ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 3**

Ñeä töû noái phaùp, Thieàn sö Nhaát Tueä, truï trì thieàn vieän Naêng Nhaân ôû Kính sôn laø Uaån Vaên, kính daâng.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù vò Taêng hoûi ngaøi Muïc Chaâu: Moät lôùp ñi moät lôùp thì khoâng keå, khi chaúng duøng moät lôùp ñi moät lôùp thì nhö theá naøo? Muïc Chaâu ñaùp: Hoâm qua troàng caây caø, saùng nay troàng caây bí, sö noùi: Choã cao xem khoâng ñuû, choã thaâp, choã baèng cho laø coù dö. Ngaøy mai caùc ngöôi ôû trong thieàn ñöôøng ñöôïc aên caø chua thoaû thích. Coøn coù ai ñeán vôùi traùi bí ñao noùi ñöôïc moät caâu khoâng? Neáu noùi ñöôïc moät caâu thì hoaëc Taêng, hoaëc tuïc, hôõu tình voâ tình, taát caû ñeàu no buïng roài laêng ra ñaát ngaùy khoø khoø. Neáu noùi khoâng ñöôïc thì traû laïi tieàn côm cho ta. Sö Thöôïng ñöôøng, noùi: Phaùp laø thöôøng phaùp. Ñaïo laø thöôøng ñaïo eùp buoäc phaù cöûa maët chính. Ñieåm töùc laø khoâng ñeán. Sö heùt moät tieáng.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù vò Taêng hoûi ngaøi Muïc Chaâu: Theá naøo laø giaûi thích ñöôïc lôøi noùi?

Muïc Chaâu ñaùp: AÙo quaàn raùch thì xem ñoù maø vaù laïi. Taêng hoûi: Theá naøo laø giaûi thích ñöôïc lôøi noùi?

Ngaøi Muïc Chaâu ñaùp: Mong coøn ñöôïc aên.

Sö ñaùp: Coå Phaät Muïc Chaâu kheùo öùng cô maø ñeán. Tuy nhö vaäy nhöng chæ môùi ñöôïc vaøo thaønh. Coù ngöôøi hoûi Kính Sôn, theá naøo laø moät caâu noùi ñöôïc giaûi thích?

* Töùc laø noùi vôùi oâng, hoûi möôøi ñaùp moät traêm coù khoù gì.
* Theá naøo laø chaúng phaûi moät caâu noùi ñöôïc giaûi thích? Sö heùt moät tieáng, baûo: Caùi haàm phaån tieåu.

Nguî Thò Lang ôû nhôø huyeän Thöôøng sôn thuoäc Cuø chaâu, chòu tang Nguî Cang, chæ boá thí tònh taøi, vaøo nuùi tu taäp, nöông soáng trong choán nuùi röøng hoang vaéng roài thaêng leân toøa naøy môû roäng Baùt-nhaõ. Dung coâng ñöùc naøy tröôùc heát xem xeùt laïi chính mình, sau xem xeùt tình theá roài môùi giaûng noùi Baùt-nhaõ. Sau khi cheát, oâng vaõng sinh veà coõi An döôõng, caùc ngöôi coøn nhôù khoâng? Laõo cö só naøy ba ñôøi ôû Hoøa Chaâu, tieáp ñaõi Nguî Coâng

chu ñaùo. Sôn Taêng Ñaïi Quaùn laàn ñaàu haønh cöôùc cuõng ñeán nhaø oâng aáy. Luùc ñoù, Thò Lang coøn nhoû. Hoâm nay oâng ñaõ laøm quan vaø heát loøng vì ñaát nöôùc. Taát caû ñeàu do aâm ñöùc cuûa oâng ñaõ vun boài trong nhieàu kieáp chieâu caûm. OÂng aáy bình thöôøng doác chí tu hoïc, thích ñoïc saùch Phaät; thöôøng theo laõo Naïp ñeán phöông khaùc daïo chôi, tinh taán tu phaïm haïnh, thöôøng ñem Vöông Phaïm Chí, Thoå Maïn Ñaàu laøm Phaät söï; ñem lôøi ñaïo lyù nhaéc nhôû ngöôøi daân giuùp hoï tænh ngoä, soáng ñuùng ñaïo lyù vaø löu truyeàn ñaïo lyù trong nhaân gian. OÂng thöôøng xem xeùt nhöõng vaån ñuïc cuûa ngöôøi, nghe nhöõng ñieàu chæ trích veà mình thì xem xeùt, söûa ñoåi cho toát ñeïp hôn. Coù ngöôøi ñeán hoûi han thì thaâu nhieáp, giaùo hoùa hoï. Lôøi noùi cuûa ngaøi chaúng phaûi laø lôøi noùi taàm thöôøng ôû theá gian. Luùc saép nhaém maét xuoâi tay ngaøi vaãn noùi cöôøi nhö thöôøng roài ngoài kieát giaø an nhieân thò tòch. Ñaây laø caùi ngaøi Tònh Danh goïi laø coù thaân thì coù khoå, ngaøi nghó ñeán chuùng sinh trong ñöôøng aùc neân khôûi taâm ñaïi Bi: Ta ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc neân phaûi ñieàu phuïc cho taát caû chuùng sinh, nhöng chæ tröø ñöôïc beänh cho hoï chöù khoâng tröø ñöôïc taän goác voâ minh. Ngaøi beøn goïi ñaïi chuùng ñeán daïy: beänh cuûa Nguî Coâng ñaõ giaûm bôùt, coù theå chòu ñöôïc noãi khoå nhoïc. Hoâm nay seõ tuøy duyeân giaûng phaùp cho nhöõng ai ñeán nghe. Nhö vaäy ñuû thaáy söï linh nghieäm cuûa vieäc hoïc Phaät cuûa ngaøi. Hoâm nay may maén, caùc vò ñoàng ñeán hoäi nghe phaùp, ñoàng chöùng minh söï linh nghieäm naøy nhöng caùc ngöôi coøn vöôùng phaûi moät ñieàu laø khi mình möôïn loã muõi ñeå thôû thì phaûi bieát thôû theo caùch naøo. Ñoù chính laø Chaân Nhö Phaät taùnh, laø Boà-ñeà Nieát-baøn. Phaûi bieát beänh gì? Chính laø voïng töôûng ñieân ñaûo, laø tham saân taø kieán.

Tuy vaäy, nhöng neáu lìa voïng töôûng ñieân ñaûo thì khoâng coù Chaân Nhö Phaät taùnh. Neáu lìa tham saân taø kieán thì khoâng coù Boà-ñeà Nieát-baøn. Coøn noùi giaûng giaõi phaân tích ñeå giöõ moät phaàn, boû moät phaàn thì beänh aáy caøng naëng theâm. Neáu khoâng giaõng giaûi, phaân tích thì lôø môø veà Phaät taùnh, muø mòt veà chaân nhö. Cuoái cuøng ñaïo lyù gì laø tröø beänh khoâng tröø phaùp? Coù moät ngöôøi bình thöôøng nghe ñieàu gì ñoù lieàn noùi: Chính phaùp laø beänh, chính beänh laø phaùp. Nhöng neáu coù ngoân töø thì khoâng coù thaät nghóa. Thuaän chaân nhö thì taát caû ñeàu laø ñieân ñaûo voïng töôûng; tham saân taø kieán ñeàu laø phaùp. Theo ñieân ñaûo thì taát caû chaân nhö, Phaät taùnh, Boà-ñeà Nieát-baøn ñeàu laø beänh. Kieán giaûi theá naøo maø noùi ta khoaùc naïp y lieàn laøm chuû toøa. Neáu chöa ñeán ñoù thì laøm sao bieát thaây cheát treân maët ñaát nhieàu voâ soá? Roõ raøng laø vöôït qua ñöôïc röøng gai goác laø ngöôøi gioûi. Khoâng nghe ngöôøi xöa noùi: Heã baøy ra moät phaùp laø coù loãi vôùi Nieát-baøn hay sao? Lôøi ta noùi cuõng nhö moäng, nhö huyeãn, nhö thaät maø chöùng, nhö thaät maø giaõi; thaät maø tu, nhö thaät maø haønh. Vì phaùp nhö thaät coù theå töï

ñieàu phuïc khieán taâm ñaïi bi phaùt khôûi, thöïc haønh voâ soá phöông tieän laïi coù khaû naêng ñieàu phuïc taát caû chuùng sinh maø khoâng coù chuùng sinh naøo ñöôïc ñieàu phuïc vaø cuõng khoâng nghó mình laø ngöôøi ñieàu phuïc. Laïi khoâng coù tö töôûng ñieân ñaûo, khoâng coù töôûng tham saân taø kieán, cuõng khoâng coù töôûng chaân nhö taø kieán, Boà-ñeà Nieát-baøn, khoâng coù tö töôûng tröø beänh, khoâng coù tö töôûng tröø phaùp; khoâng coù tö töôûng giöõ moät boû moät, giaûng giaûi phaân tích vaø khoâng giaûng giaûi phaân tích. Ñaõ khoâng coù nhöõng tö töôûng nhö theá thì moät lôøi noùi thanh tònh, bình ñaúng giaûi thoaùt naøy chính laø phuïng vì Trì Phuïc Nguî Cang maø suy ñi nghó laïi, xem xeùt tình theá thaät kyõ caøng roài môùi tuyeân giaùo. Laïi nguyeän hieåu roõ Tònh ñoä duy taâm, thaáy töï taùnh Di- ñaø, phöông ñoù, coõi naøy ôû baát cöù choã naøo cuõgn ñöôïc an vui, sö nhoùm hoïp ñaïi chuùng, baûo: Nay caùc ngöôi ñaõ möôïn loã muõi ñeå thôû nhöng Kính Sôn xin caùi loã muõi ñeå thoåi luoàng khí ñi. Noùi roài sö heùt moät tieáng.

Ngaøy giaûi haï, sö Thöôïng ñöôøng, hoûi: Coâng aùn baét ñaàu töø ngaøy 15 thaùng 4 keát thuùc vaøo ngaøy 15 thaùng 7. Hoâm nay trong hoâïi naøy coù raát nhieàu ngöôøi, ai cuõng coù lyù, khoù phaân quyeát. Trong chuùng, ai coù töø ngöõ naøo hình töôïng boùng baåy thì haõy ñöùng ra giaûi thích ñeà taøi veà tuyeát xem. Cho duø coù giaûng giaûi, phaân tích ñöôïc thì cuõng bôùi leân cho tan tuyeát môùi ñöôïc.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Vaân Moân noùi: cho duø thaáy khoâng chaáp maéc, ñaït ñöôïc danh thaân, cuù thaân. Taát caû caùc phaùp ñeàu khoâng; nuùi soâng, ñaát ñai laø danh. Danh cuõng khoâng thaät coù neân goïi laø ñaày ñuû Tam-muoäi taùnh haûi. Döôøng nhö khoâng coù soùng gioù bao quanh, ñeán noãi queân maát caùi bieát ñoái vôùi giaùc. Giaùc töùc laø Phaät taùnh, goïi laø ngöôøi voâ söï laïi coøn phaûi bieát coù then choát trong vieäc höôùng thöôïng. Ñoå daàu ñeå cöùu löûa laø vieäc voâ ích. Gioáng nhö treân tuyeát theâm söông, khieán ngöôøi buoàn naõo neà.

Sö Thöôïng ñöôøng, noùi: Beû boû bôø daäu phía Ñoâng, söûa sang laïi böùc töôøng phía Taây, moân haï cuûa Kính Sôn hoaøn toaøn khoâng maãu möïc neân leùn nhìn moïi ngöôøi trong Taêng ñöôøng beû höông chaát vaøo beáp. Moû cuù meøo caén phaù noùc ñieän Phaät.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Thuùy Vi cuùng döôøng cho vò La- haùn; ngaøi Ñan Haø ñoát töôïng Phaät baèng goã, khoâng bieát trong hai vò toân tuùc naøy, vò naøo laøm ñuùng?

Sö hoûi: Ngöôøi naøo khoâng ñuùng?

Taêng hoûi: Trong khoaûng giöõa ñaõ göûi gaém cho ngöôøi naøo? Sö ñaùp: Haõy coá gaéng baét chöôùc laøm theo.

Taêng hoûi: Vì sao treân ñaàu gaäy ngang ñeán thaúng ñi. Sö ñaùp: Hoa maét thì sao?

Taêng hoûi: Phaûi nôi choán cuûa Hoøa thöôïng khoâng? Sö ñaùp: Phaûi.

Ñan Haø ñoát töôïng goã laø khoâng thuaän theo nhaân tình, Thuùy Vi cuùng döôøng La-haùn laø tuy phöông Tyø-ni. Neáu laø moân haï cuûa Kính Sôn thì taát caû duøng khoâng dính maéc, haõy noùi moân haï cuûa Kính Sôn duøng caùi gì? Nöôùc soâng muøa thu trong xanh nhöng chaúng ñöôïc bao laâu thì maây traéng ñaõ hoøa khoùi ñen. Laønh thay! Toaøn thaân ngaøi Quaùn Theá AÂm ñaã ñöùng giöõa ñoàng hoang coû daïi.

Sö Thöôïng ñöôøng, sôn Taêng chöa ra khoûi queâ nhaø, tröôùc ñoù taùm möôi ngaøy, sö ñaõ noùi vôùi ñaïi chuùng raèng: Hoâm nay vieäc ñaõ hoaøn taát. Ngaøy nay laøm xong vieäc gì? sö heùt moät tieáng, xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Ngaøn Thaùnh cuõng khoâng ñeán nôi naøy, muoân phaùp duøng khoâng thieáu huït, theá naøo laø cô phong cuûa Kính Sôn?

Sö ñaùp: Naèm ngöûa kieång chaân ñuùng laø loaøi roàng, chaúng leõ giaáu mình trong nöôùc ao tuø hay sao?

Taêng hoûi: Meânh moâng maø toaøn theå phaùp giôùi roõ raøng. Roõ raøng maø cô phong cuûa Toå sö rieâng saùng?

Sö baûo: Trôøi xoay beân traùi, ñaát chuyeån beân phaûi. Vò Taêng hoûi: Toaøn theå ñi ñaâu? Toaøn theå veà ñaâu? Sö ñaùp: Gieát Xaø-leâ ñi.

Chaân taâm voâ truï, chaân chieáu ñoäc toân; chaân taùnh döùt phan duyeân, chaân kieán chaúng töø caûnh; chaân trí voâ ngaïi, chaân nhö voâ bieân. Treân hôïp vôùi boån nguyeân chö Phaät, döôùi kheá hôïp vôùi taâm ñòa chuùng sinh, cho neân noùi: Nôi nôi ñeàu laø chaân nhö, traàn traàn ñeàu laø ngöôøi xöa nay. Lôøi noùi chaân thaät thì nghe maø khoâng hieän, chaùnh theå ñöôøng ñöôøng khoâng coøn thaân. Sö quay sang nhìn ñaïi chuùng, hoûi: Theá naøo laø chaùnh theå? Ñeán bôø xem meù maét, maët ñaát ñeàu laø saàu.

Sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Khoâng hieåu ñeán nôi ñeán choán thì raát kî chaáp ñaïo, chaáp ñaïo naøy treân ñaàu moïc söøng. Sö ñöa phaát traàn leân baûo: treân ñaàu moïc söøng cuõng laø löøa, laø ngöïa. Coù hieåu ñöôïc gì khoâng? Neáu hieåu ñöôïc thì cöù ôû trong loaøi khaùc maø laøm, coøn neáu khoâng hieåu ñöôïc thì nhieàu kieáp ñaém chìm.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi Ñaàu Töû: Luùc traêng chöa troøn thì theá naøo?

Ñaàu töû ñaùp: Thì nuoát ba boán caùi. Taêng hoûi: Khi traêng troøn thì theá naøo? Ñaàu Töû ñaùp: Thì nhoå ra baûy taùm caùi.

Sö baûo: Ba caùi vaø boán caùi; baûy caùi vaø taùm caùi, soá muïc raát roõ raøng, chaúng coù ngöôøi naøo ñeám hôn ñöôïc.

Im laëng hoài laâu, sö noùi: Ñaïo só maëc aùo moät maûnh maøu traéng coøn chaúng phaûi laø chaân thoá ñaïi.

Sö Thöôïng ñöôøng, Taêng leã baùi roài ñöùng daäy heùt moät tieáng. Sö cuõng heùt.

Taêng trôû veà trong chuùng, sö baûo: Gioáng nhö laàn thöù nhaát ôû ñaây. Moät tieáng heùt phaân bieät ñöôïc chuû khaùch, chieáu duïng nhaát thôøi haønh. Phaûi hieåu yù trong ñaây, giöõa tröa ñaùnh troáng canh ba, haõy noùi tieáng heùt môùi ñaây cuûa vò Taêng naøy vaø tieáng heùt cuûa sôn Taêng, ngöôøi naøo laø khaùch? Ngöôøi naøo laø chuû? Choã naøo laø chieáu? Choã naøo laø duïng? Neáu ôû ñaây phaân bieät ñöôïc thì cho pheùp oâng ñi khaép theá giôùi ñaïi thieân. Coøn neáu chöa giaûi thích ñöôïc thì trong bình baùt troáng roãng chæ coù muoãng ñuõa. Sö laïi heùt moät tieáng.

Ngaøy moàng moät teát, ñaùnh troáng, sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Naêm môùi ñaùnh troáng môùi ñeå ban boá phaùp maàu môùi ñeán khaép moïi nôi, taát caû muoân vaät ñeàu ñöôïc töôi toát, môùi meû, moãi thöù ñeàu ñeán vôùi khuoân pheùp, Ñaïi só Phoå Hieàn vui veû, do ñoù môû cöûa nhaø thaû traêm voi ñaàu ñaøn chaïy khaép moïi nôi, khoâng bieát choã naøo tìm kieám.

Sö ñöa gaäy leân, baûo: Chæ coù caây gaäy naøy laø chaúng thuoäc môùi cuõ, khi raûnh roãi thì nuoát taát caû vaøo mieäng, chæ coøn phaùp thaân.

Sö neùm gaäy, hoûi: Laø caùi gì? Trong haït haïch ñaøo ngaøn naêm voán laø loøng nhaân khi xöa.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù vò Taêng hoûi ngaøi Trieäu Chaâu: Ñeä töû môùi vaøo toøng laâm, xin sö chæ daïy.

Trieäu Chaâu hoûi: OÂng aên chaùo xong chöa? Taêng hoûi: AÊn chaùo xong roài.

Trieäu chaâu baûo: Röûa baùt ñi.

* Vò Taêng boãng nhieân ñaïi ngoä. Sö hoûi: Coù thaät vaäy khoâng?

Vaân Moân noùi: Haõy noùi laø coù chæ daïy hay laø khoâng coù chæ daïy? Neáu noùi coù thì anh ta noùi caùi gì? Neáu noùi khoâng thì vò Taêng naøy ñaõ ngoä roài.

Sö laïi noùi: Trieäu Chaâu vaø vò Taêng naøy, neáu khoâng coù Vaân Moân thì caû ñôøi chòu khuaát phuïc. Nay ôû caùc nôi coù moät ngöôøi muø thöôøng röûa baùt noùi laø hieåu roài.

Sö Thöôïng ñöôøng, noùi: Hoâm nay laø ngaøy traêng troøn, coù moät coâng aùn cuõ, haõy ñoát ñeøn, ñaùnh troáng ñeå môøi taát caû moïi ngöôøi ñeán khaùn, khaùn thì chaúng theå khoâng thaáy nhöng boãng nhieân ñeøn taét, daàu heát thì ñöøng coù

ñaùnh troáng maø khua vaøo coät.

Sö Thöôïng ñöôøng, noùi: Taâm cuûa Ñaïi tieân Truùc Thoå, khaép nôi thöôøng göûi gaém, theá naøo laø thaàm göûi gaém? Theá naøo laø taâm cuûa töôùng göûi gaém? Sö heùt moät tieáng, voã vaøo giöôøng thieàn, hoûi: Noùi gì?

Tröông Chuù Nhò Traïng Nguyeân Chí thöôïng ñöôøng neâu, coù moät vò Taêng hoûi ngaøi Vaân Moân: Theá naøo laø gia phong cuûa Hoøa thöôïng?

Vaân Moân ñaùp: Coù ngöôøi ñoïc saùch ñeán baùo.

Sö baûo: Ngöôøi ñoïc saùch ñaõ ôû trong ñaây, laøm sao gaëp y? sö beøn quay sang nhìn ñaïi chuùng moät löôït roài baûo: Chaúng phaûi laø keû thuø thì khoâng cuøng ôû moät nôi.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù moät vò Taêng hoûi ngaøi Ñaàu Töû: Theá naøo laø möôøi thaân cuûa baäc Ñieàu Ngöï?

* Ñaàu töû xuoáng göôøng daây ñöùng.

Vò Taêng hoûi: Phaøm Thaùnh cuøng ñi nhieàu hay ít?

* Ñaàu Töû cuõng xuoáng göôøng daây ñöùng.

Sö baûo: Ñaàu Töû xuoáng göôøng daây neân saùng nay ñöôïc tuyeân döông, löøa tröôùc, ngöïa sau neân phaûi phoøng ngöøa loaïn laïc.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Ngöôøi tu haønh chaân chaùnh coù rôi vaøo nhaân quaû hay khoâng? Tröôùc kia Baùch Tröôïng ñaõ noùi laø khoâng rôi vaøo nhaân quaû thì laøm sao ñoaï laøm thaân choàn hoang?

Sö ñaùp: Gaëp ngöôøi nhöng phaûi noùi chuyeän gì?

Taêng hoûi: Nhö vaäy, sau khi Baùch Tröôïng noùi laø khoâng rôi vaøo nhaân quaû thì laøm sao thoaùt ñöôïc thaân choàn hoang?

Sö ñaùp: Gaëp ngöôøi thì phaûi noùi chuyeän gì?

Taêng hoûi: Coù ngöôøi hoûi Kính Sôn: Baäc tu haønh chaân chaùnh coøn rôi vaøo luaät nhaân quaû hay khoâng? Khoâng bieát Hoøa thöôïng ñeán noùi gì vôùi oâng ta.

Sö ñaùp: Ñeán noùi vôùi oâng ta laø gaëp ngöôøi phaûi bieát noùi chuyeän gì. ngöôøi tu haønh chaân chính rôi vaøo nhaân quaû, sö caàm phaát traàn goõ vaøo giöôøng thieàn, baûo:

* Cuõng khoâng lìa caùi tin töùc naøy. Rôi vaø khoâng rôi ñeàu laø moät caâu noùi, coøn noùi gì laø nhaân quaû. Sö laïi goõ xuoáng giöôøng thieàn, baûo:
* Tin töùc cuûa naêm traêm naêm veà tröôùcôû taïi ñaây, khoâng caàn phaûi ñeå taâm tìm caàu.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Toå sö daïy: Neáu maét khoâng nguû thì caùc moäng ñeàu tieâu tröø, neáu taâm khoâng khaùc thì muoân phaùp nhö moät, ñoù laø khoâng nguû nghæ. Ñoù laø taâm khoâng khaùc. Hoa ôû nuùi nôû tôï gaám, nöôùc suoái trong xanh nhö da trôøi xanh.

Sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Coäi nguoàn goác reã cuûa höõu tình laø y theo bieån trí ñeå tìm veá nguoàn. Taát caû ñeàu hôïp vôùi taâm thöùc. Laáy phaùp thaân ñeå laøm theå. Neáu hieåu ñöôïc coäi nguoàn naøy thì ngaøn nguoàn muoân nguoàn cuõng chæ laø moät nguoàn. Neáu hieåu ñöôïc theå naøy thì ngaøn theå muoân theå cuõng chæ laø moät theå. Cho neân noùi: voâ bieân caûnh giôùi, ta ngöôøi khoâng xa caùch daãu baèng ñaâuø sôïi loâng. Xöa nay möôøi ñôøi, tröôùc sau khoâng lìa nieäm naøy. tuy nhö theá nhöng baäc tröôïng phu töï coù chí thaáu trôøi xanh, thoâi höôùng veà thöïc haønh choã haønh cuûa Nhö Lai.

Sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Phaùp khoâng coù töôùng nhaát ñònh, do con ngöôøi taïo neân.

Sö doäng gaäy, baûo: Phaùp aáy chaúng phaûi tö duy, so saùnh, phaân bieät maø hieåu ñöôïc. Haõy noùi, khoâng phaân bieät, khoâng suy nghó, so saùnh thì theá naøo?

Sö doäng gaäy, heùt moät tieáng, baûo: Hai vò thuû toïa Boån vaø Nhan laäp Taêng thöôïng ñöôøng, baûo:

* Con traâu caøy treân maûnh ruoäng ñoaït maát thöùc aên cuûa ngöôøi ñang ñoùi ñoå vaøo bieån caû, laøm khuynh ñaûo Tu-di-loâ, baét soáng coïp, teâ giaùc, ñoäc long (roàng döõ) döôøng nhö chöa phaûi laø boån phaän söï cuûa naïp Taêng. Theá naøo laø boån phaàn söï cuûa naïp Taêng?
* Hoûi hai vò toïa trong thieàn ñöôøng.

Sö Thöôïng ñöôøng doäng gaäy, baûo: Quaùn aâm Dieäu Trí coù khaû naêng cöùu khoå theá gian. Traêm hoa ñua nôû maøu saéc röïc rôõ nhöng môùi nhìn qua laïi khoâng thaáy gì. Sö neùm gaäy, baûo: Saùng nay laø ngaøy muøng 5 thaùng 3. Sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Taâm aáy chính laø Phaät, khoâng coøn Phaät naøo khaùc. Phaät aáy chính laø taâm, khoâng coøn taâm naøo khaùc. Gioáng nhö baøn tay naém (quyeàn) môû ra thaønh baøn tay môû (chöôûng), gioáng nhö nöôùc thaønh soùng. Soùng chính laø nöôùc, chöôûng töùc laø quyeàn. Taâm aáy khoâng thuoäc veà beân trong, khoâng thuoäc veà beân ngoaøi, cuõng khoâng ôû khoaûng giöõa. Phaät aáy khoâng thuïoc veà quaù khöù, khoâng thuoäc veà hieän taïi hay vò lai. Taâm aáy, Phaät aáy ñeàu laø giaû danh. Ñaõ laø giaû danh thì taát caû ñaïi taïng giaùo ñieån haù laø chaân thaät hay sao? Neáu ñaõ khoâng chaân thaät thì chaúng theå noùi Ñöùc Thích-ca, Laõo Töû khoâng môû mieäng noùi maø leø löôõi daøi ba taác. Cuoái cuøng thì theù naøo? Coøn neáu bieát laøm nhöõng vieäc hay thì ñöøng hoûi khuoân pheùp

tröôùc.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Ngaøi Laâm Teá laàn noï laøm thò giaû ngaøi Ñöùc Sôn, Ñöùc Sôn quay laïi hoûi Laâm Teá:

* Hoâm nay laõo Taêng coù nhoïc meät laém khoâng? Laâm Teá baûo: Laõo giaø noùi môù gì vaäy?
* Ñöùc sôn caàm gaäy ñöa leân, Laâm Teá lieàn laät ñoå caùi göôøng daây.

Vaân Phong baûo: Hai taùc gia naøy, moät ngöôøi eùp buoäc, moät ngöôøi kieàm cheá ñeå hieån loä phong caùch vaø khuoân pheùp, raát gioáng nhö ngoïn nuùi cao treân baøn tay. Tuy nhö vaäy nhöng cuõng bò moïi ngöôøi cöôøi cho.

Sö hoûi: Laõo giaø Vaân Phong pheâ bình caùi gì? Raát gioáng ngöôøi Phoå Chaâu. Neáu nhö Kính Sôn thaáy ñöôïc thì ñaõ coät laïi quaêng xuoáng soâng roài. Chaúng leõ khoâng thaáy trai vaø coø giaèng co nhau ñeàu rôi vaøo tay ngö oâng hay sao?

Ngaøy taém Phaät, sö Thöôïng ñöôøng baûo: Caùc oâng haõy laáy nöôùc röûa saïch buïi treân töôïng cuûa Ñöùc Nhö Lai. Buïi heát thì phieàn naõo trong taâm chuùng sinh ñeàu ñöôïc tieâu tröø, choàn caùo lieàn roáng tieáng roáng cuûa sö töû.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Vaân Moân hoûi Taøo Sôn raèng: Theá naøo laø vieäc laøm cuûa sa-moân?

Taøo Sôn ñaùp: AÊn luùa gaïo cuûa thöôøng truï. Vaân Moân hoûi: Luùc boû thì theá naøo?

Taøo Sôn hoûi: OÂng nuoâi ñöôïc chaêng? Vaân Moân ñaùp: Ñeä töû nuoâi ñöôïc.

Taøo Sôn hoûi: Nuoâi baèng caùch naøo?

Vaân Moân ñaùp: Cho maëc aùo, aên côm ñaâu coù gì laø khoù? Taøo Sôn hoûi: Sao khoâng noùi laø mang loâng ñoäi söøng? Vaân Moân ñaùp: Luùc boùng toái ñeán thì theá naøo?

Sö baûo: Ngöïa hoang daãm ñaïp phaù buïi gai.

Taêng hoûi: Ngaøy mai trai giôùi trong vieän Ñaïi bi coøn laøm gì nöõa? Sö ñaùp: Tuyeát Phong noùi roài.

Sö tieáp: Saùng ñeán thì ñaùnh beân saùng, neáu môû maét thaáy toái ñeán thì ñaùnh beân toái. Neáu nhaém maét laïi maø boán höôùng taùm maët ñeán thì xoay vaàn ñaùnh caû hö khoâng. Baøy veõ khoâng ít, hö khoâng neáu ñeán thì ñaùnh caû hö khoâng. Xem coøn dính maéc choã naøo. Noùi chung khoâng coù gì ñeán caû. Neáu ngaøy mai trong vieän Ñaïi Bi khoâng coù trai giôùi thì moät phen buoàn raàu.

Sö tieáp: Ngöôøi xöa noùi gì? Ngöôøi nay neâu leân vaán ñeà gì? ÔÛ trong toâng thöøa thaønh töïu vieäc gì? Sö heùt moät tieáng.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Taâm quaù khöù khoâng thaät coù, taâm hieän taïi khoâng thaät coù, taâm vò lai khoâng thaät coù thì theá naøo?

Sö ñaùp: Chính mieäng ngöôi noùi ra. Taêng hoûi: Khoâng bieát laøm sao thoï trì?

Sö ñaùp: Thoï trì theá naøo, chaéc chaén khoâng cuøng nhau kieám tieàn. Vò Taêng leã baùi, sö baûo:

* Caùc Nhö Lai vaø ñeä töû cuûa Nhö Lai ñôøi quaù khöù ñaõ thaønh töïu. Ñôøi hieän taïi, caùc Boà-taùt ñaõ thaønh töïu, nay caùc vò ñeàu nhaäp vaøo söï troøn saùng. Ngöôøi hoïc ñôøi vò lai y theo phaùp naøy. ñaõ y theo phaùp naøy thì chæ nhö taâm quaù khöù khoâng thaät coù, taâm hieän taïi khoâng thaät coù, taâm vò lai khoâng thaät coù. Ba ñôøi ñaõ khoâng thaät coù thì y cöù vaøo ñaâu? Neáu höôùng veà trong ñaây bieát quay veà thì thôû ra khoâng vöôùng vaïn duyeân, thôû vaøo khoâng ôû aâm giôùi. Thöôøng chuyeån kinh nhö theá traêm ngaøn muoân öùc quyeån. Chæ nhö ngaøy hoâm nay Ñaøn-vieät xin Kính Sôn thænh moät ngaøn baûy traêm quyeån. Caùi ñöôïc chuyeån coøn ôû trong traêm ngaøn muoân öùc quyeån hay khoâng? Neáu ôû trong ñaù thì theo Phaùp töôùng. Neáu khoâng ôû trong ñoù thì theo phi phaùp töôùng, cho neân kinh noùi: Neáu theo Phaùp töôùng thì maéc keït vaøo ngaõ, nhaân, chuùng sinh, thoï giaû. Vaäy khi naøo ñònh ñoaït ñöôïc? Neáu ñònh ñoaït khoâng ñöôïc thì ngaøy mai ñeán noùi vôùi oâng.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù vò Taêng hoûi ngaøi Phong Huyeät: Khuùc goã khoâng coù aâm vaän laøm sao hoøa aâm ñöôïc?

Phong Huyeät ñaùp: Gaø goã gaùy ban ñeâm, choù rôm suûa buoåi saùng. Sö baûo: Hoaøng Dieän, Trieát töû naøy ñaùp caâu naøo cuõng laø con chaùu

Laâm Teá, khoâng hieåu ñöôïc phaùp thieàn. Hoâm nay coù ngöôøi hoûi Kính Sôn: Khuùc nhaïc xöa khoâng coù aâm vaän laøm sao phoái aâm ñöôïc? Chæ ñeán noùi vôùi oâng ta: Gaø goã gaùy ban ñeâm, choù coû suûa trôøi saùng.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Tueä Sieâu hoûi Phaùp Nhaõn: Theá naøo laø

Phaät?

Phaùp Nhaõn ñaùp: OÂng laø Tueä Sieâu.

Tuyeát Ñaäu baûo: Gioù xuaân khôûi khoâng gôïn soùng nöôùc, Chim coâ naèm hoùt giöõa nhuïy hoa.

Caù vöôït soùng cao ba lôùp thì seõ hoùa roàng

Nhö ngöôøi ngu ban ñeâm taùt nöôùc soâng Tieàn ñöôøng.

Sö oâng Baïch Vaân baûo: Moät caâu vaên giaù trò baèng moät quan tieàn lôùn,

mua ñöôïc moät chieác baùnh daàu, aên vaøo roài thì khoâng coøn ñoùi nöõa. Hai vò toân tuùc, moät vò cho nghe tieáng chim coâ hoùt, moät vò cho mua baùnh treùt daàu ñeå aên. Neáu laø Tueä Chaâu thì Phaät baûo chöa hieåu.

Sö Thöôïng ñöôøng nghe aâm thanh lieàn toû ngoä, thaáy saéc taâm lieàn saùng toû, boãng sö ñöa gaäy leân, baûo:

* Ñaây laø saéc. Roài sö doäng gaäy, baûo:
* Ñaây laø thanh, taát caû moïi ngöôøi ñeàu nghe thaáy caû. Ñoù laø taâm saùng. Ñoù laø ngoä ñaïo. Sö heùt moät tieáng, baûo: Tham luùa gaïo thì phaûi maát heát nöûa naêm troàng troït, sö doäng gaäy.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù vò Taêng hoûi ngaøi Laâm Teá: Theá naøo laø

coõi nöôùc Tam nhaõn?

Laâm Teá ñaùp: Ta vaø oâng cuøng vaøo trong coõi nöôùc Tònh Dieäu maëc y thanh tònh noùi phaùp thaân Phaät. roài vaøo trong coõi nöôùc Voâ sai bieät, maëc aùo Voâ sai bieät, noùi Baùo thaân Phaät, vaøo trong coõi nöôùc Giaûi thoaùt, maëc aùo Quang minh, noùi Hoùa thaân Phaät. Sö quay sang nhìn daïi chuùng, baûo:

* Caùc oâng coù thaáy laõo Laâm teá hay khoâng? Neáu khoâng thaáy thì Kính Sôn chæ cho. Phaùp thaân, Baùo thaân, Hoùa thaân, chao oâi! Yeâu quaùi! Yeâu tinh! Tam Nhaõn trong ñaát nöôùc Phuøng tröôùc, cöôøi gieát voâ vò chaân nhaân. Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Traán Phuû Ñaïi vöông hoûi Hoøa thöôïng Trieäu

Chaâu:

* Naêm nay Hoøa thöôïng coøn bao nhieâu caùi raêng? Trieäu Chaâu ñaùp: Coøn moät caùi.

Vua hoûi: Coøn moät caùi laøm sao nhai thöùc aên ñöôïc? Trieäu Chaâu ñaùp:

Tuy coøn moät caùi nhöng thöùc aên ñeàu ñöa vaøo bao töû vaø tieâu hoùa heát. Sö heùt moät tieáng, baûo: Ít khoe khoang.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù moät vò Taêng hoûi Ngaøi Trieäu Chaâu: Theá naøo laø khoâng laàm ñöôøng?

Ngaøi Trieäu Chaâu ñaùp: Bieát taâm thaáy taùnh thì khoâng laàm ñöôøng. Sö baûo: Gaäy ñaùnh vaøo ñaàu töôïng ñaù thì mau baøn luaän söï thaät.

Khoâng duøng laøm thieàn hoäi, khoâng duøng laøm ñaïo hoäi. Neáu muoán khoâng laàm ñöôøng thì phaûi aûo taâm thaáy taùnh môùi ñöôïc, ñoù goïi laø bieát ñöôïc taâm, thaáy ñöôïc taùnh. Neáu caù nghe ñöôïc ñieàu gì thì lieàn noùi traêng soi döôùi nöôùc, khoâng coù nuùi thì khoâng coù maây phuû quanh. Coù kieán giaûi gì chính laø Trieäu Chaâu ra khoûi Taøo Moân.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù moät vò Taêng hoûi ngaøi Nam Tuyeàn:

* Luùc traâu chöa gaëp Maõ Toå thì vì sao traêm chim gaép hoa ñeán daâng cuùng?

Ngaøi Nam Tuyeàn ñaùp: Böôùc vöõng vaøng treân töøng caáp baäc cuûa

Phaät.

Taêng hoûi: Nghe laõo sö Nhaát Tuyeán, Vaân Moân noùi Nam Tuyeàn chæ

giaûi töøng böôùc töø thaáp leân cao, töø treân trôøi rôi xuoáng ñaát.

Sö baûo: Tuy trò khoûi beänh muø maét nhöng tai vaãn chöa nghe ñöôïc, töøng böôùc, töøng böôùc leân cao; töø treân trôøi thaû xuoáng ñaát thì choã naøo ñöôïc tin töùcn naøy?

Coù moät vò Taêng hoûi Vaân Moân: Theá naøo laø töøng böôùc, töøng böôùc leân cao?

Vaân Moân ñaùp: Laáp hang hoác, raõnh möông.

Sö baûo: Cöùu ñöôïc moät nöûa.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Vaân Moân hoûi Tröïc Tueá: Hoâm nay laøm gì? Tröïc Tueá ñaùp: Ñi caét coû tranh.

Vaân Moân hoûi: Caét ñöôïc bao nhieâu vò Toå sö? Tröïc Tueá ñaùp: Ba traêm vò.

Vaân Moân hoûi: Saùng ñaùnh ba ngaøn roi, chieàu ñaùnh taùm traêm roi.

Nhaø phía Ñoâng caùn gaäy daøi, nhaø phía Taây caùn gaäy ngaén laø theá naøo?

Tröïc Tueá khoâng ñaùp ñöôïc. Vaân Moân lieàn caàm gaäy ñaùnh.

Sö baûo: Tröïc Tueá khoâng ñaùp ñöôïc nhöng ñaõ coù ba traêm vò Toå sö chöùng minh. Vaân Moân noùi tuy ñi nhöng vaãn coøn ñaàu gaäy khoâng maét.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Vaân Moân noùi: Thích-ca, Laõo Töû vaø trôøi Ñeá Thích ôû treân thieân ñình cuøng tranh caõi vaán ñeà Phaät phaùp raát oàn naùo.

Sö baûo: Laõo giaø naøy hay laém, ñaùnh cho ba möôi heøo. Coøn hoûi coù loãi gì. ngöôøi vu khoáng thì choàng theâm toäi.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Tam Thaùnh hoûi Tuyeát Phong: Xuyeân qua lôùp löôùi vaøng thì laáy gì laøm thöùc aên?

Tuyeát Phong ñaùp: Ñôïi oâng ra khoûi löôùi roài ñeán thaêm oâng.

Tam Thaùnh hoûi: Moät ngaøn naêm traêm vò Thieän tri thöùc khoâng bieát thoaïi ñaàu.

Tuyeát Phong ñaùp: Lieân quan ñeán vieäc truï trì cuûa Laõo Taêng.

Sö baûo: Hai vò toân tuùc, moät vò thì thoâ nhö goø nuùi, moät vò teá nhö maït caùm. Tuy thoâ teá khoâng gioáng nhau nhöng goïi ñeán khinh ttroïng thì raát toát. Hoâm nay Kính Sôn chaân thaät noùi vôùi caùc oâng phaûi ñeà phoøng soi ruøa laøm vôõ ngoùi.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Moät hoâm Ñöùc Theá Toân vaø A-nan ñi du hoùa, gaëp moät ngoâi thaùp, Ñöùc Theá Toân ñaûnh leã, A-nan hoûi: Ñaây laø thaùp thôø ai?

Ñöùc Theá Toân ñaùp: Laø thaùp cuûa chö Phaät thôøi quaù khöù. A-nan hoûi: Laø ñeä töû cuûa ai?

Ñöùc Theá Toân ñaùp: Ñeä töû cuûa ta. A-nan thöa: Phaûi neân nhö theá.

Sö baûo: A-nan cuõng phaûi neân nhö theá, bieát laøm theá naøo khi ôû giöõa coøn thieáu moät choã! Neáu muoán lôøi noùi suoân seû maïch laïc, muoán Ñöùc Theá Toân noùi mình laø ñeä töû cuûa Ngaøi thì laäp töùc höôùng veà Ngaøi. Coøn phaûi leã moã giaùp ba laânh môùi ñöôïc. Neáu Ñöùc Theá Toân hoûi vì sao daïy ta ñaûnh leã, oâng coøn höôùng veà noùi, phaûi neân nhö vaäy?

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Saéc, Taâm khoâng hai; ta ngöôøi chaúng khaùc.

Boãng sö ñöa gaäy leân, baûo: Neáu noùi caùi naøy laø caây gaäy thì naën maét thaáy hoa; neáu khoâng noùi laø caây gaäy thì tan nhaø naùt cöûa. Cuoái cuøng laø gì?

Sö neùm gaäy xuoáng, baûo:

Xöa nay nuùi xanh chæ gôõ ñöôïc gai; nöôùc chaûy ñaâu töøng taåy röûa ñöôïc phaûi quaáy, ñuùng sai.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù laàn Nieäm Phaùp Hoa vaø Chaân Vieân Ñaàu ñöùng caïnh Phong Huyeät.

Huyeät hoûi Chaân raèng: Nhö vaäy, Ñöùc Theá Toân chaúng coù gì khoâng noùi, Ca-dieáp chaúng coù gì khoâng nghe.

Chaân ñaùp: Chim boà caâu vaø chim gaùy hoùt treân caây. Nghóa laø ñang ôû trong luøm gai.

Huyeät baûo: OÂng laø ngöôøi ngu si, coù phöôùc gì? Sao khoâng theå cöùu ngoân cuù. Laïi hoûi Nieäm raèng: OÂng laøm gì?

Nieäm thöa: Nhíu maøy nhôù ñöôøng xöa. Khoâng rôi cô taàm thöôøng.

Huyeät noùi: Sao oâng khoâng trình baøy kieán giaûi cuûa mình cho Nieäm Phaùp Hoa.

Sö hoûi: Neáu luùc aáy sôn Taêng thaáy hai laõo giaø nay thì noùi gì?

* Ñaøo moät caùi hoá thaät saâu, choân taát caû, daãn traâu giaãm leân, roài thaû Chaân Coâng ra môùi ñöôïc. sôn Taêng noùi gì? Tröø quaân cöôøng baïo, giuùp keû yeáu ñuoái cuõng chaúng phaûi laø bòa ñaët naøo khaùc. neáu oâng bieát ñöôïc chim boà caâu vaø chim gaùy hoùt trong buïi gai thì bieát ñöôïc: “Nhíu maøy nhô ñöôøng xöa, khoâng rôi cô taàm thöôøng.” Lôøi chuyeån ngöõ cuûa hai vò naøy roát raùo laø moät hay laø hai? Neáu noùi laø moät thì vì sao Phong Huyeät chæ chaáp nhaän Nieäm Phaùp Hoa maø khoâng chaáp nhaän Chaân Vieân Ñaàu? Neáu noùi laø hai thì vì sao tham vaán:

Coø traéng vaø raùng ñoû cuøng bay

Nöôùc soâng thu vaø trôøi xanh cuøng moät maøu.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Ngaøi Trieäu Chaâu daïy chuùng raèng: Khoâng ñöôïc ñeå thôøi gian luoáng qua voâ ích, phaûi thöôøng nhôù nghó ñeán Phaät, Phaùp, Taêng. Theá naøo laø ngöôøi hoïc töï nieäm?

Ngaøi Trieäu chaâu hoûi: Ngöôøi nieäm laø ai? Taêng ñaùp: Khoâng coù baïn.

Ngaøi Trieäu Chaâu cöôøi, baûo: Con löøa naøy.

Sö baûo: Tuy vò Taêng naøy khoâng coù baïn nhöng taïo thaønh nhoùm, thaønh ñoäi la loái oàn aøo nhieãu loaïn cheát ngöôøi. Tuy ngaøi Trieäu Chaâu thích moät con löøa nhöng chæ vì löøa khoâng bieát aên coû.

Ñeán ngaøy kî sö oâng Nguõ Toå, sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Tröôùc nuùi coù

moät maûnh ñaát troáng, voán ñaõ ñöôïc ghi daáu ôû ñaây. Sö chaép tay nghieâm trang thöa sö oâng Nguõ Toå: chæ vì khoâng kheá hôïp, ñaõ bao laàn mua, nay laïi baùn, chaúng leõ laø ngöôøi Nha Baûo thöông tuøng truùc maø thoåi ngoïn gioù maùt naøy. Sö heùt moät tieáng, baûo: Ñöùa treû aên maøy thaáy caùi lôïi nhoû.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, ngaøi Kim Phong daïy chuùng raèng: Hai möôi naêm tröôùc laõo Taêng coù taám loøng nhaân töø, hai möôi naêm sau laõo Taêng khoâng coù taám loøng nhaân töø.

Luùc ñoù, coù moät vò Taêng ñöùng daäy, böôùc ra thöa: Theá naøo laø hai möôi naêm tröôùc coù loøng nhaân töø?

Ngaøi Kim Phong ñaùp: Hoûi phaøm ñaùp phaøm, hoûi Thaùnh ñaùp Thaùnh.

Taêng hoûi: Theá naøo laø hai möôi naêm sau khoâng coù loøng nhaân töø? Ngaøi Kim Phong ñaùp: Hoûi phaøm ñaùp phaøm, hoûi Thaùnh ñaùp

Thaùnh.

Sö baûo: Luùc ñoù neáu Kinh Sôn thaáy thì seõ daãn oâng ta ñeán traû lôøi vôùi sö oâng Nguõ toå, lieàn boùp mieäng laøm tieáng gaùy cuûa chim boà caâu, chim gaùy, chim goõ v. v...

Sö Thöôïng ñöôøng baûo, ngay nôi nieäm maø lìa nieäm, giaùc vaø phi giaùc, höõu taâm vaø voâ taâm, hoaëc thieän hoaëc aùc ñeàu keát thaønh moät khoái, saép sai thì lieàn sai, sö ñöa phaát traàn leân, baûo:

* Treân ñaàu caùi phaát traàn naøy ñaõ xaâu laïi moät chuøm roài coøn boû ñi ñaâu? Nghieäp thöùc mang mang khoâng coù coäi nguoàn ñeå y cöù. Haõy noùi nghieäp thöùc mang mang vaø Thích-ca, Laõo Töû caùch nhau nhieàu ít?

Sö heùt moät tieáng, baûo: Quanh quaån trong thung luõng nhoû heïp, sai

laàm.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, ngaøi Huyeàn Sa daïy chuùng raèng: Caùc vò Toân

tuùc ôû caùc nôi ñeàu noùi: Hoùa ñoä chuùng sinh, lôïi ích höõu tình. Neáu coù ngöôøi gaëp ba ngöôøi beänh tôùi thì laøm sao tieáp xuùc? Ngöôøi muø caàm caùi kieàn chuøy döïng tröôùc maét hoï, hoï cuõng khoâng thaáy; ngöôøi bò ñieác cho duø noùi lôøi Tam-muoäi hoï cuõng khoâng nghe; ngöôøi bò caâm cho duø coù daïy hoï noùi, hoï cuõng khoâng noùi ñöôïc, nhö vaäy thì laøm sao tieáp xuùc? Neáu tieáp xuùc vôùi nhöõng ngöôøi aáy khoâng ñöôïc thì Phaät phaùp khoâng coù linh nghieäm.

Coù moät vò Taêng thöa hoûi Vaân Moân, Vaân Moân baûo: OÂng haõy leã

baùi.

Taêng leã baùi roài ñöùng daäy. Vaân Moân ñöa gaäy leân, Taêng luøi ra sau. Vaân Moân baûo: OÂng chaúng phaûi laø ngöôøi muø. Roài sö baûo böôùc tôùi

gaàn. Taêng lieàn böôùc ñeán.

Vaân Moân baûo: OÂng chaúng phaûi laø ngöôøi ñieác. Noùi roài, sö beøn ñöa

gaäy leân, hoûi: Coù hieåu khoâng?

Vò Taêng ñaùp: Khoâng hieåu.

Vaân Moân noùi: OÂng chaúng phaûi laø ngöôøi caâm. Vò Taêng ngay luùc ñoù lieàn toû ngoä.

Sö baûo: Vò Taêng naøy tuy ngoä nhöng chæ ngoä ñöôïc thieàn cuûa Vaân Moân. Neáu laø thieàn cuûa Huyeàn Sa thì phaûi ñoåi laáy ñoâi giaøy coû môùi ñöôïc.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù laàn Nguïy Sôn ñi chung vôùi Ngöôõng Sôn. Nguïy Sôn chæ moät thöûa ruoäng hoûi Ngöôõng Sôn raèng: Thöûa ruoäng naøy ñaàu naøo cao, ñaàu naøo thaáp?

Ngöôõng Sôn ñaùp: Ñaàu naøy cao, ñaàu kia thaáp.

Ngöôõng Sôn baûo: Neáu sö khoâng tin thì haõy ñeán giöõa thöûa ruoäng aáy ñöùng xem hai ñaàu.

Ngöôõng Sôn noùi: Khoâng caàn phaûi ñöùng ôû giöõa, cuõng chaúng caàn ñöùng ôû hai ñaàu.

Nguïy Sôn hoûi: Neáu nhö loäi soâng xem soâng thì soâng coù theå laø moät vaät baèng phaúng.

Ngöôõng Sôn ñaùp: Soâng cuõng khoâng coá ñònh, nhöng choã cao thì goïi laø cao bình, choã thaáp thì goïi laø thaáp bình.

Nguïy Sôn im laëng.

Sö baûo: Hieån baøy caùc nhaân taïng, caùc duïng khích leä muoân vaät maø khoâng cuøng baäc Thaùnh ñoàng lo. Ñöùc saâu nghieäp lôùn ñeán nhö vaäy ö! Sö heùt moät tieáng.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi:

Thích-ca ñoùng cöûa thaát ôû Ma-kieät; Tònh Danh im laëng ôû Tyø-da; Baøn tính chöa thaønh laïi coøn ñaày ñuû maùnh khoùe.

Sö baûo: Baûn tính chöa thaønh laïi coøn coù ñaày ñuû maùnh khoùe.

Taêng hoûi: Coù hoûi coù ñaùp taát caû choã phong löu, khoâng hoûi khoâng ñaùp thì coù Phaät phaùp chaêng?

Sö ñaùp: Noùi gì vaäy?

Vò Taêng hoûi: Chöa bieát ñi veà ñaâu?

Sö ñaùp: Ñi veà choã khoâng coù Phaät phaùp.

Sö tieáp: Coù hoûi coù ñaùp, coù thaû coù thu, coù chuû coù khaùch, coù gieát cheát, coù tha cho soáng. Luùc soáng laø luùc khoâng gieát cheát, chính laø ñaïo lyù. Luùc gieát cheát laø luùc khoâng soáng, chính laø ñaïo lyù. Nhaø khaùch thì chaúng phaûi nhaø chuû chính laø ñaïo lyù, nhaø chuû chaúng phaûi nhaø khaùch, chính laø ñaïo lyù. Nhaø chuû chaúng phaûi nhaø khaùch, chính laø ñaïo lyù. Ñaõ laø khaùch thì tröôùc sau gì vaãn laø khaùch. Ñaõ laø chuû thì tröôùc sau vaãn laø chuû. Khaùch chuû

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 3 353

giao xen, ñöông moân tieáp kieám, haù khoâng thaáy thieàn khaùch vöøa hoûi: Thích-ca ñoùng cöûa ôû Ma-kieät; Tònh Danh im laëng ôû Tyø-da. Tính toaùn chöa thaønh maø coøn coù ñuû maùnh khoùe.

Sôn Taêng ñaùp: OÂng ta baûo tính toaùn chöa thaønh laïi coøn coù ñuû maùnh khoùe. Caùc oâng coù hieåu khoâng? Neáu hieåu ñöôïc thì taát caû khaùch ñeàu laø chuû, chuû chính laø khaùch. Taát caû thu laø thaû, toaøn boä thaû laø thu toaøn boä gieát cheát laø cho soáng, toaøn boä cho soáng laø gieát cheát, roài sö heùt moät tieáng, hoûi:

Vieäc naøy ôû choã naøo maø noùi lôøi naøy? Töï baûo: Coù moät con ñöôøng ôû treân cao ngöôøi ta coù theå ñi boä ñöôïc.