ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 14**

Noái phaùp truï trì thieàn vieän Naêng Nhaân, ôû Kính Sôn laø Thieàn sö Tueä Nhaät Uaån Vaên kính daâng.

Huyønh Ñöùc Duïng thænh Sö Phoå Thuyeát, Sö noùi: Coù Huyønh Ñoan Phu laø cao Só ôû Thieäu Vuõ, tin veà Phaät thöøa bieát coù vieäc naày, boû gia saûn döïng am ôû moät mình, ñaët teân laø Vieân Ngoä Yeát, thöôøng coù thö göûi ñeán xin, phaân chia moät nhaùnh Phaät phaùp. Ngaøi vì chuùng sanh laøm lôïi ích lôùn. Ngaøi Vaân Moân khoâng daùm chaáp nhaän deã daøng. Laïi nhôø hoïc só Ngoâ Nguyeân Chieâu, hai ba laàn caàu thænh, cuõng chöa daùm chaáp nhaän, chaúng may Ñoan Phu maát, khi nghe nhöõng ngöôøi haàu gaàn toû baøy, goïi hai ngöôøi con, daën doø ñoâi ba phen raèng: Neáu vì ta ñeán Vaân Moân, thænh moät vò ôû am moät mình, thì cheát khoâng hoái haän, noùi xong thì qua ñôøi. Hai ngöôøi con khoâng queân lôøi daïy baûo, ñeán caàu hoïc só Nguyeân Chieâu, soaïn sôù sai Chuyeân Söû, ñi thænh Thieàn nhaân Di Quang laøm chuû am. Thaáy ngöôøi chí thaønh, beøn nhaän lôøi. Nay anh em Ñöùc Duïng, ñaëc bieät ñeán ngay am huy Kim Bieän vaâng leänh Sôn Taêng phoå thuyeát, neâu baøy toân chæ, ñeå ñaùp aân ñöùc caùc baäc Thaùnh che chôû. Hôn nöõa, goïi caùi gì laø toân chæ, toân chæ laøm theá naøo ñeå neâu baøy, Phaät phaùp caän ñaïi ñaùng thöông, taø Sö noùi phaùp, nhö caùt soâng Haèng, moãi ngöôøi laäp moân phong, ñeàu noùi kyø ñaëc, laïi laøm nghi laàm cho con chaùu ñôøi sau, khoâng theå keå heát. Ngöôøi tham thieàn ñaõ khoâng coù maét phaùp quyeát traïch, ngöôøi laøm thaày maét ñaïo laïi khoâng saùng suoát, cho ñeán nhö vaäy.

Vaân Moân ban ñaàu khoâng bieát Nguyeân Chieâu, choác laùt thaáy ôû Giang Taây oâng ta ñöa ra phaåm Hoa Nghieâm Phaïm Haïnh, töï noùi trong phaåm Phaïm Haïnh coù choã ngoä nhaäp, khoâng nghi ñaàu löôõi Laõo sö trong thieân haï, luùc ñoù ñaõ ñöôïc laõnh ngoä yeáu chæ, lieàn noùi vôùi huynh ñeä, ngöôøi naày chæ ngoä ñöôïc caùi voâ Phaïm haïnh maø thoâi, ñaõ bò Taø sö aán phaù ngoaøi cöûa roài. Neáu Vaân Moân thaáy, phaûi ra söùc cöùu hoï, vaø gaëp nhau ôû Tröôøng laïc, laïi vaøo thaát thaêm hoûi, töùc thôøi oâng ñem choã ngoä nhaäp chæ coù hai caâu raèng: “Sôû ngoä cuûa oâng laø caùi maø Vónh Gia cho raèng hoaït ñoäng khoâng,

baùc nhaân quaû meânh moâng roäng lôùn, chuoác tai öông, laïi ñöa ra chöùng cöù choã sai laàm trong phaåm Phaïm Haïnh cho oâng bieát. Veà thaân khoâng coù choã thuû, veà tu khoâng coù choã chaáp, ñoái vôùi phaùp khoâng coù choã truï, quaù khöù ñaõ dieät, vò lai chöa ñeán, hieän taïi vaéng laëng, khoâng coù ngöôøi taïo nghieäp, khoâng coù ngöôøi thoï baùo, ñôøi naøy khoâng dôøi ñoåi, ñôøi kia khoâng thay ñoåi. Trong ñaây phaùp naøo goïi laø Phaïm haïnh? Phaïm haïnh töø choã naøo ñeán, laø sôû höõu cuûa ai, theå laø ai, do ai maø laøm, laø coù hay khoâng? Laø saéc hay phi saéc, laø thoï hay phi thoï? Laø töôûng hay phi töôûng? Laø haïnh hay phi haïnh, laø thöùc hay phi thöùc? Quaùn saùt nhö vaäy, phaùp Phaïm haïnh khoâng thaät coù. Neáu y nôi ñaây daãn chöùng goïi laø Voâ phaïm haïnh, laø chaân Phaïm haïnh, thì laø cheâ bai Ñaïi Baùt-nhaõ, vaøo ñòa nguïc nhö teân baén, laïi vì oâng noùi. Maø nay boïn Taø sö caùc nôi, töï moãi moãi ngöôøi noùi ñöôïc Voâ thöôïng Boà-ñeà, ñeàu noùi khaùc nhau, khinh cheâ xem thöôøng, ñem nhaân duyeân vaøo ñaïo cuûa ngöôøi xöa, voïng sanh xuyeân taïc, hoaëc laø yeân laëng khoâng noùi naêng, vì vieäc kieáp Khoâng trôû veà tröôùc, daïy ngöôøi thoâi ñi nghæ ñi, laïi nghæ ngôi gioáng nhö ñaát caây ngoùi ñaù, boû laïi sôï ngöôøi noùi ngoài döôùi nuùi Haéc trong hang quyû, sau ñoù laïi daãn lôøi chöùng cöù cuûa Toå sö, vì hieåu roõ thöôøng bieát, noùi khoâng theå kòp. Nghæ ngôi ñöôïc nhö coû caây ngoùi ñaù, chaúng phaûi laø coõi aâm khoâng bieát, gaëp phaûi lo sôï roõ raøng, ñi ñöùng ngoài naèm, thöôøng bò ngaên treä, chæ coù tu haønh nhö ñaây, laâu ngaøy töï kheá hôïp vôùi boån taâm, hoaëc boû ñi tình traàn khoâng laäp khuoân saùo cuõ laøm cöûa neûo. Ngöôøi xöa neâu coâng aùn, sôùm ñöôïc laõnh hoäi, hoaëc Thieàn sö hoûi chaúng phaûi taâm chaúng phaûi Phaät, khoâng phaûi vaät, oâng laøm sao laõnh hoäi.

Laïi noùi: “Hoøa thöôïng khoâng ngaïi lo sôï”. Hoaëc noùi: “Hoøa thöôïng qua laïi choã naøo?”

Hoaëc noùi: Khoâng theå treân muõi teân laïi theâm nhoïn. Hoaëc noùi: Xem thöôøng ngöôøi nhieàu ít.

Hoaëc laïi neâu moät baøi raèng: Chaúng phaûi taâm, chaúng phaûi Phaät, chaúng phaûi vaät.

Heã hoûi oâng veà nhaân duyeân cuûa ngöôøi xöa, ñeàu neâu ra choã laõnh hoäi, ñaùnh ñaù löûa nhaùng aùnh saùng laõnh hoäi, neâu ra laõnh hoäi, heã coù choã hoûi ñeàu khoâng nhaän, goïi laø daùng ñieäu töï taïi ñöôïc vui söôùng hoaøn toaøn, hoaëc laáy ba coõi duy taâm, muoân phaùp duy thöùc laøm chuû teå, daãn moät loaïi choã töông tôï cuûa ngöôøi xöa ñeå chöùng minh, duøng maét thaáy tai nghe laøm choã ñaéc löïc. Heã choã coù thoâng nhaäp, tröôùc khi chöa coù khoâng do thaáy vaät maø ngoä, tröôùc khi chöa coù khoâng do nghe tieáng maø ngoä.

Heã coù laäp baøy, thì baét chöôùc choã töông tôï cuûa ngöôøi xöa. Coù ngöôøi hoûi: Chæ quyeát ñònh ngöôøi hoïc coù hoûi lieàn ñaùp.

Nghóa laø ngay lôøi noùi ñoù hôïp vôùi Voâ sanh, gioáng nhö Lieân Ma ngöôøi Phöôùc chaâu, goïi laø mieân maät khoâng rôi vaøo tinh traàn.

Nhö coù vò Taêng hoûi ngöôøi xöa: “Laøm theá naøo thoaùt khoûi ba coõi”.

Ngöôøi xöa ñaùp: OÂng ñem ba coõi ñeán laø oâng ra khoûi, hoaëc noùi caùi gì laøm ba coõi, hoaëc noùi, hieåu ñöôïc caâu hoûi cuûa vò Taêng naày, ra khoûi ba coõi cuõng khoâng khoù.

(864) - Nhö coù vò Taêng hoûi ngaøi Phaùp Nhaõn: Nhö theá naøo laø moät gioït nöôùc Taøo Nguyeân?

* Ñaùp: Laø moät gioït nöôùc Taøo Nguyeân.
* Tueä Sieâu thöa Hoøa thöôïng: Theá naøo laø Phaät?
* Ñaùp: OÂng laø Tueä Sieâu.

Daãn loaïi laøm chöùng nhö ñaây, chính laø hoaøn toaøn phaûi, hoaøn toaøn chaúng phaûi. Laïi noùi veà trong ñeâm Döôïc Sôn chæ baøy chuùng raèng: Ta coù moät caâu: Ñôïi traâu ñöïc sanh con, seõ ñeán choã oâng noùi.

Coù vò Taêng böôùc ra tröôùc chuùng noùi: Traâu ñöïc ñaõ sanh con, töï laø Hoøa thöôïng khoâng noùi.

Döôïc Sôn noùi: Ñoát ñeøn ñem ñeán. Vò Taêng kia lieàn trôû vaøo trong chuùng. Sau ñeán choã ngaøi Phaùp Ñaêng noùi: Haõy noùi sanh laø boø ñöïc hay laø traâu caùi.

Töï noùi thay: Song sinh. Khi thöông löôïng cuõng ngay lôøi noùi hôïp vôùi hoäi Voâ sanh.

Döôïc Sôn noùi: Ta coù moät caâu, ñôïi traâu ñöïc sanh con laïi noùi.

Cho neân vò Taêng naày laõnh hoäi ñöôïc lieàn böôùc ra noùi traâu ñöïc ñaõ sanh con, töï laø Hoøa thöôïng khoâng noùi, phaûi laø mieân maät khoâng rôi vaøo muõi nhoïn. Ngaøi Phaùp Ñaêng gaïn: haõy noùi: Sanh ra laø boø caùi hay traâu caùi.

Laïi töï noùi thay: Sanh ñoâi.

Cuõng chæ ngay döôùi lôøi noùi ñöôïc laõnh hoäi Voâ sanh raèng: OÂng töï hoûi “boø caùi hay traâu caùi”, laø töï noùi thay raèng: “sanh ñoâi”. Laïi khoâng coù chuùt thöøa. Maét Phaät nhìn cuõng khoâng thaáy, ñem nhöõng lôøi noùi naày ñeå phaù khoâng rôi vaøo muõi nhoïn khoâng toån khí löïc.

Laïi nhö ngöôøi xöa chæ moät mieáng ñaù hoûi ngöôøi hoïc raèng: Mieáng ñaù naày, ôû trong taâm hay ôû ngoaøi taâm.

Ñaùp: ÔÛ trong taâm.

Ngöôøi xöa noùi: OÂng phaûi cheát gaáp ñi, trong taâm chaáp moät mieáng

ñaù.

Trong chuùng baøn raèng: Khoâng ñöôïc ñem trong ngoaøi taâm maø ñaùp,

neáu oâng ñem trong ngoaøi taâm maø ñaùp thì phaùp coù chuùt dö thöøa.

Neâu ra lôøi noùi raèng: Raát toát moät mieáng ñaù.

* Hoaëc noùi: Daï daï.
* Hoaëc noùi: ÔÛ tröôùc phaùp ñöôøng.
* Hoaëc noùi: Caûm ôn thaày chæ daïy.
* Hoaëc noùi: Hoøa thöôïng laïi bieát hoå theïn.
* Hoaëc noùi: Chaäm chaïp gieát ngöôøi.

Heã ñaùp nhöõng lôøi nhö theá, chæ duøng moät caâu laø bao goàm, goïi ñoù laø “mieân maät”, goïi ñoù laø “baát taåu, ngöôøi coù kieán chaáp nhö theá, thaáy raát nhieàu trong toøng laâm.

Hoaëc noùi taát caû ngoân ngöõ ñeàu khoâng coù vieäc dính maéc.

Phaøm khi hieåu bieát, tröôùc phaûi troäm nhìn con maét nhö treû con lo sôï gioáng nhö trôøi nhìn thaáy quyû thaàn, chæ sô ôû choã maét gaéng söùc trôïn nhìn, laïi laàm daàn caâu noùi chöùng cöù cuûa ngöôøi xöa raèng: Ñöa ra khoâng ñeå yù, toan suy löôøng thì kieáp naøo ngoä. Khi ñöa ra caàn phaûi duøng maét xem xeùt, chæ laø ñem caâu noùi cuûa ngöôøi xöa ñöa ra moät baøi, ñoåi thaønh khoâng ôû treân caâu noùi, nhö loaïi caây baùch, röûa baùt, ba caân gai. Neáu qua ñöôïc moät thôøi, thì ngöôøi khaùc boû qua caùi theû, laïi khoâng toán söùc.

* Loaïi nhö theá, so vôùi ñaù löûa nhaùng, aùnh chôùp, chæ theâm ñöôïc con maét gaéng söùc trôïn nhìn maø thoâi. Cuõng moãi moãi töï mình cho raèng ñöôïc loã muõi cuûa Toå sö, ñöøng cheâ bai ñieàu toát cuûa ngöôøi xöa.

Coù vò Taêng hoûi Vaân Moân: Nhö theá naøo laø hieåu thaáu caâu phaùp

thaân?

Vaân Moân noùi: AÅn thaân trong Baéc ñaåu, oâng laøm sao hieåu.

Ngöôøi hoïc lieàn trôïn maét nhìn noùi: AÅn thaân trong Baéc ñaåu, nhaø Sö

taïm laøm ngaên caûn ngöôøi hoïc, laïi keâu noái nhau maáy tieáng raèng: “AÅn thaân trong Baéc ñaåu, aån thaân trong Baéc ñaåu, cho raèng ñaéc ñònh ñöôïc laøm chuû, khoâng chòu chuyeån ñoåi, nhaø Sö vì sao khoâng xuoáng, cuõng goïi laø thaät, môùi hoûi yù chæ kia nhö theá naøo, beøn haï ngöõ raèng: Maét Phaät cuõng nhìn maø khoâng thaáy.

Hoaëc noùi: Ñöa ra ngoaøi trôøi xem.

Hoaëc noùi: Theá naøo laø yù cuûa Toå sö töø phöông Taây ñeán?

“Caây baù tröôùc saân”. Lieàn haï ngöõ raèng: “Moät nhaùnh Nam, moät nhaùnh Baéc”.

Hoaëc noùi: Coù khaû naêng laøm chuû muoân vaät, khoâng theo söï suy taøn cuûa boán muøa. ÔÛ tröôùc ñöa heát ra, ôû choã maét gaéng söùc trôïn nhìn, roài sau ñoù hôïp vôùi lôøi noùi, cho laø ñaëc bieät, keû ngu si khoâng theå laïi coù thieàn khi maét gaéng söùc nhìn. Khi maét khoâng gaéng söùc nhìn thì laïi khoâng coù thieàn, khi khoâng theå ñöa ra laïi coù thieàn, khi khoâng ñöa ra laïi khoâng coù thieàn.

Hoaëc thaáy Vaân Moân noùi nhö theá, laïi hieåu laàm raèng: Khi ñöa ra cuõng vaäy, khi khoâng ñöa ra cuõng vaäy, laïi khoâng coù hai caùi gioáng nhau, gioáng nhö theá thì cöùu khoâng ñöôïc. Hoaëc ñeàu khoâng lyù hoäi, noùi chaáp Phaät phaùp, noùi chaáp choã ngoä, laïi phaùt cuoàng, daãn laàm caâu noùi cuûa ngöôøi xöa, voán khoâng coù ngöôøi meâ ngoä, chæ caàn ngaøy nay lieãu ngoä.

Phaøm nhaân duyeân ngöôøi xöa, goïi ñoù laø laäp quyeàn, cuõng goïi ñoù laø kieán laäp vieäc thaät, chæ ôû choã baøn baïc khoâng taïo ra Phaät phaùp.

Heã coù hoûi ñaùp ñeàu y cöù nôi thaät ñoái ñaùp, bình thöôøng khoâng coù vieäc gì, trôøi laø trôøi, ñaát laø ñaát, caây truï loä ra laø baèng goã, kim cöông laø baèng ñaát, ñoùi thì laïi aên côm, buoàn nguû ñi nguû, ñaâu coù vieäc gì.

Haù khoâng thaáy, Hoøa thöôïng Chaân Tònh noùi: Khoâng ñem caùi voâ söï maø hieåu, taâm ngöôøi ngheøo voâ söï, thöôøng thöôøng ngöôøi gay gaét trong caùi voâ söï, laïi cho lôøi naày laø traùi, hoaëc thaáy coâng aùn cuûa ngöôøi xöa, khoâng theå duøng lyù maø baøn baïc, laïi chaáp moät phen chuyeån ñoåi khoâng quan heä ñeán lôøi noùi, moät phen ñoái phoù hôn goïi laø huyeàn dieäu, cuõng goïi laø khoâng dính daùng ñeán nghóa, cuõng goïi laø thaáu suoát ñöông cô.

Nhö coù vò Taêng hoûi ngaøi Trieäu Chaâu: Muoân phaùp quy veà moät, moät quy veà choã naøo?

Trieäu Chaâu ñaùp: Ta ôû Thanh chaâu may moät chieác aùo naëng baûy caân, raát nhieàu ngöôøi laàm baøn raèng: Vò Taêng naày ñöôïc caâu hoûi ñaëc bieät, khoâng phaûi ngaøi Trieäu Chaâu coù con ñöôøng xuaát thaân, laïi vì sao khoâng ñöôïc, noùi muoân phaùp quy nhaát, nhaát laïi khoâng coù choã veà. Neáu coù choã veà töùc thaät phaùp, cho neân ngaøi Trieäu Chaâu bieát phaù ñöôïc, ñöông cô dieäu duïng. Moät phen ñoái phoù hôn noùi: Ta ôû Thanh chaâu may moät chieác aùo naëng baûy caân, nhieàu ít ñaëc bieät, hoaëc laø thöông löôïng noùi: “Muoân phaùp quy veà nhaát, nhaát quy veà choã naøo?” Moät phaùp neáu khoâng coù choã quy veà, töùc rôi vaøo khoâng, cho neân ngaøi Trieäu Chaâu noùi: “Ta ôû Thanh chaâu may chieác aùo vaûi naëng baûy caân”. Ngaøi Trieäu Chaâu moät phen chuyeån lôøi naày, raát laø ñaëc bieät, chaúng rôi vaøo coù khoâng, ñaùp ñöôïc raát kheùo.

Hoaëc noùi: “Vaân Moân noùi nhö theá, chæ sôï ngöôøi chaáp tröôùc. Neáu khoâng chaáp tröôùc, thì laïi laø taâm Toå sö, taát yeáu chæ taát yeáu ñöôïc laø vieäc, khoâng chaáp töï do töï taïi, khoâng lìa chaân maø laäp xöù, laäp xöù töùc chaân, ñaâu coù vieäc gì?

Hoaëc hoûi oâng khi cha meï chöa sanh thì theá naøo laø maët muõi xöa nay cuûa oâng?

(865) Laïi noùi: Khoâng coù thò giaû ñoái ñaùp vôùi Hoøa thöôïng, ñem nghieäp thöøa laøm boån maïng ñaàu tieân. Traøo löu nhö theá, ñeàu laø boïn si cuoàng ngoaïi bieân. Laïi coù moät boïn, töï bieát maét ñaïo khoâng saùng, thieàn

khoâng chòu tin ôû ngöôøi, khoâng ñem khai ngoä cho ngöôøi hoïc. Töï ñeán nghe giaùo laïi khoâng hieåu, hoaøn toaøn ôû choã toïa chuû laøm ñieàu loãi laàm, hôn ñöôïc moät lôøi nöûa caâu duï doã boïn tai ñieác.

Hoøa thöôïng Laâm Teá noùi: Coù moät loaïi troïc ñaàu muø loøa, ñoái vôùi giaùo thöøa laáy yù baøn baïc, thaønh ra cuù nghóa, nhö ñem cuïc phaân ngaäm vaøo mieäng laïi nhoå cho ngöôøi khaùc, thì ñoù laø khoâng theå chòu ñöôïc. Ngaøi Nguyeân Chieâu ban ñaàu thaáy noùi nhö theá, trong taâm tuy nghi, mieäng quaù cöùng, coøn ñoái ñaùp sôn Taêng cöôøi nhaït, ñeán chieàu vaøo thaát chæ hoûi Ngaøi noùi con choù khoâng coù Phaät taùnh, laïi ñi khoâng ñöôïc môùi bieát tham thieàn yeáu ngoä, ôû Tröôøng Laïc möôøi ngaøy, hai möôi laàn ñeán trong thaát, loä ra heát thuû ñoaïn ngaët vì khoâng ñöôïc, môùi sanh ra baän roän. Sôn Taêng noùi thaät vôùi oâng: Khoâng caàn neâu ra thuû ñoaïn, phaûi khaïc nhoå ñaát, beû gaõy ñoaïn môùi ñoái ñòch ñöôïc sanh töû, ñöôïc ra heát thuû ñoaïn raát coù troâng mong, oâng vaãn ñeán noùi, chaúng phaûi baän roän. Ñôøi nay tham khoâng ñöôïc ñôøi sau tham, tin töôûng nhau roài laïi töø bieät ra ñi. Caùch khoaûng hôn möôi ngaøy boãng nhieân gôûi thô ñeán, vaø möôøi baøi tuïng xöa, ñeàu laø sôn Taêng ôû trong thaát hoûi oâng veà nhaân duyeân, trong thô noùi: ÔÛ treân ñöôøng Dieân bình boãng nhieân coù choã ngoä, Laõo moã khoâng heà daùm coi thöôøng, môùi tin vieäc naày, khoâng theo ngöôøi maø ñöôïc. Moät baøi trong aáy noùi: chaúng phaûi taâm, chaúng phaûi Phaät, chaúng phaûi vaät, toaøn thaân laø moät chuoãi xöông vaøng.

Ngaøi Trieäu Chaâu tham kieán laõo Nam Tuyeàn, hieåu ñaïo ôû Traàn Chaâu, ñi ra La Baëc. Sôn Taêng raát coù nghi chaáp. Luùc baáy giôø, Quang Thieàn laïi hoûi, y cöù baøi tuïng naày coù hieåu roõ ñöôïc sanh töû chaêng?

Vaân Moân noùi vôùi oâng: roõ ñöôïc hay khoâng, laïi xin hoûi Nguyeân Chieâu, ñöôïc hôn thô cuûa Quang Thieàn noùi: Hoïc só gaëp nhau, ñeàu nhö Hoøa thöôïng ñaõ noùi: “Ñaïi chuùng haõy noùi ñi, noùi caùi gì, oà, nghi gieát ngöôøi trong thieân haï, ngöôøi coù maét saùng hieän roõ ñöôïc”.

Ngöôøi ñôøi nay tham thieàn, baát luaän roõ ñöôïc sanh töû hay khoâng, chæ caàu mau coù hieäu quaû, laïi phaûi laõnh hoäi thieàn, chaúng coù ñaïo lyù naøo khoâng noùi, nhö ñaøn vieät ban caáp vieäc, thaáy hoï öa noùi ñaïo lyù, beøn ñem nhaân duyeân khoâng coù ñaïo lyù cho oâng xem.

Vò Taêng hoûi ngaøi Vaân Moân: “Theá naøo laø Phaät?”

Vaân Moân noùi: “Que chuøi phaân”. Laïi e oâng cho laø hieåu ñaïo lyù. Tröôùc noùi vôùi oâng khoâng ñöôïc, noùi ñaïo ôû phaân tieåu, ñaïo ôû coû keâ coû ñeà, ñaïo ôû ngoùi gaïch, ngay nôi saéc roõ taâm, nöông vaät hieån lyù, khoâng ñöôïc noùi gioáng nhö khaép nôi laø chaân, traàn traàn ñeàu laø ngöôøi xöa nay. OÂng khaùn caâu noùi naày, ngaët vì khoâng ngay nôi ñoù, duøng heát khí löïc xem ñi, cuoái cuøng khaùn khoâng ra, boãng nhieân coù moät ngaøy tænh ngoä vieäc naày, khoâng

theå duøng ñaïo lyù thoâng hieåu. Laïi noùi ta coù choã ngoä, beøn laøm lieân tuïc maáy baøi tuïng ñeå trình baøy kieán giaûi:

*“Baùt ngaùt hö khoâng göôïng ñaët teân Maëc tình Taêng hoïa veõ khoâng thaønh Duïng naøo tìm nguoàn hoûi ñaàu moái Ñeàu khoâng coù moät phaùp ñöông tình”.*

Laïi noùi:

Laïi noùi:

*“Ñeán nhaø haù laïi noùi loä trình Muoân caây xuaân ñeán laïi toát töôi Neáu gaëp thöôïng löu möôïn oâng hoûi*

*Phía Ñoâng Phuø Tang maët trôøi moïc”.*

*“Linh ngöu sau ñoù döùt ñuoåi tìm*

*Dieäu quyeát khoâng truyeàn ôû thieáu laâm Nhaøn roãi khoâng khaûy moät khuùc ñaøn Gioù maùt traêng saùng löôõng tri aâm”.*

Laïi noùi: “Buoâng tay vaùch nuùi tin khoâng uoång”.

Caên traàn lieàn heát khoâng coøn thöøa, môùi bieát Phaät phaùp khoâng coù nhieàu, höôùng ngoaøi tìm caàu caøng môø nhaït, sôn Taêng noùi vôùi vò Taêng: “Laøm ñöôïc baøi tuïng cuõng toát, noùi ñöôïc ñaïo lyù cuõng hay, nhöng caùch ñaïo caøng xa”, vò Taêng khoâng chòu, laïi laøm baøi tuïng raèng:

*“Raát kî baøn nhieäm noùi maàu Theá thì theo tieáng theo saéc Cuøng ñaây moät choåi queùt saïch*

*Moïi ngöôøi ñeàu khoâng thaáy bieát”.*

Laïi coù saùch noùi: Khaùn caâu thoaïi naøy lieàn ñöôïc con ñöôøng ngoân ngöõ döùt, choã taâm haønh dieät, khoâng coù lôøi ñeå noùi, khoâng coù lyù ñaùng baøy, khoâng khôûi maûy may taâm tu hoïc, traêm khoâng bieát, ngaøn khoâng hay, khoâng hôïp suy nghó, khoâng vaøo ñöôøng lyù, ngay ñoù laø an vui. Sôn Taêng laïi noùi vôùi vò Taêng: “Ñaây laø ñaïo lyù vöôït ngoaøi qui caùch, neáu laø caâu thoaïi “que chuøi phaân” khi noùi ñöôïc nhö vaäy thì nhö löôõi cöa xeû laøm hai caùi voø. “Ba caân gai”, “con choù khoâng Phaät taùnh” “moät hôùp uoáng heát nöôùc Taây Giang”, chaúng phaûi taâm, chaúng phaûi Phaät, chaúng phaûi vaät, coù caâu cuù khoâng caâu cuù nhö saén bìm nöông caây coái. Töùc taâm töùc Phaät, ñeàu coù theå noùi nhö vaäy ñöôïc, ñaõ khoâng theå nhö vaäy thì phaûi ngoä môùi ñöôïc. Ngoä thì vieäc ñoàng moät nhaø, khoâng ngoä thì muoân ngaøn sai khaùc. Sai moät maûy may laø leäch ñi ngaøn daëm, raát phaûi kyõ caøng. Töø daïy ñaïo cho ngöôøi Vaân Moân ñôïi ñaøn vieät voâ theå, nhöng loøng khoâng phuï ngöôøi, maët khoâng coù veû

hoå theïn”. Vò Taêng thaáy Sôn Taêng chí thaønh baûo anh ta nhö vaäy môùi bieát Phaät phaùp ñaâu khoâng coù tình ngöôøi, beøn tin töôûng, ñaõ tin töôûng chæ daïy khaùn “theá naøo laø Phaät? Laø que chuøi phaân, cuõng chæ muoán vò Taêng theo ñöôïc vieäc boû tieàn taøi laäp am, ñem vöôøn ruoäng cuùng döôøng chuùng Taêng, cho ñeán cuùng döôøng cho Sôn Taêng, lieàn cho laø phaûi, thì gaõ ngheøo khaép maët ñaát laïi khoâng coù phaàn tham thieàn, chaúng nhöõng maát ñi baäc Thieän tri thöùc laøm maét saùng cho ngöôøi, cuõng chính laø cheâ anh ta caû traêm kieáp ngaøn ñôøi ñaâu phaûi vieäc nhoû.

Haï naêm nay laïi coù maáy vò naïp töû khoâng chòu xeùt laïi coâng phu naêng löïc cuûa mình, chæ lo voäi vaøng noân noùng ñeán trình kieán giaûi, laøm baøi tuïng cuõ. Vaân Moân toâi noùi vôùi hoï “Ñaïo lyù chaúng phaûi thöù naøy”, lieàn noùi naém chaéc ñònh, anh ta khoâng chòu boû loãi, ta laïi hoûi oâng, oâng laïi töï boû ñöôïc loãi cuõng laø roát sau.

Trieäu Chaâu noùi: “Caùc vò khoù thaáy deã bieát, ta ôû trong ñaây deã bieát khoù thaáy”. Vaân Moân bình thöôøng hoûi ngöôøi hoïc: “Baûo laøm truùc beà thì xuùc chaïm, khoâng baûo laøm truùc beà thì traùi, khoâng ñöôïc haï ngöõ, khoâng ñöôïc khoâng noùi”. Möôøi ngöôøi coù naêm con maét, daàu coù thoâng minhtrình kieán giaûi, heát söùc noùi ñöôïc chöõ “laõnh”, hoaëc trong tay ñoaït ñöôïc truùc beà, hoaëc ruû tay aùo lieàn ñi, bao nhieâu giaûi khaùc khoâng theå keå xieát, laïi khoâng coù mieáng da coù maùu. Ngöôøi xöa noùi: “Vieäc naøy nhö oâng laõo taùm möôi vaøo nhaø, chaúng phaûi chuyeän ñuøa treû con”, neáu gheùp ñöôïc thì cheùp ñöôïc ngaøn muoân vaïn roài, ñaõ khoâng theå gheùp vaøo thì phaûi ngoä môùi ñöôïc, ngoaøi ra thì khoâng coù lyù. Neáu oâng thaät coù choã ngoä, Sö gia coá noùi khoâng ñuùng cuõng chieâu vôøi nhaân quaû khoâng nhoû. Nay do leã trai chuùc möøng khen ngôïi ñaïi chuùng, Huyønh Ñoan Phu bieát coù Vaân Moân môùi nhaân Nguyeân Chieâu, Quang Thieàn ñeán ôû trong am, cuõng nhaân Nguyeân Chieâu, Ñoan Phu hai vò ngaøy nay laäp trai ñaøn môøi, sôn Taêng roäng noùi cuõng nhaân vì Nguyeân Chieâu. Vaân Moân taïo ra söï roái raém naøy cuõng vì Nguyeân Chieâu, ñaõ nhö vaäy, chôù noùi Nguyeân Chieâu cuoái cuøng laøm vieäc gì?” Giaây laâu laïi noùi raèng: “Ñôïi vò Taêng giöõa ñoâng ñích thaân ñeán choã Vaân Moân, luùc aáy môùi noùi roõ cho caùc vò bieát”, voã giöôøng thieàn, böôùc xuoáng toøa.

Thaùi phu nhaân nöôùc Taàn môøi giaûng chung cho ñaïi chuùng. Coù vò Taêng hoûi raèng: “Kinh Vieân Giaùc cheùp: “Ví nhö chaâu baùu ma-ni trong saïch aùnh ra naêm maàu, khi maàu chöa hieän haït chaâu ôû choã naøo?”

Sö ñaùp: Kinh Vieân Giaùc ñaâu coù noùi nhö theá. Taán thöa raèng: chaúng hay hieåu theá naøo?

Sö noùi: Kinh Vieân Giaùc khoâng heà noùi nhö theá thì hieåu caùi gì? Taán thöa: Roát raùo theá naøo?

Sö noùi: Choã vaéng Taùt baø-ha.

Hoûi raèng: Hoà Tröông ba, Haéc Lyù boán, thì baát luaän loã muõi con voi lôùn Gia chaâu daøi bao nhieâu?

Sö noùi: Daøi hai traêm tröôïng. Taán noùi: Keùo leâ laøm sao?

Sö noùi: OÂng xuyeân Taêng töï phaûi bieát.

Taán noùi: Laøm sao bò traâu saéc Thieåm Phuû nuoát. Sö noùi: Ai noùi nhö theá?

Taán noùi: Choã cao cao nhìn thì khoâng ñuû, choã thaáp thì bình ñoù coù

dö.

Sö noùi: OÂng thöû höôùng veà choã khoâng cao khoâng thaáp noùi xem. Taán noùi: Hieåm.

Sö noùi: Caùi naøy vaãn laø choã cao thaáp. Taán noùi: Luùc coù yù khí theâm yù khí.

Sö noùi: Giaëc coû ñaïi baïi.

Beøn noùi: “Hoâm nay laø Thaùi phu nhaân nöôùc Taàn ngöôøi keá thò, saùng

sôùm Khaùnh Dieân Chaân Phaùp kính caån boá thí tònh taøi, xa ñeán nuùi naøy tu thieàn thanh tònh cuøng caùc höông trai, vaãn sai sôn daõ leân toøa naøy vì chuùng maø noùi trai, khen ngôïi Baùt-nhaõ, nguyeän tieán ñaïo nghieäp khoâng bò ma chöôùng, saéc thaân an vui. YÙ muoán cuûa Thaùi phu nhaân nöôùc Taàn laø vaäy. Baø laõo naøy choã haønh cöôùc haèng ngaøy xuyeân Taêng ñeàu bieát, chæ Loã Töû Taêng chöa bieát. Hoâm nay nhaân trai hoäi chuùc möøng ñeå khen ngôïi tröôùc ñaïi chuùng, thaáy noùi Baø laõo naøy luùc khoaûng chöøng ba möôi tuoåi, tröôùc khi Thaùi sö maát, Huy Du cuøng Töôùng quaân coøn nhoû, laäp thaân söøng söûng, laãm lieät khoâng phaïm vaøo saéc, laøng Ñoâng xoùm Taây troâng phong caùch maø sôï, heát söùc daïy hai vò hoïc taäp, vieäc xöû söï coù pheùp taéc, Huy Du cuøng Töôùng quaân haàu haï hai beân, khoâng baûo thì khoâng daùm ngoài, nghieâm nghò nhö vaäy. Töôùng quaân thöôøng noùi: “Ngaøy nay laøm quan ñeàu nhôøsöï daïy doã cuûa cha meï khi xöa, xöa ñöôïc bao nhieâu boång loäc, baøi chi tieâu aên uoáng trong nhaø haèng ngaøy ra, cha meï ñeàu ñem cuùng döôøng trai Taêng ñeå caàu thoï cho toâi, cha meï toâi thöôøng raát gheùt ngöôøi khoâng coù coâng maø höôûng loäc”.

(866) Nghe Tieân sö veà ñaát Thuïc nhaän söï cuùng döôøng cuûa vò Taêng raát nhieàu, chæ laø chöa bieát tham thieàn. Huy Du cuøng Töôùng quaân ñích thaân noùi vôùi Khieâm laø cha meï tu haønh, boán möôi naêm, chæ moät laàn naày thoâi.

Coâng töø laâu haàu haï Hoøa thöôïng Kính Sôn ñöôïc hoïc hoûi raát nhieàu, coøn giöõ coâng keà caän sôùm toái laøm baïn thuyeát thoaïi, bôûi treân phaàn anh em,

meï con, raát khoù môû mieäng. Nghe noùi moãi ngaøy cuøng Khieâm nhoùm hoïp, chæ moät beà kích thích khen ngôïi vieäc naøy. Moät hoâm hoûi Khieâm: “Hoøa thöôïng Kính Sôn bình thöôøng daïy ngöôøi theá naøo?” Khieâm noùi: “Hoøa thöôïng chæ daïy ngöôøi khaùn caâu thoaïi “Con choù khoâng coù Phaät taùnh” vaø caâu thoaïi “caây truùc beà” chæ ôû choã khoâng ñöôïc buoâng lôøi, khoâng ñöôïc suy nghó, khoâng ñöôïc ôû choã ñeà khôûi, maø ngoä. Khoâng ñöôïc ôû choã môû mieäng maø gaùnh vaùc. Con choù coù Phaät taùnh hay khoâng, khoâng chæ daïy laøm sao ngöôøi khaùn? Vò Taêng beøn tin chaéc, ngaøy ñeâm nghieân cöùu. Thöôøng öa xem kinh, leã Phaät, Khieâm noùi: “Hoøa thöôïng thöôøng noùi: “Muoán xong vieäc naøy thì phaûi döøng vieäc xem kinh, leã Phaät, tuïng chuù”. Phaûi döùt taâm tham cöùu, chôù ñeå coâng phu xen hôû, neáu moät beà chaáp tröôùc xem kinh, leã Phaät, mong caàu coâng ñöùc thì ñoù laø chöôùng ñaïo. Ñôïi moät nieäm töông öng roài, thì vaãn xem kinh, leã Phaät nhö cuõ, cho ñeán moät neùn höông, moät caønh hoa, moät xaù, moät laïy, taùc duïng moãi phaùp ñeàu khoâng luoáng uoång, ñeàu laø dieäu duïng cuûa Phaät, cuõng laø naém caùi goác tu haønh, nhöng nghe tin nhau, quyeát khoâng laàm nhau”.

Vò Taêng nghe Khieâm noùi, ngay ñoù lieàn buoâng boû, chæ chuyeân chuù ngoài thieàn khaùn caâu thoaïi “Con choù khoâng Phaät taùnh”. Nghe ñaâu muøa ñoâng naêm ngoaùi, moät ñeâm noï chôït tænh giaác, thöùc daäy ngoài thieàn neâu thoaïi, ñoät nhieân coù söï vui möøng. Gaàn ngaøy Khieâm veà nöôùc Taàn, coù ñích thaân vieát vaø laøm maáy baøi tuïng ñeán trình leân sôn Taêng, coù moät baøi tuïng noùi raèng:

*Haèng ngaøy xem vaên kinh Nhö gaëp ngöôøi quen cuõ Chôù noùi thöôøng coù ngaïi Moät neâu moät laàn môùi.*

Sôn Taêng thöôøng noùi vôùi huynh ñeä: “Tham thieàn roõ roài thì ñoïc kinh xem saùch gioáng nhö ñi trong nhaø mình, laïi cuõng nhö gaëp ñöôïc ngöôøi quen bieát luùc xöa”. Nay baøi tuïng naøy ôû nöôùc Taàn vaãn thaàm hôïp vôùi con chaùu, oâng xem anh ta laø haïng nöõ löu, döôøng nhö coù taùc phong cuûa tröôïng phu, coù khaû naêng roõ ñöôïc vieäc cuûa ñaïi tröôïng phu. Khieâm noùi vieäc tu thieàn töø tröôùc nay vôùi sôn Taêng, noùi roõ moät soá bònh thieàn, laïi cuøng nöôùc Taàn keát duyeân Baùt-nhaõ vôùi ñaïi chuùng, sôn Taêng noùi vôùi anh aáy: “Thieàn coù bònh gì ñaùng noùi, laïi töøng laø bònh ñau ñaàu, laïi khoâng töøng laø bònh ñau chaân, laïi khoâng töøng laø bònh ñieác tai, laïi khoâng töøng laø bònh môø maét, chæ laø ngöôøi tu thieàn, tham bò sai leäch, chöùng ñaéc sai leäch, duïng taâm sai leäch, nöông thaày sai leäch, vì söï sai leäch naøy goïi noù laø bònh chöù chaúng phaûi thieàn coù bònh. Theá naøo laø Phaät? Töùc taâm laø Phaät thì coù bònh

gì? Con choù coù Phaät taùnh hay khoâng, khoâng thì coù bònh gì? Baûo laøm truùc beà thì xuùc chaïm, khoâng laøm thì traùi, ñaâu coù bònh gì? Theá naøo laø Phaät? Laø ba caân gai thì coù bònh gì? Theá naøo laø Phaät? Laø que chuøi phaân, thì coù bònh gì? OÂng khoâng thaáu suoát, vöøa khôûi ñaïo lyù thì phaûi thaáu suoát caû ngaøn daëm muoân daëm, khoâng giao thieäp cuõng nghó taâm gheù vaøo ngöôøi khaùc, nghó taâm suy löôøng ngöôøi khaùc, töø choã neâu khôûi hieåu moät caùch sô löôïc, hieåu choã ñaäp ñaù nhaùng löûa, ngaên caùi naøy môùi laø bònh. Thaày thuoác theá gian boù tay, nhöng roát cuoäc khoâng can heä ñeán vieäc thieàn.

Ngaøi Trieäu Chaâu noùi: Muoán laøm anh em vôùi Khoâng Vöông, chôù daïy bònh taâm raát khoù trò. Nhôù ngaøi Xaù-lôïi-phaát hoûi Nguyeät Thöôïng Nöõ raèng: “Nay coâ tu haønh thöøa naøo? Thanh vaên, Bích-chi-phaät hay Ñaïi thöøa?” Nguyeät Thöôïng Nöõ ñaùp:

* Thöa ngaøi Xaù-lôïi-phaát! Ngaøi hoûi toâi tu haønh thöøa naøo, nay toâi hoûi laïi Ngaøi, xin Ngaøi tuøy yù ñaùp lôøi toâi: Nhö phaùp Ngaøi ñaõ chöùng laø haïnh Thanh vaên thöøa, Bích-Chi-Phaät thöøa hay Ñaïi thöøa?

Xaù-lôïi-phaát ñaùp: - Khoâng ñuùng! Naøy Nguyeät Thöôïng Nöõ, vì sao? Vì phaùp kia khoâng theå phaân bieät, cuõng khoâng noùi naêng, chaúng phaûi rieâng, chaúng phaûi moät, cuõng chaúng phaûi nhieàu.

* Thöa ngaøi Xaù-lôïi-phaát! Vì theá cho neân khoâng ñöôïc phaân bieät caùc phaùp laø nhaát töôùng, laø dò töôùng, hay khoâng rieâng dò töôùng, vì ôû trong caùc töôùng khoâng coù choã ñaùng truï.

Sö noùi: Ngaøi Xaù-lôïi-phaát hoûi theá naøo, Nguyeät Thöôïng Nöõ ñaùp theá naøo, haõy noùi, caùch nhau bao xa vôùi phaùp ngöôøi Thaùi phu nhaân nöôùc Taàn ñaõ chöùng? Laïi coù ngöôøi ñoaùn ñöôïc chaêng? Thöû ra ñoaùn xem. Neáu khoâng nhö vaäy thì ôû trong roái raém maø tieán thuû, cho neân noùi: “Heã ngöôøi tham hoïc thì phaûi tham caâu soáng, chôù tham caâu cheát. Caâu soáng giôùi thieäu ñöôïc thì nhieàu kieáp khoâng maát, caâu cheát giôùi thieäu ñöôïc thì töï cöùu khoâng xong. Caùc oâng moãi ngaøy töø treân xuoáng döôùi, trong phoøng aên côm uoáng traø, treân maâm doïn muoái doïn mì, trong nhaø Taêng laøm lôïi ích, döôùi choã roäng lôùn bao la choïn rau, trong vöôøn sau gaùnh phaân, döôùi coái xay ñaåy coái xay, baát cöù luùc naøo maét Phaät cuõng thaáy, coøn oâng khoâng thaáy. Haõy noùi laø caâu cheát hay caâu soáng, hay laø caâu khoâng cheát khoâng soáng? Thöû ñònh cho ñuùng xem, neáu hieåu ñònh cho ñuùng ñöôïc cuõng chöa khoûi ba caâu. Ñaâu khoâng thaáy coù vò Taêng hoûi Hoøa thöôïng Nam Tuyeàn raèng: “Töùc taâm laø Phaät laïi khoâng ñöôïc, chaúng taâm chaúng Phaät laïi khoâng ñöôïc, yù thaày theá naøo?” Nam Tuyeàn ñaùp: “OÂng chæ caàn tin “töùc taâm laø Phaät” thì lieàn roõ, laïi noùi gì ñöôïc vaø khoâng ñöôïc? Chæ nhö Ñaïi ñöùc aên côm roài, hieân Ñoâng xuoáng hieân Taây, khoâng theå hoûi moïi ngöôøi ñöôïc hay khoâng ñöôïc”.

Trong ñaây neáu bieát ñöôïc Nam Tuyeàn môùi khoâng bò ba caâu sai khieán, laïi coù theå khieån ñöôïc ba caâu. Ñaõ sai khieán ñöôïc ba caâu môùi cuøng Nam Tuyeàn ñoàng maét thaáy, ñoàng tai nghe, ñoàng muõi ngöûi, ñoàng löôõi neám, ñoàng thaân xuùc chaïm, ñoàng suy nghó, khoâng coøn khaùc nhau. Chæ vì oâng chaáp thuoác laøm bònh, bònh xöa chöa heát bònh môùi laïi phaùt, laïi bò caâu cheát caâu soáng sai söû cho thaát ñieân baùt ñaûo, ñem choã thaúng taét cuûa ngöôøi xöa phuùt choác laøm cong veïo. Vaû laïi, caùi aáy laø choã thaúng taét cuûa ngöôøi xöa, ta laïi (870) vì oâng neâu moät hai ñieàu. Chæ nhö ngaøi Nam Tuyeàn noùi: “Daãn traâu ñeán thaû khe Ñoâng, khoâng khoûi traâu aên luùa vua nöôùc Ñoâng, daãn traâu ñeán thaû khe Taây, khoâng khoûi traâu aên luùa vua nöôùc Taây. Khoâng baèng tuøy phaàn nhaän chuùt ít”. Ñeàu khoâng thaáy coâng aùn naøy, coù bao nhieâu ngöôøi laàm ñoaùn. Theá naøo laø lyù nhaän chuùt ít? Lieàn noùi: “Maëc aùo aên côm coù gì khoù” ôû ôû tröôùc löøa sau ngöïa laøm keá soáng. Vaû laïi chôù cheâ Nam Tuyeàn laø toát. OÂng ñaõ hieåu laàm, ôû ñaây nhaát ñònh laïi hieåu laàm.

Hoaøng Baù noùi: “Caùc oâng ñeàu laø nhöõng gaõ baû röôïu, laøm sao haønh khöôùc, choã naøo coù ngaøy nay? Laïi bieát nöôùc Ñaïi Ñöôøng khoâng coù Thieàn sö chaêng?”

Luùc aáy, coù vò Taêng ra hoûi: “Nhö caùc vò nuoâi laõnh ñoà chuùng thì laøm

sao?”

Hoaøng Baù noùi: “Chaúng noùi khoâng thieàn, chæ laø khoâng Sö”. Caâu

thoaïi ñaàu naøy trôû thaønh maàm moáng tai hoïa, chôù noùi ngöôøi chöa ngoä hieåu laàm, ngay caû ngöôøi ngoä ñöôïc roõ suoát ñaàu ñuoâi maø ñaïi phaùp khoâng roõ cuõng khoâng nhìn thaáy Hoaøng Baù. Chæ nhö Hoaøng Baù noùi: “Chaúng noùi khoâng thieàn, chæ laø khoâng Sö, oâng hieåu lyù theá naøo?” Trong chuùng baøn baïc noùi: “Trong moãi ngöôøi ai cuõng laø tröôïng phu, ñaâu nhôø nöông thaày”. Gaõ baû röôïu laïi nhai lôøi leõ, maø ngoân töø lôøi leõ vaãn laø caën baõ cuûa ngöôøi xöa. Vaû laïi vui veû ñieàu ñình, muoán khoâng bò chieâu caûm nghieäp Voâ giaùn, thì chôù cheâ bai chaùnh phaùp cuûa Nhö lai. Haù khoâng nghe Toå Quy Sôn neâu thoaïi naøy hoûi Ngöôõng Sôn raèng: “YÙ Hoaøng Baù theá naøo?”. Ngöôõng Sôn thöa: “Ngoãng ñaàu ñaøn choïn laáy söõa, boû nöôùc laïi, loaøi vòt chaúng theå laøm ñöôïc”. Quy Sôn noùi: “Ñieàu naày thaät khoù giaûi thích”.

Chæ nhö choã hoûi ñaùp cuûa Quy sôn theá naøo, laïi laøm sao baøn luaän? Ñeán ñaây phaûi laø caù nhaân môùi ñöôïc, ñaõ khoâng hieåu caùi naøy, laïi ñem caùc thoaïi ñaàu “Caây baùch tröôùc saân”, “Ba caân gai”, “Que chuøi phaân” “duøng cöa xeû ñoâi caùi lu” ñeàu laøm caën baõ. Ñaõ hieåu laàm caùi naøy chaéc chaén laïi hieåu laàm nöõa.

Ngaøi Ñoãng Sôn hoûi Thuû toïa Thieàm: “Phaùp thaân chaân Phaät duï nhö hö khoâng, öùng vaät hieän hình nhö traêng ñaùy nöôùc”. Laøm sao noùi veà ñaïo

lyù öùng ñeå?

Thieàm noùi: Nhö löøa doøm gieáng.

Ñoãng Sôn noùi: Noùi thì Thaùi saùt noùi, chæ noùi ñöôïc taùm thaønh. Thieàm noùi: “Hoøa thöôïng thì noùi theá naøo?

Ñoãng Sôn noùi: Nhö gieáng doøm löøa.

Caùc vò baøn luaän xem “nhö löøa doøm gieáng” laø coù daáu veát, “nhö gieáng doøm löøa” laø khoâng daáu veát. Laïi baûo queân tình queùt saïch daáu veát, vaû laïi vui veû ñieàu ñình laø muoán thoâi chaúng phaûi lyù naøy, ñaõ hieåu laàm vieäc naøy chaéc chaén laïi hieåu laàm.

Hoøa thöôïng Nam Nhaïc noùi: “Thí nhö traâu keùo xe, neáu xe khoâng ñi, ñaùnh xe laø ñuùng hay ñaùnh traâu laø ñuùng?” Maõ Toå nghe roài boãng nhieân ñaïi ngoä, maø nay noùi ñuùng theo lyù vaø söï nhaø thieàn thì traâu duï cho taâm, xe duï cho phaùp, chæ roõ noäi taâm, phaùp töï roõ. Chæ caàn ñaùnh traâu thì xe töï ñi. Laïi vui veû ñieàu ñình, neáu theá thì Maõ Toå ñeán naêm con löøa cuõng khoâng theå ngoä ñöôïc. Maõ Toå toan cho laø Phaät coù theå do ngoài maø thaønh, thieàn coù theå do ngoài maø ngoä, neân moät beà ngoài maõi. Hoøa thöôïng Nam nhaïc bieát Maõ Toå chaúng phaûi phaøm phu cho neân ñem ngoùi ñeán tröôùc cöûa am cuûa Toå ngoài maøi. Toå noùi: “Hoøa thöôïng maøi ngoùi laøm gì?” Nam Nhaïc noùi: “Maøi laøm göông”. Toå noùi: “Maøi ngoùi sao thaønh göông ñöôïc”. Nam Nhaïc noùi: “Maøi ngoùi ñaõ khoâng thaønh göông thì ngoài thieàn ñaâu thaønh Phaät ñöôïc?” Maõ Toå bò Nam Nhaïc thöùc tænh, trong loøng noùng böøng.

Lieàn hoûi: Theá naøo laø ñuùng? Chæ trong ñaây keùo ñaàu loã muõi, lieàn ôû trong tay Hoøa thöôïng Nam Nhaïc roài. Cho neân noùi: “Muoán bieát nghóa Phaät taùnh, phaûi quaùn thôøi tieát nhaân duyeân” Hoøa thöôïng Nam Nhaïc thaáy thôøi tieát cuûa ngöôøi aáy ñaõ ñeán lieàn noùi vôùi anh ta: “OÂng hoïc ngoài thieàn hay hoïc ngoài laøm Phaät? Neáu hoïc ngoài thieàn, thì thieàn chaúng phaûi ngoài, naèm. Neáu hoïc ngoài laøm Phaät, thì Phaät chaúng coù töôùng nhaát ñònh, ñoái vôùi phaùp voâ truï khoâng neân thuû xaû. Neáu oâng ngoài maø laøm Phaät laø gieát Phaät. Neáu chaáp töôùng ngoài thì chaúng ñaït lyù thieàn. Moät khi nhôø vaøo maát keá soáng cuûa ngöôøi, trôû laïi muoán ngöôøi nhaän vaät, khoâng laáy gì daïy ngöôøi môùi chòu boû maïng tìm choã cheát, maïng ñaõ boû roài, lieàn hoûi “Duïng taâm theá naøo môùi hôïp vôùi Tam-muoäi voâ töôùng”?

Ngaøi Nam Nhaïc noùi: “OÂng hoïc phaùp moân taâm ñòa nhö gieo haït gioáng, ta noùi phaùp yeáu duï nhö trôøi möa thaám nhuaàn. Duyeân oâng kheá hôïp cho neân seõ thaáy ñaïo”.

Laïi hoûi: “Ñaïo chaúng saéc töôùng laøm sao thaáy?”

Nam Nhaïc noùi: “Taâm ñòa phaùp nhaõn coù theå thaáy ñaïo, Tam - muoäi voâ töôùng cuõng gioáng nhö vaäy.”

sai”.

Toå noùi: “Coù thaønh hoaïi chaêng?”

Nam Nhaïc ñaùp: “Neáu cho thaønh, hoaïi, hôïp, tan laø thaáy ñaïo laø

Maõ Toå nieàm nghi tan nhö baêng gaëp maët trôøi ñaõ noùi laø “khoâng vaøo

hang coïp, khoâng baét ñöôïc coïp con”. Ngoä roài neáu khoâng gaëp ngöôøi thì möôøi ñieàu bòa ñaët heát möôøi, chaéc chaén laø ngöôøi khoâng ñaéc. Moïi ngöôøi muoán bieát ngoä roài gaëp ngöôøi aáy hay chaêng? Chæ coù Maõ Toå laø maãu ngöôøi ñoù. Maõ Toå ñaõ ñaéc phaùp, thaúng ñeán Giang Taây döïng laäp toâng chæ. Moät ngaøy noï, Hoøa thöôïng Nam Nhaïc noùi: “Ñaïo Nhaát ôû Giang Taây noùi phaùp, khoâng heà thaáy tin töùc gì?” Beøn sai moät vò Taêng ñi thaêm, tröôùc luùc ñi Nam Nhaïc daën raèng: “OÂng ñeán ñoù ñôïi y thöôïng ñöôøng lieàn hoûi: “Laøm caùi gì?”, coi y traû lôøi theá naøo, ghi nhôù nhöõng lôøi aáy veà noùi ta nghe”. Vò Taêng ra ñi laøm ñuùng theo lôøi daën, ñôïi Maõ Toå leân toøa noùi phaùp lieàn ra hoûi: “Laøm caùi gì?”

Toå noùi: “Töø loaïn Hoà sau ba möôi naêm khoâng heà thieáu töông muoái”.

Sö baûo ñaïi chuùng raèng: Moân haï Toå sö xuyeân qua ñaùy loã muõi ngöôøi ñeàu töø moät caâu naøy. Caùc oâng haõy noùi moät caâu naøy töø choã naøo ñeán? Töø choã ñaùnh traâu hay ñaùnh xe? Neáu caùc oâng hieåu ñöôïc caâu naøy thì hieåu ñöôïc Baø laõo treân ñöôøng Ñaøi Sôn. Coù vò Taêng thöôøng hoûi: “Ñöôøng Ñaøi Sôn ñi höôùng naøo?” Baø laõo noùi: “Ñi thaúng moät maïch”. Vò Taêng vöøa ñi Baø laõo noùi: “Toát laém thaày ôi, ñi laøm gì?”

Trieäu Chaâu nghe ñöôïc noùi: “Ñôïi ta ñi khaùm phaù Baø Töû naày”.

Trieäu Chaâu ñi gaëp Baø Töû cuõng hoûi nhö vaäy, Baø Töû cuõng ñaùp nhö vaäy, Sö treã veà baûo chuùng raèng: “Baø Töû treân ñöôøng Ñaøi sôn bò Laõo Taêng khaùm phaù roài”. Moïi ngöôøi hieåu theá naøo? Giöõa kinh thaønh nhaø vua ban chieáu chæ, ngoaøi bieân cöông Töôùng quaân ra lònh, nhöng laøm theá naøo cho xong? Sôn Taêng toâi naêm xöa khoâng lyù giaûi ñöôïc, töøng thöa hoûi moät vò Tröôûng laõo bò ñaët chæ giaûi cho raèng: “Vò Taêng naøy vöøa hoûi ñöôøng Ñaøi Sôn ñi höôùng naøo?” Lieàn bò Baø Töû khaùm phaù. Baø Töû noùi: “Ñi thaúng moät maïch”. Vò Taêng lieàn ñi, chính laø tuøy tieáng theo saéc thì sao laïi khoâng bò khaùm phaù. Laïi noùi: “Vöøa môû mieäng lieàn khaùm phaù roài”. Nay suy nghó, thaät khoâng theå chòu ñöôïc. Sôn Taêng vì caùc oâng noùi roõ ra, neân hieåu ñöôïc caâu “Baø Töû treân ñöôøng Ñaøi Sôn bò Laõo Taêng khaùm phaù roài” cuûa ngaøi Trieäu Chaâu, lieàn hieåu caâu: “Toát laém thaày ôi, ñi laøm gì?” cuûa Baø Töû noùi.

Sôn Taêng thöôøng tuïng:

*Thieàn hoøa trong thieân haï noùi khaùm phaù*

*Ñaâu bieát Trieäu Chaâu ñaõ noùi ñoïa Daãn ñöôïc treû con khoâng tröôïng phu Moïi ngöôøi ñaõ neám qua naèm ñaát laïnh.*

Baøi tuïng naày raát roõ raøng deø daët khoâng ñöôïc hieåu laàm, ñaõ hieåu laàm baøi tuïng naøy chaén chaén laïi hieåu laàm ñieàu khaùc nöõa.

Ngaøi Muïc Chaâu goïi Taêng ñaïi ñöùc, vò Taêng quay ñaàu laïi, Muïc Chaâu noùi: “Keû vaùc baûn, ta töøng coù moät thoaïi ñaàu thieàn, ñem thoaïi ñaàu naày hoûi Taêng, oâng laøm sao hieåu?” Vöøa thaáy vò Taêng môû mieäng lieàn noùi: “Ñuùng laø vaùc vaùn”. Vaû laïi, luùc khoâng thích giao thieäp, Tuyeát Ñaäu nieâm raèng: Muïc Chaâu chæ coù moät maét, vò Taêng naøy nghe goïi ñaõ quay ñaàu, vì vaäy trôû laïi thaønh keû vaùc baûn.

Hoái Ñöôøng noùi: “Tuyeát Ñaäu cuõng chæ coù moät maét, vò Taêng naøy moät khi nghe goïi lieàn quay ñaàu laø chaúng phaûi vaùc baûn. Hai ngöôøi naøy coù theå cuøng Muïc Chaâu naém tay cuøng ñi. Neáu laø moät ngöôøi lanh lôïi vöøa nghe neâu ra, maët döôøng nhö chuoâng ñoàng, khoâng heà höôùng vaøo ñaây maø lieác quanh, ñaõ khoâng hieåu ñieàu naøy thì chaéc chaén laïi hieåu laàm thoaïi ñaàu ngaøi Baù Tröôïng vôùi choàn hoang. Lieàn noùi: “Khoâng meâ khoâng laïc cuõng vaäy”, chæ laø ngay luùc ñoù ñaùp thoaïi ñaàu naøy, khoâng cuøng mang nieàm nghi. Sôû dó ñoïa loaøi choàn vì taùnh loaøi choàn voán ña nghi. Vaû laïi, luùc khoâng thích giao thieäp ñaõ laàm hieåu ñieàu naøy chaéc chaén laïi hieåu laàm ñieàu khaùc.

Toå sö noùi: “Chaúng phaûi gioù ñoäng, chaúng phaûi phöôùn ñoäng maø taâm nhaân giaû ñoäng”, Sôn Taêng cuøng töøng thöa hoûi moät vò Tröôûng laõo “yù chæ theá naøo?” Tröôûng laõo laáy caùi aùo laøm daùng veû nhö gioù ñoäng vaø noùi: “Laø caùi gì? Khoå thay! Khoå thay! Xaáu hoå sôï seä gieát ngöôøi, ñaàn ñoän cuõng gaây ra gieát ngöôøi”.

Coù ngöôøi noùi: “Chaúng phaûi gioù ñoäng, chaúng phaûi phöôùn ñoäng, nhaát ñònh laø taâm ñoäng”, sôn Taêng bình thöôøng hoûi ngöôøi hoïc: “Chaúng phaûi gioù ñoäng, chaúng phaûi phöôùn ñoäng, chaúng phaûi taâm ñoäng, laø caùi gì?” Trong ñaây khoâng cho lieác maét, ñaõ hieåu laàm caùi naøy chaéc chaén laïi hieåu laàm caùi khaùc.

Vaên-thuø laø thaày cuûa baûy Ñöùc Phaät, laøm sao ñònh chaéc khoâng ñöôïc xuaát hieän laø con gaùi, coøn Boà-taùt Voõng Minh vì sao laïi ñöôïc? Trong chuùng baøn luaän noùi naêng, caùi chuoâi ñaõ ôû trong tay con gaùi. Vaû laïi luùc khoâng thích giao thieäp ñaõ hieåu laàm ñieàu naøy chaéc chaén laïi hieåu laàm ñieàu khaùc.

Ngaøi Tuyeát Phong noùi: “Ñình Voïng Chaâu gaëp oâng, ôû ngoïn OÂ Thaïch gaëp oâng, tröôùc Taêng ñöôøng laïi gaëp oâng”. Nhö ngaøy nay caùc vò baøn luaän xem theá naøo laø “Ñình Voïng Chaâu gaëp nhau?” Lieàn noùi:

“Ñaàu Nam mua heøn, ñaàu Baéc baùn sang. YÙ chæ “ngoïn OÂ Thaïch gaëp nhau” laø theá naøo? Lieàn noùi “Thaïch Ñaàu lôùn ñaùy lôùn, nhoû ñaùy nhoû”. “Tröôùc Taêng luùc khoâng thích giao thieäp” laø theá naøo?” Lieàn noùi: “Veà nhaø uoáng traø ñi”. Vaû laïi, luùc khoâng thích giao thieäp, töø bao nhieâu hieåu bieát sai leäch khoâng theå keå xieát. Sôn Taêng bình thöôøng cuõng hoûi ngöôøi hoïc: “Ñình Voïng Chaâu gaëp oâng, ngoïn OÂ Thaïch cuõng gaëp oâng, tröôùc Taêng ñöôøng laïi gaëp oâng, thì sao?”, caùi naøy laø voøng kim cöông chuøm gai caây deû, oâng laøm sao nuoát, laøm sao thaáu suoát, oâng muoán bieát ngöôøi coù theå nuoát troâi chaêng? Ñaâu khoâng thaáy Baûo Phöôùc hoûi Nga Hoà: “Tröôùc Taêng ñöôøng thì haõy ñeå ñoù, coøn ñình Voïng Chaâu vaø ngoïn OÂ Thaïch laøm sao gaëp nhau? Nga Hoà böôùc voäi veà phöông tröôïng, Baûo Phöôùc lieàn vaøo Taêng ñöôøng, Hoøa thöôïng Phaàn Döông coù baøi tuïng raèng:

*Voïng Chaâu, OÂ Thaïch vaø tröôùc nhaø Thaáy nhau bieát nhau maáy muoân laàn Chæ coù Nga Hoà vaø Baûo Phöôùc*

*Luùc naøy thaáy nhau bieát ñuøn ñaåy.*

Baøi tuïng naøy roõ raøng vì oâng maø noùi, ñaõ khoâng hieåu ñieàu naøy thì chaéc chaén laïi hieåu laàm.

Huyeàn Sa noùi: Caùc vò ñeàu noùi “ñoä ngöôøi lôïi sanh” neáu nhö gaëp ba loaïi ngöôøi bònh ñeán thì laøm sao ñoä? Ngöôøi bònh muø thì giô chuøy döïng phaát, anh ta seõ khoâng thaáy. Ngöôøi bònh ñieác, thì Tam-muoäi ngöõ ngoân anh ta laïi khoâng nghe. Ngöôøi bònh caâm, daïy y noùi laïi noùi khoâng ñöôïc. Neáu khoâng ñoä ñöôïc nhöõng ngöôøi naày thì Phaät phaùp khoâng linh nghieäm”. Sö ngoaùi nhìn ñaïi chuùng noùi: “Muoán bieát Huyeàn Sa chaêng? Bình sinh tim maät baøy heát ra cho ngöôøi, bieát nhau laïi nhö khoâng bieát”. Ngay luùc ñoù, Hoøa thöôïng Ñòa Taïng ôû döôùi toøa böôùc ra noùi: “Ngöôøi naøo ñoù, coù mieäng khoâng caâm, coù maét khoâng muø, coù tai khoâng ñieác, Hoøa thöôïng laøm sao ñoä?” Sö noùi: “Chaúng phaûi cha aáy thì khoâng sinh ra con naøy”. Huyeàn Sa cöôøi ha haû. Sö noùi: “Trong tieáng cöôøi coù con dao”. Sôn Taêng coù luùc neâu lôøi thoaïi naøy hoûi ngöôøi hoïc, coù ngöôøi gioáng nhö veõ hoà loâ cuõng noùi: “Ngöôøi naøo ñoù coù mieäng, coù tai, coù maét, Hoøa thöôïng laøm sao ñoä?” Sôn Taêng noùi vôùi anh ta: “Caén ngöôøi, ñaùi vaøo coïc, chaúng phaûi laø choù toát”, laïi boû ñi khoâng ñöôïc. Ñaõ hieåu laàm ñieàu naøy thì chaéc chaén laïi laàm hieåu laàm caùi khaùc.

(872) Höông Nghieâm noùi: “Nhö ngöôøi ôû treân caây, mieäng ngaäm caønh, tay chaân ñeàu buoâng. ÔÛ döôùi caây coù ngöôøi hoûi yù Toå sö töø Taây truùc ñeán, khoâng ñaùp thì phuï loøng ngöôøi kia hoûi, neáu ñaùp laïi thì bò tan thaân maát maïng”. Sö ñaùp: “Ñöôïc! Choân chung moät haàm vôùi Huyeàn Sa”. Sôn

Taêng xöa töøng thöa hoûi moät vò Toân tuùc, Ngaøi chöa xeùt yù chæ Höông Nghieâm theá naøo, beøn laáy phaát töû ñöa vaøo mieäng ngaäm voäi nhaém maét, laøm daùng veû nhö ngaäm caønh caây, thaû tay buoâng chaân, ñeå ñaùp lôøi Sôn Taêng. Sö beøn buùng ngoùn tay noùi: “Nhö vaäy cuõng laø ngay naêm ñoù, chaïy theo tieáng khen, coøn laøm vieäc aáy xong ñi thì bao nhieâu taùc quaùi khaùc khoâng ôû nôi lôøi noùi. OÂng muoán hieåu chaêng? Chæ noùi moät caâu, ta tröôùc vì oâng noùi, chôù thaáy ñaïo noùi moät caâu, lieàn ôû choã neâu thoaïi maø hieåu. Vaû laïi, neáu khoâng phaûi lyù naøy thì laø lyù gì? Nhö ngöôøi treân caây, mieäng ngaäm caønh caây, tay chaân ñeàu buoâng. Döôùi caây coù ngöôøi hoûi yù Toå sö töø Taây Truùc ñeán, khoâng ñaùp thì traùi lôøi ngöôøi aáy hoûi, neáu ñaùp laïi thì bò tan thaân maát maïng, theá naøo trong luùc naøy khoâng ñeå toùc?” Ngay luùc aáy, trong hoäi Höông Nghieâm chæ coù Thöôïng toïa Hoå Ñaàu laõnh hoäi ñöôïc yù cuûa ngaøi Höông Nghieâm, lieàn böôùc ra noùi vôùi ngaøi Höông Nghieâm raèng: “Treân caây thì baát luaän, luùc chöa leân caây thænh Hoøa thöôïng noùi”. Sö noùi: “Daãu ñöôïc moät beà töôi toát, thì maát ñoâi chaân”. Höông Nghieâm cöôøi ha haû, Sö noùi: “Saét laøm da maët”, laïi noùi raèng: “Xoay trôøi chuyeån ñaát”.

Veà sau Tuyeát Ñaäu nieâm raèng: “Treân caây noùi thì deã, döôùi caây noùi môùi khoù”. Laõo Taêng treân caây cuõng coù theå ñem moät caâu hoûi ñeán, Tuyeát Ñaäu tuy noùi vôùi Thöôïng toïa Hoå Ñaàu maø ngaët laø phaûi traûi qua Höông Nghieâm. Nay coù ngöôøi laàm nghe Tuyeát Ñaäu noùi theá naøo lieàn daãn lôøi Ñoãng Sôn raèng: “Chæ coù theå chôù xuùc chaïm ñeán choã kieâng kî ngay ñaây, thì cuõng hôn taøi caét löôõi ngaøy tröôùc”. Nghóa laø Höông Nghieâm laäp caâu thoaïi ñaàu naøy duï nhö moät cuïc löûa gaàn nhö khoâng theå chaïm ñeán ñöôïc, daãu laø nhö vaäy nhöng cuõng khoâng theå boû ñi ngoân cuù.

Coù ngöôøi hoûi: “Theá naøo laø Phaät?” Ñaùp: Ba caân gai.

* Theá naøo laø yù Toå sö Taây Truùc ñeán?
* Caây baùch tröôùc saân.

Laïi ñaâu ngaïi gì, oâng khoâng ngaïi hoäi ñöôïc thì toát. Khoâng thaáy Hoøa thöôïng Phaàn Döông coù baøi tuïng hay sao: “Höông Nghieâm ngaäm caây chæ baøy cho nhieàu ngöôøi, muoán daãn daét ñoàng baøo hieåu thaáu caây thaät”. Sö noùi raèng: “Y thaät thì cung thoâng, nghó baøn laïi töø ngay lôøi noùi maø tìm, tan thaân maát maïng soá nhö buïi”. Sö noùi raèng: “Chaúng phaûi khoå taâm ngöôøi khoâng bieát, Phaàn Döông vì oâng môû ñöôøng coõi trôøi, maây tan, saéc môùi maët traêng loà loä giöõa hö khoâng”. Sö noùi: “Chöa duøng ñeán ngoân ngöõ, daàu nhö vaäy, neáu ôû trong ñaây neâu ñöôïc thì vieäc tham hoïc moät ñôøi ñaõ xong. Neáu neâu khoâng ñöôïc, thì chaéc chaén laïi hieåu laàm”.

Baù Tröôïng hoûi Quy Sôn, Nguõ phong, Vaân Nghieâm: “Boû caû coå

hoïng, moâi thì laøm sao noùi?” Qui Sôn thöa: “Laïi thænh Hoøa thöôïng noùi”. Baù Tröôïng noùi: “Ta khoâng coù lôøi ñeå noùi vôùi oâng, sôï sau naøy maát heát con chaùu cuûa ta”. Nguõ Phong noùi: “Hoøa thöôïng cuõng phaûi boû caû”, Baù Tröôïng noùi: “Khoâng ngöôøi xöû cheû traùn oâng” Tuyeát Nghieâm noùi: “Hoøa thöôïng coù nhö vaäy chöa?” Baù Tröôïng noùi: “Maát heát con chaùu ta”. Trong chuùng baøn luaän noùi: “Baù Tröôïng gioáng nhö oâm tang vaät maø keâu oan, chuïp tai teân aên caép caùi linh”. Ba ngöôøi kia laøm sao ñoái ñaùp, moïi ngöôøi ñeàu chaïy vaøo ñaùm coû hoang, laïi khoâng thích giao thieäp maø noùi vôùi oâng, vieäc naøy chaéc chaén khoâng ôû treân lôøi noùi, ñaõ khoâng ôû treân lôøi noùi thì ngay luùc ñoù laøm sao hoäi, ta sôùm ñaõ noùi roõ vôùi oâng roài, ñaõ laàm ñieàu naøy chaéc chaén laïi hieåu laàm ñieàu khaùc.

Ñöùc Sôn noùi: “Ñeâm nay khoâng ñaùp thoaïi, ai hoûi seõ bò ñaùnh ba möôi gaäy”. Luùc aáy, coù vò Taêng ra leã baùi, Ñöùc Sôn lieàn ñaùnh, vò Taêng noùi: “Con chöa hoûi thoaïi vì sao ñaùnh con?” Ñöùc Sôn noùi: “OÂng ngöôøi xöù naøo?” Taêng ñaùp: “Ngöôøi Taân La”, Ñöùc Sôn noùi: “Luùc chöa böôùc xuoáng thuyeàn ñaõ ñaùng ñaùnh ba möôi gaäy”. Veà sau, Phaùp Nhaõn noùi: “Ñöùc Sôn lôùn nhoû noùi laøm hai coïc”, Vieân Minh noùi: “Ñöùc Sôn lôùn nhoû ñaàu roàng ñuoâi raén”. Tuyeát Ñaäu nieâm raèng: “Haïi vò Laõo tuùc daàu kheùo caét daøi noái ngaén, boû naëng theo nheï maø muoán thaáy Ñöùc Sôn cuõng chöa theå ñöôïc”. Vì sao? Vì Ñöùc Sôn gioáng nhö naém uy quyeàn beân ngoaøi coång thaønh.

(872) Coù vieäc ñaùng döùt, khoâng döùt, khoâng vôøí laáy loaïn kieám kia, muoán bieát vò Taêng Taân La chaêng? Chæ laø gaõ muø thaáy haït söông dính goác caây. Trong chuùng baøn luaän noùi: “Ngöôøi ñoù lôøi thoaïi cuõng chöa hoûi ñaùng ñaùnh. Ñöùc Sôn khoâng ñaùnh, laïi hoûi: “OÂng laø ngöôøi ôû ñaâu?”. Trong ñaây chính laø lôøi thoaïi laøm hai coïc, choã ñaàu roàng ñuoâi raén. Laïi khoâng thích giao thieäp: “Vò Taêng naøy neáu laø taùc gia (Thieàn sö) thì vöøa nghe ngöôøi khaùc hoûi: “OÂng laø ngöôøi ôû ñaâu?”, thì lieàn phaûi laät ngöôïc giöôøng thieàn. Anh ta ñaõ khoâng theå laøm lieàn bò Ñöùc Sôn noùi: “Chöa böôùc xuoáng thuyeàn ñaõ ñaùng bò ba möôi gaäy”, trong ñaây laø ñaùng döùt khoâng döùt, khoâng gaây ra loaïn kieám göôm kia, cho neân Tuyeát Ñaäu noùi: “Muoán bieát Taêng Taân La chaêng? Chæ laø gaõ muø thaáy haït söông dính goác caây”. Laïi khoâng thích giao thieäp, neáu thieàn laø luùc laøm sao hoäi ñöôïc, laïi laø khoâng ngoä, thoâng minh lanh lôïi, ngay moät luùc tuøy ngoä maø sanh ra hieåu bieát, hieåu bieát boû ñi lieàn lieãu ngoä. Ta laïi hoûi oâng theá naøo hieåu bieát lieàn ñöôïc moät luùc buoâng boû, sanh töû ñeán laøm sao sai khieán? Maø nay noùi vôùi oâng roõ raøng laø nhöõng lôøi leõ thöøa thaûi nhaøn roãi naøy laïi laø con ñöôøng taét ra khoûi sanh töû. OÂng chôù ñi treân ñöôøng taét maø caét gai goùc, ñaøo haàm phaân.

Neáu coù naïp Taêng hoûi: “Hoøa thöôïng luùc naøy trong ñaây doïn gai goùc,

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 14 503

ñaøo haàm phaân, khoâng nhö vaäy laøm sao ñoái ñaùp?” Sôn Taêng coù choã thoaùi thaùc. Laïi laøm sao thoaùi thaùc? Haõy nghe moät baøi keä:

*Trong nöõ nhi coù Ñaïi tröôïng phu Thò hieän thaân nöõ (giaùo) hoùa nöõ*

*Duøng giôùi, ñònh, tueä, phaùp giaûi thoaùt Nhieáp phuïc tham duïc, saân nhueá, si Tuy ôû trong ñoù laøm Phaät söï*

*Nhö gioù hö khoâng chaúng choã nöông Quaù khöù, vò lai vaø hieän taïi*

*Chö Phaät, Boà-taùt nhieàu nhö buïi Khaùc mieäng ñoàng lôøi noùi lôøi naøy “Laønh thay! Kyø laï, ñôøi ít coù”*

*Nguoàn taâm thanh tònh khoâng möøng lo Khoâng khôûi töôûng, khoâng lo khoâng möøng Theo duyeân ñôøi laøm kòch bi, haøi Maø ñoài duyeân ñôøi khoâng dính maéc Thaùng saùu maây ñoû chaùy trôøi xanh Boãng tieáng saám ñoäng coõi Tam thieân.*

*Tieâu tröø noùng böùc ñöôïc maùt meû*

*Laø thôøi tieát sanh tröôïng phu kia. Ta noùi keä naày giuùp aùnh saùng Khaép cho ngöôøi nöõ caû phaùp giôùi. Lieàn heùt moät tieáng.*