TRUY MÔN CẢNH HUẤN

# QUYỂN 6

**VAÊN QUY KÍNH CUÛA THIEÀN SÖ TÖØ GIAÙC TOÂNG TRAÙCH ÔÛ CHUØA TRÖÔØNG LÖ**

OÂi! Ñoâi caønh queá ruõ che boùng maùt, moät ñoùa hoa nôû toûa höông thôm. Töø ñoù laäp ra tuøng laâm, choã quan troïng voán vì Taêng chuùng. Cho neân, vì chæ baøy cho Taêng chuùng neân coù Tröôûng laõo, vì tieâu bieåu nghi taéc cho chuùng Taêng neân ñaët ra chöùc thuû toïa, vì gaùnh vaùc coâng vieäc cho Taêng chuùng neân ñaët ra chöùc Giaùm vieän, vì ñieàu hoøa coâng vieäc cuûa Taêng chuùng neân ñaët ra chöùc Duy-na, vì cuùng döôøng vaät duïng cho Taêng chuùng neân ñaët ra chöùc Ñieån toïa, vì chuùng Taêng maø xuaát ra naïp vaøo neân ñaët ra chöùc Khoá ñaàu, vì chuùng Taêng maø laøm coâng vieäc neân ñaët ra chöùc Tröïc tueá, vì chuùng Taêng maø coi giöõ buùt möïc neân ñaët ra chöùc Thö traïng, vì chuùng Taêng maø giöõ gìn chaùnh giaùo neân ñaët chöùc Taïng chuû, vì chuùng Taêng maø tieáp röôùc ñaøn-vieät neân ñaët chöùc Tri khaùch, vì chuùng Taêng maø thöa môøi coâng vieäc neân ñaët ra chöùc Thò giaû, vì chuùng Taêng maø coi giöõ y baùt neân ñaët chöùc Lieâu chuû, vì chuùng Taêng maø cung caáp thuoác men neân ñaët ra chöùc Ñöôøng chuû, vì chuùng Taêng maø coi veà nöôùc noâi neân ñaët ra chöùc Duïc chuû Thuûy ñaàu, vì chuùng Taêng maø coi vieäc ngöøa laïnh neân ñaët ra chöùc Thaùn ñaàu Loâ ñaàu, vì chuùng Taêng maø coi veà vieäc khaát thöïc neân ñaët ra chöùc Nhai phöôøng Hoùa chuû, vì chuùng Taêng maø giöõ laøm vieäc nhoïc neân ñaët ra chöùc Vieân ñaàu, vì chuùng Taêng maø giuùp ñôõ sai baûo neân ñaët ra chöùc Tònh nhaân. Nhôø vaäy maø nhaân duyeân haønh ñaïo möôøi phaàn troïn ñuû, vaät duïng nuoâi thaân traêm veû saün ñuû, muoân vieäc khoâng lo, moät loøng vì ñaïo. Laø ñòa vò toân quyù trong theá gian soáng thanh nhaøn vöôït ngoaøi traàn luïy, thaät ñaùng vò voâ vi thanh tònh, chæ coù chuùng Taêng môùi laø toái thaéng. Nghó laïi coâng Ñöùc cuûa nhieàu ngöôøi, ñaâu khoâng bieát aân, baùo aân. Cho neân sôùm tham chieàu thænh chaúng boû phí taác boùng laø ñeå baùo aân baäc Tröôûng laõo. Toân ti coù thöù lôùp ñi ñöùng khoan thai, laø ñeå baùo aân vò Thuû toïa. Ngoaøi noi phaùp leänh, troâng giöõ khuoân pheùp, laø ñeå baùo aân vò Giaùm vieän. Saùu hoøa cuøng nhoùm, nhö nöôùc söõa hoøa nhau, laø ñeå baùo aân vò Duy na. Vì

thaønh töïu ñaïo nghieäp môùi nhaän côm naøy laø ñeå baùo aân vò Ñieån toïa. Yeân ôû choán taêng phoøng, tieác giöõ ñoà vaät, laø ñeå baùo aân vò Tröïc tueá. Vaät duïng cuûa Thöôøng truï maûy may khoâng xaâm phaïm laø ñeå baùo aân vò Khoá daàu, tay khoâng caàm buùt möïc, gaáp ruùt tu trì nhö cöùu löûa chaùy ñaàu, laø ñeå baùo aân vò Thö traïng. Saùng toû song cöûa, saïch seõ baøn ñoïc saùch, ñoïc kinh xöa ñeå soi roïi taâm mình, laø ñeå baùo aân vò Taïng chuû. AÅn che daáu veát khoâng theo vieäc ñaõ qua, laø ñeå baùo aân vò Tri khaùch. ÔÛ thì nhaát ñònh luoân coù maët, môøi thì nhaát ñònh ñeán tröôùc laø ñeå baùo aân vò Thò giaû. Moät bình, moät baùt ôû vôùi ñaïi chuùng, taâm vöõng nhö toøa nuùi, laø ñeå baùo aân vò Lieâu chuû. Thaø taâm chòu beänh khoå, chaùo thuoác tuøy nghi, laø ñeå baùo aân vò Ñöôøng chuû. Taém goäi giöõ im laëng, khoâng meâ môø nhaân cuûa nöôùc laø ñeå baùo aân vò Duïc chuû, Thuûy ñaàu. Nín lôøi khoanh tay, lui mình nhöôøng ngöôøi, laø ñeå baùo aân vò Thaùn ñaàu, Loâ ñaàu. Xeùt nghó ñöùc haïnh mình ñaày vôi maø nhaän cuùng, laø ñeå baùo aân vò Nhai phöôøng Hoùa chuû. Tính coâng nhieàu ít löôøng cuûa thí chuû ñem ñeán, laø ñeå baùo aân vò Vieân ñaàu - Ma ñaàu - Trang chuû. Roùt nöôùc, ñem theû, nhaän bieát xaáu hoå, laø ñeå baùo aân vò Tònh ñaàu, khoan dung laø ñeå deã theo, giaûn dò ñeå deã vieäc, laø ñeå baùo aân ngöôøi Tònh nhaân. Vì theá choán tuøng laâm ñaïo nghieäp ngaøy caøng ñoåi môùi. Ngöôøi caên khí baäc Thöôïng thì moät ñôøi laøm xong, ngöôøi caên cô baäc Trung thì ngaøy caøng nuoâi lôùn maàm Thaùnh, coøn nhöõng ngöôøi chöa toû ñöôïc nguoàn taâm thì trong töøng giôø cuõng chaúng luoáng boû, nhö theá môùi thaät laø ngoâi Taêng baûo, môùi laø ruoäng phöôùc toát cuûa theá gian. Gaàn thì laø röôøng beán cho ñôøi maït phaùp, roát raùo ñöôïc cöïc quaû roát raùo nhò nghieâm. Neáu tuøng laâm baát trò, baùnh xe phaùp chaúng thöôøng xoay ñoù laø do vò Tröôûng laõo chaúng vì Taêng chuùng. Ñoä löôïng dung tích chaúng roäng, taám loøng thöông chuùng chaúng ñaày, laø do vò Giaùm vieän chaúng baûo hoä Taêng chuùng. Ngöôøi tu haønh thì baát an, ngöôøi laøm roái thì chaúng ñi, ñoù laø vò Duy na khoâng laøm ñeïp loøng chuùng. Saùu vò chaúng tinh saïch, ba ñöùc khoâng giuùp ñuû, laø do vò Ñieån toïa khoâng coù loøng phuïng söï ñaïi chuùng. Phoøng lieâu chaúng söûa sang, ñoà vaät khoâng ñaày ñuû laø do vò Tröïc Tueá khoâng coù loøng laøm an vui ñaïi chuùng. Chöùa nhoùm thöôøng truï, giaûm khaéc Taêng chuùng laø do vò Khoá ñaàu chaúng coù loøng saên soùc chuùng. Thö traïng chaúng kheùo leùo, vaên töï bò hö raùch laø do vò Thö traïng chaúng söûa sang cho chuùng. Baøn gheá chaúng saïch, oàn aøo chaúng döùt laø do vò Taïng chuû khoâng coù loøng tieáp ñaõi chuùng. Leã maïc chaúng cung kính, toân ti maát thöù töï laø do vò Thò giaû chaúng vaâng meänh ñaïi chuùng. Ñaäp duõ (gaáp xeáp) chaúng sieâng chaêm, giöõ gìn khoâng caån thaän laø do vò Lieâu chuû khoâng bieát cö xöû vôùi chuùng. Khoâng raûnh roãi giuùp haàu, laøm naõo loaïn ngöôøi beänh, laø do vò Ñöôøng chuû khoâng coù loøng thöông xoùt chuùng. Nöôùc noùng chaúngñuû

duøng, laïnh noùng maát oai nghi, laø do vò Duïc thuû - Thuûy ñaàu khoâng quan taâm ñeán vieäc taém goäi cuûa chuùng Taêng. Tröôùc khoâng döï bò, khieán moïi ngöôøi bò ñoäng nieäm, laø do vò Loâ ñaàu, Thaùn ñaàu khoâng quan taâm ñeán vieäc hô söôûi cuûa ñaïi chuùng. Xeùt cuûa chaúng coâng taâm, baøy söùc chaúng heát loøng laø do vò Nhai phöôøng hoùa chuû khoâng thaät loøng cung caáp cho chuùng. Ñaát coù ñeå nhieàu hoa lôïi, maø ngöôøi khoâng coù troäm coâng lao laø do vò Vieân ñaàu, Ma ñaàu, Trang chuû khoâng coù loøng thay theá chuùng. Löôøi bieáng tröø boû, caùc duyeân chaúng ñuû laø do vò Tònh ñaàu khoâng coù loøng haàu haï ñaïi chuùng. Ñieàu ngaên caám chaúng döøng, ñieàu sai baûo chaúng ñi laø do Tònh nhaân khoâng coù taâm thuaän theo ñaïi chuùng.

Coøn nhö Taêng chuùng maø coi thöôøng sö tröôûng, khinh maïn phaùp moân, chaáp chaët caù tính, chaïy theo duyeân traàn, khoâng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Tröôûng laõo. Ngoài naèm laät ñaät, tôùi lui traùi pheùp, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Thuû toïa. Taâm yù khinh thöôøng luaät phaùp cuûa nhaø vua, chaúng ñoaùi hoaøi ñeán khuoân pheùp cuûa tuøng laâm, thì chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Giaùm vieän. Treân döôùi chaèng hoøa thuaän, coâng kích ñaáu tranh nhau, thì chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Duy na. Ham hoá thöùc aên ngon, cheâ bai thöùc aên dôû, thì chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Ñieån toïa. Cö xöû vaø thoï duïng khoâng bieát nghó ñeán ngöôøi duøng sau thì chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Tröïc tueá. Tham nhieàu lôïi döôõng, khoâng tieác cuûa thöôøng truï, thì chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Khoá ñaàu. Chuoäng giöõ buùt nghieân, rong ruoåi vaên chöôùng, thì chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Thö traïng. Löôøi boû vaên kinh, tìm xem ngoaïi ñieån, thì chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Taïng chuû. Vôùi theo keû tuïc, giao keát ngöôøi sang, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Trí khaùch. Soùt queân lôøi môøi thænh khieán Taêng chuùng chôø laâu, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Thò giaû. Vì lôïi ích cho mình maø laøm phöông haïi ngöôøi khaùc, bieáng nhaùc laøm vieäc, che giaáu lôïi döôõng, doái baûo laø ngöôøi khaùc troäm caép, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Lieâu chuû. Nhieàu haønh ñoäng töùc giaän, thieáu cöû chæ hoan hyû, khoâng thuaän theo vôùi duyeân beänh, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Ñöôøng chuû. Taém goäi khua boàn chaäu coù tieáng, duøng nöôùc khoâng deø xeûn, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Duïc chuû, Thuûy ñaàu. Chæ nghó lôïi ích cho baûn thaân ñöôïc aám aùp, laøm trôû ngaïi moïi ngöôøi, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Loâ ñaàu, Ma ñaàu, Trang chuû. Khaïc nhoå leân töôøng vaùch, böøa baõi khaép nôi, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Tònh ñaàu. Chuyeân chuoäng veû uy nghieâm beân ngoaøi, hoaøn toaøn khoâng kheùo daïy doã, chaúng phaûi laø vieäc laøm ñeå baùo aân vò Tònh nhaân.

Bôûi do, gioù cuoán ngaøn voøng maø coù choã chöa khaép heát. Vì vaäy, chæ caàn bieát boû ñieàu dôû, theo ñieàu hay, cuøng nhau laøm troøn nhieäm vuï cuûa ngöôøi xuaát gia laø quyù roài! Ñieàu mong moûi laø ôû trong hang sö töû phaûi trôû thaønh sö töû, nöông trong vöôøn chieân-ñaøn phaûi trôû neân chieân-ñaøn, khieán cho ñôøi naøy duø caùch sau naêm traêm naêm ñi nöõa cuõng ñöôïc thaáy laïi phaùp hoäi Linh sôn nhö thuôû naøo. Theá thì, phaùp moân höng thònh hay suy vong ñeàu do ôû taêng ñoà. Taêng-giaø laø ruoäng phöôùc quy kính neân phaûi toân troïng. Heã ngoâi Tam baûo ñöôïc toân troïng thì Phaät phaùp cuõng ñöôïc toân troïng, baèng ngöôïc laïi Taêng baûo bò khinh reû thì Phaät phaùp seõ bò khinh reû. Cho neân trong thieàn moân giöõ gìn ñaõ nghieâm tuùc, thì ngoaøi ñaøn tín loøng baûo hoä phaûi kính caån. Neáu vò chuû nhaân do vieäc côm chaùo moät khi caûm hoùa ñöôïc nhaø vua cuùng döôøng hay vò chaáp söï trong tuøng laâm tình côø ñöôïc ñaûm nhaän quyeàn töôùc, thì vò aáy cuõng thöôøng phaûi ñem loøng kính ngöôõng baïn cuøng tu, chöù khoâng neân caøn quaáy, töï caäy mình laø cao quyù roài sinh taâm baét naït Taêng chuùng. Neáu hoáng haùch, ngaïo maïn ñem vieäc tö traû cho vieäc coâng, thì haõy nhôù cho raèng, treân ñôøi naøy muoân vieäc ñeàu voâ thöôøng, ñaâu theå coøn maõi. Lôõ moät mai sa cô, thaát theá, ñaønh phaûi veà nöông vôùi chuùng Taêng thì chöøng ñoù coøn maët muõi naøo maø nhìn laïi nhau. Nhaân quaû khoâng bao giôø sai chaïy, e khoù maø quanh laùnh ñöôïc! Phaûi bieát Taêng-giaø laø haøng Phaät töû, phaûi ñöôïc öùng cuùng bình ñaúng, khoâng coù rieâng khaùc. Vì ñòa vò cuûa Taêng-giaø ñöôïc coõi trôøi, coõi ngöôøi thaûy ñeàu cung kính. Cho neân hai thôøi côm chaùo, leõ ra phaûi tinh thaønh ñaày ñuû, boán thöù caàn duøng cuùng döôøng ñöøng ñeå thieáu huït.

Hai ngaøn naêm di aám cuûa Ñöùc Theá Toân, vaãn coøn che chôû cho con chaùu muoân ñôøi, moät phaàn nhoû coâng ñöùc cuûa töôùng aùnh saùng sôïi loâng traéng, cuõng ñuû ñeå thoï duïng khoâng cuøng. Vì vaäy, chæ caàn phuïng söï chuùng Taêng chöù khoâng neân lo laéng thieáu huït. Taêng-giaø baát cöù laø Phaøm hay Thaùnh, ñeàu chung nhoùm hoïp möôøi phöông. Ñaõ noùi laø cuûa Chieâu-Ñeà, thì moïi ngöôøi ñeàu coù phaàn, ñaâu neân sinh taâm phaân bieät, khinh chaùn khaùch taêng. Chæ caàn nghæ qua lieâu ba hoâm trôû leân thì coù quyeàn trôû laïi, truï xöù aáy phaûi ñem heát leã maø giuùp ñôõ vaät caàn duøng. Ngöôøi ôû taïm tröôùc nhaø taêng, nghæ ngôi qua böõa thì truï xöù cuõng phaûi coù taâm bình ñaúng maø cuùng döôøng vaät duïng. Tuïc khaùch coøn troâng nom tieáp ñaõi, Taêng-giaø ñaâu nôõ chaúng bieát röôùc môøi. Neáu khoâng coù loøng nhoû heïp, thì töï coù phöôùc baùo voâ cuøng. Trong chuøa soáng hoøa hôïp, treân döôùi cuøng moät loøng, sinh hoaït qua laïi vôùi nhau lôõ coù ñieàu gì toát ñeïp hay xaáu dôû thì phaûi thay nhau maø che giaáu ñeå xaây döïng. Ñieàu dôû xaáu trong nhaø, ñöøng ñeå ngöôøi ngoaøi nghe bieát. Duø vaäy, ñoái vôùi vaán ñeà maëc duø khoâng bò toån thöông ñeán danh döï nhöng

roát raùo cuõng seõ giaûm ñi soá ñaøn-vieät chieâm ngöôõng! Ví nhö truøng trong thaân sö töû, töï aên thòt sö töû, chöù chaúng phaûi do ngoaïi ñaïo, thieân ma phaù hoaïi ñöôïc. Neáu muoán cho Toâng phong ñaïo phaùp khoâng suy ñoài, maët trôøi Phaät phaùp thöôøng saùng toû, höng thònh, choán Toå ñöôïc röïc rôõ, giuùp ñôõ Hoaøng trieàu ñöôïc Phaät hoùa, thì xin haõy laáy vaên naøy laøm göông soi ruøa nghieäm!

# BAØI CHAÂM QUY DAÏY CHUÙNG CUÛA THIEÀN SÖ TÖØ THUÏ

(baûn ôû chuøa Thoï voâ löôïng so vôùi vaên naøy coù choã hôi khaùc, nhöng yù chính thì ñoàng)

Trong tuøng laâm, nhöõng nghi thöùc haønh trì nhö khi thaêng ñöôøng, nieäm tuïng, ñoïc kinh, tieåu tham phaûi ñaùnh hieäu kieàn-chuøy nhoùm hôïp, ñaïi chuùng ñeán tröôùc. Duø laø haøng Thöôïng só du phöông cuõng phaûi giöõ gìn pheùp taéc beân mình, ñaâu neân coù nhöõng cöû chæ choáng traùi bieáng löôøi ñeán ñoãi phaûi bò ngöôøi khaùc kieåm ñieåm. Lôõ moät laàn coù theå thöù, chöù phaïm nöõa thì ñaâu ñöôïc thoâng qua! Neáu ngöôøi naøo khoâng nghó ñeán chaân phong cuûa Toå Baùch Tröôïng, thì chaéc chaén seõ ñöôïc neám söï quôû traùch cuûa Ngaøi Ñaàu Töû. Khi baûng chæ tònh vöøa treo, moïi ngöôøi phaûi giöõ yeân laëng. Duø laø luùc chöa treo baûng ñi nöõa, cuõng ñaâu ñöôïc pheùp cöôøi noùi töï do oàn aøo. Ñöùc Phaät xöa coù daïy: phaûi giöõ cöûa mieäng nhö kheùo giöõ mieäng mình. Trong möôøi hai giôø phaûi luoân luoân nín laëng, neáu khoâng thu nhieáp ba nghieäp trong phaïm vi giôùi luaät thì muoân ñieàu hoïa haïi seõ sinh ra luùc naøo maø ta cuõng khoâng hay bieát. Phaûi kheùo laøm quen vôùi phong thaùi cuûa ngaøi Loã toå, im mieäng treo treân vaùch. Trong thö phoøng cuûa mình, treân baøn phaûi thöôøng giöõ cho saïch seõ, chæ neân ñeå traùp höông vaên kinh, saùch thieàn coát saép ñaët sao cho ngay thaúng. Khoâng neân baøy ñeå nhöõng vaên töï theá tuïc, coøn caùc thöù caàn duøng nhö thuoác men, loø höông, v.v… thì neân caát goïn döôùi gaàm baøn. Nhöõng vieäc nhö tuïng kinh to aùt tieáng ngöôøi khaùc, nhoùm hoïp nhieàu ngöôøi noùi cöôøi aàm æ, ñöùng ngoài khoâng nghieâm trang, döïa vaøo baøn vaùch khinh deã ñaïi chuùng, luoáng chieám phaàn baøn, phôi ñoà che aùnh saùng nôi song cöûa, ñeàu laø nhöõng haønh ñoäng traùi vôùi luaät nghi, trong tuøng laâm ñaâu coù pheùp nhö theá. Luùc naøo cuõng phaûi ñoan chính thaân taâm, laëng leõ maø môû tìm, xeùt kyõ lôøi Phaät daïy, cho kheá hôïp nôi loøng daï, môùi khoâng luoáng uoång thôøi gian luùc môû kinh xem vaø môùi hieåu ñöôïc Thaùnh yù khi xem kinh. Thöôøng ngaøy caùc baïn ñaïo ngoài gaàn raát kî vieäc duïm ñaàu keà tai noùi chuyeän taïp. Khaùch khöùa thaêm nhau, theo leã khoâng traùnh khoûi, thì khi traø nöôùc vöøa xong, caâu chuyeän cuõng neân taïm döùt, ñöa nhau rôøi khoûi phoøng lieâu, khoâng neân ôû laâu trong chuùng. Neáu laø baïn ñaïo quen

xöa, thì neân ñöa nhau ra döôùi röøng beân suoái, ñöøng ñeå moïi ngöôøi bò dao ñoäng maát chaùnh nieäm, ñeàu laø vieäc taêng só khoâng ñöôïc laøm, neân ngoaëc xuoâi neùt buùt boû ñi. Trong giôø thoï trai phaûi tuyeät ñoái yeân laëng, sau böõa côm trôû veà lieâu, môùi ñöôïc cuøng nhau baøy toû lôøi thaêm hoûi, cho bieát thöù baäc Thöôïng, Trung, Haï toïa, phaûi giöõ leã cung kính laøm ñaàu. Neáu khoâng nhö theá chính laø haønh ñoäng khinh ngöôøi maïn mình. Sau giôø tham hoïc coù môû loàng laáy thöùc aên, phaûi thöa qua vò Tri lieâu bieát. Luùc ra môû saùo phaûi chuù yù ñôõ tay sau. Leân giöôøng ngoài thieàn khoâng ñöôïc ñeå thoøng aùo xuoáng ñaát. Cöû ñoäng, kinh haønh phaûi caát böôùc töø töø, khieán ngöôøi ñoäng nieäm ma chöôùng deã sinh, ñoäng mieäng chaûy vaøng nhaø mình coù vui gì. Nhöõng vieäc giaët y, may vaù phaûi ñeå sau giôø thoï trai, vieäc khoâng gaáp ruùt thì ñöøng ñeå cho ñaïo nghieäp bò quyùnh quaùng. Khoâng neân duøng nöôùc noùng giaët y, röûa maët. Ñöùng treân cao maø söûa giaày, gaén ñôn, leùn naáu aên rieâng, caát giaáu thöùc aên. Treân oâng truùc phaûi bieát chæ ñeå vaét ñoà saïch maø thoâi! Duøng baøn uûi phaûi xem luùc raûnh hay baän. Neáu ñeå rieâng moät nôi, e caûn trôû luùc ñaïi chuùng caàn duøng. Baäc Thaùnh xöa cuõng coù luùc vaù aùo ngaên laïnh nhöng may vaù roài thì thoâi, chöù ñaâu suoát ngaøy cöù giöõ vieäc may vaù. Vieäc naáu nöôùng chaâm traø luùc tieåu tham cuõng laø thònh leã cuûa tuøng laâm, cho neân phaûi ñôïi ñaïi chuùng nhoùm hoïp xong, môùi ñöôïc ngoài xuoáng. Muoán thu doïn baùt ñóa phaûi ñôïi moïi ngöôøi lui heát. Leùn giaáu traø vuïn, seõ bò keû baøng quan cheâ cöôøi. Xaù ngöôøi moät tay laø pheùp taéc gì? Coù lyù do khoâng ñeán hoïp phaûi baïch vôùi vò Tri lieâu. Duø laø luùc Tieåu tham ngoài uoáng traø, cuõng thöôøng phaûi coù maët khoâng ñöôïc laãn traùnh. Ngöôøi môùi ñeán tuøng laâm khi vaøo lieâu, phaûi giöõ taâm nhuùn nhöôøng. Chöa am töôøng pheùp taéc, neân thöa hoûi baäc kyø tuùc. Pheùp taéc moãi ñòa phöông ñeàu vì ngöôøi maø ñaët ra. Nhöõng vieäc nhö ñeå ñoà chieám choã, khoâng caàn phaûi laøm voäi, khoaûn ñaõi cho töû teá, töï nhieân ñöôïc yeân oån deã daøng. Vaøo lieâu naáu thöùc aên, voán laø vì moïi ngöôøi, taâm yù phaûi chí thaønh vaø traø nöôùc phaûi uoáng chung. Laøm xong vieäc phaûi ñeå laïi choã cuõ. Roùt duøng heát nöôùc noùng trong bình thì phaûi chaâm theâm. Luùc ñi daïo ngoaøi soâng nuùi, neáu coù baøn luaän ñieàu gì thì thöôøng giöõ theo giôùi luaät, môû mieäng nhö giöông cung, thoát lôøi nhö teân baén. Vieäc phaûi quaáy, phaåm chaát cuûa ngöôøi khaùc baøn noùi chuyeän tieàn baïc, côm gaïo, quôû gioù maéng möa, thì haõy coi chöøng tai vaùch maïch röøng, phaùp luaät chaúng coù phaân bieät thaân sô. Boãng choác mieäng hoá gaëp haïi, luùc ñoù môùi thaáy ñaàu nhoïn nhoâ haún ra. Heã gaëp luùc Traø-tyø caùc vong taêng, duø gaëp trôøi noùng hay möa ñeàu neân ñeán döï. Phaûi sinh taâm thöông xoùt, cuøng vaän taâm töø hoä nieäm, vì sôï ngöôøi soáng kia suoâng cheát uoång, mieäng trì kinh chuù, vai gaùnh cuûi khoâ chöù ñaâu neân ñieân roà buoâng tieáng noùi cöôøi. Y

baùt cuûa ngöôøi maát neáu coù coå xöôùng chia ñeàu voán vì deïp boû loøng tham cuûa moïi ngöôøi. Theá maø ngöôøi ñôøi sau khoâng hieåu laïi sinh loøng tham tieác troäm so ño toát xaáu leùn choïn löïa môùi cuõ. Xaáu thì xöôùng giaù chia ñeàu, toát thì caát laïi phaàn mình, nhö keû thöôøng daân buoân baùn, khoâng bieát traùch laïi mình, coøn cheâ khen maéc reû, khieán keû thöùc giaû baøng quan phaûi maéc côõ ñeán hoå ngöôi. Neáu laø baäc Haûo moân Thöôïng só hoaëc Thieàn vieän cao taêng coù nhaän mua ñi nöõa cuõng chæ vì ngöôøi maát maø keát duyeân ñoù thoâi. Nhö theá môùi khoâng bò ngöôøi soáng cheâ cöôøi. Sinh hoaït trong taêng ñoaøn phaûi kheùo meàm moûng hoøa thuaän, treân döôùi deã xem. Coøn ngaõ maïn coáng cao thì Thaùnh hieàn khoâng giuùp. Ba ngaøn oai nghi, taùm muoân teá haïnh trong möôøi hai thôøi moãi haønh ñoäng ñeàu thaáy roõ. Xuyeân thaúng qua ñieän ñöôøng, ñaâu chaúng laø keû daøy maët. Xoâng xaùo trong ñieän thôø, e chuoác laáy phöôùc moûng. AÙo vaù ñeå maëc vaøo nhaø xí, deùp coû ñi daïo nuùi röøng ñeàu khoâng böôùc leân choán phaùp ñöôøng ñi quanh choã baäc kyø tuùc. Canh naêm daäy röûa maët laø voán vì vieäc tu haønh. Khaïc nhoå keùo boàn chaäu aàm æ ñaïi chuùng. Trong nhaø toái ñoäng nieäm, töï mình meâ muoäi maø khoâng bieát. Ngaøy qua thaùng laïi, maët voõ mình gaày. Taém nöôùc noùng phaûi bieát tieát kieäm, theû duøng trong nhaø xí cuõng ñöøng laáy. Laøm phöôùc tuy nhieàu, chaúng baèng laùnh toäi. Khaïc nhoå nôi phoøng nhaø, gaõi ñaàu treân baøn ñoïc saùch, traùi vôùi Thaùnh hieàn, töï yù laøm theo yù mình. Haèng giôø luoân xem xeùt, moãi böôùc phaûi ñeà phoøng, mau phaûi queân boû thaân taâm, lieàn ñeïp toû loøng daï. Möôøi ngaøy coi lieâu thay nhau cung döôõng (nuoâi naáng). Thöùc khuya daäy sôùm coát phaûi tinh thaønh, khoå nhuïc, lao taâm, tröôùc ngöôøi sau mình. Y baùt cuûa ñaïi chuùng raát phaûi giöõ gìn, moät vieäc khoâng chu toaøn, moïi ngöôøi seõ ñoäng nieäm. Naáu traø, queùt ñaát, thay nöôùc, ñoát ngang, ñöøng baûo nöôùc laïnh ñoå vaøo bình noùng, khoûi thaáy chuùng Taêng phieàn naõo. Thuû toïa trong lieâu, coâng vieäc coát phaûi nhu hoøa. Tröôùc phaûi laøm theo khuoân pheùp, chöøng möïc töï mình oån ñònh. Ñuùng giôø leân lôùp hoïc (phaùp toøa), löïa lôøi ngaén goïn maø thöa baøn. Neáu coù moät vieäc khoâng chu toaøn, thì moïi ngöôøi seõ cheâ bai. Daïo nuùi xem nöôùc ra vaøo coù luùc. Heã gaëp ñaïo nhaân coù taùnh xaáu thì phaûi kheùo duøng lôøi khuyeân duï, neáu chaúng nghe theo thì neân thöa trình vôùi thaày Truï trì. Bieát giöõ ñieàu laønh ngaên ñieàu döõ, gìn loøng tònh tín cuûa ñaøn na. Khi caïo toùc, luùc hô loø, theo leõ phaûi nhuùn nhöôøng, khieâm toán.

Nhöõng pheùp taéc treân ñaây ñaõ trình baøy roõ heát, phaûi vui loøng nghe

theo. Haèng ngaøy, trong moãi giôø ñeàu neân löu taâm ñeå yù. Moãi cöû chæ ñeàu phaûi kheùo leùo, khoâng theå hôn ba laàn goïi khoâng quay ñaàu thì nhoùm hoïp coù ích gì. Huoáng chi loøng traàn khoù queùt, taùnh nöôùc deã troâi. Ngöôøi caên khí baäc trung phaûi ñöôïc loøng ngöôøi treân, keû döôùi. Ngaøi Khaéc Taân buùt chieán

phaùp Thieàn khoâng thaéng, töøng bò phaït phaûi ñeàn côm cho ñaïi chuùng. OÂng Vaên Vieãn tranh thieàn thaéng baïi phaûi noäp hai caùi baùnh boät baùng ñaõ treo trong tuøng laâm, keû haäu hoïc phaûi vaâng theo. Tieân sö toâi chaúng noùi hai thieàn phaùi, chæ muoán phaït möôøi saùu laïng daàu.

Baøi tuïng raèng:

*Ruøa ñen ruùt coå khi gaëp ñoát coû ngaûi*

*Ngaøn xöa khieán ngöôøi cöôøi maõi khoâng thoâi Kính khuyeân ñôøi sau phaûi môû roäng taàm maét Chôù ñeå bò phaït moät caân daàu.*

# LÔØI GIA HUAÁN CUÛA HOØA THÖÔÏNG TIEÁU OÂNG

*Ngaøy cuõng theá ñeâm thì cuõng theá Khi nguû neân sau, daäy neân tröôùc*

*Doïn giöôøng gaáp chaên luùc ñaùnh thöùc Ñi ñöùng xoay trôû phaûi khoan thai.*

*Chaùo saùng aên xong chôù ñuøa giôõn Röûa maët suùc mieäng duøng ít nöôùc Khi ñaàu ngöùa gaõi thì phaûi taém Khaên tay khoâ saïch chaúng haïi nhau. Vaéng laëng thaân taâm khi môû baùt Gaép tröôùc baèng ñuõa, aên baèng thìa Khaên aên thu doïn phaûi chôø sau*

*Hai beân kính leã ñöøng cho thieáu Chaùo xong kính leã uoáng traø sau côm Phoùng tham, döôïc thaïch chôù oàn aøo Ra nhaø vaøo cöûa hôïp khuoân pheùp Nhö thaáy tuøng laâm coù vò taùc giaû*

*Toøa cao ñaàu cöûa baûng ñinh ñang Laø Thieàn hoøa naøo daùm vaøo nhaø Vôùi phaït traêm tieàn coù theå ñöôïc Treo cao treân baûng raát khoù chòu*

*Khi vaøo nhaø thaêng ñöôøng nieäm tuïng Laøm theo khuoân pheùp, ñuû oai nghi Gaàn ñaây coù boïn khoâng hoå theïn*

*Maëc aùo daøi caùnh tay aùo nhoû. Côûi aùo mang giaày phaûi chænh teà*

*Ñoùng cöûa phaûi chaäm buoâng theû xuoáng Thaàm trì lôøi chuù buùng ngoùn tay*

*Thuøng saïch phaûi duøng tay maët xaùch. Vaøo taém maëc aùo phaûi cung kính*

*Caàn nöôùc noùng, ñaùnh baûng khoan thai Ñoà dô khoâng ñeå beân chaäu taém*

*Hai chaân sao laïi ñeå trong thuøng Leã baùi, trì kinh ñuoåi ma nguû*

*Khoâng neân laáy ñaây maø khoe khoang Moät mai loøi ra maét meï sinh*

*Duøng thuoác môùi bieát beänh caøng nhieàu Noùn ñoäi khaên löng khaùch Vaân Thuûy Tìm thaày chôù sôï nhoïc phaûi sieâng Phaùp moân ñaïm baïc, phaûi giöõ gìn*

*Chôù hoïc thoùi thöôøng quaân chöõa löûa.*

# LÔØI TIEÅU THAM CUÛA THIEÀN SÖ TÖÛ TAÂM NGOÄ TAÂN ÔÛ CHUØA HOAØNG LONG

Tieåu tham Nghóa laø lôøi daïy trong nhaø. Sao goïi laø lôøi daïy trong nhaø? Ví nhö moät gia ñình coù naêm ba ngöôøi con, ñöùa lôùn hoâm nay laøm vieäc gì, ñöùa nhoû hoâm nay laøm vieäc gì, ñuùng hay sai? Ñeán chieàu trôû veà, cha meï seõ xeùt ñoaùn laïi töøng vieäc. Trong tuøng laâm cuõng gioáng nhö theá, hoâm nay chuùng Taêng laøm vieäc gì, ñuùng hay sai? Vò truï trì seõ nhoùm chuùng laïi xöû ñoaùn töøng vieäc. Nhìn laïi thôøi nay, tuøng laâm ngaøy caøng suy taøn, trình ñoä caùc taêng só thua suùt keùm ñeán ñoãi khoâng theå noùi ñöôïc! Coù moät boïn ngöôøi xöng laø truï trì maø hoïc haønh doát naùt. Vieát thö töø, gôûi tin töùc, rong ruoåi khaép nôi ñeå tìm chuøa ôû. Khi tìm ñöôïc chuøa roài thì hoï löïa ngaøy löïa giôø ñeå nhaäp töï. Laïi töï xöng laø Tröôûng laõo, trong phöông tröôïng thì töï taïi, thoï höôûng vui söôùng, nhöõng boïn ngöôøi naøy thaät ñaùng goïi laø caën baõ cuûa ñòa nguïc! Ngaøy nay trong tuøng laâm neáu coù baøn luaän ñeán vieäc tham thieàn thì thaät khoù maø tìm ñöôïc ngöôøi am hieåu. Ta nhìn thaáy ngöôi ví nhö thaáy boïn hoï ôû trong ñoù, taâm thì saân haän, mieäng thì laàm baàm, theá maø noùi laø hieåu thieàn, hieåu ñaïo. Coøn luùc vaøo trong phöông tröôïng thì moàm mieäng leï laøng, coù naém ñöôïc vaøi caâu chuyeån ngöõ thì lieàn bung ra, ñaïo lyù ñaâu phaûi nhö theá! Laïi coù moät boïn ngöôøi trình ñoä raát keùm, vöøa hieåu ñöôïc ngoan khoâng lieàn noùi ñaïo chæ laø vieäc naøy. Laïi coù moät boïn ngöôøi noùi laø thaáy ñöôïc aùnh saùng trong hö khoâng. Laïi coù moät boïn ngöôøi noùi coù khoâng ñeàu sai. Thaät quaù sai laàm, duø coù tìm caùch cöùu vôùt hoï, cuõng khoâng ñöôïc. Nhöõng boïn ngöôøi naøy chæ bieát lo cho baûn thaân hoï ñöôïc an vui maø thoâi. Ñöøng baûo raèng moät mai hoï bò beänh ñöa vaøo nhaø Dieân Thoï maø hoï khoâng

nhö con cua bò boû vaøo noài nöôùc soâi, tay chaân quôø quaïng. Noùi thaáy thaàn thaáy quyû, roài chaïy rong khaép nôi ñeå tìm thaày chaïy thuoác, boùi laønh, boùi döõ, hoûi toát hoûi xaáu. Ngöôi haù khoâng bieát Ñöùc Phaät Nhö Lai cuûa chuùng ta laø baäc Y Vöông trong ba coõi, laø vò cha laønh cuûa boán loaøi, coù khaû naêng trò laønh taát caû taâm beänh cuûa chuùng sinh. Chæ vì ngöôøi khoâng chòu tin, laïi höôùng ra beân ngoaøi maø tìm caàu, neân môùi bò boïn taø ma yeâu mò xaâm nhaäp taâm ngöôøi. Coù ñöôïc môù kieán giaûi nhö theá, maø muoán bieát ñöôïc taâm ngöôøi hay sao? Ví nhö vaàng maët trôøi giöõa ban ngaøy, khaép thieân haï ñeàu saùng toû, maø trong kia laïi coù moät choã bò toái taêm. Neáu ñaõ ñaït ñeán ñòa vò lieãu ngoä, thì ñaâu coøn coù gì laø queû laønh queû döõ, ñieàu phaûi ñieàu quaáy, chuyeän toát chuyeän xaáu, coù khaû naêng vöôït leân treân chuyeän phaûi quaáy maø ngoài naèm töï taïi. Cho ñeán phoøng daâm quaùn röôïu, hang hoå cung ma ñeàu laø choã haønh ñaïo toát cho chuùng ta an thaân laäp maïng. Chæ vì töø voâ löôïng kieáp ñeán nay con ngöôøi bò nghieäp thöùc ngaên che daày ñaëc, trong taâm gaøn gaøn dôû dôû, ròt ròt raøng raøng, khoâng coù loøng tin neân bò voøng tình aùi theá gian troùi buoäc. Ñöôïc thaân ngöôøi thì ñieân ñaûo loän xoän. Ngöôøi Quaûng Nam thì giuùp ñôõ ngöôøi Quaûng Nam, ngöôøi Hoaøi Nam thì giuùp ñôõ ngöôøi Hoaøi Nam, ngöôøi Haø Baéc thì giuùp ñôõ ngöôøi Haø Baéc, ngöôøi Hoà Nam thì giuùp ñôõ ngöôøi Hoà Nam, ngöôøi Phuùc Kieán thì giuùp ñôõ ngöôøi Phuùc Kieán, taêng Töù Xuyeânthì giuùp ñôõ taêng Töù Xuyeân, taêng Trieát Giang thì giuùp ñôõ taêng Trieát Giang. Hoï noùi vò truï trì chuøa laø ngöôøi cuøng queâ toâi thì toâi giuùp ñôõ oâng ta. Nhöng lôõ moät mai coù moät ñieàu gì lo khoâng laøm troøn cho hoï, thì hoï laïi sinh ra chuyeän phaûi quaáy. Noùi veà choã thaân tình aáy thaät laø khoå laém! Nhöõng keû ñi vaân du nhö theá laø che giaáu caùi veû gieát ngöôøi, hoï khaùc gì caùi dao cuøn ñeå gieát ngöôøi! Neáu laø boïn ngöôøi aáy thì neân vaïch moät vaïch cho ñöùt haún, ngoõ haàu coøn coù ñöôïc ít nhieàu ñieàu thong thaû töï do. Coøn neáu vaïch khoâng ñöùt thì e raèng choã choã seõ bò tình thaân aùi troùi buoäc. Heã thích maàu saéc thì bò maàu saéc troùi buoäc, thích chuøa chieàn thì bò chuøa chieàn troùi buoäc, thích tieáng taêm thì bò tieáng taêm troùi buoäc, thích lôïi loäc thì bò lôïi loäc troùi buoäc, thích thaân xaùc thì bò thaân xaùc troùi buoäc, sao ngöôøi khoâng lui laïi moät böôùc maø nghó löôøng xem. Caùi ñaõy da hoâi thoái naøy cuûa ngöôi coù choã naøo laø toát ñeïp ñaâu? Luùc ñoù chæ vì ngöôøi khôûi ra moät nieäm taâm luyeán aùi, lieàn chui vaøo thai meï nhaän laáy tinh huyeát cuûa cha meï luùc giao caáu maø thaønh ra moät hoøn maùu ñaëc. Khi ngöôøi meï aên ñoà noùng thì caûm giaùc nhö ôû ñòa nguïc vaïc daàu soâi. Khi meï aên ñoà laïnh thì caûm giaùc nhö ôû trong ñòa nguïc baêng giaù. Ñeán khi töø trong thai meï troài ra thì phaûi chòu bao söï laïnh, noùng, ñoùi, no, beänh khoå, nung naáu eùp ngaët maõi ñeán ngaøy hoâm nay. Chæ vì ngöôi khoâng theå quaùn chieáu trôû laïi, neân môùi coù nhöõng chuyeän phaûi quaáy, sinh

dieät nhö theá. Heã ñaây soáng thì kia cheát, kia cheát thì ñaây soáng. Soáng soáng cheát cheát, cheát cheát soáng soáng, troâi giaït theo nghieäp thöùc maø chòu quaû baùo khoâng luùc naøo thoâi döùt. Gaàn ñaây, laïi coù moät boïn chuû chuøa gom ñöôïc moät soá tieàn lieàn mua ñoä ñieäp, caïo raâu toùc, maëc ca sa y Phaät. Tö caùch cuûa hoï chuû tôù khoâng phaân, luùa ñaäu cuõng khoâng bieät, nhöõng keû naøy traø troän trong giaùo phaùp, chæ phaù hoaïi giaùo phaùp cuûa ta maø thoâi. Moät maët hoï chæ lo trau chuoát taám thaân nhô nhôùp naøy, suoát ngaøy cöù thoa löng voã ñuøi, caøn huyeàn roài nghóa muoán laøm ra veû ngöôøi lôùn, ngöôøi lôùn maø khoâng laøm ñöôïc gì caû! Muoán laøm ñöôïc ngöôøi lôùn thì phaûi luøi laïi, böôùc chaúng tröôùc maët hay sau löng, moâi chìu löôõi nònh, gheùt toát noùi xaáu. Noùi choã naøy aên uoáng ñaày ñuû, choã kia phoøng lieâu yeân oån, trong ñaïo phaùp khoâng duøng nhöõng ngöôøi nhö theá.

Naøy caùc Thöôïng toïa, thaân ngöôøi khoù ñöôïc, Phaät phaùp khoù nghe. Thaân naøy chaúng ngay ñôøi naøy ñoä, coøn ñôïi ñôøi naøo môùi ñoä thaân naøy? Ngöôøi vaø moïi ngöôøi muoán tham thieàn chaêng? Neáu muoán thì phaûi mau buoâng xuoáng, buoâng xuoáng caùi gì? Buoâng xuoáng boán ñaïi naêm uaån naøy, vaø buoâng heát nhöõng nghieäp thöùc töø voâ thæ ñeán nay. Ngay goùt chaân cuûa mình maø suy cho cuøng, xem cho kyõ, ñoù laø ñaïo lyù gì? Suy ñi nghó laïi ñeán moät ngaøy naøo ñoù maø baát chôït hoa loøng nôû toû, soi saùng khaép caùc coõi möôøi phöông, luùc ñoù môùi ñaùng goïi laø ñöôïc ôû trong loøng, naém ôû trong tay. Lieàn coù theå bieán maët ñaát thaønh chaát vaøng roøng, khuaáy soâng daøi thaønh vò toâ laïc. Nhö theá haù khoâng vui xöôùng moät ñôøi sao? Ñaâu phaûi chæ doøm treân saùch maø ñoïc caâu, ñoïc keä, tìm ñaïo, tìm thieàn. Vì ñaïo naøy thieàn voán ôû trong saùch, duø coù hoïc heát ba taïng kinh ñieån, cuøng saùch vôû cuûa traêm nhaø, cuõng chæ ôû trong phaïm vi ngoân ngöõ suoâng maø thoâi. Ñeán luùc saép cheát ñeàu khoâng duøng ñöôïc gì caû. Ngöôøi xöa, khi toû ngoä roài môùi caàu vò minh sö xeùt naêng löïc mình, ñeå gaïn boû ñi soûi ñaù, cho raët moät thöù chaân thaät. Caàm caân ñònh laïng, gioáng nhö vieäc môû cöûa haøng taïp hoùa, chaúng thöù naøo khoâng coù. Ngöôøi ñeán mua cam thaûo thì laáy cam thaûo cho ngöôøi, ngöôøi ñeán mua hoaøng lieân thì laáy hoaøng lieân cho ngöôøi, chöù khoâng neân mua hoaøng lieân laïi ñem cam thaûo cho ngöôøi. Laïi nhö ngöôøi coù moät khoái vaøng cho vaøo löûa ñeå nung naáu, nung tôùi nung lui cho ñöôïc thuaàn thuïc roài môùi ñeå leân keàm chaøy maø chaïm ra bình, traâm, maâm, voøng. Bình naëng maáy laïng, maâm naëng maáy laïng, moãi thöù caân löôïng roõ raøng. Sau ñoù môùi ñem bình, maâm, traâm, voøng naøy nhoài laïi thaønh moät khoái vaøng, nhö vaäy môùi goïi laø phaùp moân moät vò bình ñaúng. Neáu khoâng nhö theá thì ñeàu laø chaân nhö ngu ngô, Phaät taùnh mô hoà, thì oâng laø gì? OÂng coøn tin gì? Vöøa roài, Sôn taêng ñaùp lôøi vò taêng noï veà boán ñaïo chuyeån ngöõ: Trong cheát coù soáng, trong

SOÁ 2023 - TRUY MOÂN CAÛNH HUAÁN, Quyeån 6 873

soáng coù cheát, trong cheát sôï cheát, trong soáng sôï soáng, duøng boán chuyeån ngöõ naøy nghieäm xeùt heát caùc naïp taêng trong thieân haï, haõy noùi naïp taêng trong thieân haï laáy gì ñeå nghieäm xeùt. Giaây laâu noùi: Ñaïi theå laïi ngöôøi gaân xöông toát, chaúng phaûi hoàng phaán cuõng phong löu (ngöõ luïc).