NHÂN THIÊN NHÃN MỤC

# QUYỂN 4

**TOÂNG QUY NGÖÔÕNG**

Sö huùy Linh Höïu, ngaøi hoï Trieäu ôû Tröôøng kheâ Phöôùc chaâu, ñaéc phaùp giôùi vôùi ngaøi Baù Tröôïng Hoaøi Haûi. Ban ñaàu Ngaøi ñeán Ñaïi Quy aên traùi, uoáng nöôùc khe, hôn möôøi naêm môùi ñöôïc cuøng ngaøi Ngöôõng Sôn Tueä Tòch Thieàn sö, chaán höng toâng ñaïo, neân caùc phöông goïi Ngaøi laø toâng Quy Ngöôõng.

# BA LOAÏI SINH

Sö noùi vôùi Ngöôõng Sôn raèng: Ta duøng göông trí laøm toâng yeáu, ñöa ra ba loaïi sinh. Ñoù laø:

* Töôûng sinh.
* Töôùng sinh.
* Löu chuù sinh.

Trong kinh Laêng-nghieâm noùi: Töôûng sinh laø traàn, bò thöùc tình laøm caáu ueá, caû hai ñeàu lìa, thì phaùp nhaõn cuûa oâng öùng thôøi trong saùng, taïi sao khoâng thaønh Voâ thöôïng tri giaùc.

Töôûng sinh töùc taâm hay suy nghó taïp loaïn. Töôùùng sinh töùc caûnh bò suy nghó roõ raøng.

Löu chuù vi teá ñeàu bò traàn caáu, neáu coù theå saïch heát môùi ñöôïc töï

taïi.

Sau coù vò taêng hoûi ngaøi Thanh Phaät Trung Thieàn sö: Theá naøo laø Töôûng sinh?

Trung Thieàn sö noùi: Thoû ngaém traêng. Theá naøo laø Töôùng sinh?

Trung Thieàn sö noùi: Sôn haø ñaïi ñòa. Theá naøo laø löu chuù sinh?

Trung Thieàn sö noùi: Voâ giaùn ñoaïn.

**BAØI TUÏNG TÖÔÛNG SINH** (cuûa Thaïch Phaät)

*AÂm thaàm ñi ngöôøi ñôøi khoâng bieát Trong aáy ñaõ ñi nhieàu neûo*

*Nhö ngoïn ñeøn chaùy lung linh giöõa hö khoâng Voäi vaøng veà ñeán sôùm laø chaäm.*

# TÖÔÙNG SINH

*Phaùp khoâng moät mình sinh maø nöông caûnh sinh Maûy may chöa heát beøn troäi hôn*

*Hoài quang moät tieáng ñoäng laïi trôû veà*

*Thanh vaéng naèm moäng boãng nghe hai maét saùng.*

# LÖU CHUÙ SINH

*Traàn traàn thanh saéc roõ khoâng cuøng Khoâng lìa ngaøy nay trong nhaät duïng Kim toûa huyeàn quang coù theå caét ñoaïn Trôû veà coá höông mau nhö gioù.*

# KHÔÛI NHAÂN VIEÂN TÖÔÙNG

Laøm vieân töôùng: Ban ñaàu ôû Nam döông Trung Quoác Sö ñem trao cho thò giaû Ñam Nguyeân, Nguyeân vaâng theo saám kyù truyeàn ñeán Ngöôõng Sôn, beøn goïi laø toâng phong Quy Ngöôõng.

Nguõ Phong Löông Hoøa thöôïng ôû Minh chaâu, thöôøng chia ra naêm möôi coâng aùn.

Minh Giaùo tung Thieàn sö, laø baøi töïa khen caùi ñeïp cuûa ñaïo Löông Hoøa thöôïng noùi, toång coäng coù saùu teân. Nghóa laø: Vieân töôùng, aùm cô, nghóa haûi, töï haûi, yù ngöõ vaø maëc luaän. Ñam Nguyeân noùi vôùi Ngöôõng Sôn: Quoác Sö truyeàn vieân töôùng cho sau ñôøi Toå sö, chín möôi baûy caâu, trao cho laõo taêng Quoác sö luùc thò tòch, laïi noùi toâi raèng: Sau khi ta dieät ñoä ba möôi naêm, ôû phöông Nam coù moät Sa-di, ñeán xieån döông ñaïo ñaây, truyeàn trao thöù lôùp, khoâng ñeå ñoaïn tuyeät, ta bieát roõ saám kyù ñaây laø ôû nôi oâng, ta nay giao phoù cho oâng, oâng phaûi phuïng trì. Ngaøi Ngöôõng Sôn ñöôïc roài beøn ñoát saám kyù.

Ñam Nguyeân moät hoâm noùi vôùi Ngöôõng Sôn raèng: Ñeán choã truyeàn vieân töôùng, phaûi bí maät thaâm saâu.

Ngöôõng Sôn noùi: Ñoát roài.

Ñam Nguyeân noùi: Ñaây laø chuû Toå truyeàn nhau ñeán ñaây, sao ñoát

ñi.

Ngöôõng Sôn noùi: OÂng vöøa xem roài bieát yù kia, nhöng duïng môùi

ñöôïc khoâng chaáp boån vaäy.

Ñam Nguyeân noùi: Trao cho oâng lieàn ñöôïc, ngöôøi ñeán nhö theá

naøo?

Ngöôõng Sôn ñaùp: Hoøa thöôïng muoán cheùp laïi moät boån. Ngöôõng Sôn beøn cheùp laïi trình leân, khoâng sai khaùc moät chuùt.

Ñam Nguyeân moät hoâm thöôïng ñöôøng, ngaøi Ngöôõng Sôn ra giöõa

chuùng laøm töôùng troøn, laáy tay nhaác leân laøm trình theá, laïi chaáp tay ñöùng. Ñam Nguyeân duøng hai tay giao nhau laøm chæ baøy. Ngöôõng Sôn ñeán tröôùc ba böôùc, laøm theá ngöôøi nöõ laïy, Ñam Nguyeân gaät ñaàu, Ngöôõng Sôn lieàn leã baùi, ñaây chính laø vieân töôùng ñaõ töï khôûi.

# AÙM CÔ

Ngaøi Ngöôõng Sôn ñích thaân ñeán choã Ñam Nguyeân, trao chín möôi baûy moùn vieân töôùng, sau ôû choã Quy Sôn, nhaân töôùng troøn ñaây ñoán ngoä, sau coù ngöôøi noùi: Chö Phaät maät aán ñaâu deã noùi sao?

Laïi noùi: Ta ôû choã Ñam Nguyeân ñaéc theå, ôû choã Quy Sôn ñaéc duïng noùi: Cha con hôïp cô, neân coù vieân töôùng ñaây, so saùnh bieän roõ vaøi ñieàu, hoaëc hoïa töôùng ?? Môùi bieát yù, hoaëc töôùng ?? Môùi ñoaït yù, hoaëc hoïa töôùng

?? Môùi baèng loøng, hoaëc hoïa töôùng troøn môùi chaáp nhaän ngöôøi khaùc thaáy yù, hoaëc hoïa töôùng troøn ??, hoaëc chaám hoaëc phaù, hoaëc neùm ñi, hoaëc naâng leân, ñeàu laø thôøi tieát nhaân duyeân vöøa coù vieân töôùng, lieàn coù khaùch chuû, chuû sinh saùt tung ñoaït cô quan nhaõn muïc aån hieän quyeàn thaät, beøn vaøo ñaát Lòch nghæ ngôi, hoaëc luùc raûnh roãi Sö laøm vieäc, bieän caùi khoù thay ñoåi cô phong, chæ quyù ñöông nhaân ñaïi duïng hieän tieàn.

Moät hoâm coù phaïm taêng ñeán tham kieán Ngöôõng Sôn veõ leân ñaát töôùng troøn ñaây chæ baøy, vò taêng ñeán tröôùc laøm theâm töôùng troøn ?? Roài laáy chaân xoùa ñi, Ngöôõng Sôn dang hai tay, vò taêng phaát tay aùo ñi lieàn.

Ngöôõng Sôn nhaém maét ngoài, coù vò taêng leùn ñeán ñöùng beân Sö, Ngöôõng Sôn môû maét thaáy, beøn veõ treân ñaát töôùng troøn ?? Coá yù chæ baøy vò taêng aáy, vò taêng khoâng noùi.

# NGHÓA HAÛI

Ngöôõng Sôn ôû chuøa Quaùn AÂm Hoàng Chaâu, sau böõa aên chaùo ñeán ngoài thieàn, coù vò taêng ñeán leã baùi, Ngöôõng Sôn khoâng ngoù.

Taêng hoûi Ngöôõng Sôn: Bieát chöõ chaêng? Ngöôõng Sôn noùi: Tuøy phaàn.

Vò taêng ñi quanh beân phaûi moät voøng, laø chöõ gì? Ngöôõng Sôn veõ treân ñaát chöõ thaäp.

Vò taêng laïi ñi quanh moät voøng beân traùi, laø chöõ gì? Ngöôõng Sôn beøn ñoåi thaønh möôøi chöõ vaïn ??.

Vò taêng laïi veõ töôùng troøn duøng hai tay naâng leân, nhö theá Tu-la ñôõ maët trôøi maët traêng roài noùi laø chöõ gì?

Ngöôõng Sôn veõ töôùng ?? Ñeå ñoái. Vò taêng beøn laøm theá raát yeáu.

Ngöôõng Sôn noùi: Ñuùng vaäy! ñuùng vaäy! ñaây laø chö Phaät ñaõ hoä nieäm, oâng ñaõ nhö vaäy, ta cuõng nhö vaäy, kheùo töï hoä trì.

Laønh thay! laønh thay! vò taêng leã taï roài nöông hö khoâng maø ñi. Luùc baáy giôø coù moät ngöôøi noùi: Traûi qua naêm ngaøy sau hoûi Ngöôõng

Sôn.

Ngöôõng Sôn noùi: OÂng laïi thaáy chaêng?

Ngöôøi noùi: Thaáy ra khoûi cöûa nöông hö khoâng maø ñi.

Ngöôõng Sôn noùi: Ñaây laø La-haùn Taây Thieân, ñaëc bieät ñeán thaêm doø

toâng chæ cuûa ta.

Ngöôøi noùi: Moã giaùp tuy thaáy caùc thöù Tam-muoäi ñaây, khoâng bieän roõ ñöôïc lyù aáy.

Ngöôõng Sôn noùi: Ta laáy nghóa giaûi thích cho oâng, ñaây laø taùm thöù Tam-muoäi, giaùc haûi bieán thaønh nghóa haûi, theå ñoàng teân khaùc. Nhöng nghóa ñaây hôïp laïi coù nhaân, coù quaû, töùc thôøi, khaùc thôøi, toång bieät khoâng lìa aån thaân Tam-muoäi.

Hoøa thöôïng Nguõ Quan Lieãu Ngoä cuøng vôùi Ngöôõng Sôn laäp huyeàn hoûi huyeàn ñaùng töôùng ?? Ñaây caû hoøm röông ngaên che, cuõng goïi laø nöûa thaùng ñôïi töôùng troøn. Neáu ñem töôùng ñaây hoûi vieäc ñoù, laïi ñem nöûa thaùng ñeå ñoái ñaùp.

Ngöôõng Sôn beøn noùi: Caû hoøm ngaên che.

Ñaùp do ngaên che hoøm, neân noùi hoøm ngaên che töông xöùng, do hieän töôùng traêng troøn. ?? Ñaây goïi laø oâm ngoïc caàu soi töôùng, neáu ñem töôùng ñaây ñeán hoûi, töùc ôû trong aáy vieát chöõ gì ñeå ñaùp, töôùng ñaây goïi ñoù tìm göông toát.

Ñaùp laø bieát ngoïc xuoáng tay, ?? Ñaây goïi laø daãn vaøo, töông tuïc. Laïi ñem töôùng ñaây ñeán hoûi, chæ ôû boán chöõ ?? (khö) theâm chöõ nhaân (??) Ñeå ñaùp, beøn hoûi daãn vaøo. Ñaùp daét tieáp.

Ngöôøi noùi: Tieáp tuïc thaønh töôùng ñoà baùu. ?? Ñaây goïi laø ñaõ thaønh töôùng ñoà baùu. Neáu ñem töôùng ñaây ñeán hoûi, chæ ôû trong vieát chöõ ?? (thoå hoaëc ñoä) ñeå ñaùp. ?? Ñaây goïi laø töôùng chæ cuûa huyeàn aán, rieâng vöôït qua caùc töôùng, khoâng chaáp yù giaùo sôû nhieáp. Neáu laø raát lanh lôïi, thì ñoái dieän phaàn hoï suy nghó, thì khoâng thaáy.

Tam Toå noùi: Sai moät haøo ly caùch xa trôøi ñaát, neáu khoâng ñuû chaùnh nhaõn, ñaâu coù theå hieän roõ ñaây ñöôïc, nhö oâng troâng mong nghe ñaøn caàm cuûa Baù Nha, nhö Ñeà-baø hieåu töôùng ngaøi Long Thoï, duï nhö gaø aáp tröùng thoát traùc gioáng nhau, trí ñoän noâng caïn, heát khoù lieàn saùng, nhö muø thaáy saéc maø chuyeån laàm.

# BIEÄN ROÕ ÑEÄ BAÙT THÖÙC

?? Ñaây laø chuùng sinh, ñeàu coù saùu thöùc, theâm moät thöùc khoâng goïi laø baûy thöùc, thöùc khoâng ñöôïc goïi laø ñeä baùt thöùc, cuõng goïi laø taùm vò vöông töû, cuõng goïi laø baùt giaûi thoaùt, cuõng goïi laø baùt tröôïng phu, toång coäng coù ba möôi hai töôùng, ñaây laø quaû töôùng nhaân trí baùo ñaùp, cuõng goïi laø baùt thöùc, thöùc thöù baûy thöù taùm khoâng lìa nhau, neân ñeán laøm tieân phong, ñi laø roát sau, cho ñeán suy tìm quaù khöù, phan duyeân hieän taïi, suy nghó vò lai, ba teá saùu thoâ, naêm yù, saùu nhieãm, baûy thöùc, phaân kia phaân ñaây phaân phaûi phaân traùi, baùt A-laïi-da thöùc goïi laø Baïch tònh thöùc, voán khoâng coù tì veát, khoâng Phaät khoâng chuùng sinh, khoâng nhaân cuõng khoâng ngaõ.

Coå ñöùc noùi: Laïi-da Baïch tònh voán khoâng ngu, ba teá phaân thôøi coù saùu thoâ.

Noùi Ba teá, Saùu thoâ thaáy ôû toâng moân sau trong taïp luïc sau boán trí ñeä thaát maït-na. Taùm muoân boán ngaøn töø ñaây maø coù, ñaïi thieân sa giôùi laøm phaøm phu, taâm moäng raøng buoäc voán chaúng phaûi coù, maét beänh hoa ñoám hö khoâng bieát laø khoâng, troû baøn tay thaønh möôøi ñieàu thieän, y nhieân xích thuûy ñöôïc huyeàn ngoä, trong nhaân thöù saùu thöù baûy chuyeån, thöù naêm thöù taùm quaû vò vieân maõn, thöùc thöù saùu chuyeån thaønh Dieäu quaùn saùt trí. Traùi laïi quaùn thöùc thöù taùm thaønh Baát ñoäng trí, roãng khoâng khoâng coù trong ngoaøi goïi laø Ñaïi vieân caûnh trí (323), töùc moät theå. Bình ñaúng taùnh trí laø hieäu chung. Duøng Dieäu quaùn saùt trí thaâu nhieáp saùu caên, saùu traàn, saùu thöùc, möôøi taùm giôùi nhaãn ñeán taùm muoân boán ngaøn traàn lao, chuyeån thaønh Sôû taùc trí, chung quy veà Ñaïi vieân caûnh trí, töùc moät theå. Ñeä nguõ thöùc chính laø kyù trí thöùc chuyeån Thaønh sôû taùc trí, Thaønh sôû taùc trí chuyeån nhaäp Dieäu quaùn saùt trí, Dieäu quaùn saùt trí chuyeån nhaäp Bình ñaúng taùnh trí, Bình ñaúng taùnh trí chuyeån nhaäp Ñaïi vieân caûnh trí, töùc moät theå, laø toân sö cuûa oâng.

Neáu coù ngöôøi vaán naïn naêng chuyeån, töùc chuyeån thöùc ôû ñaâu. Trong kinh Laêng-giaø noùi: Phaät raên ngaøi Ñaïi Hueä: Ñaàu ñeâm giöõa ñeâm sau ñeâm, thöôøng duøng Dieäu quaùn saùt trí, phaûi saïch hieän doøng, thöùc chuyeån saùu caên Thaønh sôû taùc trí, nhö khi ngöûa tay khoâng neân uùp tay ôû ñaâu, cuõng nhö baêng khi thaønh nöôùc baát töùc coù khaùc, neân noùi: Phieàn naõo töùc Boà-ñeà. Caên

cöù hai boä luaän Baùch phaùp duy thöùc, chæ laáy nghóa kia, khoâng chaáp ngoân cuù. Luïc Toå Ñaïi sö noùi keä raèng:

*Ñaïi vieân caûnh trí taùnh thanh tònh Bình ñaúng taùnh trí taùnh voâ voâ Dieäu quaùn saùt trí chaáp khoâng coâng Thaønh sôû taùc trí ñoàng vieân caûnh.*

Thöùc thöù naêm thöù saùu thöù baûy quaû nhaân chuyeån, nhöng chuyeån teân thöùc khoâng thaät taùnh. Neáu ôû choã chuyeån khoâng löu tònh, phoàn höng haèng ôû na-daø ñònh (saâu dieäu baûy bình nhaân ñòa chuyeån naêm thaønh taùm trong ñaïi quaû vieân).

# NGÖÔÕNG SÔN LAÂM CHUNG PHOÙ PHAÙP KEÄ

*Moät hai hai ba oâng*

*Bình thöôøng maét laïi ngöôùc xem Hai mieäng khoâng coù moät löôõi Ñaây laø toâng chæ cuûa ta.*

# LONG ÑAØM TRÍ DIEÃN LAØM BOÁN BAØI TUÏNG

*Moät hai hai ba oâng*

*Chöõ ngöu gioù maùt maùt thoåi Phaät ñeán coù theå khoâng ñeán Ngöôøi beøn tranh kyû cöông. Bình thöôøng maét laïi ngöôùc xem Con chaùu laïi coù khaùc*

*Chöa bieän roõ ñaàu moâi Ra cöûa ñeàu maát lôïi.*

*Hai mieäng khoâng moät löôõi Thoâi thoâi khoâng caàn noùi Taêng Taây Thieân laïi ñeán Chim ruøa keâu laøm ba ba. Ñaây laø toâng chæ cuûa ta, Caát tieáng laûi nhaûi*

*Caûnh trí xuaát hieän ba ñôøi Thoåi ñeán ñaïi phong döøng.*

# TAM NHIEÂN ÑAÊNG

Tam Nhieân Ñaêng trong luïc cuûa Taøo Sôn, chaúng phaûi Ngöôõng Sôn noùi, maø Taøo Sôn noùi.

Tröôùc nhieân ñaêng coù hai loaïi:

1. Chöa bieát coù laø ñoàng vôùi loaïi söõa cuûa maùu huyeát.
2. Bieát coù cuõng nhö luùc yù chöa naåy maàm, môùi ñöôïc boån vaät, ñaây goïi laø tröôùc nhieân ñaêng.

Moät loaïi bieát coù, qua laïi noùi naêng, thò phi thanh sinh, cuõng khoâng thuoäc veà chaùnh chieáu duïng, cuõng khoâng ñöôïc ghi nhôù, ñoàng loaïi vôùi söõa cuûa maùu huyeát, laø tieát loä beân söï, ñaây goïi laø sau nhieân ñaêng, chính laø vieäc ba ñôøi heát, trong ngoaøi tình vong, ñöôïc voâ giaùn ñoaïn, ñaây môùi ñöôïc chaùnh nhaân nhieân ñaêng, beøn noùi ñöôïc ghi nhôù (ñaây noùi thaáy söï uyeån toå ñình ñaõ thaâu ôû toâng Quy Ngöôõng tröôùc khoâng muoán thay ñoåi).

# BAØI TUÏNG COÅ ÑÖÙC

*Giaûi haïnh phaân minh chaâu ñi voøng quanh Chöa theå thoaùt heát bao nhieâu naïn*

*Nhö bình roùt nöôùc khoâng rôi rôùt*

*Caùch bieån gioù aùnh saùng laïnh nguû nhìn (Tröôùc nhieân ñaêng).*

*Khoâng thaáy minh chaâu thaáy ñi voøng quanh Trôøi ñeïp yeân tónh ñeâm toái daøy ñaëc*

*Xöa nay möôøi ñôøi khoâng theâm bôùt Ñöa leân ñaàu traâu ñeå treân ñuoâi (Chaùnh nhieân ñaêng).*

*Hoûi choã phaân minh ñaùp choã thaân Traàn traàn saùt saùt ñeàu gaëp oâng*

*Moät tieáng ngoaøi chim vaøng nuùi xanh Chieám ñoaït phong quang laøm chuû ngöôøi (sau nhieân ñaêng).*

**NGÖÕ TAM CHIEÁU** (Höông Nghieâm)

*Taâm nghó mieäng môû caùch nuùi soâng Tòch nhieân khoâng noùi cuõng bò traùch Co duoãi khoâng cuøng laïi khoâng heát Cuoán laïi tuyeät tích ñaõ thaønh nhieàu (Chieáu boån lai).*

*Baát ñoäng nhö nhö muoân söï döùt Ñaàm trong suoát ñaùy chöa töøng chaûy*

*Trong aáy chaùnh nieäm thöôøng töông tuïc Thieân taâm traêng saùng thaâu heát maây muø*

*(Tòch chieáu)*

*Trong boán oai khoâng töøng thieáu*

*Xöa nay luùc ban ñaàu khoâng giaùn ñoaïn Ñòa nguïc thieân ñöôøng khoâng bieán ñoåi Xuaân ñeán döông lieãu xanh nhö boû (Thöôøng chieáu).*

# MOÂN ÑÌNH QUY NGÖÔÕNG

Toâng Quy Ngöôõng, cha töø con hieáu, leänh treân döôùi nghe theo, oâng muoán aên côm ta laïi cho canh, oâng muoán qua soâng, ta laïi choáng thuyeàn, caùch nuùi thaáy khoùi, laïi bieát laø löûa, caùch töôùng thaáy söøng, laïi bieát laø traâu.

Quy Sôn moät hoâm môøi khaép haùi traø, keá tieáp noùi vôùi Ngöôõng Sôn raèng: “Suoát ngaøy chæ nghe tieáng oâng khoâng thaáy hình oâng”

Ngöôõng Sôn: Rung caây traø.

Quy Sôn noùi: OÂng chæ ñöôïc duïng maø khoâng ñöôïc theå. Ngöôõng Sôn noùi: Hoøa thöôïng nhe theá naøo?

Sö im laëng hoài laâu.

Ngöôõng Sôn noùi: Hoøa thöôïng chæ ñöôïc theå maø khoâng ñöôïc duïng.

Quy Sôn noùi: Tha oâng ba möôi gaäy, nhaãn ñeán Ngöôõng Sôn qua nöôùc. Höông Nghieâm ñieåm traø, ñaåy taø veït goã ra laøm toïa cuï, caém caùi xeûng ñöùng ñöa xeûng ñi, ñaïi khaùi toâng phong cuûa Quy Ngöôõng, neâu duyeân roõ duïng boû cô ñaéc theå, khoâng qua ñöôïc ñaây, muoán thaáy Quy Ngöôõng nhö theá, traêng laën ñaàm khoâng in boùng, maây ra khoûi nuùi coù aùo.

**YEÁU QUYEÁT** (Sôn Ñöôøng Thuaàn)

Ngaøi Quy Ngöôõng ôû Giang taây tham cöùu toâng ñaây, chæ nhaân böôi tro löûa maø khai ngoä, laïi thaáy phaùt hieän ñaàu cuûi khoâ, ñaù ngöôïc tònh bình, phaàn nhieàu ñöôïc ôû Quy Sôn, khieán ñöôïc ñaát luùc ra ôû gieáng, ñaïi cô phaán chaán rung ôû meù cöûa, caém caùi xeûng xuoáng, khoâng ngaïi soá ngöôøi phaân minh, ñaåy goái ñaàu ra, chính laø vieäc treân duøng muõi kieám, ñuû caâu bôø nguy hieåm, coù cô hoå sa vaøo hoá, ñaïi thieàn Phaät, cuøng vôùi boán gieàng moái khieán thöïc haønh coù caên cöù.

Kinh Nieát-baøn goïi chung laø maø thuyeát, quyù oâng maét saùng, thaàm hôïp vôùi caên cô, dung hoøa caûnh trí, trong vieân töôùng, quyù ñaïi gia xöôùng hoøa, voán ôû moäng hôn thaàn thoâng Thu Töû, ñaët hoâng vieát chöõ, maø ñaàu söøng choùt voùt, suy nghieäm ngöôøi trong nhaø, maø löng sö töû beû lìa töø cuù tuyeät baùch phi, moät duøi ñaäp naùt, coù hai mieäng khoâng coù moät löôõi, chín

khuùc chaâu thoâng, ñöông cô phaûi hieän toâng keá hoaïch, vì raát nhieàu ngöôøi noâng caïn, ñaïo truyeàn ngaøn xöa goïi laø chaán ñoäng hai nuùi. Tuy nhieân nhaùnh phaùi nguoàn doøng xa lìa, ai thaáy chaân quy nghieãm nhieân, ñaây laø toâng phong cuûa Quy Ngöôõng.

# BAØI TUÏNG CÖÔNG TOÂNG CUÛA COÅ ÑÖÙC

Baùn vaøng phaûi gaëp ngöôøi mua vaøng,

Traû giaù coù cao thaáp ñeàu khoâng lieân quan, Chæ hoàng hai sôïi xuyeân bieån nuùi,

Hoà trong vaïn khoaûnh chaám sao. Trong voøng aån hieän boû goái ngoïc, Treân chieáu vuoâng troøn phuûi buïi traàn,

Thieân quan xoay chuyeån dôøi ñoåi nhaø cöûa, Ai chòu nuoát tieáng phaùt ra Taàn to lôùn.

# TOÂNG PHAÙP NHAÕN

Sö huùy Vaên Ích con hoï Loã ôû Dö Haøng, ñaéc phaùp vôùi Chöông Chaâu La-haùn Saâm Thieàn sö, ban ñaàu ôû Suøng Thoï Vuõ Chaâu, keá ñeán ôû Thanh Löông Kieán Khang, chaán höng ñaïo Tuyeát Phong huyeàn sa, lyù sau chuû sau, Thuïy laø Ñaïi Phaùp Nhaõn Thieàn sö.

Moät gioït nöôùc Taøo Nguyeân, khoâng nhö vaäy y vò thöù truï thì toâng ta kyø ñaëc höng thaïnh, chuoâng vaøng döôùi haøm naøo, ngöôøi hieåu ñöôïc, ba coõi duy taâm, muoân phaùp duy thöùc Phaùp Nhaõn ñaây ñaõ laäp cöông toâng vaäy.

# SAÙU NGHÓA TÖÔÙNG HOA NGHIEÂM

Saùu nghóa töôùng ñaây, neân moät maø goàm thaâu, treân moãi moãi phaùp, coù saùu nghóa ñaây. trong kinh laø haøng Sô ñòa Boà-taùt noùi.

# BAØI TUÏNG SAÙU NGHÓA TÖÔÙNG

*Saùu nghóa töôùng Hoa Nghieâm, Trong caùi ñoøng laïi coù khaùc, Khaùc hoaëc khaùc vôùi ñoàng,*

*Hoaøn toaøn chaúng phaûi yù cuûa chö Phaät. YÙ cuûa chö Phaät toång bieät,*

*Ñaâu töøng coù ñoàng dò,*

*Trong thaân naêm töû luùc nhaäp ñònh, Trong thaân ngöôøi nöõ khoâng ñeå yù, Khoâng ñeå yù vaïn töôïng,*

*Roõ raøng khoâng coù lyù söï.*

# LUAÄN SAÙU NGHÓA TÖÔÙNG HOA NGHIEÂM

Neáu muoán roát raùo khoûi ñoaïn chaáp thöôøng kieán bieân kieán taø kieán, phaûi roõ saùu moân nghóa töôùng Hoa Nghieâm, thì môùi coù theå truï phaùp ra laøm, töï vong naêng sôû, tuøy duyeân ñoänh tònh khoâng ngaïi coù khoâng, ñuû ñaïi toång trì, roát raùo khoâng loãi.

Saùu nghóa töôùng ñaây laø bieän roõ phaùp theá gian, töï taïi voâ ngaïi, chaùnh duyeân hieån khôûi, lyù voâ phaân bieät. Neáu chaáp thieän, ñöôïc bieát moân toång trì, khoâng rôi vaøo caùc chaáp, khoâng theå boû moät laáy moät, song laäp song vong, tuy toång ñoàng thôøi röôøm raø phaùt khôûi khoâng coù, maëc duø ñaày ñuû sai bieät, vaéng laëng chaúng phaûi khoâng, khoâng theå duøng taâm bieát phaùp giôùi, khoâng coù vaên toång bieät, caên cöù trong bieån quaû, tuyeät yù chæ thaønh hoaïi, nay y nhaân moân trí chieáu, coå ñöùc ñaïi khaùi duøng duï.

Saùu töôùng:

1. Toång
2. Bieät
3. Ñoàng
4. Dò
5. Thaønh
6. Hoaïi.

Toång töôùng: Thí nhö moät nhaø laø toång töôùng, rui v.v… laø bieät töôùng, rui v.v… laø caùc duyeân hoøa hôïp laøm nhaø, ñeàu khoâng traùi nhau, chaúng phaûi laøm vaät khaùc, neân goïi laø töôùng ñoàng, rui v.v… caùc duyeân, qua laïi laãn nhau, moãi moãi khoâng ñoàng goïi laø dò töôùng, rui v.v… caùc duyeân, moät vaø nhieàu töôùng thaønh goïi laø thaønh töôùng, rui v.v… caùc duyeân ñeàu truï töï phaùp voán khoâng khôûi, neân goïi laø töôùng hoaïi, thì bieát chaân nhö xuaát theá gian bao goàm caùc phaùp ñöôïc ñöôïc teân chung, hay sinh caùc duyeân thaønh hieäu rieâng, moãi phaùp ñeàu ñoàng laø ñoàng töôùng, tuøy töôùng khoâng ñoàng xöng laø dò moân, kieán laäp caûnh giôùi cho neân xöng thaønh, töï vò baát ñoäng maø thaønh hoaïi.

Laïi noùi:

1. Toång töôùng, moät hôïp nhieàu ñöùc.
2. Bieät töôùng, vì nhieàu ñöùc chaúng phaûi moät.
3. Ñoàng töôùng, vì nhieàu nghóa khoâng traùi nhau.
4. Dò töôùng, vì nhieàu nghóa khoâng gioáng nhau.
5. Thaønh töôùng, vì do caùc nghóa duyeân khôûi ñaây thaønh.
6. Hoaïi töôùng, caùc duyeân ñeàu truï töï taùnh khoâng lay ñoäng.

Saùu töôùng nghóa treân ñaây, laø trong haøng Sô ñòa Boà-taùt, quaùn thoâng taát caû phaùp moân theá gian, hay nhaäp vaøo toâng phaùp giôùi, khoâng rôi vaøo

chaáp ñoaïn thöôøng. Neáu moät beà rieâng theo haïnh vò maø traùi toâng, hoaëc moät beà ñoàng, maát tieán tu maø traàm tònh, cho neân moãi vò töùc ngoâi vò Phaät roõ raøng, lôùp lôùp reøn luyeän boån vò baát ñoäng, ñaây thì ñoàng dò ñeàu ñoàng, lyù söï khoâng sai, nhaân quaû khoâng thieáu, meâ ngoä hoaøn toaøn sai khaùc, muoán luaän veà ñaïi chæ, saùu töôùng laïi ñoàng trong moäng qua soâng. Neáu öôùc veà chaùnh toâng, haøng thaäp ñòa cuõng nhö daáu chim bay giöõa hö khoâng. Neáu öôùc veà vieân tu, thì ñoaïn hoaëc ñoái trò taäp khí, chaúng phaûi khoâng coù lyù haïnh giuùp nhau, thieáu moät khoâng theå ñöôïc. Theá neân ngaøi Phoå Hieàn duøng haïnh hoäi lyù, moân caên baûn khoâng boû, thaáy trong toâng caûnh luïc.

# TÖÙC VAÄT KHEÁ THAÀN

*Caàn caàu coâng thaéng tích,*

*Lyù kheá hôïp vôùi ngöôøi xöa ñoàng, Ñoàng ñaéc dieäu choã naøo?*

*Khe tuøng gioù Taây baéc.*

# CHÆ BAØY CAÊN CÔ

*Ta coù moät lôøi,*

*Thieân thöôïng nhaân gian, Neáu cuõng khoâng hieåu, Duyeân xanh nuùi xanh.*

# TREÂN ÑAÛNH TYØ-LÖ

*Nhaát chaân goàm thaâu khoâng ñöôïc, Muoân loaïi khoâng theå bao goàm, Con muoãi moïc söøng,*

*Caù chaïch leân Nguõ Ñaøi.*

# TRÖÔÙC CÖÛA CA-DIEÁP

*Thaáy maët hieän roõ raøng Toaøn cô khoâng che giaáu Chuøa döïng ngöôïc ñaàu saøo*

*Phuø Tang treân maët trôøi hoàng.*

# BA COÕI DUY TAÂM

*Ba coõi duy taâm muoân phaùp laéng trong Maâm voøng traâm xuyeán moät ñoàng vaøng Theàm saùng coû xanh töï saéc xuaân*

*Bôø caùch vaøng anh hoùt hay giöõa hö khoâng.*

# VAÏN PHAÙP DUY THÖÙC

*Khoâng töøng laäp coâng huaân xuaát theá Vaïn nöôùc vaên minh coû caây toát töôi Daõ Laõo khoâng bieát löïc Nghieâu Thuaán*

*?? ?? Ñaùnh troáng teá thaàn soâng.*

# TAÏNG

*Khoâng dôøi taát böôùc vöôït Haèng sa Ñòa nguïc thieân ñöôøng ñeàu moät nhaø Trong vò Phaät toå ñoaïn tieâu töùc*

*Naøo ngaïi thöôûng heát hoa Laïc Döông.*

# TOÂNG PHONG CUÛA THIEÀU QUOÁC SÖ

*Ñænh nuùi Thoâng huyeàn khoâng phaûi nhaân gian Ngoaøi taâm khoâng phaùp ñaày maét nuùi xanh.*

*Töø lieäu giaûn cuûa Thieàu Quoác Sö (Coå ñöùc, Baù Tröôïng)*

**NGHE NGHE** (Phoùng)

*Leùn nhaø môû khoùa vaøng Nhaøn böôùc döôùi cöûa tuøng*

*Daøy ñaëc toan khoâng coù loã saùo*

*Thoåi saùo Phöôïng hoaøng daïo maây (Coå ñöùc). Khi soâng thu caïn trong*

*Traêm coø hoøa theo ñaûo khoùi Laønh thay Quaùn Theá AÂm*

*Toaøn thaân vaøo coû hoang (Baù Tröôïng).*

**NGHE KHOÂNG NGHE** (thaâu)

*Tuøng xöa baøn Baùt-nhaõ*

*U tòch chim goïi chaân nhö Huoáng chi coù choã trôû veà chaân Tröôøng An haù ôû laâu.*

*Hieåu lôøi chaúng phaûi ngaøn löôõi Coù theå noùi haù laø tieáng*

*Khoâng bieát thöôøng hieån loä Ñaïo vöøa coù thieáu ñuû.*

**KHOÂNG NGHE NGHE** (minh)

*Döông ñieåu keâu tieáng nghen Hoa ñaøo nôû töôi cöôøi*

*Giaøy coù gaäy truùc xanh Troïn ngaøy töï boài hoài. Soùng sinh voán laø nöôùc*

*Taùnh khoâng theo vuoâng troøn Tröø khi ñoà vuoâng troøn*

*Ñeâm hoà toân voùc tieàn.*

# KHOÂNG NGHE KHOÂNG NGHE (aùm)

*Ñeâm traêng saùng gan maät Gioù tuøng xuyeân xöông soï Thoaùt nhieân ngoaøi thanh saéc Raát kî phaïm nguy ñaàu.*

*Lyù söï caû hai ñeàu vong Ngöôøi naøo daùm suy löôøng*

*Loân Coân nöôùc ñuïc khoâng gaëp khe hôû Khaép coõi khoâng töøng aån.*

# (325) PHAÙP NHAÕN MOÂN ÑÌNH

Toâng Phaùp Nhaõn, laáy töôùng teân nhoïn ñeå caâu yù hôïp cô , ban ñaàu thì thaät haïnh haïnh nhö vaäy, sau thì kích phaùt, laàn phuïc nhaân taâm, tröø boû tình giaûi, ñieàu cô thuaän vaät, gaït boû phai môø ngaên treä, caùc thöù cô duyeân, khoâng neâu roõ heát, quaùn xeùt ñaïi khaùi aáy, gia phong Phaùp Nhaõn, ñoái beänh cho thuoác, xeùt ñònh thaân oâng, tuøy theo caên khí aáy queùt tröø tình giaûi. Muoán thaáy Phaùp Nhaõn, nhaân tình döùt heát choã löu daáu tích, phaù nhaø theo giaùo boán töôùng khoâng.

**YEÁU QUYEÁT** (Sôn Ñöôøng Thuaàn)

Ñaïi Phaùp Nhaõn cuûa ngaøi Thanh Löông, thaønh Vöông Hoùa Thaïch Ñaàu, Thuù Minh Ñòa Taïng chæ, lieàn thaáy nhaø thôø toå Huyeàn Sa, boû muoân töôïng maø khoâng boû muoân töôïng, tröôùc noùi rieâng hieån baøy toaøn thaân, coù ñaàu sô tô khoâng coù ñaàu sô tô, trong caâu ñaõ thaàm truyeàn töï mình, taâm khoâng phaùp lieãu, tình heát chaáp tröø, ngay maûy traàn hieåu roõ raøng, bao goàm bieån caû, saùng suoát ñaïi ñòa, ñaàu laâu thöôøng lieân quan ñeán theá giôùi, loã muõi xuùc chaïm gia phong, lôùp lôùp Hoa taïng xen nhau, moãi moãi löôùi chaâu troøn saùng, cho ñeán phong kha nguyeät thöû, hieån loä chaân taâm, suoát xöa nay maø hieän thaønh, töùc Thaùnh phaøm thaønh moät moái, tieáng truyeàn ngoaøi bieån,

SOÁ 2006 - NHAÂN THIEÂN NHAÕN MUÏC, Quyeån 4 135

ñaïo ñaày trong vuõ truï, suy nghieäm roõ raøng tröôùc maét roõ raøng thaønh nhó thaïch vaãn coøn, laø toâng phong Phaùp Nhaõn ñaây.

# TUÏNG CÖÔNG TOÂNG CUÛA COÅ ÑÖÙC

*Moät ñieåm linh ñaøi saùng xöa nay, Söøng söõng to lôùn khoâng traàm ngaâm, Trong boùng sum laù xen nhau hieän, Tröôùc cöûa thaùnh saéc qua raát saâu.*

*AÙo haï maây hieän ngaøn nuùi xanh, Thu taøn gioù ñoâng chaïy muoân nhaø, Phaùp nhó mieân maät khoâng thieáu soùt, Thoåi ra caùc nôi hieäp baâu ao.*