, roång rang khoâng hình töôïng, cao ngaát khoâng nôi nöông töïa, chæ coù baûn chôn chieáu theânh thang tieâu heát caûnh giôùi beân ngoaøi. Theá neân noùi, roõ raøng thaáy khoâng moät vaät, maûnh taâm naøy khoâng bò sanh dieät chi phoái, coäi nguoàn laëng leõ chieáu taän ñaùy, hay phaùt saùng hay xuaát hieän, thaáy roõ raøng caùc traàn, roãng rang khoâng choã naøo gaëp. Thaáy nghe ñeàu laø dieäu, vöôït ra ngoaøi thinh saéc kia. Duïng khaép nôi göông chieáu khoâng soùt khoâng ngaên ngaïi, töï nhieân taâm taâm phaùp phaùp sanh nhau. Ngöôøi xöa noùi!

Voâ taâm laõnh hoäi ñöôïc ñaïo voâ taâm, Laõnh hoäi ñöôïc ñaïo voâ taâm cuõng phaûi döøng, vaøo trong quan phuû yù thanh tònh ngoài im laëng, du phöông vaøo trong choán maàu nhieäm cuûa hoaøn caàu, phaûi tham cöùu nhö vaäy.

Ñaït ñöôïc choã chôn thaät, chæ coù ngoài yeân thaàm tham cöùu, thaät saâu

môùi ñaït ñöôïc. Khoâng bò nhaân duyeân beân ngoaøi loâi cuoán, taâm naøy roãng rang bao dung taát caû, söï chieáu naøy nhieäm maàu coù chuaån möïc. Beân trong khoâng suy tö phan duyeân, roãng rang chæ bieát khoâng meâ môø. Linh dieäu nhöng döùt ñoái ñaõi maø töï ñaéc ñöôïc. Choã ñaéc aáy cuõng khoâng keït vaøo tình thöùc, phaûi hieåu roõ theânh thang khoâng nöông töïa, cao ngaát töï thaàn dieäu, môùi khoâng theo töôùng traàn caáu. Choã naøy khoâng coøn sôû ñaéc, thanh tònh nhöng saùng ngôøi, saùng nhöng thoâng, thì môùi thuaän theo ñeå tieáp nhaän söï vieäc, vieäc gì cuõng khoâng ngaên ngaïi, nhö maây phieâu boàng choán nuùi xanh, traêng chô vô troâi daït vaøo khe suoái, khaép nôi thaàn bieán saùng ngôøi, roõ raøng khoâng keït töôùng, thaät laø töông öng, gioáng nhö bao truøm muõi teân. Laïi giaùo döôõng thuaàn thuïc laõnh hoäi an oån, tuøy theo nôi ñeàu roõ raøng. Döùt goùc caïnh khoâng ñaïo lyù, gioáng nhö boø ñöïc traéng, ly noâ ñi nhö theá, goïi laø baäc thaønh töïu. Theá neân noùi: Ngöôøi ñaït ñöôïc ñaïo voâ taâm cuõng nhö vaäy, chöa ñöôïc voâ taâm cuõng raát khoù.

Roäng lôùn khoâng giôùi haïn, thanh tònh phaùt saùng. Linh thoâng nhöng khoâng ngaïi, saùng nhöng khoâng chieáu, coù theå noùi roãng rang nhöng töï saùng, saùng töï thanh tònh, vöôït khoûi nhaân duyeân, khoâng coøn naêng, sôû, dieäu naøy vaãn coøn, chieáu naøy cuõng theânh thang, laïi khoâng theå duønghình töôïng, ngoân ngöõ coù khoâng dieãn ñaït. Laïi ôû trong naøy ñoùng chaët cô phong chính yeáu cöùu soáng, tuøy theo ñoù öùng hieän khoâng chæ ñaïi ñuïng khoâng ngaên ngaïi, maø coøn ôû khaép nôi, truïc quay khoâng theo duyeân thì khoâng rôi vaøo caùc loaøi, ôû trong ñoù tuøy thích an laïc. ÔÛ kia ñoàng vôùi kia, ôû ñaây gioáng ñaây, laãn loän khoâng coøn ñieåm ñeå phaân bieät. Theá neân noùi: Nhö ñaát ñôû nuùi nhöng ñaát ñaâu bieát nuùi cao, nhö ñaù ngaäm ngoïc nhöng naøo bieát ngoïc khoâng tyø veát. Neáu ñöôïc nhö theá thì xöùng ñaùng laø baäc xuaát gia. Haøng xuaát gia phaûi laõnh hoäi nhö vaäy.

Gia phong thieàn taêng, taâm nieäm phaûi khoâ laïnh döùt heát caùc duyeân, chæ coøn lau chuøi maûnh ñaát taâm naøy, caàn phaûi nhoå saïch baõi coû hoang ñeán taän ranh giôùi, roõ raøng khoâng coøn maûy nhieãm oâ. Linh nhöng saùng, roäng nhöng raïng rôõ, chieáu thaáu trieät tröôùc theå, ñeán noåi saùng boùng trong suoát, khoâng dính maûy traàn, thì naém ñöôïc cô phong maàu nhieäm. Kieät xuaát hôn ngöôøi. Vaøo khoâng loaøi khaùc khoâng xaâm phaïm luùa maï ngöôøi, maëc tình thong dong, dong ruoåi töï taïi, khoâng coøn keït vaøo choã an baøi, chính laø caùi caøy phaù maûnh ñaát khoâng kieáp. Laïi nhö theá ñi. Roõ raøng khoâng meâ môø, khaép nôi ñeàu hieän thaønh. Moät nieäm muoân naêm, töôùng voâ truï ban ñaàu. Theá neân noùi: Ñaát taâm chöùa caùc haït gioáng, möa thaém ñeàu naûy maàm. Ñaõ ngoä ñöôïc hoa tình, quaû Boà- ñeà töï thaønh.

Y chaúng caàn tu chöùng, saún coù xöa nay. Y khoâng nhieãm oâ, thaáu

trieät thanh tònh. Ngay choã ñaày ñuû thanh tònh, saùng ñöôïc maét naøy, chieáu thaáu trieät thoaùt taát caû, laõnh hoäi saùng ngôøi böôùc vaøo choán an laïc, sanh töû khoâng coøn goác reã, ra vaøo khoâng löu daáu tích. Chieáu saùng treân ñaûnh, roãng rang nhöng linh dieäu, baûn trí öùng duyeân, tuy tòch nhöng saùng. Thaät laø ñaït ñeán choã khoâng coøn chính giöõa hai beân, döùt tröôùc sau, môùi ñöôïc thaønh moät khoái. Caên caên traàn traàn ôû khaép nôi, töôùng löôõi roäng xuaát hieän, truyeàn ngoïn ñeøn voâ taän, phoùng quang truøm khaép, laøm Phaät söï vó ñaïi. Y khoâng möôïn moät maûy phaùp beân ngoaøi, chính laø vieäc trong nhaø mình.

Phaân thaân vaøo coõi traàn, chaïm vaøo vieäc thì hieän tröôùc, khoâng coøn moät chuùt caûnh beân ngoøai. Trôøi ñaát ñoàng caên, vaïn töôïng moät khôûi ñeàu bieán hoùa töï nhieân, khoâng bò thoâi thuùc loâi keùo, laø ñaït ñöôïc ñaïi töï taïi chaêng? Gioù thoåi traêng soi cuøng vaät khoâng ngaïi nhau, nhöng sau lui veà, cho pheùp trong ñoù gaùnh vaùc. Trí chuyeån lyù vieân maõn, coâng queân quaû vò ñaày, khoâng rôi vaøo ñòa vò toân quyù. Vaøo traàn hoøa quang, vöôït khoûi rieâng chieáu saùng. Môùi bieát ñaïo, tieáp noái laø duïng coâng, tieáp noái chaúng phaûi nhôø coâng naøy.

Thoaùt heát thaân naøy, phaùt ra aùnh saùng, vaïn cô khoâng choã ñeán, ngaøn Thaùnh khoâng truyeàn. Chæ coù töï chieáu soi chöùng saâu, thaàm thaàm töông öùng. Minh voán laø phaù toái, chôn laø chieáu soi saâu xa. Söï hieän höõu aáy khoâng duøng phaøm tình löôøng ñöôïc, ñeàu vöôït qua taát caû. Dieäu ôû trong theå, coâng chuyeån ñöôïc ngoaøi kieáp, thì môùi tuøy duyeân hieäp vôùi traàn, nhöng khoâng ngaïi caùc traàn. Taâm taâm khoâng xuùc chaïm vaät, töøng böôùc khoâng keït trong ñöôøng, goïi laø tieáp noái gia nghieäp chaêng? Ñaõ thaáu trieät thì raát gaàn guõi.

Ñaäp thuûng hö khoâng e raèng troáng roãng, laïnh nhaït thuaàn chôn, nhö vaäy laø ñaäp phaù ñöôïc taäp khí chaát choàng nhieàu ñôøi. Taäp khí traàn caáu nhieàu ñôøi saïch heát thì baûn quang hieän tieàn. Chieáu phaù ñaàu laâu, khoâng coøn vaät khaùc, theânh thang meânh moâng nhö trôøi nöôùc muøa Thu, nhö traêng, tuyeát moät maøu. Maûnh ñaát naøy khoâng coøn giôùi haïn bôø coõi phöông höôùng, theânh thang moät maûnh khoâng bò chaáp vaù loâi keùo, phaûi ôû trong ñoù thoaùt heát môùi ñöôïc, chính khi thoaùt heát aáy, taâm nghó mieäng baøn, ngaøn daëm vaïn daëm coøn khoâng bieän baïch ñaïo lyù? laïi ñaâu coù choã ñeå chuù thích, gaû phaûi laø thuøng luûng ñaùy môùi tin ñöôïc. Theá neân noùi, chæ chöùng môùi töông öng ñöôïc. Choã töông öng xoay chuyeån nhaäp theá, du hyù Tam- muoäi. Hieän roõ raøng aâm thanh saéc töôùng, ngay ñaây khoâng coøn daáu veát, mình ngöôøi khoâng coøn qua laïi, chæ ôû trong ñoù khoâng thoï nhaän. Chæ choã khoâng thoï nhaän naøy, bao haøm caû phaùp giôùi, sum la vaïn töôïng cuûa hö khoâng khoâng coøn soùt laïi maûy may.Ngöôøi coù baûn saéc phaûi theå nhaän nhö vaäy ñeå nghieân cöùu.

Choã duïng coâng cuûa Thieàn taêng, roãng rang khoâng dính maûy tô, theânh thanh trong saùng. Nhö göông chieáu göông khoâng ngoaøi caûnh giôùi, khoâng coù traàn duyeân khaùc. Töï chieáu roõ raøng, taát caû khoâng nhaän, goïi laø ñaûm nhaän. Ñaûm nhaän nhö vaäy, trí chieáu saâu xa nhöng khoâng meâ môø, ñaïo hôïp vôùi theå nhöng khoâng truï. Töø choã voâ truï naøy, öùng hoùa hôïp vôùi caên cô, thích hôïp vôùi voâ laäu, ñuùng laø khoâng oâ nhieãm, nhö tieáng vang nhieäm maàu trong hang. Sö löôùt gioù treân khoâng, khoâng ngaên ngaïi töï do, khoâng chæ döùt ñieàm xöa,maø coøn linh dieäu khoâng laøm y môø toái ñöôïc, hoaøn toaøn böôùc vaøo maûnh ñaát naøy, taát caû ñeàu an oån, taát caû ñeàu thaûnh thôi, con traâu traéng sôø sôø tuyeàn moät maøu traéng, ñi theo ñi khoâng ñöôïc, phaûi ñích thaân chöùng ñích thaân ñaït môùi ñöôïc.

Thaàm laëng töï truï, nhö nhö lìa duyeân, saùng toû khoâng traàn, ngay ñaây trieät ngoä töø xöa ñaõ ñeán ñöôïc choã naøy, khoâng phaûi hoâm nay môùi coù. Töø gia phong xöa tröôùc nhieàu kieáp, roõ raøng khoâng meâ môø, linh dieäu moät mình saùng. Tuy nhieân nhö vaäy, maëc duø moät maûy khoâng sanh, moät traàn khoâng dính, khoâ laïnh laëng heát, muoán ñeán caûnh giôùi naøy ra khoûi sanh töû, khoâng coù choå naøy, ngay ñaây phaûi thoaùt ñöôïc. Roát raùo khoâng coøn moät maûy suy tö, laëng khoâng coøn duyeân löï, luøi böôùc buoâng tay laø trieät ñeå, thì môùi phaùt saùng öùng theá. Vaät vaät dung hôïp nhau, khaép nôi ñeàu thích hôïp. Theá neân noùi: phaùp phaùp khoâng aån daáu, xöa nay thöôøng hieån baøy. Choã chôn thaät cuûa Thieàn taêng ôû ñieåm tu taäp, chieáu thaáu nguoàn coäi teá trong teá, laãn loän aùnh saùng, moät maøu khoâng veát, phaûi chuyeån thaân trong aáy môùi ñöôïc. Cho neân noùi noái tieáp gia phong, maùy tô khoâng quay, aùnh saùng vaéng baët, ñeán cha moät ñöôøng taét, dieäu ôû trong theå, buïi baëm saïch, chi tieát heát, hieåu khoâng noåi.

Quay ñaàu thì chöùng, trí tueä khaùm phaù môùi ñeán ñöôïc, thì môùi ra giaùo hoùa ñöôïc. Hoa lau ñeâm traêng saùng, khi xöa ñöa thuyeàn sang soâng, caây kim sôïi chæ, khi aáy chuyeån cô phong, nhaäp theá öùng duyeân, traàn traàn ñeàu nhö vaäy, phaùp phaùp khoâng khaùc, thuaän buoàm xuoâi gioù, töï nhieân khoâng ngaïi.

Chö Phaät chö Toå khoâng chöùng ñieàu gì khaùc, ñeàu ñeán choå khoâ kieät naøy, Ñoaïn ba ñôøi, laëng vaïn cô, ngay ñaây khoâng coøn maûy may ñoái ñaõi. Phaät linh hoaït töï chieáu, nhieäm maàu thaáu caên nguyeân, bieát ñöôïc taän ñaùy, phaân thaân öùng söï, moãi cöûa ñeàu phoùng quang, vaät vaät hieän boùng, thì bieát ñeàu töø ñaây löu xuaát. Treân taát caû traêm ñaàu ngoïn coû, roõ raøng khoâng coøn phöông caùch cuøng ta taïo nhaân taïo duyeân, toaøn thaân thaáu trieät nhö vaäy.

Roãng rang khoâng tyø veát, chieáu saùng chaúng phaûi laø tình traàn, saùng thaáu saâu laéng thanh tònh, döùt heát daáu veát traàn, töï bieát nhö vaäy, nhö vaäy

töï roõ raøng. Maûnh ñaát taâm thanh tònh saùng nhieäm maàu ñoù laø baûn sôû nhieàu ñôøi chöa töøng bieát, chæ vì coøn nghi ngaïi voâ minh, töï laøm ngaên caùch. Trí roãng rang theânh thang, beân trong queân coâng huaân, ngay ñaây thoaùt heát gaùnh naëng, chuyeån thaân ñeán chaùnh vò, möôïn ñöôøng ñi ñeán. Linh cô vaän toát, gaëp vieäc ñeàu chôn, laïi khoâng coøn maûy traàn laø vaät töø beân ngoaøi ñeán vaäy. Phaùp phaùp töï nhieân, nhieäm maàu vöôït qua ñöôøng ngoân ngöõ, neân thaáy khoâng giaùn ñoaïn, cho ñeán nuùi röøng coû caây, chöa töøng khoâng phaùt ra vieäc naøy. Thoaùng nhìn phaù tan môùi bieát töôùng löôõi roäng daøi, khaép nôi aån naùu khoâng ñöôïc. Ngöôøi noùi thì coù ngöôøi nghe, ngöôøi nghe töùc laø coù ngöôøi noùi. Caên traàn dung thoâng, lyù trí laãn loän, mình ngöôøi ñoàng moät taâm, phaùp, laïi ôû trong ñoù phaân giaûi. Tuy nhieân nhö vaäy, nhöng thoâng suoát tröôùc maét, phaûi mau thaâu veà, laøm ngheà soáng trong nhaø, môùi ñöôïc ngoài an oån.

Ñaïo ñi voøng quanh ñeán choå roãng rang queân hình töôïng, cöïc tònh töï saùng. Saùng chæ töï chieáu, höôùng ñeán choå traàn caûnh chöa töøng taïo caên traàn khoâng coù tyø veát, ñaït ñöôïc söï maàu nhieäm döùt ñöôøng troâi laên trong sanh töû, chæ theo goác taïo hoùa, ôû trong ñoù moät maûy tô chuùt boùng daùng tieàn traàn cuõng khoâng dính, chæ chöùng môùi ñöôïc töông öng, töø ñaây moät caùi ñaùnh thì ñaïi thieân theá giôùi ñeàu hieän baøy. Vaät vaät ñaàu ñaàu thaät laø nôi ta phoùng quang noùi phaùp, phaân thaân traêm öùc. Rieâng chieáu nhöng thaàn kyø, ñaëc bieät khoâng rôi vaøo danh saéc. Troøn öùng vôùi voâ coâng, chieáu roãng rang nhöng bao haøm, hang roãng nhöng vang. Buoåi ñaàu khoâng keït vaøo thaáy nghe, thaät laø töï taïi khoâng ngaïi, du hyù thaàn thoâng tam-muoäi. Neáu laõnh hoäi ñöôïc nhö vaäy, ñeán ñaâu maø khoâng ñöôïc lôïi ích.

Môû moät ñöôøng coù maét öùng theá ñoái duyeân, chính xaùc khoâng bò rôi maát, vaïn duyeân vuøi choân khoâng ñöôïc. Döôùi traêng nöôùc gioù löôùt qua tuøng, aùnh saùng khoâng laãn loän vôùi ta, aâm thanh khoâng caûn trôû ta. ÖÙng hieän ñaày ñuû, vöôït khoûi khoâng coøn bò hình töôïng troùi buoäc. Phaân thaân giaùo hoùa tuøy theo vieäc, thích hôïp khoâng traùi nhau. Vaãn laø thoaùt khoûi löôùi traàn chöa ñeán ñöôïc nhaø mình. Khoâ heát caùc duyeân, khoâng roãng laëng, laëng leõ nhöng saùng, saïch nhöng chieáu. Hö nhöng bao dung, theânh thang nhöng öùng, khoâng cuøng ngoaïi caûnh ñoái nhau, roõ raøng linh hoaït, vaøo maõnh ñaát taâm naøy, môùi bieát ñöôïc Toå sö. Thaáy thaät töôùng cuûa thaân, thaáy Phaät cuõng nhö vaäy. Neáu chaùnh nieäm laõnh hoäi ñöôïc chính mình khoâng phaûi caûnh beân ngoaøi, thì thích hôïp döùt ñoái ñaûi suy nghó luaän baøn. Phaät Phaät taâm taâm thuaàn nhaát khoâng hai. Thieàn taêng laëng leõ daïo choán khoâng tòch, roãng rang linh hoaït thoâng suoát, baèng hö khoâng vöôït qua traàn kieáp, cao ngaát khoâng coøn ñieåm nöông töïa, saùng ngôøi khoâng suy nghó ñöôïc, ñaây laø choã

truï cuûa mình. Cô chuyeån hoùa phaân thaân, nhieàu ñôøi öùng vôùi vieäc, chieáu saùng voâ coâng duïng khoâng daáu tích. Maây thanh thaûn bay nöôùc troâi xuoâi, khoâng coøn ngaên ngaïi, ngay ñoù thuaàn thuïc an oån, taát caû dôøi ñoåi khoâng ñöôïc, môùi khoâng bò duyeân traàn keùo loâi, theå nhaän ñöôïc chôn thaät.

Nôi sanh ra chaùu ngoaïi laø Toå, choã xuaát xöù doøng goïi laø nguoàn. Thaáy thoâng ñöôïc nguoàn naøy, thì bieát ñöôïc cha oâng, bieát ñöôïc baûn taâm baát ñoäng töø xöa ñeán nay chöa töøng löu chuyeån, khoâng bò sanh dieät chi phoái. Tuy nhieân khoâng theo, nhöng coù taát caû boùng daùng söï töôûng, goïi ñeàu lieàn ñöùng daäy böôùc qua. Roõ raøng thoaùt khoûi caên traàn, vöôït khoûi tri kieán khoâng bò bao phuû. Tình khoâng töôûng ñoïan, töï nhieân roõ bieát troøn saùng. Phieâu boàng trong choán vaïn töôûng, nhöng noù khoâng laãn loän. ÔÛ trong caùc traàn roãng rang, traêm ngaøn tam-muoäi, moãi moân ñeàu trang ng- hieâm. Phaùp phaùp ñaày ñuû laïi phaûi thaâu nhaän veà. Khi trôû veà xöù sôû cuõ ôû trong nguoàn naøy, thôø phuïng Toå tieân, hôïp laïi thaønh moät, môùi thaáy ñöôïc toaøn thaân.

Laëng leõ chieáu khaép trôøi Thu laëng, chieáu khoâng thaáy coù duïng coâng chieáu, caét ñöùt aùnh saùng naøy, caùi naøy hoaøn toaøn vöôït chôn ñeán taän thôøi tieát. Nguoàn tònh theå linh saùng, then choát roãng khoâng, cô linh hoaït, baûn minh saùng toû, trong ñoù phaùt hieän ñöôïc, lieàn ñöa ra. ÔÛ treân töøng moãi vieäc, ñeàu hôïp nhau ñaày ñuû, cuøng ñoàng vôùi trôøi ñaát, vaïn töôïng ngang nhau, baèng phaúng theânh thang, ngang ngang doïc doïc. Trôøi ñoàng trôøi, ngöôøi ñoàng ngöôøi, öùng thaân naøy, hieän töôùng kia, nhöng thuyeát phaùp, hay laõnh hoäi ñöôïc theå vieân maõn nhö vaäy, roãng rang khoâng chöôùng ngaïi.

Coïp laøm gioù, roàng laøm möa, thích hôïp beân nhau. Trong ñoù voán khoâng keït vaøo yù thöùc, ñieàu naøy laø vieäc töï nhieân. Söï bieán hoùa cuûa thieàn Taêng, hay duøng nhaân duyeân ñeå hoøa hôïp, chính laø nhö theá. Ñeán nhöng khoâng hieän, ñi maø khoâng aån, vaøo khaép nôi moät caùch thaàn kyø. Taát caû nôi khoâng laãn loän, phieâu boàng treân ñaàu vaïn töôïng, saùng toû trong boùng sum la, roõ raøng khoâng maûy may khoaûng caùch. Cô phong xuaát hieän laãn loän, ñích thöïc laø caâu ñeán nhaø, caàn phaûi tham thieàn. Maây tan gioù laëng, traêng thu baøng baïc, nöôùc trôøi khoâng bôø beán, choã taän cuøng naøy thaáu trieät môùi ñöôïc.

Ñaïo chaúng phaûi Toå truyeàn. Khi Toå chöa sang, giaêng buûa khaép nôi,

töï nhieân roãng rang khoâng tyø veát, linh linh khoâng gaëp gôõ, chæ soi thaúng nhaân duyeân, thöôøng linh hoaït lìa hình xaùc, theá neân noùi laø Toå. Chæ chöùng môùi töông öng ñöôïc, khoâng theå trao tay. Phaät Phaät ñaït ñöôïc, laáy ñaây laøm toät cuøng, phaân thaân öùng hoùa, hoa hoa caønh laù, caên caên traàn traàn, trí ñaït ñöôïc tam-muoäi. Vaïn cô khoâng khoâng nhieãm loaïn ñöôïc ta, moät traàn

khoâng ngoaøi ta, thaàn kyø vöôït ra ngoaøi ngaøn quyeån kinh lôùn, nôi naøo coù ñöôïc vieäc boùng thì coù theå ñöôïc.

Nguoàn trong tòch laëng, chieáu thaáu ñaùy coäi nguoàn. Choã naøy roãng laëng nhöng linh hoaït, roãng rang nhöng saùng. Tuy chieáu soi hình töôïng trong göông mình, nhöng khoâng aûnh höôûng nhau. Luùc naøy thoaùng nhìn phaù ñöôïc, vaãn coøn coâng ñaûm nhieäm bieät baïch, phaûi luøi laïi, môùi ñeán ñöôïc hoaøn trung. Trong aáy phaùt saùng, moät mình cao ngaát, laïi thaùo gôõ heát söï duïng coâng taïm thôøi, goïi laø ñaûn sanh. Ñaây môùi laø ra vaøo vi dieäu, roõ raøng kyõ löôõng, hay phaân thaân thì phaûi laøm ñöôïc caùc vieäc. Coù daáu aán ñeå aán khaû vaïn töôïng, aán naøy khoâng tyø veát. Daïo vaøo coõi nöôùc ñoái duyeân, töï mình thoï duïng traàn traàn tam-muoäi. Duïng naøy töï taêng leân, khoâng theå traøn ñaày. Maây che hang roãng, traêng saùng khe trong, khoâng ra khoâng ôû, vöôït ra ngoaøi söï giaùo hoùa. Nay chæ daïy khoâng ñaéc khoâng höôùng, ôû khaép nôi, trôû veà choán xöa, maûy may chöa töøng dao ñoäng. Khaäp kheånh daét dìu, nhieàu ñieàu xaáu xa vuïng veà töï nhieân thuaän lôïi. Trieäu Chaâu röûa baùt, uoáng traø, khoâng keït vaøo söï an baøi. Xöa nay ñeàu hieän thaønh, neáu laø coù maét, thì moãi moãi ñeàu nhìn thaáy ñöôïc, môùi laø choã duïng coâng cuûa Thieàn taêng.

Nghieân cöùu söï maàu nhieäm cuûa toâng phong Phaät hoïc, taâm phaûi thanh tònh laéng thaàn quaùn saùt beân trong, thaáy thaáu taän cuøng phaùp, khoâng bò cuoáng rau maûy tô laøm chöôùng ngaïi, roãng rang khoâng hình töôïng. Nhö nöôùc muøa Thu, saùng toû trong suoát. Nhö traêng ñeâm khuya, chính luùc nhö theá, saùng toû khoâng hoân meâ, trong laëng khoâng caáu, thöôøng tòch thöôøng saùng. Tòch naøy cuõng khoâng coù nhaân ñoïan dieät, dieäu naøy khoâng coù aûnh söï xuùc chaïm. Roãng rang thanh tònh troøn saùng, nhieàu kieáp chöa töøng dôøi ñoåi, khoâng meâ môø, hay laëng hay bieát, böôùc vaøo choå toät cuøng hay ñöôïc an oån. AÁm ngoïc beân caïnh, vöøa môû hoài cô, phaân thaân öùng theá. Xöù sôû theá gian, caûnh töôïng khaùc nhau ñeàu do mình töï laäp, cuøng boán ñaïi cuûa ta xuaát hieän, ñaâu coù choã naøo ngaïi. Ñaõ laø taát caû khoâng ngaïi, mình ngöôøi töôùng khoâng khaùc nhau, töï tha khoâng khaùc danh töï. trong röøng thinh saéc, phieâu boàng vöôït leân, saùng toû laãn nhau. Theá neân noùi nuùi soâng khoâng ngaên caùch, aùnh saùng chieáu thaáu khaép nôi, phaûi laõnh hoäi nhö vaäy.

Maûnh taâm linh minh, töø xöa chöa töøng thay ñoåi, ngang nhau khoâng coù bôø meù, lôùn baèng khoâng dính veát caáu. Daïo chôi trong ñoù, maây lang thang töïa nuùi, gia phong thanh nhaøn luaän baøn. Traêng thu soi boùngnöôùc, caûnh giôùi saùng trong. Ñích thöïc ñeán xöù sôû naøy, thì bieát ñöôïc ruoäng taâm ñaát phaùp, laø töø coäi nguoàn sanh ra vaïn töôïng, chuûng taùnh khoâng khoâ heùo, hoa laù khaép phaùp giôùi. Theá neân noùi: Moät haït gioáng ôû ruoäng hoang, khoâng nhoå maï töï toát.

Ñaïo nhôn voán khoâng coù choå truï. Maây traéng che nuùi xanh, traéng saùng buûa giaêng khe nöôùc. Maây tan nuùi hieän, traêng laøm laïnh nöôùc. Moät thôøi thu bao dung, thaáu trieät khoâng bôø meù, caùc traàn ñeàu khoâng ñeán vôùi ta, vaïn hoùa laëng khoâng thay ñoåi ñöôïc ta. Ngoài ôû trong ñoù, ñöôïc an oån, thì coù theå moät böôùc chuyeån thaân, öùng cô nhaäp theå, voán laø moät caâu sieâu phöông. Theá neân noùi saùu cöûa khoâng ñoùng, ngaû tö khoâng ñi, khaép nôi khoâng theå laãn loän ñöôïc, laëng leõ chöa töøng ñoäng ñeán, y hoaøn toaøn ñeàu bieát choã ñi.

Trong loøng roãng rang baèng thaùi hö. Thuû ñoaïn phaân bieät baèng vaïn töôïng. Moät traàn khoâng phaàn ngoaøi môùi coù theå öùng bieán. Moät chuùt khoâng löu, môùi coù theå truï ñöôïc. Trong roãng rang nhöng hay öùng. Thoï vaø khoâng thoï ngang nhau, giao thieäp beân ngoaøi nhöng thöôøng roång rang. Truï voâ truï ñoàng. Gia phong Thieàn taêng, ôû khaép nôi nhaäp Tam- muoäi, phaûi ñi nhö vaäy.

Möôøi phöông phaùp giôùi ñeàu töø moät taâm khôûi ra. Khi taâm tòch laëng caùc töôùng ñeàu heát. Caùi naøo laø kia, caùi naøo laø ta. Chæ luùc aáy khoâng coù töôùng sai khaùc, ngay ñaây moät traàn khoâng laäp, moät nieäm khoâng sanh. Sau khi thoaùt ñöôïc baøo thai tuùi da tröôùc, moät ñieåm dieäu minh, troøn laãn loän, khoâng coù phöông coõi giuùp daáu veát, ngay ñaây khoâng meâ môø ñöôïc. Choå khoâng meâ môø ñöôïc, goïi laø töï tri, chæ choå töï bieát naøy goïi laø baûn ñaéc, hieåu ñöôïc khoâng ngoaøi boån phaän cuûa mình ñaït ñöôïc thaáu suoát, roãng rang theânh thang, nhieäm maàu nhöng khoâng hình töôïng, nghe ñuùng nhöng khoâng aâm vang. Theá neân noùi: Chaúng phaûi choã ñeán cuûa tai maét, choã naøy chæ coù kheá ngoä môùi ñeán ñöôïc. Trong ñoù phaùt saùng, hieän boùng khaép nôi, khaép nôi laø ñaïo, vaät vaät laø y, ñeàu laø caûnh giôùi thoï duïng cuûa Thieàn taêng, hôn nöõa khoâng caàn möôïn nhöõng ñieàu cuûa ngöôøi khaùc, phaûi ñích thaân thaân chöùng môùi ñöôïc. Nhaø ta troàng coû phaûi laøm nhö vaäy.

Lieãu ñaït taát caû phaùp khoâng, thì taâm taâm ñöôïc töï taïi, khaép nôi ñeàu thaáu thoaùt. Xöa nay moät khoaûng aùnh saùng khoâng nôi naøo khoâng bieán khaép ñeå tuøy duyeân hoùa ñoä. Gaëp vaät thì thaønh toâng, thaàn kyø chieáu caùc duyeân, theânh thang khoâng ñoái ñaõi. Gioù lay tuøng, traêng soi nöôùc, thanh ñaïm hôïp nhau, khoâng coù taâm qua laïi, khoâng töôùng ngaên ngaïi. ÔÛ trong ñoù roãng rang nhöng bao dung, öùng hoùa beân ngoaøi nhöng khoâng nhieãu loaïn. Nhö möa Xuaân hoa nôû, nhö göông chieáu hình töôïng, meânh moâng trong choán oàn naùo, töï nhieân xuaát hieän moät ñaàu.

Ruoäng ñaát ñeàu oån ñònh, khaép nôi ñeàu xanh toát. Luùc cuoäc soáng thanh thaûn thì thaáy ñöôïc khoâng kieáp, khoâng coøn heä luïy maûy duyeân traàn, khoâng maûy tô naøo laøm chöôùng ngaïi. Roãng rang toät cuøng nhöng saùng

ngôøi, thanh tònh nhöng saùng choùi, töø ngaøy xöa saùng toû khoâng môø. Vieäc ngoä ñaïo naøy, neáu gaät ñaàu bieát coù, khoâng coøn theo duyeân sanh dieät, khoâng truï ñoaïn thöôøng, phaûi bieán hoùa öùng hieän thì cuøng vôùi sum la vaïn töôïng chung söï öùng hoùa naøy, phaûi truï trong laëng leõ thì cuøng vôùi trôøi ñaát bao truøm ñoàng vôùi ñaïo naøy. Ra vaøo co duoåi, taát caû ñeàu ôû trong ta. Baûn saéc cuûa Thieàn taêng, thaâu naém nhö vaäy môùi ñöôïc.

Ban ngaøy thaáy maët trôøi, ban ñeâm thaáy maët traêng, khoâng löøa nhau moät thôøi tieát, ñaây laø choå haønh vi an laïc cuûa Thieàn taêng, töï nhieân khoâng goùc caïnh veát khaâu vaù. Neáu muoán an laïc nhö theá, phaûi thaáu trieät yù caên laëng leõ giaõ gaïo deät vaûi môùi ñöôïc. Neáu khoâng laëng leõ, thì phaûi ngoài caét ñöùt, buoâng heát, ñaït ñöôïc taát caû chieáu soi thaáu suoát, caûnh huyeàn hoùa ñeàu queân, buoâng heát thaân taâm, caên traàn ñeàu thanh tònh, töï nhieân bieát roõ baûn lai dieän muïc, thoï duïng ñaày ñuû. Taát caû nôi khoâng coøn ñeo mang, taát caû thôøi ñeàu töông öng. ÔÛ trong saùng coù toái, trong toái coù saùng, thuyeàn chôû ñaày traêng, ñeâm nguû bôø hoa lau, moät ñoaïn saùng ngôøi, quaû nhieân nhö theá.

Saùng ngôøi thanh tònh, taàm maét khoâng nhìn taän bôø coõi, laëng leõ roãng rang, taâm duyeân khoâng ñeán bôø coõi kia, thaät laø ngöôøi tham cöùu ñaït ñeán choå taän cuøng. Neáu tin ñöôïc maûnh ñaát baûn höõu cuûa ta thì Phaät ma xaâm phaïm khoâng ñöôïc, traàn caáu nhieãm khoâng ñöôïc, vuoâng troøn ñeàu thích hôïp, tham thieàn môùi ñeán ñöôïc, thì dieäu duïng haèng sa, hoaøn toaøn baèng nhau. Töø maûnh taâm naøy phaùt sanh, töø maûnh taâm naøy ñaït ñöôïc taát caû, ñieàu naøy moïi ngöôøi ñeàu coù. Nhöng höôùng ñeán tröôùc vì ta nhìn thöû xem, ngöôøi bieát coù thì gaät ñaàu bieát nhau.

Phaät taùnh hay öùng hieän taát caû, treân ñænh moân, maét töï chieáu toaøn thaân, vöøa thaâu vöøa buoâng, khoâng trong khoâng ngoaøi, ñaïi thieân cuøng ta ñoàng xuaát hieän. Ba ñôøi töï nhieân sieâu thoaùt, roãng rang khoâng bôø meù, chieáu saùng moät mình. Luùc naøy aûnh töôïng ñeàu heát saïch. Heát saïch khoâng ñöôïc u hieån linh dieäu döùt ñoái ñaûi, khoâng bò chi phoái sanh dieät. Khi ñaït ñeán maûnh ñaát naøy, roãng rang khoâng coøn choå nöông töïa, duyeân traàn khoâng nhieãm, luùc naøy thaàm hôïp caûnh giôùi, bao truøm muõi teân, hoaøn toaøn khoâng traùi ngöôïc, du hyù Tam- muoäi thì thuoäc thoï duïng cuûa ngöôøi naøy. Maét ñaûnh, daáu hieäu nôi khuûy tay laø vieäc hieän tieàn truyeàn trao cuûa Thieàn taêng, phaûi laõnh hoäi hoaøn toaøn.

Ngay khi thieàn sinh laõnh hoäi, khoâng ñoïng laïi khoâng chaûy troâi, khoâng thuaàn khoâng taïp. Choã nhoû khoâ heát chuyeån ñöôïc cô, khi vaøo choán oàn naùo vaãn saùng maét, bieán khaép taát caû, roõ raøng khoâng ngaïi, traêng theo nöôùc chaûy, gioù ñuøa coû, röïc rôõ ñeïp cöïc kyø, hoaøn toaøn khoâng laãn loän vôùi

ta. Theá neân noùi: Haïng khoâng baèng vöôït khoûi ñöôøng, öùng hieän ñuùng thôøi, cho pheùp y ñi nhö theá. Treân traêm ñaàu ngoïn coû thaâu thaäp ñem veà neân laøm gì? Ñaép y ngoài nhìn laïi phía sau.

Vieäc ngoä ñaïo naøy hoaøn toaøn khoâng ôû choå hoïc, phaûi ôû choå thaân taâm theânh thang löôïng roäng lôùn baèng hö khoâng. Töï nhieân ñeàu ñaày ñuû khaép nôi, linh hoaït khoâng meâ muoäi ñöôïc, roõ raøng khoâng laãn loän. Traêng theo nöôùc chaûy, möa theo maây bay. Roát raùo khoâng baèng chaáp nhaän taâm, hay thaønh töïu nhö chaáp nhaän söï. Nhöng chôù ñem mình ngaên ngaïi vaät, töï nhieân y khoâng bò vaät laøm chöôùng ngaïi, thaân taâm nhaát nhö , ngoaøi thaân khoâng vaät naøo khaùc, ñoàng theå ñoàng duïng, moät taùnh moät töôùng, caên caên traàn traàn, ngay ñaây döùt ñoái ñaõi. Theá neân noùi: Thaùnh nhôn khoâng coù töï mình, khoâng nôi naøo khoâng ñöôïc, tröôùc maét nhö theá, roõ raøng nhö theá, thì bieát: Thaâu vaøo buoâng ra, trôû thaønh con traâu traéng sôø sôø, ñi theo ñoù cuõng khoâng ñöôïc.

Haønh giaû ñi ñöùng nhö maây troâi voâ taâm, traêng ñeàu öùng hieän khaép nôi, khoâng bò taát caû caûnh laøm chöôùng ngaïi. Noù saùng toû trong vaïn töôïng, cao ngaát vöôït ra khaép nôi, tuøy duyeân tieáp xuùc, khoâng nhieãm khoâng taïp loaïn, cuøng vôùi kia ñoàng duïng, cuøng vôùi ta ñoàng theå. Ngoân ngöõ khoâng truyeàn ñaït ñöôïc, tö duy khoâng ñeán ñöôïc, vöôït khoûi dao ñoäng, döùt ñoái ñaõi, uyeån chuyeån khoâng caàn duïng coâng. Dieäu ñaéc vöôït ngoaøi söï suy löôøng cuûa taâm thöùc, thoï duïng trong ñöôøng, thöøa ñöông trong nhaø, lieãu sanh töû vöôït khoûi nhaân duyeân, thaáy ñuùng söï linh dieäu voán khoâng choå truï. Theá neân noùi: Taâm bieán khaép möôøi phöông, nhöng khoâng ôû taát caû choå.

Choå trôû veà cuõng nhö traêm soâng ñeàu ñoå veà bieån caû, ñeàu ñaït ñeán moät vò, thi haønh cuõng nhö gioù cuoán soùng ñeàu ñeán bôø kia, ñaâu khoâng phaûi laø ñeán trong nguoàn chôn, ñaâu khoâng phaûi ñaït ñöôïc ñaïi duïng hieän tieàn. Gia phong Thieàn taêng tuøy cô öùng bieán ñeàu thích hôïp nhö theá. Laïi töøng laäp taâm töôûng ñeán traàn duyeân, ñieàu naøy phaûi laõnh hoäi ñaày ñuû.

Chôn tònh khoâng tyø veát, coâng huaân cuøng taän, trong ñoù laïi khoâng bieát ñöôïc choå. Duø khoâng bieát ñöôïc, töùc laø toaøn thaân, nhaõn caên khoâng thaáy ñöôïc, cuõng khoâng theå laøm lu môø ñöôïc noù. Ñaït ñöôïc choå phaùt quang, trong saùng chieáu khaép, tuyeát laãn vôùi hoa lau, traêng thu saùng chô vô, thì coù cô hoäi dung hôïp, soi nhìn con ñöôøng, chôït ñöa ra laïi, öùng duïng thích hôïp. Khaép nôi ñeàu ôû trong ta, vöôït leân khoûi vaïn töôïng. Thieàn cuûa Caâu Chi moät ngoùn tay, ba möôi naêm thoï duïng khoâng heát. Ngöôøi ñaït ñöôïc söï nhieäm maàu ñôn giaûn, cho neân laëng leõ khoâng noùi, ngöôøi ñaït ñöôïc duïng an nhaøn, cho neân öùng hieän khoâng xuùc phaïm vaät, daïo chôi vôùi ñaïo, laøm chuû baèng tieàn, lyù coá nhieân laø nhö theá. Chôït höôùng trong ñoù dính moät

maûy tô haït buïi, thì cô quan chính ngaïi khoâng thoâng suoát ñöôïc, choå voâ ngaïi cuûa Thieàn cô maø khoâng chuyeån ñöôïc. Trong choå roãng khoâng bao haøm taát caû coù, choå coù cuõng bao haøm khoaûng khoâng, thì coù vieäc gì?

Ñaàu ñuoâi coäi nguoàn maïnh meõ nhöng khoâng hình töôïng, ñoäng nhöng coù öùng hieän. Thöôøng khaùm phaù thaáu trieät, cao ngaát hieän söøng söõng, moät mình thieâng lieâng saùng toû, ñeàu chöa mang moät chuùt duyeân beân ngoaøi. Khi moät mình saùng ngôøi, cho ñeán cuøng vaïn töôïng ñoàng ra, ñoàng chìm, choã caùc traàn Tam-muoäi khôûûi. Thanh tònh nhö haûi aán, xoay chuyeån nhö chaâu la baøn. Theânh thang bieán taát caû, nhìn chaêm chaêm khoâng duyeân khaùc, coù theå noùi thôøi tieát moät mình chieáu saùng voâ tö. Ñeâm traêng hieän saùng caû maët nöôùc, gioù Xuaân thoåi neân hoa nôû, khoâng nhôø coâng duïng töï nhieân troøn ñuû. Nhaân nhaân duyeân duyeân, quaû quaû baùo baùo ñeàu ôû trong ñaây khoâng ngoaøi boån phaän, phaûi bieát caûnh saùng ñeàu queân, laïi laø vaät gì?

Gia phong taêng queâ muøa duøng moät bình baùt ñeå sinh soáng, chæ vaïn töôïng laøm saûn nghieäp. Töôùng kia ñaây nhö caûnh trong göông, nhö traêng trong nöôùc dung hôïp khoâng ngoaøi. Tröôùc khoâng laäp ngaõ töôùng thì vaät vaät chaúng phaûi duyeân khaùc. Moät töôùng khoâng töôùng, ñeàu laø loø khoâng coù vieäc khaùc, hoaøn toaøn nhö vaäy, hieåu ñöôïc öùng duïng. Ñöôøng thoi tröôùc maùy khoâng thoâng, ngoaøi caûnh caên traàn ñeàu queân, luùc naøy phaûi lui böôùc veà nhaø, môùi coù phaàn tu taäp tham thieàn. Maây ñen moät maøu, tuyeát phuû ngaøn nuùi, xem thoâng suoát khi aáy môùi thaáy ñöôïc toaøn thaân.

Ngöôøi haønh ñaïo, lôøi noùi vaø suy tö phaùt ra ñeàu maàu nhieäm. Ngay choã chôn thaät töï coù ñöôøng vaøo. Laïi khoâng toû ñaïo lyù, roãng rang thaàm hôïp, traêng troâi theo nöôùc, gioù ñaåy hö khoâng, töï nhieân khoâng xuùc chaïm khoâng ngaên ngaïi, vöôït khoûi chieáu duïng kia. Tuy chieáu nhöng khoâng coù tyø veát, tuy duïng nhöng khoâng coù daáu veát. Nhaäp Tam- muoäi ôû trong caùc traàn caûnh, thaâu vaïn töôïng ôû trong moät aán, heát ræ chaûy, khoâng taïo taùc, goïi laø Thieàn taêng xong vieäc. Laïi phaûi nhôù coù con ñöôøng veà nhaø mình, maây tan trôøi laïnh, thu sô xaùc nuùi gaày, ñoù laø truï xöù cuûa mình.

Thieàn taêng saün coù maûnh ñaát taâm, roäng trong saïch baèng phaúng to lôùn, nhìn khoâng thaáy bôø coõi. ÔÛ trong ñoù caøy maây troàng traêng, saùng toû roãng rang, thoï duïng nhaø mình, hoaëc ra hoaëc vaøo, maëc thaâu maëc buoâng, ñeán noãi trôøi ñaát ñoàng vôùi noù, vaïn töôïng ñoàng sanh dieät cuøng noù. Cao ngaát cheânh veânh, töø ñaâu ñeán. Laëng leõ theânh thanh ñeán höôùng naøo? Coù theå noùi theânh thang khoâng dung naïp ñöôïc, ñaïi ñòa khoâng choáng chôû noåi. Nhieäm maàu nhöng khoâng hình, theânh thang nhöng khoâng teân, coù khoâng khoâng taän cuøng. Thaùnh phaøm baët ñöôøng môùi coù khi ñeán nhaø ñöôïc. Chính

luùc nhö theá, ñöôïc caùi gì? Vaïn khoaûnh maét laïnh trong chieáu tuyeát, ngöôøi ra söùc caøy raát ñeïp.

Thaân taâm khoâ laïnh, lau saïch maûnh ñaát taâm, laøm saïch heát buïi traàn, moät caûnh roãng saùng. Möa taïnh traêng saùng, saéc Thu maây nuùi, xanh xanh thaêm thaúm, trong laëng thieâng lieâng, töï chieáu coäi nguoàn, khoâng chæ caønh laù, luùc aáy ñeán choán naøy, vöôït xa caûnh duyeân, khoâng giôùi haïn kieáp soá, moät nieäm vaïn naêm, hoaøn toaøn khoâng thay ñoåi. Töø ñaây öùng hieän, hang roãng maây bay ñoäng tònh töï nhö, thuaän theo traàn caûnh, thöôøng ôû trong Tam-muoäi. Theá neân noùi: Na-giaø thöôøng taïi ñònh, khoâng luùc naøo khoâng ñònh.

Nhieäm maàu saùng toû, thieâng lieâng chieáu soi, quaáy roái cuõng khoâng ñöôïc, khoâng theå noùi coù noù, chuøi noù khoâng maát, khoâng theå goïi laø khoâng coù. Vöôït ra ngoaøi suy tö cuûa taâm, lìa khoûi daáu veát caûnh töôïng. Noù roãng rang nhöng nhieäm maàu. Choå maàu nhieäm theå nhaän ñöôïc linh thoâng, choå linh thoâng goïi laø trôû veà. Thaân maây taâm traêng, tuøy theo phöông phaùt hieän, ngay ñoù cuõng khoâng tung tích tuøy theo nôi phoùng quang, öùng vaät khoâng traùi nhau. Vaøo traàn khoâng laãn loän, vöôït qua taát caû caûnh ngaïi, chieáu phaù taát caû phaùp khoâng, ôû trong duyeân sai khaùc nhaäp trí thanh tònh, du hyù Tam- muoäi, nôi naøo khoâng ñöôïc, phaûi laõnh hoäi chôn thaät nhö vaäy.

Ñaït ñöôïc theå khoâng queân duyeân, chieáu soi khaép vöôït khoûi aûnh töôïng, moät ñieåm kyø dieäu, saùng toû khoâng môø, taâm quaù khöù, hieän taïi, vò lai döùt, duyeân boán ñaïi döùt heát, roãng saùng thanh tònh nhieäm maàu, moät mình saùng toû nhieàu kieáp, thieàn taêng thöïc hieän ñöôïc nhö vaäy thì khoâng bò sanh töû troùi buoäc. Ñang khi thöïc hieän vöïc thaúm buoâng tay, khoâng coøn naém baét, ñöôøng döôùi chaân caét ñöùt, vöôït leân moät böôùc, Phaät Phaät Toå Toå ñeàu khoâng ñeán ñöôïc maûnh ñaát chieáu dieäu chôn thaät cuûa ta, goïi laø töï kyõ, ñoù laø luùc noái gia nghieäp, môùi khoâng coøn keït vaøo tö duy. Laïi bò löu chuyeån, roãng rang maø linh hoaït, tònh maø thöôøng chieáu.Traêng saùng hoa lau, laãn loän trong saùng, moät mình cheøo thuyeàn vaøo, uyeån chuyeån khoâng ngaïi, chaân thaät luùc naøy, luùc naøy ai môû maét ñöôïc.

Ñi daïo khaép nôi, khoâng chaëng giöõa hai beân, döùt goùc, caïnh, xoay voøng quanh traùi ñaát, laïi phaûi roãng rang khoâng vaån ñuïc, traêng laïnh thu trong, aùnh saùng xoùa tan maøn ñeâm, maây gaám hoa ñeïp, khí töôïng ngaøy xuaân, chôn tính thoâng suoát, cô luaân beân nhau, ñeàu laø thoï duïng cuûa Thieàn taêng. Ta khoâng bò traàn caûnh laøm môø, vaïn phaùp laø taâm quang, töøng böôùc sieâu phöông, ñöôøng chim khoâng ngaên ngaïi. ÖÙng theá saùng toû, hang thaàn khoâng sieâng naêng, trong aáy khoâng ñöôïc laãn loän, yù loaïi naøo khoâng ñeàu, saùt saùt, traàn traàn, taâm taâm, nieäm nieäm, buoåi ñaàu khoâng phaùt töôùng, thu-

aàn saùng nhaát chôn, ñieàu ñoù chaúng ñeán, khi trong duïng ñöôïc dieäu, hoaëc thu nhaän duyeân khaùc, chæ moät mình saùng toû, chuøi röûa khoâng tyø veát, queùt saïch khoâng coøn gì. Coâ minh rieâng chieáu, haøm hieåu toät cuøng, trí ñaït ñöôïc roãng rang, söï caùch quang ngoaïi, ñoù laø cao ngaát moät thôøi khoâng sanh dieät chaêng? Phaûi laø ngöôøi böôùc veà nhaø, nghi tình caâu naøy môùi ñöôïc.

Thieàn taêng du hoùa, taâm phaûi theânh thang, trong ñoù khoâng coù chuùt buïi traàn, môùi öùng hoùa toát ñöôïc, khoâng bò vaät laøm chöôùng ngaïi, khoâng bò phaùp raøng buoäc, ñöôøng ñöôøng ra vaøo trong ñoù coù phaàn töï taïi. YÙ vöøa khôûi voïng lieàn daäp taét ngay, phaûi theå nhaän thuaàn thuïc, töï do daïo treân vaïn cô muõi dao nhoïn, khoâng tieáp xuùc khoâng traùi nhau, bao truøm muõi nhoïn, hoaøn toaøn khoâng traùi ngöôïc, höôùng ra ngoaøi thaâu thaäp hieåu bieát, khoâng coøn laäu hoaëc, goïi laø ngöôøi thaønh töïu gia nghieäp, laïi töø nôi naøo trôû veà? Maây traéng vaøo hang, traêng leân nuùi töø töø, coù khi ñoàng theå vôùi cha. Theá neân noùi, ba ngöôøi ñôû moät caây naèm treân göôøng, trong ngoaøi roõ raøng khoâng tyø veát, nhoài naën thaønh moät khoái, nhaøn haï nhö maây tan möa taïnh, trong nhö nöôùc muøa Thu. Caùc baäc thieän nhôn haõy ghi nhôù vieäc naøy môùi ñöôïc.

Moät maûnh ñaát nhaø ta, saïch roäng saùng ngôøi, saùng toû töï chieáu. Roãng rang khoâng duyeân maø linh, tòch khoâng suy tö maø giaùc, môùi laø Phaät Toå hoùa hieän ra vaøo, laø baûn xöù ñaûn sanh Nieát-baøn. Kyø dieäu thay! moãi ngöôøi ñeàu coù, nhöng khoâng theå lau chuøi maøi duõa saùng trong ñöôïc, baát giaùc meâ môø, vì bò ngu si che môø trí tueä neân chòu löu chuyeån luaân hoài, moät nieäm chieáu phaù ñöôïc thì vöôït ra ngoaøi traàn kieáp, quang minh saùng ngôøi, khoâng coøn bò quaù khöù, hieän taïi, vò lai chuyeån bieán, boán töôùng voâ thöôøng chi phoái. Phaät tính chieáu saùng, töø xöa ñeán nay laãn loän ñoàng dò, laø meï cuûa taát caû taïo hoùa, nôi naøo ñaïi thieân phaùt cô, ñeàu hieän heát hình aûnh trong ñoù, haõy laõnh hoäi chaân thaät.

Maét öùng cô, thaân du hoùa, theânh thang nhöng linh, tòch nhöng chieáu, trong vaïn töôïng vöôït ra taát caû, khoâng bò buïi traàn choân vuøi. Khoâng bò traàn duyeân caâu thuùc. Traêng ñi treân khoâng, maây ra khoûi hang, khoâng taâm maø chieáu, voâ tö maø laøm, laø chieáu saùng, laø thaám nhuaàn, hoaøn thaønh nhö theá, trong sanh thoaùt ra, duøng ñöôïc tieâu tan, goïi laø xuaát thaân trong cöûa, luùc ñoù caàn phaûi laõnh hoäi môùi keá thöøa ñöôïc gia nghieäp. Hö khoâng laøm toøa, tòch laëng laøm nhaø. Dieäu nhöng chaúng phaûi coù, vì y khoâng bò duyeân loâi keùo. Chôn chieáu chaúng phaûi khoâng, vì y khoâng bò rôi vaøo thöôøng. Rieâng chieáu roãng rang, trong laëng vöôït ngoaøi suy löôøng. Phaät taùnh du hoùa khaép nôi khoâng bôø coõi, nôi naøo phaùt cô, töï nhieân ñöôïc voâ ngaïi taïo duïng khaép nôi.

Ñaïo nhôn du hoùa öùng duyeân, phieâu boàng töï taïi, nhö maây thaønh möa, nhö traêng ñi maõi, nhö moäc lan ôû choán u tòch, nhö Xuaân veà vôùi muoân vaät. Noù laøm voâ taâm, noù öùng cuõng coù chuaån, ñoù laø choå vieäc laøm cuûa oâng ñaõ xong, laïi phaûi trôû veà choã cha, ñi trong choã an oån. Buoâng thaân choán thanh tònh, moät mình tieâu bieåu khoâng beø baïn, thaáu ñeán con ñöôøng bôø kia cuûa Oai AÂm Vöông, môùi coù theå khaép heát chính giöõa hai beân, thaáu taän ñaùy vaø ñænh, soáng cheát buoâng naém coù phaàn töï do.

Theânh thang nhöng töï linh, thanh tònh nhöng töï saùng, hay chieáu khaép nhöng khoâng chaáp vaøo coâng chieáu, hay hieåu roõ nhöng khoâng nhoïc vaøo duyeân töôûng, vöôït ra ngoaøi coù khoâng, vöôït khoûi söï tö duy cuûa tình thöùc, chæ chöùng môùi töông öng ñöôïc. Khoâng töø ngöôøi ñöôïc. Phaät Phaät Toå Toå, laù laù hoa hoa, moïi vieäc ñeàu lieân tuïc nhau. Khi öùng khoâng chaáp vaøo töôùng, choã chieáu khoâng ngaïi duyeân thì môùi ñöôïc saùng toû khoâng meâ môø. Chæ gia phong naøy, khaép nôi ñeàu hieän höõu, maëc cho y thaâu nhaän.

Ñaït ñöôïc coát tuûy cuûa ñaïo môùi xaây vöõng vaøng neàn moùng, lieàn laù lieàn caønh thì löu truyeàn môùi ñöôïc. Thieàn taêng khaùm phaù ñöôïc, kyø dieäu thay Toå sö Taây lai yù, thaønh töïu ñöôïc nhieàu vieäc. Ngoaøi chi tieát ra coøn phaùt sanh caønh lôùn buïi trong maét. Laïi coù moät gaõ, caém ñaàu laøm voâ haïn maùnh khoùe, khaéc ghe tìm kieám, khi naøo môùi ñöôïc trieät ngoä. Nhöng nay ngay ñaây buoâng heát ñi vaø buoâng saïch saønh sanh, moät maûy tô, moät haït gaïo ñeàu khoâng coøn trong taâm, hoaøn toaøn ñeàu thanh tònh, töï nhieân coù choã trieät ngoä, nhoài thaønh moät vieân troøn saùng, linh thoâng nhöng dieäu, thì bieát, xöa nay khoâng thieáu moät chuùt, khoâng soùt gì khaùc, choã ngoân ngöõ khoâng ñeán ñöôïc, choã thaáy nghe khoâng sao bì kòp. Nhö teâ giaùc thoâng thaùi, nhö trai coù thai. Choå saùng ngôøi laø nôi böôùc vaøo chôn thaät nhaø mình, phaûi coù tinh thaàn laõnh hoäi.

Phaät Toå xöa nay, voán khoâng coù taêng tuïc, nhöng moãi ngöôøi phaûi thaät thaân chöùng choå chôn thaät, goïi laø nhaäp vaøo taâm toâng Phaät, thaáu trieät taän nguoàn phaùp. Ngaøi Hueä Naêng laø ngöôøi baùn cuûi, vöøa ñeán Hoøang Mai lieàn noùi, con muoán laøm Phaät. Toå daïy ra nhaø sau ñeo ñaù giaû gaïo, ngay ñoù Ngaøi ñaït ñöôïc göông taâm döùt traàn caáu, töï chieáu soi roõ raøng. Nöõa ñeâm Ngaøi ñöôïc Nguõ Toå truyeàn y, vöôït qua ngoïn Ñaïi Döõu, tín y ñeå xuoáng taûn ñaù, Thöôïng Toïa Minh ra söùc nhaác khoâng noåi. Môùi bieát, ngöôøi naøy chöùng ñöôïc ñaïo chôn thaät. Nhöng nay khoâng thoái hieàn nhöôøng Thaùnh, nhö maët aùo, aên côm, nieäm khoâng suy nghó ñieàu khaùc, taâm taâm khoâng nhieåm oâ, thaân thoaùt ñöôïc khoâng kieáp. Vöïc thaúm buoâng tay, thaáu thoaùt taän ñænh ñaùy caên traàn, minh rieâng chieáu, thaáu trieät nhieäm maàu, töï nhieân taâmhoa khai phaùt, öùng hieän coõi nöôùc, ñaâu töøng ngaên caùch bieán ñoåi, thì môùi vaøo

loaøi khaùc ñi ñöôøng chim, töï taïi khoâng bò chöôùng ngaïi.

Thieàn taêng nhaø ta, cho raèng sieâu thoaùt sanh töû, phaûi laøm cho thaân khoâ taâm laïnh thaáy taän coäi nguoàn, trong laëng roãng rang chieáu saùng, vöôït ra ñöôïc naêm uaån boán ñaïi, khi nhaân duyeân chöa hoøa hôïp, caùc caên chöa thaønh, baøo thai chöa töïu, hình thöùc chöa maáy ñoäng. Saùng ñöôïc con maét naøy, ñaâu ngaïi gì khoâng lieãu ñöôïc sanh töû. Khi lieåu ñöôïc sanh töû nhö vaäy, thì loå muõi Toå Sö, maïng maïch Thieàn taêng, naém laïi buoâng ra, ta môùi coù phaàn töï do. Theá neân noùi, voïng döøng thanh tònh sanh thì bieát hieän höõu, bieát sanh thì tòch töï dieät, roõ raøng chæ caàn thaáy chôn thaät. Döùt heát thoâi heát, mieäng leân meo, trong löôõi moäc coû, ngay ñoù buoâng heát taát caû, saïch trôn thanh tònh, chuøi trôn boùng. Nhö nöôùc muøa Thu, nhö traêng in treân khoâng, trong saùng nhö vaäy, phaûi bieát coù moät con ñöôøng chuyeån thaân. Khi chuyeån thaân ñöôïc, thì khoâng coøn maët muõi daïy oâng bieän baïch. Choå khoâng bieän baïch, laïi laøm môø cuõng khoâng ñöôïc, ñoù laø thaáu ñænh trieät ñaùy, cuøng caâm toät nguoàn, ngaøn Thaùnh vaïn Thaùnh khoâng coù ñöôøng naøo khaùc, thaàn kyø treân ñöôøng trôû veà, möôïn ñöôøng ñi, trong saùng coù toái, choå duïng khoâng tung tích. Thaân phieâu boàng treân traêm ñaàu ngoïn coû trong choán phoàn hoa, töøng böôùc roõ raøng. Töï nhieân cöôõi tieáng löôùt saéc, vöôït nghe phoùng taàm nhìn nhö theá, môùi laø vieäc gia phong Thieàn taêng.

Taâm voán döùt duyeân, phaùp voán khoâng lôøi, Phaät Phaät Toå Toå, cuõng laø baét ñaéc dó môùi höôùng ñeán cöûa yù nghóa thöù hai. Coù hoûi ñaùp cuõng ñeå thöùc tænh cho chuùng sanh. Ñeán trong ñoù kheâu ra moät gaõ ngu muoäi. Theá neân Ñöùc Sôn noùi: Toâng ta khoâng lôøi leõ, cuõng khoâng moät phaùp cho ngöôøi. Voán laø moïi ngöôøi töï ñeán töï ñöôïc, môùi coù phaàn noùi chuyeän, nhöng ngay ñaây saïch heát voïng nieäm traàn caáu. Traàn caáu neáu saïch, roãng rang saùng boùng, khoâng coøn bôø khoâng coøn chính giöõa hai beân, nhoài thaønh moät vieân saùng rôõ, chieáu khaép möôøi phöông, ngoài döùt quaù khöù, hieän taïi, vò lai. Taát caû ngoân ngöõ vaø nhaân duyeân, ñeán ñaây moät chuùt traàn cuõng khoâng dính ñöôïc. Chæ laëng leõ töï bieát, linh linh rieâng chieáu cuøng Thaùnh khoâng khaùc, ôû phaøm khoâng giaûm, voán chæ laø vieäc ngoä ñaïo cuûa ngöôøi xöa, ñaâu phaûi laø chuyeän beân ngoaøi ö ? Laàm nhaän laø ruoäng ñaát chôn thaät, gaõ thaân chöùng nhö vaäy, thì coù theå vaïn cô öùng hieän vaøo caùc caûnh, dieäu duïng linh thoâng, töï nhieân khoâng ngaïi.

Thanh tònh khoâng oâ nhieãm laø thaân naøy, chieáu saùng khoâng duyeân theo caûnh laø maét naøy. Maét trong thaân, khoâng lieân quan ñeán caên moân. Thaân trong maét, khoâng phaûi laø saéc hoäi tuï. Theá neân noùi: Khoâng coù trí ngoaøi nhö laø naêng chöùng ôû nhö, cuõng khoâng phaûi nhö ngoaøi trí laø trí sôû chöùng. Coù theå noùi: Phaät laø Phaät cuûa nhaø phaùp, phaùp laø phaùp cuûa nhaø

SOÁ 2001 - QUAÛNG LUÏC CUÛA THIEÀN SÖ HOAÈNG TRÍ, Quyeån 6 259

Phaät. Thieàn taêng ñeán ñöôïc trong naøy, môùi bieát ñöôïc mình töø mieäng Phaät sanh ra, töø phaùp hoùa sanh. Ngöôøi ñöôïc phaàn Phaät phaùp coù xaùc thöïc chaêng? Hai ñaàu ñeàu ngoài caét ñöùt, chæ laø ngöôøi töø xöa ñeán nay, phaûi laõnh hoäi nhö vaäy.