ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 22**

# *Chæ Daïy Cö só Khoaùi Nhieân*

Khoaûng cuoái xuaân naêm Ñinh Söûu nieân hieäu Thieäu Höng, Cö Só khoaùi nhieân ñöïoc ñeán Löu Sôn yeát kieán Dieäu Hyû. Muoán tìm moät vieäc lôùn nhaân duyeân naøy. Nhieàu laàn theo chuùng ñeán trong thaát thöù lôùp kheùo leùo veà giaûi hoäi ñeàu baøy ra. Moät hoâm, Dieäu Hyû boãng thaáy Mi Vuõ Tri Cöï nhìn con baùo trong oáng, chuyeån thaân ñoäng naõo, luùc aáy lieàn laøm baøi tuïng:

Tuy chöa neâu ra, nhöng Dieäu Hyû lieàn cuøng chuyeån ra cöûa, Cöï tuy chöa theå xöông ñoû nhaûy ra hang saén bìm, nhöng laïi bieát ñöôïc côm laø gaïo, mieán laø luùa maïch. Chính laø bôø meù ñaéc löïc, boãng ñeán töø bieät raèng: con gaùi muoán mau veà nhaø choàng, duøng then choát naøy ñeán, xin thöïc haønh ñaïo lyù coâng phu.

Xöa Baøng Cö Só noùi: Coù con trai khoâng keát hoân, coù con gaùi khoâng laáy choàng, moïi ngöôøi tuï ñaàu ñeàu noùi lôøi Voâ sanh.

Sau naày, khoaûng nieân hieäu Nguyeân Phong, coù moät só nhaân goïi laø Cö Só Voâ Vi: hoï Döông, teân Kieät Töû Thöù Coâng, coù tham hoïc vôùi caùc baäc tieàn boái. Ñoái vôùi toâng moân coù choã chaân thaät ñaéc löïc, coù laàn cuøng Baøng Coâng noùi keä naøy:

Trai lôùn leân phaûi coù vôï, gaùi lôùn leân phaûi laáy choàng. Noùi coâng phu raát nhieàu, laïi noùi lôøi Voâ sanh: hai keû tuïc naøy ñem thöôøng truï möôøi phöông laøm thaønh moät maûnh ruoäng, khoâng höôùng veà quan aán kheá. Moãi ngöôøi töï phaân, cöôõng baøy noùi ta bieát coù, maø thöôøng höôùng ñeán choã khoâng coù Phaät xöng Toân. Ñöông thôøi cuõng coù moät ngöôøi baát bình teân laø Thieàn sö Haûi AÁn Tín, thöôøng truï chuøa Ñònh Tueä ôû Toâ Chaâu. Vì thaáy Voâ Vi laøm keä naøy, neân cuõng laøm moät baøi keä raèng:

Ta khoâng coù trai laáy vôï, cuõng khoâng coù gaùi laáy choàng, meät ñeán thì nguû, maëc ai noùi Voâ sanh.

Ba oâng laõo naøy noùi ba baøi keä naøy. Cö Só Khoaùi Nhieân môû maét

cuõng ñöôïc, nhaém maét cuõng ñöôïc, khoâng môû khoâng nhaém cuõng ñöôïc. Dieäu Hyû chæ ñöôïc xem, xem thì chaúng theå khoâng, cuoái cuøng Cö Só Khoaùi Nhieân höôùng vì choã môû maét, hay choã nhaém maét, hay choã khoâng môû khoâng nhaém? Neáu ñeán choã môû maét thì rôi vaøo tay aùo cuûa Baøng Cö só. Neáu ñeán choã nhaém maét thì rôi vaøo tay cuûa sö Haûi AÁn Khoaùi Nhieân thaáy theá quyeát ñònh noùi:

- Ñeàu khoâng bieát laøm theá naøo, neáu khoâng bieát laøm theá maø laïi rôi vaøo tay cuûa Dieäu Hyû, muoán ra khoûi tay aùo cuûa Dieäu Hyû thì khoù. Khoaùi Nhieân cuoái cuøng laøm sao ra ñöôïc. Ñôïi con gaùi veà nhaø choàng roài, laïi chaàm chaäm noùi roõ cho oâng nghe, nhaân ñöôïc moät baøi keä cuûa ngöôøi xöa:

Laïi vieát sau ñoù, ngoõ haàu khoaùi nhieân chaúng ôû giöõa ñöôøng, cuõng taát caû taâm laõo baø. Keä raèng: hoïc ñaïo nhö khoan löûa, thaáy khoùi caøng chaúng thoâi, ñôïi maõi sao vaøng hieän. Veà nhaø môùi cuoái cuøng, beøn coù moät lôøi hoûi ôû ñaâu laø nhaø Cö Só Khoaùi Nhieân veà. Neáu thaáu ñöôïc moät lôøi hoûi naøy, trai cöôùi vôï, gaùi laáy choàng ñeàu cho laø ôû ñaây. Neáu chöa bieát ñöôïc nhaø, laïi nghieäp thöùc meânh moâng, ñeàu ñi beân ngoaøi, cuõng sôï Dieäu Hyû khoâng ñöôïc.

# *Chæ daïy Cö só Dieäu taâm.*

Quyeát muoán roát raùo vieäc naøy, phaûi laø töø tröôùc laøm thoâng minh noùi ñaïo lyù, nhôù veà vaên töï ngöõ ngoân, veà trong taâm yù thöùc suy löôøng so saùnh ñöôïc ñeán theá giôùi phöông khaùc, ñeàu chaúng ñöôïc coù baèng ñaàu sôïi loâng trong buïng, queùt cho saïch heát. Sau ñoù, höôùng veà choã taâm suy yù töôûng khoâng kòp, thöû tieán moät böôùc xem. Neáu tieán ñöôïc thì böôùc naøy gioáng nhö Ñoàng Töû Thieän taøi ôû trong coõi sôïi loâng cuûa Phoå Hieàn. Ñi moät böôùc qua khoâng theå noùi coõi Phaät nhieàu nhö caùt buïi, nhö theá maø ñi, taän ñôøi vò lai coøn khoâng theå bieát. Coõi bieån treân ñaàu moät sôïi loâng, thöù lôùp coõi Haûi taïng. Coõi Haûi taïng khaùc nhau, coõi bieån ñeàu vaøo, coõi bieån thaønh, coõi bieån hoaïi, coõi bieån trang nghieâm, taát caû bôø meù cuõng khoâng theå bieát. Bieån Phaät thöù lôùp taïng bieån Phaät, Boà-taùt trong caùc bieån khaùc nhau. Caùc bieån Boà-taùt ñeàu vaøo, caùc bieån Boà-taùt nhoùm hoïp, caùc bieån Boà-taùt giaûi taùn, taát caû bôø meù cuõng khoâng theå bieát. Vaøo coõi chuùng sanh quyû, chuùng sanh caên, giaùo hoùa ñieàu phuïc caùc chuùng sanh coù trí. Boà-taùt truï trong töï taïi saâu xa, Boà-taùt ñi vaøo caùc ñöôøng nhö theá baèng taát caû bôø meù. Tín trí voâ nieäm voâ tuùc, coù coâng ñöùc nhö theá, moät böôùc naøy tuy goïi laø khoù tieán nhö ñôøi tröôùc troàng ñöôïc haït gioáng goác laønh, chæ höôùng ñeán choã tin ñöôïc xem, xem tôùi xem lui, trong khoâng sôû truï, ngoaøi khoâng sôû duyeân, baát giaùc khoâng bieát ñaùnh maát boá ñaïi. Luùc nhö theá môùi bieát Baøng Cö Só noùi:

Chuøa Voâ nieäm Thanh löông, uaån chaân khoâng nguõ ñaøi. Ñoái caûnh

taâm voâ caáu, taâm tình cheát thaønh tro. Dieäu lyù hieän ôû trong, öu-ñaøm nôû trong khoâng, chaúng caàu chaân phaùp nhaõn. Lìa töôùng töùc Nhö lai, neáu hoïc ñöôïc nhö theá, baát ñoäng daét ba tai.

Laø chaân ngöõ, thaät ngöõ khoâng luoáng khoâng doái. Tuy nhö theá, chôù thaáy noùi nhö theá roài höôùng veà choã voâ taùc voâ vi, cau maøy nhaém maét laøm kieåu cheát, goïi ñoù laø maëc nhieân thöôøng chieáu.

Con khæ naém chaët sôïi daây, sôï noù suùt daây chaïy maát.

Ngöôøi xöa goïi laø rôi vaøo ngoaïi ñaïo khoâng vong, quyû khoâng taùn ngöôøi cheát. Chaân thaät muoán döùt taâm sanh töû, röûa taâm caàu tröôïc, chaët ñöùt taâm roái ren, phaûi ñaùnh moät gaäy cho con khæ naøy cheát môùi ñöôïc. Neáu moät beà thaønh khaån, naém baét ñaàu daây, duøng taâm ñeàu phuïc. Ta noùi ngöôøi naøy chaáp quaù ñoä, thaät laø ñaùng thöông. Chính maét xem ñeàu laø yeâu tinh ngoaïi ñaïo thieân ma, chaúng phaûi quyeán thuoäc cuûa ta. Vieäc naøy muoán gaùnhvaùc ñöôïc Kim Cöông do saét ñuùc thaønh. Neáu coù taâm gaùnh vaùc thì laïi laø loãi laàm. Ngöôøi xöa baát ñaéc dó thaáy oâng laàm ñöôøng. Vì oâng laøm chuû nhaân chæ ñöôøng maø thoâi. Cuõng khoâng coù thieàn ñaïo, Phaät phaùp ñeå truyeàn thoï. Môùi noùi coù truyeàn coù thoï, laïi laø taø phaùp. Vì sao?

Chaúng thaáy trong kinh Kim Cöông noùi sao?

Kinh Kim Cöông noùi raèng: Neáu noùi Nhö lai coù phaùp ñeå noùi töùc laø phæ baùng Phaät, ngöôøi naøy chaúng hieåu nghóa ta noùi.

Laïi noùi: Phaùp coøn phaûi boû, huoáng chi laø phi phaùp. Ñaém vaøo thaät maø baøn noùi chaân nhö Phaät taùnh, noùi Boà-ñeà Nieát-baøn, noùi lyù noùi söï, noùi taø noùi chaùnh, ñeàu laø phi phaùp, ñaâu chòu noùi coù huyeàn coù dieäu ñeå truyeàn ñeå trao, khoâng thaáy baäc tieân ñöùc noùi:

- Noùi hoïc ñaïo chính laø töø daét daãn, laïi khoâng heà daïy oâng khôûi veà kieåu caùch, ñaëc bieät tìm caàu.

Cho neân noùi: YÙ ñònh duøng taâm yù hoïc Toâng huyeàn, gioáng nhö muoán ñi veà höôùng Taây maø chaân böôùc veà phía Ñoâng. Laâm Teá noùi oâng chæ döùt ñöôïc nieäm nieäm taâm tìm caàu thì chaúng khaùc, vôùi Ñöùc Phaät. Boà-taùt Thaát ñòa taâm caàu Phaät chöa thoâi goïi laø phaùp traàn phieàn naõo. Ñaõ coù chí quyeát ñònh, thì coù khi quyeát ñònh vaøo tay. Laïi caùi naøo laø ñöôïc vaøo tay? Boãng taâm yù thöùc döùt maát hôi thôû laø Phaät, noùi lyù thì ñoán ngoä, thöøa ngoä thì döùt. Söï chaúng ñoán tröø do thöù lôùp maø heát. Phaûi bieát ñaïo lyù naày, chính laø Thieän Taøi nghe tieáng buùng ngoùn tay cuûa ngaøi Di-laëc, cöûa laàu caùc môû. Taâm Thieän Taøi vui möøng, vaøo roài laïi ñoùng. Höông Nghieâm nghe tieáng chaïm vaøo thaân truùc boãng nhieân kheá ngoä, beøn hieåu ñaïo. Khi queân sôû tri laïi khoâng nhôø tu söûa, nhöôùng maøy neâu ñöôøng xöa, khoâng rôi vaøo loaøi coû yeân laëng. Töø choã nhaø mình ngoä, töø choã nhaø mình an vui, choã nhaø mình

ñaéc löïc ngöôøi khaùc chaúng bieát, laáy ra trình cho ngöôøi khoâng ñöôïc, tröø ngöôøi ñaõ ngoä, ñaõ an vui, ñaõ ñaéc löïc. Vöøa thaáy thì thaàm kheá hôïp nhau. Nghi tình chöa phaù, nhöng chæ xem thoaïi ñaàu ngöôøi xöa vaøo ñaïo. Suoát ngaøy thöôøng voïng töôûng veà thoaïi ñaàu thì deø daët khoâng laøm.

Vò Taêng hoûi Trieäu Chaâu: Con choù coù Phaät taùnh hay khoâng?

- Khoâng.

Chæ moät choã naøy chính laø caây dao caét ñöùt ñöôøng sanh töû. Khi voïng nieäm khôûi chæ neâu chöõ “voâ” neâu ñi neâu laïi boãng döùt tin töùc. Chính laø veà nhaø ngoài yeân oån. Ngoaøi ñieàu naøy khoâng kyø laï ñaëc bieät.

Tröôùc ñaây noùi: Moät böôùc khoù tieán baát giaùc boãng nhieân qua.

\* Chæ daïy Phu nhaân Vónh Ninh Quaän.

Ñaõ bieát voâ thöôøng nhanh choùng, sanh töû laø vieäc lôùn, muoán gaàn guõi thieän tri thöùc. Chaêm chæ khoâng boû moät ngaøy ñeâm, thöôøng daùn hai chöõ sanh töû treân traùn. Trong traø trong côm, khi ngoài khi naèm, khi ñi khi ñöùng, khi chuû khaùch troø chuyeän khoâng ñöôïc buoâng boû. Thöôøng hôïp trong taác vuoâng coù moät vieäc taéc ngheõn khaån caáp chöa roõ. Quyeát muoán daïy döùt boû vaø trong saïch môùi coù chuùt phaàn töông öng. Neáu khi thaáy Toâng sö noùi môùi voäi vaøng, khi lyù hoäi khoâng noùi, laïi phoùng chaäm thì khoâng coù chí quyeát ñònh. Phaûi döùt saïch goác reã sanh töû, thì khoâng coù vieäc naøy. Vieäc naøy khoâng ôû ngöôøi nam hay nöõ, Taêng vaø tuïc. Nhö ôû nôi moät lôøi cuûa toâng sö thì noùi beõ noùi ñoaïn, chính laø choã thaáu suoát ñaàu moái.

Phaät noùi ví duï nhaø löûa, chính laø vì chuùng sanh maø baøy phöông tieän, chæ roõ töôùng chaân thaät, tha thieát. Trong ñoù coù lôøi noùi, nhaø naøy chæ coù moät cöûa, maø laïi nhoû heïp, caùc con coøn nhoû chöa bieát gì, nghóa laø chuùng sanh caên khí keùm coõi, khoâng coù chí quyeát ñònh, meâ ñaém traàn lao sanh töû, ôû trong traàn lao sanh töû ñaàu ra ñaàu vaøo, ñoái vôùi nhaø löûa ba coõi khoâng theå lìa boû, cho neân baøy nhieàu phöông tieän laøm cho chuùng sanh xaû boû phöông tieän, ra khoûi nhaø löûa, ngoài ôû choã ñaát baèng. Ñaây laø taâm laõo baø maø Ñöùc Phaät ñaõ thaáu suoát.

Heã xem kinh giaùo vaø nhaân duyeân ngöôøi xöa vaøo ñaïo, thì thöôøng phaûi thaáy traêng queân ngoùn tay, deø daët khoâng ñöôïc dính maéc vaøo ngoân ngöõ. Neáu tìm huyeàn dieäu trong ngoân ngöõ, tìm ñaëc bieät trong lôøi noùi, thöïc haønh coâng phu nhö theá thì maát phöông tieän. Dieäu Hyû xöa nay coù thaät phaùp cho ngöôøi, chæ laø y khoaûn keát aùn, laáy söï bình sanh ngoä ñöôïc, môû mieäng thaáy gan, noùi thaúng cho ngöôøi coù tin ñöôïc thì thöïc haønh theo. Tuy vöøa nghe noùi nhö khoù gaùnh vaùc, neáu ñöông nhaân voâ thæ ñeán nay troàng ñöôïc haït gioáng Baùt-nhaõ. Môùi nghe teân, hai loâng maøy lieàn döïng ñöùng, troøng maét lay ñoäng.

Luùc ñaàu naêm Taêng ôû nuùi naøy, Höùa Traïch ôû Thöôøng Chaâu coù moät ñaïo nhaân voâ tröôùc, phaùp danh laø Dieäu Toång, naêm ba möôi tuoåi tu haønh thaáy caùc baäc toân tuùc ôû khaép caùc nôi, ñeàu ñöôïc aán khaû. Nhöng oâng ta vì chaân thaät lo khoå sanh töû, phaûi chaân thaät lyù hoäi boån maïng nguyeân thaân laø choã rôi. Ñaëc bieät qua haï trong nuùi, baáy giôø ngöôøi cuøng haï coù moät ngaøn baûy traêm naïp töû nhö Phuøng Teá, Xuyeân Thieáu Khanh cuõng ôû nuùi naøy baát ñoäng theo chuùng. Moät hoâm, nhaân laõo Taêng leân toøa neâu Hoøa thöôïng Döôïc Sôn luùc môùi tham, Thaïch Ñaàu hoûi raèng:

Ba thöøa möôøi hai phaân giaùo môû giaùp cuõng nghieân cöùu cuøng taän, nghe phöông nam coù chæ thaúng taâm ngöôøi, thaáy taùnh thaønh Phaät thaät chöa roõ, xin sö chæ daïy. Thaïch Ñaàu noùi:

- Nhö theá cuõng khoâng ñöôïc, chaúng nhö theá cuõng khoâng ñöôïc, nhö theá chaúng nhö theá cuõng khoâng ñöôïc.

Döôïc Sôn khoâng kheá hoäi.

Thaïch Ñaàu noùi: OÂng ñeán Giang Taây hoûi Maõ Ñaïi sö ñi! Döôïc Sôn vaâng lôøi ñeán Maõ Ñaïi sö hoûi nhö tröôùc.

Maõ Ñaïi sö noùi: Coù khi daïy nhöôùng maøy nhaùy maét. Coù khi khoâng daïy y nhöôùng maøy nhaùy maét. Coù khi daïy y nhöôùng maøy nhaùy maét laø duùng. Coù khi daïy y nhöôùng maøy nhaùy maét laø khoâng ñuùng.

Döôïc Sôn ngay lôøi noùi lieàn ñaïi ngoä, nhöng khoâng theå trình baøy kheùo leùo, chæ cuùi ñaàu leã baùi maø thoâi.

Maõ Ñaïi sö hoûi: OÂng thaáy ñaïo lyù gì maø leã baùi?

Moã Giaùp ñoái vôùi Hoøa thöôïng Thaïch Ñaàu gioáng nhö con muoãi ñaäu treân con traâu saét.

Maõ Ñaïi sö luùc aáy leân toøa beøn caân nhaéc laïi, Voâ Tröôùc boãng nhieân tænh ngoä, sau khi xuoáng toøa cuõng khoâng ñeán thoâng tin töùc.

Luùc aáy, Phuøng Teá Xuyeân theo sau laõo Taêng leân choã phöông tröôïng noùi: Moã Giaùp lyù hoäi ñöôïc, laõo Taêng hoûi y: cö só theá naøo?

Teá Xuyeân noùi: Nhö theá cuõng khoâng ñöôïc, toá roâ Ta-baø-ha, chaúng nhö theá cuõng khoâng ñöôïc Toá roâ taát ly taùt baø ha, nhö theá chaúng nhö theá ñeàu khoâng ñöôïc, Toâ roâ taát rò Ta-baø-ha. Laõo Taêng cuõng khoâng noùi vôùi oâng ta aáy phaûi, cuõng khoâng noùi laø chaúng phaûi. Laïi noùi lôøi cuûa Teá Xuyeân cho Voâ Tröôùc nghe.

Voâ Tröôùc noùi: Coù thaáy Quaùch Töôïng chuù Trang Töû.

Thöùc giaû noùi: Laïi laø Trang Töû chuù Quaùch Töôïng laõo Taêng, thaáy oâng ta noùi khaùc, leõ ra cuõng hoûi oâng ta.

Laïi neâu lôøi hoûi cuûa Nhaïm Ñaàu Baø Töû voâ tröôùc beøn laøm keä:

Moät chieác thuyeàn laù löôùt, bao la maùi cheøo, muùa bieät cung thöông.

Maây nuùi traêng bieån ñeàu boû heát. Ñöôïc Trang Chaâu böôùm moäng daøi. Laõo Taêng cuõng thoâi ñi. Sau moät naêm, Teá Xuyeân nghi oâng ta khoâng thaät töø Bình Giang vôøi Voâ Tröôùc ñeán trong thuyeàn, beøn hoûi: Baø Töû sanh baûy ngöôøi con, moät ngöôøi khoâng gaëp tri aâm, chæ moät ngöôøi naøy cuõng khoâng tin töùc ñöôïc, beøn boû Giang Trung.

Laõo sö noùi Ñaïo nhaân lyù hoäi ñöôïc, laïi hoäi theá naøo? Voâ Tröôùc noùi: Treân cuøng thoâng ñeàu laø ñeán thaät.

Teá Xuyeân raát sôï, laïi coù laàn ñeán trong thaát.

Laõo Taêng hoûi oâng aáy: ngöôøi xöa khoâng ra khoûi phöông tröôïng, vì sao laïi ñi Trang Thöôïng aên daàu môõ?

Voâ Tröôùc noùi: Hoøa thöôïng phoùng qua Dieäu Toång, Dieäu Toång môùi daùm thoâng tin töùc, laõo Taêng noùi vôùi y ta raèng hôn oâng, oâng thöû noùi xem.

Voâ Tröôùc noùi: Dieäu Toång cuõng vöôït hôn Hoøa thöôïng. Laõo Taêng noùi: Phaûi laøm sao vôùi daàu môõ.

Voâ Tröôùc heùt moät tieáng beøn ñi ra.

Luùc aáy, moät chuùng ñeàu nghe oâng ta chæ ñaùp nhö theá, xem oâng vöøa ñöôïc moät gioït nöôùc. Beøn hieåu noåi soùng laøm moøi, bôûi oâng ta ra khoûi duyeân ñôøi, chính laø tin ñöôïc moät ñieàu naøy, vaø tuy thöôøng bò taø sö aán phaù khuoân maët laïi coù theå luøi böôùc, bieát chaúng quyeát ñònh laáy ngoä laøm saéc, cho neân môùi thaáy thieän tri thöùc caân nhaéc beøn ngay lôøi noùi ngaøn lieãu traêm ñöôøng.

Vónh Ninh Quaân phu nhaân hoï Taïo coù nhaân laønh thoâng minh lanh lôïi, coù tri kieán, bieát coù moät vieäc nhaân duyeân lôùn naøy, chaéc chaén coù theå ra vaøo sanh töû, khoâng bò vieäc traàn lao ôû theá gian loâi keùo. Tuy ôû trong giaøu sang maø khoâng bò giaøu sang keùo loâi. Cuõng phaûi thoái böôùc gaàn guûi thieän tri thöùc. Quyeát choïn vieäc lôùn sanh töû nhöng chöa ñöôïc chaân tri thöùc kích phaùt, thuoäc ôû trong thaønh, nhaân Tieát Söù coâng môøi ñeán vöôøn Cöø am noùi phaùp, nhaân laønh nghe laõo Taêng ñöa ra vieäc lôùn nhaân duyeân naøy beøn huaân khôûi chuûng taùnh. Ngay luùc aáy thaân taâm an oån, tuy chöa theå hoaøn toaøn thaáu thoaùt, ñaõ bieát ñöôïc vieäc traàn lao nhaø löûa coù nhieàu luoáng doái khoâng thaät. Ñeán ngaøy 30 thaùng chaïp aân aùi cuõng khieán khoâng ñöôïc, theá löïc cuõng khieán khoâng ñöôïc, taøi baûo cuõng khieán khoâng ñöôïc, taùnh khí cuõng khieán khoâng ñöôïc, quan chöùc cuõng khoâng ñöôïc, giaøu sang cuõng khieán khoâng ñöôïc.

Khi maét ñaõ nhaém laïi roài, tuy coù hai caûnh giôùi ngaøy xöa taïo thieän taïo aùc, moãi thöù ñeàu hieäu tieàn. Laøm aùc nhieàu laøm laønh ít, thì tuøy theo nghieäp aùc daãn daét ñi.

Laøm aùc ít laøm laønh nhieàu thì tuøy theo nghieäp thieän sanh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi. Ñaõ bieát ñöôïc hai ñöôøng naøy thuoäc veà hö huyeãn. Sau ñoù phaùt taâm tinh taán maïnh meõ khoâng lui suït, quyeát muoán vöôït tình, lìa kieán chaáp, roõ thoaùt sanh töû. Ngaøy 30 thaùng chaïp 2 ñöôøng thieän aùc baét ta khoâng ñöôïc. Ñaõ bieát coù vieäc cao quyù nhö vaäy, e raèng ôû trong nhaø löûa khoâng theå ñöôïc. Thöôøng gaàn guõi thieän tri thöùc, neân ñöôïc leân Kính Sôn truï moät tuaàn, theo chuùng nghe phaùp, thaám nhuaàn duyeân laønh, phaùt theä nguyeän roäng lôùn maõi khoâng lui suït, seõ nhôø duyeân laønh naøy ñeå caàu chæ daïy, phaûi ôû trong nhaø löûa, thöôøng laáy töï caûnh giaùc naøy. Laõo Taêng yù chí maïnh meõ, khoâng ñoàng vôùi ngöôøi nhoû heïp, cho neân daãn moät ñoaïn nhaân duyeân vaøo ñaïo cuûa voâ Tröôùc khieán ngöôøi thaáy suy löôøng.

Moät hoâm, Dieäu Hyû ôû trong xaõ sanh ra hai voâ tröôùc, haù khoâng phaûi laø haït gioáng, aùnh saùng ñôøi maït laøm lôïi ích lôùn hay sao?

Haõy coá gaéng, coá gaéng.

# *\* Chæ daïy Dieäu Trí cö só.*

Chö Phaät, chö Toå tröôùc ñaây, chaân thaät laøm ngöôøi, tröôùc daïy laäp chí quyeát ñònh. Goïi chí quyeát ñònh laø quyeát muoán ñôøi naøy taâm ñòa khai thoâng. Maõi ñeán Chö Phaät, Chö Toå khoâng chöôùng ngaïi döùt caûnh giôùi giaûi thoaùt. Khoâng coù chí quyeát ñònh thì khoâng quyeát ñònh tin. Ñöùc Phaät khoâng noùi ö? “Nieàm tin coù theå theâm lôùn trí coâng ñöùc. Nieàm tin coù theá ñeán ñòa vò Nhö lai, ñòa vò Nhö lai laø caûnh giôùi döùt boû hoaøn toaøn, giaûi thích hoaøn toaøn.

Xöa thieàn sö Quy Toâng Thöùc Nhaõn, coù vò Taêng hoûi: Theá naøo laø

Phaät?

Toâng noùi: Ta noùi vôùi oâng, oâng coù tin khoâng?

Vò Taêng noùi: Hoøa thöôïng noùi thaät ñaâu daùm khoâng tin. Toâng noùi: Chính oâng laø nhö theá.

Vò Taêng nghe Toâng noùi suy nghó xeùt neùy.

Hoài laâu noùi: Neáu moõ giaùp chính laø thì laøm sao giöõ gìn?

Toâng noùi: Vöøa nhaëm maét thì trong hö khoâng hoa rôi taùn loaïn.

Vò Taêng ngaøy lôøi noùi boãng kheá ngoä, vò Taêng naøy ban ñaàu quyeát

ñònh tin, nghe lôøi chæ thaúng cuûa Quy Toâng, coøn nghi ngôø muoán caàu giöõ gìn, môùi coù theå töï tin. Taâm laõo baø cuûa Quy Toâng traùi vôùi choã chaáp cuûa oâng ta, laáy kieám baùu kim-cöông vöông duøng vaøo vieäc chaët tay chaân.

Vò Taêng naøy ôû ñaàu nuùi muoân thöôùc ñöùng moät chaân, bò Quy Toâng vung moät caùi môùi chòu buoâng thaân xaû maïng.

Ñaïi sö La Sôn phaùp Baûo coù laàn hoûi Thaïch Löông Phoå Hoäi: Khi sanh dieät khoâng döøng thì sao?

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 22 601

Thaïch Löông noùi: Caàn phaûi tro laïnh caây khoâ, moät nieäm muoân naêm bao goàm töông öng, toaøn thanh baët ñieåm.

La sôn khoâng kheá hoäi, laõo giöõ lôøi hoûi cuûa Nham Ñaàu naøy, tieáng hoûi chöa döùt bò Nham ñaàu chaán oai moät tieáng noùi: Laø ai sanh dieät.

La Sôn ngay lôøi noùi ñaïi ngoä.

Laïi, trong giaùo noùi: Boà-taùt tu haønh töø Sô ñòa vaøo Baát Ñoäng ñòa thöù taùm vì Boà-taùt thöïc haønh saâu xa, khoù bieát ñöôïc voâ phaân bieät.

Lìa taát caû töôùng, taát caû töôûng, taát caû chaáp tröôùc, voâ löôïng voâ bieân taát caû Thanh vaên, Bích-chi-phaät thaät khoâng theå saùnh baèng.

Lìa caùc oàn naùo tranh chaáp thì vaéng laëng hieän tieàn, cho ñeán nhaäp ñònh dieät taän. Taát caû ñoäng taâm nhôù töôûng phaân bieät seõ ñeàu ngöøng döùt. Goïi laø töø Sô Ñòa ñeán Baát ñoäng ñòa thöù taùm, laø haïnh xaû boû taát caû coâng duïng, ñöôïc phaùp voâ coâng duïng, thaân mieäng yù nieäm ñeàu döùt, nghóa laø khoâng khôûi nieäm thöù hai.

Laïi sôï ngöôøi lyù hoäi khoâng ñöôïc beøn daãn daét ví duï raèng: nhö coù ngöôøi trong moäng thaáy thaân mình rôi xuoáng bieån lôùn. Vì muoán ñoä, neân phaùt taâm maïnh meõ thöïc haønh phöông tieän lôùn. Vì taâm maïnh meõ thöïc haønh phöông tieän töùc laø tænh nguõ. Ñaõ tænh nguõ roài thì vieäc laøm ñeàu döùt. Boà-taùt cuõng nhö vaäy, thaáy chuùng sanh thaân ôû trong boán doøng, vì cöùu ñoä neân phaùt taâm maïnh meõ khôûi ñaïi tinh taán. Vì tinh taán maïnh meõ ñeán Baát ñoäng ñòa, ñaõ ñeán ñaây roài taát caû coâng duïng ñeàu döùt, nhö sanh vaøo taàng trôøi phaïm theá coõi duïc, phieàn naõo ñeàu khoâng hieän tieàn. Truï Baát ñoäng ñòa cuõng gioáng nhö theá. Taát caû taâm, yù thöùc haønh ñeàu khoâng hieän tieàn. Boà-taùt ñòa thöù taùm, taâm Phaät, taâm Boà-taùt, taâm Nieát-baøn coøn khoâng hieän khôûi, huoáng chi khôûi taâm theá gian. Taâm theá gian ñaõ dieät, taâm vaéng laëng hieän tieàn thì phaùp moân traàn sa Chö Phaät noùi moät luùc hieän tieàn.

Ñeán ñöôïc caûnh giôùi naøy môùi khôûi ñöôïc taâm töø bi laøm caùc vieäc lôïi ích, cuõng laø töø chí quyeát ñònh nöông quyeát ñònh tín. Khi thaønh töïu roài, neáu khoâng coù chí quyeát ñònh thì khoâng theå ñi saâu vaøo bieån vaéng laëng hoaøn toaøn cuûa Nhö lai.

Khoâng coù nieàm tin quyeát ñònh, thì ñoái vôùi ngoân cuù vaø thöøa giaùo vaên töï cuûa ngöôøi xöa khoâng theå ñoäng chuyeån.

Nhö Luïc Toå Ñaïi sö vì Thieàn sö Giang Taây Chí Trieät noùi nghóa thöôøng vaø voâ thöôøng.

Trieät hoûi Toå raèng: Ñeä töû thöôøng xem kinh Nieát-baøn chöa hieåu nghóa thöôøng vaø voâ thöôøng, xin sö töø bi giaûng noùi.

Toå noùi: Voâ thöôøng töùc laø Phaät taùnh, coù thöôøng töùc laø taâm phaân bieät taát caû caùc phaùp thieän aùc.

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 22 601

Trieät noùi: Lôøi Hoøa thöôïng noùi traùi vôùi vaên kinh.

Toå noùi: Ta ñöôïc truyeàn taâm aán cuûa Phaät, ñaâu daùm traùi kinh Phaät. Trieät noùi: Kinh noùi Phaät taùnh laø thöôøng, Hoøa thöôïng laø voâ thöôøng.

Caùc phaùp thieän aùc cho ñeán taâm Boà-ñeà ñeàu laø voâ thöôøng, maø Hoøa thöôïng noùi laø thöôøng, ñieàu naøy thaät traùi ngöôïc, khieán ngöôøi hoïc caøng nghi ngôø.

Toå noùi: Kinh Nieát-baøn ta xöa nghe Ni Voâ Taän taïng ñoïc qua moät laàn, ñaõ giaûng cho ni aáy nghe, khoâng coù moät chöõ moät nghóa naøo noùi khoâng hôïp vôùi vaên kinh, cho ñeán vì oâng roát raùo khoâng coù hai thuyeát.

Trieät noùi: Ñeä töû bieát coøn caïn côït, xin Hoøa thöôïng thöông xoùt chæ

daïy.

Toå noùi: OÂng bieát khoâng! Neáu Phaät taùnh laø thöôøng thì noùi gì caùc

phaùp thieän aùc, cho ñeán cuøng kieáp coù moät ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà cho neân ta noùi voâ thöôøng. Chính laø ñaïo maø Phaät noùi chaân thöôøng. Laïi neáu taát caû caùc phaùp laø voâ thöôøng töùc laø moãi vaät ñeàu coù töï taùnh, chöùa ñöïng sanh thöû, maø taùnh chaân thöôøng coù choã khoâng truøm khaép, cho neân ta noùi laø thöôøng, chính laø Phaät noùi nghóa chaân voâ thöôøng.

Phaät so saùnh vôùi phaøm phu, ngoaïi ñaïo chaáp taø thöôøng, haøng Nhò thöøa ñoái vôùi thöôøng chaáp laø voâ thöôøng, coäng chung thaønh taùm ñaûo.

Cho neân trong Nieát-baøn Löu Nghóa giaùo phaùp thieân kieán hieån baøy chaân thuyeát chaân thöôøng, chaân laïc, chaân ngaõ, chaân tònh.

Nay oâng y lôøi traùi nghóa chính laø döùt boû voâ thöôøng vaø thöôøng, ñoàng thôøi xaùc ñònh chaát laø thöôøng vaø laàm hieåu lôøi maàu nhieäm vieân dieäu sau cuøng cuûa Phaät, duø oâng xem ngaøn laàn ñaâu coù ích gì.

Ñaây cuõng laø Thieàn sö chí Trieät quyeát ñònh, nöông quyeát ñònh nieàm tin maø chieâu caûm quaû baùo moät lôøi cuûa Toå sö quyeát ñònh.

Laïi nhôù An Laêng-nghieâm, xem kinh Laêng-nghieâm ñeán choã tri kieán chaáp tri kieán töùc laø goác voâ minh, tri kieán khoâng chaáp tri kieán chính laø Nieát-baøn. Baát giaùc phaù cuù ñoïc roài noùi: Laäp tri kieán, tri laø goác voâ minh, khoâng coù tri kieán, kieán naøy töùc laø Nieát-baøn, traàm ngaâm hoài laâu roài noùi, boãng nhieân ñaïi ngoä, sau ñoïc kinh naøy, troïn ñôøi nhö sôû ngoä, laïi khoâng y theo vaên kinh. Ñaây cuõng laø chí quyeát ñònh, nöông nieàm tin quyeát ñònh, y nghóa maø khoâng y theo vaên töï.

Cö só Dieäu Trí coù chí quyeát ñònh maø nöông nieàm tin quyeát ñònh ôû moät vieäc lôùn nhaân duyeân naøy, chaêm lo ñeå trieät chöùng khoâng nghi, laø nghóa quyeát ñònh. Chæ chöa neâu baøy ra moät chuùt. Do laáy then choát naøy caàu chæ neân cho neân Toå sö Phaùp Dieãn vì Thieàn sö Chí Trieät, Nham Ñaàu vì La Sôn, An Laêng-nghieâm phaù cuù ñoïc laêng nghieâm maø ngoä ñaïo, maáy

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 22 602

ñoaïn saén bìm laïi laø luùc khaùc, heã phaùt taâm thì lieàn kheá chöùng.

# *\* Chæ daïy Tröông Thaùi UÙy.*

Phaät noùi: Neáu coù ngöôøi muoán bieát caûnh giôùi Phaät neân tònh yù mình nhö hö khoâng, döùt boû voïng töôûng vaø caùc chaáp, laøm cho taâm mình ñeàu voâ ngaïi, caûnh giôùi Phaät laø hieän löôïng töï taâm cuûa ñöông nhaân, theå baát ñoäng baát bieán, moät chöõ Phaät höôùng veà theå cuûa töï taâm cuõng khoâng coù choã dính maéc, möôïn moät chöõ naøy ñeå bieát maø thoâi, vì sao bieát? Vì Phaät nghóa laø giaùc, vì chuùng sanh voâ thæ ñeán nay khoâng tin hieän löôïng töï taâm voán töï ñaày ñuû, maø chaïy theo phieàn naõo khaùch traàn troâi laên trong ba coõi, chòu caùc caûnh khoå. Cho neân khi töôùng khoå hieän, thì theå cuûa hieän löôïng töï taâm troâi laên theo khoå, Chö Phaät vì thöông xoùt chuùng sanh troâi laên, neân möôïn chöõ Phaät ñeå giaùc, ñaõ giaùc thì chöõ Phaät cuõng khoâng coù choã duøng. Phaät laø thuoác cho chuùng sanh. Chuùng sanh heát beänh, thì thuoác cuûa Phaät cuõng voâ duïng. Heã xem kinh giaùo, thì nhaân duyeân cuûa ngöôøi xöa neân bieát hoïc nhö theá.

Chuùng sanh haèng ngaøy hieän haønh voâ minh, thuaän theo voâ minh thì sanh taâm vui möøng, nghòch vôùi voâ minh thì sanh phieàn naõo. Phaät vaø Boà- taùt thì khoâng phaûi nhö vaäy. Möôïn voâ minh laøm Phaät söï, vì chuùng sanh laáy voâ minh laøm nhaø cöûa, nghòch laïi thì phaù nhaø cöûa, thuaän thì tuøy theo ñoù maø chaáp tröôùc, maø ví duï daét daãn.

Kinh Tònh Danh cheùp: Traàn lao laø haït gioáng Nhö lai.

Vónh Gia noùi: Thaät taùnh voâ minh töùc Phaät taùnh, thaân khoâng huyeãn hoùa töùc phaùp thaân, chính laø lyù naøy.

Vieäc naøy khoâng theå coù taâm maø caàu, khoâng theå voâ taâm maø ñöôïc, lôøi noùi khoâng theå taïo ñöôïc, cuõng khoâng theå im laëng maø thoâng. Ñoái vôùi boán caâu naøy khoâng coù choã duïng taâm, môùi caân nhaéc ñöôïc tin töùc naøy.

Phaät noùi: Coâng ñöùc theá gian vaø xuaát theá gian chaúng baèng coâng ñöùc voâ taâm lôùn nhaát vaø khoâng theå nghó baøn. Haù khoâng thaáy ôû trong hoäi Baùt-nhaõ Ñöùc Phaät hoûi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, oâng nhaäp tam muoäi Baát tö nghì phaûi khoâng?

Vaên-thuø ñaùp: Baïch Ñöùc Theá toân chaúng phaûi.

Ta töùc laø khoâng theå nghó baøn, chaúng thaáy coù taâm ñeå khoâng theå nghó baøn, sao noùi nhaäp vaøo tam-muoäi Baát tö nghò.

Con luùc ñaàu phaùt taâm muoán nhaäp ñònh naøy, nhö nay suy nghó thaät voâ taâm töôûng maø nhaäp tam muoäi, nhö ngöôøi hoïc baén, hoïc laâu thì baén kheùo.

Sau ñoù tuy voâ taâm, vì chöùa nhoùm laâu ngaøy, neân muõi teân phaùt ra ñeàu truùng, ta cuõng gioáng nhö theá. Luùc ñaàu hoïc tam muoäi baát tö nghì,

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 22 603

buoäc taâm vaøo moät duyeân. Neáu chöùa nhoùm laâu ngaøy thì thaønh töïu, laïi voâ taâm töôûng. Thöôøng vôùi ñònh ñeàu ñeán thöûa ruoäng naøy môùi noùi ñöôïc Na-giaø thöôøng taïi ñònh.

Luùc khoâng coù baát ñònh cho neân Phaät noùi: Coâng ñöùc voâ taâm laø cao sieâu, laø choã khoâng theå suy löôøng. Nay noùi voâ taâm chaúng baèng ngoùi ñaù, ñaát goã voâ tri voâ taâm cuûa theá gian, sai moät maûy may maát ngaøn daëm, chaúng theå khoâng quan saùt roõ raøng.

Phaät noùi moät traêm hai möôi loaïi taâm Boà-ñeà, moät traêm hai möôi thí duï. Trong ñoù coù moät ví duï raèng: Thí nhö coù ngöôøi nhôø caäy vua maø khoâng sôï ngöôøi khaùc. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng gioáng nhö theá, nöông vaøo taâm Boà-ñeà theá löïc vua, khoâng sôï naïn che laáp ñöôøng aùc, thaät chöa töøng thaáy.

Laïi coù moät ví duï: Thí nhö ñaïi löïc doõng só ma-ha-na-ca nhö oai noä, treân traùn moïc muït nhoït. Neáu nhoït chöa hôïp thì taát caû ngöôøi daân trong Dieâm-phuø-ñeà khoâng theå cheá phuïc. Boà-taùt Ma-ha-taùt cuõng gioáng nhö theá. Neáu khôûi taâm bi thì phaùt taâm Boà-ñeà. Taâm chöa xaû thì taát caû ma theá gian vaø daân ma khoâng theå laøm haïi. Hai loaïi thí duï treân ñeàu laø ñaïi taâm cuûa xuaát theá gian coù naêng löïc, vì sao? Vì hai loaïi thí duï chaúng phaûi phaùp theá gian, thöôøng ñöôïc Phaät noùi ñieàu naøy ñeå môû baøy daét daãn caùc tröôïng phu ñaëc bieät quaù löôïng, muoân gaùnh vaùc chieác gaùnh Ñaïi thöøa, cho neân ñaïi phu khoâng heà löu taâm veà Phaät thöøa. Thöôøng laáy Phaät thöøa laøm giaùo phaùp vaéng laëng, meâ ñaém caùi ñaõy da, nghe ngöôøi noùi vaéng laëng thì sanh taâm sôï haõi. Thaät khoâng bieát, taâm sôï haõi naày chính laø goác sanh töû. Phaät töï noùi. Khoâng hoaïi töôùng theá gian maø baøn veà thaät töôùng.

Laïi noùi: Phaùp naày truï ngoâi phaùp, töôùng theá gian thöôøng truï.

Luaän Baûo Taïng cheùp: Vaéng laëng, roäng lôùn, treân thì coù vua, döôùi thì coù daân, cha con cuøng ôû, toân ty coù thöù lôùp khaùc. Do ñoù, maø quaùn, giaùo cuûa Phaät thaàm giuùp nhau môû baøy, baäc chö toân Thaùnh hoùa cuõng nhieàu. Laïi khoâng heà chæ noùi veà vaéng laëng maø thoâi. Nhö theá tuïc goïi laø Lyù laõo quaân noùi phöông phaùp soáng laâu, chaúng khaùc gì maïnh meõ saép baøy baøn phaùp vaéng laëng cuûa Phaät.

Saùch laõo töû voán khoâng heà noùi löu thaân truï theá, cuõng laáy thanh tònh voâ vi laøm choã trôû veà töï nhieân. Töï laø ngöôøi giaø khoâng hoïc Phaät, duøng taâm töôùng thieän aùc vu baùng oâng, chaúng theå khoâng quaùn saùt.

Ngöôøi ngu cho laø baäc Thaùnh Tam giaùo laäp giaùo tuy khaùc nhaumaø ñaïo thì cuøng veà moät nghóa, nghóa nghìn xöa khoâng khaùc naày tuy nhö theá, nhöng tröôùc ngöôøi khoâng coù trí chôù noùi, ñaùnh ñaàu oâng vôõ söùt traùn.

# *\* Chæ daïy Taêng Cô Nghi.*

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 22 604

Tuyeát phong ba laàn leân Ñaàu Töû, chín laàn ñeán Ñoãng Sôn, phaùp duyeân khoâng kheá hôïp, cuoái cuøng ñöôïc Nham Ñaàu queùt saïch sôû ñaéc taïp nhaïp tröôùc ñaây môùi ñöôïc khai thoâng taâm ñòa.

Nham Ñaàu noùi: Neáu muoán luùc khaùc xöng döông Ñaïi giaùo, moãi thöù phaûi töø buïng mình löu xuaát. Trôøi che ñaát chôû môùi laø vieäc laøm cuûa ñaïi tröôïng phu. Lôøi cuûa Nham Ñaàu chaúng ñaëc bieät phaùt mình caên khí cuûa Tuyeát phong. Cuõng coù theå laøm khuoân phaùp muoân ñôøi cho ngöôøi hoïc ñaïo naøy. Goïi laø ngöôøi löu xuaát töø trong ngöïc. Chính laø töø voâ thæ ñeán nay, hieän löôïng voán töï ñaày ñuû, vöøa khôûi nieäm thöù hai thì rôi vaøo tyû löôïng. Tyû löôïng laø phaùp sôû ñaéc trang nghieâm ngoaïi caùnh. Hieän löôïng thì ñöôïc khí löïc thoâ. Ngöôøi töø trong tyû löôïng thì coù khí löïc yeáu keùm. Ngöôøi khí löïc yeáu keùm vaøo ñöôïc caûnh giôùi Phaät, thì ôû trong caûnh giôùi ma ñaùnh troáng thoái lui, khoâng theå thaéng soá. Vieäc naøy khoâng theå thoâng minh lanh lôïi, cuõng khoâng theå ñoän caên bieát caïn, cöù thaät maø luaän. Chæ baøy ra laø tieâu chuaån môùi ñöôïc tin töùc naøy, phaøm coù ngoân cuù chaúng lìa chaân maø laäp xöù, laäp xöù töùc laø chaân. Goïi laø trong taâm löu xuaát, trôøi che ñaát chôû nhö theá maø thoâi. Chaúng phaûi laøm ngoân ngöõ caàu ñaëc bieät, ngöôøi khaùc noùi khoâng ra, taâm gaám mieäng theâu yù cuù môùi meû, cho laø trong loøng tuoân ra, möôøi laàn bò nhaø sö hoûi, chín laàn chæ ñaùp khoâng ñöôïc. Khoâng ngaïi chæ sôï höôùng veà ñaàu laâu göôïng laøm chuû teå. Môùi thaáy toâng sö môû mieäng ñoäng löôõi beøn laõnh hoäi ñem ñi. Loaïi nhö theá, Phaät ra ñôøi cöùu cuõng khoâng ñöôïc.

Thoâi thuùc giöõ gìn caên taùnh tuy ñoän, laïi ñöôïc tieän nghi, chaân thaät phaûi ñoái ñòch sanh töû, chaêm chaêm ñau ñaùu taâm taâm nieäm nieäm khoâng chòu buoâng boû. Tröôùc noùi ñöôïc tieän nghi laïi laø gia phong ñoän naøy. Ñaõ coù chí quyeát ñònh, ñuôïc vaøo tay töï coù thôøi tieát, cuõng chaúng quaûn ñöôïc luùc naøo. Laõo Taêng thöôøng noùi cho caùc naïp töû phaûi tham thieàn Dieäu hyû, phaûi laøm ñöôïc trong moät ñôøi khoâng hoäi môùi ñöôïc. Neáu muoán caàu mau hieäu nghieäm thì chaéc chaén laø laàm, vì sao? Chæ vì xöa nay khoâng coù phaùp cho ngöôøi, nhöng vì ngöôøi laøm ñöôïc keû chæ ñöôøng.

Ngöôøi xöa noùi: Coù sôû ñaéc laø daõ can keâu, voâ sôû ñaéc laø sö töû roáng. Phaät laø ngöôøi coù thaàn thoâng bieán hoùa, trong boán möôi chín naêm, noùi phaùp hôn ba traêm saùu möôi hoäi, tuøy caên taùnh cuûa chuùng sanh maø daãn daét. Cho neân, trong möôøi phaùp giôùi moät aâm maø giaûng noùi. Chuùng sanh tuøy loaøi maø ñöôïc lôïi ích.

Thí nhö gioù höôùng Ñoâng thoåi thì muoân loaøi coû ñeàu phoâ baøy. Phaùp Phaät noùi cuõng gioáng nhö theá, neáu coù yù laøm lôïi ích trong möôøi phaùp giôùi, chính laø vì ta noùi phaùp muoán laøm cho chuùng sanh tuøy loaïi ñöôïc ñoä cuõng khoâng khoù ö? Khoâng thaáy Xaù-lôïi-phaát trong hoäi Baùt-nhaõ hoûi Vaên-thuø

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 22 605

raèng: Chö Phaät, Nhö lai chaúng bieát phaùp giôùi phaûi khoâng?

Vaên-thuø ñaùp: Khoâng ñuùng! Thöa ngaøi Xaù-lôïi-phaát. Chö Phaät coøn khoâng thaät coù thì laøm gì coù Phaät giaùc ngoä phaùp giôùi. Phaùp giôùi coøn khoâng thaät coù huoáng gì laø Chö Phaät bieát phaùp giôùi. Xem hai ngöôøi naøy kích döông nhö theá. Laïi khoâng heà ñaém vaøo yù, Chö Phaät Chö Toå tröôùc ñaây laø ngöôøi, ñeàu coù caùch thöùc nhö theá. Töï laø con chaùu sau naøy maát ñi toâng chæ, roài moãi vò laäp moân baøy yeâu laäp quaùi. Thuùc Truø loøng nguoäi nhö tro taøn ôû theá gian thì ñaõ yeân tónh ñöôïc voâ haïn vieäc roài, khoâng hoaïi töôùng theá gian, maø baøn thaät töôùng. Phaät Phaät trao tay, Toå Toå truyeàn daïy, chaúng sai chaúng khaùc, töï laø ngöôøi hoïc ñaïo naøy, vì nhaän laøm phöông tieän, haõy truyeàn hoïc ñi, thaät khoâng y cöù vaøo nguoàn goác.

Theá naøo laø khoâng hoaïi töôùng theá gian maø baøn thaät töôùng. Dieäu hyû vì oâng noùi roõ, vaâng lôøi toân tröôûng, thöøa thuaän nhan saéc, ñeä töû laøm vieäc, khoâng ñöôïc traùnh kî, sau naøy, tuøy duyeân phoùng khoaùng, nhaäm taùnh tieâu dao.

Haèng ngaøy trong boán oai nghi, thöôøng töï xem xeùt, laïi duøng vieäc nhoû thöôøng choáng laïi vieäc lôùn sanh töø, thöôøng caân nhaéc, khi voâ söï cuõng phaûi ñoïc saùch baäc Thaùnh laøm lôïi ích tình thöùc. Neáu ñöôïc nhö theá thì theá gian vaø xuaát theá gian ñeàu khoâng loãi laàm.