VIÊN NGỘ THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 12**

**TIEÅU THAM 5**

Sö truï ôû nuùi Vaân cö, Kieát haï Tieåu Tham. Vaân cö ngaøn traêm chuùng nhö khoâng, chæ duyeân trong ngoaøi döùt tin töùc, trong ñoù khoâng ñoäng (troáng roãng) baèng hö khoâng, gieát soáng toaøn nöông aân löïc naøy. Do ñoù noùi: Hoä sinh phaûi laø gieát, gieát heát môùi an cö, caàn luaän yù trong aáy, thuyeàn saét noåi treân nöôùc. Tính laïi thuyeàn saét noåi treân nöôùc cuõng coù kyø ñaëc gì, chæ nhö hoä sinh phaûi laø gieát.

Laïi noùi: Gieát caùi gì? Lieàn coù Thieàn Hoøa Töû noùi: Chaúng phaûi laø gieát vaät maïng, chæ laø gieát giaëc voâ minh, laø gieát giaëc phieàn naõo, laø gieát giaëc saùu caên saùu traàn, gieát giaëc tranh ngöôøi tranh ta. Tuy cuøng moät haï laïp, caàn phaûi moäng thaáy döôùi goùt chaân naïp Taêng ñaõ laø hoä sinh caàn phaûi saùng yù gieát. Nhö theá naøo laø yù gieát. Cao voùt, neáu höôùng trong aáy maø bieän ra ñöôïc lieàn coù theå boû moät tuyeán ñöôøng, trong meânh moâng maø quaûn laáy, queùt saïch ñaàu löôõi thieân haï, sau roài môùi gieát heát ñöôïc. Tuy nhö theá oâng giaø Thích-ca cuõng gieát khoâng heát, Ca-dieáp gieát cuõng chaúng heát, hai möôi taùm Toå Taây thieân cuõng gieát khoâng heát, saùu Toå ñôøi Ñöôøng (Trung Quoác) cuõng gieát khoâng heát, muoán noùi chaúng heát, phaûi laø boû heát töø tröôùc ñeán sau thaáy ñöôïc saùng toái huyeàn dieäu, lyù taùnh, thuø thaéng, kyø ñaëc, tònh khieát, caét deïp chaúng löu laïi maûy may, cuõng chaúng ñeán choã heát cuøng cöïc. Chæ nhö choã chaùnh tònh hoïp laøm gì, coù hieåu roõ chaêng? Röøng saâu ñaàm lôùn khoâng ngöôøi ñeán, toát nhaát duïm ñaàu cuøng thöông löôïng. Laïi noùi: OÂng giaø Thích-ca noùi: Duøng ñaïi Vieân giaùc laøm giaø lam ta thaân taâm an cö bình ñaúng taùnh trí.

Sö noùi: OÂng giaø Thích-ca töø bi raát sôï gieát, nhöõng ngöôøi caùc oâng chaúng bieát cuøng oâng moät laù buøa hoä thaân. Tuy theá kieåm ñieåm töông lai coøn mang aûnh höôûng. Neáu laø sôn Taêng thì khoâng nhö vaäy. Töùc nuùi Vaân cö thaáy thaønh giaø lam, chín tuaàn an cö voã nhòp laø leänh.

Thöôïng toïa Nhö thænh Tieåu Tham. Taêng hoûi: Baø laõo ôû thaønh Ñoâng

cuøng Phaät ñoàng sinh, vì sao chaúng thaáy Phaät.

Sö noùi: Noù ñuû yù khí Ñaïi tröôïng phu.

Laïi noùi: Laáy tay che maët, möôøi ngoùn ñeàu thaáy Phaät, vì sao troán traùnh khoâng ñöôïc.

Sö noùi: Ngöôøi ta cöø moâng ñöôïc töï do.

Laïi noùi: Ngaøi Tuyeát Ñaäu noùi: Noù tuy laø con gaùi maø coù haïnh Tröôïng phu laø chòu hay chaúng chòu.

Sö noùi: Lôøi laäp laïi chaúng ñaùng xin.

Sö noùi: Tình cuøng voâ tình laø moät theå, maét thaáy thì ñeàu chaân, Phaät cuøng chuùng sinh chaúng khaùc, ñöông theå toaøn hieän, tuøy choã laøm chuû, gaëp duyeân töùc Toâng. Coù luùc phoùng haïnh thì khe suoái ngoùi ñaù ñeàu sinh aùnh saùng. Coù luùc caàm ñònh (giöõ yeân ñònh) thì vaøng roøng baûy baùu ñeàu maát maøu. Do ñoù noùi: Caùc ngöôøi muoán bieát maïng chaêng? Suoái chaûy laø maïng, troáng vaéng laø thaân ngaøn soùng tranh nhau noåi daäy laø caûnh giôùi Vaên-thuø. Moät noùi troøng maét troáng khoâng laø giöôøng naèm cuûa Phoå Hieàn, keá möôïn moät caâu laø chæ traêng, vieäc trong ñoù laø noùi traêng. Vieäc töø treân ñeán nhö Tieát Ñoä Söù tin côø leänh. Nhö caùc Coå ñöùc chöa laäp neân nhieàu taùc löôïc (laøm goïn?) ñeán choã aáy laøm sao thöông löôïng. Chaúng nhôø ba taác löôõi, xin haõy noùi xem, chaúng nhôø maét thöû nhìn thaáy xem, chaúng nhôø tai thöû nghe xem. Do ñoù noùi heát caû möôøi phöông theá giôùi ñeàu laø theå cuûa ngöôøi chaân thaät, laïi höôùng vaøo choã naøo maø ñeå maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù. Do ñoù sôn Taêng töø xöa noùi vôùi caùc ngöôøi raèng: Laáp maët oâng laïi laø noùi maét oâng nhìn chaúng thaáy, bòt tai oâng laïi laø noùi nghe maø chaúng nghe, bít muõi oâng laïi laø noùi oâng ngöûi chaúng ñöôïc, bòt mieäng oâng laïi laø noùi oâng noùi khoâng ñöôïc, caàm (giöõ?) thaân oâng laïi laø noùi oâng chaúng bieát ñau ngöùa, queùt saïch yù caên oâng laø daïy oâng phaân bieät chaúng ñöôïc. Ngay luùc aáy töùc laø tin töùc toát. Laïi chaúng phaûi laø tình traàn yù töôûng phaân bieät tính toaùn so saùnh ñöôïc maát, phaûi quaáy, cuõng caàn phaûi deïp boû cô caûnh chaúng laäp tri kieán, chaúng suy lyù leõ, tröø boû heát hieåu bieát, chaúng thaáy coù Phaät toå. Sau ñoù môùi coù theå queùt saïch Baùo Hoùa Phaät. Ngöôøi thieân haï baét nhoát chaúng ôû. Theá neân Huyeàn Sa noùi: Maét cuûa Sa-moân caàn phaûi caàm ñònh theá giôùi, chaúng roø ró maûy may. Chæ nhö khi caàm giöõ caùc ngöôøi höôùng vaøo ñoù maø heùt ñöôïc chaêng? Ñaùnh moät toïa cuï ñöôïc chaêng? Phaát tay aùo boû ra ñöôïc chaêng? Töø Ñoâng qua Taây, töø Taây qua Ñoâng ñöôïc chaêng? Saùu laàn saùu laø ba möôi saùu, chín laàn chín laø taùm möôi moát ñöôïc chaêng? Ñeàu laø vieäc trong nhaø mình ñöôïc chaêng, goïi laø vieäc boån phaän mình ñöôïc chaêng? Chæ coät caùi maø noùi loàng ñeøn ñöôïc chaêng? Duy taâm tuy taùnh ñöôïc chaêng? Neáu theá ñeàu laø roái raém ñeàu chaúng phaûi chaùnh kieán. Neáu coù caùi chaùnh tri chaùnh kieán lieàn bieát

coù boån phaän söï. Ñaõ bieát coù boån phaän söï troïn chaúng laøm lyù leõ hang oå tính toaùn, thì laøm sao noùi, coù hieåu roõ chaêng? Chaán phaán tra sa khoâng tröôùc sau, xoay mình sö töû cho moïi ngöôøi xem.

**Tieåu Tham.** Roõ raøng moät laøm, ngaøn Thaùnh chaúng thaáy. Moät cô tröôùc maët, taùc gia khoâng laøm nhö theá nhö theá, chaúng theá chaúng theá, naém veà moät beân hoaëc ñaùnh hoaëc heùt, ñaùnh ñaù löûa, aùnh ñieän chôùp. Chaùnh ngay luùc aáy, nöôùc tieát ra chaúng thoâng, queùt saïch caøn khoân. Coù maét chaúng theå thaáy, coù tai chaúng theå nghe, coù mieäng chaúng theå luaän, coù taâm chaúng theå nghó. Cho toaøn thaân laø maét. Heát caû caøn khoân ñaát ñai coû caây röøng raäm lôùn nhoû daøi ngaén moãi moãi giao la laøm voâ löôïng voâ bieân thaàn thoâng dieäu duïng. Ñeán choã aáy chaúng tieâu moät thaùp. Laïi noùi: Ñuû lyù leõ gì maø kyø ñaëc nhö theá, laïi caét ñöùt nhö theá, coù theå ngoài ñoaïn nhö theá saïch laøu laøu rôõ rôõ. Toaøn thaân rieâng baøy, lieàn gaùnh vaùc ñöôïc, thaáu xuaát ñöôïc. Ba ñôøi chö Phaät saùu ñôøi Toå sö, cho ñeán caùc laøo Hoøa thöôïng trong thieân haï, chæ ñöôïc uoáng khí nuoát tieáng tröøng maét caâm mieäng. Tuy theá nay caùc ngöôøi ôû trong ñoù laøm caùi gì, sôn Taêng caên cöù vaøo caùi gì maø noùi lieàn ñöôïc phaûi thì phaûi, gieát heát chaúng gaàn nhaân tình, chaúng khoûi boû moät tuyeán ñöôøng. Coù hieåu roõ chaêng? Boán bieån nhö nay trong nhö göông, raùng trôøi khí thaáu thaúng trôøi xanh.

Sôn Taêng naêm hai möôi baûy tuoåi, môû baøy phaùp toøa cuøng taát caû ngöôøi nhoå ñinh thaùo choát môû troùi coät, khieán taát caû ñeàu khoâng raäp khuoân, khoâng tính toaùn nghó suy, khoâng noùi hoïp ñaàu, khoâng noùi gioáng ngöôøi khaùc, khoâng nöông caäy moät vaät. Cuøng hai möôi taùm toå khaùc, Maõ Toå, Baù Tröôïng, Hoaøng Baù, Laâm Teá caùc thieân haï Ñaïi toâng sö choã ra laøm toaøn theå hieån baøy, chaúng chæ ngaøy nay, taàm thöôøng chaúng ôû treân Baûo hoa vöông toøa maø noùi Theá ñeá, cuõng chaúng noùi Thieàn cô, chaúng luaän sinh dieät, haù coù theå noùi böôùng noùi caøng maø taïo nghieäp ñòa nguïc. Duy chæ döïa theo ñaây moät choã chaân thaät, ñoái tröôùc maët taát caû moïi ngöôøi maø caét ñöùt noùi baøy, thöøa ñöông ñöôïc noù maø chaân thaät ngoä nhaäp, ñöôïc ñaïi thoï duïng khoâng chuùt ngöng treä. Sôn Taêng ngaøy nay ñöôïc lui veà ôû ñaây chaúng muoán leân toøa Tieåu Tham. Ñaây bôûi nhaân Thaùi phu nhaân khieán quaân Trieàu Nghò Thoâng Phaùn Ñaïi Phu cuøng caùc Quan vieân, saùng chieàu thöôøng laáy noùi naøy maø kieám chieáu, ba laàn kính thænh vì chuùng Tieåu Tham, tuøy phaàn öùng maïng. Song moät vieäc naøy cuõng chaúng khoù cuõng chaúng deã. Neáu noùi khoù thì ngaøi Vónh Gia khi ñeán Luïc toå sau moät caâu lieàn coù theå thöøa ñöông. Tröôùc ñeán Taøo kheâ ñi nhieãu quanh giöôøng thieàn ba voøng, cheá tích tröôïng maø ñöùng.

Toå noùi: Phaøm Sa-moân phaûi ñuû ba ngaøn oai nghi taùm vaïn teá haïnh

ñaïi ñöùc ôû phöông naøo ñeán ñaây maø sinh ñaïi ngaõ maïn.

Vónh Gia noùi sinh töû laø vieäc lôùn voâ thöôøng nhanh choùng.

Luïc toå môû phöông tieän lieàn noùi: Sao khoâng theå laáy voâ sinh, sao khoâng lieãu laáy khoâng nhanh choùng moät ñeâm bieát choã ñöông ñaàu. Coù tuïng raèng:

*Theå veà sinh, lieãu voán khoâng nhanh choùng Nhö nöôùc vaøo nöôùc, nöôùc söõa ñoàng nhau, Teân nhoïn choáng nhau töï nhieân vöøa khôùp.*

Luïc toå thaáy Vónh Gia thaáu ñöôïc lieàn noùi: OÂng raát ñöôïc yù voâ sinh. Chæ moät caâu naøy cuõng coù quyeàn, coù thaät, cuõng coù chieáu coù duïng, laø Vónh Gia kia chaúng höôùng veà töû cuù maø xuoáng toøa gieát, cuõng chaúng noùi thích hôïp chæ noùi töø töø Hoøa thöôïng? Voâ sinh haù coù yù ö? Kyø laï thay maø ngöôøi nay vöøa thaáy.

Sö noùi: OÂng raát ñöôïc yù voâ sinh. Lieàn noùi Hoøa thöôïng chòu ta aán chöùng ta, aân naøy khoù baùo ñeàn.

Neùn höông thöù ba chaúng vì ngöôøi khaùc, chæ laø höôùng trong caâu noùi maø gieát cheát, chaúng thaáu nguoàn goác, ñaùnh deïp caùi oan naøo, vaø ñeán Vónh Gia caùo töø.

Toå noùi: Laïi raát nhanh, raèng voán töï chaúng ñoäng, haù coù mau chaêng.

Toå noùi: Ai bieát chaúng ñoäng, raèng nhaân giaû töï sinh phaân bieät. Luùc naøy coù yù khí Ñaïi tröôïng phu, ñaùng tieác ñaõ boû qua, lieàn laät ñoå giöôøng thieàn, chaúng bò phaân ngoaøi. Laïi lieàn theo leä maø ôû laïi moät ñeâm.

Laïi khi Thaïch ñaàu laøm Sa-di trong hoäi cuûa Luïc toå, moät hoâm hoûi Toå raèng: Khi Hoøa thöôïng tòch roài con seõ theá naøo?

Toå ñaùp: Haõy taàm tö ñi. Vaø khi Luïc toå tòch roài thì oâng aáy chæ toïa thieàn, chæ taàm tö veà ñaïo lyù voâ sinh. Trong hang quyû maø tìm keá soáng. Luùc ñoù coù baïn ñoàng tham hoûi: OÂng laøm gì?

Ñaùp: Hoøa thöôïng daïy toâi taàm tö ñi, do ñoù maø toïa thieàn.

Baïn ñoàng tham noùi: OÂng laàm roài. Coù Thanh Nguyeân Sö huynh teân laø Tö, Toå chæ oâng ñi gaëp oâng aáy ñaáy.

Thaïch Ñaàu môùi tónh ngoä, beøn ñeán gaëp Thanh Nguyeân. Nguyeân hoûi ôû ñaâu ñeán?

Ñaùp: ÔÛ Taøo kheâ ñeán.

Nguyeân ñöa phaát töû ra hoûi: Taøo Kheâ coù caùi naøy khoâng maø nay huynh ñeä bò ngöôøi khaùc hoûi nhö theá? Noùi xong lieàn heùt. Kieán giaûi cuûa loaøi choàn hoang, nhöôùng maøy trôïn maét, göôïng laøm chuû teå ñeàu khoâng dính daùng. Thaïch Ñaàu hieåu lieàn ñaùp raèng: Khoâng phaûi chæ Taøo kheâ, Taây thieân cuõng khoâng.

Tö hoûi: OÂng coù ñeán Taây thieân khoâng?

Ñaùp: Neáu ñeán lieàn coù chaúng ngaïi kín ñaùo khít khao, noùi chaúng maát toâng. Böôùc böôùc ñeàu ñaïp ñeán. Tö noùi: Chöa coù laïi noùi (khoâng do lôøi noùi). Thaïch Ñaàu noùi: Hoøa thöôïng cuõng phaûi noùi moät nöûa, chôù toaøn nhôø con. Tö noùi: Chaúng töø choã oâng noùi, sôï veà sau khoâng ngöôøi thöøa ñöông.

Moät hoâm laïi hoûi Thaïnh Nguyeân raèng: Khi Hoøa thöôïng ôû Taøo kheâ coù bieát Luïc toå chaêng?

Tö ñaùp: OÂng nay laïi bieát Laõo Taêng chaêng?

Ñaùp: Bieát laïi ñaâu coù theå bieát ñöôïc. Loaøi coù söøng tuy nhieàu, nhöng moät con laân laø ñuû. Töï nhieân khí loaïi ñoàng nhau, loâng caùnh gioáng nhau, nhö keo vôùi sôn maø nay ngöôøi Ñoâng moät caâu, Taây moät caâu. Coù luùc noùi taâm noùi taùnh, caàu ngöôøi aán chöùng. Coù dính daùng gì? Laïi khi Döôïc Sôn ngoài döôùi hoäi Thaïch Ñaàu. Thaïch Ñaàu gaëp lieàn hoûi: OÂng ôû ñaây laøm gì?

Ñaùp: Moät vaät cuõng khoâng laøm.

Thaïch Ñaàu noùi: Ñoù laø raõng rang maø nay ngöôøi chaúng hieåu lieàn noùi goïi gì laø raõnh rang.

Laïi noùi: Neáu Hoøa thöôïng chaúng hoûi thì con khoâng bieát, taâm ñen ngoøm ngoøm duø noùi caøng noù töï coù chæ thuù.

Beøn noùi: Raõnh rang thì laø laøm vaäy.

Thaïch Ñaàu hoûi: OÂng noùi chaúng laøm laø chaúng laøm caùi gì?

Ñaùp: Ngaøn Thaùnh cuõng chaúng bieát. Do ñoù Thaïch Ñaàu laøm baøi taùn raèng: Töø xöa cuøng ôû chaúng bieát teân, maëc tình töôùng töôùng cuøng laøm gì. Töø xöa Thöôïng Hieàn cuõng chaúng bieát, voäi vaøng phaøm tuïc haù bieát ñöôïc.

Laïi noùi: Roát raùo chaúng laøm laø caùi gì? Vì sao? Vì chaúng bieát ngaøn Thaùnh. Ñaõ chaúng bieát, nhö theá naøo cuøng ôû. Sôû dó vieäc aáy chaúng cho oâng moät chuùt suy nghó tính toaùn, gaàn beân chaúng ñöôïc, quyû thaàn chaúng thaáy. Thoaùt ra ngaøn lôùp vaïn lôùp hieåu bieát sai laàm thì taâm maét töï thaáy. Neáu thaáy gai chaúng tröø, quan nieäm ñaéc thaát thò phi thì vónh vieãn khoâng dính daùng. Ñaây laø sôn Taêng baát ñaéc dó vì caùc ngöôøi noùi beänh cuûa thieàn.

Laïi noùi laø noùi saâu lyù vaøo. Nhö ngaøi Huyeàn Sa sai Taêng ñem thö leân ngaøi Tuyeát Phong. Phong leân phaùp ñöôøng môû thö ra chæ thaáy ba tôø giaáy traéng. Beøn ñöa ra cho ñaïi chuùng xem vaø noùi raèng: Hieåu chaêng? Chaúng thaáy noùi raèng: Quaân töû ngaøn daëm ñoàng phong. Roài xuoáng toøa. Vò Taêng aáy ñem vieäc naøy hoûi Huyeàn Sa. Sa noùi: Laõo giaø ñaàu nuùi sai laàm cuõng chaúng bieát. Daùm hoûi ñaïi chuùng, choã sai laàm cuûa Tuyeát Phong nhö theá naøo? Coù phaûi laø Huyeàn Sa thaáy hieåu hôn Sö chaêng? Laïi möøng khoâng dính daùng, ñeàu höôùng theo tình traàn maø hieåu. Laïi sao hieåu ñöôïc. Do ñoù

Chaân Nhö Trieát Hoøa thöôïng coù tuïng raèng:

*Huyeàn Sa gôûi giaáy traéng, Tuyeát laõo töùc ñoàng phong, Sai laàm ngöôøi khoù hieåu, Khuùc xöa ñieäu chaúng ñoàng.*

Ñeán choã aáy tình phaøm Thaùnh döùt, cöûa sinh töû thaáu qua, ñaéc thaát thò phi roõ raøng chaúng sinh, toaøn theå nhö nhö, nhö nhö cuõng chaúng caàn sau ñoù môùi côûi ñieän Phaät ra Tam moân, ñem nöôùc Taân La cuøng nöôùc Chieâm Ba gaëp nhau, boâi tro traùt ñaát, môû baùt aên côm, maëc aùo choáng laïnh töï taïi du chôi. Tröôùc khoâng hai duyeân, cuõng khoâng hai töôùng, chaúng phaûi laø taâm, chaúng phaûi laø Phaät. Toaøn taâm töùc Phaät, toaøn Phaät töùc ngöôøi, ngöôøi Phaät chaúng hai, chæ caùi chaúng hai aáy cuõng chaúng tieâu ñöôïc. Do ñoù ngaøn Thaùnh hieän ra khoâng choã oâng ñeà xuyeát, khoâng choã oâng kheá ngoä nhö gaàn löûa döõ thì chaùy cöùu maët. Nhö choáng kieám Thaùi A thì tan thaân maát maïng. Ñeán ñöôïc choã aáy môùi hieåu ñöôïc keá soáng cuûa nhaø mình. Do ñoù ngöôøi xöa noùi: Tìm traâu phaûi theo veát, hoïc ñaïo quyù ôû voâ taâm. Veát tích cuûa traâu coøn ñoù, voâ taâm ñaïo deã tìm. Laïi noùi: Phaät noùi taát caû phaùp, laø ñoä taát caû taâm. Ta khoâng taát caû taâm, ñaâu caàn duøng taát caû phaùp. Coù moät vieäc cuøng caùc ngöôøi thöông löôïng. Moïi ngöôøi coù moät caùi taâm choã ra laøm laø nhaân cuûa ñaïo voâ taâm. ñaõ voâ taâm thì môû mieäng ñoäng löôõi noùi naêng maø caùc taâm hieåu roõ thì töùc laø caùi gì? Tôùi choã aáy neáu chaúng thaáy roõ thì chæ laø moät vuøng doái gaït nhau. Do ñoù Nhò toå gaëp Ñaït-ma chaët tay ñöùng ngoaøi tuyeát. Ñaït-ma noùi ñem taâm cuûa oâng ra ñaây ta an cho. Nhò toå noùi: Con tìm taâm khoâng ñöôïc. Maø nay huynh ñeä neáu bò hoûi ñem taâm oâng ra ta an cho. Lieàn Maïnh Baùt Lang, hoaëc veû vieân töôùng, hoaëc tieán leân ba böôùc, lui laïi ba böôùc, laøm ngöôøi nöõ laïy, voã moät caùi heùt moät tieáng hoaëc nhöôùng maøy trôïn maét, hoaëc noùi taâm noùi taùnh. Chæ laø tình traàn nghieäp thöùc. Choã goïi: Ngöôøi hoïc ñaïo chaúng bieát chaân, chæ vì töø tröôùc nhaän thöùc thaàn, laø goác sinh töû töø voâ löôïng kieáp ñeán nay, ngöôøi si goïi laø ngöôøi xöa nay. Chæ nhö Nhò toå haù chaúng hieåu laøm nhieàu ñaïo lyù vì sao chæ ñaùp: Tìm taâm maõi chaúng ñöôïc. Caàn bieát Ñaït-ma luùc aáy moät goõ thì Nhò toå lieàn bieát nhö toái ñöôïc ñeøn, nhö ngheøo ñöôïc baùu thaáy roõ caên nguyeân. Trong ñaáy chaúng goïi laø taâm, chaúng goïi laø Phaät cuõng chaúng laø vaät, gioáng nhö treân loø hoàng moät ñieåm tuyeát. Sôn Taêng moät hoâm coù hoûi Nguõ toå Hoøa thöôïng. Nhò toå noùi: Tìm taâm maõi khoâng ñöôïc, roát raùo nhö theá naøo? Ngaøi noùi: OÂng phaûi töï tham môùi ñöôïc choã toát aáy. Ngöôøi khaùc vì oâng laøm chaúng ñöôïc, tham tôùi tham lui. Goïi hoaøi Tieåu ngoïc nguyeän laø côù. Coát muoán ñaøn lang nghe tieáng mình. ÔÛ ñaùy thuøng thoaùt ra, caây baùch ôû tröôùc saân cuõng thaáu, meø ba

caân cuõng laø ñoù Huyeàn Sa laàm loãi cuõng laø ñoù. Muïc Chaâu gaùnh vaùc cuõng laø ñoù, chaúng rôi vaøo nhaân quaû cuõng laø ñoù, chaúng laàm nhaân quaû cuõng laø ñoù. Ba thöøa möôøi hai phaàn giaùo suoát möôøi hai giôø trong tai maét. Cho ñeán tieáng chuoâng troáng vang reàn, löøa hyù choù suûa, ñeàu laø tin töùc aáy. Phöông tónh Hoaøi Thieàn sö coù tuïng raèng:

*Thuïc phaùch lieàn trôøi keâu, Xuyeát kieát keâu suoát ñeâm, Cöûa Vieân thoâng môû lôùn, Vieäc gì caùch maây buøn.*

Laõo Ñaïi tröôïng phu, moät löôït (ñeàu) ñi raùch ñoâi giaøy coû, buoâng boû tình traàn tính toaùn ñöôïc maát phaûi quaáy ñuùng sai. Bieát ñöôïc coäi goác, moät vaät chaúng löu laïi, maûy may khoâng ñöôïc. Traêm xöông ñeàu tieâu tan, moät vaät traán tröôøng linh, hoøa moät linh cuõng chaúng muoán. Sau ñoù môùi y thôøi tieát maø maëc aùo aên côm. Maø nay huynh ñeä thaáy noùi theá (noùi gì?). Laïi noùi: Chæ laø nhaøo loän trong hö khoâng. Naøy huynh ñeä chæ caùi hö khoâng aáy cuõng khoù ñöôïc. Haù chaúng thaáy Toå sö truyeàn phaùp keä raèng:

*Taâm ñoàng hö khoâng giôùi Thò ñaúng hö khoâng phaùp Chöùng ñaéc hö khoâng thôøi Voâ thò voâ phi phaùp.*

(Taâm ñoàng coõi hö khoâng baøy phaùp baèng hö khoâng, khi chöùng ñöôïc hö khoâng, khoâng phaùp thò vaø phi). Coøn kinh Laêng-nghieâm noùi: “Möôøi phöông hö khoâng, sinh trong taâm oâng, cuõng nhö maây ñieåm treân hö khoâng. Naøy caùc huynh ñeä, ñaõ laø phoûng taàm tri thöùc ñem sinh töû laøm nieäm, döùt heát taâm vieân yù maõ, gaùnh vaùc ñaïi cô ñaïi duïng. Ñoái vôùi Phaät toå chaúng vì choã ngoài an oån, coù khi ñöùng treân ngoïn nuùi cao, coù khi xuoáng taän ñaùy bieån saâu saâu, maëc tình cuõng nhö ngöôøi si daïi, nhaø ngöôøi töï coù chung tình ngöôøi. Sôn Taêng möôøi naêm ôû trong chuùng, khoâng coù moät phuùt naøo duyeân vieäc khaùc, chæ chuyeân nhaát tham thieàn tham. Ñeán naêm thöù möôøi môùi thaáu trieät ñöôïc, xoay vaàn bieát chaúng phaûi, sau môùi oån ñaùng. Neáu coù moät nieäm yeâu gheùt ñöôïc maát phaûi quaáy, töùc laø aùo dô. Caàn phaûi bieát ñöôïc nguyeân taéc nhieäm maàu (huyeàn chæ) môùi ñöôïc. Do ñoù noùi: Chaúng bieát nguyeân taéc nhieäm maàu thì uoång coâng nieäm tònh, ñöôïc maát phaûi quaáy cuøng moät luùc boû heát. Chæ caàn ñöøng yeâu gheùt, roãng nhieân saùng saïch. Döông Kyø goïi ñoù laø coû taät leâ coù gai khoù nuoát. Kim cöông quyeån raát nhoû maø khoù nhaûy ra. Ñöøng noùi trong ñoù coù lôøi, vì ngöôøi gôõ nieâm côûi troùi. Chaúng phaûi laø vieäc cuûa nhaân tình. Huynh ñeä tham thieàn thì khoâng ñöôïc hieåu sai leäch, phaûi kyõ löôõng môùi ñöôïc. Chæ nhö Trieäu Chaâu khaùm

phaù moät am chuû, vaøo cöûa lieàn hoûi. Coù chaêng coù chaêng? Am chuû lieàn ñöa naém tay leân thì Trieäu Chaâu noùi: Nöôùc caïn chaúng phaûi choã ñaäu thuyeàn. Laïi hoûi moät am chuû khaùc raèng: Coù chaêng coù chaêng? Am chuû cuõng ñöa naém tay leân, thì Trieäu Chaâu noùi: Laø choã coù theå theo, coù theå cöôùp, coù theå gieát cheát hay cöùu soáng. Coù ngöôøi noùi: Trieäu Chaâu bieát tröôùc am chuû chaúng hieåu, do ñoù noùi chaúng phaûi laø choã gheù thuyeàn. Tröôùc bieát am chuû sau hieåu, cho neân noùi khoâng gieát cheát hay cöùu soáng. Coù ngöôøi noùi: Löôõi ôû trong mieäng Trieäu Chaâu, maëc oâng cöôùp ñoaït. Nhö kieán giaûi naøy ñeàu laø cuûa boïn taø duøng lôøi leõ thöôøng tình cuûa theá tuïc ñeå suy nghó vaø chuù giaûi thì chaúng ñöôïc Toâng nhaõn chaân chaùnh, laøm cho nhaûy khoûi kim cöông quyeån vaø nuoát coû taät leâ khoâng ñöôïc. Nguõ Toå Hoøa thöôïng thöôøng noùi: Caùc phöông tham ñöôïc thieàn gioáng nhö caùi bình löu ly, thöông tieác giöõ gìn khoâng ñöôïc boû moät chuùt, chôù daïy Laõo Taêng thaáy, ñem chaøy saét ñaùnh oâng naùt ñònh. Sôn Taêng ban ñaàu thaáy ngöôøi khaùc noùi nhö theá. Laïi heát loøng tham hoï, hoï thöôøng hoûi. Caâu coù caâu khoâng nhö daây leo quaán caây laøm sao hieåu.

Sôn Taêng lieàn heùt, hoaëc haï chuyeån ngöõ, ñeàu khoâng kheá hôïp vôùi hoï, phaûi laø choã hieåu cuûa ngöôøi ñaõ döùt saïch tình thöùc, moïi tính toaùn ñeàu queân. Ngaøy mai Sôn Taêng lieàn ôû choã khoâng tính toaùn maø noùi caøng noùi böôùng, chuyeån khoâng dính daùng. Sau naøy trieät ngoä thaät thaáy thaät duïng nhö göông saùng ñöông ôû treân ñaøi, chaâu saùng ñöông ôû trong tay ñöôïc ñaïi töï taïi. OÂng giaø Thích-ca noùi. Neáu coù moät phaùp hôn Nieát-baøn, ta lieàn noùi laø nhö huyeãn nhö hoùa. Vieäc naøy töø xöa ñeán nay ngöng nhieân khoâng thay ñoåi, löûa chaúng theå ñoát chaùy, nöôùc chaúng theå nhaän chìm, dao buùa khoâng theå cheùm ñöùt, goïi laø caên baûn. Taát caû höõu laäu vaø voâ laäu, coõi Phaät coõi Ma, Tònh ñoä, ueá ñoä ñeàu chaân thaät. Neáu ngoä ñöôïc thì coù theå moät mình böôùc ñi töï taïi, chaúng nhaän phaàn cuûa ngöôøi khaùc. Neáu chöa ñeán choã ñieàn ñòa nhö theá thì quaûn thuû bò ngöôøi troùi buoäc, Sôn Taêng nay ñaõ lui veà vieän, duyeân phaùp naøy kia töï coù luùc. Cho neân hoâm nay nhaân Trieàu Nghò Thaùi phu nhaân thænh Tieåu Tham neân heát tình noùi cho caùc ngöôøi. Moãi ngöôøi töï tham cöùu, Phaät phaùp voán khoâng kia ñaây. Caùc nhaø ñeàu laø con chaùu cuûa Luïc toå. Troïn chaúng noùi ta laø ngöôøi döôùi cuûa Laâm Teá. Toâng phaùi ta phaûi ñöôïc höng thònh truyeàn, thaø tan xöông naùt thòt chöù troïn chaúng laøm kieán giaûi naøy.

Laïi neâu: Taêng hoûi Baûo Thoï: Khi muoân caûnh ñeán xaâm haïi thì theá

naøo?

Thoï noùi: Maëc keä noù. Taêng lieàn leã baùi.

Baûo Thoï noùi: Chaúng ñöôïc ñoäng ñeán, ñoäng ñeán thì ñaùnh gaõy löng

oâng.

Sö baûo ñaïi chuùng: Baûo Thoï Hoøa thöôïng duøng kim cöông vöông

baûo kieám, taát caû nghòch thuaän, ñöôïc maát, daøi ngaén, phaûi quaáy, voâ bieân caûnh giôùi chaúng tieâu moät nhaùy maét. Vò Taêng aáy thaáy cô maø laøm. Luùc leã baùi vì sao noùi chaúng ñoäng ñeán, kieåm ñieåm kyõ löôõng thì gioáng nhö ñaàu roàng ñuoâi raén. Sôn Taêng thì chaúng theá. Hoaëc coù ngöôøi hoûi: Muoân caûnh ñeán xaâm haïi khi ñoù theá naøo? Cuõng ñoái hoï maø noùi: Maëc keä noù. Vò Taêng aáy hoaëc neáu leã baùi, chæ höôùng maø noùi. Naïp Taêng Linh lôïi moät phaùt lieàn chuyeån.

Sö noùi: Tröôùc khi cha meï sinh ra traàn truøng truïc moät maûy may cuõng khoâng laäp vaø ñeán khi ñaàu thai, sau khi ñaõ sinh cuõng saïch troïi trôn. Song soáng ôû ñôøi rôi vaøo trong boán ñaïi naêm uaån, phaàn nhieàu laø tình sinh che chöôùng, laáy thaân laøm ngaïi maø meâ laáy töï taâm. Neáu laø ngöôøi saùng maét vì hieåu roõ boán ñaïi vaéng khoâng, naêm uaån hö doái, bieát trong naêm uaån boán ñaïi coù caùi saùng rôõ, xöa nay höôùng vaøo moät vieäc döùt tri kieán, neáu hay phaûn chieáu thì khoâng coù ngöôøi thöù hai, döôùi goùt chaân theânh thang roãng laëng, saùu caên moân cuõng theânh thang roãng laëng. Cho ñeán caû nuùi non ñaïi ñòa cuøng heát coõi hö khoâng, caû voâ bieân bieån höông thuûy cuõng theânh thang roãng laëng. Noùi naêng nhö theá coù phaûi laø deïp “coù” veà “khoâng” chaêng? Laïi möøng khoâng dính daùng. Neáu deïp coù veà khoâng, thaâm thaåm mòt môø rôi vaøo khoaùt ñaït khoâng deïp choã khoâng nhaân quaû, thì suoát kieáp cuõng chaúng ra khoûi ñòa nguïc tam ñoà nhaân quaû. Neáu thaät söï chöùng ñöôïc thaät teá lyù ñòa chaân tònh minh dieäu, thì boán Thaùnh saùu phaøm, ba ñôøi chö Phaät caùc toå sö thieân haï höõu tình voâ tình, ñeàu ôû trong ñoù maø hieån baøy ra. Do ñoù Phuø Thöôïng toïa hoûi Coå Sôn Yeân Quoác sö raèng: Tröôùc khi cha meï sinh thì loã muõi ôû ñaâu?

Sôn hoûi nhö nay sinh roài thì noù ôû ñaâu?

Phuø Thöôïng toïa chaúng chòu noùi: OÂng hoûi laïi ta Sôn beøn hoûi nhö tröôùc.

Phuø chæ lay ñoäng caây quaït. Ñaïi phaøm tham thænh, tham phaûi thaät tham, thaáy phaûi thaät thaáy, duïng phaûi thaät duïng. Tröôùc khi cha meï sinh ra thì loã muõi ôû ñaâu?

Phuø Thöôïng toïa chæ lay ñoäng caây quaït chôù (coù?) phaûi laø ñuøa tinh hoàn chaêng? Caàn phaûi bieát coù söï kyø ñaëc môùi ñöôïc. Chæ nhö Vaên-thuø môùi sinh thaáy coù möôøi töôùng laï caùt töôøng. Coøn Tu-boà-ñeà môøi sinh thì nhaø hieän töôùng khoâng, Thieän Taøi môùi sinh thò voït ra vaïn kho baùu. Ñeàu ôû trong moät aùnh saùng baùu naøy saïch laøu saùng rôõ tuoân ra. Neáu ôû choã mòt môø

thaêm thaúm rôi vaøo choã khoâng khoâng tòch tòch (troáng vaéng) haù coù kyø ñaëc nhö theá. Do ñoù ngöôøi xöa ôû choã sinh thaát raát kyø ñaëc. Nhö Theá Toân ñöa tay chæ trôøi ñaát töï baûo treân trôøi döôùi trôøi chæ coù ta laø rieâng toân quyù. Neáu gaëp Vaân Moân Ñaïi sö coøn chaúng laáy laøm kyø ñaëc, thaúng laøm chaùnh leänh cuûa naïp Taêng. Veà sau Laõo Tuùc noùi: Vaân Moân bieát aân môùi hieåu baùo aân. Ñaõ bieát roài lieàn laáy boån phaän söï cuûa naïp Taêng trong caûnh giôùi thuaän nghòch maø ñi.

Laïi noùi: Laïi seõ ñöôïc chaêng. Neáu laø môû ra thöông löôïng thì coù vieäc höôùng thöôïng, neáu caên cöù treân boån phaän söï cuûa naïp Taêng, chaúng ñöôïc nöûa phaàn. Vì sao? Vì nhaø ngöôøi khaùc töï coù ñöôøng thoâng leân trôøi.

Sö noùi: Hieän thaønh coâng aùn, chaúng caùch moät maûy may, khaép trôøi ñaày ñaát laø moät cöûa ñaïi giaûi thoaùt, cuøng nhaät nguyeät ñoàng saùng, cuøng hö khoâng ñoàng roäng, nhö Phaät nhö Toå khoâng khaùc, nguyeân do bôûi xöa bôûi nay ñoàng chaùnh kieán. Neáu laø baäc lôïi caên thöôïng trí chaúng duøng thì nhö theá naøo, ngay ñaây vaùch ñöùng ngaøn nhaän höôùng caên mình maø töï thöøa ñöông. Coù theå ñoùng nhoát coå kim, queùt saïch baùo hoùa Phaät. Laïi khoâng maûy may roø ræ. Oai AÂm Vöông trôû veà tröôùc thì khoâng thaày töï ngoä, ñoù laø ngöôøi Ñaïi giaûi thoaùt. Oai AÂm Vöông trôû veà sau nhaân coù thaày ñaùnh phaù, chaúng khoûi laäp thaày laäp troø maø coù meâ coù ngoä. Tuy theá, chæ laø phöông tieän ñöa tay tieáp ngöôøi. Do ñoù maø Ñaït-ma Taây truùc ñeán chaúng laäp vaên töï chæ thaúng taâm ngöôøi thaáy taùnh thaønh Phaät. Trôû veà sau Luïc toå, Ñaïi Giaùm Thieàn sö coøn töï noùi: Chæ caùi “chaúng laäp” hai chöõ sôùm ñaõ laäp roài, huoáng laø noùi cô caûnh caùc thöù kieán giaûi. Phaûi xoùa boû traàn duyeân heát môùi ñöôïc vieäc naøy luoân ñöôïc chö Phaät ba ñôøi ra ñôøi duøng voâ löôïng tri kieán phöông tieän tieáp daãn thì cuõng chæ coù haïn, caùc ñôøi Toå sö, caùc thieân haï Laõo Hoøa thöôïng daàu traêm ngaøn hoûi ñaùp naém giöõ thì cuõng chæ coù haïn chaúng baèng töï höôùng goùt chaân mình maø töï nghieân cöùu laáy. Oai AÂm Vöông trôû veà tröôùc vaø khoâng kieáp bôø kia thì kho baùu cuûa mình tuøy choã seõ töï thoï duïng. Phaûi laø yù khí keû Ñaïi tröôïng phu môùi coù vieäc laøm ñöôïc nhö theá, cuõng chaúng nhôø ai chæ baûo, chaúng bò hoï löøa doái. Töø saùng ñeán toái hít vaøo chaúng ôû aám giôùi, thôû ra chaúng dính vaïn duyeân. Raát laø tænh yeáu. Chæ vì moïi ngöôøi töï quay löng vôùi vieäc naøy. Höôùng vaøo saùu caên moân maø nhaän saùng nhaän toái chaúng ñöôïc söôùng thích. Lieàn noùi khoå noãi con nghi nhö theá.

Laïi noùi: Nghi töø ñaâu ñeán.

Laïi hoûi: Vì sao coøn noùi khoâng ñöôïc? Chæ caàn oâng noùi vì sao chaúng ñöôïc. Vì oâng khoâng thöôøng hay hoài quang, ngay ñoù maø thöøa ñöông.

Toå sö noùi: Töï phaàn mình nhö coù linh quang, nhö coù töï taïi. Taát caû chuùng sinh troâi giaït trong traàn tình chaúng theå giaûi thoaùt. Giaû söû ñem moät

ñaïi söï nhaân duyeân naøy maø caùc thöù chæ baøy thì cuõng laø coù cô coù caûnh laïc ôû traàn tình. Coù hieåu chaêng phaûi laø moät nieäm chaúng sinh môùi coù chuùt phaàn töông öng. Do ñoù Tieân sö noùi: Phaûi laø maïng caên döùt môùi ñöôïc.

Laïi noùi: Nhö theá naøo laø maïng caên döùt? Phaûi laø daäp taét caùc tri kieán, caùc thöù hieåu bieát töø tröôùc, raát gioáng nhö moät ngöôøi cheát môùi soáng laïi. Töï nhieân khoâng tranh ñua. Do ñoù noùi: Ta ñöôïc voâ traùnh Tam-muoäi laø baäc nhaát cuûa loaøi ngöôøi. Chaúng thaáy Nam Tuyeàn Hoøa thöôïng noùi: Huyønh Mai baûy traêm cao Taêng, heát caû ñeàu hieåu Phaät phaùp, chæ coù moät mình Loâ haønh giaû chaúng hieåu Phaät phaùp. Cho neân ñöôïc y baùt cuûa ngöôøi khaùc, phaûi laø ngöôøi nhö theá môùi kheá hôïp vieäc nhö theá. Laïi noùi: Nhö Thaùnh giaû laø choã raát ñaùng sôï. Bôûi vì khoâng gì baèng Thaùnh löôïng caùc vieäc. Neáu laø maát löôïng ñaïi nhaân, thì troïn chaúng chòu loaïn thöøa ñöông. Cuoái cuøng chaúng noùi: Ta hay hieåu ta ta laø Thieàn sö (ta coù taøi, ta hieåu ta, ta laø Thieàn sö? Ta bieát ta laø Thieàn sö?) Neáu nhö theá thì rôi vaøo haàm saâu giaûi thoaùt. Chaúng thaáy Vaân Moân Ñaïi sö noùi: Treân ñaát baèng ngöôøi cheát voâ soá, qua ñöôïc röøng gai goác laø tay gioûi. Maø nay treân ñaát baèng ngöôøi cheát voâ soá, Vaân Moân moät caâu noùi ñoù, sôn Taêng ôû trong ñoù chaúng theá, qua thaúng ñöôïc röøng gai goác cuõng chöa phaûi laø tay gioûi. Laïi phaûi bieát coù nuùi Baïc vaùch saét. Phaûi qua ñöôïc nuùi baïc vaùch saét, sau ñoù môùi laø ngöôøi tónh ngoä, môùi bieát coù vieäc höôùng thöôïng, môùi coù theå phaân phoù y baùt, lieàn chaúng cuøng ngöôøi khaùc tình traàn ñoái taùc nhau kieán giaûi Phaät phaùp meânh moâng, laøm thöông löôïng thieàn ñaïo phaûi taâm caûnh nhaát nhö trong saùng troáng vaéng voâ vi söï, laïi chaúng rôi vaøo choã voâ vi voâ söï. Ñeán choã naøy phaûi laø ngöôøi höôùng thöôïng môùi ñöôïc. Do ñoù Long Nha Hoøa thöôïng noùi raèng: Voâ ñoan khieån höôùng veà ao möïc ñen, nhaän ñöôïc thaân taâm ñen gioáng khoùi, lieàn ñeán choã nöôùc trong höôùng thöôïng maø röûa, thaân taâm duøng heát cuõng theá.

Ñöùc Sôn Hoøa thöôïng noùi chæ coù vaên töï noùi naêng ñeàu laø nöông nhôø caây coû tre truùc tinh linh, phaûi laø moät ñöôøng rieâng thoaùt cuõng baét chöôùc (so xeùt) chuùt xíu. Chæ nhö naïp Taêng gia hoâm nay cuõng phaûi laøm (coù?) tinh thaàn tham laáy môùi ñöôïc. Ngaøn daëm vaïn daëm haønh cöôùc, moät loaït ñeàu ñi raùch giaøy coû, cuõng phaûi raùch môùi ñöôïc, nhö theá môùi coâ phuï bình sinh, kia ñaây ñeán Nam Dieâm-phuø-ñeà moät laàn gaëp, cuõng chaúng luoáng qua, cuõng chaúng maát goác. Sau ñoù môùi ôû trong boán oai nghi maø tuøy luùc thoï duïng, cuõng töï an laïc. Boãng nhieân moät sôùm söông muø quaû chín, bò ngöôøi xoâ teù treân gheá goã khuùc luïc, laøm thaày trôøi ngöôøi, cuøng ngöôøi môû choát côûi troùi chaúng ngaïi kyø ñaëc. Neáu chöa ñích ñaùng chaéc chaén cuõng khoâng gaây hoïa cho ngöôøi. Chaúng thaáy Ñöùc Sôn noùi: Gioáng nhö moät daâm

phuï, moät möïc laäp hoûi laäp ñaùp, laäp khaùch laäp chuû, coù dính daùng gì? Ñaïi phaøm ngöôøi tham hoïc phaûi saùng toû, ngay ñaây maø thaáu ñi haù chaúng vui ö?

Sö noùi: Hieän thaønh coâng aùn laïi chaúng tieâu maát caùi gì. Ngay ñaây taát caû döùt heát. Cuõng taïm ñöôïc. Phaät phaùp voán khoâng nhieàu. Neáu duøng voâ taâm voâ nieäm, voâ söï voâ vi, khoâng tính toaùn, khoâng phaân bieät cho ñeán maëc aùo, aên côm, ñaâu töøng maûy may lay ñoäng lieàn coù theå queùt saïch Baùo Hoùa Phaät, chaúng khôûi moät maûy may kieán giaûi Phaät phaùp. Do ñoù ngöôøi xöa vöøa thaáy Taêng ñeán lieàn noùi: Thaáy thaønh coâng aùn, tha oâng ba möôi gaäy, giaêng löôùi khaép trôøi, ñaùnh tan soùng lôùn caù to, buoâng caâu ngaøn daëm, côõi chim ngaøn daëm vöôït ngöïa gioûi cuõng laø vieäc chaúng ñöôïc. Do ñoù Thaïch Thaát Hoøa thöôïng vöøa thaáy ngöôøi ñeán lieàn ñöa gaäy leân baûo raèng: Chö Phaät quaù khöù cuõng theá, chö Phaät hieän taïi cuõng theá, chö Phaät vò lai cuõng theá, chæ cuøng oâng löôïc baøy chuùt muõi nhoïn. Neáu laø ngöôøi vöøa thaáy noùi theá ñöùng daäy boû ñi, cuõng coøn taïm chuùt ít. Neáu laïi vaøo suy löôøng thì ñaõ bò löôùi trôøi uùp chuïp. Nhö theá ba möôi naêm, chæ coù Tröôøng Sa Hoøa thöôïng bieát choã beán rôi, lieàn noùi: Hoøa thöôïng boû gaäy ñi rieâng thoâng tin töùc ñeán môùi kheá hôïp vôùi yù aáy. Maø nay huynh ñeä tham hoïc phaûi laø teân nhoïn choáng nhau, caây kim haït caûi neùm nhau, trong ngoaøi döùt heát tin töùc môùi ñöôïc. Neáu chæ tìm thaáy tìm nghe caàu hieåu caàu bieát thì chæ thaønh coäi goác sinh töû. Sao chaúng theå laáy voâ sinh, roõ goác khoâng nhanh choùng. Neáu hay moãi moãi nhö theá maø thaáy, ñöôøng sinh töû moät luùc caét ñöùt, toaøn chaúng ñoäng moät maûy may. Do ñoù noùi: ÔÛ trong ngaøn ngöôøi vaïn ngöôøi nhö khoâng coù moät ngöôøi naøo, chæ laø heát ñöôïc thaân taâm, khoâng traêm thöù hieåu bieát, khoâng moät choã duøng. Neáu neáu hieåu ñaïo lyù theo caâu lôøi thì ñaày da buïng laø thieàn khi naøo môùi ñöôïc thoaùt. Cho neân Nam Tuyeàn Thieàn sö noùi: Sôn Taêng ra ñôøi chæ vì caùc ngöôøi naém laáy beänh Phaät beänh Toå. Laõo Taêng bình thöôøng luoân noùi vôùi huynh ñeä raèng: Tröôùc khi cha meï sinh ra laïi coù hình daïng khoâng. Trong giaùo phaùp daïy trung ñaïo: Boán ñaïi naêm uaån taïo thaønh thaân, chæ do cha meï giao caûm moät nieäm nhieãm taâm maø thaønh thaân naøy. Ta laïi hoûi oâng khi si si hoøa hoøa sao chaúng cuøng ngöôøi tranh nhau. Ñeán khi lôùn leân thì coù tranh ngöôøi tranh ta. Khi boán ñaïi moät sôùm lìa tan thì y theo maø coù hình daïng xöa nay cho neân noùi:

*Boà-ñeà voán khoâng caây*

*Göông saùng cuõng khoâng ñaøi Xöa nay khoâng moät vaät*

*Choã naøo dính traàn ai.*

Moïi ngöôøi neân gaéng söùc laáy ngoä laøm kyø heïn chôù ñeå ngaøy thaùng

luoáng qua, thôøi gian chaúng ñôïi ngöôøi.

Sö noùi: Vieäc lôùn naøy ñaõ laø taùm chöõ môû toang. Phaûi nhieàu hoài ñaàu phaûn chieáu, sôùm laø ñoän trí, thaúng laø trieät ñeå tin ñöôïc, khi chöa noùi trôû veà tröôùc, moät luùc thaáy roõ khi ñaõ noùi roài.

Laïi noùi: Laøm sao thöøa ñöông, keû sô cô, laïi ôû döôùi goùt chaân maø saùng laáy, maø nay ngoài ñöùng nghieãm nhieân moãi moãi thaáy nghe khoâng meâ muoäi. Ngöôøi ngöôøi nhìn xuoáng goùt chaân. Nhö aán in treân khoâng, nhö aán in treân nöôùc, nhö aán in treân buøn. Tröôùc chaúng phaân ñaéc thaát bæ ngaõ thò phi. Saïch troïi trôn, saùng toû xöa nay, döùt heát tri kieán. Phaûn chieáu hoài quang. Haù coù nhieàu vieäc. Song khi chöa phaûn chieáu thì khoâng coù nhieàu vieäc. Chæ nhö taàm thöôøng traêm chaúng lo traêm chaúng quaûn. Khi döùt nieäm queân duyeân, moät luùc hieän thaønh, haõy nghe phaûn chieáu, lieàn laøm caùc thaáy nghe hieåu bieát. Moãi moãi ñeàu ôû choã thaáy nghe hieåu bieát maø laøm caùc hình thöùc göông maãu Môùi luùc aáy (luùc naøo?) rôi taïi sinh töû aám quaû, khoâng do ñaâu ñöôïc ra khoûi. Muoán saùng vieäc naøy phaûi nhôø phöông saâu, coù theå rôi vaøo thò phi ñaéc thaát thaáy nghe hieåu bieát, maûy may tònh heát môùi ñöôïc vui söôùng, coät chaët moái manh noù khoâng döøng ôû. Do ñoù noùi: Nhö ngöôøi hoïc baén teân laâu laém môùi truùng. Haù chaúng thaáy Buøi Töôùng Quoác ra traán nhaäm Uyeån laêng nhaän daïo ñeán chuøa thaáy coù töôïng cao Taêng, beøn hoûi Taêng chöùc raèng: Nghi töôùng cao Taêng raát deã meán, chöa bieát cao Taêng ôû ñaâu. Luùc ñoù Taêng chöùc chaúng bieát laøm gì. Buøi Coâng noùi: Trong ñaây coù Thieàn Taêng chaêng? Taêng chöùc noùi: Gaàn ñaây coù Taêng thaân ra queùt ñaát, mình maët aùo traêm maûnh, hai laø thieàn Taêng. Roài môøi Taêng aáy ñeán thì chính laø Huyønh Nghieät Ñoaïn Teá Vaän Thieàn sö. Buøi Coâng lieàn ñem lôøi tröôùc maø hoûi. Nghieät beøn goïi Töôùng coâng, oâng daï, Nghieät noùi: ÔÛ choã aáy. Buøi Coâng sau lôøi aáy thì lieàn ngoä. Caùc ngöôøi laïi noùi: Choã hoûi laø phaûi hay choã ñaùp laø phaûi. Laïi noùi: Caùi gì laø nhaø thieàn Taêng. Ngay ñaây phaûi coù tænh phaùt môùi ñöôïc. Chôù chæ nhaän thanh nhaän saéc. Sôû dó Laõo Taêng taàm (bình) thöôøng noùi: Ngaøn ngöôøi vaïn ngöôøi chæ bieát laáy moät ngöôøi, ngaøn caâu vaïn caâu chæ bieát laáy moät caâu, ngaøn cô vaïn cô chæ saùng laáy moät cô. Cuoái cuøng laïi noùi: Laø gì? Saép bieát lo ñuùc lôùn traêm nöôùng ngaøn ñoát laø ngöôøi chaùnh yeáu, phaûi bieát sau lôøi moät saùng taát caû saùng, moät lieãu taát caû lieãu, haõy nghe noùi neâu, thaáu ñaàu thaáu ñuoâi, saïch heát chaúng coøn gì. Laïi nhö choã döùt maát sau moät tieáng goïi vì sao cao Taêng thaønh Buøi Coâng, Buøi Coâng thaønh cao Taêng. Neáu luaän vieäc naøy thì phaûi laø ngöôøi taøi gioûi môùi heát saïch. Do ñoù noùi: Neâu chaúng ñoaùi hoaøi lieàn sai, ñònh suy löôøng thì kieáp naøo ngoä. Boån phaän naïp Taêng chaúng caàn suy löôøng phaân bieät, caàn caàu choã ngoä. Noùi ngoä thì nhö maát moät vaäy ñaõ qua nhieàu naêm maø

SOÁ 1997 - VIEÂN NGOÄ PHAÄT QUAÛ THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 12 183

moät sôùm tìm laïi ñöôïc. Laïi nhö beänh thöông haøn boãng ra moà hoâi thì raát vui möøng, ñem taâm tri ngoä maø thaáy taùnh, khoâng phaûi suy löôøng phaân bieät. Do ñoù chöùng nhaäp vaøo chính theå kim cöông töï nhieân noùi xöa noùi nay roäng khaép haèng sa giôùi, nöôùc chaúng theå nhaän chìm, löûa khoâng theå ñoát chaùy. Khi theá giôùi hoaïi thì caùi naøy vaãn coøn hoaøi, laø goác cuûa nuùi soâng ñaát lieàn, laø nhaø cuûa saùu phaøm boán Thaùnh, maø chöùa trong gang taác cuûa moãi ngöôøi. Neáu hay ôû trong gang taác maø ngoä rieâng baøy chaân thöôøng, ôû choã muoân ngaøn sai khaùc maø noùi, troïn chaúng khôûi dò kieán, ôû treân caûnh muoân ngaøn sai khaùc, troïn chaúng laøm hieåu khaùc, caàn phaûi heát saïch môùi coù toaøn theå hieän thaønh. Nhö nöôùc ngaäp hoûi Maõ toå Phaät phaùp xöa nay, Toå cho moät ñaïp suïp teù xuoáng nöôùc thì boãng nhieân ñaïi ngoä ñöùng daäy cöôøi lôùn ha ha baûo raèng traêm ngaøn Tam-muoäi voâ löôïng dieäu nghóa chæ ôû ñaàu loâng moät luùc bieát ñöôïc caên nguyeân nguoàn coäi. Laïi ha ha cöôøi lôùn. Sau naøy ra ñôøi moãi khi leân phaùp ñöôøng töï noùi: Töø khi aên moät ñaïp cuûa Maõ Sö ñeán nay cöôøi maõi chöa döùt. Laïi ha ha cöôøi lôùn. Laïi noùi: Theá naøo laø caên nguyeân? Muoán bieát caên nguyeân naøy, neáu bieát ñöôïc, noùi ñeán choã saâu kín, choã ngaøn Thaùnh chaúng ñeán cuõng ñöôïc. Neáu chæ moät gaäy moät heùt, heát caû ñaát ñai caøn khoân thaâu laáy, nhö baûo kieám kim cöông vöông, cöù ñòa cuûa sö töû cuõng ñöôïc. Ngöôøi haønh cöôùc caàn tham thieàn phaûi coù trí tueä nhö theá môùi coù theå vaøo ñöôïc. Phaûi xeùt kyõ lôøi noùi nhoû nhaët, ñi nhieàu ñaïo caøng xa.