VIÊN NGỘ THIỀN SƯ NGỮ LỤC

# QUYỂN 8

**THÖÔÏNG ÑÖÔØNG 8**

Ñaàu naêm môùi, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ñaàu naêm môû nöôùc môû cöûa neûo, vaïn vaät môùi meû trôøi ñaát ñoàng muøa xuaân. Ñuùng luùc naïp phuùc chaúng rôi vaøo loã coái, heát caû ñeàu neân. Muoân ñôøi moät luùc maïnh xuaân cuõng coøn laïnh. Phuïc nguyeän: Thuû Toïa Ñaïi chuùng khôûi cö vaïn phuùc, xin löûa cuøng ñöôïc khoùi, gaùnh nöôùc mang traêng veà. Laïi noùi: Naêm môùi coù Phaät phaùp, chính laø treân ñaát coøn theâm buøn. Naêm môùi ñaàu khoâng Phaät phaùp, laïi thaønh tröôùc maët sai laàm. Ñeán choã aáy Phaät phaùp theá phaùp, coù khoâng môùi cuõ ñoàng thôøi ñem boû qua moät beân, laïi chaúng rôi vaøo chöùc töôùc moät caâu nhö theá laøm sao noùi. Coù hieåu roõ chaêng. Trôøi ñaát hoïp moät baùnh boät, hai vaàng nhaät nguyeät thieân khí caàu.

Thí chuû cuùng phaùp y, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ca-dieáp daét tay leân ngoài treân nuùi Keâ tuùc, Laõo Loâ oâm qua ngoïn Ñaïi döõu. Nhö nay truøm phuû Baûo hoa toøa, aùnh saùng chieáu khaép ñænh nuùi cao.

Laïi noùi: Laø ñoàng hay khaùc. AÙo gaám coâng töû quyù, döôùi röøng ñaïo nhaân cao.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Naøy ñaïi chuùng! Nhieàu tay cuøng ñaõi vaøng, ngöôøi ngöôøi ñeàu coù ñöôïc söông gioù vaây boán beà, hoa trôøi ñaày vaïc aùo, thöôûng lôùn chaúng luaän coâng, hö khoâng maõi khaép ñaày, phaân thaân ngaøn traêm öùc, Di-laëc chaân Di-laëc. Laïi noùi: Vaøo nöôùc phaûi cheùm giao long, vaøo nuùi phaûi baét hoå, coù tai taùc chung vua, lieàn coät thoa troáng ñoäc, moät muõi teân baén rôi chín con quaï, moät naém ngaøn caân ñaát, caùc Thaùnh ñeàu chaúng baèng, ngaøy hai möôi laêm thaùng chaïp.

Thö Thieàn Sö bieán khaép thöôïng ñöôøng noùi: Ñaïi chuùng, ngaøy naøy naêm roài moät oâng giaø noùi. Traâu ñaát vaøo bieån khoâng tin töùc, ngaøy nay naêm nay laõo buùa saét, hoa Öu-ñaøm-baùt ôû Truø thaát, daàu maây ra vaøo Thaùi hö khoâng, ñoäng tònh tôùi lui naøo coù daáu. Phaûi tin tuyeát taïnh trôøi ñaát xuaân, maët trôøi nhö cuõ moïc ôû phöông Ñoâng.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ñaïi chuùng, traêng troøn treân trôøi, vaïn töôïng roõ raøng. Traêng döôùi ñaát khuyeát gaëp ñöôøng thaønh hieän. Thaáy chaúng thaáy, bao trong möôøi hö coøn dö nöûa. Nghe chaúng nghe, thaáu thoaùt vieân thoâng taän goác reã. Ngoïc chaûy hoà ñoàng thuùc chaúng ñöôïc, caøn khoân ñaïi ñòa moät caây ñeøn. Moät choã vieân thoâng taát caû choã, voâ bieân saùt haûi laïi taàng cao.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Sieâu thoaùt cöûa aûi thieàn cô cuûa Toå sö, chaúng bieát vaät bieán ñoåi, moät nieäm baèng vaïn naêm moät ñieàu chaân baïch luyeän, ngaøn sai maét thaáy roõ. Trong kính vaïn hoa hieän, boãng muoán vaøo ba cöûa raõnh rang côûi ñieän Phaät. Laïi noùi möa ñeâm traùch xuaân saâu. Maøu rong reâu dính ngöôøi. Beân khe coû xanh thôm, hoa cuøng lieãu môùi. Khí vò noàng ôû röôïu, Phong quan nheï ñaày nguyeân khí, maây linh tìm chaúng ñöôïc choã naøo ngoä thieân chaân.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Maët trôøi maët traêng Hoà ñeán Haùn hieän. Coù luùc boû haïnh coù luùc caàm döùt. Theá phaùp Phaät phaùp nhoài thaønh moät khoái. Neáu nhoài moät khoái maø hieåu thì gaëp sang thaønh heøn. Chaúng thaønh moät khoái maø hieåu thì trong luùa coù boät. Laïi noùi: Ba ñôøi chö Phaät chaúng bieát coù nhaát nhaát ôû phía Nam nhìn sao Baéc ñaåu. Meøo nhaø traâu traéng lieàn bieát coù, mang söøng huùc vaøo ñaàu sö töû roáng, boán goùc ñaïp ñaát laïi vo troøn, taùm söøng ma baøn trong khoâng chaïy, ñinh suy tìm böõa xöông soáng keùo ra, naém ñöôïc loå muõi thì maát mieäng. Hoûi Phoå hoùa moät ñaàu löøa, sao gioáng moät con choù Hoà maøu tím.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Höõu cuù, voâ cuù sieâu vöôït toâng caùch, nhö daây leo döïa caây, nuùi baïc vaùch saét. Cho ñeán caây ngaõ thì daây leo heùo khoâ, bao nhieàu ngöôøi maát loã muõi. Duø cho thaâu nhaët laïi ñöôïc, ñaõ laø ngaøn daëm vaïn daëm. Chæ nhö luùc chöa coù tin töùc naøy. Coù thaáu ñöôïc chaêng? Gioù aám tieáng chim naùt, ngaøy cao boùng hoa naëng.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ñaïi chuùng, möa laâu chaúng taïnh ngaøy nay taïnh, caøn khoân ñaïi ñòa phoùng aùnh saùng. Töôøng vaùch ngoùi gaïch noùi Phaät phaùp loä truï ñeøn loàng môû maét nghe. Daùm hoûi caùc ngöôøi laøm sao nghe ñöôïc? Beøn noùi: Thaân. Laïi noùi: OÂng giaø Thích-ca noùi: Bieát huyeãn lìa, xoay mình vaïn daëm chaúng laøm phöông tieän möôøi phaàn hieän thaønh, lìa huyeãn töùc giaùc, Tu-di ñoå nhaøo cuõng khoâng thöù lôùp, trong maét coù gai. Boãng heát caû ñaïi ñòa naém laïi nhö haït gaïo lôùn, haõy laøm nhö naøo bieát. Caùi quaït nhaûy leân trôøi ba möôi ba, haõy laøm sao bieát? Chính luùc aáy coù hieåu roõ chaêng? Möôøi phöông saùt hai toøa kim cang, trong vaïn loø nung taät leâ saét.

Sö thöôïng ñöôøng Taêng hoûi: Ngaøy maët Phaät, thaùng maët Phaät yù chæ nhö theá naøo? Sö noùi laät ñi laät laïi xem. Hoûi thöa: Chæ nhö noùi ba ñôøi chö Phaät, saùu ñôøi Toå sö ñoàng moät löôõi noùi, chöa bieát coù ñoàng moät löôõi kia

noùi khoâng? Sö noùi: Ñoù laø ñoàng vaäy, laø caét ñöùt heát vaäy.

Hoûi: Chöa bieát laáy gì caét ñöùt? Sö noùi: Laáy khoâng löôõi caét.

Laïi noùi: Giaëc coû thua to. Sö noùi: Ñieåm.

Sö beøn noùi: Ñaïi chuùng, traêng sinh moät, con dieàu caét gioûi nhanh khoâng ñuoåi kòp, traêng thaùng sinh hai, Ñöùc Sôn, Laâm Teá maát loã muõi, traêng sinh ba Vaên-thuø, Phoå Hieàn traùi laïi tham. Na Tra giaän döõ naém Tu- di, moät tay traêm naùt vuïn, beû chaân ñaûnh, ñaäp phaù tan gioû khoâng ñaùy. Ñaïi bi ngaøn tay, trong moät tay coù moät maét ñeà khoâng khôûi. Voâ ngoân ñoàng töû lieàn hieåu ñaïo tröôùc ba möôi ba, sau ba möôi ba, coù hieåu roõ chaêng. Treân ñaûnh vaïn nhaän ñeàu buoâng heát nhieàu naêm raùch aùo cuûa naïp Taêng.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ñaïi chuùng, Phoù Ñaïi só noùi: Tu-di haït caûi cha, haït caûi Tu-di cha, nuùi soâng baèng phaúng, goõ baêng ñeå naáu traø. Töøng nghe Phoù Ñaïi só chính laø hoùa thaân cuûa Di-laëc Ñaïi Só. Xem noù khoâng tin töùc, chaúng ngaïi chaáp thaät. Sôn Taêng ngaøy nay treân ñaát laïi theâm buøn. Cuõng coù baøi tuïng:

*Tu-di naïp giôùi baát dung dò Giôùi naïp Tu-di thaát tôï nhaøn*

*Tröôøng haø giaûo tröôùc thaønh toâ laïc Khinh khinh kích thaáu Toå sö quan.*

(Tu-di cho vaøo haït caûi chaúng deã daøng, haït caûi cho vaøo Tu-di noù gioáng nhaøn. Soâng daøi naém laïi thaønh toâ laïc, nheï nhaøng goõ thaáu cöûa Toå sö.)

Neâu: Ñôn Haø Duï tröôûng laõo vì ngöôøi vaøo thaát. Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ñaïi chuùng, Ma-heâ Thuû-la yeát thò phaùp nhaõn. Nöôùc Ma-kieät-ñaø toaøn ñeà keàm buùa höôùng thöôïng, vaùch ñöùng ngaøn nhaän döùt thöøa ñöông, aùnh saùng ñoát phaù boán thieân haï.

Do ñoù noùi: Dao gieát ngöôøi, kieám cöùu soáng ngöôøi. Töø sai laàm ñeán sai laàm. Phong qui cuûa thöôïng coå cuõng laø xu yeáu cuûa thôøi nay phöông tieän daïy ngöôøi. Neáu luaän dao gieát ngöôøi thì coøn maûy may, kieám cöùu soáng ngöôøi hoaønh thaân vaïn daëm. Phaûi bieát trong gieát coù cöùu soáng, baét thaû trôøi ngöôøi, trong cöùu soáng noù gieát quyeàn haønh Phaät toå. Duø cho noùi ñöôïc gieát cöùu loãi laïc roõ raøng. Sôn Taêng laïi hoûi oâng. Tìm kieám ôû ñaâu chính luùc aáy thaáy gì? Nuùi treo vaïn nhaän maø buoâng tay, nuùi cao cuøng haùt ca thaùi bình. Laïi noùi Trieäu Chaâu noùi: Trieäu Chaâu ôû Nam, Thaïch Kieàu ôû Baéc. Trong vieän Quan AÂm coù Di-laëc, Toå sö löu laïi moät chieác giaøy. Maõi ñeán nhöng nay tìm khoâng ñöôïc, caùc ngöôøi phaûi bieát rôi choã naøo chaêng?

Phaûi hoûi Ñôn Haø Hoøa thöôïng.

Kieát cheá, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Hai ngaøn naêm tröôùc Phaät cheá caùc phöông tuaân haønh laøm leä trong chín tuaàn an nhaøn cuøng laø keá soáng trong hang quyû, laïi nhö theá naøo laø keá soáng trong hang quyû? Con khæ vaøo tuùi vaûi laïi noùi: Chín tuaàn coät mieäng tuùi, ñaïo an cö giaûi thoaùt nöôùc söõa töï hoøa ñoàng, vaïn duyeân khoâng choã quaáy nhieãu, coû gai laät, nhaûy thoaùt voøng kim cang, cuøng thaáu nhaø Naïp Taêng, treân ñaàu moät caùi loã.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ñaàu-ñaø saéc vaøng Ca-dieáp maëc y phaán taûo. Cuùc-ña Toân giaû vaän thaàn thoâng. Hoûa tinh cuøng vaøo nöôùc Taân La, voi lôùn daáu sen trong loå nhoû.

Saùng ngaøy moàng 01 thaùng 05, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Caây saét chia toùc thaønh töøng buùi, traâu ñaù gaàm roáng, maây löûa leân trôøi daøi vaïn tröôïng, maët trôøi toûa aùnh saùng khaép nôi. Duø cho caù lyù ngö ôû bieån Ñoâng phôi raâu, baøy vaåy. Nam Quoác Ba Tö trình muùa maùi cheøo. Vaên-thuø, Phoå Hieàn chaúng daùm noùi Lyù söï. Ñöùc Sôn, Laâm Teá chaúng daùm duøng gaäy, tieáng heùt. Chính luùc aáy coù hieåu chaêng? Gaäy goäc ñònh nuoát ba ñôøi chö Phaät, ñeøn loàng tuoâng xuoáng haït minh chaâu. Laïi noùi, oâng giaø Thích-ca noùi: Neáu coù moät ngöôøi phaùt chaân qui nguyeân, möôøi phöông hö khoâng thaûy ñeàu tieâu maát. Nguõ toå Hoøa thöôïng laïi noùi: Moät ngöôøi phaùt chaân qui nguyeân, möôøi phöông hö khoâng ñang xaây ñang leân ñaïp naùt ñi. Sôn Taêng khoâng nhö vaäy. Neáu coù moät ngöôøi phaùt chaân qui nguyeân thì möôøi phöông hö khoâng nhö treân gaám theâu hoa.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Traêng môùi nhö caùi moùc maây nheï aùnh löûa. Tröôùc nuùi luùa chín trong soït taèm keùo keùn. Noâng phu caáy caøy gaët luùa, lieãu bôø ao buoâng reøm. Möa hoøa gioù thuaän, troäm cöôùp vaéng boùng. Boïn ta ngöôøi döôùi röøng, moät taëng cho vui möøng pho thöôøng. Vöøa noùi lôøi naøy, boãng ñaát coù caùi phuø söù (Sö ñöa buøa) ra noùi: Tröôùc nuùi caùc choã ñeàu coù beänh oân dòch döõ doäi, muoán ñeán Hoøa thöôïng tìm buøa thaàn ñeán ñoù ñuoåi beänh ñi. Sôn Taêng beøn laáy gaäy veõ moät voøng troøn cho thì boãng nhieân bieán maát, ruït reø noùi: Quyû oân dòch ñaõ ñuoåi xong, maø ñi veà theá giôùi khaùc. Chæ coù moät vieäc ñôïi thænh ích Hoøa thöôïng linh nghieäm thaàn phuø naøy töø ñaâu coù ñöôïc. Sôn Taêng lieàn ñaùnh vaøo löng ngay ñaây döùt daáu maát tieáng, nhaân ñi maø ñoäng tay, thaønh baøi tuïng raèng: Ngaøy 05 thaùng 05 tieát trung thieân, mieäng ñoû löôõi ñoäc ñeàu dieät maát, vieát giôø 05 ngaøy 05 thaùng 05, buoâng boû ñaàu raén vuoát raâu coïp.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Xa khoâng nöông caäy sieâu toâng vöôït caùch, khoâng Phaät khoâng taâm, vaùch ñöùng ngaøn nhaän, treân caây daâu dính muõi teân, treân caây lieãu nöôùc tieát ra.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ñaày ñuû côm chaùo, cuûi nöôùc. Loâ laêng gaïo giaù cao, tröôùc nuùi luùa chim chaïy, heát caû caøn khoân saùt haûi ñeàu laø caùi töï mình, nhöôùng maøy chôùp maét duø cho phoùng quang ñoäng ñaát chaúng phaûi laø Nhö Lai Thieàn cuõng chaúng phaûi Ñeä nhaát nghóa, laïi noùi Naïp Taêng naém loå muõi, ñaàu baèng vöïc thaúm buoâng tay thuoác kî, laïi haùt la la lí lí. Tham ñi! Sö thöôïng ñöôøng noùi: Moät, hai, ba, boán, naêm saùu, baûy; baûy, saùu,

naêm, boán, ba, hai, moät. Gioù loác treân xe Ñònh Baøn tinh. Ñaàu gaäy traêm thöôùc thoåi gaøo taát laät.

Laïi neâu: Vaân Moân moät hoâm daïy chuùng raèng: Hoøa thöôïng con chôù voïng töôûng, nuùi laø nuùi, nöôùc laø nöôùc, Taêng laø Taêng, tuïc laø tuïc. Luùc ñoù coù Taêng böôùc ra noùi: Hoïc Taêng thaáy nuùi laø nuùi nöôùc laø nöôùc luùc aáy theá naøo? Vaân Moân laáy tay vaïch moät vaïch baûo: Ñieän Phaät vì sao töø trong aáy ñi.

Sö noùi raèng gioáng ñaát naâng nuùi, nhö ñaù ngaäm ngoïc. Thaáu qua ñöôïc thì taát caû ôû trong kho voâ taän, thaáu khoâng qua thì chöa khoûi nghó ngôïi chæ nhö Vaân Moân laáy tay vaïch moät vaïch baûo raèng: Ñieän Phaät nhaân gì töø trong aáy ñi, nhö theá naøo? Moät chieác laù rôi thì bieát thieân haï coù muøa thu. Töôûng Vaän Söù gôûi nuùi Vaân cö ba chöõ lôùn. Vaø thænh Sö thöôïng ñöôøng noùi: Phaùp phaùp vieân dung. Taâm taâm hö tòch. Lôùn thì bao truøm khoâng gì ngoaøi, vaên thaùi roõ raøng, nhoû thì khoâng giaùn ñoaïn maét khoâng theå thaáy. Do ñoù noùi: Vaïn phaùp laø taâm saùng, caùc duyeân laø taùnh hieåu, voán khoâng ngöôøi meâ ngoä. Chæ caàn ngaøy nay hieåu roõ, ngaøy nay laïi nhö theá. Queùt saïch Baùo Hoùa Phaät, goïi gì laø taâm, goïi gì laø taùnh, vì sao noùi roài laø caét ñöùt caùc caên roài, nhö theá laø caét ñöùt caùc caên xöù, boû moät tuyeán ñöôøng thoâng caùi tin töùc. Coù hieåu roõ chaêng? Ñaïi haïn ñöôïc möa ngoït, noùng döõ

ñöôïc maùt meõ. Coù tuïng raèng:

*Chuùng phong baøng khuaát oác ñam ñam Thieân thöôïng hoaèng tröøng vuõ bích ñaøm Khaùt kyù noä ngheâ tam ñaïi töï*

*Cao tung thieân coå chaán danh lam.*

(Caùc nuùi baøn khuaát nhaø vui vui. Treân trôøi laéng saâu möa ñaàm bieác. Ngöïa kyù khaùt, Sö töû giaän ba chöõ lôùn, daáu cao ngaøn xöa chaán danh lam.)

Vaân Cö, ôû Chaân Nhö Thieàn vieän taïi Nam khang quaân. Ñöa hoùa chuû thöôïng ñöôøng noùi: Löûa khoâng ñôïi maët trôøi maø noùng taùnh cuõng cuøng moät loaïi. Gioù chaúng ñôïi traêng maø maùt khí hoïp nhau. Moät caây chaúng thaønh röøng, moät sôïi tô khoâng thaønh chæ deät, kieán laäp ñaïi haï khoâng phaûi moät caây maø ñöôïc, qua soâng lôùn khoâng phaûi moät maùi cheøo maø ñuû söùc.

Do ñoù noùi: Nhieàu loâng thaønh traùi caàu, moät ñoán saét thaønh buùa. Caàn phaûi trong ngoaøi töông öng, chuû khaùch bieát dung, töï nhieân khí loaïi ñoàng nhau, caùnh loâng gioáng nhau. Ñang luùc nhö theá thì laøm sao? Taùm vaïn boán ngaøn khoâng phaûi loâng phuïng, ba möôi ba ngöôøi vaøo hang coïp. Laïi coù tuïng raèng:

*Tam thaäp dö vieân caân thuûy khaùch Chö phöông phaân hoùa löïc haønh trì Sôn moân thöù söï hoàn y laïi*

*Chaùnh thò kim mao phaán taán taøi.*

(Hôn ba möôi vieân maây nöôùc khaùch, caùc phöông phaân hoùa söùc haønh trì, sôn moân caùc vieäc cuøng nöông caäy, chính laø luùc loâng vaøng phaán taán.)

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Höõu cuù, voâ cuù ñaõ döùt caùc sai laàm, phi saéc phi taâm, vöôït leân lôøi noùi kheá cô, ñeán trong ñoù coù môû mieäng phaân cuõng khoâng? Chôù noùi laø sieâng, Thöôïng Toïa mieäng gioáng bieån maùi tranh giaû söû ba ñôøi chö Phaät caùc ñôøi Toå sö böôùc ra, bieän hieän troâi chaûy cô nhö ñieän xeït, chöa khoûi queân muõi nhoïn keát löôõi. Vì sao theá? Chæ vì gioù raát döõ. Tuy nhö theá, neáu höôùng trong ñoù ngay ñaây thöøa ñöông ñöôïc thì nhö roàng ñöôïc nöôùc nhö coïp döïa nuùi. Coù chí khí tröôïng phuï, ñuû döùt thuû ñoaïn raøng buoäc. Do ñoù noùi: Dao gieát ngöôøi kieám cöùu soáng ngöôøi thì beân naøy beân kia höôùng thöôïng höôùng haï, coù söï khoâng söï, coõi Phaät coõi ma moät luùc queùt saïch. Boãng coù ngöôøi hoûi: Chöa bieát dao kieám ôû choã naøo? Roõ raøng chaêng? Töø tröôùc coâng lao hôn maõ khoâng ngöôøi bieát. Chæ caàn luaän laïi coù leõ thay coâng.

Laïi neâu: Coù Taêng hoûi Vaân Moân: Luùc caây taøn laù ruïng thì theá naøo? Vaân Moân noùi theå loä gioù vaøng.

Sö noùi: Maét Vaân moân nhö sao baêng, cô nhö ñieän xeït. Naém ñöôïc töông lai chaúng ngaïi kyø ñaëc. Nhö nay boãng coù ngöôøi hoûi sôn Taêng: Caây taøn laù ruïng luùc ñoù theá naøo? Chæ höôùng veà ñaïo aáy. Ngaøn nuùi maây muø cuoán, moät troâng thaáy thoân tröôùc.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Möôøi phöông ñoàng tuï hoäi, ngöôøi ngöôøi hoïc voâ vi. Ñaây laø tuyeån Phaät tröôøng taâm khoâng thi ñaäu veà, ñaïi tröôïng phu ñeàu quyeát lieät chí khí, khaûng khaùi anh linh. Ñaïp phaù hoùa thaønh thaúng döùt thöøa ñöông. Ngoaøi chaúng thaáy coù taát caû caûnh giôùi, trong chaúng thaáy cô mình, treân chaúng thaáy coù caùc Thaùnh, döôùi chaúng thaáy coù phaøm ngu, saïch laøu laøu saùng röïc rôõ. Moät nieäm chaúng sinh ñaùy thuøng sôn luõng, haù chaúng laø taâm khoâng? Ñeán choã aáy coøn dung cho gaäy heùt chaêng? Coù dung cho huyeàn dieäu lyù taùnh chaêng? Coù dung cho bæ thöû thò phi chaêng? Ngay

ñaây nhö treân loø hoàng coù moät ñieåm tuyeát, haù chaúng phaûi laø trong tuyeån Phaät tröôøng goû ñaàu ñoäi söøng. Tuy nhieân nhö theá, kieåm ñieåm töông lai kyõ löôõng, coøn vieäc lieân quan ñeán theàm baäc. Laïi chaúng dính theàm baäc, moät caâu nhö theá laøm sao noùi. Coù hieåu roõ chaúng? Ngaøn Thaùnh chaúng löu veát tích vaïn ngöôøi trong buïi cöôùp tieâu cao. Laïi coù tuïng raèng:

*Truï sôn chæ quyù chuùng hoøa haøi Bieåu lyù thoâng minh öng chænh teà Trieát khöôùc laïm nhi haïnh voâ daïng Töông baèng xuaát thuû coäng ñeà hueà.*

(ÔÛ nuùi chæ quyù caùc haøi hoøa, trong ngoaøi thoâng mình phaûi chænh teà.

Beû chaân caùi laïm coù leõ khoâng beänh, döïa nhau ra tay cuøng ñeà hueà.)

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Trôøi thu taïnh raùo maàm moáng naåy choài (luùa thoùc ñaày boà), boán bieån yeân bình vaïn daân vui soáng. Ngöôøi döôùi röøng yù heát taâm döøng. Ngay ñaây roõ raøng queùt saïch Baùo Hoùa, ñoùi aên khaùt uoáng meät naèm raûnh ñi, voâ söï voâ vi ñöôïc ñaïi töï taïi. Roõ raøng moät caâu chaúng theå laäp laïc, troán traùnh chaúng laøm phaûi haäu tieát ngay. Coù hieåu roõ chaêng? Muøa thu thaùng taùm choã naøo noùng.

Laïi noùi: Ñeâm qua moäng leân laàu, boãng nhieân ñöôïc thôøi tieát nhaân duyeân saùng nay neâu gioáng ñaïi chuùng, boán coõi laéng yeân, ngoài nghieâm nhö ôû Thieáu laâm. Maây loàng ñænh nuùi cao, traêng ôû taâm soùng bieác.

Trung thu, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Chæ nhö theá maø hieåu ñöôïc, ñaõ laø nöôùc dính buøn sao kham reøm saùo. Maát ñaàu laïi maát moû. Ñeán ñeán cuõng phaûi gioáng nhö ngöôøi cheát maø soáng laïi (ngöôøi soáng nhö cheát?) môùi ñöôïc. Coù hieåu roõ chaêng? Ñaàu gaây hay chöùng laáy, heùt xong döùt thöøa ñöôøng. Laïi noùi ngaøy giôø gaáp nhö thoi ñöa, Hieàn minh khoâng theå laøm ñöôïc sao? Ngaøn röøng ñieâu taøn laù ruïng, moät con chim nhaïn qua soâng thu, gioù gaáp tieáng chaøy xa, nuùi cao traêng nhieàu saéc. Ai ôû ngay luùc naøy maø bieát haùt baøi ca Töû Chi.

Lui veà Vieän, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Ba möôi naêm truï trì baûy choã. Saùng nay môùi laøm Ñòa Haønh Tieân. Treân mong nhôø Thaùnh chuû theo nguyeän heøn, aân laøm cho keát quaû thuaàn thuïc, xa tôï trôøi. Thaáy ñöôïc thì tieán bieát khoù thì lui. Quyeàn bính ôû trong tay naém môû khoâng theå khaùc. Truï ñaõ voâ taâm, ñoäng cuõng chaúng phaûi ta. Do ñoù trong möôøi hai giôø cuøng ngöôøi khaùc (noù?) ñoàng ñaéc ñoàng chöùng, ñoàng ra ñoàng vaøo. Haù coù taâm ôû kia ñaây, sao coù (haønh) Töôïng ôû tôùi lui. Do ñoù noùi: Muoán bieát nghóa Phaät taùnh phaûi quaùn thôøi tieát nhaân duyeân. Thôøi tieát neáu ñeán thì lyù töï baøy chaùnh ñaùng cuøng luùc naøo, laïi hieåu roõ chaêng. Khoaûng röøng choã tieâu taùn, ngoaøi ñôøi moät ngöôøi nhaøn. Laïi coù tuïng raèng:

*Thieàn nguyeät tích nieân taèng höõu ngöõ Sôn Taêng sö phaïm taùc löông möu Nhö tö tieâu trí tuy thanh chuyeát*

*Ñaïi tröôïng phu nhi hôïp töï do.*

(Thieàn nguyeät naêm xöa töøng coù lôøi, Sôn Taêng laøm keá toát göông maãu, neâu ñeán ñaây tuy thanh chuyeát, ñaïi tröôïng phu chöa hoïp moät chuùt töï do.

# TIEÅU THAM MOÄT

Sö truï ôû phuû Thaønh ñoâ, chuøa Thieân ninh Tieåu tham Sö daïy chuùng raèng: Chaùnh leänh ñaõ ban haønh, queùt saïch möôøi phöông. Ngaøn Thaùnh ra roài queân muõi nhoïn keát löôõi. Tuy nhö theá, Söï khoâng moät höôùng, coøn coù keû cuõng soáng, cuøng cheát vôùi naïp Taêng chaêng?

Luùc ñoù coù Taêng hoûi raèng: Chôù baûo voâ taâm chính laø ñaïo, voâ taâm cuõng caùch moät lôùp cöûa, vaät vò voâ taâm tieän thò ñaïo. Voâ taâm du caùch nhaát truøng quan. Theá naøo laø moät lôùp cöûa. Sö noùi: Möôøi lôùp cuõng coù.

Laïi noùi: Theá naøo laø chuû trong cöûa? Sö noùi: Boû qua moät qua moät laàn.

Laïi noùi: Sao laø dieän muïc? Sö lieàn heùt.

Sö beøn noùi: Nhö theá sôùm nhieàu vieäc, nhö nay duø coù neâu moät taéc ngöõ thì heát caû ngoân giaùo xöa nay moät luùc saùng ñöôïc thì chính laø phöông phaùp giaùo hoùa. Naém moät söï kieän, heát caû ñaïi ñòa moät luùc suoát thaáy cuõng laø gheû khuyeát treân da thòt laønh, xem noù töø treân ngöôøi maø ñöôïc, mieäng nhö thaùng chaïp duø quaït cuõng sinh moác. Taâm nhö caây khoâ, daãu gaëp xuaân haï chöa töøng bieán ñoäng. Chaúng phaûi göôïng laøm töï ñoäng nhö theá. Haù caàn oâng neâu coå noùi kim, neùm ñaát raûi caùt. Ñeâm nay vieäc chaúng ñöôïc roài, töø laàm ñeán laàm, cuøng caùc ngöôøi ñeán caùt ñaèng ñi. Coù bieát vieäc naøy chaêng? Heát caû möôøi phöông cuøng toät heát hö khoâng, khoâng maûy may qua loït. Laø con maét kim cang, khoâng vaät naøo ngoaøi caû. Do ñoù taàm thöôøng cuøng huynh ñeä noùi. OÂng vöøa quaùn saéc sôùm laáp maét vöøa nghe tieáng sôùm laáp tai, vöøa ngöõi muøi höông sôùm laáp muõi, vöøa nhö khæ sôùm laáp yeát haàu, vöøa chuyeån ñoäng sôùm laáp thaân, vöøa khôûi nieäm sôùm laáp yù caên moân saïch laøu laøu saùng rôõ rôõ. Chæ laø chaúng chòu hoài quang phaûn chieáu. Xem lôøi ngöôøi xöa noùi vôùi Tieân ñöùc lieàn kheá chöùng khoâng tin töùc, chaúng ngaïi thaân thieát. Nöôùc möa ngaäp bò Maõ Toå moät ñaïp, ñöùng daäy ha ha cöôøi lôùn baûo raèng traêm ngaøn phaùp moân, voâ löôïng dieäu nghóa, chæ höôùng treân moät ñaàu loâng bieát ñöôïc caên nguyeân, haù chaúng vui thích sao? Ngaøi Laâm Teá ñoái

vôùi Hoaøng Baù ba phen hoûi, bò aên saùu möôi gaäy. Laïi ñeán ngaøi Ñaïi Ngu tröôùc maët chaúng bieát ñaïo. Teù ra Hoaøng Baù trong Phaät phaùp khoâng nhieàu con. Gioáng ñöôïc choã naøy haù chaúng kinh ñoäng ngöôøi. Caùc oâng coù hieåu tin töùc chaêng? Neáu laïi laät ngöôïc ra maø tham roõ thaät laø ñöôïc choã vaøo. Môùi bieát trong möôøi hai giôø ñi ñöùng ngoài naèm ñoäng chuyeån laøm luïng, moãi moãi ñeàu vöôït leân xöa nay khoâng giaùn ñoaïn. Cuøng Phaät toå naém tay ñi. Taàm thöôøng chæ giöõ nhaøn an nhaøn khôûi maûy may tình löôïng phaøm Thaùnh. Laïi coù gì ñöôïc maát coù theå nghi sinh töû coù theå ra gioáng lôøi noùi naøy, coù theå goïi laø ôû tröôùc maét caùc oâng. Khoâng moäng maø noùi moäng, voâ söï maø sinh söï. Boãng nhieân coù ngöôøi nhaãn gioûi chaúng caám ra, heùt tan ñaïi chuùng keùo xuoáng giöôøng thieàn ñaùnh ñau moät cuõng quaùi laï ngöôøi khaùc khoâng ñöôïc. Tuy nhö theá, cuõng phaûi thaät ñeán ñieàn ñòa môùi ñöôïc. Nhö nay laïi coù ngöôøi nhö theá chaêng? Sôn Taêng cam aên moät traän. Laïi phaûi cuøng ngöôøi naøy gaëp nhau. Coù chaêng? Coù chaêng?. Nhö khoâng coù Sôn Taêng thì ñeâm nay thaát lôïi.

Sö daïy chuùng raèng: Taâm aán Toå sö döùt ngay ñöông cô. Laãm lieät nhö kieám nhoïn saùng nhö maët trôøi. Ñöông ñaøi saùng rôõ daàu oâng hieän tieàn, laïi coù laãn nhau phaùt trieån bình ñaúng chaêng?

Taêng hoûi: Theá Toân töø laâu ñaõ im tieáng caàn thieát naøy, cho ñeán cuoái cuøng vì sao rieâng môøi AÅm Quang (Ca-dieáp) maø ngaàm truyeàn phaùp nhaõn.

Sö noùi: Mang luïy Sôn Taêng thöa raèng: Baàu ñaéng caû reã cuõng ñaéng, döa ngoït caû hoa cuõng ngoït.

Sö noùi roõ raøng. Thöa raèng cuõng laø ruøa ñen aên rau soáng. Sö noùi: Giöõ taùnh.

Laïi noùi: Muoán bieát nghóa Phaät taùnh phaûi quaùn thôøi tieát nhaân duyeân. Thôøi tieát neáu ñeán thì lyù noù töï loä ra. Neáu nhö thôøi tieát chöa ñeán, lyù ñòa chöa saùng. Laïi chính nghieäp thöùc mòt môø, khoâng coù goác maø nöông. Daùm hoûi caùc oâng töùc nay laø (luùc naøo) gì coù phaûi laø thôøi tieát hoaøng hoân chaêng? Coù phaûi laø thôøi tieát tieåu tham khoâng? Coù phaûi laø thôøi tieát ngoài ñöùng nghieãm nhieân khoâng? Coù phaûi laø luùc noùi Thieàn noùi Ñaïo khoâng? Coù phaûi laø thôøi tieát vaïn töôïng giao tham khoâng? Coù phaûi laø thôøi tieát taâm caûnh nhaát nhö khoâng? Neáu cuøng ñoù thaúng möïc (thoáng lung?), laïi möøng maát giao thieäp. Ñeâm nay caùc oâng ôû ñaây maø quyeàn laäp chuùt thôøi gian. Sôn Taêng khoâng tieác lôøi noùi bình luaän xaùc thaät moät ñoaïn thôøi tieác. Chæ nhö caùc ngöôøi ôû ñaây nghe Sôn Taêng troáng hai mieáng duøng laøm thôøi tieát chính ñoïa vaøo thöôøng tình. Phaûi bieát Sôn Taêng khoâng töøng noùi moät chöõ, caùc ngöôøi chaúng töøng nghe moät lôøi. Caùc ngöôøi cuøng

Sôn Taêng ñeàu coù moät vieäc lôùn. Huy ñaèng (khôûi daäy?) coå kim, döùt heát tri kieán, saïch laøu laøu, saùng röïc rôõ, ñeàu chaúng bieát nhau, ñeàu chaúng ñeán vôùi nhau. Thaáy tieáng thaáu saéc vöôït Phaät vöôït Toå. Neáu hay lui böôùc maø ñeán. Thoaùt khoûi tình traàn yù töôûng, ghi nhôù phaân bieät lôøi leõ kheá cô, nghe thaáy hieåu bieát phaûi quaáy ñöôïc maát ngay ñaây roãng suoát, nhaùy maét cuøng coå Phaät lieàn ñoàng moät tri kieán, ñoàng moät noùi naêng, ñoàng moät laøm luïng, ñoàng moät theå töôùng. Khoâng phaûi chæ cuøng caùc Thaùnh ñoàng, cuõng cuøng caùc ñôøi Toâng sö thieân haï laõo Hoøa thöôïng ñoàng nhau. Döôùi ñeán boán loaøi saùu ñöôøng gaø vòt, moái kieán ñeàu ñoàng. Chaúng bò tieàn traàn caûm laáy, choã hieåu bieát quaáy nhieãu. Chaúng sôï sinh töû, chaúng thích Nieát-baøn, roäng raõi bình thöôøng tuøy luùc maëc tình töï taïi, ñoäng tònh laøm luïng ñeàu giaûi thoaùt. Hay chuyeån taát caû caûnh giôùi, hay khieán taát caû noùi naêng. Chaúng phaûi chæ caùc ngöôøi phaàn thöông nhö theá. Ñeán nhö ngöôøi xöa ñeàu töø thôøi tieát naøy maø vaøo. Haù chaúng thaáy ngaøi Trieäu Chaâu ban ñaàu tham vôùi ngaøi Nam Tuyeàn ngoä “Taâm bình thöôøng laø ñaïo” roài, laïi hoûi yù Toå sö töø Taây Truùc ñeán, thì lieàn ñaùp raèng: “Caây baùch tröôùc saân”, cho ñeán Traán chaâu ñöa ra ñaïi La boà. Ta ôû Thanh chaâu laøm caùi aùo naëng baûy caân. Chaúng phaûi chæ coù Trieäu Chaâu maø Ñöùc Sôn ñöôïc thôøi tieát naøy vaøo cöûa lieàn ñaùnh, Laâm Teá ñöôïc thôøi tieát naøy vaøo cöûa lieàn heùt, Muïc Chaâu ñöôïc thôøi tieát naøy lieàn noùi hieän thaønh coâng aùn, tha cho oâng ba möôi gaäy. Treân ñaàu ngoùn tay chai duøng thôøi tieát. Choã xuy boá mao cuûa ngaøi OÂ Saøo thoåi maø laáy thôøi tieát naøy. Noùi toùm laïi, caùc Toâng sö xöa nay ñeàu duøng thôøi tieát naøy. Chæ nhö ngaøi Phaùp Nhaõn töøng neâu tham kheá hôïp vôùi ngöôøi raèng: Taâm Truùc Só Ñaïi Tieân beøn noùi: Lôøi naøy khoâng loãi. Ñeán ngay khoaûng giöõa cuõng chæ laø ñuùng thôøi ñuùng tieát maø noùi. Ñeán cuoái cuøng caån baïch ngöôøi tham huyeàn, chôù ñeå ngaøy thaùng luoáng qua. Beøn baûo raèng: Döøng döøng, aân lôùn khoù ñaùp ñeàn. Daãu coù naùt thòt, tan xöông cuõng khoâng ñeàn ñaùp ñöôïc. Haù chaúng phaûi laø bieát roõ thôøi tieát môùi noùi theá ö? Nhö nay neáu chöa coù choã phaùt minh thì chæ luoáng qua ngaøy thaùng. Neáu tham ñöôïc roõ raøng trieät ñeå, thì trong suoát möôøi hai giôø quaûn laáy, khoâng maûy may ñeå luoáng qua. Khoâng phaûi chæ trong möôøi hai giôø maø döôùi ñeán traêm ngaøn kieáp heát ñôøi vò lai ñeàu chaúng luoáng qua chæ nhö Sôn Taêng noùi: Thôøi tieát aáy laïi ñöôïc hieåu chaéc chöa.

Laïi noùi: Moäng cuõng chöa töøng moäng thaáy coù.

Laïi hoûi: Laïi coù choã vì ngöôøi chaêng. Neáu kheùo tham roõ, chæ moät caâu aáy cuõng chaúng hö thieát (doái laäp). Coù baøi Sôn Tuïng keå gioáng ñaïi chuùng raèng:

*Thu saâu khí trôøi saùng*

*Vaïn töôïng ñeàu chìm chìm Traêng saùng bôø ao vaéng Gioù maùt toøng coû raäm, Ñaàu ñaàu vaät chaúng ngoaøi Moãi moãi taâm xöa nay Ngay ñaây lieàn neâu laáy Chôù neân laïi traàm ngaâm.*

Sö daïy chuùng raèng: Döôùi hieân coù ñöôøng, ngay ñaây baèng phaúng, quen chieán (tranh caûi) taùc gia lieàn thænh moät dao vaøo thaúng. Coù chaêng coù chaêng?. Im laëng moät luùc, Sö laïi noùi: Caùc ngöôøi ñaõ caát daáu muõi nhoïn, Sôn Taêng chaúng khoûi laøm moät tröôøng dieãn kòch. Chöa tröôùc ñoù laø ñaàu thöù hai, ñang luùc nhö theá laø ñaàu thöù ba. Chæ laø ñuoåi theo soùng. Nhö nay laïi vaøo choã ñuoåi theo maø cuøng caùc ngöôøi thöông löôïng coù che ñaäy ñöôïc chaêng? Laïi coù moät phaùp cuøng vôùi ngöôøi laøm baïn löõ ñöôïc chaêng? Do ñoù noùi: Noù hay thaønh töïu taát caû phaùp, hay sinh ra taát caû phaùp, taát caû chö Phaät ñeàu nöông noù maø ra ñôøi, taát caû höõu tình nhaân noù maø kieán laäp, saùu ñöôøng boán loaøi ñeàu laáy noù laøm goác. Chæ nhö caùc ngöôøi ñöùng taïi toøa naøy ñeàu ôû trong saùnh saùng cuûa noù maø hieån hieän, coù thaáy ñöôïc noù chaêng? Neáu thaáy ñöôïc thì ngay ñaây khoâng maûy may caùch ngaên, khoâng moät maûy may ñaïo lyù laïi coù gì thaáy nghe hieåu bieát laøm duyeân laø ñuùng, chæ sôï töï mình khoâng theå phaûn chieáu, do ñoù maø sinh nghi. Taàm thöôøng chaúng phaûi laø höôùng caùc ngöôøi maø noùi, ngaøn lôøi vaïn lôøi chæ bieát laáy moät lôøi, ngaøn caâu vaïn caâu chæ bieát laáy moät caâu, ngaøn phaùp vaïn phaùp chæ bieát laáy moät phaùp. Bieát ñöôïc moät vaïn Sö roài thì thaáu ñöôïc moät khoâng caùch trôû, ngay ñaây thoaùt khoûi tình traàn yù töôûng, boû noùi thaân taâm khoâng meät nhoïc. ÔÛ moïi luùc gaëp traø thì uoáng traø gaëp côm thì aên côm. Trôøi chæ goïi laø trôøi, ñaát chæ goïi laø ñaát, coät truï chæ goïi laø coät truï, loàng ñeøn chæ goïi laø loàng ñeøn. Taát caû cuõng theá. Trong möôøi hai giôø chæ caùi theá ñoù luoân bình thöôøng khoâng moät tinh söï. Tuy nhö theá, neáu coù caùi voâ söï ôû trong loøng thì cuõng khoâng ñöôïc töï taïi, coù caùi höõu söï cuõng khoâng ñöôïc töï taïi. Ngay ñaây thì höõu söï cuõng khoâng, maø voâ söï cuõng khoâng, chaúng hai cuõng khoâng, cuõng coøn ôû nöõa ñöôøng. Neáu laø nhôø nghe noùi laø ngöôøi vaøo xöông vaøo tuûy tin kòp nghe noùi naêng gì ñeàu gioáng nhö cheùn noùng keâu ra tieáng. Trong luùc taàm thöôøng noùi chöõ Thieân lieàn ñeán bôø röûa tai, haõy coi nhö thöôøng chaúng dính vaøo ñaâu, laïi ngaãu nhieân noùi leân chöõ Phaät cuõng phaõi söùc mieäng ba laàn thaø thaân ñang soáng vaøo ñòa nguïc, suoát kieáp chòu traàm luaân bò naáu cheát trong vaïc daàu loø löûa ñoû, troïn khoâng ñem Phaät phaùp laøm choã hieåu bieát cuõng troïn khoâng khôûi thaáy Phaät phaùp. Thaáy Phaät coøn chaúng khôûi,

huoáng gì khôûi tình töôûng theá gian, phaân bieät voïng duyeân caùc nghieäp. Nhö theá ñeå thaáy ñöôïc ngöôøi naøy, laøm theá naøo maø gaàn guõi ñöôïc ngöôøi naøy. Ai coù tueä nhaõn, thöû ra noùi xem! Neáu khoâng thì ñôïi ba möôi hai naêm sau, Sôn Taêng ñoåi xöông roài seõ rieâng cuøng caùc oâng thoâng tin töùc.

Sö daïy chuùng raèng: Ñaïi ñaïo xöa nay khoâng tröôùc sau, taâm ñònh gheù vaøo thì ñaõ sai laàm saéc nha traùc soùc hay gaàm heùt töùc laø loâng vaøng sö töû con. Laïi coù gì böôùc ra thaáy nhau. Taêng hoûi nhö theá naøo laø caâu Ñònh caøn khoân. Sö noùi: Chæ coù ta laø toân quyù, raèng xoay mình ñöông vuõ truï ñi. Sö noùi ñaùng cho ba möôi gaäy. Taêng laïi noùi: Xin môøi.

Sö noùi: Cho oâng to gan. Hoûi: Laø noùi gì.

Sö noùi: Ñôïi möa daàm lieàn ñaùnh.

Beøn noùi: Traãm trieäu (ñieàm) chöa phaân ñaõ thaønh caâu noùi kheá cô lôøi noùi vöøa laäp thì ñaõ traùi nhau. Tuy nhieân nghóa moân thöù hai laïi chaúng phaûi laø phöông phaùp giaùo hoùa. Ñaïi chuùng, coù bieát vieäc naøy chaêng? Queùt saïch ngaøn sai, chaúng laäp moät haït buïi. Vi vi hoa hoa, bao truøm trôøi ñaát, öùng tieáng öùng saéc, chaúng cuøng ngaøn Thaùnh ñoàng ñöôøng chaúng cuøng vaïn phaùp laøm baïn, cuoán môû töï taïi khoâng caâu chaáp. Neáu cuõng thaáy ñöôïc thì coù theå höôùng treân ñaàu traêm coû maø doïc ngang, trong khoái saéc thanh maø ngoài naèm. Lôøi leõ ñoù khoâng hieåu kòp, so saùnh khoâng theå ñöôïc, hieåu bieát chaúng theå hieåu bieát. Chaúng phaûi taâm chaúng phaûi Phaät, chaúng phaûi vaät, chaúng phaûi Thaùnh, chaúng phaûi phaøm, chaúng phaûi coù, chaúng phaûi khoâng, chaúng phaûi phaûi, chaúng phaûi quaáy, chaúng phaûi ñöôïc, chaúng phaûi maát. Laøm sao cuõng chaúng ñöôïc, khoâng laøm sao cuõng chaúng ñöôïc. Ñeán choã aáy laøm theá naøo neâu goïi, nhö theá naøo maø ñeà ra, Sôn Taêng ngay ñaây mieäng gioáng nhö bieån muoái, khoâng lyù coù theå baøy, khoâng lôøi coù theå noùi. Tuy nhö theá, quan chaúng cho kim tö thoâng xa maõ, boû moät tuyeán ñöôøng, coù caùi thöông löôïng. Sö beøn ñöa naém tay leân noùi raèng: Coù thaáy khoâng? Chö Phaät do ñaây maø ra ñôøi, Toå sö do ñaây maø töø Taây Truùc ñeán, caùc ñôøi Toâng sö do ñaây maø tieáp vaät lôïi sinh, thieân haï Laõo sö do ñaây maø keàm buùa naïp töû. Ñoù laø naém ñònh. Caøn khoân vuoát saéc, maët trôøi maët traêng khoâng aùnh saùng. Heát caû ñaïi ñòa ngöôøi ñeàu tan thaân maát maïng, ñoù laø phoùng haïnh. Hang nuùi sinh aùnh saùng, sum-la hieån saùng. Tuøy daøi tuøy ngaén theo coù, theo khoâng, nôi nôi ñeàu chaân, choã choã ñeàu hieän baøy.

Laïi noùi: Caàm gaäy toát hay phoùng haïnh toát. Ba möôi naêm sau gaëp ngöôøi chaúng ñöôïc neâu laàm.

Sö daïy chuùng raèng: Thuyeàn nhoû moät cheøo daïo Nguõ hoà, ñaàu löôõi caâu laïi ñöôïc caù toát. Nhö nay boán ñieåm trong nhö göông. Laïi coù caù vaøng

treân löôõi caâu chaêng. Ngöôøi phuï maïng ra khôi chuùng gaëp nhau. Taêng hoûi Phaät quaù khöù cuõng theá, Phaät hieän taïi cuõng theá, Phaät vò lai cuõng theá, chöa bieát Hoøa thöôïng theá naøo? Sö noùi (cuõng) theá laø caùi gì. Taêng noùi chính laø nhö theá. Sö noùi toâm nhaûy chaúng ra khoûi ñaáu.

Laïi noùi: Thænh Hoøa thöôïng noùi caâu ra khoûi ñaáu. Sö noùi thuyeàn nhoû ñaõ qua ñoäng Ñình Hoà.

Beøn noùi: Ñoäng thì aûnh hieän, giaùc thì baêng sinh. Chaúng ñoäng chaúng giaùc thì ôû trong nöôùc cheát maø bình traàm. Ñaõ ñoäng ñaõ giaùc thì chöa khoûi giaùo nhoïn phaïm tay. Ñeán choã ñeán choã aáy thì laøm sao maø neâu noùi, laïi laøm sao vì ngöôøi tuy theá, taát caû phaùp khoâng maát. Ngöôøi xöa noùi moät maûnh ruoäng ñaát ñoù giao laïi nhieàu luùc, ta ñöùng ñaây ñôïi oâng daét ñi, laïi bieát laïc vaøo choã naøo chaêng? Oai aâm trôû veà tröôùc khoâng kieáp beán bôø kia, moät maûnh ruoäng ñaát kia söøng söûng baát ñoäng, cho ñeán boán loaøi meânh mong vaïn töôïng laêng xaêng, theá giôùi ñoåi dôøi, soáng cheát bieán hoùa, moät maûnh ruoäng ñaát ñoù söøng söûng baát ñoäng. Cho ñeán tam tai kieáp hoaïi, gioù tyø-lam noåi leân thoåi tan ñaïi ñòa cuõng nhö buïi nhoû thì moät maûnh ruoäng ñaát ñoù, cuõng söøng söûng baát ñoäng. Chö Phaät ra ñôøi, Toå sö Taây truùc ñeán chính laø phaùt minh moät maûnh ruoäng ñaát ñoù. Töø treân caùc Toâng sö, caùc laõo Tuùc thieân haï ngaøn phöông traêm keá laäp baøy phöông tieän ñeàu heát söùc giöõ gìn maûnh ruoäng ñaát aáy. Tuy theá, troïn chöa coù ngöôøi hieåu ñöông ñaàu noùi ra laïi keùo daét ñöôïc chaêng? Taùm maët baèng phaúng, boán phöông thanh tuù. Vaïn phaùp chaúng theå bao truøm, ngaøn Thaùnh chaúng daùm ôû tröôùc, neáu daét ñöôïc thì moät xong, taát caû ñeàu xong, moät thaønh taát caû thaønh, moät thaáy taát caû thaáy, moät ñöôïc taát caû ñöôïc. Do ñoù noùi: Moät traàn vöøa caát leân thì toaøn thaâu caû ñaïi ñòa. Moät loâng sö töû thì traêm öùc loâng cuøng luùc hieän ra. Chæ vì voïng tình chaáp tröôùc neân khoâng coù luùc thaáu thoaùt cam ôû trong phaøm tình maø chaúng caét ñöùt. Neáu ngay ñaây buoâng ñöôïc, khoâng moät phaùp neân tình, khoâng moät vaät nöông taâm, meânh moâng töï nhieân khoâng troùi buoäc nhö treân nöôùc maø xeùt gioáng hoà loâ, ñuïng thì chuyeån, ñaåy thì ñoäng keùo ra chaúng trôû veà, naém leân chaúng ñöôïc, ñoäng tònh noùi nín bao truøm trôøi ñaát, ngöôøi saùng maét maát loå coái, töùc giaän laø treân, theo vaät laø döôùi. Neáu luaän chieán thì caùi söùc ôû choã chuyeån. Laïi coù gì laø cao thaáp coù theå nghi, phaûi quaáy coù theå sôï. Treân cöûa goïi ngöôøi löûa gaáp, haù chaúng phaûi laø laõo saùng suoát hieåu bieát. Trong chuùng laïi coù ngöôøi nhö theá chaêng? Haõy böôùc ra laøm chöùng cöù, khieán ngöôøi nhôù maõi Lyù töôùng quaân, vaïn daëm beân trôøi moät con chim ngaïc bay.

Sö daïy chuùng raèng: Ñaïo khoâng nôi choán, saùng laø do ngöôøi. Phaùp

lìa thaáy nghe ñoaïn döùt laø bôûi trí. Neáu hay boû nhanh caùc voïng töôûng chaáp

SOÁ 1997 - VIEÂN NGOÄ PHAÄT QUAÛ THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 8 123

tröôùc töø xöa, ôû moät nieäm maø ñoán ngoä töï taâm ñoán mình töï taùnh (ngoä nhanh taâm mình, saùng nhanh taùnh mình), chaúng nhieãm caùc traàn, chaúng rôi vaøo coù khoâng. Töï nhieân phaùp phaùp thaønh thaáy. Tuy nhieân vieäc naøy chaúng theå voäi laõnh hoäi. Caàn phaûi phaùt chí khaúng khaùi ñaëc ñaït cuûa ñaïi tröôïng phu veà, chaúng ñoaùi hoaøi nguy vong chaúng caâu chaáp ñaéc thaát, giöõ coøn caùi daøi laâu thaân taâm saét ñaù, gaëp caûnh gaëp duyeân chaúng ñoåi chaúng dôøi. Luoân luoân ñeå maét theå cöùu, chaúng luaän thaùng naêm laáy ngoä laøm haïn kyø. Döôùi cöûa Toå Sö chaúng so saùnh giaùo gia, chæ caàn döùt ngang caên nguyeân ôû moät lôøi noùi maø hieåu laáy. Cuøng caùc Thaùnh ñoàng theå ñoàng duïng ñaïi giaûi thoaùt, maëc tình choã ra laøm ñeàu thaáy taùnh. Cho ñeán taïp loaïn cuoàng hueä suy löôøng phaân bieät, coù moät maûy may naøo cheùm chaúng ñöùt thì khoâng coù kyø haïn böôùc vaøo. Trong giaùo chuoâng noùi phaùp aáy chaúng phaûi do suy löôøng phaân bieät maø hieåu ñöôïc. Laïi noùi gì laáy taâm coù suy nghó maø suy löôøng caûnh giôùi Vieân giaùc cuûa Nhö Lai thì nhö laáy löûa ñom ñoùm maø muoán thieâu ñoát nuùi Tu-di troïn khoâng theå ñöôïc. Toå sö noùi chæ heát phaøm tình khoâng coøn Thaùnh löôïng. Phaøm tình heát choã, Thaùnh löôïng döùt thaáy, chæ caàn mau heát voïng duyeân, khoâng nghó khoâng laøm buoâng boû giaùo troáng vaéng. Ngaøn Thaùnh vaïn Thaùnh chöa coù ai chaúng töø cöûa naøy maø vaøo. Chæ ôû chí thaønh beàn chaët noã löïc höôùng ñeán tröôùc. Chæ coù taâm öng chòu aét chaúng hieàm gì.

Traân troïng!