VIÊN NGỘ THIỀN SƯ NGỮ LỤC

# QUYỂN 13

**TIEÅU THAM 6**

Cao Böu Caøn Minh nhaän saéc vua ôû chuøa Long du ôû Kim sôn. Ñeâm ñoù Tieåu Tham. Taêng hoûi: Saùng laøu laøu baøy rôõ rôõ, vì sao caøn khoân thaâu chaúng ñöôïc.

Sö noùi: Trong gaäy taùm goùc tay kim cöông.

Laïi noùi: Boãng moät goïi lieàn veà, laïi seõ ñöôïc soáng chaêng? Sö noùi: Xaù-lôïi, Muïc-lieân cuõng khoâng laøm nhö theá.

Laïi noùi: Chaúng rôi chieáu khoâng rôi duïng laøm sao thöông löôïng. Sö noùi: Buoâng boû ñaàu maây.

Hoûi: Boãng gaëp ngöôøi trong aáy luùc ñoù duïng theá naøo? Sö noùi: Côûi ñieän Phaät ra khoûi Tam-moân.

Laïi noùi: Vaïn töôïng chaúng rieâng ai noùi, daïy ai caàm tay leân nuùi

cao.

Sö noùi: Laàm sau danh ngoân.

Sö noùi: Taâm aán Toå sö gioáng nhö maùy traâu saét. Maät ngöõ cuûa chö

Phaät chính nhö ñaùnh troáng thoa chaát ñoäc, chöa luaän baøn tröôùc ñaõ sai laàm, choã vöøa môùi suy löôøng thì caùch ngaøn nuùi. Caàn phaûi maét nhö sao saùng, maét nhö saét ñaù. Do ñoù töø treân ñeán naém chaéc cöông toâng höôùng thöôïng. Chæ coù ba caâu coù luùc caén ñi, coù luùc döøng caén. Coù luùc moät möïc chaúng ñi, coù luùc moät möïc chaúng döøng. Keû maét saùng maát raäp khuoân. Neáu luaän chieán thì caùi söùc ôû choã chuyeån, töùc vaät laø treân, ñuoåi theo vaät laø döôùi. Caàn phaûi caàm döùt ñöôøng phaøm Thaùnh, chaúng laäp maûy may. Sau ñoù môùi ñöa leân moät ñaàu loâng maø thaâu heát voâ bieân bieån höông thuûy. Moät caâu ngoä trieät ñeå roõ raøng, cuøng Long cung ñaày Haûi taïng. Ñaây cuõng laø noùi cöïc taéc, chöa phaûi laø loã muõi cuûa naïp Taêng. Neáu luaän thoï duïng cuûa naïp Taêng, thì ñaùnh gaäy nhö möa rôi, heùt tieáng nhö saám ñuoåi, baøy ngaøn Thaùnh döôùi gioù, ñöùng treân ñaûnh Tyø-loâ, ñaùnh ñaù löûa, aùnh ñieän xeït, thì dieàu hay caét gioûi cuõng ñuoåi theo khoâng kòp. Caàn phaûi söûa ñuùng taát caû tri

kieán, phaùt minh Ñaïi giaûi thoaùt, khoâng gì chaúng roõ raøng, khoâng gì chaúng thaáu thoaùt, thì ôû trôøi ñoàng trôøi, ôû ñaát ñoàng ñaát, vaät ñoàng vaät, ta ñoàng ta. Chöùng taát caû trí, saùng taát caû ñaïo, khoâng choã naøo chaúng thoâng dung, khoâng cô naøo chaúng vieân chöùng. Chính ngay luùc aáy, caùc ngöôøi moãi moãi ñeàu töï phaûn chieáu phaàn thöôïng cuûa mình, coù töøng dôøi ñoåi moät chuùt naøo chaêng? Goïi ñoù laø möôøi ñôøi vieân dung, möôøi phaàn thaønh töïu. Laïi noùi: Chaúng rôi vaøo cô duyeân moät caâu nhö theá laøm sao noùi? Thaáy maët caàn phaûi toâng chaùnh nhaõn, laâm cô döùt heát daáu Thaùnh phaøm.

Vaøo chuøa coù Tieåu Tham. Baûo kieám vua Kim Cöông caét ñöùt Huyeàn Cô, chaùnh nhaõn Ma-heâ-quang nuoát maét caùc Toå, Cô Thuø hai neâu moät saùng ba, taû chuyeån höõu tuyeàn (xaây taø xaây höõu) ñaïi trieät ñaïi ngoä. Phaûi laø gioù thoåi chaúng vaøo, nöôùc röûa chaúng ñöôïc kim chaâm chaúng thuûng, laø keû vui söôùng töï do môùi ñöôïc, neáu cuõng noãi böùc eùp, coøn löu thaáy nghe, cuõng dính hình tieáng, noùi dieäu noùi huyeàn neâu xöa neâu nay, tieán leân tröôùc lui ra sau, goõ giöôøng döïng phaát töû, ñaùnh gaäy heùt tieáng thì khoâng dính daùng. Thaúng ñöôïc saïch laøu laøu saùng rôõ rôõ. Laïi coù thaáy nhau chaêng? Neáu coù, phaûi laø ngöôøi ñoàng ñaïo môùi bieát vieäc ñoàng ñaïo. Neáu khoâng thì keû ñoàng ñaïo roát raùo maát lyù do ñeán. Ngay luùc aáy, coù hieåu roõ chaêng? Möôøi phöông tuï hoäi khoâng vieäc khaùc, cuøng höôùng ñöôøng Taøo Kheâ maø ñi. Laïi coù tuïng raèng:

*Chaùnh nhaõn ngang ñaûnh moân, Buøa Thaàn treo sau tay,*

*May laø con sö töû, Ñeàu roáng tieáng sö töû.*

Tieåu Tham. Taêng hoûi: ÖÙng chaân chaúng nhôø luùc ñoù theá naøo? Sö ñaùp: Cöø noâng ñöôïc töï do.

Laïi noùi: Coù maët thì chaúng ñeán, ñeán thì chaúng coù maët. Sö noùi: Ñoàng kia ñoàng ñaây.

Laïi noùi: Ñaây cuõng chöa phaûi laø choã hoïc nhaân an thaân laäp maïng. Sö noùi: Rieâng coù Xaø-leâ cao moät choã.

Laïi noùi: Cuõng bieát Hoøa thöôïng caàn duøng cô naøy. Sö noùi: Cuõng bò Xaø-leâ bieát phaù.

Laïi noùi: Laõo laõo ñaïi ñaïi chuyeån thaáy boû buoâng giaän döõ. Sö hoûi: Noùi gì?

Laïi noùi: Cuõng chaúng theå boû qua.

Sö noùi: Töùc laø oâng buoâng boû giaän döõ.

Sö beøn noùi: Ngaøy toát ñoàng nhieàu möôøi phöông ñeàu öùng voán toát ñoàng nhieàu ngaøn sai cuøng daáu tích. Thaúng ñöôïc roàng ngaâm söông muø

daäy, hoå gaàm gioù sinh. Thuû ñoaïn kheùo leùo, moät phöông rieâng cao voùt. Ñaây cuõng laø ngöôøi ngöôøi phaàn thöôïng bieát coù, ngoaøi ra chaúng bieát coù, nhö haèng haø sa soá. Laïi laøm theá naøo kheá hôïp, laøm theá naøo tham roõ raøng. Coù ai tieán boä ñöôïc ma chaúng duøng taøi gioûi, thöû neâu ra xem. Coù ai chöùng cöù ñöôïc chaúng duøng suy löôøng, thöû moå xeû ra xem. Neáu moå xeû ñöôïc, thì chính bieát ôû hoäi Linh sôn long nöõ hieán chaâu lieàn ñöôïc thaønh Phaät.

Long nöõ noùi: Con hieán baûo chaâu, Theá Toân nhaän cho vieäc aáy nhanh chaêng?

Trí Tích noùi: Vieäc aáy raát nhanh.

Long Nöõ noùi: Nhôø thaàn löïc cuûa oâng xem toâi thaønh Phaät coøn mau hôn ñaây. Tuy theá cuõng coù veát xe ñi, neáu laø boån phaän haønh, boån phaän chöùng, thì laïi boû qua ba ngaøn daëm. Ngay luùc aáy roát raùo nhö theá naøo laø choã tröôùc thaät möôøi phöông Baït-giaø-phaïm, moät neûo Nieát-baøn moân.

Lyù Tuøng nghò thænh Tieåu Tham. Taêng hoûi: Chaúng hoûi coù noùi chaúng hoûi khoâng noùi, luùc ñoù theá naøo.

Sö noùi: Tieáng aáy nhö saám. Hoûi: Vì sao nhö theá.

Sö noùi: Chæ vì ngöôøi ñieác khoâng nghe tieáng. Laïi noùi: Khoå noåi naêm aám, saùu luaät raát roõ raøng.

Sö hoûi: Xaø-leâ nghe caùi gì. Ñaùp: Xöa nay con khoâng loã tai. Sö noùi: Laïi phaûi bieát laáy ñaàu mieäng.

Sö noùi: Moät caâu döùt sai loãi laàm, ngaøn daëm vaïn daëm khoâng tin töùc. Moät traàn haøm phaùp giôùi ngaøn lôùp traêm voøng ñeàu raøo ngaên. Neáu laø ngöôøi coù trí tueä thì khoâng tìm tröôùc maét. Vì sao? Neáu maø tìm tröôùc maët thì ngöôøi naøy chöa ñuû trí tueä. Laïi ôû trong caâu maø tìm thì rôi vaøo cô thöù taùm. Ñaõ chaúng ñeán trong caâu maø tìm laïi cuõng chaúng tìm tröôùc maét.

Laïi noùi: Nhö theá naøo kheá hôïp? Chæ nhö caùch nuùi caùch non, caùch phuø traøng vöông, caùch bieån höông thuûy, beân kia laïi coù vieäc aáy khoâng? Neáu noùi coù, thì caùch xa nhieàu laøm sao bieát coù. Neáu noùi khoâng, thì Phaät phaùp töùc coù bôø beán. Neáu noùi chaúng coù chaúng khoâng thì chaùnh laø nöûa tröôùc rôi sau, lìa coù khoâng, thì chöa khoûi aên gaäy trong tay Kim Sôn. Boãng coù naïp Taêng böôùc ra noùi: Chaúng theå nhö roàng ñöôïc nöôùc, nhö coïp döïa nuùi, toaøn thaân laø maét xem noù chaúng thaáy, toaøn thaân laø löôõi noùi coù chaúng kòp. Laïi noùi: Cuoái cuøng rôi vaøo choã raøo. Neáu khoâng baén coïp ñaù ôû Lam ñieàn, cô hoà laàm gieát Lyù töôùng quaân.

Sö noùi: Muoán ñöôïc thaân thieát thöù nhaát chôù ñem ñeán, töông lai chaúng gioáng nhau, ñeán oâng noùi vaùch ñöùng ngaøn nhaän, y tröôùc lieàn ñeán, khua töôøng khua vaùch coù choã gaàn naøo. Tuy theá, ñaõ laø rôi coû roài. Chaúng

khoûi ñem laàm ñeán laàm. ÔÛ ñaàu thöù hai maø noùi naêng ñi. Coù bieát chaêng? Ngay ñaây nhö ôû cöûa naøy choáng moät khaåu kieám töông tôï, laãm lieät oai phong vöøa vöôït cöûa ñeán, ai daùm gaàn beân. Neáu gaàn ñöôïc thì tan thaân maùt maïng, nuùi nhìn nuùi maø lui chaúng phaûi laø keû ñaïi tröôïng phu. Phaûi laø chaúng ñoaùi hoaøi sinh töû, cöôùp töø trong tay ngöôøi khaùc môùi ñöôïc. Do ñoù noùi chaúng vaøo hang coïp sao baét ñöôïc coïp con. Phaûi laø ngay ñaây chaúng ñoaùi hoaøi taùnh maïng. Neáu cöôùp kieám ôû trong tay mình thì maëc Phaät ñeán cuõng chaúng boû qua, ngay luùc ñoù ñaõ laø ñaàu thöù hai roài. Chaúng thaáy Tö Phöôùc noùi: OÂng caùch soâng thaáy coät phöôùn cuûa Tö Phöôùc lieàn trôû veà ñi, döôùi goùt chaân ñaùnh ñaùnh ba möôi gaäy. Muïc Chaâu vöøa thaáy Taêng ñeán lieàn noùi: Thaáy thaønh coâng aùn. Sau ñoù noùi tha oâng ba möôi gaäy, nhö ñaây coù choã gaàn naøo. Song töû teá maø suy cho cuøng, chaúng ngaïi ngaên döùt, khoûi noùi huyeàn noùi dieäu noùi lyù noùi söï, noùi höôùng thöôïng höôùng haï, ueá oâ taâm ñieàn. Phaûi bieát phaàn thöôïng moãi ngöôøi coù moät vieäc saùng rôõ xöa nay, döùt heát thaáy bieát saïch laøu laøu saùng rôõ rôõ, tröôùc maát nhieàu thöù. Chæ vì caùc ngöôøi töø voâ thæ ñeán nay voïng töôûng daãy ñaày quay löng vôùi mình, chæ theo ngöôøi khaùc maø tìm. Neáu coù theå hoài quang phaûn chieáu khoâng coù ngöôøi thöù hai, troïn chaúng theo ngöôøi khaùc maø khôûi dieät. Neáu moät choã ñöôïc thoaùt thì ngaøn choã traêm choã moät luùc thaáu thoaùt. Chaúng chæ ñeán nôi cho ngöôøi nghe, ngöôøi khaùc phaân xöû. Haõy nghe neâu noùi caát böôùc lieàn ñi. Ñaõ laø ngoaøi ba ngaøn daëm khoâng dính daùng. Neáu ñöôïc caùi thoï duïng trong ñoù chính laø loâng caùnh gioáng nhau, laøm ngöôøi trong nhaø ngöôøi. Tuy coù ngöôøi aáy thì cuõng phaûi vaøo tay cuûa sôn Taêng maø uoáng khí nuoát tieáng môùi ñöôïc. Phaûi choáng ñaàu maây, ñem caùc hieåu bieát bình sinh cuûa mình ñaët tröôùc maët caùc Thieän tri thöùc. Neáu theá thì chöùng cöù cho oâng. Neáu khoâng phaûi theá thì cuøng oâng deïp boû. Haù chaúng thaáy khi Döôïc Sôn tham ngaøi Thaïch Ñaàu hoûi raèng: Ba thöøa möôøi hai phaàn giaùo con ñaõ bieát qua, thaät nghe phöông Nam chæ thaúng taâm ngöôøi thaáy taùnh thaønh Phaät con thaät chöa bieát roõ, xin Sö chæ baøy. Thaïch Ñaàu noùi: Theá cuõng chaúng ñöôïc, chaúng theá cuõng chaúng ñöôïc, theá chaúng theá ñeàu chaúng ñöôïc. Döôïc Sôn khoâng kheá hôïp, ñi ñeán Maõ Ñaïi sö ôû Giang taây ñem caâu ñoù maø hoûi.

Maõ Sö noùi: Coù luùc giaùo aáy nhöôùng maøy nhaùy maét, coù luùc giaùo aáy

chaúng nhöôùng maøy nhaùy maét. Döôïc Sôn do ñoù coù choã tænh.

Maõ Sö hoûi: OÂng thaáy ñaïo lyù gì? Sôn ñaùp khi con ôû vôùi ngaøi Thaïch Ñaàu thì nhö con muoãi ñaäu treân traâu saét. Nay ôû trong chuùng, huynh ñeä laïi noùi: Thaïch Ñaàu moät möïc vaùch ñöùng ngaøn nhaän, do ñoù oâng aáy chaúng hieåu. Maõ Toå buoâng ra moät ñöôøng oâng aáy beøn ngoä. Thaät chaúng bieát, Thaïch Ñaàu noùi theá ñaõ laø kheá ngoä roài. Choã Maõ Toå noùi laø raát ñoäc haïi,

vì sao maø Sôn ñöôïc ngoä. Laïi noùi: Vì sao nhö theá? Ñeán choã aáy phaûi laø gaõ saét soáng ñuùc thaønh môùi ñöôïc. Do ñoù noùi: Vieäc naøy chaúng ôû lôøi noùi, chaúng ôû vaên töï. Xem oâng aáy ñaët caâu hoûi vôùi Thaïch Ñaàu vaø khi ñeán Maõ Toå cuõng hoûi nhö theá. Ngöôøi naøy laø thaân taâm saét ñaù. Nhö nay neáu coù ngöôøi taâm nhö theá lo gì chaúng thaáu trieät. Neáu oâng chæ tìm lôøi tìm caâu tìm huyeàn tìm dieäu thì luùc naøo môùi lieãu ñöôïc. Ngaøn ngöôøi vaïn ngöôøi ñeàu noùi chaúng ñoàng. OÂng cho caâu naøo laø phaûi, neáu thaáy ñaïo roài laïi duøng lôøi caâu laøm gì, neáu chaúng duøng lôøi caâu thì oâng laøm sao thaáy. Ñeán choã aáy tham phaûi thaät tham, ngoä phaûi thaät ngoä khieán giaùo thaáu ñónh thaáu ñaùy, noùi xöa noùi nay ñaùnh môû kho taøng cuûa mình chôû gia taøi cuûa mình ra maø cöùu giuùp. Chôù chæ höôùng beân ngoaøi maø tìm kieám. Neáu oâng goõ ñöôïc moät ñöôøng thaáu ñi thì lieàn cuøng oâng ñoàng tham. Neáu oâng chæ giöõ caùi chieâu chieâu linh linh, hoø heùt nhöôùng maøy nhaùy maét, neáu nhö caùi aáy laø beänh lôùn. Do ñoù noùi: Vieäc naøy aån trong boán ñaïi saùu caên. Saùu caên boán ñaïi chæ laø ñoà vaät trong nhaø troáng. Cho neân noùi soáng nhö maëc aùo, cheát nhö côûi aùo, saùu caên boán ñaïi chæ laø quaàn aùo. Laïi noùi: Maëc aùo laø ngöôøi naøo, laïi hoûi ai maëc. Beøn heùt raèng: Phaûi laø caùi aáy chaêng? Laïi noùi: Laàm roài. Do ñoù ngöôøi xöa noùi: Thaân taâm nhaát nhö, ngoaøi thaân khoâng gì khaùc. Heát caû caøn khoân ñaïi ñòa laø caùi taâm xöa nay, heát caû sôn haø ñaïi ñòa chæ laø moät caùi taùt cuoái cuøng cuõng chaúng caàn. Ñaõ chaúng caàn.

Laïi hoûi: Höôùng vaøo ñaâu maø an thaân laäp maïng? Ñeán ñaây phaûi laø coù sinh cô moät ñöôøng môùi ñöôïc. Neáu chaúng nhö theá. Neáu oâng noùi Phaät thì laøm Phaät, neáu oâng noùi Toå thì laøm toå. Phaûi gioáng moät ñieåm tuyeát treân loø hoàng môùi ñöôïc. Laïi phaûi boû khaên xuoáng giöôøng, boû giaùo nhö tro laïnh löûa taét, theá phaùp Phaät phaùp ñeàu chaúng duøng suy löôøng, chôù sôï noù rôi vaøo khoâng, chôù sôï nhö ñaát goã ngoùi ñaù. Neáu oâng sôï rôi vaøo khoâng, chæ nhö taâm lo rôi vaøo khoâng laø gì, sao töøng rôi vaøo khoâng maø ñeán. Neáu quaû thaät ñöôïc heát thì ñeán choã thoâi döùt chaân thaät, Phaät toå cuõng chaúng laäp, ngaøn Thaùnh vaïn Thaùnh vaïn phaùp moân moät luùc ñeàu thaáu suoát, haù chaúng caét ngang ö?

Sö noùi: Töù ñoù lieàn thöøa ñöông, gaùnh vaùc ñöôïc. Coù theå nhoát giöõ xöa nay, caøn khoân ñaïi ñòa thaáu ñaûnh thaáu ñaùy, saïch laøu laøu saùng rôõ rôõ. Caàn chaúng phaûi laø choã oâng thaáy nghe hieåu bieát veà saéc, thanh, höông, vò, xuùc. Heát caû caøn khoân ñaïi ñòa chæ laø theå ngöôøi chaân thaät aáy, noùi gì thaáy nghe hieåu bieát, vöøa vöôït cöûa ñeán ñaõ laø hai tay phaân phoù, laïi khoâng maûy may di laäu. Phaûi bieát moät con ñöôøng höôùng thöôïng chaúng laäp vaên töï noùi naêng. Ñaõ chaúng laäp vaên töï noùi naêng, nhö theá naøo saùng ñöôïc. Do ñoù noùi: “Giöõa ñöôøng gaëp ngöôøi ñaït ñaïo, chaúng ñem noùi im maø ñoái ñaùp.” Laïi noùi: Gaëp

nhau chaúng neâu ra, khôûi yù lieàn bieát coù, cuõng laø thaáu xöông thaáu tuûy, tin ñöôïc roát, thaáy ñöôïc suoát. Sau ñoù heát caû möôøi phöông theá giôùi chæ ôû treân ñaàu sôïi tô maø ñöôïc saùng. Neáu treä ôû tri kieán thì lieàn coù Phaät cô toå. Do ñoù lieàn vaøo Kieán hoùa moân, ngoân ngöõ vaân töï kheá cô. Toå sö Taây Truùc ñeán chaúng laäp vaên töï, chæ thaúng taâm ngöôøi thaáy taùnh thaønh Phaät. Chæ luaän chæ thaúng taâm ngöôøi, caàn phaûi laø ngöôøi trong aáy môùi ñöôïc. Neáu laäp caâu lôøi cho ñeán traêm ngaøn vaïn öùc phöông tieän, yù aáy chæ laø cuøng ngöôøi môû choát côûi troùi, khieán giaùo saïch laøu saùng rôõ xöa nay. Thaät khoâng coù nhieàu thöù nghó suy tính toaùn. Haù chaúng thaáy Nguõ Dueä tham vaán ngaøi Thaïch Ñaàu, raèng: Moät noùi kheá hôïp nhau lieàn ôû, khoâng kheá hôïp nhau lieàn ñi.

Thaïch Ñaàu khoâng nhìn. Nguõ Dueä beøn phaát tay aùo boû ñi, khi ra ñeán Tam-moân, Thaïch Ñaàu beøn goïi Xaø-leâ. Dueä quay ñaàu. Thaïch Ñaàu noùi: Töø sinh ñeán giaø chæ laø caùi aáy, laïi quay ñaàu chuyeån naõo laøm gì. Dueä töø ñoù coù tænh. Neáu laø sôn Taêng, luùc aáy chaúng caàn goïi oâng aáy, töø oâng aáy chaáp chaët, sai caû moät ñôøi chæ vì töø bi rôi coû cho ñeán nhö ñaây, chæ nhö caùc ngöôøi ngoài ñöùng nghieãm nhieân, töø sinh ñeán gia chæ laø caùi aáy, laïi nghi caùi gì. Do ñoù noùi tham thieàn phaûi laø ngöôøi saét, tay ñeå vaøo taâm maø phaùn xeùt thaúng ñeán Voâ thöôïng Boà-ñeà, taát caû thò phi chôù nghó ñeán, phaûi laø moät nieäm chaúng sinh tröôùc sau döùt heát, vöøa ñöa gôõ lieàn thaáy. Laïi ñôïi ngöôøi khaùc goïi laøm gì. Thaúng laø nhoài thaønh moät khoái nhö ñoå nöôùc vaøo nöôùc nhö vaøng tan trong vaøng. Ngöôøi xöa ñaõ theá, chæ höôùng mieäng Tröôûng laõo maø nghe laáy. Laïi noùi: Coù thaät phaùp, khoâng thaät phaùp. Neáu coù thaät phaùp thì thaønh ngöôøi töï coät troùi, neáu khoâng thì töø xöa ñeán nay laäp nhieàu phöông tieän laøm gì? Chæ daïy caùc ngöôøi thaáy taùnh. Neáu thaät thaáy töï taùnh thì haù coù dính daùng gì ñeán thaáy nghe hieåu bieát suy löôøng nghó baøn cuûa ngöôøi khaùc. Nhö chuøa Ñoâng hoäi caùc Thieàn sö Ñaïo Hoùa Kinh Hoà, coù Thoâi Quaän Töôùng quoác ra traán thuû Hoà Nam. Sö nhaân ñau maét, thoâi beøn hoûi raèng: Nhö theá naøo laø vieäc trong Toâng thöøa?

Sö noùi: Thaáy taùnh thaønh Phaät.

Thoâi noùi: Coù lieân heä gì ñeán beänh ñau maét.

Sö noùi: Thaáy taùnh khoâng phaûi maét, maét beänh coù loãi gì? Laïi noùi: Thaáy taùnh ñaõ khoâng phaûi maét thì laáy gì maø thaáy, nghe taùnh cuõng chaúng phaûi tai, laïi hoûi ñem gì maø nghe. Cho ñeán maét ngöûi höông, löôõi neám vò, thaân chaïm xuùc, yù phan duyeân, moãi moãi ñeàu nhö theá. Neáu höôùng vaøo caùi aáy maøsaùng ñöôïc, cho ñeán taát caû choã ñeàu saùng ñöôïc. Do ñoù Hoøa thöôïng Tuyeát Phong noùi: Heát caû ñaïi ñòa laø giaûi thoaùt moân, caàm tay maø keùo chaúng chòu vaøo. Laïi noùi: Heát caû ñaïi ñòa naém laïi nhö naém gaïo lôùn neùm ra tröôùc maët, thuøng sôn chaúng hieåu, ñaùnh troáng khaép thænh, xem

laïi coù gì laø huyeàn dieäu thaáy nghe hieåu bieát. Neáu oâng taâm caûnh nhaát nhö, cuõng khoâng naêng khoâng sôû, chæ moät taâm mình laïi khoâng vaät gì khaùc. Neáu ñöôïc ngöôøi nhö theá thì troïn chaúng noùi ta bieát ta hieåu. Gaëp côm thì aên, gaëp traø thì uoáng, troïn ngaøy chæ giöõ choã nhaøn nhaøn bôûi trong loøng hoï khoâng tính toaùn xeùt löôøng nhieàu thöù. Do ñoù noùi: Taâm nhö voâ söï, vaïn phaùp nhaát nhö, khoâng ñöôïc khoâng maát, troïn ngaøy chæ nhö theá. Phaøm coù ngöôøi ñeán hoûi thì chæ ñem vieäc naøy caét ngang. Do ñoù noùi: Thaáy phaûi thaät thaáy, ngoä phaûi thaät ngoä. Ngöôøi xöa noùi: Ñaàu saøo traêm thöôùc taøi gioûi chöa nguy hieåm, höôùng döôùi aùo naïp maø chaúng roõ vieäc lôùn cuûa thaân ngöôøi môùi laø nguy hieåm. Ñaõ nhö theá haù chaúng saùng saùng suoát ñöôïc taâm ñòa. Taát caû vaïn duyeân cuøng luùc buoâng boû, heát caùc tri kieán hieåu bieát khieán gioáng nhö goã ñaù ngoùi gaïch ñeán choã thaät heát saïch ñaïi an oån. Sau ñoù moät soùng vöøa ñoäng thì vaïn soùng theo, maø tröôùc khoâng coù caùc töôùng ñoäng tònh. Bôûi noù laø ngöôøi troïn ngaøy duøng taâm voâ sôû ñaéc maø tu haïnh voâ sôû ñaéc. Haïnh tuy cuøng ngöôøi ñoàng maø luoân cuøng ngöôøi khaùc. Chæ laø moät khoái ñaùnh saïch heát taát caû, heát ñoàng thoaùt theå voâ ngaïi, ñaâu phaûi laø vieäc nhoû, phaûi laø vieäc coù taùc duïng môùi ñöôïc.

Sö noùi: Ngöôøi ngöôøi ñaày ñuû, moïi thöù vieân thaønh. Chæ höôùng vaøo mình maø caàu, chôù tìm ôû ngöôøi khaùc. Vì sao? Vì töø ngöôøi khaùc tìm laø nhaø ngöôøi khaùc, boû mình theo ngöôøi thì caùch ñaïo raát xa. Phaûi bieát töï mình phaàn thöôïng coù moät vieäc saùng rôõ xöa nay, nhö möôøi maët trôøi cuøng chieáu. Chæ vì töø kieáp voâ thuûy ñeán nay voïng töôûng daãy ñaày, che ngaên töï taâm, vöøa quay ñaàu (nhìn laïi) thì ñen toâi mòt muø. Töùc laø tri kieán theá gian caùc thöù thanh saéc, vöøa hieän ra thì taát caû ñeàu saùng ñöôïc. Ñaây haù chaúng phaûi laø boäi giaùc hoïp traàn, töø ngöôøi khaùc tìm caàu chaúng chòu phaûn chieáu ö? Laïi nhö töø treân xuoáng Phaät naøy, Toå naøy duøng voâ löôïng traêm ngaøn lôøi phöông tieän. Laïi noùi: Saùng caùi vieäc gì. Chæ bò oâng khôûi kieán khôûi nieäm, khôûi suy löôøng laøm thoâng minh tính toaùn, meâ hoaëc mình xöa nay, roát cuïc laäp naêng laäp sôû, laäp hieän laäp trí, laäp phaûi laäp quaáy, phieàn toaùi laêng xaêng chaúng theå ñöôïc thoaùt. Do ñoù Toå Phaät ra ñôøi, chæ laø daïy oâng döùt heát tri kieán, ñaùnh tan döùt saïch khoâng coøn maûy may. Laïi noùi: Laøm sao heát. Ngay ñaây maø vaùch nuùi buoâng tay, boû caû thaân maïng, boû caû thaáy nghe hieåu bieát, boû caû Boà-ñeà Nieát-baøn chaân nhö giaûi thoaùt, hoaëc tònh hoaëc ueá moät luùc boû heát, khieán giaùo saïch laøu laøu saùng rôõ rôõ. Töï nhieân moät nghe ngaøn ngoä. Töø ñoù ngay ñaây maø thöøa ñöông, xem laïi choã duïng cuûa Phaät toå cuøng mình khoâng hai khoâng khaùc. Cho ñeán trong chôï buùa oàn aøo, moïi ngöôøi mua baùn ñoåi chaùc, cho ñeán gioù huù chim hoùt, ñeàu cuøng mình khoâng khaùc. Sau ñoù Phaät cuøng chuùng sinh laø moät, phieàn naõo cuøng

Boà-ñeà laø moät, taâm cuøng caûnh laø moät, saùng vaø toái laø moät, phaûi vaø quaáy laø moät, cho ñeán ngaøn sai vaïn khaùc ñeàu laø moät thì môùi coù theå khuaáy soâng daøi thaønh söõa, bieán ñaïi ñòa thaønh vaøng roøng. Ñeàu nhoài thaønh moät khoái, maø moät cuõng chaúng laäp. Roài sau môùi ñi laø ñi, ngoài laø ngoài maëc aùo laø maëc aùo, aên côm laø aên côm. Nhö göông saùng ôû treân ñaøi, Hoà ñeán hieän Hoà, Haùn ñeán hieän Haùn. Tröôùc chaúng tính toaùn maø tuøy choã thaáy thaønh. Do ñoù vaïn duyeân ñeán nhanh maø chaúng khuaáy roái thaàn, ngaøn ñoái ñaùp laï maø khoâng lo nghó. Ñaây haù laø tri kieán caïn côït cuûa theá gian maø coù theå löôøng bieát ñöôïc. Ñaây cho ñeán dieäu nhaân duyeân, keû hoïc ñaïo hoaëc möôøi naêm hoaëc hai möôi naêm chuyeân taâm nhaát yù coøn thaáu chaúng ñöôïc. Hoaëc coù ngöôøi vöøa nghe lieàn hieåu, hoaëc coù ngöôøi khoâng thaày maø töï ngoä. Ñaõ töï chaúng theå ngoä cuõng laïi chöôùng ngaïi ngöôøi khaùc chaúng ñöôïc. Trong ñoù só ñaïi phu raát khoù vì theo vieäc ñôøi cöïc nhoïc phuïc vuï quoác gia, do ñoù ngoä nhaäp hôi khoù. Song ngöôøi ñöôïc ôû phaàn thöôïng cuûa mình voán khoâng khaùc. Neáu ngöôøi chöa theå lieãu phaûi caàn caên taùnh lanh lôïi, höôùng döôùi goùt chaân mình maø xem xeùt, moät nghe lieàn roõ. Nhö Lyù Phuïc Maõ löu yù Toå noùi cuøng, Döông Vaên Coâng laø baïn. Maët trôøi chieàu ñaõ xeá boùng. Sau thaáy Thaïch Moân Töø Chieáu Thieàn sö, nhaân ñoù keâu raèng: Ñöôøng Phoøng Nho Töôùng coâng hoûi Kính Sôn Quoác Nhaát Thieàn sö raèng: Ñaïi ñaïo Toå sö yù chæ roát raùo nhö theá naøo?

Kính Sôn noùi: Ñaây laø vieäc cuûa Ñaïi tröôïng phu, khoâng phaûi choã Töôùng coâng laøm ñöôïc. Lyù nghe lieàn ñaïi ngoä. Beøn noùi tuïng raèng: Hoïc ñaïo phaûi ngöôøi saét, tay ñeå vaøo taâm maø phaùn xeùt, thaúng ñeán Voâ thöôïng Boà-ñeà, taát caû thò phi ñeàu chaúng quaûn, noùi ñöôïc chaúng ngaïi kyø ñaëc. Laïi nhö ra laøm soaùi vaøo laøm töôùng maø an hang ñònh nghieäp deïp tröø baïo loaïn, ñaâu khoâng phaûi laø Tröôïng phu ö? Maø Kính Sôn vì sao noùi ñaây laø vieäc cuûa Ñaïi tröôïng phu khoâng phaûi choã Töôùng coâng laøm ñöôïc. Phaûi bieát moät ñöôøng höôùng thöôïng maûy may chaúng dung. Do ñoù Ñoäng Sôn noùi: Thaáy Phaät thaáy toå xem nhö keû thuø môùi coù phaàn tham hoïc. Chæ nhö Phaät toå laøm thaày moïi ngöôøi, laøm choã nöông töïa cho taát caû moïi ngöôøi. Vì sao noùi xem nhö keû thuø. OÂng laïi noùi: Nhö theá naøo laø vieäc cuûa Ñaïi tröôïng phu? Caàn phaûi khoâng nhôø ngöôøi phaân xöû, khoâng bò ngöôøi baét nhoát, khoâng cho ngöôøi troùi buoäc, thoaùt khoûi raäp theo khuoân cuõ, rieâng khoâng moät beø baïn, hieân ngang ñöôøng hoaøng rieâng böôùc ôû ba coõi thoâng minh thaáu thoaùt, khoâng duïc khoâng nöông töïa, ñöôïc ñaïi töï taïi, ñeàu khoâng maûy may tình giaûi Phaät phaùp, nhö ngu nhö daïi, nhö goã nhö ñaù, chaúng phaân Nam Baéc, chaúng luaän laïnh noùng, muø muø mòt mòt, traêm thöù chaúng laøm, traêm thöù chaúng hieåu. Song trong buïng thì traøn ñaày, gaëp vieäc thì

maét nhìn thaáu ñaùo, khoâng coù vieäc gì chaúng saùng, cho ñeán caâu lôøi ngöôøi xöa ngaøn sai vaïn khaùc moät luùc lieàn thaáu trieät. Neáu nhö ngöôøi khoâng ñeán ñöôïc choã naøy thì phaûi ñöôïc höôùng vaøo tuùi coát ñoång töø cao ñeán thaáp vì ngöôøi khaùc ñi. Nhö ngaøy xöa Vi Ñòch Töôùng coâng ra traán nhaäm Töông Döông, cai trò raát ñoäc aùc, keû ngoã nghòch ñeàu gieát heát. Nhaân ñoïc kinh Quaùn AÂm coù choã nghi. Moät hoâm hoïc vôùi Töû Ngoïc Sôn Ñaïo Thoâng Thieàn sö, beøn hoûi raèng: Nhö theá naøo laø gioù lôùn thoåi thuyeàn troâi vaøo nöôùc quyû La-saùt. Thieàn sö Töû Ngoïc beøn lôùn tieáng baûo: Vu Ñòch keû laøm khaùch, hoûi vieäc aáy laøm gì?

Vu nghe noùi raát giaän. Thieàn sö Töû Ngoïc baûo: Ñaáy laø gioù ñen thoåi thuyeàn troâi vaøo nöôùc quyû La-saùt ñoù.

Vu nghe thì chôït tænh. OÂng laïi noùi: OÂng hoûi Töû Ngoïc vieäc aáy vì sao ñaùp nhö theá? Ñaáy môùi phaùt voâ minh caên baûn, hieän tieàn tieän tay vì oâng chæ ra, chaúng ngaïi cao thuû. Song chaúng baèng ñöông thôøi chaúng tieâu ñöôïc lôøi sau, töø ngöôøi khaùc maø caét laøm hai ñoaïn, töùc coù chuùt hôi thôû cuûa naïp Taêng aáy, khi vì noù ñieåm phaù thì cuõng laø thuaän tay xoa naén. Ñaïi phaøm tieáp ngöôøi coù ba thöù cô. Neáu ngöôøi cô thöù nhaát laø nhö vöøa noùi Vu Ñòch laøm khaùch, oâng hoûi vieäc aáy laøm gì? Töùc khoâng coù phöông tieän, chæ laø maát nghóa lyù khoù noùi hieåu. Neáu ôû ngay ñoù maø thöøa ñöông chaúng caàn luaän baøn thì cuøng vôùi “caây baùch tröôùc saân, ba caân meø, moät hoùp uoáng heát nöôùc Taây giang” gioáng nhau khoâng khaùc. Do ñoù noùi: Noùi ra maø chaúng ñoaùi hoaøi ñeán laø sai, nhöng neáu suy löôøng nghó baøn thì kieáp naøo môùi ngoä. Chæ caàn baûo oâng ngay ñoù maø hieåu - Neáu laø ngöôøi ôû cô thöù hai thì laïi deã, chæ caàn ñaët caâu hoûi. Nhö noùi Vu Ñòch laøm khaùch, oâng hoûi vieäc aáy laøm gì? Ñaây laø phaùt voâ minh caên baûn, khieán voâ minh hieän baøy roài tuøy tay maø phaù. Neáu laø ngöôøi cô thöù ba, thì chaúng khoûi duøng phöông tieän laïi phaûi giaûi thích. Nhö noùi Vu Ñòch laøm khaùch lieàn laø buoâng boû gioù ñen thoåi thuyeàn. Vu Ñòch neáu giaän thì laø La-saùt hieän tieàn. Thieàn sö Töû Ngoïc noùi chính laø gioù ñen thoåi thuyeàn, haù chaúng phaûi laø Quaùn AÂm xuaát hieän. Ñaây laø rôi coû chuù giaûi, laøm muø maét ngöôøi, phaù dieät gioáng Hoà. Neáu laø naïp Taêng chaân chaùnh thì ngay ñaây phaûi deïp boû. Haù chaúng thaáy noùi: Noù tham hoaït cuù, chaúng tham töû cuù, treân hoaït cuù maø noùi ñöôïc thì cuøng Phaät toå laøm thaày. Nhö Lyù Vaïn Quyeån hoûi Qui Toâng Hoøa thöôïng: “Nuùi Tu-di ñeå vaøo trong haït caûi thì chaúng hoûi, nhö theá naøo laø haït caûi ñeå vaøo nuùi Tu- di?” Toâng noùi: “Thaân oâng nhö caây döøa to, vaïn quyeån saùch chöùa ôû ñaâu?” Laõo giaø Qui Toâng bình thöôøng luoân moät caây gaäy ñaùnh Phaät ñaùnh Toå. Khi Lyù Vaïn Quyeån hoûi thæ chaúng khoûi cong vaïy thuaän theo tình ngöôøi maø buoâng ra moät tuyeán ñöôøng. Song choã duøng noù cuõng chæ laø daïy oâng

ngay ñaây maø caét ngang. Sau trong chuùng khoâng ngöôøi bieát. Lieàn noùi haït caûi laø taâm, Tu-di laø vaïn quyeån, boû vaøo trong taâm sao khoâng ñöôïc. Phaät phaùp neáu chæ nhö ñaây sao ñeán ngaøy nay. Laïi nhö Baøng cö só hoûi Maõ Ñaïi sö raèng: Chaúng cuøng vaïn phaùp laøm baïn ñoù laø ngöôøi naøo? Maõ Toå Ñaïi sö noùi: Ñôïi oâng moät hôùp uoáng heát nöôùc Taây giang, ta seõ noùi cho oâng nghe. Baøng cö só cuoái cuøng ñaïi ngoä. Noùi tuïng raèng:

*Möôøi phöông ñoàng tuï hoäi, Ngöôøi ngöôøi hoïc voâ vi, Ñaây laø tuyeån Phaät ñöôøng, Taâm khoâng thi ñaäu veà.*

Tuïng naøy cuøng ñeà muïc “Moät hoùp uoáng heát nöôùc Taây giang” haù töøng böùc eùp nhau. Ñaõ chaúng noùi mieäng, laïi khoâng noùi nöôùc chæ noùi: Taâm “khoâng thi ñaäu” veà. Laïi hoûi: Theá naøo laø taâm khoâng? Thì chæ noùi: OÂng phaûi quaáy, ñöôïc maát, saùng toái, saéc khoâng sum-la vaïn töôïng moät luùc dung hoäi veà lyù moät vaø lyù moät cuõng khoâng, thì sau môùi coù chuùt thuù höôùng. Sôn Taêng ñeâm nay chaúng tieác lôøi leõ vì oâng moät luùc noùi heát. Lieàn vì moïi ngöôøi noùi baøi keä ngaén: Toå Phaät rieâng truyeàn cô höôùng thöôïng, aùnh ñieän chôùp, aùnh chôùp ñaù löûa gaëp chaúng suoát, rieâng cho caùc caên ngöôøi thoaùt laï, kieám baùu kim cöông ngay ñoù caét ngang.

Sö noùi: Ñaïo cho ngoä ñaït, phaùp lìa thaáy nghe, ngay ñoù maø thöøa ñöông, lieàn khoâng coù caùi thöù hai. Ñaây cuõng laø luùc naøy cong vaïy choã ñöa tay, neáu laø boån phaän söï thì laïi chaúng theá. Do ñoù noùi: Khi oâng chöa nhaûy khoûi thuyeàn thì cuõng ñaùnh cho ba möôi gaäy. Nhö ñaây thì ngaøn daëm vaïn daëm moät luùc queùt saïch. Vì sao? Vì phaûi bieát phaàn thöôïng ngöôøi aáy ñeàu coù nöôùc röûa chaúng ñöôïc, gioù thoåi chaúng vaøo, trong vaét traéng tinh töøng gioït, Toå Phaät chaúng theå ñeán, Ma ngoaïi chaúng theå vaøo, queùt saïch heát chöùc vuï quan troïng, chaúng thoâng phaøm Thaùnh. Neáu heát caû ñaïi ñòa coû caây röøng raäm hoùa heát thaønh naïp Taêng ñeàu ñaët traêm ngaøn caâu hoûi thì chaúng tieâu moät ñaùp. Baûo ñeàu nuoát tieáng uoáng khí maét tröøng mieängcaâm maø nay vieäc chaúng ñöôïc, laïi khoâng thaáy maø thaáy, khoâng noùi maø noùi cuøng caùc ngöôøi khaùc thoâng caùi thôøi tieát aáy. Chæ nhö ñeàu laø phaàn thöôïng cuûa moïi ngöôøi, treân ñeán döôùi ñi ñaõ laø möôøi phaàn hieän thaønh. Caùc oâng coøn thieáu soùt caùi gì laïi ñeán ngöôøi khaùc maø tìm. Do ñoù Huyeàn Sa noùi: Ngoài beân raù côm buoâng tay, hoûi ngöôøi tìm aên uoáng. Chæ vì töø voâ thuûy kieáp ñeán nay neùm maët trôøi ôû nhaø ngöôøi khaùc ñaõ laâu quay löng vôùi boån phaän mình, höôùng theo caûnh giôùi saùu traàn voïng töôûng luaân hoài chaúng chòu hoài quang phaûn chieáu cam chòu laøm haïng haï löu. Neáu coù theå ñuû Thöôïng caên lôïi trí, trôû veà nguoàn coäi nhö vieäc naøy thì saùng rôõ xöa nay,

döùt heát tri kieán queùt saïch möôøi phöông khoâng coøn luaân chuyeån, môùi coù phaàn noùi naêng. Maø nay phaûi laø ñoåi caùi xöông ñaàu thì môùi thaáy ñöôïc choã moät khoái naøy. Neáu chöa bieát ñöôïc choã moät khoái naøy thì phaûi hieåu vieäc beân Phaät toå.

Hoûi: Moät ñaùp möôøi hieåu khoâng dính daùng. Phaûi bieát chö Phaät ra ñôøi chæ laø chöùng minh moät khoái ñieàn ñòa. Toå sö Taây Truùc ñeán cuõng laø naém chöùc moät khoái ñieàn ñòa. Do ñoù Tieân sö gaëp Baïch Vaân Sö oâng moät caùi nhìn thaáu suoát. Laïi laøm baøi tuïng raèng:

*Sôn tieàn nhaát phieán nhaøn ñieàn ñòa Xoa thuû ñinh ninh vaán Toå oâng*

*Kyû ñoä maõi lai töï maïi*

*Vi laân tuøng truùc daãn thanh phong.*

(Tröôùc nuùi khoâng khoái nhaøn, voøng tay aáp uùng hoûi Toå oâng, maáy phen baùn ñi roài mua laïi, vì thöông tuøng truùc daãn gioù maùt). Caùc ngöôøi coù töøng hieåu ñoù chöa? Phaûi laø höôùng vaøo moät khoái ñieàn ñòa maø saïch laøu laøu, saùng rôõ thì môùi coù theå vaøo ñöôïc.

# PHOÅ THUYEÁT

Thaép höông phoå thuyeát.

Sö daïy chuùng raèng: Chæ caùi aáy lieàn thöøa ñöông ñöôïc, nhö trôøi che ñaát chôû. Laïi chaúng thieáu moät ñaàu loâng. Cuõng khoâng coù kieán giaûi thöù hai. Neáu caû voâ bieân bieån höông thuûy, khaép nôi khaép choán moät luùc xuyeân qua loã muõi laïi chaúng rôi vaøo choã khaùc. Neáu hoaëc suy löôøng baøn luaän thì lieàn khoâng dính daùng. Do ñoù noùi: Moät nieäm chaúng sinh bôø meù tröôùc sau döùt heát töùc goïi laø Phaät. Neáu noù dính vôùi suy löôøng tính toaùn phaân coù naêng sôû, thaønh hieåu bieát thì caùch xa ngaøn daëm vaïn daëm. Döôùi cöûa Toå sö daïy thaúng thaáy phaûi thaät thaáy, ngoä phaûi thaät ngoä, chöùng phaûi thaät chöùng. Moïi ngöôøi ñeàu coù moät taùnh linh dieäu. Xaùc thaät maø luaän vöøa bò ñaùnh goõ thì lieàn tay chaân quôø quaïng, laøm sao thaáy ñöôïc, laøm sao thaàn tin ñöôïc thaáu, döôùi ñaùy thuøng chaûy ra. Chæ vì töø kieáp voâ thuûy ñeán nay voïng töôûng daãy ñaày, chæ ôû trong caùc caûnh giôùi traàn voán chöa töøng ñaët chaân ñeán Boån ñòa phong quang maø thaáy saùng baûn lai dieän muïc. Neáu laø ngöôøi chaân thaät thì ngay ñaây maø thöøa ñöông, hieåu roõ sinh voán chaúng sinh, bieát roõ töû voán chaúng cheát, höôùng veà choã chaúng sinh chaúng töû, ngaøn Thaùnh ñeå maét nhìn chaúng thaáy, ngaøn tay ñaïi bi ñöa leân khoâng ñöôïc. Maø nay huynh ñeä neáu hay phaûn chieáu laïi khoâng coù ngöôøi thöù hai laïi chaúng ñôïi sôn Taêng hai laàn boá thí, chaúng tieác lôøi leõ duøng phöông phaùp giaùo hoùa, huoáng laø quaêng caùt neùm ñaát, noùi taâm noùi taùnh. Chöa khoûi rôi vaøo baûy, taùm tröôùc maët maø

löøa doái nhau. Haù chaúng thaáy Phaù Taùo Ñoïa Hoøa thöôïng nghe mieáu xöa coù yeâu nghieäp, lieàn daãn möôøi taùm ñeä töû vaøo nuùi xem thì toaøn khoâng thaàn töôùng gì caû, chæ thaáy ba gian nhaø troáng vaø moät nhoùm beáp loø baèng ñaát. Beøn laáy gaäy ñaäp naùt baûo raèng: Caùc ngöôi do buøn ñaát hoïp thaønh, linh töø ñaâu laïi, Thaùnh töø ñaâu khôûi. Thì caùc beáp loø aáy suïp aøo xuoáng. Phaù Taùo Ñoïa noùi: Phaù neø! Phaù neø! Suïp ñoå ñi! Suïp ñoå ñi! Chaúng bieát (ñoát) giaáy tieàn. Sau coù thaàn nhaân ra noùi: Con laø Thaàn Taùo, nhôø Sö noùi cho phaùp voâ sinh ñaõ ñöôïc sinh leân trôøi. Roài leã taï maø ñi. Möôøi taùm ngöôøi ñeä töû beøn baïch Sö raèng: Chuùng con töø laâu tham vaán haàu haï Hoøa thöôïng maø chaúng töøng nghe ñöôïc chæ baøy phaùp voâ sinh. Nay Thaàn Taùo naøy sao may maén ñöôïc Hoøa thöôïng noùi cho nghe. Phaù Taùo Ñoïa noùi: Ta chæ noùi vôùi oâng aáy laø caùc ngöôi voán laø buøn ñaát ngoùi gaïch hoïp thaønh, linh töø ñaâu laïi, Thaùnh töø ñaâu khôûi thì hoï ñeàu ñaûnh leã. Phaù Taùo Ñoïa noùi: Phaù neø! Phaù neø! Suïp ñi! Suïp ñi! Thì möôøi taùm ngöôøi ñeä töû ñeàu tænh ngoä. Chæ nhö Sôn Taêng nay ñöa phaát töû leân hoûi: Cuøng vôùi Phaù Taùo Ñoïa laø ñoàng hay khaùc. Lieàn noùi: Phaù neø! Phaù neø! Suïp ñi! Suïp ñi! Neáu cuõng thaáy ñöôïc, chaúng chæ khoâng coâ phuï Phaù Taùo Ñoïa Hoøa thöôïng maø cuõng chaúng coâ phuï caùc Toå sö töø tröôùc. Neáu cuõng chaúng thaáy thì chaúng chæ coâ phuï Phaù Taùo Ñoïa Hoøa thöôïng maø cuõng coâ phuï caû mình. Phaûi bieát coù vieäc naøy chaúng töø ngöôøi khaùc maø ñöôïc. Do ñoù noùi: Linh töø ñaâu ñeán, Thaùnh töø ñaâu khôûi. Chæ nhö moïi ngöôøi thaáy thaân naøy töø huyeát khí cha meï maø thaønh, neáu ôû trong ñoù bieát ñöôïc linh minh dieäu taùnh, thì hoaëc phaøm hoaëc Thaùnh tìm yù caên oâng roát chaúng theå ñöôïc. Chính vì trong khoâng coù thaáy nghe hieåu bieát, ngoaøi khoâng coù nuùi soâng ñaïi ñòa, taàm thöôøng maø maëc aùo aên côm khoâng coù gì laø kyø ñaëc caû. Do ñoù noùi: Neáu ta höôùng veà nuùi ñao, thì nuùi ñao töï gaõy suïp, neáu ta höôùng veà ñòa nguïc, thì ñòa nguïc töï tieâu tan. Môùi bieát coù linh thoâng nhö theá, coù töï taïi nhö theá. Chæ nhö nay thieàn Taêng gia sao chaúng hoài quang phaûn chieáu maø thaáu suoát lôøi daïy ñi treân cuõng chöa saùng ñöôïc thì laïi höôùng veà ba goác rui haï xuoáng baûy thöôùc tröôùc ñôn, im laëng maø nghieân cöùu laáy. Chaúng thaáy Vaân Moân Ñaïi sö noùi. OÂng laïi boùi Ñoâng boùi Taây boãng nhieân boùi ñaây cuõng baát ñònh. Neáu cuõng ñaùnh môû kho taøng cuûa mình ra, chôû gia taøi cuûa mình ra maø cöùu giuùp cho taát caû. Noùi raèng: Voïng töôûng töø voâ thuûy khoâng coøn coät chaët, haù chaúng vui sao?

Laõo Taêng hoâm qua bò beänh noùng soát haønh haï muoán cheát. Moät hoâm

thaáy ñöôøng tröôùc toái ñen mòt muø ñeàu chaúng bieát ñi ñaâu. Roài ñöôïc soáng laïi, beøn sôï vieäc soáng cheát, môùi phaùt taâm ñi haønh cöôùc, tìm hoïc vôùi ñaïi Thieän tri thöùc hieåu roõ vieäc naøy. Tröôùc ñeán Ñaïi Qui maø tham vôùi Chaân Nhö Hoøa thöôïng, troïn ngaøy ngoài im quay maët vaøo vaùch, ñem coâng aùn

cuûa ngöôøi xöa xem laïi. Ñöôïc moät naêm boãng coù chuùt tænh. Song chæ laø nhaän ñöôïc caùi chieâu chieâu linh linh, laøm keû ñaày tôù, chæ höôùng vaøo thaân boán ñaïi maø ñoäng duïng. Neáu bò ngöôøi ñaùnh goõ thì gioáng nhö khoâng choã thaáy. Chæ vì traàn giaûi thoaùt choân thieàn ñaïo ñaày buïng. ÔÛ treân Phaät phaùp xem thì coù, ôû treân theá phaùp xem thì khoâng. Sau ñeán choã cuûa Baïch Vaân Laõo sö bò oâng aáy noùi: OÂng ñeàu khoâng thaáy choã. Töø ñaây khoâng coù phaàn nhai nuoát, beøn buoàn raàu maø töø taï ra ñi, trong taâm coøn noåi nghi troïn khoâng an laïc. Laïi thöa vôùi Baïch Vaân xin tham laïi vôùi Tieân sö, lieàn khieán laøm thò giaû. Moät hoâm boãng coù Quan vieân hoûi ñaïo. Tieân sö noùi: Quan nhaân chaúng thaáy Tieåu Dieãm Thi choác choác goïi con haàu Tieåu Ngoïc voán khoâng coù vieäc vì, chæ caàn ngöôøi baïn tình ngoaøi bôø raøo nghe ñöôïc tieáng mình. Quan nhaân vaãn chöa hieåu. Laõo Taêng nghe ñöôïc boãng nhieân ñaäp vôõ thuøng sôn, nhìn vaøo döôùi goùt chaân maø thaáy ñöôïc, voán chaúng do ngöôøi khaùc môùi tin ñöôïc trong trôøi ñaát trong vuõ truï coù moät vaät baùu bí maät trong Hình sôn. Cho ñeán chö Phaät ba ñôøi, Toå sö Taây Truùc ñeán ñeàu chæ daïy ngöôøi saùng moät vieäc naøy. Neáu cuõng chöa bieát, chæ laøm caùc hieåu bieát trôïn maét nhöôùng maøy. Voán chaúng bieát aán leân con maét thaáy hoa ñoám, toäi traïng ñeo goâng, laøm sao töøng coù ñöôïc an laïc töï taïi. Nhö moät ñieåm tuyeát treân loø hoàng. Neáu ñaù ñaäp phaù hoaëc ñaùnh hoaëc heùt taát caû ñeàu ñöôïc. Song hoaøn toaøn chaúng laøm kieán giaûi naøy thì môùi coù theå buoâng boû nhaân ngaõ gaùnh vaùc oâng muoân ngaøn thoâi döùt, môùi coù theå sinh töû laøm sao maø chaúng ñöôïc. Cuõng phaûi laø thaät ñeán choã aáy môùi ñöôïc. Neáu thaät ñeán ñaây thì coù theå ñeà xöôùng nhaân duyeân lôùn, kieán laäp phaùp traøng, cuøng moïi ngöôøi maø nhoå ñinh thaùo choát côûi môû troùi coät. Nhö theá maø baûo roõ ngaøn ngöôøi vaïn ngöôøi. Nhö chim caùnh vaøng vaøo bieån nuoát roàng, nhö caùc Boà-taùt vaøo bieån sinh töû maø moø vôùt chuùng sinh, boû leân bôø Boà-ñeà. Môùi coù theå moät neâu thì taát caû ñeàu neâu, moät lieãu taát caû ñeàu lieãu. Coù khi moät tieáng heùt nhö kieám baùu kim cöông vöông, coù khi moät heùt nhö sö töû ngoài xoåm, coù khi moät heùt nhö saøo doø boùng coû, coù luùc moät heùt chaúng coù taùc duïng moät tieáng heùt, môùi coù theå gieát cheát hay cöùu soáng, töï do boá trí laâm thôøi, baûo raèng ta laø Phaùp vöông ñoái vôùi caùc phaùp ñöôïc töï taïi. Moïi ngöôøi ñaõ laø ñaép y, mang baùt, tham vaán caùc baäc tri thöùc khaép nôi, trong loøng töï coù cuûa baùu voâ giaù, môùi ñeán trong choã ñoù maø tham hoïc. Tieân sö thöôøng noùi: Chôù hoïc thieàn vôùi bình löu ly, nheï nhaøng bò ngöôøi ñuïng thì beå ra traêm maûnh. Khi tham phaûi tham thieàn ngoaøi da vôùi laäu töû, maëc tình leân ñænh nuùi cao maø ñaùnh xuoáng cuõng chaúng bò thöông toån gì. Kieáp hoûa höøng höïc ta ñaây cuõng chaúng bò tieâu hoaïi. Neáu laø boån phaän keû taùc gia bò heo choù caén tay chaân buoâng xuoáng chaát choàng leân nhau, möôøi naêm hai möôi naêm maø quaûn

SOÁ 1997 - VIEÂN NGOÄ PHAÄT QUAÛ THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 13 197

laáy, nhoài thaønh moät khoái. Haõy laøm nhö theá ñeå ñöôïc rieâng thoaùt ñi. Phaûi laø ngöôøi nhaäp löu môùi bieát vieäc nhö theá.