ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 16**

Ñeä töû noái phaùp: truï trì Thieàn Vieän Naêng Nhaân ôû Kính Sôn laø Thieàn sö Tueä Nhaät Uaån Vaên Kính Daâng.

Phoù Kinh Caùn thænh Sö giaûng chung cho ñaïi chuùng.

Sö noùi: Ñaïo höõu Kinh Caùn vaø Dieäu Hyû luùc ñaàu khoâng quen nhau, vì naêm ngoaùi ñeán Hoaønh döông, ñaëc bieät ghe thaêm vaán nhau. Vöøa gaëp nhau laàn ñaàu maø gioáng nhö baïn cuõ, bôûi tin moät vieäc nhaân duyeân lôùn maø ñeán. Vì sao? Vì haù khoâng thaáy trong hoäi Hoa Nghieâm, Boà-taùt Trí Thuû hoûi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi raèng:

“Thöa Phaät töû! Vì sao Boà-taùt khoâng coù loãi ôû ba nghieäp thaân, mieäng, yù?”

Vaên-thuø ñaùp: “Do kheùo duïng taâm thì ñöôïc taát caû coâng ñöùc cao

quyù”.

Vì noùi trong boán oai nghi: Ñi, ñöùng, ngoài, naèm, moät traêm boán möôi

ñaïi nguyeän goïi ñoù laø thöïc haønh coâng ñöùc lôùn thanh tònh khoâng tröôïc loaïn. Coâng ñöùc naøy ñeàu töø Tín ñòa (Thaäp tín, Thaäp ñòa) maø phaùt khôûi. Vì theá, ngaøi Vaên-thuø khaép vì ngöôøi ñaõ phaùt loøng tin, khoâng thænh baïn.

Duøng baøi keä hoûi Boà-taùt Hieàn Thuû raèng: “Nay ta ñaõ vì caùc Boà-taùt noùi Ñöùc Phaät thuôû xöa tu haïnh thanh tònh. Nhaân giaû cuõng phaûi ôû trong hoäi naøy maø giaûng noùi coâng ñöùc cao quyù cuûa vieäc tu haønh”.

Boà-taùt Hieàn Thuû duøng keä ñaùp: “ÔÛ trong ñoù noùi: Duøng oai löïc phaùp hieän trong theá gian thì ñöôïc Thaäp ñòa, Thaäp töï taïi cuõng laø nghóa ban ñaàu môùi phaùt taâm töø Tín ñòa maø phaùt khôûi. Sau cuøng, Thieän Taøi ñeán tröôùc laàu gaùc Tyø-loâ, Di-laëc ñaõ noùi moät traêm hai möôi taâm Boà-ñeà cho Thieän Taøi nghe cuõng laø nghóa naày, trong ñoù coù moät thí duï: Nhö sö töû ñaàu ñaøn roáng leân, sö töû con nghe tieáng naøy Taêng theâm söï maïnh meõ, coøn nhöõng loaøi thuù khaùc nghe tieáng roáng naøy lieàn aån nuùp. Phaät duï cho sö töû ñaàu ñaøn, taâm Boà-ñeà duï cho tieáng roáng. Cuõng nhö vaäy, caùc Boà-taùt nghe thì theâm lôùn coâng ñöùc, ngöôøi khaùc nghe thì lui suït, cuõng laø nghóa naày. Ñaõ coù tín caên töùc laø caên boån thaønh Phaät, boãng nhieân töông öùng vôùi hieän haønh

lieàn chöùng Voâ thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Nhö Ñöùc Thích-ca, ban ñaàu ôû tröôùc nuùi Chaùnh giaùc, ngaång ñaàu leân thaáy sao mai xuaát hieän, boãng nhieân ngoä ñaïo, lieàn khen raèng: “Laï thay! Taát caû chuùng sanh ñeàu coù ñöùc töôùng trí tueä. Nhö lai, chæ do voïng töôûng chaáp tröôùc maø khoâng chöùng ñöôïc”.

Nghóa laø: treân ñeán Chö Phaät möôøi phöông, döôùi ñeán chuùng sanh saùu ñöôøng boán loaøi boø bay maùy cöïa, ñoái choã ta ngoä, duøng aán bình ñaúng, moät aán aán ñònh khoâng heà khaùc nhau.

OÂng haõy xem: Ñöùc Thích-ca vöøa ngoä ñaïo lieàn thaáy ñöôïc söï roäng lôùn nhö vaäy, song sau môùi khôûi loøng töø, vaän loøng bi trong bieån sanh töû, khoâng ôû bôø naøy, khoâng ôû bôø kia, cuõng khoâng truï giöõa doøng maø coù khaû naêng chuyeân chôû chuùng sanh töø bôø naøy ñeán bôø kia khoâng ñaém chìm giöõa doøng sanh töû. Ñaïo lyù naày khoâng ngoaøi loøng tin cuûa chính mình. Do ñoù, Cö só Voâ Taän chuù thích kinh Haûi Nhaõn, neâu thuyeát Phaät thaønh töïu raèng: Thæ giaùc hôïp vôùi Boån giaùc goïi laø Phaät. OÂng tuy laø ngöôøi theá tuïc nhöng vöøa ñöôïc caên boån goïi laø Thæ giaùc. Töø luùc sao mai moïc khôûi loøng tin, boãng nhieân giaùc ngoä töï taùnh xöa nay laø Phaät, ñaïi ñòa höõu tình cuõng khoâng khaùc nhau.

Voâ Taän cho raèng Thæ giaùc hôïp vôùi Boån giaùc môùi thaønh Phaät. Ngöôøi tham thieàn coù theå thoâng suoát ñöôïc nhö vaäy roài song sau thaân taâm nghæ ngôi, bieát giöõ maët muõi xöa nay khoâng gaàn taâm thoâ. Baäc Thaùnh xöa ñöôïc lieàn ñoái vôùi choã ñöôïc ñoù döùt sanh dieät, cuõng khoâng truï taâm vaéng laëng, goïi laø vaéng laëng hieän tieàn. ÔÛ choã vaéng laëng naøy ñöôïc hai ñieàu cao sieâu:

1. Treân hôïp vôùi Chö Phaät trong möôøi phöông, cuøng töø löïc vôùi Ñöùc Nhö lai.
2. Döôùi hôïp vôùi chuùng sanh saùu ñöôøng, ñoàng moät bi ngöôõng vôùi chuùng sanh.

Nhö ôû tröôùc noùi: Vaän loøng töø bi cöùu khoå caùc ñöôøng aùc.

Chuùng sanh vì baát giaùc neân troâi laên trong sanh töû, baäc tieân giaùc neáu khoâng coù loøng töø bi thì laøm sao ôû trong giôùi haïn chuùng sanh, khoâng bieát raèng aân Phaät khoù baùo ñaùp.

Ñaïo höõu Kinh Caùn thænh ngaøi Dieäu Hyû giaûng chung cho ñaïi chuùng, khoâng rieâng vì vieäc nghieân cöùu hoïc hoûi, suy tìm söï tu haønh maø thoâi, coát yeáu cuøng vôùi chuùng hieän tieàn noùi moät soá beänh thieàn. Cho neân Lieãu Töû Haäu ñaõ ñem giaùo nghóa Thieân thai giaûng cho Tö Nam nghe, trong ñoù noùi veà beänh thieàn raát nhieàu. Noùi thaät ra, giaùo nghóa cuûa Thieân Thai Trí Giaû duøng ba quaùn khoâng, giaû, trung nhieáp taát caû phaùp, daïy moïi ngöôøi

duøng boån giaùc tu haønh. Coøn thieàn thì khoâng duøng vaên töï, phaûi ngoä thæ giaùc môùi ñöôïc.

Dieäu Hyû naêm möôøi baûy tuoåi ñaõ nghi ngôø vieäc naøy, tham thieàn ñuùng möôøi baûy naêm môùi ngöøng nghæ. Luùc chöa ñöôïc thöôøng töï suy nghó: nay ta ñaõ chöøng naøy tuoåi maø khoâng bieát khi chöa gaù sanh vaøo coõi Dieâm- phuø-ñeà naøy, ta töø ñaâu ñeán, trong taâm ñen nhö sôn, khoâng bieát choã ñeán. Ñaõ khoâng bieát choã ñeán thì sanh ñaïi ngaõ. Sau moät traêm naêm khi cheát, laïi höôùng ñeán choã naøo maø ñi, trong taâm vaãn nöông vaøo choã ñen toái meânh mang khi xöa, khoâng bieát choã ñi. Ñaõ khoâng bieát choã ñi töùc laø töû ñaïi, goïi laø voâ thöôøng mau choùng, sanh töû vieäc lôùn. Nhö vaäy caùc ngöôi, hoäi choã naøo, nghi choã naøo? Hieän taïi ngoài ñöùng, choã roõ raøng raønh maïch, noùi phaùp nghe phaùp, chuû baïn cuøng tham vaán. Dieäu Hyû loùc hai maûnh da, raêng bò beå, roán loài ra, trong mieäng ñau ñôùn. ÔÛ ñaây noùi, noùi laø tieáng, tieáng naøy ôû, trong ñaàu laâu cuûa caùc vò, ñaàu laâu cuûa caùc vò cuøng ôû trong tieáng cuûa Dieäu Hyû. Theá giôùi naøy moät ngaøy naøo ñoù hoaïi dieät roài, laïi höôùng ñeán choã naøo an truù? Ñaõ khoâng bieát choã an truù thì gaù thaân vaøo thai löøa buïng ngöïa cuõng khoâng bieát, sanh leân cung trôøi vui veû cuõng khoâng hay.

(879) Thieàn Hoøa Töû bình thöôøng trong kinh luaän thaâu thaäp ñöôïc ñieàu caên baûn, hoûi ngöôøi soaïn ra cuõng khoâng bieát.

Só Ñaïi phu hoïc chín boä kinh, möôøi baûy saùch söû ñöôïc caên baûn, hoûi ngöôøi bieân soaïn cuõng khoâng bieát. Lìa vaên töï, baët döùt suy nghó. Hoûi ngöôøi khaùc vieäc trong nhaø mình, möôøi caùi thì naêm caëp cuõng khoâng bieát. Vieäc trong nhaø ngöôøi bieát ñöôïc, hieåu roõ raøng nhö vaäy, töông lai tuøy nghieäp thoï baùo, cuoái cuøng choã boån maïng nguyeân thaàn cuûa mình gaù vaøo ñaâu, coù theå khoâng thöông xoùt ö? Do ñoù, ngöôøi xöa ñeán ñaây nhö cöùu löûa chaùy ñaàu, tìm thaày ñeå giaûi quyeát, coát yeáu ñöôïc taâm ñòa khai thoâng, khoâng nghi sanh töû. Nhöng coù ngöôøi hoïc môùi bieát, coù ngöôøi sanh ra ñaõ bieát.

Ngöôøi hoïc môùi bieát, nhö coù vò Taêng hoûi Trieäu Chaâu:

* “Con môùi vaøo choán toøng laâm, xin thaày chæ daïy”. Trieäu Chaâu hoûi: “AÊn chaùo chöa?”
* AÊn chaùo roài.
* Röûa baùt chöa?

Vò Taêng nghe lôøi noùi cuûa Trieäu Chaâu hoaùt nhieân ñaïi ngoä, ngay lôøi noùi ñöôïc döøng nghæ, lieàn bieát choã ñi cuûa sanh töû. Dieäu Hyû thöôøng noùi khoâng deã, vì Taêng naøy coù söùc maïnh. Trieäu Chaâu ñem moät traêm hai möôi caân Dieâm Töû ñeå treân vai vò Taêng. Vò Taêng naøy gaùnh ñi moät hôi ñöôïc moät traêm hai möôi daëm khoâng nhìn laïi. Nhö ñem ngoâi vò Phaïm Vöông trao cho keû phaøm phu, trong loøng ñöôïc thoûa thích, phaùt khôûi söùc töø, vaän

duïng nguyeän bi. Ñaây laø ngöôøi do hoïc maø bieát.

Ngöôøi sanh ra ñaõ bieát, nhö Trieäu Chaâu laøm Sa-di, cuøng thaáy boån sö ñi boä ñeán choã ngaøi Nam Tuyeàn. Ngaøi Nam Tuyeàn ñang naèm nghæ, thaày boån sö ñaûnh leã tröôùc roài Trieäu Chaâu môùi ñaûnh leã.

Ngaøi Nam Tuyeàn hoûi:

* Vöøa rôøi choã naøo?
* Vöøa rôøi Thuïy töôïng.
* Coù thaáy Thuïy töôïng (ñieàm laønh) chaêng?
* Thuïy Töôïng thì khoâng thaáy, chæ thaáy Nhö lai ngoài tröôùc maët. Ngaøi Nam Tuyeàn beøn ñöùng daäy hoûi:
* Ngöôøi laø Sa-di coù chuû hay Sa-di khoâng chuû?
* Sa-di coù chuû.
* Chuû ôû choã naøo?
* Ñaàu xuaân raát laïnh, kính mong toân theå Hoøa thöôïng ñöôïc muoân phöôùc.

Ngaøi Nam Tuyeàn beøn goïi Duy-na baûo:

“Saép xeáp choã nghæ rieâng cho Sa-di”.

Ngaøy hoâm sau, Trieäu Chaâu laïi hoûi: Theá naøo laø Ñaïo?

* Nam Tuyeàn khoâng ñaùnh baèng gaäy, khoâng heùt, khoâng baøn luaän choã cao saâu, khoâng noùi nghóa nhieäm maàu, khoâng caâu chaáp vaøo kinh, khoâng daãn luaän, khoâng neâu coâng aùn cuûa ngöôøi xöa, khoâng noùi söï, khoâng noùi lyù, chæ nhìn thaúng Trieäu Chaâu ñaùp:

“Taâm bình thöôøng laø ñaïo”.

Trieäu Chaâu ñaõ lyù hoäi ñöôïc taâm bình thöôøng roài, beøn hoûi:

* Laïi coù theå nöông vaøo ñoù tieán ñeán chaêng?
* Nghó tieán ñeán laø traùi.
* Khi khoâng Nghó laøm sao bieát laø Ñaïo?
* Ñaïo chaúng thuoäc bieát vaø chaúng bieát, bieát laø voïng giaùc, khoâng bieát laø voâ kyù, neáu thaät ñaït ñaïo thì chaúng nghi, ví nhö hö khoâng theânh thang roãng rang ñaâu theå noùi phaûi quaáy?

Trieäu Chaâu ngay lôøi noùi naøy ñöôïc ngoä lyù. Ngaøi Nam Tuyeàn noùi:

Ñaïo khoâng thuoäc bieát vaø chaúng bieát, ngaøi Khueâ Phong goïi ñoù laø Linh Tri; Ngaøi Haø Traïch goïi ñoù laø Tri, moät chöõ Tri ñoù laø caùnh cöûa cuûa nhöõng ñieàu nhieäm maàu.

Ngaøi Hoaøng Long Töû Taâm noùi: Moät chöõ Tri laø cöûa cuûa muoân ñieàu tai hoïa, phaûi thaáy ngaøi Khueâ Phong, ngaøi Haø Traïch thì deã, thaáy ngaøi Töû Taâm thì khoù. Ñeán ñaây phaûi vöôït khoûi nhaõn thöùc. Noùi döôøng nhö ngöôøi

ñöôïc truyeàn cho ngöôøi khoâng ñöôïc.

Do ñoù, Tieân sö Vieân Ngoä noùi: Thieàn cuûa Trieäu Chaâu chæ ôû ngoaøi mieäng, khoù ñoái phoù vôùi ngöôøi. Nhö ngöôøi khaùc kheùo duïng binh maø khoâng mang theo löông thöïc, duø coù nhaän löông thöïc cung caáp, cuoái cuøng cuõng baïi traän maø thoâi.

Coù moät vò Tuù taøi hoûi Trieäu Chaâu:

* Phaät khoâng traùi sôû nguyeän chuùng sanh phaûi chaêng?
* Phaûi.
* Con muoán xin caây gaäy trong tay Hoøa thöôïng ñöôïc chaêng?
* Ngöôøi quaân töû khoâng ñoaït caùi sôû thích cuûa ngöôøi.
* Con khoâng phaûi laø quaân töû.
* Ta chaúng phaûi Phaät.

Laïi coù moät vò Taêng hoûi Trieäu Chaâu:

* Theá naøo laø yù cuûa Toå sö?

Trieäu Chaâu daäp chaân xuoáng giöôøng thieàn. Taêng noùi: Khoâng chæ caùi naøy laø ñuùng chaêng?

* Thì boû ñi.

Laïi coù moät vò Taêng hoûi ngaøi Trieäu Chaâu:

* Caùc phöông ñeàu töø trong mieäng noùi, Hoøa thöôïng chæ baøy moïi ngöôøi nhö theá naøo?

Trieäu Chaâu ñem goùt chaân ñeå leân loø löûa chæ baøy. Taêng noùi: Chôù cho laø khoâng?

* Vöøa nhaän ñöôïc goùt chaân cuûa ta. Laïi coù moät vò Taêng hoûi:
* Theá naøo laø Trieäu Chaâu?
* Cöûa Ñoâng, cöûa Nam, cöûa Taây, cöûa Baéc.
* Con khoâng hoûi caùi ñoù.
* OÂng hoûi caùi haøo Trieäu Chaâu cuûa ta phaûi khoâng? Taêng laïi hoûi: Theá naøo laø ñaïo?
* ÔÛ ngoaøi töôøng.
* Con khoâng hoûi caùi ñoù
* Ngöôi hoûi ñaïo gì?
* Con hoûi Ñaïi ñaïo.
* Ñaïi ñaïo chung cho caû Tröôøng An. Nhö vaäy, khoâng heà ñöôïc voâ söï, khoâng heà ñöôïc nhieäm maàu, khoâng heà ñöôïc kyø laï, khoâng heà ñöôïc bình thöôøng, Trieäu Chaâu khoâng ôû trong voâ söï, khoâng ôû choã nhieäm maàu, khoâng ôû choã kyø laï, khoâng ôû choã bình thöôøng, cuoái cuøng ôû choã naøo? Ngöôøi coù maét seõ phaân bieät roõ.

Laõo naøy coù luùc noùi: Khi chöa xuaát gia bò Boà-ñeà sai khieán, sau khi xuaát gia thì sai khieán ñöôïc Boà-ñeà. Caùc ngöôøi bò möôøi hai giôø sai khieán, ta sai khieán ñöôïc möôøi hai giôø.

Laïi noùi: Moät chöõ Phaät ta khoâng thích nghe, moät chöõ Phaät coøn khoâng thích nghe thì ñuoác saùng cuûa Ñaït-ma laø maët ñoû cuûa Laõo. Boà-taùt Thaäp Ñòa laø gaùnh phaân, Ñaúng giaùc Dieäu giaùc laø phaù phaøm phu, Boà-taùt Nieát-baøn laø buoäc coïc löøa, möôøi hai phaàn giaùo laø môù giaây lau gheû. Töù quaû, Tam hieàn, Sô taâm, Thaäp ñòa, laø quyû giöõ maõ xöa. Nhö vaäy, ñaõ khoâng ñeán ñöôïc ruoäng ñaát naøy, söï lyù naøy khoâng heà ñöôïc. Ngöôøi hoïc ñi nhanh böôùc daøi, lieàn ñem caâu thieàn coát yeáu chæ ñeå ñoái ñaùp vôùi ngöôøi. Vaû laïi, chaúng phaûi ñaïo lyù naøy. Do ñoù trong thaát Dieäu Hyû thöôøng hoûi Thieàn Hoøa Töû, goïi truùc beà thì xuùc phaïm, khoâng goïi Truùc beà thì traùi. Khoâng ñöôïc noùi naêng, khoâng ñöôïc khoâng noùi, khoâng ñöôïc suy löôøng, khoâng ñöôïc döï ñoaùn tröôùc, khoâng ñöôïc giuõ tay aùo maø ñi, taát caû ñeàu khoâng ñöôïc. Nhö vaäy, lieàn ñoaït maát truùc beà, ta laïi cho ñoaït maát nhö vaäy. Ta noùi naém tay thì xuùc phaïm, ta noùi khoâng naém tay thì traùi, nhö vaäy laøm sao maù ñoaït ñöôïc. Laïi thænh Hoøa thöôïng phoùng haï. Ta laïi phoùng haï. Ta noùi loä truï thì xuùc phaïm, khoâng noùi Loä truï thì traùi, nhö vaäy laøm sao ñoaït ñöôïc. Ta noùi nuùi soâng ñaát ñai thì xuùc phaïm, khoâng noùi nuùi soâng ñaát ñai thì traùi, nhö vaäy laøm sao ñoaït ñöôïc.

Coù Tröôûng laõo Chu Phong noùi raèng:

“Ngöôi khaùn thoaïi ñaàu truùc beà cuûa Hoøa thöôïng, nhö tòch thu taøi saûn cuûa ngöôøi thì phaûi baûo ngöôøi naïp taøi vaät.

Dieäu hyû noùi: Thí duï naøy raát hay. Ta thaät caàn ngöôøi naïp vaät, nhö vaäy khoâng coù choã xuaát ra laïi phaûi gieát Töû Loä ñi, hoaëc quaêng xuoáng soâng, hoaëc xoâ vaøo löûa, trôû mình roài môùi cheát, cheát roài ung dung soáng laïi. Keâu laøm Boà-taùt thì vui veû, keâu laøm giaëc thì khoâng öa, y nhö tröôùc chæ laø ngöôøi thôøi xöa.

Do ñoù, ngöôøi xöa noùi: Buoâng tay töø treân vöïc thaúm thì töï mình phaûi chòu, sau soáng laïi khoâng noùi doái oâng. Ñeán ñaây môùi kheá hôïp vôùi lôøi noùi cuûa Truùc beà.

Laïi noùi keä:

*“Moät chöõ Phaät coøn khoâng thích Sanh töû coù gì quan heä.*

*Ñöông cô gaëp maët khoù nhìn nhau.*

*Noùi nghóa taùm choã traû veà trong Laêng-nghieâm”.*

Duyeät Thieàn nhaân thænh Sö giaûng chung cho Ñaïi chuùng nghe.

Vò Taêng hoûi: Laâm Teá daïy chuùng raèng: Coù luùc ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh, coù luùc ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi, coù luùc ñoaït caû ngöôøi vaø caûnh, coù luùc ngöôøi vaø caûnh ñeàu khoâng ñoaït.

Theá naøo laø ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh? Sö noùi: “Ngoaøi Tam thieân thaät doái traù”.

Taêng hoûi: Theá naøo laø ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi? Sö ñaùp: Nhoå caùi neâm nhoïn trong maét ra.

Taêng hoûi: Ngaøi Laâm Teá noùi: Hôi noùng maët trôøi phaùt sanh gaám ñeïp, ñöùa treû xoõa toùc traéng nhö tô, chaúng hay lôøi ñaùp cuûa Hoøa thöôïng gioáng hay khaùc.

Sö ñaùp: AÊn phaân ngöôøi laø söï öa thích cuûa loaøi choù.

Taêng hoûi: Vöông ñaõ ñi khaép thieân haï, ñem quaân traán giöõ ngoaøi bieân giôùi ñeå tröø giaëc nhö theá naøo?

* Ñi ñeán coøn töï mình coù theå, maø nay sai Lang Ñöông.
* Moät con ñöôøng vaøo cöûa Nieát-baøn cuûa Baïc-giaø-phaïm trong möôøi phöông.

Chaúng hay hoï Vöông hieän nay soáng hay cheát?

* Soáng ö? Cheát ö?
* Xöa nay leõ ra khoâng rôi, roõ raøng tröôùc maét
* Nhoå muõi teân sau oùt.
* Nhö trong möôøi hai giôø khoâng nöông töïa moät vaät, ngöôøi ñeán, Sö coù tieáp khoâng?
* Caùi gì goïi laø moät vaät.
* Khoâng theå noùi laïi lôøi keä.

Sö noùi: ngaïi che giaáu vieäc gieát ngöôøi. Beøn noùi: Cheát ö? Soáng ö? Chaúng ñöôïc chaúng maát, khoâng noùi khoâng noùi, coù lyù coù söï. Neáu höôùng ñeán choã coù lyù coù söï thì ñöôïc vaøo. Chæ ôû trong giaùo thöøa luùc hieän luùc bieán maát. Neáu ôû choã chaúng ñöôïc chaúng maát ñöôïc vaøo thì daùm baûo ñaûm trong möôøi hai giôø khoâng coù choã an thaân laäp maïng. Ñaõ chöa coù choã an thaân laäp maïng thì khoâng bieát choã ôû cuûa hoï Vöông, neáu bieát ñöôïc choã ôû cuûa hoï Vöông töùc laø bieát choã an thaân laäp maïng cuûa mình.

Laïi noùi: Nay hoï Vöông soáng hay cheát? Hay khoâng soáng khoâng cheát? Neáu noùi khoâng soáng thì cheát sao? Neáu noùi khoâng cheát thì soáng ra sao? - Neáu noùi vöøa soáng vöøa cheát laïi laø lôøi noùi ñuøa. Neáu noùi khoâng soáng khoâng cheát thì laø lôøi noùi traùi nhau. Lìa boán caâu döùt traêm phi, ngay ñoù nhö haït ngoïc saùng trong loøng baøn tay, Hoà ñeán hieän Hoà, Haùn ñeán hieän Haùn. Döôùi moãi goùt chaân ñöôøng nhaân saïch laøu laøu, sanh töû nhö moäng huyeãn, nhö hoa ñoám trong hö khoâng, ñeán ñi nhö maây noåi nhö traêng ñaùy

nöôùc. Neáu chöa ñöôïc hoaøn toaøn, duø nhö thaät thaáy thì sanh ngaøy xöa cuõng khoâng heà sanh, dieät ngaøy nay cuõng khoâng heà dieät, cuõng laø khoâng moäng maø noùi moäng. Vì sao?

* Sanh maø khoâng sanh nhö hö khoâng trong göông.

Dieät maø khoâng dieät nhö traêng ñaùy nöôùc. Chính laø choã naøo? Laø choã xuaát thaân cuûa hoï Vöông. Neáu göûi gaém ñi ñöôïc thì nay hoï Vöông cuøng caùc ngöôøi naém tay vaøo bieån vaéng laëng hoaøn toaøn, hoaëc chöa ñöôïc nhö vaäy thì thôøi tieát coù noùng laïnh seõ ruùt ngaén tuoåi thoï cuûa oâng, coù quyû thaàn ganh gheùt phöôùc cuûa oâng.

Laïi noùi: Ñaây laø luùc saép leân toøa laøm Vöông Maãu, thænh oâng giaø Dieäu Hyû noùi veà yù chæ saâu xa. Vaû laïi, phaùp laøm sao noùi, khoâng thaáy ñaïo, phaùp cuõng khoâng theå thaáy, nghe, hay, bieát. Neáu traûi qua thaáy nghe hay bieát thì laø thaáy nghe hay bieát chôù chaúng phaûi caàu phaùp. Thaáy nghe hay bieát ñaõ khoâng theå duøng ñeå vaøo ñaïo, thì khoâng thaáy, khoâng nghe, khoâng hay, khoâng bieát laø gì. Hoài laâu, to tieáng noùi: Laïi laø caùi gì? Dieäu Hyû ra söùc noùi, chæ noùi ñöôïc vieäc naøy quyeát ñònh khoâng ôû trong ngoân ngöõ. Do ñoù, töø tröôùc caùc vò Thaùnh thöù lôùp xuaát hieän ra ñôøi ñeàu duøng phöông tieän kheùo leùo, lo laéng trong loøng chæ sôï moïi ngöôøi chaáp treân ngoân ngöõ. Neáu treân ngoân ngöõ thì moät ñaïi taïng giaùo naêm ngaøn boán traêm möôøi taùm quyeån noùi quyeàn noùi thaät, noùi coù noùi khoâng, noùi ñoán noùi tieäm, haù chaúng phaûi ngoân ngöõ ö? Vì sao Ñaït-ma töø phöông Taây ñeán, chæ truyeàn taâm aán, khoâng laäp vaên töï, ngoân ngöõ, chæ thaúng taâm ngöôøi thaáy taùnh thaønh Phaät, vì sao khoâng noùi truyeàn huyeàn, truyeàn dieäu, truyeàn ngoân, truyeàn ngöõ, chæ caàn ñöông nhaân moãi ngöôøi ngay ñoù roõ ñöôïc boån taâm cuûa mình, thaáy boån taùnh cuûa mình. Sö ñaõ khoâng ñöôïc maø noùi taâm noùi taùnh thì loän xoän quaù roài. Coát yeáu laø nhoå heát goác sanh töû, khoâng ñöôïc ghi nhôù lôøi noùi cuûa ta. Daãu nhôù ñöôïc moät Ñaïi taïng giaùo cuõng nhö doác bình ñoå heát nöôùc ra, goïi laø chôû phaân vaøo, khoâng noùi laø chôû phaân ra, bò nhöõng thöù naøy laøm chöôùng ngaïi Chaùnh bieán tri cuûa mình, khoâng ñöôïc hieän tieàn, thaàn thoâng cuûa mình khoâng theå phaùt ra, chæ chaïy theo boùng saùng tröôùc maét. Lyù hoäi thieàn, lyù hoäi ñaïo, lyù hoäi taâm, lyù hoäi taùnh, lyù hoäi kyø laï, lyù hoäi huyeàn dieäu, gioáng nhö quô caây xuoáng nöôùc tìm traêng, uoáng phí taâm thaàn. Nhö lai noùi nhöõng ngöôøi naøy thaät ñaùng thöông. Ngöôøi xöa heã coù noùi moät lôøi, nöûa baøi keä, thì laäp moät voøng troøn Kim cöông khoâng trôn phaúng (töùc voøng Kim cöông gioáng nhö coù gai nhoïn) baûo oâng haõy nuoát vaøo, baûo oâng phaûi thaáu suoát. Neáu anh linh rieâng thoaùt ra ngoaøi tình traàn, vöôït ngoaøi lyù taùnh thì voøng Kim cöông gai goùc naøy laø ñoà chôi cuûa loaøi quyû, laø côm nöôùc cuûa quyû thaàn. Bôûi moät nieäm khoâng theå duyeân khôûi voâ sanh, chæ höôùng

veà taâm yù thöùc ñeå laøm keá soáng. Vöøa thaáy toân sö thöông meán ñoäng nieäm lieàn höôùng veà trong mieäng toân sö ñoøi hoûi nghóa huyeàn, nghóa dieäu, laïi bò Toâng sö loän nhaøo moät caùi, nguyeân thaàn boån maïng töï mình y nhö xöa khoâng bieát choã ôû döôùi goùt chaân ñen lay laùy, y tröôùc chæ laø thuøng sôn, chæ nhö ñeán Thöôïng toïa hoûi caâu: Ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh, chæ bieát treân saùch vôû maø nghó töông lai. Ñuùng nhö phaùp maø ñaùp cho oâng ta, laïi lyù hoäi khoâng ñöôïc. Hoûi moät ñoaïn chöa roõ, laïi hoûi moät ñoaïn nöõa, nhö ngöôøi queâ muøa ñem truyeàn mieäng khieán cho gioáng nhau. Nay ta khoâng tieác lôøi noùi (khaåu nghieäp) vì caùc ngöôøi chuù giaûi moät thieân:

Ngaøi Laâm Teá moät hoâm daïy chuùng: Coù khi ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh; coù khi ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi, coù khi ngöôøi caûnh caû hai ñeàu ñoaït; coù khi caû hai ngöôøi vaø caûnh ñeàu khoâng ñoaït, hoäi khoâng? Hoài laâu, Sö nhìn hai beân roài xuoáng toøa, ñoù chính laø kieám baùu kim cöôngVöông. Ta hoâm qua noùi: Ñem caùc chaát ñoäc cuûa con reát, raén ñoäc, boø caïp boû vaøo trong huõ, oâng thöû ñem tay boû vaøo trong ñoù ñeå laáy moät chaát khoâng ñoäc ra. Neáu laáy ra ñöôïc thì khoâng ngaïi ôû söï coù chuùt phaàn töông öng. Neáu laáy ra khoâng ñöôïc thì caên taùnh cuûa oâng chaäm luït, xöa khoâng lanh leï. Ngaët cho Dieäu Hyû khoâng ñöôïc. Ngaøi Laâm Teá luùc ñoù noùi maáy caâu ñuøa giôõn, maët muõi hieän tieàn. Töø ñaây oâng khoâng heà thaáy ñöôïc, neáu oâng laõnh hoäi ñöôïc yù naøy, sau loaïn laïc ba möôi naêm, khoâng thieáu töông muoái. Treân laàu chuoâng nieäm taùn gioáng nhö döôùi chaân giöôøng troàng rau, haù ôû ñaây maø môû mieäng. Phaûi bieát trong buøn laáy coù gai nhoïn. Luùc ñoù, coù Khaéc Phuø Ñaïo, lyù hoäi ñöôïc yù cuûa ngaøi Laâm Teá lieàn hoûi: “Theá naøo laø ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh?” Ngaøi Laâm Teá luùc ñoù khoâng bieát trong ñoù ñöôïc bao nhieâu lôøi leõ raûnh rang roäng daøi, ñöôïc hôïp yù lieàn noùi: Söùc noùi cuûa maët trôøi phaùt sanh gaám ñeïp, ñöùa treû xoûa toùc traéng nhö tô, caùc ngöôøi laïi hoäi gì?

Hai caâu: “Söùc noùng maët trôøi chieáu, Phaùp sö gaám ñeïp, ñöùa treû xoûa toùc traéng nhö tô”. Moät caâu laø toàn caûnh, moät caâu laø ñoaït ngöôøi.

Khaéc Phuø laïi coù keä:

*“Ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh Duyeân töï mang doái traù”.*

Sö noùi: Coù gì doái traù.

* Muoán caàu yù chæ huyeàn dieäu suy löôøng laïi traùch cöù gì?
* Vu khoáng toäi ngöôøi, vieân ngoïc saùng röïc rôõ, boùng queá ôû Taø-baø.
* Sao khoâng noùi sôùm, gaëp maët khoâng laàm laãn. Laïi maéc vaøo löôùi. (881) Sö noùi tieáp:

*OÂ hay döôøng khuùc môùi ñaùng nghe. Laïi bò gioù thoåi trong ñieäu rieâng.*

baø”.

Baøi keä naøy ñaïi khaùi ôû nôi “vieân ngoïc saùng röïc rôõ, boùng queá ôû Ta-

Bôûi hai caâu naøy laø caûnh.

Ngöôøi hoïc hoûi khoâng ñoaït caûnh, muoán caàu yù chæ nhieäm maàu suy

löôøng, trôû laïi traùch gì? Ñaïi yù chæ laø khoâng theå suy nghó baøn luaän maø ngöôøi laïi nghó baøn, laïi nhìn nhau moät laàn thoâi, lieàn bò vöôùng vaøo löôùi ngoân ngöõ.

Baøi tuïng naøy cuûa Khaéc Phuø, chuyeân noùi: Söùc noùng maët trôøi chieáu phaùt sanh maàu gaám ñeïp. Do ñoù coù caâu:

*“Vieân ngoïc saùng röïc rôõ Boùng queá ôû Ta-baø”.*

Chính laø giöõ caûnh maø ñoaït ngöôøi. Cho neân noùi: “Gaëp maët khoâng laàm laàn, trôû laïi vöôùng vaøo löôùi” laø nghóa ñoaït ngöôøi. Ñeà Hoà, thuoác ñoäc duøng moät caùch, ngöôøi coù maét môùi phaân bieät ñöôïc.

Laïi hoûi: Theá naøo laø ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi?

Ñaùp: Vöông Linh ñaõ ñi khaép thieân haï, ñem quaân traàn giöõ bieân cöông, tröø giaëc xaâm laán.

Sö noùi: Vöông Linh ñaõ ñi khaép thieân haï laø ñoaït caûnh roài. Dem quaân traán giöõ bieân cöông tröø giaëc laø giöõ ngöôøi maø khoâng ñoaït.

Tuïng raèng:

*“Ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi, Thöôøng noùi choã naøo chaân”.*

Sö noùi: Cuõng caàn nhaøn roãi deã laøm ñeâ ñieàu.

*Hoûi thieàn, thieàn laø voïng Xeùt lyù, lyù khoâng gaàn.*

Sö noùi: coù vieäc toát chaúng baèng khoâng coù.

*Trôøi chieáu aùnh saùng laïnh Nuùi xa maàu caøng môùi*

Sö noùi:

*“Ñöùa ngheøo nghó nôï xöa*

*Hoäi thaúng ñöôïc nhieäm maàu”.*

Ñaây cuõng laø buïi trong maét.

Sö noùi: Töï ñöùng leân, töï ngaõ xuoáng, oâng phaûi hoäi hai caâu:

*Trôøi chieáu aùnh saùng laïnh Nuùi xa maàu caøng môùi.*

Laø caûnh, thaät hoäi ñöôïc nhieäm maàu, cuõng laø buïi trong maét, lieàn ñoaït ñöôïc roài.

Coøn: Ngöôøi caûnh ñeàu ñoaït, ngöôøi caûnh ñeàu khoâng ñoaït, ñeàu laø

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 16 531

y lôøi hoûi cuûa ngöôøi hoïc maø ñaùp roài laïi hoûi: theá naøo laø ngöôøi caûnh ñeàu ñoaït?

Ñaùp: Cuøng phaàn döùt tin, ôû rieâng moät nôi.

Ca-dieáp mæm cöôøi. Hoäi gì maø sôï ngöôøi bieát, laïi hoäi gì maø ôû trong thaát thaàm truyeàn trao. Thieàn cuûa ta ñaây baèng loøng cho ngöôøi nghe, khoâng baèng loøng cho ngöôøi hoäi. Nhö choã chuù giaûi veà boán ñieàu caàu löïa choïn treân, nhö vaäy caùc ngöôøi ñeàu nghe hoäi roài. YÙ cuûa ngaøi Laâm teá quaû nhö vaäy ö? Neáu chæ nhö vaäy thì toâng chæ cuûa Laâm teá heùt truyeàn ñeán ngaøy nay. Nhö vaäy caùc ngöôøi nghe Dieäu Hyû noùi ñöôïc choã ôû, toan cho raèng chæ ôû ñaây. Ta thaät höôùng veà caùc ngöôøi noùi, ñaây laø laàn thöù nhaát aùc khaåu, neáu ghi moät chæ nguyeân döôùi goùt chaân thì ñoù laø caên baûn cuûa sanh töû. Nhö vaäy caùc ngöôøi ôû caùc nôi hoïc ñöôïc trong huyeàn laïi huyeàn, trong dieäu laïi dieäu, ñaây laø phaân thieàn gì? Moät beà chæ thaáy trong ñaõy da toan cho raèng thaät coù vieäc gì, chôù coù laàm, caùc Thöôïng toïa caàn phaûi tham thieàn cuûa Dieäu Hyû, caùc nôi hoïc ñeàu ñöôïc. Höôùng veà theá giôùi phöông khaùc, traêm ngöôøi khoâng bieát, traêm ngöôøi khoâng hoäi, thaät laø luoáng taâm. Caùc vò aáy luùc hoäi roài laïi noùi keä:

Khoâng Coù caùc Tyø-kheo saép vui veû, Vì Maãu Vöông Thò thænh giaûng roäng.

Dieäu Hyû beøn leân giöôøng khuùc luïc, lo laéng trong loøng.

Töø tröôùc phaùp voán lìa lôøi noùi, khoâng caàn suy nghó phaân bieät, noùi ñòa nguïc vaø coõi trôøi, boán Thaùnh saùu phaøm ñeàu döùt baët. Daàu coù Ma vöông laøm naïn thì kieám baùu Kim cöông seõ chaët ñaàu. Hoï Vöông nuoâi con phaûi tham thieàn, chæ moät nieäm haèng khoâng dieät, trong khoaûng buùng ngoùn tay laàn roõ caùc phaùp moân, Thích-ca, Di-laëc ñeàu vöôït hôn. Nhö ñem chaát ñoäc boâi treân troáng, luùc ñaùnh, nghe tieáng ñeàu nhöùc naõo, voâ bieân phieàn naõo ñeàu döùt, nghieäp tröôùc öông hoïa xöa nhö nöôùc noùng ñoå leân tuyeát, moät caâu cuoái cuøng laø thích nghi, baát ñoäng muoân daëm heùt moät tieáng roài xuoáng toøa.