ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 23**

**ÑEÄ TÖÛ NOÁI PHAÙP TRUÏ TRÌ THIEÀN VIEÄN NAÊNG NHAÂN ÔÛ KÍNH SÔN ÑÔØI TOÁNG**

**THIEÀN SÖ TUEÄ NHAÄT UAÅN VAÊN DAÂNG LEÂN**

# \* *Chæ Daïy cho cö Só Trung Chöùng (Quaùch Tri Huyeän Troïng* Kham)

Ñaïi sö Trí Giaû ôû nuùi Thieân Thai, ngoä tam-muoäi Phaùp Hoa, duøng ba quaùn khoâng, giaû, trung nhieáp chung moät taïng giaùo lôùn khoâng thieáu khoâng dö. Noùi khoâng laø khoâng giaû, laø trung ñeàu laø khoâng, noùi giaû laø khoâng phaûi khoâng, khoâng phaûi trung ñeàu laø giaû. Noùi trung laø chaúng phaûi khoâng chaúng phaûi giaû, chaúng phaûi chaúng trung. Ngöôøi ñöôïc yeáu chæ naøy seõ ñöôïc truyeàn Ñaø-la-ni, laø bieát töø treân Chö Phaät, chö Toå ñeàu chöùng nhaäp töø hoâm nay. Khi Vieân Ñaïi sö chöùng nhaäp, do ñoïc Kinh Phaùp Hoa, raát chaân tinh taán, aáy goïi laø chaân phaùp cuùng döôøng Nhö lai, beøn thaáy Thích-ca Laõo Töû noùi kinh naøy ôû Linh Sôn nghieãm nhieân chöa tan, hoaëc coù ngöôøi goïi laø bieåu phaùp, chæ coù cö só Tröông voâ taän, do xem kinh Thuû- laêng-nghieâm, laø ngöôøi ñaàu tieân ñöôïc choã trong taâm Kim Cöông, chôït nghó ñeán sôû chöùng ñöông thôøi cuûa Trí giaû, thaáy hoäi linh Sôn nghieãm nhieân chöa tan, chaúng phaûi laø bieåu phaùp, coù baûo toâi raèng: khi chaân thaät chöùng nhaäp thì toaøn thaân ôû trong taâm Kim Cöông. Lyù Tröôûng giaû noùi: voâ bieân caûnh giôùi, töï tha khoâng ngaên caùch ôû treân ñaàu sôïi loâng, xöa nay ngöôøi ñôøi, tröôùc sau khoâng lìa ñöông nieäm. Trí giaû thaáy hoäi Linh Sôn nghieãm nhieân chöa tan, chæ chöùng tam-muoäi naày, khoâng ñôïi daãn duï maø töï laëng leõ gaät ñaàu. Caûnh giôùi chuùng sanh khaùc nhau, khoâng baèng nhau, choã thaáy khoâng ñoàng, coù ñöôïc maát laãn nhau, tröø tröôùc coù linh coát chaúng bò phaùp raøng buoäc, khoâng caàu phaùp giaûi thoaùt, ñoái vôùi kinh giaùo vaø nhaân duyeân nhaäp ñaïo cuûa ngöôøi xöa, boû phöông tieän maø töï chöùng nhaäp thì cuõng chaúng caàn phaûi hoøa hôïp löïa choïn saép seáp, töï nhieân thaáy traêng qyeân ngoùn tay. Thuôû xöa, Hoøa thöôïng Döôïc Sôn khi môùi phaùt taâm caàu thieän

tri thöùc ñeán choã Hoøa thöôïng Thaïch Ñaàu ôû Nam Nhaïc, beøn hoûi: Ba thöøa, möôøi hai phaàn giaùo, moã giaùp thoâ thieån cuõng mong xin ñöôïc ñoùn nghe, phöông nam coù chæ thaúng taâm ngöôøi, thaáy taùnh thaønh Phaät, quaû thaät con chöa roõ, xin thaày chæ baøy. Thaïch Ñaàu ñaùp: nhö theá cuõng khoâng ñöôïc, khoâng nhö theá cuõng khoâng ñöôïc, nhö theá chaúng nhö theá toùm laïi cuõng khoâng ñöôïc. Döôïc Sôn nghe nhöng khoâng laõnh hoäi. Thaïch Ñaàu noùi: coù leõ oâng chaúng coù duyeân ôû ñaây, thoâi haõy ñeán Giang Taây gaëp Maõ Ñaïi Sö ñi! Döôïc Sôn vaâng lôøi, ñi thaúng ñeán Giang Taây gaëp Maõ Sö, ñem nhöõng lôøi ñaõ hoûi Thaïch Ñaàu ôû tröôùc maø hoûi laïi Maõ Sö. Maõ Sö ñaùp: Ta coù luùc daïy y nhöôùng maøy trôïn maét, coù khi khoâng daïy y nhöôùng maøy trôïn maét, coù khi daïy y nhöôùng maøy trôïn maét laø ñuùng, coù khi daïy y nhöôùng maøy trôïn maét laø khoâng ñuùng. Döôïc Sôn nghe Maõ Sö noùi lieàn ñöôïc trong taâm Kim cöông, laïi khoâng coù laï luøng huyeàn dieäu, coù khaû naêng thoâng suoát tin töùc, chæ laøm leã maø thoâi.

Maõ Sö bieát Döôïc Sôn ñaõ chöùng ngoä, cuõng khoâng noùi rieâng lyù truyeàn trao, chæ noùi vôùi Döôïc Sôn raèng: oâng thaáy caùi gì maø leã baùi? Döôïc Sôn cuõng khoâng noùi lyù coù theå trình leân gioáng nhö Maõ Sö, chæ ñaùp raèng: con ôû choã Thaïch Ñaàu nhö con muoãi ñaäu treân hoâng con traâu saét. Maõ Minh cuõng khoâng noùi moät lôøi naøo lieàn aán khaû. Moät hoâm, chôït thaáy Döôïc Sôn lieàn hoûi: gaàn ñaây oâng thaáy nhö theá naøo? Sôn ñaùp: da loät heát roài chæ coøn moät caùi chaân thaät. Maõ Sö noùi: choã ñöôïc cuûa oâng coù theå goïi laø hoøa hôïp ôû taâm theå, roäng khaép ôû töù chi, ñaõ nhö theá thì duøng ba caây tre buoäc vaøo da buïng tuøy choã maø ôû treân nuùi ñi. Döôïc Sôn hoûi: Moã giaùp laø ngöôøi nhö theá naøo maø daùm noùi ôû nuùi? Maõ Sö noùi: chöa coù ñi laâu maø khoâng truï, chöa coù ôû laâu maø khoâng ñi, muoán lôïi ích khoâng choã lôïi ích, muoán laøm khoâng coù vieäc laøm, phaûi laøm thuyeàn beø. Sôn ôû ñaây khoâng laâu, beøn töø giaõ Maõ Sö ñi ôû nuùi, ñaây cuõng laø ñöôïc hieäu nghieäm trong taâm Kim Cöông.

Baïn ñaïo cuûa Troïng Khanh laø Dieäu Hyû, moät ngöôøi baïn chöa heà quen bieát, vaøo muøa ñoâng naêm Bính Tyù nieân hieäu Thieäu Höng, tình côø gaëp nhau ôû Uyeån Laêng, vöøa thaáy phong thaùi, chöa noùi maø trong loøng ñaõ khen, thöôøng qua nhaø oâng aáy, lieàn ñöôïc kính meán, do ñoù maø hoûi raèng: töï noùi ôû trong phaùp moân chöõ Trung coù thuù höôùng, töø ñoù moãi laàn noùi chuyeän vôùi nhau khoâng heà coù moät lôøi noùi ñeán vieäc theá gian. Ngöôøi xöa caùch soâng ngang, xa thôøi tieát cuõng coù vieäc aáy. Laøm chính trò khoâng ñoøi hoûi khaét khe, maø gian xaûo moït nöôùc laø ñaûm laïc. Ñaây cuõng chöùng minh hieäu nghieäm trong phaùp moân cuûa chöõ Trung. Ñaëc bieät ñeán vöøa ñuùng thaùng chín, chôït chuyeån giôùi, do choã coát yeáu naøy maø ñeán caàu ñaïo hieäu. Vì nhôù ñeán lôøi cuûa Tröông Voâ Taän, ñaïi khaùi gioáng nhau vôùi choã nhaäp

moân hoä cuûa Nhan vaø Troïng, neân ñöa ra moái quan heä chaèng chòt ôû tröôùc, vaãn laø laäp ñaïo hieäu, goïi laø Cö Só Trung chöùng. Nghóa trung chöùng trong nhaø Phaät goïi laø taâm Kim cöông, taâm chí trung goïi laø trung thaønh, trong khoâng ñònh môùi thaáy vieäc laøm maø töï lôïi lôïi tha, theá gian xuaát theá gian, hoaøn toaøn khoâng ñeå laïi aân haän. Trung chöùng khoâng nghieâng leäch, maø treân döôùi töông öng, nhö cheû caây chieân ñaøn ra töøng maûnh cuõng chaúng phaûi caây khaùc. Khoâng nhö ngöôøi khaùc noùi khi ñöôïc ñaày nöôùc khoâng thaám vaøo, vieäc laøm thì tay chaân ñeàu loä. Nhö theá heä naøy muoán nhaäp vaøo phaùp moân trung töï, phaàn lôùn gioáng nhö ñöa gaäy ñaùnh traêng cuõng khoâng khoù gì, cö só Trung chöùng khích leä. Dieäu Hyû ngaøy khaùc chôït xoàng xoäc töø ngoaøi böôùc vaøo, luùc aáy gaëp nhau, laïi neáu giöõ chaéc chöõ naøy thì khoâng phaûi trung.

# *\* Chæ daïy Töø Ñeà Hình (Ñoân Laäp)*

Keû só ñaïi phu phaàn nhieàu coù choã taâm ñaéc caàu phaùp voâ sôû ñaéc. Sao goïi laø taâm coù sôû ñaéc? Laø thoâng minh lanh lôïi tính toaùn so löôøng suy nghó, sao goïi laø phaùp voâ sôû ñaéc? Sao goïi laø taâm coù sôû ñaéc laø thoâng minh lanh lôïi tính toaùn so löôøng suy nghó, sao goïi laø phaùp voâ sôû ñaéc? Laø khoâng ñöôïc suy löôøng, khoâng ñöôïc tính toaùn. Thoâng minh lanh lôïi khoâng coù choã an oån. Khoâng thaáy oâng giaø Thích-ca trong hoäi Phaùp Hoa, xaù-lôïi phaát heát loøng ba laàn thænh giaùo, chæ ñöôïc khoâng coù choã môû mieäng, sau ñoù gaéng söùc noùi ñöôïc choã coù theå hieåu laø phaùp chaúng theå suy löôøng phaân bieät. Ñaây laø oâng giaø Thích-ca ban ñaàu ngoä ñöôïc vieäc naày, môû baøy phaùp moân phöông tieän ñeå chæ baøy töôùng chaân thaät cho keû ngu ñoän. Thuôû xöa, Thieàn sö Chaân Giaùc ôû Tuyeát Phong tha thieát vì vieäc naøy maø ba laàn ñeán Ñaàu Töû, chín laàn leân Ñoãng Sôn, nhöng nhaân duyeân khoâng kheá hôïp. Sau nghe Ñöùc Sôn Chu Kim Cöông vöông giaùo hoùa, beøn xaây thaát aáy. Moät hoâm, hoûi Ñöùc Sôn: Töø toâng phong ôû treân duøng phaùp gì ñeå daïy ngöôøi? Ñöùc Sôn ñaùp: Toâng ta khoâng coù ngöõ cuù, cuõng khoâng coù moät phaùp naøo cho ngöôøi. Sau ñoù, laïi hoûi vieäc töø trong toâng thöøa ôû treân, ngöôøi hoïc laïi coù phaàn chaêng? Ñöùc Sôn lieàn ñöa gaäy leân ñaäp beå thuøng sôn. Laáy ñoù maø xeùt, suy löôøng tính toaùn, thoâng minh, lanh lôïi ôû trong phaùp moân naøy moät chuùt cuõng duøng khoâng ñöôïc. Ngöôøi xöa coù noùi: Baùt-nhaõ nhö löûa lôùn nhoùm hoïp, gaàn noù thì bò ñoát chaùy, döï tính suy tö lieàn rôi vaøo yù thöùc.

Vónh Gia noùi raèng: Hao phaùp taøi, maát coâng ñöùc, ñeàu do taâm yù thöùc naøy. Neân bieát taâm yù thöùc chaúng nhöõng chöôùng ñaïo maø coøn khieán cho ngöôøi ta thaát ñieân baùt ñaûo, laøm caùc vieäc baát thieän. Ñaõ coù taâm roát raùo thì ñaïo naøy cuõng phaûi coù chí quyeát ñònh, khoâng ñeán choã döøng nghæ, giaûi thoaùt. Theä xong, ñôøi naøy khoâng lui khoâng ñoaï. Phaät phaùp khoângcoù

nhieàu chuûng træ, laâu daøi khoù ñöôïc. Ngöôøi theá gian, vieäc trong traàn lao voâ taän voâ cuøng, vöùt boû xong moät lôùp laïi moät lôùp khaùc ñeán, nhö maét xích, nhö moùc khoaù noái nhau khoâng döùt. Ngöôøi yù chí thaáp heøn thöôøng cam loøng laøm baïn löõ vôùi noù, baát giaùc khoâng bieát bò noù loâi keùo ñi. Töø ñöông nhaân tröôùc ñaõ coù söùc nguyeän môùi lui böôùc suy löôøng. Vónh gia laïi noùi: thaät taùnh cuûa voâ minh laø Phaät taùnh, thaân khoâng huyeãn hoùa thaân töùc phaùp thaân, phaùp thaân bieát roõ khoâng moät vaät, ñeán phaùp thaân töùc laø ñöông nhaân ra khoûi sanh töû, tröôùc ñaõ noùi laø voâ sôû ñaéc phaùp khoâng theå caàu taâm coù sôû ñaéc, chính laø ñaïo lyù naøy. Só Ñaïi Phu moät ñôøi ôû trong tính toaùn suy löôøng laøm coâng vieäc, vöøa nghe thieän tri thöùc noùi khoâng coù phaùp sôû ñaéc trong taâm lieàn nghi ngôø, sôï rôi vaøo choã roãng khoâng. Dieäu hyû moãi laàn nghe ngöôøi noùi nhö vaäy lieàn hoûi ngöôøi khaùc, chæ sôï rôi vaøo choã khoâng naøy thì coù trôû laïi khoâng chaêng? Möôøi caùi coù naêm caëp, phaân tích giaûi thích khoâng noåi. Vì luùc thöôøng chæ laáy suy löôøng tính toaùn laøm hang oå, chôït nghe noùi khoâng ñöôïc suy löôøng lieàn muø tòt, khoâng doø xeùt choã muõi. Sao chaúng bieát chæ khoâng doø xeùt choã muõi naøy thì töï mình khoâng boû thaân maïng cho ñeán thôøi tieát.

Ñaïo baïn cuûa Ñoân Laäp teân laø Tónh Khang Trung gaëp nhau ôû Di Moân, luùc aáy ñang luùc maïnh khoûe trai treû, lieàn bieát coù giai ñoaïn vieäc lôùn nhaân duyeân naøy, coù theå thoaùt khoûi sanh töû, beøn ñeán ngöôøi anh laø Ñoân nhôø giuùp. Luùc baáy giôø, ñeán hoûi ñaïo vôùi tieân sö Vieân Ngoä nhöng dieäu nieân thaân taâm chöa thuaàn nhaát, chuyeân chæ vaøo vieäc hoäi lyù, caùch xa ñeán nay chôït hôn ba möôi naêm roài. Muøa thu naêm Kyû Maõo nieân hieäu Thieäu Höng, toâi vì ñeán Duïc Vöông traûi qua Do Vieät Thöôïng. Baáy giôø, Ñoân Tónh ñeà ra phaùp luaän chung môùi ñöôïc gaëp laïi, caàm tay noùi chuyeän thoûa thích, khi ngoài chæ laáy moät phaàn nhaân duyeân naày laøm chöa xong, chaúng baèng vieäc traàn lao cuûa theá gian, chaúng phaûi traêm kieáp nghìn ñôøi töøng nöông thieän tri thöùc chaân chaùnh troàng ñöôïc haït gioáng Baùt-nhaõ trong taøng thöùc thì khoâng theå naém vöõng laøm chuû theå, tin chaéc maø khoâng thoaùi taâm ban ñaàu nhö vaäy thaät laø hoa sen trong löûa. Nhöng vì raát nhieàu loaïi saùch ôû trong chín kinh möôøi baûy söû, vaøo quaù saâu, thoâng minh cuõng quaù laém, lyù leõ quaù nhieàu, ñònh löïc quaù ít, bò choã öùng duyeân cuûa nhaät duïng loâi keùo, neân ôû döôùi chaân khoâng theå khaïc nhoå xuoáng ñaát laøm dô baån ñaát. Neáu luùc naøo cuõng chaùnh nieäm hieän tieàn, sôï taâm sanh töû khoâng thay ñoåi thì ngaøy thaùng daàn laâu, choã sanh töï quen, choã quen töï sanh. Coøn caùi gì laø choã quen? Laø caùi thoâng minh lanh lôïi tính toaùn. Caùi gì laø choã sanh? laø Boà-ñeà Nieát-baøn chaân nhö Phaät taùnh, döùt suy nghó phaân bieät, suy löôøng so tính khoâng ñöôïc duïng taâm saép xeáp nhö vaäy thì chôït thôøi tieát ñeán. Hoaëc ôû

trong nhaân duyeân nhaäp ñaïo cuûa ngöôøi xöa, hoaëc do khi xem kinh giaùo, hoaëc ôû trong öùng duyeân nhaät duïng, hoaëc thieän hoaëc baát thieän, hoaëc thaân taâm taùn loaïn, hoaëc caûnh giôùi thuaän nghòch hieän tieàn, hoaëc taâm yù thöùc taïm ñöôïc yeân tónh, chôït ñaïp ñoå ngaïch cöûa, chaúng phaûi laø vieäc sai.

# *\* Chæ daïy Traàn Cô Nghi (Minh Troïng).*

Phaät noùi taát caû phaùp ñeå ñoä taát caû taâm, ta khoâng coù taát caû taâm thì duøng taát caû phaùp laøm gì? Phaùp voán khoâng phaùp, taâm cuõng khoâng taâm, taâm vaø phaùp caû hai ñeàu chaúng phaûi töôùng chaân thaät, maø keû só hoïc ñaïo ñôøi nay, phaàn nhieàu sôï rôi vaøo khoâng, khôûi hieåu nhö vaäy laø laàm nhaän phöông tieän, chaáp bònh laøm vui, thaät ñaùng thöông xoùt. Neân Baøng Cö Só coù noùi: oâng chôù sôï e rôi vaøo Khoâng, rôi vaøo choã khoâng cuõng chaúng gheùt. Laïi noùi: chæ nguyeän khoâng caùc choã coù, thieát choã thaät caùc choã khoâng. Neáu thaáy ñöôïc moät caâu naày thì phaù vôõ voâ bieân nghieäp aùc voâ minh laäp töùc bình beå nöôùc chaûy heát. Nhö lai ñaõ noùi moät Ñaïi Taïng Giaùo cuõng chuù giaûi caâu naøy khoâng ra, ñöông nhieân neáu coù quyeát ñònh tín tri thì coù ñöôïc phaùp ñaïi giaûi thoaùt naøy. chæ ôû choã bieát ñöôïc, caïy laät ngaïch cöûa treân ñaàu, thì moät caâu cuûa Baøng Uaån vaø thuyeát Ñaïi Taïng giaùo cuûa Phaät, chaúng rieâng chaúng khaùc, chaúng tröôùc chaúng sau, chaúng xöa chaúng nay, chaúng ít chaúng nhieàu, cuõng chaúng thaáy coù taát caû phaùp, cuõng chaúng thaáy coù taát caû taâm, caùc theá giôùi möôøi phöông roäng lôùn nhö hö khoâng, cuõng chôù khôûi chaáp söï roäng lôùn cuûa hö khoâng. Neáu thaáy nhö vaäy thì lieàn coù ngöôøi noùi khoâng, laïi coù ngöôøi nghe noùi khoâng, laïi coù taát caû phaùp ñeå nghe, laïi coù taát caû taâm ñeå chöùng. Ñaõ coù theå nghe, coù theå chöùng, thì beân trong coù taâm ñeå chöùng, ngoaøi coù phaùp ñeå chöùng, beänh naøy maø khoâng tröø thì trong giaùo goïi laø duøng ngaõ noùi phaùp, cuõng goïi laø phæ baùng Phaät phaùp Taêng. Laïi trong giaùo lyù noùi raèng: neáu chaáp vaøo phaùp töôùng lieàn keït vaøo ngaõ, nhaân chuùng sanh, thoï giaû. Neáu chaáp vaøo töôùng phi phaùp lieàn keït vaøo ngaõ, nhaân, chuùng sanh, thoï giaû. Tröôùc ñaõ noùi: taâm beân trong coù theå chöùng, phaùp beân ngoaøi coù theå chöùng chính laø lyù naøy. Ñeä töû Phaät baøy ra söï thaät thaø moäc maïc, bieát thaân laø giaû, bieát phaùp laø huyeãn, ôû trong giaû huyeãn coù theå thaáy lôøi cuûa Trieäu Chaâu, con choù khoâng coù Phaät taùnh, boãng nhieân röûa maët, sôø vaøo loã muõi, coù thö ñeán trình kieán giaûi thì thöû noùi thieàn, nhö coïp sanh ba ngaøy ñaõ aên ñöôïc thòt traâu, trong ñoù thoâng suoát choã tin töùc, duø gioáng nhö caùt ñöa gaäy ñaäp xuoáng ñaát, coù choã chöôùng ngaïi thì luùn xuoáng ñaát maáy phaân, khoâng heà dính maéc thì hoaøn toaøn khoâng keùo muõi, nhöng ñaïi khaùi cô baûn ñaõ ñuùng, maø ñaïi phaùp chöa hieåu roõ, cuõng nhö bònh thöôøng cuûa ngöôøi sô taâm nhaäp ñaïo. Neáu bieát ñöôïc laø vieäc bình thöôøng thì ñoåi höôùng moät beân, laïi ñem dieäu moân quan troïng cuûa Chö

Phaät, Chö Toå nhaát thôøi laáp kín, höôùng veà beân caïnh oai aâm, xeùt ñeán choã sinh nhai, môùi ñöôïc töï taïi ñoái vôùi phaùp.

OÂng giaø Thích-ca noùi raèng: neáu chæ khen Phaät thöøa thì chuùng sanh chìm trong khoå, tin bieát vieäc nhö theá, vì sôû chöùng cuûa ta môû roäng ñaày ñuû. Sau ñoù khoâng bò phaùp raøng buoäc, khoâng caàu phaùp giaûi thoaùt, nhö vaäy cuõng ñöôïc, khoâng nhö vaäy cuõng ñöôïc, nhö vaäy khoâng nhö vaäy noùi chung ñeàu ñöôïc, heã coù ngoân cuù, heã coù choã thoï duïng nhö ngöôøi traùng só dang roäng caùnh tay khoâng nhôø söùc maïnh ngöôøi khaùc, teân ñaõ rôøi khoûi daây cung, khoâng coù theå quay trôû laïi, chaúng phaûi göôïng laøm neân phaùp nhö theá, roõ ñöôïc nhö vaäy môùi coù theå noùi ñeán vieäc khoâng thieän khoâng aùc, khoâng Phaät khoâng chuùng sanh v.v… maø nay ñaïi phaùp chöa roõ neáu laïi noùi ra lôøi leõ naøo thì e raèng seõ ñi vaøo choã maø Vónh Gia goïi laø hoaùt ñaït khoâng, baùc nhaân quaû, thôø ô buoâng thaû vôøi laáy öông hoïa, chaúng theå khoâng bieát, chæ ñöôïc goác chôù lo ngoïn, laâu ngaøy nhuaàn thaám ñöôïc thaønh thuïc, khoâng lo khoâng thaønh moät khoái, coá gaéng, coá gaéng.

* ***Chæ daïy Ñaïo Nhaân Khoâng Töôùng (Hoaøng Thoâng Phaùp Thaïch).*** Phaät laø taám göông cuûa phaøm phu, phaøm phu laïi laø taám göông cuûa Phaät, khi phaøm phu meâ thì toaøn boä hình aûnh sanh töû caáu nhieãm hieän trong göông cuûa phaøm phu, nhöng Phaät voán baát sanh baát dieät, cuõng khoâng meâ ngoä, cuõng khoâng coù göông, cuõng khoâng coù boùng ñeå thaáy. Do phaøm phu coù ngaàn aáy neân tuøy theo phaøm phu maø phaùt minh ra thoâi, nay muoán tröø beänh cuûa phaøm phu, khoâng khaùc vôùi Phaät Toå, xin ñaäp beå

göông, vì oâng maø neâu ra lôøi chuù.

# *Chæ daïy Phöông Cô Nghi (Di Ngoâ).*

Toå sö noùi raèng: taâm ñòa tuøy thôøi noùi, Boà-ñeà cuõng chæ yeân, söï lyù ñeàu voâ ngaïi, ngay nôi sanh laø voâ sanh, muoán bieát ñaïo lyù naøy, chæ ñem choã ñöôïc ngoài thieàn baáy laâu nay vaø choã ñöôïc xem kinh giaùo, nhôù ñöôïc trong ngöõ luïc, caâu noùi cöûa mieäng cuûa toâng sö laõnh xem ñöôïc, nhaát thôøi queùt saïch caûnh giôùi phöông khaùc, laïi thoâng thaû xem cho kyõ. Vì sao Ñöùc Sôn thaáy vò Taêng vaøo cöûa lieàn ñaùnh? Taïi sao Laâm Teá thaáy vò Taêng vaøo cöûa lieàn heùt. Neáu bieát choã duïng cuûa hai ñaïi laõo thì ôû choã duøng haèng ngaøy xuùc caûnh gaëp duyeân, khoâng sanh khôûi löu boá theá ñeá cuõng khoâng khôûi lyù luaän Phaät phaùp. Ñaõ khoâng keït vaøo hai beân, phaûi bieát töï coù moät con ñöôøng soáng. Khoâng thaáy hay sao Laâm Teá suoát ngaøy ñöùng haàu Ñöùc Sôn, Ñöùc Sôn giaây laâu chôït quay laïi noùi: Laõo Haùn naøy laâu nay ñaõ nguû roài. Laâm Teá noùi: laõo Haùn naày nguû noùi laøm gì? Ñöùc Sôn ñöa raäy leân ñònh ñaùnh. Laâm Teá lieàn haát ngaõ xuoáng giöôøng thieàn, thaáy vaäy, oâng ta hieåu vieäc. Bình thöôøng tình côø gaëp nhau treân ñöôøng, töï nhieân moãi ngöôøi coù

moät con ñöôøng xuaát thaân. Ñôøi sau, Thieàn sö Vaân Phong Duyeät nieäm raèng: hai ngöôøi naøy laøm nhaø, moät eùp buoäc, moät gaéng göôïng, löôïc bieåu hieän khuoân pheùp, phaàn lôùn gioáng nhö naém tay leân nuùi cao, tuy vaäy vaãn chöa traùnh khoûi caùi xaáu cuûa keû baøng quan. Laïi noùi: ai laø keû baøng quan? Giaây laâu heùt moät heùt. Theo choã thaáy cuûa Dieäu Hyû Vaân Phong cuõng chöa traùnh khoûi hoøa buøn hôïp vôùi nöôùc, ñöôïc cuøng vôùi hai laõo haøy, vöøa gioáng nhö laõnh hoäi qua, vöøa nhö haàm choân. Laïi noùi: qua ôû choã naøo? Cö só Di Ngoâ xöa ñaõ troàng goác ñöùc, tin ñöôïc phaàn vieäc lôùn nhaân duyeân naøy, duø ôû trong traàn lao cuõng coù theå töï xem xeùt, duø chöùa ñöôïc moät ñao döùt laøm hai, laäp töùc ngoài ñoaïn ñaàu cuûa baùo vaø hoùa thaân Phaät, nhöng laïi coù choã tin nhaäp, nhö coïp sanh ba ngaøy ñaõ aên thòt ñöôïc con traâu. Muoán ñi ngaøn daëm thì baét ñaàu baèng moät böôùc ñaàu tieân, moät böôùc ñaàu tieân ñaõ tieán leân toát, chæ caàn Taêng cöôøng theâm leân thì chaéc chaén bieát ñöôïc choã baïi khuyeát cuûa Chö Phaät ba ñôøi vaø choã baïi khuyeát cuûa Toå Sö saùu ñôøi, choã baïi khuyeát cuûa Dieäu Hyû, sau ñoù ôû kho taøng cuûa mình, chuyeân chôû gia taøi cuûa mình ra, cöùu giuùp taát caû, haù chaúng phaûi laø duïng taâm cuûa Boà-taùt taïi gia hay sao? Xin coá gaéng, coá gaéng!

# *Chæ daïy Ñaïo nhaân Dieäu Vieân:*

Muoán sieâu thoaùt sanh töû, vöôït qua bieån khoå, neân phaûi döïng thaúng côø tinh taán, ngay ñoù tin laø ñöôïc ñeán, chæ lo tin ñöôïc saâu, thì ñoù laø tin töùc thoaùt khoûi sanh töû, vöôït qua bieån khoå, neân oâng giaø Thích-ca noùi: Ñöùc tin laø meï sanh ra caùc coâng ñöùc, nuoâi döôõng taát caû phaùp laønh. Laïi noùi: tin coù coâng naêng xa lìa khoå sanh töû, tin seõ ñöôïc taâm ñòa Nhö lai. Muoán bieát taâm ñòa cuûa Nhö lai theá naøo, thì cuõng chæ do chöõ Tin naøy maø ñöôïc bieát. Ñaõ tin roài thì khoâng caàn khôûi taâm ñoäng nieäm, caàu ra khoûi sanh töû, chæ trong möôøi hai thôøi nieäm nieäm khoâng lìa, quyeát ñònh phaûi baét tay laøm môùi laø keû só maïnh meõ, neáu nöûa tin nöûa ngôø thì khoâng noái nhau, vieäc naøy baát luaän laø nay hay nöõ, giaøu hay ngheøo, lôùn hay nhoû ñeàu bình ñaûng nhö nhau. Vì sao? Ñöùc Theá toân trong hoäi Phaùp Hoa, chæ ñoä ñöôïc moät Long nöõ thaønh Phaät, trong hoäi Nieát-baøn chæ ñoä ñöôïc moät ngöôøi haøng thòt laø Quaûng Ngaïch thaønh Phaät. Neân bieát hai ngöôøi naøy thaønh Phaät cuõng khoâng coù coâng duïng rieâng, cuõng chæ laø laäp töùc tin maø ñöôïc, caøng khoâng coù nieäm thöù hai, laïi ngoài ñoaïn ñaàu baùo, thaân hoùa thaân Phaät, vöôït thaúng qua bôø sanh töû, cuõng ñaëc bieät chaúng coù ñaïo lyù. Ñaïo nhaân Dieäu Vieân tuy laø nöõ löu laäp chí khi chöa thaønh Phaät, laïi bieát ñöôïc nhaân duyeân kyø laï naøy, quyeát ñònh phaûi ra khoûi nhaân sanh töû, ñem giaáy naøy xin chæ baøy, nhaët buùt lau moà hoâi vieát ra chæ baøy, nhöng vaãn cho khaùn thoaïi ñaàu. Taêng hoûi Maõ Toå: theá naøo laø Phaät? Toå ñaùp: Töùc taâm laø Phaät. Ñaïo nhaân Dieäu

Vieân, haèng ngaøy chæ khaùn nhö vaäy, coá gaéng! Coá gaéng!

# *Chæ daïy cö só Thaùi Hö (Ñaëng Tröïc Ñieän, Baù Thoï).*

Keû só lôïi caên thöôïng trí soáng trong caûnh giaøu sang maø khoâng bò thuù giaøu sang laøm cho khoán ñoán, coù theå ôû trong giaøu sang laøm lôïi ích lôùn cho loaøi höõu tình, neáu chaúng phaûi do nguyeän löïc ñôøi tröôùc thì khoâng theå tin ñeán nhö vaäy, ñaõ tin roài thì neân ôû trong nieàm tin baát dieät aáy nöông vaøo naêng löïc nguyeän cuûa mình maø tuøy duyeân öùng duïng thì töï nhieân treân ñaàu ñeàu roõ raøng, vaät vaät ñeàu hieån hieän. Thuôû xöa, Boà-taùt Phoå Hieàn trong hoäi Hoa Nghieâm, nhaäp vaøo Tyø-loâ-giaù-na Nhö lai taïng thaân tam muoäi cuûa taát caû Chö Phaät, roäng nhaäp vaøo taát caû Chö Phaät, roäng nhaäp vaøo taát caû taùnh bình ñaúng cuûa Phaät, coù theå ôû trong phaùp giôùi thò hieän caùc hình aûnh roäng lôùn voâ ngaïi, ñoàng vôùi bieån phaùp giôùi hö khoâng, khoâng coù choã naøo khoâng tuøy nhaäp, sanh ra taát caû caùc phaùp tam-muoäi, coù khaû naêng bao goàm roäng khaép phaùp giôùi möôøi phöông, bieån trí quang minh cuûa Chö Phaät ba ñôøi, ñeàu töø ñaây sanh ra. Choã naøo coù caùc bieån an laäp möôøi phöông ñeàu coù theå thò hieän, goàm chöùa taát caû Phaät löïc giaûi thoaùt, trí caùc Boà-taùt, coù theå khieán taát caû coõi nöôùc nhieàu nhö buïi, roäng coù theå dung chöùa phaùp giôùi voâ bieân, thaønh töïu taát caû bieån coâng ñöùc cuûa Phaät, hieån baøy caùc bieån nguyeän lôùn cuûa Nhö Lai, choã coù phaùp luaân cuûa taát caû Chö Phaät ñeàu löu thoâng hoä trì khieán cho khoâng döùt maát. Nhö trong theá giôùi naøy, Boà-taùt Phoå Hieàn ôû tröôùc Ñöùc Theá toân nhaäp vaøo tam-muoäi naøy, nhö theá cuøng taän phaùp giôùi, hö khoâng giôùi, möôøi phöông ba ñôøi vi teá voâ ngaïi, aùnh saùng roäng lôùn, maét Phaät ñaõ thaáy, söùc Phaät coù theå ñeán, thaân Phaät ñaõ hieän. Taát caû coõi nöôùc vaø taát caû buïi nhoû cuûa coõi nöôùc naøy, trong moãi haït buïi coù soá coõi Phaät nhö vi traàn trong bieån theá giôùi, trong moãi coõi coù soá Chö Phaät nhö buïi nhoû trong bieån theá giôùi, tröôùc moãi vò Phaät laïi coù soá Boà-taùt Phoå Hieàn nhö buïi nhoû trong bieån theá giôùi, cuõng ñeàu nhaäp vaøo Tyø-loâ-giaù-na Nhö lai taïng thaân tam-muoäi cuûa taát caû Chö Phaät. Khi xuaát ñònh, chuùng ôû trong hoäi nghe phaùp ñeàu ñöôïc tam-muoäi naøy, ñeàu ñöôïc naêng löïc tam- muoäi naøy, khoâng ai khoâng ñöôïc lôïi ích cho mình. Cö Só Thaùi Hö, Ñaëng Baù Thoï laø ngöôøi giaøu sang laïi khoâng gioáng vôùi döông nhaân, haèng ngaøy haàu haï Ñöùc Chí Toân, choã thaáy nghe ñeàu laø vieäc khoâng theå nghó baøn, coù khaùc gì vôùi Boà-taùt Phoå Hieàn ôû tröôùc Ñöùc Nhö lai nhaäp vaøo tam-muoäi Tyø-loâ-giaù-na taïng thaân? Nhöng e raèng baäc trung queân yù naøy, trong möôøi hai thôøi khoâng theå chieáu quaûn troâi chaûy vi teá, nhôø aân ñem ñeán cho ngöôøi thì khoâng töông ñöông. Chö Phaät ra ñôøi, chö Toå töø Taây ñeán, cuõng khoâng coù moät phaùp naøo ñeå truyeàn trao. Vì sao? Vì coù truyeàn coù trao laø phaùp voâ minh, laø phaùp höõu vi, chaúng phaûi phaùp trí tueä, chaúng phaûi phaùp voâ

vi. Hoøa thöôïng Nham Ñaàu coù noùi: neáu duøng phaùp thaät ñeå boù buoäc ngöôøi thì ñaát cuõng khoù tieâu. Xöa, ôû Nam AÁn Ñoä, ngöôøi ôû nöôùc kia phaàn nhieàu tin vaøo phöôùc nghieäp, Toå thöù möôøi boán teân laø Long Thaéng, ñaëc bieät ñeán ñoù ñeå giaùo hoùa hoï. Hoï noùi raèng: ngöôøi naøo coù phöôùc nghieäp laø baäc nhaát ôû theá gian, oâng noùi Phaät taùnh ai thaáy ñöôïc? Long Thaéng noùi: oâng muoán thaáy Phaät taùnh thì tröôùc heát phaûi boû ngaõ maïn. Kia noùi: Phaät taùnh lôùn hay nhoû? Long Thaéng ñaùp: chaúng lôùn chaúng nhoû, chaúng roäng chaúng heïp, khoâng phöôùc khoâng baùo, khoâng sanh khoâng töû. Ñaây laø chæ thaúng vaøo taâm yeáu. Taát caû hoï nghe xong ñeàu ngoä chaùnh lyù. Nhöng ngoä ôû ngay ngöôøi aáy chôù khoâng töø ngöôøi khaùc maø ñöôïc. Phaàn tröôùc ñaõ noùi raèng: Chö Phaät ra ñôøi, Toå sö truyeàn trao cho nhau ñeàu laø phaùp chaúng thaät, laø ñaïo lyù. Phaät phaùp khoâng coù nhieàu nhieàu con, laâu daøi khoù coù ñöôïc ngöôøi. Baù Thoï ñang luùc coøn trai treû khoûe maïnh, ôû choã öùng duyeân haèng ngaøy coù theå töï caûnh giaùc. Hoài taâm nghieäp aùc ôû theá gian, phaûi hoïc quaû Phaät voâ thöôïng Boà-ñeà, chaúng phaûi traêm kieáp ngaøn ñôøi kính thôø voâ bieân Chö Phaät, caùc thieän tri thöùc, huaân taäp haït gioáng trí Baùt-nhaõ thì khoâng theå tinh taán, thanh tònh, töï taïi, ngay thaúng nhö theá. Caàn cuø chaêm chæ, ñem vieäc lôùn nhaân duyeân naøy ôû trong nieäm, ñaõ coù taâm naøy thì chaúng maøng ñöôïc ôû luùc naøo. Neáu cuoái cuøng vaën muõi khoâng ñoäng thì chæ xem thoaïi ñaàu nhaäp ñaïo cuûa ngöôøi xöa. Taêng hoûi Trieäu chaâu raèng: Theá naøo laø yù Toå Sö töø Taây ñeán? Chaâu ñaùp: Caây Baùch ôû tröôùc saân. Taêng noùi: Hoøa thöôïng chôù duøng caûnh daïy ngöôøi. Chaâu noùi: ta khoâng duøng caûnh daïy ngöôøi. Vò Taêng noùi: ñaõ khoâng ñem caûnh daïy ngöôøi, laïi theá naøo laù yù Toå Sö töø Taây ñeán? Chaâu chæ noùi raèng: caây baùch tröôùc saân. Vò Taêng ngay sau lôøi noùi lieàn ñaïi ngoä. Baù Thoï chæ ôû choã ñi ñöùng naèm ngoài haèng ngaøy ñeàu thôø phuïng ôû choã Ñöùc Chí Toân, nieäm nieäm khoâng xen hôû, luùc naøo cuõng tænh thöùc, luùc naøo cuøng giaùc ngoä, chôït nhìn leân caây baùch, taâm yù thöùc baët döùt lieàn laø choã töø ñaàu. ÔÛ treân ñaõ noùi Boà-taùt Phoå Hieàn ôû tröôùc Ñöùc Theá Toân nhaäp vaøo tam- muoäi Tyø-loâ-giaù-na Nhö lai Taïng Thaân, khi xuaát ñònh, caùc chuùng Boà-taùt ôû trong hoäi ñeàu ñöôïc lôïi ích, Nguyeän Baù Thoï ôû tröôùc Ñöùc Chí Toân cuõng thöôøng nhaäp vaøo tam-muoäi aáy chôït xuaát ñònh, lôïi ích cuûa oâng khoâng hai khoâng khaùc vôùi Boà-taùt Phoå Hieàn, coá gaéng khoâng ñöôïc lô laø.

# *\* Chæ daïy Cö Só Dieäu Minh (Lyù Tri Tæng Baù Hoøa).*

Ñaïo do taâm ngoä chôù khoâng ôû lôøi truyeàn. Maáy naêm gaàn ñaây ngöôøi hoïc ñaïo naøy, phaàn nhieàu boû goác chaïy theo ngoïn, boû chaùnh theo taø, khoâng chòu suy cuøng coäi reã, moät möïc chaáp vaøo lôøi noùi cuûa toân sö, duø noùi ñöôïc nöôùc ñaày khoâng thaám ræ, nhöng ôû trong goác phaän söï roõ raøng maát lieân quan. Ngöôøi xöa baát ñaéc dó, thaáy ngöôøi hoïc meâ laàm nhaän boùng,

neân môû baøy phöông tieän daãn daét hoï, giuùp cho hoï bieát aùnh saùng baûn ñòa, thaáy maët muõi xöa nay maø thoâi. Ban ñaàu cho nhaân, phaùp khoâng thaät, nhö Maõ Toå ôû Giang Taây luùc ñaàu thích ngoài thieàn. Sau ñoù bò Hoøa thöôïng Nam Nhaïc Hoaøi Nhöôïng ñem vieân gaïch maøi ngay choã ngoài thieàn cuõa Maõ Toå. Maõ Toå xuaát ñònh hoûi: Hoøa thöôïng maøi gaïch ñeå laøm gì? Hoaøi Nhöôïng noùi: muoán thaønh taám göông soi. Maõ Toå cöôøi noùi: maøi gaïch maø ñöôïc thaønh göông sao? Hoøa thöôïng Nam Nhaïc Hoaøi Nhöôïng hoûi laïi: maøi gaïch ñaõ khoâng thaønh göông thì ngoài thieàn haù ñöôïc thaønh Phaät ö? Vì Hoøa thöôïng Hoaøi Nhöôïng coù taâm hoûi Maõ Toå raèng: oâng ngoài thieàn ñeå laøm gì? Maõ Toå ñaùp: caàu thaønh Phaät. Trong giaùo lyù caùi goïi laø tröôùc duøng ñònh ñoäng, sau duøng trí baït. Maõ Toå nghe noùi ngoài thieàn ñaâu ñöôïc thaønh Phaät, beøn bò vöôùng maéc, lieàn ñöùng daäy kính leã thöa raèng: Nhö theá naøo laø ñuùng? Hoøa thöôïng Nam Nhaïc Hoaøi Nhöôïng bieát thôøi tieát nhaân duyeân ñaõ ñeán, beøn baûo Maõ Toå raèng: ví nhö con boø keùo xe, neáu xe khoâng ñi thì ñaùnh boø hay ñaùnh xe? Laïi hoûi: oâng hoïc ngoài thieàn hay hoïc ngoài laøm Phaät? neáu hoïc ngoài thieàn thì thieàn chaúng coù ngoài naèm, neáu hoïc ngoài laøm Phaät thì Phaät khoâng coù töôùng ñònh, ôû trong phaøp voâ truï khoâng neân laáy boû neáu oâng ngoài laøm Phaät töùc laø gieát Phaät, neáu chaáp töôùng ngoài thì khoâng ñaït ñöôïc lyù aáy. Maõ Toå ngay sau lôøi noùi boãng nhieân laõnh hoäi, beøn hoûi: duïng taâm nhö theá naøo môùi hôïp vôùi tam-muoäi Voâ töôùng? Hoøa thöôïng Hoaøi Nhöôïng ñaùp: oâng hoïc phaùp moân taâm ñòa nhö gieo haït gioáng, ta noùi phaùp yeáu nhö thieân traïch kia, oâng hôïp duyeân neân seõ thaáy ñöôïc ñaïo aáy. Laïi hoûi: ñaïo chaúng phaûi saéc töôùng, laøm sao thaáy ñöôïc? Hoøa thöôïng Hoaøi Nhöôïng ñaùp: maét phaùp taâm ñòa thaáy ñöôïc ñaïo aáy, tam-muoäi Voâ töôùng cuõng gioáng nhö vaäy. Hoûi: coù thaønh hoaïi hay khoâng? Ñaùp: neáu duøng thaønh hoaïi tuï taùn ñeå thaáy thì sai. Tröôùc ñaõ noùi raèng: phöông tieän daãn daét, ñaây laø theo kieåu thöù nhaát trong toâng thöøa ôû treân. Cö só Dieäu Minh haõy theo ñaây maø tham cöùu.

Thuôû xöa, Hoøa thöôïng Ñaïi Chaâu ban ñaàu tham hoïc vôùi Maõ Toå,

Toå hoûi: oâng töø ñaâu ñeán? Ñaùp: Töø chuøa Ñaïi Vaân, ôû Vieät Chaâu ñeán. Toå noùi: ñeán ñaây muoán caàu vieäc gì? Ñaïi Chaâu ñaùp: Con ñeán caàu Phaät phaùp. Toå noùi: cuûa baùu chöùa trong nhaø mình maø khoâng troâng coi, ñem vöùt boû, ñeán ñaây laøm gì, toâi ôû ñaây khoâng coù moät thöù gì caû, tìm Phaät phaùp laøm gì? Chaâu beøn leã hoûi: caùi gì laø bieån tueä, kho baùu trong nhaø? Toå noùi: ngay hoâm nay hoûi ta chính laø kho baùu cuûa oâng, taát caû ñaày ñuû khoâng thieáu soùt gì, söû duïng töï taïi caàn gì tìm caàu beân ngoaøi. Nay Chaâu noùi raèng bieát baûn taâm mình khoâng do tri giaùc. Sau naøy, ôû Ñaïi Chaâu heã coù ngöôøi ñeán hoûi ñaïo, thì theo lôøi hoûi maø ñaùp, khai môû kho baùu cuûa mình, chuyeân chôû gia

taøi cuûa mình nhö chaâu baùu treân maâm, khoâng chöôùng khoâng ngaïi. Coù vò Taêng hoûi: Baùt-nhaõ coù lôùn chaêng? Chaâu ñaùp: Baùt-nhaõ laø lôùn. Hoûi: lôùn bao nhieâu? Ñaùp: Khoâng bôø meù. Hoûi: Baùt-nhaõ coù nhoû chaêng? Ñaùp: Baùt- nhaõ nhoû. Hoûi: nhoû côõ naøo? Ñaùp: nhìn khoâng thaáy. Hoûi: choã naøo ñuùng, choã naøo khoâng ñuùng? Ñaùp: oâng haõy khaùn, vò Taêng lieàn ngoä ñöôïc kho baùu cuûa mình. Laïi coù chuùt phaùp truyeàn trao cho ngöôøi khoâng? Dieäu Hyû thöôøng noùi ñaïo lyù naøy cho ngöôøi hoïc. Neáu laø keû só chaân thaät thaáy ñaïo, nhö chuoâng treo giöõa hö khoâng, nhö tieáng vang trong hang, goõ maïnh thì tieáng lôùn, goõ nheï thì keâu nhoû. Phaät phaùp thôøi caän ñaïi thaät ñaùng buoàn, laøm thaày ngöôøi ta maø tröôùc ñem söï kyø laï huyeàn dieäu chöùa ñöïng trong loøng, xen nhau theo neáp cuõ, tai mieäng truyeàn trao cho laø toâng chæ. Baïn laø haïi taâm ngöôøi nhö theá khoâng theå trò khoûi. Ngöôøi xöa goïi hoï laø keû phæ baùng Baùt-nhaõ. Ngaøn Phaät ra ñôøi khoâng cho saùm hoái. Ñaây laø phöông tieän kheùo leùo daãn daét ngöôøi hoïc cuûa Thieàn toâng. Kieåu thöù hai, laø cö só Dieäu Minh quyeát ñònh roát raùo, neân nhö kieåu naøy maø tham cöùu.

Ñaõ giaûi thích xong taâm naøy thì phaûi tìm hieåu taùc phaåm naøy, tröôùc phaûi laäp chí quyeát ñònh, xuùc caûnh gaëp duyeân, hoaëc thuaän hoaëc nghòch, phaûi giöõ ñöôïc ñònh, laøm chuû ñöôïc, khoâng theo caùc loaïi taø thuyeát, khi öùng duyeân haèng ngaøy thöôøng ñem hai chöõ sanh töû, voâ thöôøng mau choùng daùn treân choùt muõi. Laïi nhö ngöôøi maéc nôï tieàn öùc baïc trieäu khoâng traû noåi, bò chuû nôï nieâm phong cöûa, buoàn raàu sôï haõi, lo laéng voâ cuøng, tìm caàu khoâng theå ñöôïc. Neáu thöôøng giöõ taâm naày thì coù phaàn thuù höôùng, neáu nöûa tieán nöûa luøi, nöûa tin nöûa nghi, chaúng phaûi nhö ba nhaø trong thoân khoâng coù trí ngu. Vì sao? vì hoï traêm ñieàu khoâng bieát, traêm ñieàu khoâng hieåu, laïi khoâng coù nhieàu aùc tri, aùc giaùc laøm chöôùng ngaïi, moät beà giöõ caùi ngu maø thoâi. Ngöôøi xöa coù noùi: nghieân cöùu lyù toät cuøng, laáy ngoä laøm pheùp taéc, maáy naêm trôû laïi ñaây coù nhieàu vò toâng, sö khoâng tin ngoä, noùi ngoä laø löøa doái ngöôøi, noùi ngoä laø kieán laäp, noùi ngoä laø chaáp ñònh, noùi ngoä laø rôi vaøo ñaàu thöù hai, laïi mang da sö töû, giaû tieáng Daõ can, nhieàu khoâng theå ñeám xieát, khoâng coù ngöôøi traïch phaùp coù maét choïn phaùp, thöôøng gaëp boïn huyeãn hoaëc naøy, chaúng theå khoâng bieát maø suy nghó maø xem xeùt. Caùc Toâng Sö naày chæ daét daãn quaàn meâ, khieán cho thaáy traêng queân ngoùn tay laø kieåu thöù ba. Cö só Dieäu Minh muoán thoaùt khoûi hang sanh töû, thöïc haønh thuyeát naày goïi laø chaùnh thuyeát, thöïc haønh thuyeát khaùc goïi laø taø thuyeát, haõy suy nghó.

Sôï haõi sanh töû, goác nghi nhoå khoâng heát, traêm kieáp ngaøn ñôøi troâi giaït theo nghieäp chòu baùo, troài leân huïp xuoáng, khoâng luùc naøo ngôi nghæ. Neáu maïnh meõ tinh taán, hoaøn toaøn nhoå heát, thì seõ khoâng lìa taâm chuùng

sanh maø thaáy taâm Phaät. Neáu kieáp tröôùc coù naêng löïc theä nguyeän, gaëp thieän tri thöùc chaân chaùnh duøng phöông tieän kheùo leùo daïy doã thì coù khoù gì. Khoâng thaáy ngöôøi xöa noùi: soâng hoà khoâng taâm ngaên ngaïi ngöôøi, Phaät Toå khoâng yù löøa doái ngöôøi, chæ vì ngöôøi qua khoâng ñöôïc, khoâng ñöôïc noùi soâng hoà khoâng ngaên ngaïi ngöôøi. Phaät Toå noùi giaùo tuy khoâng löøa doái ngöôøi, chæ vì ngöôøi hoïc ñaïo naøy nhaän laàm phöông tieän, trong moät lôøi moät caâu tìm huyeàn tìm dieäu, caàu ñöôïc caàu maát, do ñoù maø thaáu ñaùo khoâng noåi, chaúng ñöôïc noùi Phaät Toå khoâng löøa doái ngöôøi. Nhö ngöôøi bò beänh muø, khoâng thaáy aùnh saùng maët trôøi maët traêng, ñoù laø loãi cuûa ngöôøi muø chôù chaúng phaûi loãi maët trôøi, maët traêng. Ñaây laø ngöôøi hoïc ñaïo naøy lìa töôùng vaên töï, lìa töôùng phaân bieät, lìa töôùng ngoân ngöõ. Kieåu thöù tö Cö Só Dieäu Minh haõy suy nghó.

Taâm nghi ngôø soáng khoâng bieát choã ñeán, cheát khoâng bieát choã ñi, taâm chöa queân thì laø sanh töû xen nhau, höôùng ñeán choã giao nhau maø khaùn thoaïi ñaàu. Taêng hoûi Hoøa thöôïng Trieäu Chaâu raèng: con choù coù Phaät taùnh khoâng? Hoøa thöôïng ñaùp khoâng. Chæ ñem taâm nghi soáng khoâng bieát choã ñeán, cheát khoâng bieát choã ñi naøy dôøi ñeán chöõ khoâng thì taâm xen nhau khoâng vaän haønh, taâm xen nhau ñaõ khoâng vaän haønh thì taâm nghi soáng cheát ñeán ñi seõ döùt. Nhöng höôùng ñeán choã muoán döùt chöa döùt xen nhau, thôøi tieát nhaân duyeân ñeán, chôït voït ra moät caùi lieàn roõ, trong giaùo choã goïi laø döùt taâm sanh töû, döøng taâm baát thieän, boû taâm roái raém, röûa saïch taâm caáu ueá. Nhöng taâm ñaâu coù caáu baån, taâm ñaâu coù ueá tröôïc, ñoù laø phaân bieät thieän aùc taïp ñoäc, cuõng goïi laø baát thieän, cuõng goïi laø caùu baån, cuõng goïi laø roái raém. Neáu chaân thaät buoâng boû chæ moät caùi daày ñaëc naøy, töùc laø röøng höông chieân ñaøn, chæ coù caùu baån naøy töùc laø thanh tònh giaûi thoaùt, dieäu theå voâ taùc, theå naøy xöa nay khoâng oâ nhieãm, khoâng kieát söû, phaân bieät khoâng sanh, roån rang saùng suoát töï soi chieáu, chính laø ñaïo lyù naøy. Ñaây laø Toâng Sö khieán cho ngöôøi hoïc boû taø veà chaùnh. Kieåu thöù naêm Cö Só Dieäu Minh chæ döïa vaøo ñaây tham cöùu laâu ngaøy töï seõ phaù vôõ.

Ñaïo chaúng theå khoâng toàn taïi, xuaát xöù ñeàu chaân thaät, chaúng lìa chaân maø laäp xöù, laäp xöù töùc laø chaân. Trong giaùo lyù, caùi goïi laø ngheà nghieäp nuoâi soáng ñeàu thuaän theo chaùnh lyù, khoâng traùi vôùi thaät töôùng. Cho neân, Baøng Cö Só coù noùi: vieäc haèng ngaøy chaúng khaùc, chæ do meänh töï tónh côø haøi hoøa, moïi vieäc khoâng laáy boû, nôi nôi chôù traùi ngöôïc, ñoû, tím caùi naøo laø hieäu, goø nuùi baët daáu, buïi thaàn thoâng ñeàu laø dieäu duïng, gaùnh nöôùc cheû cuûi. Nhöng laøm sao nhaän ñöôïc, khoâng caàu dieäu ngoä laïi rôi vaøo choã voâ söï. Khoâng nghe Nguïy Phuû Laõo Hoa Nghieâm noùi: Phaät phaùp ôû choã vieäc laøm haèng ngaøy cuûa oâng, choã ñi ñöùng naèm ngoài, aên côm,

aên chaùo, choã noùi naêng qua laïi, khôûi taâm ñoäng nieäm, ñieàu gì maø khoâng phaûi. Laïi nöõa, Hoøa thöôïng Chaân Tònh coù noùi: taâm khoâng nghó ñònh, moãi ñeàu minh dieäu, moãi ñeàu thieân chaân, ñeàu nhö hoa sen khoâng dính nöôùc, vì meâ töï taâm neân laøm chuùng sanh, chuùng sanh voán laø Phaät, Phaät voán laø chuùng sanh, chæ do meâ ngoä neân coù kia ñaây. Laïi nöõa, oâng giaø Thích-ca coù noùi: phaùp aáy truï ngoâi phaùp, töôùng theá gian thöôøng coøn. Laïi noùi: phaùp aáy chaúng theå thaáu hieåu, suy löôøng phaân bieät. Ñaây cuõng laø teân khaùc cuûa taâm khoâng ñöôïc nghó. Neáu ôû choã öùng duyeân khoâng an baøi khoâng taïo taùc, khoâng nghó taâm so löôøng phaân bieät so saùnh thì töï nhieân roäng lôùn, voâ duïc, voâ y, khoâng truï höõu vi, khoâng rôi vaøo voâ vi, khoâng khôûi töôûng theá gian vaø xuaát theá gian. Ñaây laø boån oai nghi haèng ngaøy, khoâng meâ môø maët muõi xöa nay, ñaây laø kieåu thöù saùu.

Voán vì vieäc lôùn sanh töû, voâ thöôøng mau choùng, vieäc mình chöa roõ neân tham kieán leã baùi toân sö caàu môû daây troùi buoäc sanh töû, laïi bò boïn taø sö theâm daây theâm xích, troùi buoäc cuõ chöa môû maø laïi theâm troùi buoäc môùi, laïi khoâng hieåu roõ ñöôïc söï raøng buoäc cuûa sanh töû, chæ moät beà hieåu nhöõng chuyeän taøo lao goïi laø Toâng chæ, vieäc voâ cuøng böùc xuùc aáy khoâng gaáp ruùt, trong giaùo lyù goïi laø loãi cuûa taø sö, chaúng phaûi loãi cuûa chuùng sanh, muoán khoâng bò sanh töû raøng buoäc chæ thöôøng daïy choã moät taác vuoâng roãng rang roäng lôùn, chæ vì khoâng bieát taâm sanh ñeán cheát ñi, thöôøng höôùng veà choã öùng duyeân maø thöùc tænh, thöùc tænh ñöôïc quen, laâu ngaøy töï nhieân roäng môû.

Khi bieát ñöôïc choã kieäm söùc haèng ngaøy thì lieàn laø choã ñaéc löïc cuûa ngöôøi hoïc ñaïo naøy. Choã ñaéc löïc tieát kieäm söùc voâ haïn, choã tieát kieäm söùc laïi ñöôïc söùc voâ haïn, caùc ñaïo lyù naøy noùi vôùi ngöôøi khoâng ñöôïc, trình vôùi ngöôøi khoâng ñöôïc, choã tænh löïc vaø ñaéc löïc, nhö ngöôøi uoáng nöôùc noùng laïnh töï bieát. Dieäu Hyû suoát ñôøi chæ ñem choã tænh löïc ñeå chæ baøy cho ngöôøi, khoâng daïy ngöôøi laøm caâu ñoá.

Cuõng chæ tu haønh nhö vaäy, ngoaøi ra ñaëc bieät khoâng taïo yeâu naën quaùi, choã ñaéc löïc cuûa mình ngöôøi khaùc khoâng bieát, choã tænh löïc cuûa mình ngöôøi khaùc cuõng khoâng bieát, taâm sanh töû döùt baët ngöôøi khaùc cuõng khoâng bieát, taâm sanh töû chöa queân ngöôøi khaùc cuõng khoâng bieát, chæ boá thí phaùp moân naøy cho taát caû moïi ngöôøi, ñaëc bieät khoâng coù ñieàu huyeàn dieäu kyø laï naøo ñeå truyeàn trao. Cö Só Dieäu Minh quyeát muoán tu haønh nhö Dieäu Hyû, nhöng döïa vaøo thuyeát naøy cuõng khoâng caàn höôùng ra ngoaøi tìm caàu ñaïo lyù rieâng, thaät laø choã Roàng ñi thì maây töï bay theo. Huoáng laø aùnh saùng thaàn thoâng xöa nay töï coù. Khoâng nghe Hoøa thöôïng Ñöùc Sôn noùi: oâng chæ voâ söï trong taâm, voâ taâm ôû nôi söï thì roãng rang linh khoâng maàu nhieäm.

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 23 619

Neáu ñaàu sôïi loâng cho pheùp noùi goác ngoïn thì ñeàu laø töï löøa doái. Ñaây laø con ñöôøng thaúng taét cuûa ngöôøi hoïc ñaïo naøy, ñaây laø kieåu thöù baûy.

Nhö baûy kieåu treân, Phaät beänh, phaùp beänh, chuùng sanh beänh, cuøng moät luùc noùi xong, laïi coù kieåu thöù taùm laïi xin hoûi Ñaïo Nhaân Dieäu Vieân, laïi thay theá Ñaïo Nhaân Dieäu Vieân. Phaàn döôùi hoaøn toaøn chuyeån ngöõ raèng: vieäc lôùn laø theá chaúng phaûi vieäc nhoû, Cö Só Dieäu Minh töï gaùnh vaùc.